


ॐ त्स्स् भीगणेशार्य नम:

# श्रीमद्धागवतम् ज्रनेकव्याख्यासमलड्कृतम् <br> -:\%:- 

## प्रथमः ₹कन्धः

## अथ प्रथमोडध्यायः

## ॐँ नमो भगवते वासुद्देवाय

जन्माधस्य यतोडन्नयादितरतभ्षर्थेंव्वभिजःः स्वराट् तेने बह्न द्वा य आदिकवये मुद्यान्ति यत् सरयः। तेजोगरिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोंडमृषा धाम्ना स्वेन सदा़ निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ ? ॥ अर्थुपु ( कार्य्याकार्येपु ) अन्वयादितरतश्र (अन्वव्यतिरेकान्यां योडसि), ( अत एव) अस्य ( जगतः ) जन्मादि

 तवान् तं ), ( किश्ञ ) यथा तेजोवारिमदृां विनिमयः ( अन्यस्मिन्नन्यावभासः तेजसि वारिदुद्धिर्मूतृृषायां मृदि काचादौौ जलन्बुद्धि-



## भीधरस्लामिविरचिता भावार्थदीपिका।

ॐननमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशा यस्स वदने लर्क्षीर्येस्य च वक्षसि। यस्सास्ते हददयें समिन्वत् तं तृसिंहमहं भजे ॥? ॥ विश्वसर्गविसर्गादिनवरक्षणनहक्ष्तम्। भीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्वाम नमामि तत्॥॥॥ माधवोमाधवावीशौ सर्वर्सिद्विविधायिनों। बन्दे परसपरात्मानों परप्परनतिप्रियौ॥३॥ सम्पद्यायानुोधेन पौर्वापर्यांसारतः। श्रीमागवतभावार्थीदीकिकें प्रतन्यते ॥४॥ काहं मन्द्यतिः हे दें मथनं क्षीवावारिवेः। कि तत्र परमाणुवैं यत्र मजति मन्द्रःः५॥ मूकं करोति वाचालं पद्धुं उब्घयते गिरिम्। यत्हृपा तमहं वन्दे परमानन्द्ममधवम्॥६॥

 अथ नानापराणशाख्यनन्वैश्रित्तव्रसन्तिमलेममानसत्र तः


पर्मेश्यरम्। धीमहि इति, ध्यायतेर्लिंड चछान्दसं ध्यायेम इ्यर्थः। बहुवचनं शिष्याभिप्रायकम्। तमेव सरूपतटस्यलक्षणाभ्यामुपएक्ष्यति। तन्र स्वरूपलक्षणम्-सत्यमिति। सत्यत्वे हेतुः-यत्र यस्मिन् घह्मणि त्रयाणां मायागुणानां तमोरजःसत्वानां सर्गो मूतेन्द्रियदेवतारूपोऽमृषा सत्यः-यत्सल्यतया मिष्यासर्गोडपि सत्यवत् प्रतीयतें तं परं सल्यमिल्यर्थः। अन्र छृ्ठान्तः-तेजोवारिम्दृामिति । विनिमयो व्यत्ययो ठ्यत्यासोडन्यस्मिन्नन्यावभासः, स यथाधिष्ठानसत्त्तया सत्यवत् प्रतीयते तद्वदिस्यर्थः। तत्र तेजसि वारिबुद्धिर्मरीचिकायं प्रसिद्धा, मृदि काचादौ वारिबुद्धिः, वारिणि काचादिबुद्धिरियादि यथायथमूह्यम्। यद्वा तस्यैव परमार्थसत्यत्वप्रतिपादनाय तदितरस्य मिध्यात्वमुक्तम्। यत्र मृषैवायं त्रिसर्गो न वस्तुतः सन्भिति। यन्रे्यनेन प्रापमुपाधिसम्बन्धं वारयति-₹वैनैव धान्ना महसा निरस्तं कुहकं कपटं मायालक्षणं यस्मिन् तम्। तटस्यलक्षणमाह—जन्मादीति। अस्य विश्वस्य जन्मस्थितिभङ्जा यतो भवन्ति तं धीमहीति। तत्र हेतुः-अन्वयादितरतश्र अर्थष आकाशादिकार्येषु परमेख्वरस्य सदूपेगा $S$ न्वयात् अकार्ये क्यः खपुष्पादिप्यस्तद्वर्-
 तिश्यं कार्यं घटकुण्डलाद़वदिलर्थः। यद्वा सावयवत्वादन्वयक्यतिरेकाभ्यां यद़स्य जन्मादि तत् ततो भवतीति सम्बन्घः। तथा च श्रुतिः-"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति" इ्याद्या। स्मृत्वत्व-‘यतः सर्वाणि भूतानि भवन्लादियुगागमे। यसिमश्व प्रल्रयं यान्ति पुनरेव युगक्षये' इयाद्या। तर्हि किं प्रधानं जगत्कारणत्वाद् धयेयमभिप्रेतम् ? नेल्याह्अभिज्ञो यस्तं ‘स ईक्षत लोकन्नु सुजा इति स इमान् लोकानसृजत’ इ्यादिश्रुतेः ‘ईक्षतेत्नाइाब्दम्’ इति न्यायांच। तर्हि कि जीवो ध्येयः स्यान्ने ल्याह-स्वराट् खवेनैव राजते यस्तं स्वतःसिद्वज्ञानमित्यर्थः। तर्हि कि घह्मा घयेयः ‘हिरण्यगर्भः समवर्त्तताम्र भूतस्य जातः पतिरेक
 वेदांश्य प्रहिणोति तरैमै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकारं सुमुक्षुर्वै शारणमहं प्रपद्यें इ्यादिध्रुतेः। ननु बह्वणोऽन्यतो वेदाध्ययनमम्रसिद्धं.
 सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं रमृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्रमूत् किल्यास्यतः स मे ॠषीगामृषभः प्रसीद़ताम्' इति। ननु घह्ना
 स्वतः सिद्वज्ञानः परमेश्वर एव जगत्कारणम्। अत एव सत्योऽसतः सत्ताप्रदत्वाच्च परमार्थसत्यत्वेन सर्वज्ञत्वेन च निरस्तकुहकसतं धीमहीति गाय亏्या प्रारम्भेण च गायन्याख्यद्रह्बविद्यारूपमेतत् पुराणमिति दर्शितम्। यथोक्तं मत्स्यपुराणे पुराणदानप्रस्तावे



 भागवतं नामान्यदि्यूपि न शाङ्कनीयम्॥ ॥॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाइःः

ॐ स्वस्ति कोगणेशाग नमः॥
श्रीकृणं राधिकानाथं चृन्दावननिक्रुजगम्। बल्रवीगणसंवीतमाश्रये सर्वकारणम् ॥?॥ ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नम इयस्य ठ्याकृतम्। श्रोवंशीधरशार्मांद्ट करोमि विदुषां मुदे ॥२॥ अथ सर्वशासारंभ इयमेव दशाक्षरी विद्या स्मर्येते, तक्कथमन्येषां श्रोमहाविष्ठवादी़ां स्मरणस्यापि "मंगल्रानाक्घ मंगलम" इलादिवाक्यैमंगलस्यापि मंगलत्वान्न स्मर्यते ? इति चेत्-तन्रेद्मवधेयम्-अस्यामेव दशाक्षर्यां रमृतायां सर्वेद़ेवस्मरणसंभवादियमेव स्मर्ग। किचास्या दशाक्षर्यः सर्वदेववतानां मूलमंत्रवाद्यादौ जपो न्याध्यः; मूलमंत्रलक्षणस्य गर्डोक्कस्यां्र सत्ष्वात्। तथा हि"‘रणवादि नमोंतं च चतुथ्यंतं च सत्तम। देवतायाः स्वकं नाम मूलमंत्रः प्रकीरितंतः।" इति। देवपपूजायां जपरूपपूजाया एव श्रैष्ठ्यम्, "यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" इति श्रीमुखोत्के:। कथमत्र सर्वंदेवतास्मरणमिति चेत्-तदर्शययन्नाह। तथा हि-"कार्यारंभे गणेइाश्र पूजनीयः प्रयनतः 11 ' इति स्मृतेस्तंयैवादिपूज्यत्वं निध्ननाथत्वेन विध्नवारकत्वात्। 'श्रीगगेशाय नमः'। नम आदियोगे चतुर्थी सर्वत्र बोध्या। गण्यन्ते दुःख्यप्रदव्वेनेति गणा विध्नाः। 'समूहे भगणे विध्ने प्रमथेंद्रियद्वनते। यमसैन्ये स्तवार्हेषु पार्षदे च गणः ₹मृतः ॥" इ्यने-
 गुपधान् कः। "ईशः स्वामिनि इंकरे" इति वामनः। गणानां विध्नानां प्रमथानां वेशः स्वामी गणेशो हेरंबः। "रुट्रे विनायके विष्णौ विष्वक्सेने विधातरि। मुख्याधिष्हातैसैन्येषु गणेशः परिकीर्तितः ।1" इलप्यनेकार्थध्वनिवान्विल्यसे। श्रिया कीर्या दीप्या ॠद्धिसिद्विञ्यां वा सहितो गणेशः श्रीगणेशस्तरमै तथा। "ऋद्विभीकीर्तिदीष्ट्याशीगंगासु शीरितीरितः " इल्यपि तन्रैव। स्वस्यस्तु





 पेक्ष्तितनेक्षितयोरपेक्षितं समर्पणीय' मिति न्ययेये तदाराधनस्यावइयकरवाक्कते च तसिम् "विचार्थी लमते विद्यां धनार्थी लमते धनम्। पुत्रार्थी खमते पुन्र मोक्षार्थीं परमं पदम् II" इलादिवचनेक्यः सर्वेश्याभसंभवे "अनर्धीते महाभाष्ये ठयर्था स्यात्पदमंजरी। अर्धतेडरिे महाभाध्ये उउर्था स्खावपदमंजरी" इति न्यायेनान्यारांबने अयोजनाभावात्। सूर्योचाराधनफला-
 सामर्थललाभश्न। अथ च गणपतेसत्त्वेन वर्णनमुपासनाथं वास्तवाभेद्बोधनांथ्र्व। न चैतावतान्यदेवानाराधनापत्ति;
 साधनस्य परंकरया सर्वेंपगगमोपयोगवर्णनपरं न व्वितरनिषेधपरं नट्विधिविरोधात्। प्रयाजादयोऽ्डानि, ज्योतिष्टेमो
 गणेशपक्षः॥ १॥



 पतिः। पुरुस्य स्रीपतित्वात्तर्तंबंधिनिखिलोफकरणपतिव्वस्य प्रधितत्वाद्तो लर्ष्मीगणानां पतिर्विण्णुरेवेति । किंमूताय \%?



 ₹ंकेंोेते़। "श्रियः पतिः भ्रीमति शासितुं जगत्र""इल्याद्विमहाकविप्रयोगाच तर्संगच्छत एवेति॥२॥






 विष्णोरधिका कस्यचिद्यि कीर्तिरस्ति। "न बबस्समोऽस्यय्य्यधिकः कुतोडन्य:" इसित श्रीगीतास्वर्जुनोोक्तेः। स चासावीशः सर्वेनियंता
 कोरर्थः ? । विष्णवे नमः। "विष्णुरेव परं घह"" इति सकांदोग्तेः ॥३ ॥





 शब्देन पूर्वंत्कर्मधारये पूर्वत् ॥४ ॥

अपरोऽप्यर्थः कुण्णपक्ष एव। ॐकृणनत्तेन स्वस्ति कल्याणं यासं ता ऊँचवस्तयो गोप्यः। "सख्यः ख्वस्तिकृद्माकं न हि






 रामचंद्रसंरमें नमः । अच्र णचन्ताच्छमेर्ड्र्य्ययः॥ ६॥





 पाख्याने उत्तवात्। "तव वरदव्वरांघावाशिषेहालिखिल्थर्थे यदि रचितधियं मां, विघटोकोपविद्धम" इूति दक्षोपाख्याने च। "अतो महेशोड़ि विहाय भेंदुुर्दि सदा सेवत एव विष्णुम्" इति विदन्मोदतरंगिण्यां चिरंजीवमट्टोत्तेश्व। गणाः प्रमशास्तेषामीशो












 औणादिकः । श्रिया धनसंपच्त्या गण्यत इति शी शीगः कुबेरः कुकेरः श्रीगणः श्रीदः श्रावमित्रो धनाधिपः।' इलभिधानातू। खवस्तित्र





 भबति। "कुर्याबंत्रहे सर्वम"" इति ज्योतिःशाखोक्तेश्र पथमं तं नमति। श्रिया दीप्या विशिश्र गणा भगणास्तेपामीशः भ्रीगणेइः,
 "नक्षवाणामह श्रा"" दूति श्रीमुयोक्तेः। पुनः स्सत्ति कल्याणकारिणे "विृद्देवमनुष्याणों स्वस्तिकतो निसाकरः।" छ्यादि? पुरणातु। हह स्वस्तिपदें स्तिकर्करि लाक्षणिकम । उक्षणा हि मुख्यांबाधे गीणार्थकलभनम । सा चानेकविधा। 'मंचाः कोशेंति'

 इति चन्द्रप्रक्ष: ॥ ३० ॥

अथोंकारस्य "ओङ्ふारो वै सर्वा वाग" इत्यादिश्रुतेः सर्बवाम्यपत्वात्तद्वयानस्य च"कामद़ं मोक्षद़ं चैव" इत्युक्तः सर्वामोष्टेतुर्वाचादौं तदेवाह-ॐससि श्रीगणेशाय नमः 1 अन षट पद्चेदा: कार्याः। हे श, कोडर्थः ? हे वरेण्य "शाश्र शोमावरेण्ययो:" इति वामनः। ननुु हेराब्दै संबुदिघोतको मवस्यन तदूभावानकथं हे रोट्युक्तं ? तत्रोचयते- हेशाबदेत विनापि स्याइकचिदृंतेडपि हेपद्मम्। यथा राम प्रसीद् खं राम हे व्वां भजाम्यहम" इति पबोधचंद्रिकोक्रेहेंबद्देन विनापि संबुद्विन्न विरुद्धेति। अथ प्रकृतम । तनमों, कोडर्थः ? ॐकारमक्ष्र बन्मस्वरपमयध्याय। अय गता"वित्यस्य धातूनामनेकार्थंध्वाद्धधानार्थतापि । "अनुक्र मव्यूह्ति पंडितो जनः" इ्यादिभयोगइर्शनादनुदातेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यमिति बहुधा प्रपक्कितं शाधिदकैरतोडयतेः पर रमैपदुप्रयोगोडमि न विरुद्ध इति। नन्बाङ्कारस्य ध्यानं न कोडपि करोलीति चेत्तत्राह—"ॐकारं बिन्दुसंगुक्क निर्यं ध्यायंति ग्रोगिंनः। कामदं मोक्षदश्रैब ※काराय नमो नमः" इति मंत्रात्। तद्धचानं तु योगिनोडपि कुवं्यन्येषां तु का कथेति भावः। किंभूतम्
 पनिषदि व्याख्यातम-"ओमित्येकाक्षरं व्रह्म यदुक्त अ्रह्मवादििभिः। रारीर तस्य वक्ष्यामि स्यानं कालं लयं तथा ।। तन्र देवास्तः पोक्ता लोका वेदास्तयोडग्नयः। तिस्रो मात्रार्द्वमात्राश्र अक्षरस्य रिवस्य च॥ ॠग्वेदो गाई्लेपग्र पथिवी हह्म एव च। अकारस्म
 सामवेद्स्तथा द्यौथाहाहनीयस्तथैव च। ईस्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः।। सूर्यमंडलमाभाति अकारः रांखमध्यगः।
 तेजसः ॥ रिखा च दीपसंकाशा यस्मिन्नुपरि वतैते। अर्द्धमात्रा तथा क्षेया पणवस्पोपरि स्थिता। पद्मसूत्रनिभा सुक्ष्रा रिखा या हइयते परा। सा नाडी सूर्यैंकाशा सूर्यं मित्वा तथापरम्।। द्वासपत्ततिसहस्राणि सूर्य भित्रवा तु मुर्द्रनि। वरदः सर्वभूतानं। सर्वं ठयाध्यैव तिष्टति।। कांस्यघंटानिनाद्तु यथा लीयति शांतये। ॐकारस्तु तथा योज्यः शांतये सर्वंमच्छता।। यस्मिन् संलीयते शब्द्सतपपरं नह्म गीयते। घूनं हि चिंतयेद्रन्न्म सोSमृतत्वाय कल्पते।" इति। करमै? स्वस्ति। कोऽर्थः?। स्तये मोक्षाय। अत्र चतुर्थी तवठ्ययत्वादेव न। "कल्याणे भवने मोक्षे स्वस्तीत्युक्तस्तथा हरी" इ्यमिधानात्। यद्वा, किमूतमोंख्वस्ति ? मंगलस्पम्। "सर्वेषों मंगलानां च बीजं प्रणन एवं हि" इ्यादिसंहितोक्षेः। च पुनः श्रीगणे कामाप्त्यै श्रियंते रपृयालुभिरिति श्रियः कामाः, गण्यते प्राप्यत इति गण्, गणनं प्रापणमित्यर्थः। धातूनामनेकार्थंवादाप्त्यर्थदर्भाभावे किपि रुपम्। श्रियां गण्, श्रीगण् तर्मै तथा। तथा च "अँकारं बिन्दुसंयुक्तम" इति मंत्रार्थोडत्र धवनितः । इत्योंकारपक्ष्ः 11 ?१॥
 तथा गुरी। तस्येते कथिता ह्यर्थाः पकाशान्ते महात्मनः" इंति खवेताश्बतसश्रुतेक्ष गुरमक्तिजन्यद्वादाढ़ौ गुरूनतिरेव कार्या, आ


 तबस्तं मोचयति, एवं गुर्लपि ज्ञानधनं दर्वा कर्मगः सकाशान्मोचयति श्राष्यमिंति धेययः। न हि गुरूपे़ें विना संश


 विंस्तरेण । छति गुरपक्षः॥ १२॥
 कल्याणं यस्य स ऊँच्सस्तिरिन्द्र: श्रिया समेधिता गणाः भ्रीगणा देवाः "श्रिया समेधितः सर्वे उपारमत विभहात" इति अहमें
 ऊँ"स्वस्तिभीरणणेशशतर्मे इंद्राय नमः॥ १३॥




 विस्तरभियेह्ह न लिखिखानि। इति शेषपक्षः॥ ॥४॥

 दिस्यःः सुष्ठु अस्ति भवनं यस्याः सा ऊँग्स्तिः। "यद्यूच्च्छाभवं तेजसेताजायत नन्मुख्खम्। घह्वगस्तेजसा पाढ़ौ" इस्यायुत्तेः। ऊँक्य इति बहुवचनं समशतीर्तवर्रसिद्बदेवेवमहणार्थम्, अन्यथा अद्वादिज्रयाणामेव महहणं स्यादिति। यद्वोंन्यो विष्वाद्विस्यः







 प्रसिद्देः । इति दुर्गापक्ष: ॥ $\$ 4$ ॥







 चद्वगोक्तमयमेव शरीरधारकः सर्वे-्यो महान्सर्वेषां भवतां स्वामीति। तथा च श्रुतः "अथ खलु प्राण एव प्रज्ञातेदें इसीरं रग्लोत्थापयति" इति। अत एव वक्ष्येते-"उक्येन रहितो होष मृतकः प्रोच्यतेते यथा" हृति प्रथमपंचद़शाध्याये। अथ प्रकृत ससरामः। अँ स्वस्तिश्रीश्रासी गणेशइनेति तथा तरमम प्राणरूपाय वायवे नमः। इति वायुपक्षःः॥६॥



 स्वेश्श । तांीवाइक्भय्याश्रयतीतोंग्वस्ति भी: संसारस्स्य गणों लोभादयः। "न विद्ये ते म्रहणानुंधः कुतो नु बद्बतवव
 ननृृता इसर्थः। अत्र संसारस्य लोभादीनांं चाज्ञानकार्येव्वेन समानल्वादूणगणिभावो ध्येयः। तस्य संसारगणस्य लोभादेरीशो फंकः। अञ्रायमाश्यः-अग्नेर्यझ्ञादिकर्मणो मुख्यसाधनत्वात्तस्साध्या चांतःकरणझुद्धिः। सा च लोभादिनिवृत्तिपैवैवातः त्तःकरणे शनममदेति। अत एवोक्षम "कर्मणा ज्ञानमातनोति ज्ञानेनामृती भवति अथामृतानि कर्माणि" इृति भ्रुला कर्मनसाध्येन यागादिनेलर्थः। तथा चाग्नये नमः। इलन्निपक्षः॥ १७॥

श्रीधर्मराजस्य सर्वोगगाधिपत्वाद्वर्माधर्मविवेचकत्वेन सर्वलोकहिताय प्रवृत्तत्वाच्च शाखादौ वकचध्येतृणां रोगादिमयाप-





 वस्समम" इति बृद्नारद़ीयात्। इति धर्मराजपक्षः॥ ३८॥

अथ च कुबेर्स्य सर्वधनाधिपत्वात्तद्तये सोऽपि नमरकार्य इति । ओमा रांकरेण ख्वसि कल्याणं यस स ऊस्वसिः कुबेरस्तस्य शिवसखत्वप्रसिद्दे：। सखा हि सख्युः कल्गाणं करोत्येवेति मावः। शीणां धनानां रक्षका गणाः श्रीगणा यक्षारतेषामीरः श्रीगणेशः，ॐस्वस्तिश्वासौ श्रीगणेशात्रोति तथा तरमै कुषेराय नम इल्यर्थः। इति कुषेरपक्षः 119911

वरुस्य जल्रधीशत्वेन जलभीनिवृत्तये तमपि नमक्करोति－ँज्ञानं तदेव ख्वमोंसं तत् स्तृणंत्याच्छाद्यंलोंस्वस्तीनि रलानि मुक्काहीरकादीनि＂न ह्यन्यो जुषतो जोচयन्बुद्विश्रंशो रजोगुणः। श्रीमदादाभिजायादिर्यंन्र स्रीद्यूतमासचः＂इति दूरमे नारदोक्तेः। अन्र स्तृणारे़्डिः। तैः भीर्यस्य स ॐस्वस्ति श्रीर्वरुणः।＂मुक्कावैदूर्यहीरैैः। अलंक्टतरारीराय वरुणाय नतोऽ干्म्यहम्＂ इति मंत्रातू। गणानां यादोगणानामीशो गणेशः＂याद़ोगणानामृषभं प्रचेतसम्＂इति तृतीयस्कंधोक्के। ※ँस्वस्तिश्रीश्यैं गणेशः ॐस्वस्तिभीगणेशस्तसमै वरुणाय नम इल्यर्थः। इति वरुणपक्ष्ः॥ श०॥

अथ वागधिष्टातृदेवीमप्रतिबद्ववाउन्यापाराय नमति－ङ＂ज्ञानं सूत इ्योंसू：सरस्वती，＂बुद्विप्रदां शाएद्वम्＂इत्युक्त्रः। अस्ति श्रीरणयेल्यस्तिश्री：＇धनं शोभां सर्वमानं लमते वाक्रसाद़तः।＂＂इत्यादिपुराणात्। ऋसूश्यासावस्तिश्रीरित्योंस्वस्तिश्री：। गणानां छात्रादिसमूहानामीशोडनयेति गणेशा ※स्तसिश्रीक्वासौ गणेशा च ॐस्वस्तिश्रीगणेशा，त₹यै तथा यथा पुंन्त्वमत्र तथा ठ्यार्यातमधस्तात् सरस्वत्यै नम इत्यर्थ：॥ २？॥

श्रीभागवतपक्षेऽपि क्याखयायते। तथा हि－＂ठ्यासो नारायणः स्वयम＂छत्युक्तेरोंध्यासस्तस्य स्वस्ति स्वा₹ध्यं येन तदों－ स्वस्ति श्रीभागवतं श्रीः कीर्तिर्गण्यते संख्यायते येन तत्＂विद्यावतां भागवते परीक्षा＂इस्यद्युक्तेः，यद्वा श्रिया सर्वोकृष्टकीर्या गण्यते यत्तच्छेगणणम्；＂क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा। तथा पुराणत्रातानां श्रोमद्रागवतं द्विजाः।＂तथा＂रजंते तावदुन्यानि पुराणानि सतां गणे। यावन्न श्रूयते साक्षाच्क्रीमद्धागवतं परम्। तथा भागवतं नाम पुराणं नह्मसंमितम्＂इति चोक्तेः। ॐस्वस्ति च तच्छूरीगणं चेति ॐस्वस्तिश्रीगणं तचेशां व्रह्नरूपत्वात्। ※स्वस्तिश्रीगणेशां त天मै श्रीमद्भागवताय नम इस्यर्थः। अन विरोषापेक्षा चेत्तर्हि आद्यपद्यन्याख्याइत्यां श्रीभागवतपक्षो हरयः। ग्रंथविस्तरभियान्र बहु बक्तठयमप्युज्झितमिति ॥ २२॥

अथ ठ्याख्यातां दूशाक्षरी विद्यां पुनरुलिख्य श्रीमद्भागवतं श्रीवंशीधररार्मा दूराक्षरीनम天क्कृतदेवानुक्पया टीकान्तर－ सम्मत्या ठ्याकरोति－
※स्वस्तिश्रीगणेशाय नमः। गणेशां गिरिजासूनुं श्रीककंद्ं श्रीशिवं गुरुन् ॥ भारतीं बुद्धिदां देवीं मातरं पितरं तथा ॥ ？॥
 खुकद्देवान् ॥ वैरांपायनमुग्रश्रवसं च नुमः पुरणणुरुमुख्यान् ॥३॥ त्र्यारुणिं कइ्यपश्इ सावर्णिमकृतत्रणम् ॥ रोमहर्षणहारीतौं मैन्रेयश्व मृकंडजम् \｜8\｜रोषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् ॥ श्रोमहाभारतं वेदान्कणादं जैमिनिं भुनिमू \｜ध\｜पतंजलि－ मक्षपादं ठ्यासक्च कपिलं हरिम् ॥ छन्दःकृतः इोककृतः साहित्यकृतनोडखिलान ॥६॥ श्रीनृसिंहं प्रणम्यैव श्रीधरस्वामिनः कृतेः ॥ विवृतिं श्रीधरस्यैव प्रसादादधुना जुवे $\|$ ज $\|$ श्रीधरस्वाभ्यमिम्रायं श्रीधरो वेति सर्वथा \｜भविष्यति तन्कृषया तदिमिव्यक्किराहु मे $\|<\|$ कचिच ध्रोधरत्यक्तपदानामपि वर्णनमू $\|$ यथामति माथुराणां प्रेरणातो मुहुर्मुहुः $\|९\|$ करिषयामि विदां प्रीलैयै क्ष्मंतां ते मम त्वराम ॥ पूर्वाचार्यानुग्रहान्मे सर्वेऽर्थाः प्रतिभांतु वै $\|? \circ\|$ वृंदारण्यांतर्गते नंदुजेन सेवाकुंजे संयुतां कीर्तिजाताम् ॥ नत्वा तस्या： प्राष्य चाज्ञां स्वबुद्धचा कुर्वे ठ्याख्यां श्रीधरस्वामिवृत्तेः ॥ ११॥ वंशीधरः कौरिकगोत्रगौडबंइयः कृती श्रीधरवृत्तिवृत्तिम् ॥ करोमि तत्र्यक्तपद़व्रजझ्य तथा गुरुणामनुकंपयैव ॥ १२ ॥ येषां न चेतो हरिभक्तिमधये मग्नं न षट्शार्लसमुद्रमधये।। ते नैव ज्ञास्यंति मम प्रग्रासानन्धा यथा वारवधूविलासान् ॥ १३॥ विद्वानेव हि जानाति विद्वज्ञनपरिश्रमम ॥ नहि वंध्या विजानाति गुर्वों प्रसववेद－
 दुर्जनान्पूवं सज्जनांख्र ततः परम् ॥ मुखप्रक्षालनात्पूवं पायुप्रक्षा लनं यथा ॥ १६॥ लोके गरीयसी माता मातृतोऽव्यधिकः खलः ॥ माता पुनाति हस्तभ्यां खलास्तु जिह्नया मलमू $\|$ १v॥ अतिविशदद्हदयाधिगक्ये काठये खिद्यति नरो न जाङ्ये स्वे $\|$ निंदुति कंचुककारं प्रायः शुषकस्तनी नारी। २८॥ किश्च ॥ खलो मृगयते दोषं गुणपूर्णष वस्तुषु ॥ वने पुष्पफलाकीर्ण पुरीषमिव
 मे गुरोर्नहि ॥२०॥ अल्पं गुणं परेषा प्रथितं कुवंति साधवो लोके। तेषामेष स्वभावस्तृप्तः स्युस्ते परोद्येनैव॥२？॥ इति॥ न मे शास्नबलं किक्विन्न च बुद्विबलं कचित् $\|$ प्रवृत्तो बलमाश्रिल्य गुखुगां केवलं कृतौ॥ २२॥ तरणज्ञानहीनो ना यथा तरति नौकया ॥ नदीं प्रबलदुस्तीर्यामयत्नेन तथा ह्यहम ॥ २३ ॥ श्रीगुरुणां बलेनैव तरिएयामि न संशायः ॥ शास्नसिन्धुं विज्ञजनैदु．
 श्रीविश्यनाथविजयध्वजजीवगोस्वामीचिल्सुखश्यसनजादिभिरीरितायाः।। टीका अतीवगहनाः सुविल्रोक्य रास्रं श्रीभारनं च

रचितोडयमपि पनंबः 11 २६ $\|$ अथ माथुरविद्दूजनत्रेरणया श्रीवंशीधरशर्मा माथुरमण्डलावतीर्णश्रीक्कषणम्रीतये श्रीधरस्वामि-

 चिज्जडविभेदनिकुणा भवंति, ते च जडांशां पधानं पुरुस्पमात्मानं पथगग्वर्णकित्वा स्वशिष्येभ्यो ज्ञापयंति। श्रीपरमहंसा हि चैतन्यैकनिष्हाः प्रकृति सर्वथा विचारेण सक्त्वा कदापि तां न स्मरंति, किन्तु सर्वदा चैतन्दर्पमेव परमात्मानं भावर्यंति। ते च झ्रुद्धभेमभक्ताः श्रीविष्णुमेवान्ये म्योडव्युपदिशांति प्रकृति तच्छक्तिटवात्ततो भिन्ना नेच्छंति। प्रकाशाशक्तिः रवेरिव तैः श्रीपरमहेंसेः श्रीनारदादिशुद्वभमस्करास्बादितः सेवितश्वासीं चरणकमलयोशिक्विदेव मकरंदो यस्य तर्मै, भक्तजनानां मानसे चेतसि निवासो यस्य स₹मै, भय्यति सेवते सदा़ रामचरणमिति श्रीः। रमन्ते योगिनो ध्यानेन कीडन्त्यन्नेति रामः। यद्वा राति कुक्षौं विश्ं गुन्बाति प्रलंय इति रः। यद्वा रापयति प्रकाशयति सर्वंमिति रः। 'रा दीप्यादानयोः', अतः पक्षे केगलात्पक्षेंडतर्भाचितण्यर्थाडुः। अभ्यते प्राप्यते

 वा रामः। यद्वा राणां राक्ष्सानां मरणं येनेति वा राम हुति। अत्राथर्वर्णीयरामतापनीयोपनिषत्रमाणम्- चिन्मयेडर्मिन्महाविषणी जाते दाशरथे हृरौ। रघोः कुलेडखिलं राति राजते यो महीस्थितः।। स राम इ़ित लोकेषु चिद्वद्विः प्रकटीकृतः। राक्ष्सा येन मरणं यांति स्वोट्रेकतोऽथ वा 11 रामनाम भुवि ख्यातमभिरामेण वा पुनः। राक्षसान्मर्ल्यस्पेण राहुर्मनसिजं यथा। प्रभाहीनांस्तथा कृत्वा राज्याहागां महीभृताम्। धर्ममार्गचरित्रेण ज्ञानमार्गेण नामतः ।| चथा ध्यानेन वैराग्य मैंख्यं यस्य पूजनात्। तथा रात्यस्य रामाख्या भुचि स्याद्ध तन्चवतः।। रमंते योगिनोऽनंते निल्यानंदे चिदात्मनि। इति रामप⿳े़ेनासंौ परश्नह्माभिधीयते।। चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याइरीरिणः। उपससकानां कार्यार्थे नह्मणों स्पकल्पना" इल्यादि। ननु श्रीमद्धागवतशांते आदिमध्यावसानेपु

 कृमिति चेत, अन्देद्यवधेयम-यद्यपि श्रीभगवतः सर्वावतारहुपाणां वर्तुतर्बुल्यतैव, तथापि श्रीरामचंद्रं विना समुद्रे सेतुर्न कुचाग्यवताे कृतोडस्ति, अतस्तक्छृपया ममापि श्रीभागवतर्णन्टीकारूपसेतुकरणं भूयादिति विम्रयैव श्रीऐमनतिस्पं मंगलं कृतमिति प्रतीयते। यद्वा बालगोपालानां श्रीराम एव परमेश्वरत्वेनावसितोऽतः सर्वप्रसिद्दपरेशानतिरेवादौं युक्केति॥ ?॥
 सरस्वती। यद्वा ईशा विधिनेषेधयोर्जीतान्नियमयंती वेद्रक्षणा वागिति। अनेन वदनस्म।णेनापरविच्यावातिर्विनिता। श्रीर्हेमरेखारूपेणासते इति। अनेनोरः समरणेनेक्रसंपल्धामो धवनितः । तदेवमपरविच्यालक्ष्यवाष्या त्रिवर्गसिद्वि: सूंचिता। संवनत् परविचा। अनेन
 इति। वक्ष्यति च-"धर्मार्थकाममोक्षाएयं य हच्छेच्छेय आत्मनः। एकमेव हरेस्तः कारणं पाददसेवनम" इति। त्रिगते विक्षिप्यते चेतहैलोक्यं वाऽनेनेति ना विषयसमूहो हिरणयकशिपुः्व, तं हिनसीति नृसिंहस्तम । यद्वा नृणां सिंहः श्रेक्तमो वीर्यवत्तरश्रेति नुसिंहः।

 धिक्षियन्ति भुचनानि विश्वा 11 त तस्माटुच्यते नृसिंह्मिति" 11 \& $\|$

विभ्वसर्गोति II कुणाख्य्यमिति नामरूपोत्त्यांि मायाततकार्यरहितमिल्याह—परं धाम, मुक्तप्राप्यमिल्यर्यः। हत्थमेव
 पीहौन्सुक्याच्क्रीकृषणं प्रणौति स्वामी विस्र्रोति ॥ वर्य तद़निर्वचनीयमियत्तया गुणरूपादि वेयदीहणिति बक्रुमाक्यं धाम तेजोरूपं बह्न नमाम। बहुत्वं रिष्याभिप्रायम्। नमतेः "चिधिनिमंन्रणामंन्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेपु टिङ्। लोट् च" हुति प्रार्थनायां

 यच्छन्दोपादानं नापेक्षते "शक्रातप्रसिद्धानुमूतार्थविषयस्तच्छब्दो यच्छन्दोपादानं नापेक्षत" इति काष्यमकाओोक्तेः। यथा कुमारसंमवे "कला च सा कांतिमती कलावतः" इल्नेत्रि। "ग़हदेहतिवृध्रभावा धामानी"यमरः। किंमूता ? भीयते सेन्यते

 सणोंक्तः श्रीशब्द़ो राधार्थकः। यद्वा भ्यय्याराधनाति सर्वदा बुन्दावरनिकुंजगं श्रीनंदनंद्नमिति निरक्यापि श्री राधैच। "वृंदावने निक्कुजस्यो राध्यते सर्वंदा यया । नन्दूसूनुरतो राधा सोच्यते मुनिसंत्तम" हूति नारदीयात्। कृषति निजसमीपमाकर्षति वेणुरवेण
 विळियति निजानां संसारमिति क्वः। सदानन्दरूपों मक्तजनपापौचनाशकर्श "कविर्मूचाचकः शब्दो गःश निर्बितिबाचकः।













 महित्वम" इति परमेष्षचुक्तेः। जगंति स्यावरहंगमात्मकानि सर्वाणि धामानि यस्येति समासर्तु सरांतर्यामितामाह। अत एव
 द़श महापुराणलक्ष्रणानि श्रीमदूागवतस्यैव संति कथं तानि श्रीकृषणस्य संजाघटतीति। तत्रेद्वमवजेयम्-"हदं भागबतें नाम



 समन्वयः। श्रीभागवतस्य महापुराण्वं कु द्वाददो वक्ष्यति-"श्रीमझागवतं नाम सर्गादिदरहारक्षणम। महापपराणमल्पश्च पंच-

 कुल्येतेति ॥ ३॥
 वा, मां मायां धुनोति "विहजजजानया यस्य स्यातुमीक्षापथेमुया।" इल्युक्त्र्र्वियतीति वा माधवो विण्णु:, उमायाः पार्बयाः धव उमाधवः, स च स च माधवोमाधवौ। 'मा मायालोकमाश्रो:' इति 'धवः पतिर्थंोो मीरः' इृति च धरणिः। 'उमा काल्यायनी



 चतुर्भुजपंचमुखल्वाद्धि अकारंतेकारांतशान्दस्वं च। मजतां नामसेविनाम्। ह्चच्छयाऽकारेकारादिप्रयये कृते संतीयन्बयः। अथ






 परस्पराणामन्योन्न्यमक्तानां या नतिस्सा प्रिया ययोस्तों तथा वैणवो भूत्वा यदि शिवं नमति तदा विष्णुः प्रीणाति रैवो भूल्वां

यदि विष्णु नमति तदा शिवः प्रीणातीति।＂शौवो भूत्वा नमेद्दिष्णुं तेन रांभुः प्रसीदति। वैषणवश्रेन्नमेचछंमुं तेन विष्णु： प्रसीदति 11 ＇इति संहितोक्तेः 1 किश्व लंकाविजयाचसरे श्रीरामचन्द्रणाविधितटे शिवलिंगं संस्थाप्य तस्य ‘रामेग्यर＇इति नाम कृतं तद़ा－ कर्ण्य，मुनिमिः श्रीरामः पृष्टः－भगवान ！कोडस्य पद्स्यार्थः ？। तदा श्रीरामेणोकंकरामस्येश्यरो रामेश्वर：，पुनश्व संज्ञयाकुलितैः श्रीशिवः प्रृ्ट：－भगवन्नचिधतटश्रीरामस्थापितरामेश्यराख्यलिंगस्य कोऽर्थः ？तदा श्रीशिवः प्राह－राम ईेश्वरो यस्येति रामेश्वरः पुनर्मुनिमिर्भि－
 कर्मधारयम्＂इति ॥ ४॥
 न्सग्यम्＂इस्यादिपूर्वापरवाक्यानालोचने＇अथाहमंशभागेन’ इ्यादावंशावतारववादिक्याख्यानं स्यात् । अथना संप्रदायः श्रीमद्नागवत亏्याख्यानपद्धतिः सा यथा श्रह्मणा नारदं प्रति＂त्वमेतद्विपुलीकुरु＂इन्युक्त्वा＂यथा हरी भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्य वर्णय＂इल्यादिस्पा। हरिलीलाप्राधन्येन श्रीभागवतं वर्णय，न तु भाक्तिससविघातेन केवलं तश्रवमिति। यथा भगवत्पाद्दे：＂मामेव，ये प्रपयंते＂इस्यादि－
 हमेकया लं्य：＂इस्यदौ भक्तिरसविघातकं ज्ञानादिप्राधान्यतया ठ्याख्यानं न कार्यमिति ज्रह्नगा पद्वतिर्विहिताडत एव＂नंदगोप－ कुमाराय＂इडादौौ नंद्यतीति नंद़ः，गां वेदृलक्षणां वाणीं पातीति गोपः，कुमविद्यां मारयतीति कुमारः，नन्दश्रासौ गोपश्रासौ कुमार－
 लयर्थः। तद़नुरोधेऽपि पौर्वापर्यानालोचने कृष्णेहतया ठ्याख्यानं मायम्रतिबिंबव्वं मायिकविग्रहत्वं मन्वाध्यभिप्रेतकेवल्रमेढ़ादि－ ठ्याख्यानं च स्यात्। स्वरसतः पौर्वापर्यालोचने नैतदिते ध्येगम्। अक्षषणर्थपदार्थवाक्यार्थास्तु श्रीभागवतस दुर्शेया इति मत्वाह－श्रीभागवतस्य भावार्थानां निर्गलितानां यद्वा श्रीभागवते श्रीकृषणे यो भावो अक्तिः स एवार्थः प्रयोजनं यस्यास्सा चासैं दीपिका चेति तथा वितन्यते विस्तार्यंते ॥५॥

चस्तुतो नाहं भावार्थप्रकाशनेडपि शाक्त इल्याह－१वेति। हौं करान्दौौ महद्वंतरं घोतयतः। यन क्षीटान्धौौ मंदरोऽडयुत योजनप्रमाणों गिरिभेद़ः मजल्यधो गच्छति तन्रैव क्षीराब्धौ परमणुज्जलंतर्गतहृइय习सरेणुपष्धो भागः। तदुक्तं－＂जलंतरगते भाने यन्सूक्ष्मं हुयते रजः। तस्य पष्टतमो भागः परमाणुः स उच्यते।।＂इति॥ ॥॥

मूकमिति।। वाचालं भुषितं पर्यातं वा，लंघयते। इह्ट लंबनफलस्यानात्मगामित्वादा६मनेपदं नेश्रमिति न धयेयम्；＂ततान
 गुखंवंद्नमपि फलितम्।＂एका क्रिया द्वचर्थकरी प्रसिद्धा रसालसेक：वित्वतर्पणæ＂इति न्यायात्। मूकोडः शास्त्र अ्यासरहितो ज्ञायः। ₹ह घ्रुवो दृ्टांतः। पंगुः पादरहितः। अन्र छष्टांतो गरहाग्रजः। यद्वा यंक्कृपा यत्सामध्यं वाचाल्मपि मूकं करोतीति। अन्र चप्रंतः काल्यायनः।＂काल्यायनो हि खंकरदत्तसूत्रण्याख्याप्रवृत्तपाणिनि पराजिग्ये，स च रुद्रं प्रति घुत्तं भावयामास। रुद्रेणोक्कं－ मदभिमुखं शास्त्रार्थ तं योजय，पुनस्तमहं शासिष्यामीति। स तथैव कृतवान्पुनः खंडनपवृत्तं काल्यायनं शांकरोऽहमिस्युक्त्वा मूकं चकार। पुनः स रुद्रं ध्यानेनाराध्य वागठ्यापारं लेमे，रु्राज्ञया पाणिनिन्यूनतां स्ववार्तिकै：पूरयामासे＂ल्यैतिह्यात्। इहापि विष्णुरिवयोरभेद् एवाभिप्रेतः ॥७॥

भक्तिमक्तभगवन्माहात्यप्रतिपादकं शा स्रमपि श्रवणपठनपूजनवंदनादिभिः काममोक्षादिप्रद्ं किमुत भक्ता भक्तिर्भग＊
 मूले ठ्यवहारात् । भागवतमिति व्यवहारस्तु भामा सत्येतिवत्।＂तारः प्रणव ※कार＂इति विप्यः। स घह्मैव जनिर्बाजं यस्य सः। स्कन्धैः प्रकांडैः ततो विस्तृतः। तनोतेः क्षः। प्रविलसंती देदीप्यमाना या भंक्तः सैवालवालः परितः कुतजलस्थिल्यर्थं
 विशोषं बहुत्वं त्रिवेे पर्यवस्यति；तेन प尹्च्चत्रिंशदधिकरातन्रयसंख्याकाः शाखा इयर्थः। समाहारोत्तरंरंद्धे तु त्रिशतीति स्यादिति। एतेनाघासुरवधधाघध्यायाभिप्रायं द्वान्रिंत्पद्मिति कस्यचिदुत्रेक्षितं प्यु्युक्तम्；हरिलीलाप्रंथे बोपदेवेनेन＂निरोधो द्रामस्कंधे नवत्यध्याय ईरित＂इत्युपक्रम्य＂वधश्र वत्सबकयोस्तथाघासुरभोगिनः। वत्सचोरब्नह्ममोहो घह्मणा स्तवनं हरेः।＂इत्युक्तवेने वद्विरोधापत्तेः। अष्ट द्शा च सहस्राणीति पृथक्पदेनान्वयः। समासे चवप्टादोोति सात्। इष्टं सकामानां त्रिवर्गं निष्कामाना－ मपवर्गं च ददातीतीप्रदः। अतिसुलभो नृणां कल्पवृभ्षापेक्षया। सुरतरुर्हि स्वर्गं गत्वा लं्यते，अयं तवन्रैव लम्यते इलये उक्तम्－ अतिसुल्रम इति। सर्वेंयः पुराणितिहासादिशास्बेम्य उपर्युपरिष्टद्बौकिइ फलद्ववाद़तिशयेन वर्तते $\|<\|$
 प्रबंधै रचनाभिः। चित्तस्य प्रसत्ति प्रसादम्। तत्र तत्र पुराणेतिहासादिप्रबंबेषु श्रीमद्रगवतः श्रीक्णषास्य गुणानां लीलानां वर्णनं प्रधानं मुख्यं यत्र तद्रागवतशासं प्रारिप्यु: प्रारंभं कर्तुमिच्छन्। तसिमक्राख्यवर्णनादौ ये प्र्यूहा विध्नास्तेषां निवृत्त्यादिसिद्वये आदिना पुनर्विध्नाभावसिद्वये तसिममन्भागवते प्रतिपाच्या या परदेवता परघह्मरुपा तस्या यद्नुस्मरणं सुहुः स्मरणं तदेव लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथा। "मंगल्रादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्ताणि पथंते वीरपुरुषका आयुष्मत्पुरषकाश्राध्येतारो भवन्ति" इति भाष्यात्र। यद्यपि शास्याणि "कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य पतंजलेः। ठ्यासस्य जैमिनेश्रापि शास्लाणि षड् विदुर्बुधाः 11 "





 जीवः बिम्बभूतं चैतन्यमी?्बरो निरुपाधिक एक एव सृष्टचाचारोपितधर्मैब्नह्नविष्णवादिभेदेद्यवहारभाक्। चिम्बत्वप्रतिबिम्बत्वा-
 निर्गुणं इह्हैव तत्रोपलम्यमानगुणानां चिन्मयव्वेन प्रकृतिपरिणामभूतगुणाश्रयत्वाभावात्। सपष्टं चेदृम्-"मां भजंति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्। सुहादं भ्र्रयमात्मानं साक्यासंगादयो गुणाः ।" इ्लादौ। तमेव परमेख्वरमेव।। स्वर्पदटस्थेति ॥ यत्सरूपांतर्गतं सदितरव्यावृत्ततया लक्ष्थं बोधयति तस्सरूपलक्ष्षं यथा-गोः साख्नाश्षृंगादियावह्क्ष्यकालमनर्वस्यतववेन स्वरूपानंतर्गतं यद्धूक्यमितरठयवृृत्तं बोधयति तत्तटस्वलक्षणम्। यथा गोविशोषस्यालंकारविशेषादि देवद्त्तगृहस्य काकादि वा। प्रकृते सत्यं ज्ञानमानंदश्व
 न हि तस्सर्वदास्ति, प्रल्यादिकाले तत्तद़भावात्। अतः स्वरूपानंतर्गतं सदाकाशादित्यावृत्तमीख्यरं लक्षयतीति तटस्यलक्षणमिति। ॠ्रयाणामहंकारसंवलितानां तमोरजःस₹वानां सर्गो भूतेंद्रियदेववतारूपस्तामसाहंकाराद्भुतसर्गो राजसादिंद्रियसंगंस्सान्चिवकादिंद्रियाघिप्वात्टेवतासर्ग इति विवेकः। यन्र परमेवर्वरे इल्यर्थ इति ॥ 'मृत्तिकेत्येव सत्यमू, इलादावन्यन्रापि सट्यशब्द्दप्रयोगस्वापेक्षिक एव। परमसल्यत्वं तु परमेश्वरस्यैवेति भावः। अन्रान्यसत्तयाडन्यस्य सत्यत्वे इल्यर्थ इति। न हि परसत्तया परस्य सट्यत्वं वास्तवं भवतीति भावः। तत्रेति वाक्यालंकारे, गथायथेति यथायथम्। यथासवे यथारान्द्स्य द्वित्वमूह्यमिति। वारिणि समुद्रजले दूरव्वदोोषेण नीलशिल्राुद्धिः कामलया शंखे पीतबुद्धिश्र। यथा सदृसि टुर्योधनस्य स्यलभ्रमः, यथा वन्धकारस्यरत्नरूपमृदि खदिरंगारभ्रमः इल्यादिपदाद् ग्राहम्। मिथ्यापदार्थस्यामिथ्याववसाधनं न शोभनमिति चेत्त习्रह-यद्ढेति।। आधाराधेयभावेन सोपाधिकव्वमाक्षिप्यापाकरोति-तत्रेर्यादिना। कुहकमज्ञानम्। अनावृतसंविद्यूपे बिम्बमूत ईग्वरेडज्ञानाश्रयत्वासंभववात्। अज्ञानविषयमान्रेण अ्रमाधिष्ठानता। न च तावतैर्वर्येहानिः, अज्ञानविषये मण्याद़ों कपर्दिकादारोपेऽपि स्वरूपप्रकाशादेर्वाधवददर्शनात् जन्मादि यस्य स्थितिभंगस्य तथा तद्गुणसंविज्ञानः, यत इल्यण्यर्यनिर्देशः कारणस्याविकृतत्वमाह-तन्र परमेश्वरस्य कारणत्वे सद्रूण घटः सन्पटः सन्नित्येवें रूपेण यत्सन्वे यत्सत्वं सोऽन्वयः घटादिसन्ते सत्तासत्वस्य हहर्यमानत्वादन्वयः। आदिना वंध्यात्मजादिग्रह्हः। यद्भावे यद़भावः स ठ्यतिरेकः। सपुष्पाद्यभावे तत्र सत्ताया अप्यभावात्लपुषपं सदिति प्रयोगादर्शानाह्यतिरेकः। अन्र न केवलं सत एवान्वयक्यतिरेकौ विमृरयौं। कि तु मृदादिस्तर्यैव सतश्तो। तथा च मृदादिविशिष्टसत्ताव्यतिरेकाधिकरणं तु तत्वादिभावरूपमपि प्रसिद्धं तरकथमलीकस्य खपुष्पादेस्तद़िकर्णतेत्यपरितोषादाह-यदेति ।। अनुवृत्तिस्तादात्येन प्रतीतिः व्यावृत्तिर्भैदः कार्येपु कारणस्यानुवृत्तिर्यथा सुचर्णकटकं सुवर्णमिति तादात्येन प्रतीतेः। कार्यस्य कारणावस्थायां नानुवृत्तिः। यथा सुवर्णे कुंडलं कटकं वेति घ्रतीलयावात्। ननु मीमांसकैर्जगजन्माघनंगीकारात् कथं जन्मादिकारणत्वं भगवत ड़ति चेदाह-यद्वा सावयवन्वेट्यादि।। घटादिष्वात्मनि च गृहीतान्वयव्यतिरेकठ्यापिकस्य सावयवत्वादिहेतोरस्य पद्ववाछ्यजगति पक्षे परामर्शादिमामम्रीबल्यद्यजन्मादि निश्चितं तद्चतोमवतीति संबंधः। हेतुपुरस्सरान्वयक्यापिः साध्याभावपुरस्सरा व्यतिरेकठ्याप्रिरिति भेदःः। तथा च इदं विश्यं जन्मादिमत्सावयवत्वात्। यत्र सावयवत्वं घटादौौ तत्र जन्मादिमत्त्वं .यन्र जन्माघभाव आत्मनि तत्र सावयवत्वाभाव इति तटस्थलक्षणप्रतिपादिकां श्रुतिमाह-तथा चेति ।। यतः परेशात् इमानि चराचराणि भूतानि जीवानि प्रयंति प्रलयं प्राप्तुवंति यद्यमभिसंविशंति सर्वंतः प्रविशांतीति श्रुतिपदार्थः। एतदार्थिका समृतिरप्यस्तीयाह-स्मृतिश्रे ति।। आदौ सृष्थयारन्मे यो युगस्यागमसत्तन चान्मधये यन्र तिष्षंतीयप्यनुसंधेयम्। "अठ्यक्कादीनि भूतानि" इस्यादिश्रीगीतोक्तेरठयक्तराब्द्वाच्यप्रधानमन्र भगवच्श्रीव्यासस्य ध्येयं प्रतीयत इल्याशांक्य समाधत्ते-तहीति P तर्हि शास्रारंभे प्रधानं प्रकृतिः अभितो जानातीय्यमिश्ञः सर्वंज्ञानवान् स परमेशः ऐक्ष्त् विचारयामास अहृं लोकान्नु इति वितर्के सृजै रचयानि। इमान् सर्वर्, श्रुल्यर्थनिर्णायको न्यायः, न्यायाचछारीरिंकसूत्रादिल्यर्शः।


 वृत्तज़्ञनैगैय्यर्यस्य जीवस्य ध्याने फलाभावात्। इलयर्थ इति अल्पज़ानजीवध्याने प्रयोजनाभावास्ततःःसिद्बानमेव वरं धीमहीति।











 साख़्यते प्रतिपाद्ये येन वद्रूप, प्रतिपाघ्यपतिपादकाभेदविवक्षया श्रीमझ््रागवतमिल्यर्शः। घहाविघ्चापदेनान्न सगुणनिगुंणविय-






 दानादिवििधाने भगवता पोक्तंभागवतमिति समाख्यों विचार्य च "एवं चकार भगवान्न उ्यासः कुपणवत्सह"" इत्युत्त्या भगवदृचास-






 गतमेवादरणीयमिति गम्मते। भारतार्थंस्य विनिर्णंयो यच सः। एतेन भारतेनास्य कथाविरोधो हि प्रातीतिकों न वस्大ुत; पदार्थानों







 विशिखम्बमायकटाक्षाः कामिनां हदि" इति चंद्रालोकोत्के। । अन्र विशंतीवद्विशींति विधेयं तच प्रकृतसमासेन प्राव्यते। विशिए-















 बचांसि नोदाह्दियेरे्，किंबन्य भागचतन्यावर्तकविरोषणनुपादीयेत भागवत इन्युत्त्वान्मपुराणवाक्यमण्युदा़ियेयेत। न चैवं




 व्यासेन धीमता।। चरितं विदुरस्साथ मैंत्रेगेणास्य संगमः। सृष्टिपकरणं पश्राद् हह्हाणः परमात्मनः॥ कापिलं सांख्यमव्यन्र









 उुमोदितुरेव च। साहाग्यकर्तुर्गितितं भुक्तिभक्तिविमुक्तिदम् ॥ घौष्छपयां पूर्णिमायां हेमसींहसमन्वितम्। देयं भागवतायेदे

 त习习习习 सपष्ष ।










 माथुराख्येन धाग्ना स्यानेन तन्विवासिनां सदा निरस्तं कुहकं मायाकार्यं संसारहक्षणं चेनतम। हौलामाह-जन्मेति॥ आघस्य
 परेगैण य इति पद्देनान्वयः। कसमाद्धेतोररन्वगात्तत्राहं अर्थेपु कंसवंचनादिप्रयोजनेपु। अभिज इति। यद्ञाललीलारासलीलादिलोको-

 मूर्तिमयं बस्सपालादिरूपं वैभवं विस्तरितनान्, यंत् यन सूरयो बहरामचक्मुर्खाद्यों मुद्धंति तन्त्वं ज्ञातुं न झान्तुवन्ति केयं














 बहुचचनेन कालद्देशपपंपराप्रातन्म्मर्वानेव जीवान्स्बांतरीकृलय स्वरिक्ष्या तान्ध्यानमुपद्श़्रन्नेव छोडीकरोति। अनेन "अअथातो
 जन्मस्थितिमंगें यतो भवति तम्। तर्हिं किं काहं ध्यायथ न। अन्वयादितरतश्र अन्वयन्यतिरेकाम्यां घटे मृद्वयः मृदि




 यतः" इति "तनुु समन्वगत्व" इति सूत्वघयुत्रम्।

 प्रतिपादनात्परमे म्वर् एव जगत उपादान निमित्रं च। तत्र प्रकुनेस्तच्छक्तित्वाच्छक्तिश्किमतोरभेद़ात् प्रकृतिद्वारकमेव सस्योपा-


 शब्द्पप्" इति सुत्रार्थं उत्कः। स चायं प्रांतं 习ह्न जगत्कारणं मवति। कुतः ? हैक्षतेः ईेक्तणान् जगत्कारणत्वपतिपादकश्रुतिवाक्येप्त तस्यैव विचारविशेषात्मकेक्षणश्रवगात्। अतो ख्रह्य नाशब्द्ं शब्द़्प्माणके न भवति, किन्ठु शब्द्र्पमाणकमेवेति।



 भूतस्य जातः पतिरेक आसीश्" इति भुतें, स एव ध्येयोडस्तिव्यत आह-तेन दृति। घ्वस्वत्त्वं वेदे वा अतो घहोोडपि पारतंडंयं सूरीणामपि तत्र मोहाद् ्रह्वगोऽपि न स्वतः श्रिक्तिरिति। अनेन "नेतरोडनुपपत्ते"" इति सूत्रार्थो विवृतः। ननु घीमहीति







 सुगंधिनः। एकांतिनसते पुरषाः श्येतहीपनिवासिनः ।" इति नारायणीयात् । "देहेंन्द्रियासुहीनानां वैकुंठपुरवासिनाम"" इति




 लन्दे तेथा प्रकृतिक्षोभात्वूर्वेव 'बहु स्याम' इति "स ऐेक्षत" इल्यादिश्रुतिमिस्तदी़ममनोनयनोदर्मायिकत्वेडवगमिते "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्किया च" इति श्रुत्या स्वाभाविकते पकटमुक्ते "अचिन्ल्याः खल ये मावा न तांसर्केषण








 धामानि’ इलमरः।






 कारिका। अतः स्वंग्रकाशत्वशात्या सोडमिठ्यक्तो मवेन्नेत्रेन नेत्रविषयः क्रत इतिं, एवमेव "तासां मध्ये साक्षाद् घछ्न गोपाख्युती"




 बत्सबालकादि तेने प्रकाशयामास। तन्च हृदा संकल्पमान्रेणैव चन्र योगमायावैभवे सूरयो भवनारदादयोऽपि मुघंति, यद्वाडS-







 योगाभ्यां निष्पन्तिः स्वप्रतियोगिनें रसमेवेपप्यापय्यतो न्यूनपद़ता नाशंक्नोया। प्रत्युत तथा प्रातववेनादिएसस्य रह्यत्वमेव य्योतितं


 तत्वे सूरयः कवयो मुछंति, प्राहृतनलाद्यिनायकनिछतगा वर्णनात्। तत्र हण्रन्तः -त्जज इति। तेजआदिपु बार्यादि

 गुणालंकाराणां वा सर्गो निर्माणपपंचः अमृषा सल एव भवन्नलोकिकत्वेन चमलकारी स्यत्। अन्मध प्राकृतनायके कविप्रौढोक्ति-
 कुक्रा जरन्मीमांसका येन तम्। अथ तासामपि मध्ये "कस्याः पदा़ि चैचानि यातायां नंदूूतुना। अनयाराधितो नूते भगवान्दरिरीश्रा: " छस्यादिभिः परममुख्यायाः शी
 तत्र यक्न इतरत इति ल्यन्लोपे पंचमी। ह़्तरां कान्तां परिस्यज्यान्वयात्। "अभ्रावरोपिता कांता पुष्पहेतोर्मेढात्मना। अन्र
 एव हेतोः स्वेन कांतेनैव राजत इति स्वराट्, स्खाधीनकांतेसर्थः। गझ्रन तत्तःप्रकाशनार्थमादिकवये अदितो जन्मारम्यैव कनयो


 भक्ता मुलंति महाविज्ञा अपि मूढा भवन्तो धर्मंविपर्ययं प्रान्नुवंतीयर्थः। तत्र छश्रान्तेनीपरानपि संगृहाति तैजोवारिमृदां यथा
 दिना संभेने मृद्वर्मः मृदामपि पाषाणादीनां द्रवेण वारिधर्मेश्व यथेति यत्र ययोः खेन धाग्ना प्रभावेण तिसृणां भीमूलीलनां गोपीमहिषीछब्द्मीणां वांतरंगा बहिंग्गा तटस्यानां वा श़्रीनां सर्गोडमृषा सल एव सदा तासां तद्वाममयत्वाद् यन्रज्यघिश्वनकारण-

 उम्यते स श्राबस्याभिवेयो भक्तियोगगस्तथा स पव परमकाष्ठामापय्र श्रीभगबदाकर्षोो भवन्प्रेमाभिथः प्रयोजनं च। अनेन ग्रोकेन
 नुगीयते" हृति द्वादशोक्ते:। तखापि परं घ्रेघं परं वास्तववसुरुपन्वात् त्रिगुणातीतं तथा सत्यं सद्रणो हिते परमकल्याणगुणमयं

 तिश्शति" इति । तस्य प्रभावमाह—यत एवाच्यस्य परमेश्यरस्य जग्म उपासकेपु भगवत्वेन प्रादुर्भावः। तथा इतरतः इतरेvचर्थे


ननु ज़ानेन केवलेनैव जह्मसाक्षालक्कारः प्रसि द्वसत्राह—योडमिज्ञः अभि सर्वतो भावेन ज्ञा ज़्ञानं यतः ज्ञानस्य सारिव-

 यथा भक्तिमपेक्षते तथैव भगवस्साक्षात्कारार्थमपि अक्तियोगो ज्ञानयोगमपेक्षतामिति चेत्त्राह- स्वराट् खनेनैव राजत इति सः। सम्राडिक सतंत्रो न कस्यायद्यीन इसर्थः। "अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारघीः। तीत्रेण भक्तियोगेन यज़ेत पुरुषं पसम (1)" इति विधिवाक्यान्मेधाद्यमिलितेन केवलेन सोरकिरणेतेव ज्ञानाब्यमिश्रेणेति तीव्रोणेलयस्यार्थः। तथा-"यक्कर्मभिर्यत्पपसा
 मदाट्मनः। न ज्ञानं न च वैरागं प्रायः श्रेयो भवेदिह ।1" इति त्स्साहियनिवेषश्रवणांध । कि चैताएदोो भक्तियोगो भक्षानुमहं न


ननु सर्वज्ञस्य उ्यासस्यापि भाक्तियोगज्ञानमन्याधीनें कथं प्रतीमसत्ताह- गुलंतीवि। सूरयो वसिम्वादयोडपि यद्धस्म
 बदतां वादिनां वै विवादसंवादमुवो भवंति। कुवंति चैषां मुहुरात्ममोह तस्मे नमोऽनंतगुणाय भून्ने।" इति हंसगुहोोत्तेः। ननु भक्तियोगो न केवलं गुणातीत एव, तस्यापि तृतीयक्कंचे गुणमयत्वदद्शरनादिलत आह-यत्र त्रिसर्गेंखिगुणसृश्वं
 मलिनमिति तन्तन्मेलनाइ्रवति यथा तथैव त्रिगुणातीतोरपि भक्तियोगः। पुरुषवर्तिसत्वाद्विगुयोगाए्सात्विको राजससा-
 भवगोचरीभूतेनैब निरसाः कुछकाः क्तार्कवंतो येन तम। न ह्यनुभूयमानेडर्थे प्रमाणापेक्षेति भावः। ह巨 किल "अध्यातमदीपमतितितीपतां तमोन्धमू" ड्विि "करमे येन विभासितोडयमतुलो ज्ञानपद्रीपः" इसाञ्यां श्रीमागवतस्य पद़ीपव्वं, "पुराणार्कोधधुनोदित"" इसनेनार्केवं, "निगमकल्पतरोर्गेलितं फलं रसम" इ्यनेन रसमयफल्वं, "हरिलील्याकभाप्राता-

 देयत्वात् तत्तद्वाचकस्य शाख्यस्यास्य तत्परिवेष्ट्वेन मोहिनीव्वं च क्षेयम्। एवं च यद्यकि सर्वस्य द्वाद्राक्कंधस्यैव शास्बस्यास्य
 व्वेन दीपल्वं विसर्गय्यानपोषणादिपु धर्मार्थकाममोक्षणामन्येषाघ्वारेषविशेषाणां प्वृृत्तनिवृत्तविहितनिषिद्वसाधनफलानामपि



 परं गुणीः पूर्णोमिति 'प पालनपूरणयो’रिति धातोः। द्विविधा हि देवता ग्रन्थारम्भे नमसकाराद्दिमंगलक्कियामर्हंति-आधिकारिकी




 यथासम्भवं सृष्ट्यादयो वाच्या इल्यूहनीयम्। अलौकिकवसुनुो लक्षणोपदेशामन्तरेण ज्ञातुमरान्यत्वाच्छधाविषाणनुल्यं नदिलतोो तक्ष्शणमाह—जन्मायस्येति। अस्य प्र्यक्षस्य जगतो जन्मादि यस्य तज्जन्मादि, तद्युणसंविज्ञानो बहुश्रोहि:, यतो यस्माद्नवर्ताति शेषः। 'आद्व' शान्टेन स्थितियंहारनियमनज्ञानाज्ञानबन्वमोक्षा गुछन्ते, न केवलस्सितिसंहारौ; भ्रुतिस्मृतिविरोधात्। यथा सास्बादिमान् गौरिति वृद्धोपदिष्शः सास्सादिमन्तं पदार्थम म्वादिम्यो ठ्यावृत्तं गोशान्दवाच्यं प्रत्येति, तथा 'जन्मादिकारणं पर'मिति
 इति वत्राह—अन्वयादिति। "यतो वा इमानि भूबानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति" इ्यादिश्रुतीनाम्, "अहं सर्वस्य पभवो मत्तः






ज्ञायते। समुदाय उभयहेतुकेकि तदप्रापिरि’ति भगवता कृषणद्वैपायनेन निरसत्वात्।। अस्यार्थः वैरेपिकसतावत्परिमाणमेदेन




 सौत्रान्तिकयोर्वाहार्थास्तिव्वाविशेषात् तयोर्मतमेकीकूल बन्मतं अ्रमाणमूलं धान्तिमूलं वेति संदेहो प्रमाणमूलमिति प्रापम्। तथा

 समुद्वायक्कंधहेतुकः। तथा हि-रुपविज्ञानवेद्नासंज्ञासंस्काराए पंच, ते ₹ंधासत्रन्र स्प्क्कंधः सविष्येन्द्रियाजि विषयाणां




 अंचेतनानां परमाणूनां सकन्वानां च स्वतः समुदायायोगादन्यस्स च स्यिरस्यन समुदायकतुंध्रेतनस्यानम्युपगामादिति सूत्रवाक्योषष:।


ननु कायं कारणपूर्वक कार्यब्बादिति कारणसामन्यमान्रं सिद्धं; विशेषत: कुतः सिद्धिरिति चेत्-सल्यम्, मधानादेरे-



 पसंहरारुप्वात्। इयानेव विशेष:-ध्यानमेव ज्ञानसाधनं न कर्मादिकमिय्यतो धीमहीति पदं, कर्मणा शुजांतककरण्ल ध्यानसंभवात्। यस्तु श्रुतिस्पृती अनाछ्य केषलतर्केण जह्वणो जन्मादिकारणत्वं घटयिनुं प्रयवतिष्षति संडन्वयव्यतिरेकात्मकतर्केणा-


 विशेषाकारं जानातीलभिज्ञः। प्रानस्य जबवेने ज्ञानाभ्रयंव्वरक्षणासमंभवान्नितरां न सर्वंज्वं; विष्णोस्तु सर्वज्ञत्वं समृतिश्रुतिसिद्धम्—"यः सर्वशः सर्वंवित्। तान्यहं वेद सर्वोणि न "बं वेल्थ परंतप" छ्यादिना। नन्बल्य हेतोः सर्वंक्जे राद्रादावपि
 "ये कामये तमुप्रं कृणोमि" इतित रद्रादीनों भीपसादायत्तज्ञानादिगुणवत्वददर्शनात् "मम योनिरस्स्वन्तः" इति। श्रियश्व
 चरितसर्वश्ञत्वम्, अतो न तेष तस हेतेत्र्र्यंभिचार इति स एव कर्त्तित। "न ते विष्णों जायमान एष भूताधिपति:" इलादिश्रुतिरनन्याधिपतित्वे सर्वाधिपतिवे च मानमे। स्रह्डुराज़ांतररहित दूति वा सराट्। सात्मानं स्खयमेब राजयति वा भकाइायति
 यः पर आदिकवये चठुर्मुखाय घल सांगं वेदे हृदा सेहेहेन तेने विस्तारितवान्न। तस सकदुपदेश़माश्रेणारोष्यहणणामर्थेयेपपि
 चतुर्मुखस्य वेद्दोपदेशेन हरेरनल्योधिपल्वे किमायातमिति चित्-न; "रजापते न व्वदेतान्यन्यो विश्दा जातानि परिता बभूव"









 घटादिपदार्थाः प्रलक्षः:, सौत्रान्निकस्य तु ज्ञाने घटाय्याकारे उत्पन्ने तेनाकारेगाभ्यक्षघटादयोडन्नुमीयन्त इति। तच्रादौौ वैभाषिकसौग्रान्तिकयोर्वाद्यार्थासित्वाविशेषात् तयोर्मतमेकीकूल तन्मतं प्रमाणमूलं भ्रान्तिमूलं वेति संदेहे प्रमाणमूलमिति प्राप्रम्। तथा


 रूपादीनामाध्यात्मिकव्वमाध्याइ्मिकेन्द्रियसम्बन्धाद् द्रप्रठ्यम्। अछमिलाल्यविज्ञान्रवाहो विश्ञानसकन्ध:, मुखादि़प्ययो
 तत्र विज्ञानक्धन्चित्तमियात्मेति च गीयते। इतरे रकन्वह्चैत्तःः। एतेपां चित्तचैन्तानां खकन्धानां समुदायः सर्वन्यवहारारपद आध्यात्मिकश्व सक‘घहेतुक इति सर्वक्षणिकत्ववादिनो वैभाषिकसौत्रोंतिकयोम्मतंत तन्निराकरोति—समुदाय उमयहेतुकेकपि तदप्रापि-
 अंचेतनानां परमाणूनां सकन्वानों च स्वः समुदायायोगादन्यस्य च स्यिरस्य समुदायक्ुुभ्भेतनस्यननम्युपगमादिति सूत्रवाक्योपः। अत्र भुयाइ्यनुगृहीततक्काभावात् केचलतर्कस्याप्रतिष्टित्वात्।

ननु कारं कारणपूर्वंक कार्यव्वादिति कारणसामान्यमान्रं सिद्दं; विशेषतः कुतः सिद्विरिति चेत्-सलम्; ; रधानादेश-


 यतः, शाख्योनित्वात्, बन्डु समन्वयात्" इति चतु:सूंती च ठ्याख्याता। जिझ्ञासेव वीमहीलनेनोच्चते। वेद्विचारानिर्णिक्गणोपसंहारहूपत्वात्। इयनेव विशेष:-ध्यानमेब ज्ञानसाधनं न कर्मादिकमियतो धीमहीति पंदं, कर्मणा श्रुद्वांतःकरणल्य ध्यानसंभवात्। यस्तु श्रुतिस्मृती अनाछ्य केवलतर्केण घह्वणो जन्मादिकारणत्वं घटचिनुं प्रयवतिशति सं, डन्वयण्यतिरेकात्मकतर्केणा-


 विशेषाकारं जानातीलभिज्ञः। प्रानस्स जडव्वेन ज्ञानाभ्भयव्वरक्ष्षणासंभवान्नितरां न सर्वंज्ञवं; विष्णोस्तु सर्वज़्त्वं समृतिश्रुति-
 वृत्तेरसाधकत्वमिति तन्राह-च्वराडिति ॥1 स्वयमेव राजत इति ख्राट्ट । खल स्ययमेव राजा नान्योडधिपतिरिति च । अयं भाव:"शं कामये तमुमं छृणामि" इति रहद्रादीनां भीपससादायत्त्जानादिगुणवत्वदर्शनात् "मम योनिरप्स्बन्तः" इति। श्रियश्व

 श्रुतिरनन्याधिपतित्वे सर्वाधिपतित्वे च मानमू। स्रष्दुराज़ांतररहित इति वा स्वराट्। स्खान्मानं स्वयमेव राजयति वा प्रकाइयति






















 तथा घ习्र यदाधारत्या कियमाणख्सिसर्गो मृषा न भवति, अतोऽर्थंक्रियोपपत्तिरेव मिध्याव्वबाधिकेति मावः। ननु तेजःकार्यं फुलुगिगादि बारिकार्ं फेनादि मृक्कायं घटादि यथा मिथ्या तथा यत्र जगन्मृपेलयर्थः स्यात्। तथा च श्रुतिः "वाचारंभणं विकारः", अनुमानं च

 निरस्तेंद्रजालो विष्णुमायामयीं सुर्थि न विद्धाति, किंतु सयमेव। लोके चासमर्थः सन्निं्रजालादिकं सृजति, न कु समर्थः। विष्णुत्त







ननु ‘धीमही" ति चछान्दूसः प्रयोगः कसाल्कृतः ?। उच्यते-गायतीप्रतिपाघं नारायणाए्यं परं हहैव, न तु सूर्यः "चक्षो: सूर्यों अजायत" इति श्रुद्या तदंगजननोो्रेरिति दर्शयिक्नुं यथा वेदाध्ययनोपकमे गायउयमिधीयते विशिष्टफलहेतुत्वात्तथा भागवतोपकमे इति वा गायच्यारोषवेदप्रतिपायो नारायण एव भागबते प्रतिपाघने इति वा इतरेषां भगवक्कृत्वेन ततपरवेति तद्वचावृत्तये वा इतररेन्योऽद्यस्य माहात्मयाधिकय्रकटनायेति वा धीमहीति छांदसं पदं प्रायुंक्त भगवान्वादरायण इति। अथौप-निषदव्याख्यानमाह-वं परं सल्यं बं धीमहीति संबंधः। सलयमबाधं तत्र किंचिद्धथवहारमात्राबाधं तद्वधावर्त्तयनाह-परमिति। परमार्थसल्यमलंताबाध्यमिलर्थः। तथा च भ्रुतिः "सस्यस्य सलम" इति "भाणा वै सत्यं तेषामेष सल्यम"" इति प्राणशब्दोद़ितानों



 मत्वा च वयं मुगुक्षणो ध्यायेम निदिध्यासेम।। घ्यानमत्र निदिध्यासनरूपमेवाभिघ्रेतं न तूपासनम । निदिध्यासनं हि वस्वसखख्पा-







 जन्मस्थितिभंगं यतो भवति तं सत्यं धीमहीति संबंघः। तथा च श्रुति:-"यतो वा इमानि भूतानि जायंते। येन जातानि जीवृंति।
 लगयस्थितिकारणतां घ्वाणो दर्श्यति। यत इति प्रकृतौ पंचमी, "जनिकर्श़ः र्रकृतिः" इति पाणिनिस्मरणात्। जन्मादीति तद्वगणासं-
 आसीत्र" इति श्रुत्या कार्येष्वनुस्यूत्त्वाच्छ्हून्यमेव जगत्कारणमस्त, तेत्याह-अन्वयादिति ॥ इदं सदिदं सदिति सद्दूपस्यैव कार्येष्वनुस्यू-
 इति वाक्येनासतः कारणतापतिवेधाष सदूपू महैव जगदुपादानममियर्थः। "सदेव सोग्येदूमम्र आसीतृ" इति श्रुतियान्योन्बयात्। इतरतः्र "असदा दृदमप्र आसीत" इलसतः सत्तानन्वयाच्चेति वा, तथा चासत्पद्ं सूक्षमव्वेन गीण्या बृत्त्या सल्येक्योजनीयम्। एतब "समाकर्षात" इति समन्वयाष्याये चतुर्थपादे चतुर्थाधिकरोे प्रकृतस्यैवे सलज्ञानादि लक्षणस्पकर्षंणम् प्रतिपादनमाकर्ष:



 "यः सर्वर्ञः सर्विविद्य ज्ञानमयं तपः। तसाद़ेत्द् ्धह्न नाम रुपमन्नं च जायते" इति "सदे़े सोग्येद्मम आर्सीत्।। एकमेवाद्वि-

 अर्थण्विति सममी, सर्बन्नैकरुपैवावृत्या कल्पितव्वरूपा विषयतेति सूचयति-अथवान्वयादितरतश्रार्थेषिवति पूर्वेणैव संबंधः। एवं च सर्वंत्वे्वोपादानत्वेन परमाणुकारणवादः प्रधानकारणवादश्व निराकृत। ननु मा भूळू कारणता परमाणूनां, प्रधानस्य तु भविष्यति;
 इति खराट्, अन्यानपेक्षपकाशरूप इलर्थः। तथा च सविता प्रकाशत इ्यादिवक्कर्व्वौपचारिकवेन सर्वविष्यक्जानस्वरप्व्वस्य विवक्ष्तित्वान् न प्रधानस्याचेतनस्य कारणतापसंग इलर्थः। एवं चैकविक्ञानेन सर्वंविक्ञानप्रतिज्ञा समर्थिता भवति। अन्यथा प्रधानविज्ञाने तत्कार्येज्ञानंभवेडपि तत्कार्याणां ज्ञानासंभवातं घह्हणि विद्दिते तु पुरुषाणां स्वत एव तदूपप्वातू क्ष्तरेषां च तत्र कल्पितव्वेन तदठ्यतिरेकात् "येनाश्रुतं भ्रुतं भव्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमे" इल्यादिश्रुया" "कसिम्नु भगवतो विज्ञाते सर्वंमिदे






 रचितबवं पौरुपेयव्वं सापेक्षत्वलक्ष्रणाप्रामाण्यप्रयोजकम। तन्च ने वेदे वेदार्थर्य मानांतरागोचरख्वात्। इद्वेक भ्रुत्या निःश्यसित-

 इ्यवग्राघातो न बा वेदस्य पौरपेयत्वमम ; एवं च सत्येकविज्ञानेन सर्वविक्कानप्रतिज्ञा न संकोचनीया; बाधकाभावात्। अन्र चेछहा-


 वेद्वतर्थंज्ञानं कारितवानियर्थः। तथा च भ्रुतिः "यो घह्याणं विद्धाति" इ्याध्या हिरण्यगमर्भंतद्दे दाविर्मावयोः परमेख्बराधीनतां दर्शयति । तदूपि हदा मनसैब तेने, न उु मुखेनाष्यापितवानिति वा। अमेन सर्वांतर्यमिंब्ं दर्शितम्। तथा च श्रुति:-"य सर्वेक भूतेप तिष्न्सर्वभूतेग्योडन्नरात्मा यं सर्वाणि भूतानि न विद्धः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीएं यः सर्वाणि मूतान्यंतरो। यमयय्योषेप त







 पातंजल
 वेदेंतानां भ्रामाण्चमव्याहतमेव सिद्वव्वेडपि घद्वणो मानांतरययोग्यत्वं स्वादिहीनल्वेन ठ्युप्पादितं भाष्यकारग्रभृतिभिः। एवं


 वियदाकाशो नोल्पघचे, कुतः ? छांदोग्ये तदुन्पत्तेरश्रवणात्, यद्यपि "आत्मन आकाशः संभूत" इति श्रुतिरस्ति, तथापि सा गौणीति गूंढोऽभिसंघःः। तथा चाकाझोप्पत्रेरम्युपगमादेव न विरोधः। गूहाभिसन्धिमजानानः रांकते असित तुरशब्दो वियतोऽनुत्पन्तिवारणार्थः छृतः। छांदोग्ये वियदुत्वन्यभावेऽपि सा भ्रुतित्तैत्तिरीयकेऽड्तीयर्थः। तथा च विरोधस्तदवस्य इति शंक्कितुर-

 तेडणि पांचभौतिकसर्गे व्रिवृं्सर्गंख्तु सर्वथास्ट्येवेति क्ञेयम्। बन्मिध्यात्वे छृंतमाह—तेजोवारिमृदों विनिमयो ठ्यं्यासः व्यामि-
 वाचरंभणं विकारो नामधेयं ं्रीणि र्पाणीत्येन सलम" इसादिना। कहत्बस्यापि विकारस्यनृततां दर्शेयति-न ह्वारंभवादो वा परिणामबादो वा संभवति। तथा हि—परमाणुः परमाणंतेरण पू₹यमानो दूधणकमारमते छंय्येयेये। त习 द्वणणुकासमबायिकारणीयूतः संयोगः परमाण्वोः कात्र्येंन वा समवाय्येकदेशेन वा ? आये प्रधिमानुपप्तिः। द्वितीये सावयवत्वापत्तिः। एवं परिणामोडपि प्रधानस्य कास्र्येन वैकदे़ोन वा ? आधे कारणविनाशपत्तिः। द्वितीये सावयवत्वापत्तिः।न चेष्ष्मेवैसत्। सावयवत्वे तस्सापि जन्यव्वेन मूलकारणविनाशापत्तिः। एवं कर्यमाप कारणन्वापाराव्रागसत् सदा ? आये कार्यकारणभावापृः, नहि खनुप्पेण समं




 कल्पनाहेतोरविद्यायाः कल्पकांतरमस्ति, स्खस्या एव कल्फकवे आव्ममभयात्। अंविद्यांतराम्युपगमे चानवस्था स्यात्। तथा चैक-






 वांक्यार्थबोधे सति तदावृत्तिरूं निदिध्यासनमुपपन्रम्। अथ जन्माघस्य यत ह्यदनेनानंद्सपपत्वं दर्शितम्, "आनंंदादेव खलिवमानि भूतानि जायंते" इलादिश्रुते। 'अन्वयादि' लनेन सहूप्वं निलख्वं विभुत्वं; च सर्वे़ेशकाळान्वयबोधनातू।
 ज्ञानमनंतं घहोल्याद्विना वाक्यार्थो दर्शितः। अथ च व्वंपदार्थोडपि आक्यतेडनेन स्रोकेन दर्शीवितुं इलेपालंकारस्याल्यंत-
 सल्यं धीमहीति संबंधः। अस्य कीच्छस्य ? यतः गच्छतः सर्वद़ा परिणममाणस्येय्यर्थः। जन्मादि गच्छत दूति वा जातो






 महिच्ववान् "स बा एप महानज आर्मा योडर्य" विज्ञानमयस्य जीवस्य स्वतो महच्चावर्पमां "पपोडणुराल्मा चेतसा वेदितक्य"


 गुणिठ्यतिरेकेण गुणावस्थानां योगेन न्यापिज्ञानस्यस्म्भवात्। न च गंधन्यायेन गुण्य ज्ञानस गुणिव्यतिरेकसंभवः; गंधस्यापि

 अणुत्वोक्कांतिगत्यागतिसुखदु:खाद्यक्ते गुणाः सारं प्रधानं यस्य जीवस्य स तथा तस्य भावसत्वं तस्मात्तद्वचपदे शोडणुव्वादिव्यपदेशो न ठु स्वाभाविकः प्राज्नवत्, भ्राइ़्स परमाप्मनः सगुणेपूपासतेपु "दह्रोऽस्मिन्नंतराकारः अणीयान्त्रीहीरेवाने" ल्यादिपपूपाधि-

 व्यवस्यापित्बात्। एतेन विभुत्वमपि ठ्याख्यातमू। नियत्वं हि मध्यमपरिमाण्वेडनुपपघमानें परमाणुत्वे वा परममहत्वे वा

 ज्ञानाभ्रयो न कु ज्ञानख़ इति मतं तनाह——सराडिति। ख्वयमेव राजत इति स्राट्। ख़पकाशज्ञानखूप इलर्थः । "अच्चयं पुरुषः स्यं ज्योतिर्भववति" इयादिश्रुतेः संदेहविपयरयाघ्यविषयत्वे सद़ा भासमानत्वात्। स्वजन्यज्ञानविपयत्वे च कर्तृकर्मविरोधातू। झ्ञोडत एवेति न्यायाज्त्तनरूप एवा्मेलर्थः। अविरोधाध्याये वृतीयपादे द्वाद्शाधिकरणे ज्ञो निलचैतन्यसूपोडयमात्मा अत


 भ्रुति:-"समासमानः सन्नुभो लोकावनु संचरति छचययतीव लेखायतीव सधीः स्वो भूत्वा" इ्याद्या बीसंबंधादसंसारिणोडसंसारितां दर्शायति। तथा च तन्विव्तये धहात्मतोपदेशो युत्त्त इसर्थः। संसारस मोक्षहेतुता दर्शयति-आपिकबय इलि।
 चेयं सदमी। 'चर्मणि हीपिनं हंती’ तिवत्। नहि संसाराभावे भवणमननादिसाधनानुघानें संभवति। न च तदभावे तर्व्वज्ञानोदयः। न च समंतरेगानाद्यविद्यानिवृत्तिरिति मोक्षार्थमेव संसारं विस्तारितबानिलर्थः। तथा च भ्रुतिः-"खूं रूपं प्रतिरुपो बभूव तदस्य रूपे प्रतिचक्षणाय। इंदो मायाभिः पुरहुप हियते" इति च "चह्ल वा इद्म आ आसीत्तदात्मान-

 कादयेक्षया सुधियोऽपि मुलंति भ्राम्यंति ग्रुद्दस्सूपं जानाना अपि आनंदरूपव्वं प्रतिदे़ेमेकव्वं घह्वाभिन्न्वं चाजानंतः। तथा च अभ्रुतयः "एव एव परमानंद" इति "एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़" इति "अयमात्मा घह्ठ" इति ताह्द्यूपता जीवस्य बोधयंति।
 पत्तेश प्रतिदेहमेकबवम। न हि विभूनामालमनों सर्वदेहसंबंधित्वाविषोषे कर्मपदेशानां मिन्नदिक्व्वमपि भोगतियामक भवित्वुमह्हित, अविशेषात्। एकात्मवादे डु तत्तंतंतकरणावचिछन्नपदेशानों भिन्नत्वाद्युपपद्चत एव इयवस्या देहभेदादेव च प्रतिसंधानाभावः। एवं




 चेद्ममतुमानं सूचितमू-आत्मनि जाग्रदादिबुद्धिर्मूषा तदृभावर्वति तद्वुद्धित्वात्। तेजसि वारिबुन्द्वित्। तदभाववत्त्वं चात्मनः
 पदार्थतदेक्यक्यनद्वारेण राब्लस्य विषयो दर्शितः। भ्रवणमननयोस्स्तीवश्र निद्धिध्यासनमिह प्रतिपादतेत, भवणमननवतो विजातीयप्रययनिवारणस्य मनोनिमहद्धारा ठुुत्वाघ्यमानत्वात् चनुलक्षणमीमांसारूप्लं चास्य सूचितमे। तथा हि-पूर्वर्द्वेन


 इस्यादिन्यययसूचनादृविरोधाध्यायार्थ; २ धीमहीयनेन "सहकार्यांतरविधिः पक्षेण चतीवंयं तदवो विध्यादिवद्" इस्यदिन्ययय-

 समन्वयस्तमात्। अन्वयस्य सम्यक्वं तात्पर्यवत्वं वेदांता न कर्नाद़िप्रतिपादका मिन्नप्रकणस्यव्वात्। तुशब्दोगवधारणे इति।
 सर्वक्षमिलर्थः। एतेन घधानवादनिराकरणेन ये हेतवेडराब्द्वाच्वेतनवैकविज्ञानश्रतिज्ञानुपपत्यादययस्तेषामण्वादिपक्षेडपि सान्येन सर्वेडणुस्वभावासक्कारणवादा निराकृतवेन ठ्याल्याताः। अभ्यासोड्ययययसमाप्यर्थः। तस्माद्व बहाणः प्रपंचस्यानन्यव्वं
 मृत्पिण्डेन सरं मृण्मयं विज्ञातं स्वाद्वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेल्येव सलम्" इति ज्ञातफऊभूतसाक्षात्कारे भ्रवणायेक्ष्ष्या
 पारिक्ज्ये प्रयोगात्कथमत्र मौनें निदिध्यासनें स्यादृत आह-चृतियमिति। अ्रवणगननद्वयापेक्षया तृतीयं निद्रिध्यासनमेवान्र मीनं विधेयमिलर्थः। तन्त्रतराश्रमसमभिहारबलान्निदिध्यासनम्रधानपारिख्रज्य मीनझघन्देन लद्ध्येे इति भावः। कस्यायं मौनविधि-
 प्रास्तवान विधेयत्वमत आह-पक्षे नेति। यस्मिन्पक्षे भेददर्श्रनप्रति:, तसिमन्पक्षे प्राप्यभावाद्विधिर्थवानिलर्थः। ननु घहापरवाक्ये कथं मौनविधिरियाशंक्य हृंतमाह—विध्यदिवदद़िति। यथा दर्शपूर्णमासप्रधानपरे वाक्येडन्वाधानदेंगेगात्य विधिसतद्वदिलर्थः। प्रधानमारम्यांगपयंतो विधिस्तदाद्धिर्विध्यादिःः प्रधानमिति यावत्। अत एव प्रयाजादिर्बिध्यंत इसर्थः। जाद्वण्यस्य फळृत्वान्न विधिकल्पना विफलेलरथः। अथ पकृतमनुसराम:-एवं सति परमहंससंद्धितेति समाख्योपपघते। परमहंसानां
 धिकारिभिरेव पठितठ्या चेति दर्शितम्। अन्र च सर्गादीन्यपि दशंबक्षणनान्यनेन पघेन सूचितानि। ‘जन्माध्यस्य चत’’ इयनेन



 पुखुपयोगादधिकारी पथमसकंधार्थस्तेनैव च ध्यानापलक्षितसाधनानुष्धनस्पो द्वितीयसकंधार्थः ईति छृस्म्रभागवतार्थसूचनमिति।

 मानिविराडंन्नर्यामिरूपमौतमियनिरूद्ध इति चास्यायते। एवमपंचीकृतमहाभूतोपहितं क्रुदचैतन्यं नद़भिमानिहिरण्यगर्भान्तर्यामि-
 भासोपलक्षितमनुक्षेति संकषणण इुति चास्यायते। अनुपहितं छु चैवैन्यं सर्वन्नुस्यूंतं सन्मान्रं सर्वसाक्षिपरमानंदघनोडविकल्प इति





 रोहात्कभभुपास्यव्वं ? सल्यम् ; अनिरद्बादिर्पमण्यविवक्षितोपाधिसंबंधवायुद्वेवत्मकमेव क्षेत्रूपद्वारादिकमिवाविवक्षिततन्तदु-

 जन्मादिविकारजावं यतो भवति तं धोमहीति संबंघः। तस जगदिरचनयोग्यतामाह-अर्भेष्वभिज इति। बह्यांडाभिमानिविराडपेक्षया वैउसक्षण्यमाह-स्वयाडिति । घहांडावच्छिन्रचिदाभासो हि विराड् जीव:, अयं कु तद्विम्बमूतस-

 भूतो यसत्मनसैव तेने हिरण्यगर्भवैरक्षण्यं खयमेवोक्फं संप्रति संकर्षणमतुक्जामाइ। ननु हिरण्यगर्भाय कारणोपाधिः संकषणो





 मलममानो नारदोपदेदेन विदिततत्वरूपभक्तियोगः संस्सद्गुणपधानें श्रीमद्रागवतमारधघुकामः। परममंगलमेब श्रीकृषणों ध्यायति-
 दिमिः "सल्यवतम"" इल्यादि । इट्यनेन सल्यशब्दवाच्यः श्रीकणण एव दर्शितः । ननु तस्यापि देहसंबंधाक्कथं सल्यव्वमिल्याइंक्याह—




 रूपठक्षणेन ध्याव्वा तटसलक्षणेन च तमेंव ध्यायति-जन्माघस्सेति। यतो यस्य। सार्वविभक्तिकतसि रूपमे। यस्यान्वया-







 इतररमाद ग्रणावताराणां जन्म तं श्रीकृषणाल्यं परें घह परमेश्यरं धीमहीति। अथ वाडन्वयन्यतिरेकाम्यामस्य विश्ये्य जन्मादि


 नाय्यबहाँदं परमतंतमगाधबोधमे। वस्सान्सर्सीजिब पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेघ्धचष्ट ॥" इलयनेन स्वयमेब


 वदुक्तम- "एते चांशकलःः पुसः कृ






 बद्वशिश्धनर्थानेकीकरोति। तत्र ताक्कर्मयोगन्नानयोगभक्कियोगाः सं्यक्सर्वत्र निरूपित्तरंन्मध्ये भक्तियोगेनैव भगवान्क्रीकषणे



 त्वेनाश्रितानां सत्येति भावः। यथा तेजोवारिमदां विनिमयस्तद्त। वदुक्तं बृहन्नारदीये "'यथा भूभिं समाभ्रिय सर्वे जीवंति जंतवः 1 तथा भक्कि समाभि्ये सर्वकार्याणि साधयेत्" इसादिना। स्वं तु धर्मादिम्यः पृथगिलांह- घाम्मेति। स्वेन धाम्ना
 "भत्याहमेकया प्राल" झति। एवं भक्तिद्वारा कर्मयोगसिद्विमुत्वा ज्ञानयोगस्यापि तद्व्द्वरा सिद्विमाह-अन्माबस्येति। जन्म आघं यस्य पड़माबविकारस्य स जन्माघसस्य जन्माघस्त जायतेडस्ति बर्द्रते विपंरिणमतेऽपक्षीयते नइयतीति घड् योजनिकेयम।











 यतो यस्यात्मनोऽ्वन्वात्संबंधादस्य देहस्य जन्ममरणाड़ि तथा देहह्यान्बयादस्यात्मंनोऽपि जन्ममरणनुखड़ुंस्यमोकृत्वादि भवति,
 "न घटत उद्रव" इ्यादिन। किंचा्मनोSन्वयाबो देहः अर्थेपु विषयेष्वमिश्ञोंनिपुणो भवति। आत्मा तु हतररो दे़ेहाहंकार-









 प्रमाणवर्वान्। अथेदानीं मधुरामंडलवासिनों पीतये ठ्याख्यांतरमारभते-तंत्र घस्तु तपोधोगसमाधिभिर्व्यहृश्यों भगवाने, स ठु मधुरामंडल आविर्भूंतोऽउस्समि सरति-वं सथं मश्रामंडलं धीमहि। अन्च "मंडलं त्रिष"" इसमरोक्तः पुलिंगत्वेन निर्देशोड-


 आघस्सादिपुरुष्य भीकृषणास जन्म तम्। कुतः ? अन्वयात् नियसंबंधात्, "मथुरा भगवान्यत्र निल्यं संनिहितो हरि"" छल्युक्ते। हेत्वंतरमितरतो घह्यादिपार्थनातरक्र 1 कि च चः अर्थे योग्यायोग्रद्यानपान्चुपु अभिक्षो वेत्ता वं "त्रिकर्गदा कामिनां या मुरुक्षणां च


 नतु ज्योतिर्मयफ्भं कथं लोकैरन्यथा हइयते? ससमविवेकिनामन्यसिम्नन्याभास इलाहु:-तेज दति। तेजसि धाउुर्नाभासः




 ल्यादिना स्थावराणां पार्षदव्वमुक्रम। "भ्रायो बतांग विहगा मुनयो वनेडस्मिन" इति तिस्रां भागवतत्वमुक्तम्। "खी

 पाल्यदिना खमूर्तिमेदेन निरखं -लोकानां कहक भांतिज्ञानं चत्मिसतं तस्मादेवभूतं हाद्रशारणयसहितं श्रीमथुरामणललं धीमहीति मथुरामंडल्पपक्षः 1 अथ सर्वोटपवानां मधये रासोत्सचः श्रेप्तमः, स तु मथुरामंडळांत्वर्तिनि

 जत्वेन तस्याविर्भाव इसरर्थः। किमर्थ धीमहि तथाह। आदिकवये शीकृषणं प्रातुमिलर्थः। "वुमर्थां" ति चतुर्थी, स्यानाय
 न्यसंभवः कपटो येन तं तसमाच्छ़ीकृषणस्य यत्कापष्यं सर्वाः ख्रियो विहायैकां गुहोत्वा पलायने तामपि सक््वांतर्द्धानादिकं तथा गोपकन्यानामपि यल्कापष्यमन्योन्यवंचनादिकं श्रीक्टषणेडपि कृतन्नोडयमिलयूपूयया यदंतः कोपादिकमेतत्सर्वं रासस्य महिम्ना निरस्तमियर्थः । तच्चथा-"न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां संसाधुकृत्यं विडुधायुषापिव"ः इ्यादिना स्खस्य निष्कापु्यमुक्तमिति । नतु कोऽयं रासोत्सवो यस्यायं महिमा त्राह-नेज इति। यन्र रासे तेजोवारिमदृं यथा विनिमयः यथायोग्यं विनिमयो विपरिवर्तनं तघथा तेजसां चंद्रददीनां गतिविस्मरणास्सगितत्वं वारिणां यमुनादिजलानां, सोतसां परिवर्तन मृद्धूमिस्तस्य विनिमय उच्छूनत्वं
 इलनेन। तैंजसां गतिविस्मएणव्वमुक्तं "नघस्तदा तदुपधार्य मुकुंदगीतमावर्तर्रक्ष्तितनोमवभग्नवेगाः" इ्यादिना वारिणां गतिवैपरीयमुक्तं "किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवांद्रिस्पर्घोस्सवोप्पुलक्रितांगरहैंनिभासि" इ्यादिना मृत्तिकाया विनिमय उत्क इति।





 कोशंति, सभा भाति, स्याळी पचती’तबत्र। अतो रासकर्तृणां या शोभा भुजविधुतावदिभिरक्ताडभिज्कव्वादिकं च सर्वं रासस्येल्यु-

 दूयोट्देयोः ॥ प्रविष्टेन ग्हीतानां कंठे स्वनिकटं खियः। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः" इलादिताइतः सर्वोलक्हहं रासोल्सवं धीमहीति रासमंडळपक्षः। अच ठ्याख्याशतकमपि मया पृथगेव रचितं, विस्तर भियेह नो निक्षिपम । तथा श्रीभागवतस्य सर्वकथा-



## श्रीराधारमणदासगोस्वामिबिरच्चिता दीपनीं ध्याख्या

इह खडु परमकारणिक: परमहंसपरित्राजकाचां: भीधरयतीन्द्र: प्रारिप्सिताया: भीमद्रागवतटीकाया निर्विध्नेत
 सन्धानात्मक महल्नलमाचरति- वागीशा गल बदुने इति। ई़शा विधिनिषेधयोः जीवान्त नियमयतीति वेदलक्षणा वाक् यस्य मुले


 रिति सुक्तिसिद्धिः अन्र हृद्यसंबिदोरमेदात् पूर्वंट् व्यपदेशः । तं भगवन्तं भीनरसिंहमूर्ति कीर्तिननमनादिभिः सेने इलर्थः।

ततः श्रीमद्भागबतत्रतिपाघं श्रीकृषाख्यं सर्वाभ्रयं परमात्मानं नमस्करोति विर्षसगंविसर्गाद़ीजि। आदिपदेन स्यानें पोषणमूतिर्मन्वन्तराणि ई़शानुकथा निरोधो मुक्तिरिति सहानां रक्षणानां गहहणम्। तन परमेश्य्यात् कर्तुर्गुणानां परिणामात् आकाशादीनां शांद्दादीनामिन्द्रियाणां महत्त्त्वाह ${ }^{(1)}$
 एव ऊतय:; कर्मभिर्वर्षन्ते संक्क्रिष्यन्ते वेति ऊतिराब्दार्थथ। भगबदनुगुहीतानां सतां मन्न्न्तराधिपीनां धर्मो मन्न्न्तराणि।

 यत्श्रीक्ठणास्यं परं धाम तत् जगद्धाम नमामीसर्थः। धाम इति आश्रयशब्दार्थः। तत्र सृष्टिल्लिये यतो भवति अध्यवसीयते प्रकाशते च स घह्लेति परमात्मेति म्रसिद्ध अभ्रय इति। तदुनेन ‘अन्र सर्गों विसर्गझ्र स्यानं पोषणमूतयः। मन्वन्तरेशानुकथा



एवं निर्गुण्वेन प्रणम्य तमेंव बहुश्रुतिसमम्मतिसिद्वहरिहरादँ त्व्वपदर्शन्पूर्वकं सगुणल्वेनाभिवन्दूते-माधबोमाधवाविति। बन्दने कारणम् - संंसिदिविधियियाविति। हेतुगर्भविशेषणमेतत्। नन्वीयक्र एक एव सर्वशास्ससिद्: कथमुभयोरीशत्वम्? वद्तो
 परस्वरनतिप्रियाविति। मक्ककृतनेकतरस्य नमरकारेगोमी प्रीती भवतः परस्परतादाल्त्यादिस्यर्थः।।
 इलमरः। तथा च गुरूपर्मपरगतसदुपदेशानुवर्त्तनेनेल्यर्थः। न चाहमेव केषळं गुरुपस्परागतसदुपदेशानुवर्तने प्रवृत्तोडसम,
 तद्वुवर्त्तनेऽपि पौर्वापर्शानुसरणमाबइयकम, अन्यथा ‘कणसु भगवान् स्वयमे’ इति (२. ३. २८.) इसादिपूर्षोपरवाक्यानातोग-

 वर्णय, न हु भक्तिरसविघतेते केबलं तत्र्वमित्युपदिष्टे तथेति ॥

पन्थमहिमपदर्शनाय तद्वाख्याने स्वायोग्यतामाह-काहमिति। तत्र भगवत्कृपया सरं भवतीति सूचयन् पुनसममि-
 सुमेंरमिति का ।
 सर्वोपरि सर्वेशासोपरि वर्वति अविशयेन बर्तें। कथम्मूत्तारा बुरः ? 1 ताएः प्रणवः स एव अंकुः परोहो यस्य सः। सज्ञनिः ततः विस्तृतः। सतः नारायणात् जनिरूप्पन्तिर्यस्ट सः। किश्य द्वादशभिः रकत्वैः स्थूलखाखाभिः प्रविएसन्ती उट्रिक्ता या भक्तिः सा एव आलवालः नसिन्नेव उदयों यस्य स इलर्थः । आलवाएक्य तरमूले




 'कपिसलानालमेत' इस्यत्रेवानिद्द्धारितविशोषं बहुत्वं च्रित्वे पर्यवस्यति। तेन पश्कत्रंशद्धिकरातन्र्यसंख्याकाः शाखा इलर्थः। समाहारोत्तरद्दे तु त्रिशातीति स्यादिति वस्साहरणलीलारक्मे प्रपक्नितम्। एतेनाघासुरवधाघध्यायाभावाभिप्रायं द्वात्रिशातपदमिति केनचिदुत्र्क्ष्कितं प्रत्युक्तमिति भागवतटीकायां धर्मेसिन्व्वादिनिबन्धकारः शीकारीनाथोपाध्यायः। अपि च-द्वात्रिंशादिति शकपार्थिबादीनां सिद्धयें 'उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्’ इति वार्तिकेन् मध्यमपदल्लोपितनपुषषसमासं कृत्वा द्वार्यामधिका त्रिशदिति विम्रहेण साधनीयम्। तच प्रथक पद्म्। ततः रातमिल्यन्रकरोषात् रातानीति। ततः च्रया रातानि चेति बहुप्रकृतिकद्द्द्र 'बहुतम्रकृतिरेव द्वन्द्व एकवत्'इस्यनुशासनादेकर्वं, तथा च त्रिशातमित्युच्तर चराबद्स्याि सार्थक्यम। अथवा शातानीलत्र कपिक्जलालभनन्यायेन अनिर्णीतबहुत्वस्यानवस्थामिया त्रित्वमात्रे पर्यसानात् त्रिशातमेव जेयमिति नष्यसूरिणः। केचित्तु द्वात्रिंशत्रिहातमिति पदान्तर्गतशातशबब्द्स त्रित्वपर्यवसायित्वस्वीकारभीरवो दूरामककन्धस्याघासुरवधादिद्वाद शाद्यध्यायत्रयाणामभागवतब्वं मन्यन्ते। अहो किमेषां मनोराज्यविजूम्भकाणं कूपमण्टूकानां साहसम्।। तैः कि ऋवेदीयमन्त्रभागवतं तथा बोपदेवीयमुक्राफलहरिलीलादिय्रन्थोडपि नादर्शि ? पइयन्तु तावत् ऋग्वेदीयमन्च्रभागवतस्य चृन्दावनकाण्डीय-द्वितीयसर्गे 'हिंकृण्वती वसुपत्नी वसूनाम्' छ्याइम्य 'चस्मिन् चृक्षे मधवद़ सुपर्ण' इति $(90,92,92,93,38$,$) मन्त्रान् तदीयनील-$ कण्ठन्टलटीकाश्र, किश्र बोपद्वेवीयमुक्काफले विष्णुभक्रानामद्धुतरसकथने दूमाद्धे सद्धु मे नाथ स भूरिभात इस्यादिना गुहीतान् द्रासरकन्धीय-चत्तुर्वाध्यायस त्रिशत्तमइलोकावधि चतुखिंत्तमइलोकपर्यन्तान् तदीयकैवल्यदीविकार्यटीकाश

 इातन्रयबोधनायू समाहारद्वन्द्रातिरि कान्यसमासाप्राध्या। तह्साधनस्य राहाश्वझ्ञायमाणत्वतू। 'अकारान्तोतरपदो द्विगुः खियामिष्ट' इत्यनुशसनेन समाहारद्विगौ द्विगोम्भे इति डीवों दुर्वर्वेन त्रिलोकी पश्रशूलीतिवत् त्रिकतीति प्रयोगापत्तेः। किश्चात्र बहुतर-
 हइयते। परमहंसप्रियादिप्राचीनटीकाकारणां सम्मतिरपि दुरीहइयते। श्रीश्रीधरयतीन्द्रोऽषि दशमसकन्धीयम्रथमाध्याये सकत्धानुल कमणिकाकथने ‘कता नवतिरध्याया' इति। एवं 'नवतिरध्याय' इ्यनेन च दरासरकत्धस्य पुनःपुनर्नवत्यध्यायाल्वितत्वमुत्तवा ‘प्रोक्राध्यायत्रयस्यापि क्याख्यन्मचकरत्' इति। तथा च क्याख्यालेशाद्युक्करेव समीचीनेति सर्वं चतुरहम। पुनरर्थतो विशोषमाह-सहस्राणीति। अष्टाद्रा च सहस्राणीति पृथक्पदेनान्वयः। समासे अष्षादरोति स्यात। अष्टादरा सह्राणि अलं भूषणस्वसूपाणि पर्णनि इलोकस्थानीयानि यस्य सवन्तीस्यध्याहार:। अन्र तु सुविख्यातमहाभारतादिटीकाकारमहामहोपध्यायनीलकण्ठादिबहुप्राचीनसूरिसम्मतः काशीकाइमीरादिसर्वे देशप्रच लितवेद्वयासाभिश्रेताष्टाद्रासहरुइलोकसंख्याक्रमोऽयम-प्रत्येकम् उवाचान्त एकैकरलोकः आयर्यद्विनानाविधच्छन्द्सां गद्यानां पुठिपकाणाख्र द्वात्रिंशद्वक्षरगणनया ये अनुष्टुप्र्लोका भवन्ति ते प्रसिद्धानुष्टुपू्लोकाश्येति। काशीनाथोपाध्यायेन चण्डीसमशतीपाठक्रमेणापि अष्टादश्राद्रासहस्त्रंख्याः परिगणिता इति तद्वचाएयाने ₹पष्टम । पुनश्च कथन्भूतः ? इष्टद्वोडिसुलमश्रेति।

एवं मझलाचरणादिकं कृत्वैतत्पुराणकथने क्यासस्य प्रवृत्तः कारणसाह-अथेति। नारदोपदेशतः एतत्सकन्धीयपश्रमाध्यायोक्तम्रकारेण नारदोपदेशादिल्यंः। परमित्यस्यार्थः पर मेश्ररमिति, स्वरुपतटस्थलक्षणाअ्यां तस्यैव बोधितन्वात्। तथा च श्रुतिः-‘तमीश्वराणां परमं महे श्धरं तं देवतानां परमश्व द्वैतम्। पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवां भुवनेशमीड्यम्’ इति


 मिति। बहुवचनं रिष्याभिप्रायकमिति। इह खल्ड कर्त्तुः सविशोषणत्वाभावाद् बहुवचनमात्मनि सम्यगेव ‘अर्मदो, द्वयोक्र्र’ इति पक्षे तद्विधानातू। तथा च श्रीधरस्वामिनां किष्टकल्पनं निरर्थकमिति न राङ्कीयम्। यतः 'अस्मदो द्वयोश्र' इति सूत्रम् अविशोषणास्मच्छबद्वात्तर बहुवचनप्रत्ययस्यैकत्वार्थे लक्षणाग्राहकम्। यद्यविशेषणास्मच्छबद्दोत्तरबहुवचनस्य शक्तिप्रतिपाद्य रूपार्थ-
 अविरोषणस्यास्द एकत्वरुपराक्यार्थे यद्र बहुकचनं विहितं तद़ौपचारिकमिति राधिद्कहिरोमणिगोपीचन्द्रसम्मतम । एवश्र सति बहुत्वरूपशाक्यार्थसम्भवस्ये ह्यौपचारिकबहुवचनस्याग्राद्यत्रं स्पष्टमेव, तस्य चारोपितरुपत्वादिति। अत एव 'धीमहि' इलन्र बहुवचनं त्रिष्याभिभायकमिति शीधरस्वामिलिखनं बहुटवरूपराक यार्थसूचकसिति समीचीनमिति दिक । तथाहि- धीमहि ध्यायेम समस्तजीवाभिप्रायेण बहुत्वमिति भागवतन्याख्यालेशाख्यटिप्पण्यामाद्यक्रोके गायनग्रव्याख्याने सुविख्यातमहामहोे


























 प्रतीतिः। ठ्याबृत्तिर्भेदः। अर्थेपु कार्थकारणेपु कारणस्भनुन्र्त्तमानलवे कार्ग्यर्य ठ्यावृत्त्ववश्ब ह्ययते। तेन यदनुवर्त्तमानम् तत्

















अनुमान न व्यतिरेकव्यापिकम इति वेदान्तिमते ठ्यतिरेकपदेन अर्थपत्तिर्राखा। तथा च सावयवत्वाद्यन्यथाडनुपपन्या च चज्जन्मादि सिद्यति तद् यत इलर्यः 1 यतो निमित्तोपादानरृपात् पर मेख्यरात् भूतानि आकारादी़ि स्थूल रारीरान्तानि जायन्ते जातानि सन्ति येन जीवन्ति पोषणपालनादिक लभन्ते प्रयन्ति नइयन्ति सन्ति यद़भिसंविशान्ति यस्मिम्तादात्म्येन प्रविशन्ति तद् न्रह्बति श्रुत्यर्थः। आदिपदेन 'सन र्यचाभवत्' इति तैत्तिरीयोपनिपदि आद्यवल्ल्यां ६ अनुचाकस्य ६ श्रुत्यैकद्येशः 'तदाल्मानं
 तामाह—यतः सर्वरणीति ( महाभारतीयशान्तिपर्वणि दानधर्मोत्तरे विष्णुसहर्रूनामप्रकरणे १३ वचनम्), ननु नेयं श्रुतिरीश्वरस्य जगदुपादानत्वाद्पिपरा चेतनद्र०्योपादानत्वादर्शानात्, घटादिकायर्यें हि मृदाचचेतनोपादानकं हर्यते, तेन मोहजडदुुः्वात्मकजगतस्तन्सहरां त्रिगुणं प्रधानमेव उपादानं युक्तं, पुरुषसन्निधानमात्रेण प्रधानं स्वयमेव जगदाकारेण भवति, न तत्र कर्तुरीखम्यरापेक्षा तस्मात् 'यतः प्रधानात् भूतानि जायन्ते प्रधानमेबात्मानं जगद्राकारेण कुरुत' इत्येवं श्रुतिभिरमि प्रधानमेव जगत्कारणत्वेन प्रतिपाद्यत इति शाङ्दे-तर्हीति। प्रधानं त्रिगुणात्मकम्, अठग्यक्तमिल्यर्थः। सिद्धान्तमाहनेति। अभिज्ञः सर्वज्ञ इत्यर्थः। प्रमाणमाह-स ईंक्षत इति। (ऐतरेयोपनिषदि ? खण्डे ? घ्राह्मण्)। स सर्वज्ञः स्वाभाठ्यादात्मा एक: सन् ईक्षत ऐक्षत आलोचितवानिति यावत्। ननु प्रागुत्पत्तेरकार्यकारणत्वात् कथमीक्षितवानिति नाराङ्क्नीयं, सर्वंकः स्वाभाक्यात्। तथा च श्रुतिः-‘अपाणिपादो जवनो ग्रीता' इत्यादि ( खे ताश्यतरोपनिषदि ३ अ. 39 मन्त्रः) केनाभिपायेणेल्याह लोकान् अम्भःप्रभृतीन् प्राणिकर्मफलोपभोगस्थानमूतान् नु सृजा सृजेयेत्यर्थः। 'स इमानिर्त' (ऐतरेये १ खण्डे २ त्राह्मणम् ) । एवमालोच्य स इमान् लोकान् असृजत इत्यर्थः। जगत्कारणस्य ईक्षणश्रवणाज्जस्य प्रधानस्य ईक्षणाडसम्भवात् श्रुतिभिश्रेतनमेव जगरकारणं प्रतिपादते न प्रधानम् । जडमेव द्रव्योपादानम् इस्यादिनियम आरम्भादिवाद़े हप्टो न तु विवर्तंवद़े ।
 सुत्रै: ‘गया सतः पुरुषात् केरालोमानि तथाडक्षरात् सम्भवतीह विश्यम्’ इ्यादिश्रुला च जगद्विसहश्दैंव ईग्वरस्योपादानत्वसम्भ-
 आदितः पश्नमाधिकरणे सिद्धान्तसूत्रम्। अस्यार्थः-न साब्बयामिमतं प्रधानं जगक्कारणमिति प्रतिज्ञा। तत्र अशब्द्मिति हैतुगमें
 श्रुतिषु जगत्काइणस्गेक्षणश्रवणादीक्षणम् जडे प्रधाने न सम्भवतीति वेदराब्दाप्रतिपाद्यम्, अतो न कारणमिति न्यायोक्किः ईक्षणश्रुतिरपि कथक्चितू प्रधाने योज्यत इयादिशाड़ुानिकरनिनिरासाय। नन्बीख्वरस्य कर्तृ ख्वादिकं वैषक्यादिदोषाप्रसझाथ्थ जीवकमापेक्ष वाच्यं,
 योधप्रयोजके जेतृऽयवहारदूर्रानात्। तथा च जीतो घयेयः स्यादिति राङेते—तहिं fिक जीव इति समाधत्ते नेल्याहे्यादि । अविद्यावृतज्ञानस्य जीवस्य ध्याने फलाभावात् स्वतःसिद्वज्ञानस्वरूपं धीमहीति भावः। ननु समष्टिजीवस्य हिगण्यगर्भस्य अनावृतज्ञानैघ्वर्यर्नुतेः स धयेयोडरितवति राङ्रते-तरिं किमिति। अग्रे हयष्टिजीवोपाधिकमौतिकसृष्टेः पूर्वं हिरण्यगर्भः समुःपन्नो जातः सन् भूतश्य-जीचादिसहस्थैकः पतिरासीदिति श्रुत्यर्थः। अन्रैश्यर्यर्यस्यन्यतः प्राष्त्यश्रवणात् तन्निद़ानस्य ज्ञानस्यापि तथात्वावगतेरनाचृतत्वमिति भावः। समाधत्ते-नेल्याहेल्यदि । आदिकवये अ्रह्मण इति। तत्र नानाविधस्तोंत्रतुष्ट्तर्मै वेद़ं प्रकाशितवान् इति ठ्यঞ्जयित्तुं कविपदं तर्तोत्राणां निर्देशार्वाय-ग्रादीति। य इति। यः परमेश्वरः पूर्वं महाकल्पादौौ बह्माणं विद्धाति उत्पाद्यति देनन्द्निकलपादौौ सुम्ं प्रबोधयति यश्र तर्मै क्रह्मणे वेदान् प्रहिणोति ददाति तद्नुद्धौ प्रकाशायतीय्यर्थः। उसयत्र भूतार्थे लट्। "तं देवमात्मबुद्विप्रकारां देहान्ते देवः परं त्रह्म तारकं व्याचष्टे' इति ( नृसिंहतापनीय) श्रुतेः आतमज्ञानप्रद्म्। यद्धा 'अहं ब्रद्सास्मि' इस्यादिमह्हावाक्योतथधीवृत्तित्वन इ्रह्याकारबुद्धौ स्वप्रकाशातया प्रकाशात इति तं ह प्रसिद्धं मुमुक्षुर्मोक्कुमिच्छुरहं वै निप्रितं रारणं प्रपद्ये तद़ेकरारणो भवामीत्यर्थः। भगवच्छरणत्वाविशोषः-‘तस्यैवाहं ममैवासौं स एवाहिमिति त्रिधा। भगवच्छरणत्वं स्यात् साधनाम्यासणाकतः 11 ' इति वचनैर्भगवद्दींताटीकायां 'सर्वंर्मान् परिड्यज्य' ( गीता अ० १८ श्को० ६६) इल्यत्र भक्तिरसायनाख्यम्रन्थादौ च पूज्यपाद्मधुसूदनसरस्वत्यादिभिरुक्तः। तःाध्यस्य मृदुत्वं द्वितीयस्य मध्यत्वं तृतीयस्याधिमात्तवमुक्त्वा अम्बरीषगोपीप्नह्लाद्रभृतयस्तत्र तत्र भूमिकायामुदाहर्त्तठ्या इति दर्शितश्रेति चिन्यम्। मनसैवेति। मनझयेव प्रकारितवान् सप्तम्यर्थे तृतीया। मनसि यथा वेदस्फूर्तिः स्यात्तथा मनोवृत्ति प्रवर्त्तयामास इस्यर्थः। अनेन बुद्विचृत्तिप्रवर्त्तकर्वेनेति। समष्टिजीवस्य अह्नणो बुद्धिवृत्तिप्रवर्तंकत्वेन ठ्यष्टिभूतानां जीवानामपि तत्रवर्त्तकत्वं बोध्यम्। भगवता बह्नणो हदि प्रथमं प्रकाशितो वेद़स्तन्मुखतः प्रादुर्भूत इत्यथं स्पष्टयितुं द्वितीयरकन्धस्य ( 8 अ० >>ो० २२) श्रोकमाह-प्रचोदितेति। पुरा कल्पादौ अजस्य बह्मणो हादि सृष्टिविषयां समृति वितन्वता विस्तारयता येन भगवता प्रेरिता सती वेद्वाणी तस्यास्यतो मुखतः किल पादुर्मूता। स्वानि रिक्षादियुक्तानि लक्ष्षणानि यस्याः। ऋषीणां ज्ञानप्रदानां श्रेष्ठ इति तद़र्थः। पुनझ्रोद्यति-ननु अ्रहोति। लोकेषवतिप्रसिद्वोडर्थोडपि न्यायपदाभिधः। यथा पूर्वेद्युराचारर्यद्वेद्मधीय सुत्त्वा परेद्युः गुरुमिरपेक्ष एव वेद्ं पठति तद्वैदनन्दिनकलपे, महाकलपादौ तु जातिस्मरवदृष्टविरोषात्,
 सूरयोडधिकारिणो धद्वादयोडपि मुद्धन्नीयर्थः। पूर्वोक्तस्मूतिपराणघलात् जद्वणः कल्पादी वेद़विषये मोहो निभ्रीयते, तेन सुपमवुद्

 परमार्थसयतामाह-असत हृति। परमात्मा सलो भवितुमह्हति, असतो जगतः सत्तापदव्वात् रजुसर्पचन्दियनुमानेन परमाममनः अनारोपितसलय्वं बोद्रठ्यमिति ।

गायंम्या प्रारम्भेण चेति। सर्वगागत्रीमन्न्रव्यभिचारिधीमहीतिपदसंवलिगायंज्ये्थेन भारग्मेगेलर्थः। अयनन्नसुगोप्याया:

 ‘जन्माच्यस्य यत’ इलनेन सवितुरिरिस्यार्थ उत्कः। यतः सूते इति सविता अन्र, ल्थितिप्रळ्यावध्रुपकक्षणीयौ। परमियनेन वरेणय-





 ताप्र्यार्थंः। यद्वा तदिलब्ययं तं भर्गों भर्ग द्वितीयायां प्रथमा 'सुपां सुबुक्' छ्यनेन तं भर्गं परें घह्ल धीमहि घ्यायेम। समसती-

 जगदुद्भवकारणम्। पूर्ववत् पही। अनेन 'जन्माध्यस्य यत' इयस्यार्थ उत्रः। तददिसस्यार्थः सत्यं परमियनेनेवैोक्तः, यतो





 मिध्याभूतस्य मायात्रिगणणसर्गस्य स्ससत्तया तदृत्र प्रतीतिकरणात्। बुद्विवृत्तिश्र्त्तकव्वेन तस्य भक्तिमुक्तिमद़्व्वमाह। धिय इल्यादि

 यत्राभेदेऽपि भेदोपचारः सवितुर्जगतकारणस्य तत् तं भर्गः भर्ग नेजः स्वह्षं घद्न धीमहीयन्वयः। अन्यत् सर्वं पूर्ववदिति गायड्या-





 गायच्यर्थघ्घोतक ‘जन्मान्यस' इसारम्य ‘विष्णुरातममूमुचत्' इसन्ताया अनाद्दिसिद्वाया भागवतसंहिताया ठ्यासादध्ययनपूर्वक

 म्मितमू । उत्तमश्रोकचरितं चकार भगवान्नूपिः ॥ तदि़दं म्राहयामास सुतमात्मवतां बरमम। सर्ववेदे़तिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्।





 पाठयखेति सुचितमू । अत एव भागबतं नामान्यदिलपि न रह्ननीयमिति। अन्रोपष्धायः-ननु हक्षणमनुत्वैव दानक्रवणादि-























 ब्वात् टीकाकारणणामियवनेयम्। अलमत्र विस्तरेणेति ॥? ॥

## भीमदोराराघवन्याख्या

## श्रीमते रामानुजाय नमः।


तुर्ग्ं व्यूहमशेपहेतुमजितस्याजं तदुस्संगजं दे दर्षिप्रवरं पराशरसुतं ठ्यासं च वैयसकिम्॥ ॥ ॥


 श्रीमद्रागवतं पुराणमयिलं ठ्याख्यान्वभिठर्षाछतं ंयासार्ये यतिराजभाष्यवचसामहंं बुधानों मुद़े।






मनास्सदुजिजीविषया तेषां दुरवबोधं प्रतिजन्महितोपदेशेन मातावितृसहलेगेयः प्रतिक्सलतमं भागयद्ययात्मकं वेदें क्याचिखया-
 पूर्वभागोपषंहुणात्मकं पंचमवेदव्वेन प्रसिद्ध भीमहाभारताख्ययितिहां निर्माय प्राधान्येन वेदाान्तार्थोपष हणात्मकं भीमद्दागवतास्यपुराणरत्नं चिकीर्पुस्तावदिप्र्देवतोपासनात्मकं मंगङमाचरति ग्रथमश्रोकेन-जन्मादीव्यदिना। यंद्यि केचिदिंदें पुराणं



 पाराशर्येंयस्य कृतेति ोोष, तनयेलस्य तदिलादिः। अन्यथैत्प्पराणस्बबहुबचनविरोषापत्तेः। तथाहि-तावददस्मिन्नेव पन्धे

 साक्षाइ्रात्तियोगमधोक्षजे। लोकस्याजानतो विद्वंश्धके साव्वतसंहितां इति। तथा द्वितीये पथमेऽघ्याये 'ददें भागबतं नाम



 अन्र गायह्युपक्मृब्वं प्रतीयते-धीमहीति श्ञान्दतः पदान्नरर्र्थतश्र तदुपक्रमव्वप्रयभिब्ञानात् गायन्युपक्तमव्वं चास्य खकान्दे

 इति । तत्र ‘जन्माघस्य यतः' इति जगक्कारणव्वप्रतिपादनेन तदर्थकसविवृराब्दार्थ उत्कः। वेदान्तप्रसिद्धि घोतातता 'यत’ इति पदेन

 घन् खण्डयन् ‘दो अवखंडने’ दोतनः प्रकाशकः। जन्मादीयनेन च देवशाब्दार्थ उन्कः; जगद्वधापारो हि तहीला, ‘धान्ने’्याद्दिना
 धियो धीपूर्विकश्रेष्ट:, ‘प्रेरणं तु प्रचोदन’ द़ति हि तन्रोक्तं, एवं पदर्शितया दिश्रा गायंन्युपक्कमत्वसिद्विः। अथ पदानि योज्यन्नेप्रबन्धस्य वेदान्न्ताथोषबूं हणरफपतां दर्शितां घोतयति-जन्मादीवि। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इति वेद़ान्तार्थंप्यमिज्ञानात्
 बोष्यः। अस्य चिद्धिन्मयस्य जगतो यतो जन्मादि तं सत्यं परं घह्म धीमहीयम्वयः, कारणं तु 'ध्येय' इति भ्रुतेरिति भावः। एवमन्येषामपि यच्छब्दानां जन्मादीति तद्रुणांविज्ञानो बहुद्री巨िः, जन्मस्यितिलयं अन्पपदार्थः, अत एव नपुसकमेकवचनत्वमतद्वगुणसम्विज्ञनबहुद्रीहिवेे सुट्थिकारणव्वासिद्धिः। तथा स्थितिक्ययोरेवान्यपदार्थवेन जन्मादिशान्दस्य द्विकचनान्तवे
 जन्मादिशश्दस्य बहुवचनान्तव्वापत्तिः जन्मन एवान्यपदाथथंचंबं समस्यमानपदार्थव्बं च विस्दम्। जन्म प्रत्येय तस्याद्वित्वन्नुपपत्तिश्र। अतो जन्मस्यितिळयसमाहारमन्यदार्थं विचक्षित्वा जन्मादीवि तद्यगुणसंविज्ञानबहुछुहिः : प्युक्तः, तस्यान्यपदार्थस्य गुणा विशेषणानि समस्यमानपदार्था इति यावत् तेषां समिल्येकीकारे संविज्ञानं विशेष्यमूतान्यपपदार्थान्तर्भावे ज्ञानं यस्दाइदुछुद्रोहेलम्बकर्णों गत इलादिः स तद्गुणसम्विज्ञानो बहुत्रीहिः। तद्विपरीतश्रिचग्रुरिर्यादिस्ववतद्युणसम्विज्ञानः। यतो जन्मादि तद्वीमहीयनेन जन्मादि-








 प्रकृति'रिति सून्रे हि पकृतिशब्दु उपादानकारणवाची; जायमानस्योपदान्नपपादानसंजक्रमिति तस्सूत्रार्थात्। अन्र तस्तूशविहिता-

 प्रागवस्यायोगित्वमुपादानवंबं निमित्तवं नाम कर्ववं, एवं चान्र जगजन्मादि प्रल्युपादानत्व निमित्तववरूपोभयविधकाएगत्वं अछ्वणो लक्षणं विवक्षितम्। ननु टोके मृन्कुछालयोर्विमिन्नयोरेवोपदान्त्वनिमित्त्व्वदर्रानाल्कथमेकसोभयविधकारणन्वमिलयाह-




 प्रतिपादकाः, ‘वदेक्षत' ‘यः पृथिक्यान्तिष्न्पूथिक्यां अन्तरोऽयं पृथिवी न वेद यस्य पृधिवी इरीरें यः पृथिवीमन्नरो यमयति य






 निर्वाहकान्यां तढुमयविधकारणत्वे प्रसाधिते अर्थाेेव क्रक्यादीनामकारणत्वसिद्देरेयोगान्ययोगण्यवच्छेदावर्थादेव सिध्यतः।






 निवृत्युभयखूपरहिते अपुषपषर्थख्यके न वेद्दान्नानां बोधकत्वेनान्वय:, पुरुपार्थपर्यक्नानासम्मवान्न शाखं प्रमाणमियत







 वैरेव त习 विР्बसृष्टः प्रवर्तताम्, किमनेन निलझ्ञानचिकीर्षापयत्नवत्तया विजातीयतया परिकलिप्रेने ? तथा चान्यथासिद्धिदूपितानि






 निरतिशयसुखस्वैव पुखपार्थं्वात् अयोगच्यवच्छेदिकां सर्वज्ञादिगुणवत्तामाह-भभिज इति। अभितः सर्वद़ा सर्वन्न सर्वं

 पादक्माश्क्न्याह-स्वराडिति। स्वराट् ख्वतन्तः अकर्मवश्यः कर्मवरयानां पेरेकः तस्माबचेये एवेति भावः। घद्वा सार्वन्य-
 इति श्रुतिविरूद्दम्। अकारणवस्तुध्यानमनुचितमिय习ह-च्वराडिति। खवेनैव राजते प्रकाशते सर्षं विषयीकरोति, न तु कर्मेति स्वराट्। अनेन सार्वंच्यादिक सखर्पानुबन्धेय, न तु कर्ममूलकमिय्युक्तम्। एवं सार्वन्यादिगुणवत्ताकथनेन घह्वणोऽकारणत्व-
 एव सन् सकलेतरविउक्ष्षण्वेन सर्वर्थिझक्तियुक्तः ख्वयमेब विचित्र जगस्स्रष्टुं शक्नोति, तथापीच्वरकारणव्वं न सम्मवति,
 नहि परस्य घद्वणः स्वभावत एवावापसमस्तकामस्य जगंस्सर्गेग किंचित्व्रोोजनमनवापमवाप्यते। नापि परार्थ;; अवापसमसतकामस्य परार्थता हि परानुगहणेन भवति; न चेह्रगगर्मजन्मजरामरणनरकादिनानाविधानन्वटु:्खबहुलं जगत् करणणावान् सृजति, म्र्युत सुलैकतानमेव जनयेजगलकरणया हि सुजन्, अतः प्रयोजनाभावान्न घह्वाणः कारणन्वमुपपचते, इतीमामाशङ्कामर्था-
 गुणादिकं चावेदयतीति तथा तं वेदे तेने विस्त्तवान् पकाशितवान् प्रादादिति यावत्, "यो झ्काणं विद्धाति पूवं यो ैै











 द्वितीयाध्यायाह्चधिकरणार्थानां ‘नेजोवारिमदों यतो विनिमय’ इयनेन तद़ाध्यायान्यस्य संज्ञा मूर्तिक्तूप्यधिकरणस्य चात्र प्रल्यभि-



 त习 न प्रयोजनवच्चाधिकरणार्थ्प्यमिज्ञानात्। यद्वा प्रतिपिपादलियितार्थ म्रामाण्यजिज्ञासायां वेद्वन्नानामेव तत्र



 "हन्ताहमिमासिस्रो द्वेवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरुपे ठ्याकररवाणि, तासां त्रिवृते त्रिचृतमेकेकां करवाणि" इति
















ननु विकाराभ्रयव्वसूपं कारणव्वं निविंकारव्वं चेल्युभयं परसपरविसद्धं कथमेकस्सिन्नुच्यते ? इति चेत्-र्रणु; ताबत्






 तत्र्रकारः परमपुषष एव कार्यावसकारणावस्जगयदूपेणावस्थित इतीममर्थ ज्ञापयितु काश्वन श्रुतयः कार्यावच्थं कारणावस्थं जगत्स एवेलाहुः।


 भोक्तृमोग्यनियन्तृवेने विमक्तस्वभावान्न प्रतिपान्य भोग्गगतनुत्पत्यादिकें भोक्तरि जीवे प्रतिषिध्य तस्य निटयतां च प्रतिपाय
 करणाधिपाधिपत्वं विख्बस्य पतिव्वं च प्रतिपाय सर्वावस्थावस्थितयोश्रिदचितोग्तं प्रति शरीरत्वं च तस चात्मवंवं म्रतिपााद्तम्।


 च संकुचितज्ञानस कर्मफलविशेषमोक्तृत्वाय तदनुरूपज्ञानस क्रोणावकाइात्मकस्वभावन्यथाभावरूपविकारो भवति। उभग-
 प्रकारिणि च समानः; अत एवैकस्याबस्सान्तरापत्तिरूपविकारापेक्षया ‘येनाध्रुत भ्रुत’मिन्येकविज्ञानेन सर्विच्ज्ञानं प्रतिज्ञाय


 विकाशहापोभयविधानिष्टविकाराभावाभिश्रायाः। 'निष्कियं निष्फलं' 'स वा एष महानज आन्मा अजरोऽमृतो घछ', 'निटो


 कार्यावस्थयामपि न सर्वत्र वर्णसंकгः। तथा चिद्वचिद़ीभ्वरसंघातोपाद़ानत्वेडपि जगतः कार्यावस्थायामपि भोक्तृव्वभोग्र्व्वनियन्त्व्वायसंकरः।

इयंस्तु विशेषः-तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां कारणत्वं कार्यत्वं च, इह तु चिद्वितोः सर्वावस्ययोः परमपुरुषदारीरत्वेन तत्र्रकारतयैन पदाार्थंच्वान्तत्रकारः परमपुरुषः सर्वद़ा सर्वशांद्द्वाच्य इति स्वभावभेद्स्तदसंकरश्य हष्वन्तदार्श्रान्तिकयोस्तुल्यः। एवख्य सति परस्य जह्मणः कार्यानुप्रवेशेडपि स्वरूपान्यथाभावाभावाद़विकृतत्वमुपपन्नतरं, स्थूलावस्यस्य नामरूपविभागविभक्तस्य चिद्धिद्द्र्तुन आत्मतयावस्थानात्कार्येव्वमुपपन्नतरमवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यतेति सर्वमनवन्यमिति।
 गुदूस्वर्वरूनिष्ठमिति च सूचितं; शास्त्रवर्त्तनत्रिवृत्करणनामरुपन्यकरणत्रिसर्गस्त्टृत्वादे विशेष्यनिछत्वप्रतीतेः। एवमेकस्यैव घह्मणो विशिष्टाकारेण जगदुपादानत्वं शुद्यस्वस्पेण निमित्तकारणत्वं चेत्युभर्यविधकारणवंं समर्थितम्। एवक्व जन्मादिकारणत्वं विशिष्टघ्रह्नणो विशेषणभूतं लक्षणं विशुद्वस्वसूप्य तूपलक्षणतया लक्षणमित्यवगन्तन्र्रं; तस्य झुद्वस्वरूपनिष्ट्रवाभावस्य ‘यत्र त्रिसर्गो मृषे' त्यनेनावगतत्वात् । न च तद्निह्दस्य कथं लक्षणत्वं, तद्साधारणधर्मस्यैव लक्षणत्वादिति वाच्यम्। इतरव्यावृत्तवस्तुप्र्यायकत्वस्यै-
 सम्भवात्। नच तस्य शुद्धस्वस्पोप्रक्षणत्वमपि न सम्भवति, तस्य तदवृत्तित्वादिति चाच्यम्। तटस्थस्सापि शाखाप्रत्वस्य चन्त्रोपलक्ष्सकत्वदर्शनात् विशोष्यनिष्व्वानिष्ष्वाभ्यां विशोषणत्वोपलक्षणत्व योर्मेदः। ततश्र कारणत्वस्य घ्रह्मनिष्टतया विशोषणन्वं,
 निवारितः। अथ चेतनगतं भ्रान्यादिकमन्यच्च सर्वमवचं नेति वदन् चिदृचिद्वचावृत्तं च्रद्यस्वस्वं शोधयन् विशिनष्टि-धाम्नेति। ननु जगजन्मादिकारणत्वलक्षणेनैवै सकलेतरवस्तुठ्यावृत्तिः सिद्वेति किमनेन प्रयत्नेनेति चेत्-न; जगजज्मादिकारणत्वैरकारणर्वक्रणावृत्तिसिद्धावपि जीवजडजातीयत्वशाड्रा स्यादेव, कम्बुभीवादिमत्रवरूपसंस्यानविशेषवत्रवादिना पटादिक्यावृत्तघटादे
 संस्यानविशोषो हि घटपटादिभ्य एव व्यावर्तर्यति, नतु पृथिवीमात्रात् पटस्यापि पृथ्वीत्वात्; एवश्च संस्थानादिकं येक्यः पटादिम्यो ठ्यावर्त्तयति तद्विजातीयत्वमपि तेनैव सिद्धम् ; अबादेरपि पृथिवीमान्रव्यावर्त्तकाप्त्वाद्यियोगादेव हि पृथिवीजातीयान्संस्यानादिना
 गेभ्यो जीवादिग्यो वैजा₹यं तदन्तर्भावायोग्यत्वादिस्वसूपं न सिद्धर्चेत् ?। तद़निष्ट्रातियोगित्वन्तु धान्ना निरस्तकुहकत्वादिना लक्षणान्तरेणापि न सिद्धघति, कारणत्ववन्निरुपाधिकधामनिरस्तकुहकत्वादेश प्यजातिरूपत्वात्, तस्माद्धाम निरस्तकुहकत्वादिवत्कारणत्वमपि खवेतरसर्वठ्यावर्त्तकमिति चेत्-उच्यते; वैजात्यं हि तद्धत्तिधर्मयोगराहिएयं, तः ह्यावृत्तिबोधककारणत्वबल्यन्न सिद्धूरि। न हि धर्मभेदप्राहकसामฐ्येव तद्वर्माभावग्राहिका, किन्तु सूक्ष्मचिद्चिद्विशिष्ट्य श्रह्मणो लक्षणमिदं जगजन्मादिकारणत्वमिति। ततो विशिष्टस्येतरण्यावृत्तितद्वैजाल्यसिद्धावपि के नले विशेष्यस्य विशेषणभूतचिद्चित्साजाल्यझा ङ़ायां तद्वारणाथं धामनिरस्तकुहकत्वादिकं स्वरूपलक्षणम्। वस्तुतस्तु 'यतो वे' ल्यादिश्रुस्या व्रह्मण्युपादानत्वस्याप्यवगमात् तस्य च मृदादौ विकारादौ दोषसहचरितत्व-


अन्र ‘धाम्ने’ ल्यादिविशोषणन्रयेण "सत्यं ज्ञानमनन्तम" इति भ्रुंयुक्तु विशोषणत्रयं प्रल्यभिज्ञाप्यते, 'धाम’ पदेन ज्ञानपदस्स ‘पर' पदेनाधिक्यवाचिनाडनन्तपद्स्य 'सर्य' पदेन तस्य च प्रत्यभिज्ञानात्। धान्ना तेजसा निल्यासङ्कुचितज़्ञानरूपेण इव्वेन स्वाभाविकेन निरुपाधिकेनेति यावत्, निरस्तकुहकं वश्नकत्विषयभूतं वस्विति यावत्, तद्यस्य तं निल्यनिरुपाधिकासंकुचितधर्मभूतज्ञानेनावगतवस्तरहितमिस्यर्थः। अनेन मुक्तजीवा व्यावृत्ताः। तेषां भक्तिद्शायामसंकुचितज्ञानत्वेऽपि तस्य परमात्मपर्रसादायत्तवेने सोपाधिकत्वात् बद्यद्शायामभावेन निल्यव्वाभावान 'स्य' पदें निरुपाधिकसत्तायोगिकं परमपुरूषमाह। तेन विकारास्पद्मचेतनं तस्संसृष्चचेतनश्र व्यावृत्तः, नामान्तरभजनार्हावस्थान्तरयोगेन तयोर्निरुपाधिकसत्तायोगरहितत्वात्। परशाब्दोऽधिकवार्ची संस्थानप्रमाणादपरिच्छिन्नाधिक्यपरः, अनन्तमिस्यर्थः। आनन्त्यं चात्र दे शकालवस्तुपरिच्छेदरहितत्वरूपं, तन्च सगुणत्वास्सर्पपस्य स्वरूपेण गुणैंश्राभिप्रेतम । अनेन पूर्वपदद्दयवयावृत्तकोटिद्वयंविलक्षणा: सातिशययस्वरूपस्वगुणा निल्यसिद्धा क्यावृत्ताः, विशोषणानां उयावर्त्तकव्वात्। सल्यादिवाक्यस्यात्र प्र्यभिज्ञानादेत्व विशेष्यसमर्पंकं अह्मपद्मध्याह्रियते, एवं च जगजन्मादिना लक्षणेनावगतस्वरूपं च्ह्म सकलेतरवस्तुविजातीयमिति लत्धम्। तः देशपरिच्छेदो नाम सर्वंदेशवर्तित्वर्पः। इदमत्र भवति, अत्र तु न भवर्तीत्येवंविधः। कालपरिच्छेदस्विवद्मिदानीं भवतीदानों नु न भवतीत्येवंविधः। वर्तुपरिच्छेदो नाम सर्वंचस्तुसामानाधिकरण्याभावः, स्वापेक्षयोवृृष्टवस्तुसद्रावो वा तद्भावो वस्तुपरिच्छेदराहिंत्यम्। तन्राधे वस्तुपरिच्छेदराहित्यं न्नह्मस्वरूपस्यैव, न तु तदूगुणानां; तस्स्वरूपस्य सर्ववस्तुरहरीरकत्वेन सर्ववस्तुसमानाधिकरण्ये सन्वेडपि तदूगुणानामसम्भवात्। द्वितीये तद्गुणानामपि त्संभवति, श्रह्नगुणापेक्षया उत्कृष्षगुणानामभावादिति विवेकः। सामानाधिकरण्यक्न द्विविधं-बब्दसामानाधिकरण्यमर्थसामानाधिकरण्यं चेति। तन्र शब्दसामानाधिकरण्यं नाम भिन्मप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन् विशोष्ये पर्यवसानमभिधानमिस्यर्थः। यथा नीलोत्पलशब्द्योः। अर्थसामानाधिकरण्यं तु भिन्नर्थानामेकस्मिन्थर बृत्तिः; यथा नीलत्वोत्पल्व्वादीनाम्। अन्र विशोष्यसमर्पणायाध्याह्तो





 निमित्तमुच्यते ? गुणतो बृहत्वे बृंहणव्बस्याप्यन्तर्गतत्वाद्विति भावः। "स चानन्न्याय कल्पत" इ़ति भ्रुतिप्रसिद्धं सकलसक्षोच-

 शार्दिजिण । तसिन्नेव घद्वशाब्द़ मुख्यमृत्तो महामुने ! इल्यारम्य ‘यस्मिन् प्युय्यमाने हु गुणयोगः सुपुष्कठः। तत्रैव मुख्यवृत्तोऽयमन्यन्न ह्युपचारत' इति। अनेन जगत्कारणभूतवस्तुविहोपजज़्ञासायां देवताविशोषावगमश्न सिद्धः। उत्कपकारेण सर्ववि उक्षण








 नुरीयफलाध्यायार्थक्र सूचितः। एवमभियुक्ता|भिमतं न्रिविधं मझलं मनसापि कते शाक्यमपि त्रिष्यश़क्ष्नये प्रन्थादौ
 कीर्त्तनात् सगुणनिर्गुणश्रुलोर्विषयभेदक्र दर्शितः ॥? ॥

## भीमद्विजय ्वजतीर्थछता पदृर्लावर्धी

श्रीगणेश़ाय नमः। श्रीवेदेव्यासायः नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। थीमदानन्दतीर्थमगवन्पादाचार्येंम्यो नमः। अै० नमो नारायणाय ॥
यतो जन्माच्यस श्रुतिसुनयमानैकविषय़ात् स्वनन्त्रसन्न्रोो गुरुरपि गुरोयेश्न जगताम्॥

 विग्रुद्धं चैतन्यं प्रकृतिविकलं यं च वितनं परं घछात्मानं स्मर हृद्य सल्यं गुर्तमम ॥ः ॥ यद़ीयकृतिरझसा सुमनसां सुमानें सतां सती सकलसन्नता सकलवेद्वाणी़ीनिधःः।

 जयति जनकः झाम्भोरम्भोजनाभसुताप्रणीः प्रथमकवीनां मुख्यो यः सर्वजीवननाएकः।। श्रुतिवितता वाग् यस्य जाही प्रमाणमनाकुल परमविषये सम्यक् प्रेक्षावतां न मुण्ण कचित्त॥१॥ हिमकरळसद्विम्बब्घोतः सुधरसजजित्वरीं स मम सुद्रां देग़ादानन्द्वीथथमहामुनिः।। मणिगणवरःः शाणोलीढा इनाधिसमुत्विवः रामदृमुणा यत्रोल्बसन्ति सन्ततमेधसि॥६॥
 क शब्दः ःाम्यासः श्रुतिरपि गुरोः कम्रसरणीः समीक्षा पौराणी क खड विनुधा मत्सरधियः।।
 आचचैैैपपरेरणि प्रविवृते मार्गे मनश्रोदितों खद्योतस्तनक्राशितपदे कि तन कुर्यादिति॥ तन्मार्गानुगमेन वाफ्तनुमनःनुद्धिक्कियाये ततः भीमहागयतं पुराणमनुं ठ्याकर्तुकामो यते॥ ९॥

तदुस्यां पद्यायां झटिति कृतयान्रे मयि कृपां महान्तः कुर्वन्तो दिवि भुवि वसन्तः सद़यनाः। निरस्तासूया ये परमपद्भक्तिक्षितिधरोदहधमह्बमीवा विपुलकरणाः सर्वसहृद्धः ॥ १०। आनन्द्तीर्थंविजयत्ती थौं प्रणम्य म₹करिवरवन्दौौ॥ तयोः कृतिं स्पुटमुपजीक्य प्रवचिम भागवतपुराणम्॥ १०॥

अथ कलिमलापतुत्त्ये विधिभवपुरःसरैरमरवरैरादरात् प्रार्थितो दितिसुतबलभरपरिखिन्नधरणितले चिरसमयसमाचीर्णतपसा सत्यक्यां पराशारादवतीर्णो ठ्यासनामा मुरमथनः समुद्धृत्तमुत्सन्ननिगमकल्पतरूल्पमतिमनुजद्यालुः शाखोपशाखाभेदेन विभक्तवेदृ्तंद़र्थनिर्णयेचछछहुर्विरचितन्रह्ससूत्रस्तदृनधिकारिजनापवर्गाय प्रकाशितपुर्णणसंहितो वेदान्तार्थप्रकाशिकां द्वाद़्शक्कन्धसम्मिताम् अप्टाद़शसह्र्यसंख्योपेतां भागवतपुराणसंहितों चिकीर्ष: कालदो पेण पिहितन् भागवतधर्मानाविश्रि-

 स्वराट् यक्व घह्ब ह्वा आदिकवये तेने यं प्रति सूरयो मुह्यान्ति तेजोवारिमृदां विनिमयो यथा तथा त्रिसर्गोडपि यत्र मृषा तं सवेन धाग्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहीति समस्तान्वयः।

तन प्रथमं परं धीमहीति ठ्यस्तान्वयः, पश्राद़ाकाङ्क्षावशाददादितः सर्वेषासन्वयः, परं पूर्णं गुणैरिति रोषः।'प पालनपूरणयो:' इति धातोः। द्विविदा हि देवता मन्थारम्मे नमसकारादिमझ्लक्रियामर्द्धि-अाधिकारिकी अभीष्टा चेतिं। यथा ज्योतिःशास्त्रे सूर्यादिम्रहल्रक्षणदेवताधिकारिकी नमनादि़क्रियाहां परमप्रमादिविषया हमीीष्टा चेति। भगवांस्तूभयरूप हल्यभिप्रायेण 'पर' मित्युक्तम्। परमाट्मा हि सकलग्राणिनां संसारोन्मूलनायास्मिन् शासत्रे प्रतिपाद्यते "तदे़तत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयोऽन्यसमात्सर्वस्मादन्तरं यद़यमात्मा" इति श्रुतेः, स एव परमप्रेमविषयः। परोडपि नारायण एव नान्यः कशिच्रत्, "यदेतत् परमं घन्म वेद्वादेषु पह्यते। स देवः पुण्डरीकाक्षः स्वंय नाराय्यणः पर" इति हरिबंशो सत्यतपः्रश्नोत्तरत्वेन दुर्वाससः प्रतिवचने परस्य नारायणत्वोक्तेः। "अह्दविदाप्नोति परम्" इति श्रुतेश्व। 'घीमहि' धचायेम 'जन्माघ्यस्य यत' इल्यादिविशोषणेः परशाबद़ोक्तान् गुणान् विशिनष्टि। पालनपूरणांय्यां यथासम्भवं सृष्ण्यादयो वाच्या इड्यूहनीयम्। अलौकिकवस्तुनो लक्षणोपदेश़मन्तरेण ज्ञातुमशाक्यत्वात् हूशाविषाणकलं तदिल्यतो वा लक्ष्कणमाह—जन्माब्यस्य यत इति। अस्य प्रत्यक्षस्य जगतो जन्म आद्दिस्येस्य तजन्मादिति तदूगुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः, यतो यस्मात् भवतीति शोषः, आद्धशब्देन स्थितिसंहारनियमनज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षा गुछन्ते, न केवलं स्थितिसंहारौ, श्रुतिस्मृतिविरोधात्। यथा सा₹्नादिमान् गौरिति वृद्वोपदिष्पसा₹नादिमन्तं पदार्थमश्वादिक्यो ठ्यावृत्तं गोशब्दवाच्यं प्रत्येति, तथा जगजन्मादिकारणं परर्मित श्रुर्याचार्योपदिष्टे जन्मादिकं प्रत्येकं परव्रह्मलक्षणतया ज्ञातव्यं, वेदान्त्तसूत्रेषु प्रतिपादितत्वात्। ननु परस्य जन्मादिकारणत्वं कुत इति तः्राहु:-अन्वयादिति। "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति"'इ्यादिश्रुतीनाम्, ‘अं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्त्तेते। स्रा पाता तथैवात्ता निखिलस्यैक एव तु॥' इयादिस्मृतीनों च जगत्कारणे हरावन्वयात्, उपक्रमोपसंहारादितात्पर्यलि्द्यात् परं घहैन जगत्कारणं नान्यदिति भावः। ननु

 ननु श्रुयादेः पिपीलिकादिलिपिवत् अप्रमाणत्वान्माणवकटप्रशार्दूलकल्पनेन तन्निश्वयाभावादतः परमाणुपअँज्यैव कारणत्वमिति तत्राह—इतरत इवि। प्रत्यक्षागमाभ्यामनुगृहीतादितररमात्तर्कात् परन्रह्मणः कारणत्वं ज्ञायते, 'समुदाय उभयहेतुकोऽपि तदुप्रापिः' इति भगवता कृष्णद्वैपायनेन परमाणुपुक्जवाद्स्य निरसतव्वान्। अन श्रुल्याद्यनुगहीततर्कोभावात् केवलतर्कस्याप्रतिष्टितन्वात्। ननु कार्यं कारणपूर्वंक कार्यत्वादिति कारणसामान्यमान्रं सिद्दं, विशेषतः कुतः सिद्धिरिति चेत्-स्यं; पधानादेरचेतनत्वेन बुद्विपूर्वक-

 संदिग्धप्रमाणत्वे तद्नुगृहीततर्कस्यापि प्रतितर्कपराहतिर्नाइङ्कनीयेस्यस्मिन्नर्थे वा। अनेन 'अथातो ज्रद्सजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' 'शास्तयोनित्वातू' ‘ततु समन्वयात्' इति चतुःसूत्री च ठ्यास्याता। जिज्ञासैव 'धीमही'’यनेनोच्यते, वेद़विचारनिर्णीतगुणोपसंहाएरुपत्वात्। इयानेव विरोषः—ध्यानमेव ज्ञानसाधनं न कर्मादिकमिल्यतो 'धीमही'ति पदं कर्मणः खुद्दान्तःकरणस्य ध्यानसंभवादिति। यस्तु श्रुतिस्मृती अनाह्द्य केवलतर्केण ज्रह्मणो जन्मादिकारणव्वं विघटरय प्रट्यवतिष्टते सोडन्वयन्यतिरेकात्मकतर्केणापहसितण्य इयतो वाह-अन्वयाद्वितरत इति। अन्वयात् अन्वयानुमानात् हृतरतो ठ्यतिरेकानुमानात्, ते च दूर्शिंते। चशब्दस्तुक्तरर्कस्य केवलस्य व्याप्रिशून्यव्वादस्य च प्र्यक्षगग्हीतन्यापिकत्वेन बल्हीयस्तवादप्रतिहतः सार्थ साधयतीत्येतस्मिन्नर्थ वर्त्तते। ननु यथा पयोऽन्बवादेरचेतनस्थ स्पन्दुनादिप्रवृत्तिदर्शनान्तन्निद्शर्शेन प्रधानस्य कारणवं कि न स्यादिति तन्राह— -अर्थेषिचि। अर्थपु घटपटाद्विष्वभितः सर्वतः अरोषविरोषाकारेण जानातीलभिजः, अधानस्य जडत्वेन ज्ञानाश्रयत्वलक्षणासम्भवन्नितरां न

सर्वज्ञव्वं, चिष्णोस्तु सर्वजत्वं श्रुतिस्मृतिसिद्धम्- 'यः सर्वजः स सर्ववित्' 'तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप?' इलादि।


 णामनन्तानां तैरज्ञातत्वान्न तेषां निरुचरितसर्वंज्तव्वम, अतो नान्येषु तस्य हेतोर्यभिचार इति स एव सर्वकर्त्तेति। अन ते विए्णो जायमानः स एष सर्वर्वर एष मूताधिपतिः" इ्यादिश्रुतिरनन्याधिपतित्वे सर्वाधिपत्ये च मानं, स्रषटृराजान्तररहित इति चा स्वराट्, स्वात्मानं स्वयमेव राजयति प्रकाशारति न परेच्छयेति वा।

ननु श्रुतीनामनन्तत्वादेकत्र हरेरन्याधीनत्वकथनसम्भावादतः कुतो निश्रयः ? परो। नन्याधीन इति तत्राह-तेन इति। यः पर आदिकनये चतुर्सुखाय घह्म साझं वेदं ह़दा सनेहेन तेने विस्तारितवान्, तस्य सकृदुपदेशामात्रेणाशोषविशोषम्रह्णसामर्थे पि
 वेदोपदेशेन हरेरनन्याधिपतितवस्य किमायातमिति चेत्-न; 'प्रजापते नव्वदेतान्यन्यो विश्या जातानि परिता बमून 1 ' इति भ्रुती चतुर्मुखस्य निरतिशायमाहात्यक्यनात्तदुपदेशान्तस्यानन्याधिपतित्वसिद्दे:। 'यो व्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्रा प्रहिणोति त₹मै’ इत्ति श्रुतेः सकलवेद़विद्योपदेशोडपि सिद्धः। आदिकवित्वं च घह्मणः ‘कविर्यः पुत्रः स दूमाचिकेत" इलादिश्रुतिसिद्धम् : ‘न्न

 न्यायप्राममितिंभावः। 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमाद्यिवर्णं तमसः परस्तात्।' इति भ्रुतौ नारायणविषयज्ञाने स्वतन्ड्यकथनात्त-

 मुछ्यन्ति, 'मुह वैचिल्य' इति घातोश्र्रिति ज्ञानं न जानन्ति, कचिद्यन्यथा च जानन्तीत्यर्थः। ‘तेने’ इयुक्केर स्माद् घह्नादिचेतनराइयचिन्यमहिमा महीधरः प्रसादाभावे द़ति प्रतीयते। नन्वीय्वरः सृष्टचादौौ प्रवर्तमानः प्रयोजनार्थी मवति, अन्यथा वा ? न प्रथमः; यस्प्रयोजनाथं प्रवर्तंते तस्य तत्पूं तद्रावादपूर्णन्वेनाशक्तर्वात् सृष्पयनुपपत्तेः। न द्वितीयः; प्रवृत्तिमात्रस्य ख्वपयोजनोद्देशेन हृ्टव्वाद् वृथा तदनुपपत्ते:, अतो मायामयी सृष्टिरेष्ट्र्येय्यत आह—तेजोबरीवि। तेजोवारिमृद़ं विनिमयो यथा तथा त्रिसर्गः यन्र यस्मिन् भगवति विषये मृषैव पूर्वापामप्रयोजनप्रापको न भवति, कथं तहिं प्रवृत्तिरिति चेत्, -उच्यते-"देवस्यैष खभाबोडयमाप्तकामस्य का स्वहा', 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' २1श1३३ इति श्रुतिसून्रबलादाप्रसमस्तपयेजनस्य हरेः लीलयैव प्रवृत्तिरिति भावः। जीवेश्यरजडानां सर्गय्तिसर्गः, यथा एकमेव मूलं तेजः स्वकार्य्येषु पार्थिवादिपददार्थेषु बहुधा भूल्वा प्रविशति, बहिय्य मथनादिना विर्भवति तथेय्वोडवि जगत् सृष्वा बहुरुपीभूप जगदन्तः प्रविशति, बहिश्न भूतनानुकम्पया वासुद्रेवादिबहुरुप आविर्भवति। अयमीञ्वरसर्गः। दीपाद्दीपान्त रोप्पन्तिर्यथा तथेख्वरसर्ग इति वा। यथा सूर्यादितेजसां जलायुपाधिनिमित्तैः बहूनि प्रतिबिम्बानि सूर्यकान्तादीनि सूर्यद़ेर्जायन्ते, तथैव सूक्षमस्थूलघरीराद्युपाधिनिमित्तै: प्रतिबिम्बभूता जीवा हरेरुप्पन्ते। एष जीवसर्गः। यथा कुललो मृदसुपादानीकृल घटादीन् सूजति तथेश्वरो जडग्रकृतिमुपादाय महदहछ्छाराय्योषजडडपदार्थान् सृजति। एष जडसर्गः। अनेन मायामयी सृष्टिरिडस्य किमायातमिति चेदुचयते-यन्रेख्वए इति विझेषणाद्यन्यन्र जगल्यमृषा मिध्या न भवति। तथा च योजना-यथा तेजोवारिमृदां विनिमयः कार्यम् अर्थक्रियायोग्यत्वात् सद्सद्विलक्षणो न भवति, तथा यन्र यदाधारतया क्रियमाणख्यासर्गो मिथ्या न भवति। अर्थक्रियोपपत्तिरेव मिधवात्वबाधिकेति भावः। ननु तेजःकार्यं केझोण ड्र्रकादि वारिकाख्य्यं फेनादि मृत्कार्य्यं घटादि यथा मिध्या तथा यन्र जगन्मिश्येय्यर्थः स्यात्। तथा च श्रुतिः-"वाचारम्भणं विकारः"। अनुमानं च—विमतं मिथ्या, हर्यत्वादिलयोो मायामयी सृष्टिरियत्यत आह—धान्ेति। ₹वेन धाम्ना स्वरूप्ञानमहिम्ना सदा निंग्यं निरस्तं कुहकम् इन्द्रजालादिमाया येन यस्य वा स तथोक्तः तं यः सर्वकः ‘‘अथैनमाहुः सत्यकर्मेति"। ‘विशचं सल्य’मिलादिश्रुतिविरोधादुदाहत्तश्रुतेरर्थान्तरत्वसम्भवादनुमानस्य व्याप्तिरून्यत्वेन तद्विरोधाभावान्निल्यनिरस्तेन्ट्रजालो विष्णुर्मायामयीं सृष्ट्रि न विद्धारि। किन्तु सत्यामेव। लोके वा समर्थ: सन् इन्द्रजालादिकं सुजति, न तु समर्थः। विष्णुस्तु निस्यपरिपूर्णशक्तिः किमर्थं तत् करोतीयर्थः। मुक्तन्याृत्त्तये 'सदा'इत्युक्तम्, तेषां मुत्केः पूर्वं बन्धभाक्त्वेन कुहकत्वसम्भवात्। ननु विषणोः सदा निरस्तकुहकत्वे मुक्कन्यावृत्तिर्वटते, तदेव कुत इति तत्राह-स्वय्यमिति। सत्यं निर्दुःख्यनिल्यनिरतिशायानन्द्याद्यनुभवरूपम् "सच्छब्द् उत्तमं श्रूयादानन्दन्तीति वै बदेत्। येति ज्ञानं समुद्दिध्रम" इति वचनान्निल्यनिरस्तकुहकत्वेन मुक्तन्यावृच्तिर्युज्यत्यत इति भावः। एतदुक्तं भवति-उपक्रमादितास्पर्ययुक्त्युपेतसर्वभ्रुतिस्मृतितार्पर्येषर्या-
 द्देरोन केवललीलयैय जगत्सर्जनारिप्रवृत्तिमत्वात् स्वत एव निरसतेन्द्रजालत्वेन सत्यमहिमत्वान्निद्दुखनिलनिरतिघयानन्दायनुमवरूपत्वाच्च सर्वगुणपूर्णों विष्णुः सरैंर्थेय इति वा ताटपर्यार्थः । ननु 'धीमही’ति छान्दृसः प्रयोगः कस्मात् कृतः ? उच्चयते -गायत्रो-

प्रतिपाद्य नारायणाख्यं परं ब्रहैन न सूर्यः, तस्य "चक्षोः सूर्यो अजायत" इति श्रुया तद्धजननोक्तेरिति दर्शयित्तुं यथा वेदाध्यँयनोपकमे गायड्यभिधीयतें, विशिष्टफलहेतुत्वात्, तथा भागवतोपक्रमे इति वा गायह्यादरोषवेदप्रतिपादो नारायण एव भागवते प्रतिपाद्यत इति वा इतरेषां भगवत्छृतन्वेन तत्परत्वेऽपि तद्वचावृत्तये इति वा इतरेम्योडप्यस्य माहात्स्याधिक्यप्रकटनायेति वा ‘धीमही"ति छान्ददसम्पदं प्रायुड़ भगवान् बादरायणः। तथा च मस्सपुराे पुराणद़ानमाहान्ये प्रस्तावमाहान्ये तलक्षणं प्रदुरर्यते‘यन्राधिकरूय गायन्रीं वणर्येते धर्मविस्तरः। वृन्तुरवधधश्वापि यत्तद्वागवतं विदुः ॥ लिखित्वा तच यो दद्याद्येमस्सिंहसमन्वितम्। पौर्णमास्यां प्रोष्पपघां स याति परमं पदम्। अश्रादशसहस्राणि पुराणं तव्र्रकीर्तितम्’ इति। सकान्दे-‘‘न्थोडश्टादशासाहस्रों द्वादशारकन्धसन्मितः। हयम्मीवन्नहविदा यन्र वृत्रवधस्तथा। गायत्या च समारम्भो यन्र भागवतं विदुः’ इति। गारडे च-अर्थोऽयं बह्नसूネणां भारतार्थविनिर्णयः। गायन्रीभाष्यरूपोडसी वेदार्थपरिबृं हितः । पुराणानां सार रूपः साक्षादगवतोदितः। द्वाद्रार्कन्ब-
 तद़सम्पदायविदां वचनमिट्युपेक्षणीयम्। गायन्यर्थोऽव्यनेन इलोकेन सूचितः। तथा हि-त₹सवित्रुर्देवस्येल्यस्यार्थः-जन्माद्यस्य यत इल्यादीति, "वामं वरेण्यं परम"" इल्यमिधानाद् वरेण्यमिस्यस्य ठ्याख्यानम्-परमिति, भर्ग इस्यस्य व्याख्यानं-धाम्ना ₹वेन सदा़ निरस्तकुहकमिति, भर्गः सकलुदुरितभर्जनं ज्योतीरूपं तत्पदार्थण्याख्यानम्-स्वराडिति, धियो यो नः प्रचोद्यादिस्यस्य विवरणं-तेने च्रह्न हृदा य आदिकवये इति। यः सविता जन्मादिकर्ती नः अस्माकं धियः धर्मादिविषया बुद्दी:; उपलक्ष्णमेतत्सर्वेन्द्रियाणि इलादिस्वतन्त्वविषयं ज्ञानं गुरुमुखेनोपदिइग तज्ञानसाधनानि सर्वाणि करणानि प्रचोदयात् प्रचोदयति स्वार्मविषयतया प्रेरयति तस्य सवितुर्देवस्य कीडादिगुणसम्पन्नस्य नारायण्स अनन्याधीनतया तत्तत्ववाद्वयापत्वात्तद्वरेण्यं सकलगुणाकरतया परममझलं भर्गः ज्योती रूपं भरणगमनयोगातू सर्वंज्ं वा वतुः ज्ञानादिगुणरचितकरचरणाचवयवमिति यावत् घीमहि ध्यायेम। ज्ञानमेव तत्र्रीतिजनकं न कर्माद्विकं तस्मात् तचिन्तनं कर्त्तन्यमिल्यर्थः।

यनुतु केनचिद्वे द्सम्मितैवंविधग्रन्थन्याख्यानारग्मसमये प्रजलिपतम-पपद्चेदेः पदार्थोक्तिविम्यों वाक्ययोजना। आक्षेपश्र समाधानमिति व्याख्यानलक्षणम्।। अतिरिक्क पद्ं याज्यं हीनं वाक्ये निवेशायेत्। विप्रकृष्टं च सन्द्धघ्यादानुपूरूर्यं च कर्पयेत् 11 लिद्धं धातुं विर्भि्ति च योजयेन्चनुलोमतः। वाक्यार्थस्यानुसारेण तेषां च प्रल्ययोऽपि च' इति,-तदनुपासितग्रन्थसग्र्रदायविन्मज्जनचरणुरुपेक्षितमिति विदुषंं परिषदि न ख्वारस्यंमाधत्ते। नहि यथा वेदादावावकारीयत्राकरोदिति पद्रम् अशक्यनिवेशनं, तथात्राप्यतिरिक्तं पद्ं सन्यन्य हीनमप्रयोज्ं यत एतद्वथाख्यानम । तहक्षणं न भवति, सस्माद्यथास्थितगन्थन्याख्यानमेव सज्जनचित्तरज्जनमिति सन्तोष्ठव्यम । ननु नायं इलोकार्थ:-किन्त्वन्य्य एव; तथा हि -तं सत्यं धीमहि ‘ननु मृत्तिकेत्येन स्य’मिति मदादेरापि सत्यत्वं श्रूये तद्वद्स्यापीति तन्राह-परमिति। मृदादे़ः कार्यपेपेक्षया सत्यव्वमयन्तु पारमार्थिकः सत्यः "तत्सत्यं.स आत्म।" इति भ्रुतेः, परमस्यस्सावाङननोगोचरस्य कथं ध्यातृध्यानधयेयादिव्यवहारगोचरत्वमिल्याइएङ्ययाह—जन्मादी़ि। अस्य जगतो जन्मस्थितिमझा यतः परात्सलात् तं धीमहीयर्थः; ‘यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते’ इति श्रुतिसिद्धजगत्कारणव्वरुपेणाबाङनोगोचरस्यापि ध्यातृध्यानादिव्यवहारो घटत इति भावः। ननु बह्नणः सिद्दरूपत्वाध्र्रमाणान्तरागोचरत्वमतस्तन्र वेदान्तानामनुवादक-त्वादप्रामाण्यमिल्याइाङ्जयह-अन्वयादिति। वेदान्तानों ग्रह्लण्येवन्वयान्तात्पर्यदित्यर्थः। तथा च श्रुतिस्मती-सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' 'बेदैेश्र सर्वैरहमेव वेद्य' इति प्रमाणान्तरसिद्धत्वेन घ्यननुचादकत्वं सिद्बमिल्यपि ज्ञातनयम्। न केवलं भ्रुलन्वयात् रमृत्यन्वयाच्चे ल्याह—— तरतश्येति। 'अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रल्रयस्तथ'ति समृतितरचेत्यर्थः। अथवा प्रतिपदोक्तविवक्षितार्थसिद्बये हेतुमाह-ग्रन्वयादितरतश्शति। अस्ति प्रकाइते इति घह्मणश्र कार्येपपशे मृदादेरिव घटादौ समन्वयादितरतःः प्रकाशाव्यतिरेकेण कदांचिदि कस्याप्यप्रतिभासान्मृदादिठ्यतिरेकेण घटादेरिवेत्यन्वयठ्यतिरेकी दर्शितौ, अथवा घह्दाण कारणापन्ने महदाद्दिकार्य्यद़र्शनादन्यथाडदूर्शानादिति सत्तास्थियोरन्वयन्यतिरेकी ददर्शितो। ननु तहि सांख्यपरिकल्पतं प्रधानमेव
 पवस्विधस्यैव कारणत्वं नेवरस्य प्रधानस्य जडत्वान्न सर्वंज्वम्। तथा च "यः सर्वश्ञः" इति श्रुतिः, वह्सेर्थष्वभिज्ञानां जीवानामेव जगत्कारणत्वमस्त्वय्याइक्कयाह—स्वराडिति। स्वयेव राजत इति स्वराट्, जीवानां परिच्छिन्नज्ञानत्वेन पराधीनत्वान्न स्रष्टृँ्वं सम्भवतीयर्थः। "एपप सर्वेद्यःः एष सर्वलेकपाल" इति श्रुतेः। नन्बीख्यरस्यापि "न तस्य कार्यं करणं च विद्यत" इति श्रुर्या
 मनसा मनोमान्रेण साधनान्तरनिरपेक्षतया तेने स्वरमांत्रावर्णपद्वाक्यादिक्रमेण विस्तारितवान्, घह्लण उपाधिभूतां बुद्दिं निर्माय
 कार्यकारणसाक्षित्वेन सर्वंज्ञ इसर्थः। एवं जगक्कारणे सचिदानन्दात्मकं वेदैकवेदे निरवंचे सर्वेश्वरे पैरैरुद्धाउयदोषकलापि नास्तीय-



इति खोक्ते अतः परमसलादप्युत्पन्नस्य जगतः कुतः सत्यंन्ं ? किन्तु मिध्यात्वमेवेति दर्शयति- तेजोवारीति। विनिमयः कार्य तेजोविनिमयः केशोण्डकादिं, वारिणो विनिमयः हिमकरकादिः, मृद़ो विनिमयो घटादिः, यथा येन प्रकारेण तथा कारणसत्ताप्रतीतिक्यतिरेकेण कार्यस्य पृथक्सत्ताप्रतीतिशून्यत्वमेवान्र मिथ्वात्वं, तद्वेत्तेजोवारिमृदामपि कारणसत्ताप्रतीतिव्यतिरेकेण कार्ग्यस्य पृथक्तत्तापत्रीयभावात् मिध्यात्वमिलर्थः। किं च त्रिवृत्कतानां चोभयेषां हप्रन्तदार्ष्टान्तिकर्याजेन मिध्याव्वं कथित-
 वाह——तेजोवरातिे। त्रिसर्गस्त्रयाणां सर्गः तेजोवारिमृदां सर्गः। उपलक्षणं चैतत्-पश्घभूतानां सूक्षिः यत्र मृषा, कथें? यथा तेजोवारिमृदां विनिमयो मिंध्या तथा जगदपि मिथये्यर्यं। "वाचारम्भणं विकारो नामेयें मृत्तिकेत्येन सब्यम" इति श्रुतेः।
 नासीति दर्शींर्ति-घान्नेति। धाम्ना प्रकारेन खवेन स्वरूपमूतेनार्मचैतन्येनोपचारतः कारणन्वेन कलिपतेन सदा सर्वदा निरस्तं

 झुदान्तःकरणस्य निर्गुणझहोपासती बुद्विरपतिष्वते। ततः "सकलं स्वान्मानं पइग्नात्मव्यतिरिक्तं किंचिद्वप्यपर्यन्निर्गुण एवावतिष्बते इत्येषोऽर्थोडनेन प्रतिपाद्यते, नापरोऽप्रामाणिक इति तदे़तत्। कण्ठशोषणप्रल्यापज्वलनज्वालातुल्यमिति न परीक्षकाः क्षणण-

 प्रन्थवाहुल्यभयान्न तन्निराकरणं प्रपजच्यते। न हि अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम"" इति घदातां सम्पद्यविच्वमिति ॥ ?॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रः्

## श्रीश्रीराधाछृष्याभ्यां नमः ॥

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअ्अनशल्राकया। चक्षुरु्मीलित येन तर्रैे शीगुरवे नमः ॥ ? ॥ श्रीमद्रागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रदाद्तः। अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानपि ॥२॥ श्रीभागवतसन्दर्भान् श्रीमद्वैणवतोषणीम्। हछ्वा भागवतठ्याख्या लिख्येतेड्र यथामति॥३॥ यदुन स्खलितं किश्विजायतेडनवधानतः। जेयं न तत्तत्कर्तृंणां समाहर्तुर्मैमैब तत्॥४॥ येषां प्रोट्साहनेनास्मि प्रवृत्तोऽट्यन्तसाहसे। ते दीनानुमहठ्यग्राः शारणं मम वैष्गवाः 11 १॥
अथ श्रीभागवतलोकहितामिल्रापपरतया श्रीभागवतसन्द्रन्भनामानं गन्थमारममाणो महाभागवतकोटिबहिए न्तह हृष निष्ट्ढितभगवद्धावं निजावतारप्रचारप्रचारितस्वस्वरूपभगवत्पदकमलावलम्बिदुल्लमप्रेमपीयूषमयगङ्झाप्रवाहसहसं स्वसम्पदायसदस्राधिदे़वं श्रीश्रीकृष्णचतनन्यदेवनामानं भगवन्तं कलियुगेडस्मिन् वैषणवजनोपास्यावतारतयार्थेविशोषालिझ्नितेन श्रीभागवतसंवादेन स्तौनि-

एकादछासकन्धस्य कल्रियुगोपास्यम्रसझे पच्यमिद्म्। अस्यार्थविछोपस्तन्रैव दर्शर्ये। तन्नि लितार्थमाहअन्तः कृषणं बहिर्गोरं दृर्शिताङ्भादिवैभवम्। कलौ सङ़र्तिनायैः समः कुषणचैतन्यमाभ्रिताः। अथ निजगुरुपरमगुरु सतति-

जयतां मथुराभूमौं श्रीलरूपसनातनौ। यौ विलेखयतस्तत्व्वज्ञापकौ पुस्तिकामिमाम 1181 तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रील $ह$ पसनातनौ। दाक्षिषात्येन भट्टेन पुनरेतद्विविच्यते।। श। तस्साद्यं म्रन्थनालेखं क्रान्तव्युक्कान्तखणिडतम्। पर्योलोच्याथ पर्यायं कृत्वा लिखति जीवैकः ॥३।। पूर्वं यान्येव वाक्यानि धृतान्यर्थविशाषतः। तानि मूलक्रमेणापि धार्योणि कमलबधये ॥8।



 यः ₹कन्धाध्याययोरह्धः स तु तच्छेद़कः सफुटम्। न तत्र पणवोपेक्षापीति सर्वंत्र वीक्ष्यताम् ॥४॥

## अत्र सर्वअन्थार्थ संक्षेपेण दूर्शयन्नवि मझ्नलमाचरति-

 एकं यस्यैव रूं विलसति परमे ठ्योश्नि नारायणाख्यं सी भीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह भगबान् प्रेम तथादुभाजाम्।।

 सममः ऋमसन्द्रोडडयमारच्यते -

 [ अथान परिभाषें ज्ञातठ्या यचपेष्येते। मूलं सटीकमधैबैः परिच्छेघं सहोंनया।I
 यस्मिन् पचे नास्ति टीका तदप्यंकेत योजयेत् । एकपघान्यवाकयत्वे संख्याश्द्दास्तु कान्तकाः ॥।








 घत्रेलनेनेति। महलेति। सतः सिद्वपरमज्ञानशक्तितेवेनेलर्थः, तथागे ठ्याख्यास्यमानत्वात्। सरूपमाते वाक्ये खशान्देनैब चरिताथंता स्यात्। कथक्चिन् तन्मत्रे बाच्येडवि हुतुव्वक्षणेन वृतीयार्थेन तच्छक्तिव्वमेब बोधयेत्र। द्वितीयद़ीनां प्रातिपदिकार्थ एव




 एवास्य जन्मादीति गम्यते, तद्रद्धान्तैनैव जन्माद़िसिद्दी 'जन्माधस्य यत' इयस्य पुनरक्तरवापाताते। ततोऽड्य जन्मादी हैठ:-












 विरिक्विः स्वःः सिद्धजानववमाश

दर्शितम्। एवं जीवस्य तज्ञानस्य च तर्माद्यन्तभेद्रप्रावपि सिद्धान्तितं-‘सल’ मिट्यनेनैव, तत्सत्तथैन सर्वसत्तास्खीकारात्। तद्वेवं सर्वसत्तापद्रदं सर्वाधिष्ठानं सर्वदोपासृप्टं स्वरूपसिद्दूसर्वज्ञानादिसमवेतं सर्वकर्तृ मोक्षदातृ च सल्यानन्दब्ञानस्वरूपं परं धयेयमिति वाक्याथं।

स्वतः सिद्वज्ञानादित्वं शारीरकभाष्यादौौ च "ईक्षतेर्नाशब्दम" इस्यन्र स्वीकतं प्रकृतिक्षोभात् पूर्वमीक्षणानुपपत्त्या। मन्त्रौ चेमावुदाहत्टौं-अपाणिपादो जवनो म्रहीता पइयत्यचक्षुः स भृषोो्यकर्णः स। वेत्ति विरवं न हि तस्य वेत्ता तमाहुरग्रं पुरूष महान्तम्’ इति। 'न तस्य कार्यं करणख्व विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्र हर्यते। परास्य शाक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानकलक्रिया च’ इति च। अन्राद्वैतवादिनः समाद़धते—'यदि क्ञेयं स्यात्तदा तस्य ज्ञातृत्वमपि तथा स्यात्, त्रिसर्गस्याज्ञानकल्पिद्व्वादज्ञानस्य सत्षवास₹्ताभ्यामनिर्वचनीयत्वादज़ानिनो जीवस्य च तेनाजानेनैव पृथक प्रतीतत्वात् सत्यत्वं नास्ट्येव, ततो ज्ञातृत्वमपि तत्र नास्टेव, तथा शात्यन्तरमपी’ति। वैष्णवास्तु तद्भ्युपगमवादेनैव वदन्ति। तर्हि कि मिथ्यैवेदं जीवानां भातीयपि ज्ञानं तस्याठ्यमिचारि स्यात्। येन च ज्ञानेन मृषा निरस्यते तस्य तु सत्यव्वमेव स्यातृ। किश्य विख्यकार्यन्यथानुपपत्त्या यथा परमकारण रूपं तदम्युपगक्यते तथा तच्छक्तिरणि खाभाविक्ये वाभ्युपगम्यते। कार्यविश्रोषौप्पत्ती किख्यिक्कारणत्वेनैव कारणतया वस्तुविशोषाहीकारात् किश्चिक्कारणत्वमेव स्वाभाविकशक्तिरिति। तदेबमज्ञानातिर्क्तिसाभाविकज्ञानेन स्वगतविशोषत्वे प्रात्ते 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्किया चे’ति प्रतिपादितम्। तदेव सरूपराक्तिरिति सैव सर्व भगवत्तर्चं साधयेत्। ‘तेने घह्य हृदे’ति ठ्यक्जितमस्यैव महतो भूतस्य निःः्वसितमेतचद्यह्वेद इल्यादिश्रुत्यन्तरम्। तस्य च निःश्वासस्याप्राकृत्वठ्यक्जकम् "नासदासीन्नो सदासीत् तम आसीत्" इति भ्रुल्यन्तरश्र समुद्वितं सत्तस्याप्राकृतमूर्तित्वमपि उ्यक्जयति। तत्तन्निषेधस्तु प्राकृतपरिच्छिन्ननिषेधपर एव। यथोक्तं द्वितीयक्कन्धे वैकुण्ठवर्गने-‘न यन्र माये’ति, दइशमे च—‘दर्शायामास होकं खंं गोप।नां तमसः परम्' इति ।

अत एवात्मारामाणामपि तच्छक्तिवैभवानुभवे परमानन्द़विशोषो जायते। 'आत्मारामाश्र मुनय' इय्यादिक्यः। अतो जीवानां ताट्टाइात्तयैव तदीयररिमस्थानीयत्वेन निल्यसिद्धानां तन्मायावृतज्ञानानां तज्जानसिद्वये स एव ध्येग इति। 'तं
 रूपायास्स्याः साक्षाल्लिखनानर्हत्वात्। तदर्थता च 'जन्माद्यस्य यत' इति प्रणवार्थः स्टष्चथादिशाक्तिमत्तत्ववाचित्वातृ। 'यन्र विसर्गे मृषे'ति ठयाह्टतित्रयार्थः। उभयत्रापि लोकन्र्यस्य तदुनन्यत्वेन विवक्षितत्वात्। 'सराडि'ति सवितृप्रकाशकपरमतेजोवाचि। वतेने घह्न हेदे’ति बुद्विशृत्तिप्रेरणाप्रार्थना सूचिता। तढ़ेवं क्रपा स्वाध्ययनाय बुद्विर्ृत्ति प्रेरयतादिति भावः। तच तेजस्तत्र
 श्रीभगवानेवाभिमतः। वद्वचनानि तत्त्वसन्द्ये हृरयानि। अन्रैचग्रे दर्शीयेतठठ्यानि। 'धर्मविस्तर' इलन्र धर्मशबद्दः परमधर्मपरः, "धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परम" इटत्रत्र प्रतिज्ञातत्वात्। स च मगवद्धघानादिलक्ष्ण एवेति ठ्यक्तीभविष्यति। बृत्रासुरवघोपेतमिति। तस्य परमभागवत₹वात्तद्वधरुपस्य चरितस्य श्रीभागवतलक्षणन्वेन घृतिः। पुराणान्तरे वामनसंजे, हयम्रीवव्रह्नविद्येति वृत्रासुरवधसाहचर्येण नारायणवर्मैवोच्यते। 'हयम्रीव' शब्देन ह्यत्राश्वशिरा दर्धीचिरेव लम्यते। तेनैव च प्रवर्तिता नारायणवर्माब्या



 तनैं च श्रीगौतमस्याम्बरीषं प्रति प्रइनः-पुराणं व्वं भागवतं पठसे पुरतो हरेः। चरितं दैल्यराजस्य प्रह्वाद्स च भूपते !'। तत्र
 पठितव्यं प्रयन्नेन हरेः सन्तोषकारणम्' इति। सकान्द्यह्नाद्संहितायां द्वारिकामाहात्मे-'श्रीमझागवतं भत्या पठते हरिसनिधौ। जागरे तत्पद्ं याति कुलवृन्द्समन्व्तिः' इति। श्रीतत्ववादिधृते गारडबचने च पूर्णूः सोऽयमतिशायः-‘अर्थोऽयं नह्दसूत्रांं भारतार्थविनिणंयः। गायत्रीभाष्यरुपोsसौ वेदार्थपरिब्रं हितः। पुराणानां सामरूपः साक्षादूगबतोदितः। द्वादश्शाष्कन्घगुक्रोऽयं
 भाषयभूते ख्वतःसिद्ये तस्मिन् सत्यर्वाचीनमन्यद्न्यद्भाष्यं स्वस्वकपोलकल्पितं तद्नुगतमेवादुरणीयमिति गम्यते। भारतार्थस्य विनिर्णयो यन्र सः भगवत्येव तात्पर्यांत्तस्सापि यद्वा भारतस्यार्थविनिर्णयो वेदार्थतुल्यत्वेन विशिष्य निर्णयो यन्रेति। गायत्रीभाष्य-




सूर्यमण्डले। सत्यं सदाशिबं घह्म तद्विधाः परमं पदूम् इति। श्रमम्भागवतामिध इति। भागवततवं भर्गवत्रतिपाद्करवम्, शीमत्वं भगवन्नामादेरिव ताद्रास्वाभाविकराक्किम्त्वम्। नित्ययोगे मतुपू। अतः समसततैव निर्दिइय नीलोपपलवत् तन्नामत्वमेव बोधितम्; अन्यथा त्वविसृष्टविधेयांशातादोषः स्यात्। अत एवोंकं श्रीमद्ञागवत--सहामुनिक्टि' इति। गारुडे च 'गयन्धोडष्टादरासाहस्तः श्रीमद्रागवतमिध" इति, ₹कान्द्दे च—"श्रीमद्भागवतं भत्तया पठते हरिसनिधौ" इति। टीकाकृद्रिरणि ‘भीमद्रागवतामिध" इति। अतः कचित् केवलमागवतार्यत्वन्तु सत्यमामा भामेतिवत्। पुराणनां सामरूप इति। वेदेषु सामवत्त पुराणेषु श्रेष्ठ हत्यर्थः। साक्षान्मगवतोदित इति। ‘कर्मै येन विभाषितोऽय’'ित्य्युपसंहारवाक्यानुसारेण क्षेयम्। 'शसविच्छेद्संयुत’ ईति विस्तरभिया न वित्रियते संबत्सरप्रदुपघृत₹कान्दुवचने। तदेवं श्रीमद्भागवतं सर्वशास्तचक्रवतिंपद्मापमिति स्थिते 'हेमसिंहासनाहुढ'मिति तैर्गुद्ध उयाख्यातं तदेव युक्तम्। अतः श्रीमद्भागचतरयैवाम्यासावशयकत्वं श्रेष्षत्वश्च सकान्दे निणर्तीम्-'शतरोडथ सहस्सैक्य किमन्यैः शास्त्यंग्रहै:। न यस्य तिष्टते गेहे शास्त्रं भागवतं कलो।। कथं स वैष्णवों ज्ञेयः शासंत्रं भागवतं कलौ। गुहे न तिष्टेते चस्य स विप्रः फ्वपचाधमः \| यन्र यन्र मवेद्विपः शाख्रं भागवतं कलौ। तन्र तन्र हरिर्योति त्रिदरौः सह नारदः ॥ यः पठेत् प्रयतो नित्यं ख्लोकं भागवतं সुने ! अष्टादरापुराणानां फलं प्राप्नोति मानव' इति ।। तदेवं परमार्थविवित्सुभिः श्रीभागवतमेव साञ्प्रतं विचारणीयमिति स्थितम्। अत एव सत्स्वपि नानाशास्त्रेछवेतदेवोक्रम्-क्रौ नष्टहरामेष पुराणार्कोडधुनोदितः इति। अर्कतारूपकेण तद्विना नान्येषां सम्यग्वस्तुप्रकाशकत्वमिति प्रतिपाद्यते। यस्यैव श्रीमद्धागवतस्य भाष्यभूतं श्रीहयशीर्षपश्ररत्र शास्तकथनप्रस्तावे गणितं तन्त्र भागवतभिधं तन्त्रम्। यस्य साक्षात् श्रीहनुमद्राषयवासनाभाऽयसम्बन्धोक्तिविद्वरकामबेनुतन्व्वदीपिकाभावार्थदी़िका परमहंसप्रियाशुकह्टदयाद्यो क्याख्याप्रन्थास्तथा मुक्काफलहरिलीलार्करतावल्याद्यो निबन्धार्व विविधा एव तत्तन्मतप्रसिद्धमहानुमावकृता विराजन्ते, यदेव च हेमाद्रिग्रन्थस्य दानखण्डे पुराणदानप्रस्तावे मत्स्यपुराणीयतलक्षक्षणधृत्या प्रशास्तम्। परिशोषखण्डस्य कालनिर्णये च कल्रियुगधर्मनिर्णये "कलि सभाजयन्त्याय्यो" इस्यादिकं यद्वाक्यत्वेनोत्थाप्य यत्रतिपाघधर्म एव कला-
 कतिचिच्क्रीमद्रागवतवचनानि लेख्यानीति लिखितानि। अत एव सर्वगुणयुक्तव्वस्यैव हष्टं-‘धर्मः प्रोज्झितकैतवः' इल्यादौ 'वेदाः पुराणं कान्यक्व प्रभुर्मित्र प्रियेव च । बोधयन्तीति हि प्राहुत्त्रिद्धागवतं स्मृतम्' इ़ति। मुक्ताफले हमाद्रिकारवचने चेति‘मत्स्यादीनां यत्पुराणाधिक्यं श्रूय्यते तर्वापेक्षिक’मिति।।

अथ खक्याख्या-जन्माघ्य्येति। अत्र पूर्वर्द्धस्यार्थ:-‘अर्थोडयं ब्रह्नसूत्रणा'मिति गारुडोक्केरस्य महापुराणस्य ब्रह्नसूत्राक्हत्रिमभाष्यात्मकत्वात् प्रथमं तदुपादायैवावतारः। तत्र पूर्वम् "अथातो त्रह्नजिज्ञासा" इति ठयाचष्टे-तेजोवारिम्टदामित्यर्द्देन। योजनायां प्राथमिकत्वादस्य पूर्वत्वम्। अन्र ‘‘न्मजिजास’’ति व्याचष्टे-परे घीमहीति। परं श्रीमगवन्तं धीमहि ध्यायेम। तदेवं मुक्तप्रग्रहया योगवृत्या बृहर्चात् बह्न यत् यत् सर्वात्मक तदूरहिः भवति, तत्रु निजरइम्यादिभ्यः सूर्य इव सर्वे च्यः परमेव स्वतो भवतीति मूलरूपभगवत्पदर्शानाय परपदेन ब्रह्पपदं क्याख्यायते, तच्चत्र भगवानेवेल्यभिमतं, पुरुपस्य तदेंशत्वात् निविशोष-

 गीयतः इति। अत एव विविधमनोहरानन्ताकारत्वेडपि तत्तदाकाराश्रयपरमाद्युतमुख्याकारत्वमपि तस्य ठ्यक्जितम। तदेवं मूर्तनवे सिद्वे तेनैव परत्वेन तस्य विष्णादि रूपकभगवश्वमेन सिद्धं त₹यैव ब्रह्मशिावादिपरत्वेन दर्शिततवात्। अत्र जिज्ञासेलस्य ठयाख्या-धीमहीति। यतस्तजिज्ञासायास्तात्पर्ग्र तद्वयान एव। तदुक्कमेकादरो स्वयं भगवता ‘राबदन्नह्मणि निषणातो न निण्गायात् परे यदि । श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यंधेनुमिव रक्षति' इति।
'ततो धीमही'स्यनेन (श्रीरामानुजमतं) जिज्ञासापदं निदिध्यासनपरमेवेति स्वीयत्वेनाङुीकरोति श्रीभागवतनामा सर्ववेदादिसार रुपोडयं म्रन्थ इ्यायातम्।'धीमही'ति बहुवचनं कालदेशापरम्परास्थितस्य सर्वस्यापि तत्रक्त्तठयताभिप्रायेण। अनन्तकोटिनद्नाण्डान्तर्योमिणां पुरुषाणामंरीभूते भगवत्येव ध्यानस्य विधानात्। अनेनैकजीववाद्जीवनभूतो विवर्तवादोडपि निरस्त। धग्रायतिरपि मगवतो मूतत्वमेव बोधयति, ध्यानस्य मूर्त एवोत्कृष्टर्थतवातू। सति च सुसाध्ये पुमर्थोपाये दुर्साध्यस्य पुरुषाअवृत्या स्वत एवापकर्षात् तदुपासकस्यैव युक्तमतवनिर्गयाच्च।तथा च शीगीतापनिषदः-'मयग्याेइय मनो ये मां नित्ययुका उपासते। श्दया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता:।। ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्षं पर्युपसते। ते प्रान्तुवन्ति मामेन सर्वभूतरहिते रताः ॥ क्लेशोडधिकतरस्तेषामठ्यक्कासक्तचेतसाम्। अठयक्का हि गतिद्दुःर्यं देहवद्विरवापयते' इति। इद्मेव च विवृत इ्रह्मणाक्रेयःसृतिं भक्तिमुद्स ते विभो! किंश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ केराल एव शिषयते नान्यद्र यथा स्थूलतुषावघातिनाम्' इति।

अत एवास्य ध्येयस्य स्वरं भगवच्वमेव साधितं रिवाद्यश्र ठयावृत्ता। तथा ‘धीमही'ति लिङा घोतिता पुथगनुसन्धानबहिधार्थंनाध्यानोपलक्षितं भगवद्रज़ेव परमपुरषार्थेत्वेन उग्गनक-सतो भगवतनु तथावं स्यमेब सुक्यक्तमू। ततथ





 हेछुत्वाच्न वदृन्तरमिन्येव उञ्यम्।

वाक्यानि चैतानि ‘तचथेह कर्मचितो होक: क्षीयते एवमेवामुत्रः पुण्यचितो लोकः क्षीयतें' 'अथ य घहार्मानमनुविन्च

 विवृतं ( श्रीरामानुजेन ) शारीरके मीमांसापूर्वभागजजातेस्य कर्मणोडल्पासिरफलत्वं तदुपरितनभागावसेयस्य झह्ञज्ञानस्य वनन्ताक्षय-
 ‘‘ृत्तात् कर्माधिगमाद़नन्तरं घह्सविविदिपे’ति।



 मन्यस्व तदिच्छाधीनसत्ताकतेन व्यभिचारिसत्ताकव्वमायाति। बदेतदवधिण्यमिचारिसताकमेव ध्यायन्तो चयम्, हदानीं ुु अन्यभिचारिसत्ताकं ध्यायेमेति भावः। अथ परल्यमेव ठ्यनत्ति- जाम्मेति। 'धाम"शावेदेतात्र प्रभाव उचयते प्रकाशो वा "गूह-










 वदुन्नस्ये'ति श्रुतेः।



 कर्पितमिय्यस्ति नियमः। मिथोमिलितेषु विद्वूरवतिभूभपर्वृवृक्षेष्वस्लण्डमेघध्रमसम्भवाने। तदेवंवं पकृतेडर्यनादित एव निसर्ग:







तत्सत्तया तर्सत्ता भवति। ततो भाबतो मुख्यं सल्यवं, च्रिसर्गस च न मृबात्वमिति। तथा च भुति:-‘सलस्य सलमिति यथा


 विश्बस्य घह्यादिस्तस्वपन्यन्तानेककर्तेमेक्तृसंयुक्तस प्रतिनियतदेशेकाखनिमित्तिक्कियफटाभ्रयस्य मनसाप्यविन्यविविधविचिज्रच-


अ习 विषयवामयक्व-‘भृगुर्वे वारणिर्वरणं पितरमुपसंसार-अधीहि भगवो घह्होंति आरस्य ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पयन्यभिसंविशान्ति तद्विजिज्ञासख्व तद् बह्टे'ति ‘वन् तेजोऽस्तुजने’’यादि च। जन्मादिकमिहो-


 फरणश्a विच्चत" इ्यादिभ्रुते।





 विवक्षित्तं सेत्स्यतीति ‘जन्माचस्स्य यत:' (१११९) इलप्रयोजकं स्यात्।




 धानरूपता हशानन्तपरशत्तीनां निधानरूपोडसाविय्याक्ष्विप्यते, तस्य परमकारणन्वाझीकारात्। न च तस्य मूर्तर्ते सलन्यनो जन्मा-



 एको हरिरीभर्बः। सह्ष्व्वादिकमन्येषां दारयोषावदुच्यते ॥। एकदेशक्रियावच्वान्न कु सर्वास्मनेरितम्। स्ट्रचादिक समसन्तु विष्णोरेव परं भवेत्’ इति।

महोपनिषघदि च-'स घह्वणा सृजति स रद्रेण विल्रापयति'इलयादिकम । अत एव विवृतम्-‘निमित्तं परमीशस्य



















अथ व्यतिरेकः ‘कथमसतः सज्ञायेते’ति 'को होवान्यात् कः प्राण्यात्' ‘यदेष आकाश आनन्दे़ न स्यादि'ति 'एको















 चे’ति भ्रुते।

श्राल्यं हि सर्व्रमाणागोचरविविधानन्तज्ञानमयं, तस्य च कारणं घहैव श्रूयते इति तदे़व मुख्यं सर्वज्ञम्। ताहदं

 आविर्भावितवान्। अन्र बृद्वाचकेत घ्लापदेन सरंज्ञानमयव्वं तस्य ज्ञापितम । द्देयनेनान्तर्यामिव्वं सर्वशक्तित्वश्ञ




 सम्यग्ज्ञानमेव नास्सि, प्रधानें व्वचेतनमेवेति भाबः। "स वेत्रि विश्यं न च तस्य वेत्ता" इल्यादिश्रें। तद़ेतत्य बदीय-








रणत्वम्। ‘योडस्योत्रेक्षक आदिमध्यनिधने योडठयक्तजीवेश्रो यः सृष्द्र दमनुप्रविइय ऋषिणा चक्क पुरः शास्ति ताः। यं सम्पध्य जहाल्यजामनुरायी सुतः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्ंतं हरिम्' इति।

अतो 'धर्मः प्रोज्ञिते’’यादावनन्तरवाक्येडपि 'कि वा परे’रिल्यादिना तन्रैव ताढपथं दर्शितम्। तथोपसंहारवाक्याधीनार्थंत्वाटुपक्रमवाक्यस्य नातिक्रमणीयत्वमेव ‘करूमे येन विभाषितोऽयम्' छ्यादिना दर्शितं तस्य ताहराविरोषवत्ववादिकम् यथैव। आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्' ( ३३३२७) इलन्र खाङ्करारीरकस्यापरस्यों योजनायामुपकमोक्तस्य सच्छब्दववाच्यस्यात्मत्वमुपसंहारसादात्मशब्दात् लम्यतें, तद्वद्विहापि चतु: श्रोकीवक्रुर्मगवत्त्वं दर्शितंत श्रीव्याससमाधावपि तस्यैव ध्येयत्वम्। तदेव च 'ख्वसुस-
 योजयति-जन्माध्यसेति। "नराकृति परें ह्हल" इति पुराणवर्गातू। "तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्"" इति श्रीगोपालता-

 तथा श्रुतत्वात् | एतेन तदाकारस्याठ्यभिचारिबं द़र्शितम् । तटस्यलक्षणमाह—धाम्ना सेंनेन्यादि। ₹वेन स्वस्वरुपेण धाम्ना श्रीमथुराख्येन। सदा निरस्तं कुहकें मायाकार्यलक्षणं येन तम् ॥' 'मध्यते तु जगत् सर्वं जद्सज्ञानेन येन वा। तत्सारमूतं यद्यांयां मथुरा, सा निगघ्यं' इति श्रीगोपालोत्तरतापनीप्रसिद्ये। लीलामाह-आद्यस्य निल्यमेव श्रीमदानकदुन्दुभिन्रजेन्द्रनन्दनतता ध्रीमधुराद्दारकागोकुलेषु विराजमानस्ैयैय स्खस्य करमैचिद्र्थाय लोके प्रादुर्भावापेक्ष्या यतः श्रीमदानकदुन्दुभिगृहात् जन्म तसमाद् य इतरतथा इतरत्र
 लं्यते। कस्मात् ? अन्वयात्र । तत्राह-अर्थेषु कंसवश्रनादिषु ताहराभाववदि: श्रीगोकुलवासिभिरेव सर्वानन्दकद्न्बकादुम्बिनीरूपा सा कापि लीला सिद्धचतीति तहक्ष्षणेषु वा अर्थेषु अभिज्ञ:। ततर्य स्वराट् ्वैर्गोकुलवासिभिरेव राजत इति तत्र तेषां प्रेमवशताता-
 करसमूत्तिमयं वैभवं तेने विस्तारितवान्। यद्यतस्तथाविधलौंकिकालौकिकतासमुच्चितलीलाहेतोः सूरयस्तदूक्ता मुह्यन्ति प्रेमातिशयोदयेन चैवइयमान्नुवन्ति। 'यत्' इन्युत्तरेणाए्यन्वयात्।। यद् यत एव ताह्रालीलातः तेजोवारिम्दृदामपि यथा यथावद्विनिमयो भवति। तत्र तेजसश्रन्द्राद़ेर्विनिमयो निस्तेजोवस्तुभिः सह धर्मपरीवर्त्रः। तचत्रीमुखादिरुचा चन्द्रादेर्निस्तेजस्त्वविधानात् निकटस्थनिस्तेजोवस्तुनः स्वभासा तेजस्वितापादानाँ। तथा वारिद्रवश्र कठिनं भवति वेणुवाद्येन। मृष्पाषाणादिश्र द्रवतीति। यत्र श्रीकृष्णे त्रिसर्गः श्रीगोकुल्मथुराद्वारकावैभवप्रकाशः अमृषा सट्य एवेति।

अथ श्रीवृन्दावने तदीयस्वरूपशाक्तिप्रादुर्भावाश्र ब्रजदेव्यः। यथा व्रह्लसंहितायम्-अनन्द्रिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिय एव निजरुपतया कलाभिः 1 गोलोक एव निवसल्यखिल्रत्मभूतो गोचिन्द्यादिपुरुषं तमहं भजामिं इति। ताभिः श्रीगोपिकाभिः कल्डाभिः शक्किभिः निजरूपतया सीयतया शक्तित्वश्च तासां पूर्वोक्तोत्कर्षेण परमपूर्णप्रादुर्भावाणां सर्वासामपि ‘लक्ष्मीसहस्तरातसम्ध्रमसे उयमान’मिति ‘श्रियःकान्ताकान्तः परमपुरुष’ इति च ‘गोप्यो लबच्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तबल्लभ’ मिति च ज्ञापयति। गोप्य एव श्रियः कान्तं मनोहरम् एकान्तवलमं रहोरमणम्। एतदुभिप्रयेगैव स्वायम्भुवागमेडपि श्रीमूलोलाराब्दे-
 सिताम्यस्तत्तन्नाम्ना एव प्रसिद्वाभ्यो लक्ष्मीक्य आधिक्यविवक्षयेति मन्त०्यम । श्रीवृन्दावनलक्ष्न्यस्त्वेता एवेति। तासुतु निट्यसिद्धा एव, आसां महत्वन्तु ह्रादिनीसारवृत्तिविशोषम्राधान्यात्। तठुक्तम्-‘आनन्द्दचिन्मयरसपतिभाविताभिः' इति। आनन्द्रचिन्मयरसेन प्रेमरसविशोषेण भाविताभिस्तत्रधानाभिरियर्थः। अत एव तन्र्राचुर्य्यप्यकारानाचिन्यानन्तशाक्तियुक्तस भगवतः श्रीकृषणास्यापि तासु परमोल्हासप्रकाशो भवति, येन ताभी रमणेच्छा जायते। तथैवाह-भगवानपि ता रात्रीरिति। न केवल्येतावन्मात्रमू, किन्त्वेताभिः समं परप्रेमोल्धासावधित्वमवगम्यते, तथाह—त्रैलोक्यलम्येकपदं वपर्दंधदिंति। च्यरोचताधिकं तातेति। तन्रातितुशुशे ताभिरिति च। अथ तासां नामानि श्रूयन्ते भविष्योत्तरमल्धद्वादरीप्रसझे श्रीकछषणणयुधिष्टरसंवादे-गोपीनामानि राजेन्त्र ! प्राधान्येन निबोध मे। गोपाली पालिका घन्या विशाखा ध्यान्ननिक्षिका I। राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा' इति। तथेति द्छाम्यपि तारकानाक्नेवेलेलर्थः। ₹कान्दे प्रह्यद्संहितायां द्वारकामाहान्ये 'अ्रीललितोवाचे'्यादिना-ललिता रयामला धन्या विशाखा राधा रौव्या पद्मा मत्रेंत्येतन्मष्टैन गृहीतानि। अथ च ‘वनिताशतकोटिभि’रियागममप्रसिद्वेरन्यान्यपि लोकशास्खोरवगन्तव्यानि।




अत्र शातकोटिधान्यान्यनुपपत्यापि तासां तन्महाराक्तिव्वमहालक्ष्मीववमेवावगफ्यते, तदेवं परममधुरमेमवृत्तिमशी तासपि तन्साराशोो्रेकमयी श्रीराधिका तस्यामेव प्रेमोतकर्षपरमावधित्वस्य दर्शितत्वात्, य习 च तन्र्रेमनैशिश्टचं तन्रैव प्रकाशाधिक्यमपि । अत एव श्रीवृन्दावने राधिकाग्रा एव परमलब्क्मीव्वम्, अत एव सतीषवन्यासु तास्वपि मुख्यय्वाभिप्रायेणैव, तस्या एव श्रीवृन्दावनाधिपल्येन नामपहणम्। पाद्मे च-‘वृन्दावनाधिपत्यक्习 दत्त तस्यै पतुषयता। कृष्णेनान्यन्र देवी तु राधा वृन्दावने वने’ इति। अत एव विशोषतः श्रीराधायास्ताह्रात्वं बृहद्गौतमीये। तथा हि श्रीनलदेवं" प्रति श्रीकृष्णवाक्यमू-ससत्वं तत्वं परतच्वश्श तन्वत्र्यमहं किल। च्चितन्वरुपिणी सापि राधिका मम वल्भमा 11 प्रकृतेः पर एवाहं सापि मच्छाक्तिरुपिणी। सात्रिवकं रूपमास्थाय
 सच्वं कार्यत्वं तच्वं कारणत्वं ततोडपि परत्वं चैति यत् तत्वत्रयं सदृहमिलर्यः। तन्रैवाये श्रीराधायाः-देवी कुषमयी प्रोक्रा राधिका परदेवता। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः संमोहिनी परा' इति। ऋक्परिशिश्ष्शुतिश्व तथैवाह-राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका'। विभ्राजन्ते जनेष्वा इति। विभ्राजन्तो ‘विध्राजत आ सवंत’ इ़ति श्रुतिपदार्थः। एतत् सर्वं मभिश्रेल्य मूर्धन्यश्रोके ताहछोडवग्यर्धः सन्दुधे-जन्माधस्येति। यतोऽन्वयात् अन्वेति अनुगच्छति सदा़ निजपरमानन्दराक्तिरूपायां तस्यां श्रीराधायामासक्तो भवतीय्यन्वयः। श्रीक्टष्ताह्हशाद् यस्मात् तथा हतरतः इतरस्याश्र तस्य सदा द्वितीयायाः श्रीराधाया एव यतो यस्य आन्यस्य आदिरसस्य जन्म प्रादुर्भावः यावेव आदिरसविद्यायाः परर्मनिधानमिल्यर्थः। अत एव तयोर्यदुतविलासमाधुरीधुरीण-तामुद्दिशति-यः अर्थषु तत्तद्विलासकलापेष अभिक्षो विद्ग्धः या च स्वेन तथा तथाविचेन आव्मना राजते विलासतीति स्वराट्, अत एव सर्वताड प्याश्रचर्यरुपयोस्तयोर्वर्णने मम तत्कृपैन सामग्रीयाह-आदिकवये प्रथमं तहीलावर्णनमारभमाणाय महुं
 मम हीदि प्रकाशितवानित्यर्थः। एतच प्रथमस्य सत्रम एव व्यक्तम्। यद्द सस्यां बहादयोडपि मुह्यन्ति स्वसुपसौन्दर्यगुणादिभिरत्यदुता केयमिति निर्वंक्रमारब्धा निश्रेंतु नाक्तुवन्ति एवम्मूता सा यदि मयि कृपां नाकरिष्यत् तदा लबधमाधवताहशाक्ठपस्यापि
 लीलावर्णनलेशोडपि साहससिद्धिरसौ नाभविष्यदेवेति भावः। त्योराश्रर्यरुपत्वमेव व्यनक्ति-देजोवारिमृदामचेतनानामपि यथा येन प्रकारेग विनिमयः परस्परं स्वमावविपर्यंयो भवति तथा विभ्राजत इति रेषः। वाक्यरोषक्च भावाभिभूतत्वेन न वक्कु झक्षवानिति गम्यते। तत्र तेजसश्कन्द्राे स्तत्पद्नखकान्तिविसफारितादिना वारिमदृद्रान्तेजस्त्वधर्मावापिर्वारिणो नद्यादेश्र वंशीवायादिना रव्यादितेजोवदुच्छलताप्रातिः। पाषाणादेेमृद्वच सतम्भताप्रातिः। मृदेश पाषाणादेस्त्तकान्तिक्द्दीचछुरितन्वेन तेजोवदुज्ज्वलताप्रापिवंशीवाद्यादिना वारिवच द्रवताप्रापिरिति। तद्तत् सर्व तस्य लीलवर्णंने प्रसिद्धमेन। यं यस्याज्व विच्यमानायां त्रिधा सर्गः श्रीमूलीलेति इाक्तित्रयीप्रादुर्भावोऽथवा द्वारकामधुरावृन्दावनानीति स्यानत्रयगतशाक्तिवर्गत्रयप्रादुर्भावो छृन्दाबन एव रसबयवहारेण सुट्धद्धासीन्रतिपक्षनायिका स्पत्रिभेदानां सर्वस्रामपि घजदेवीनामेव घादुर्भावो वा मृपा वृथैव।
 नान्वयः। परमशक्तिश्किमच्वेनातिशायितमहाभावरसेन वा परस्परममिन्नतां गतयोरनयोरैक्येनैव विवक्षितं-वदिति। अत एव सामान्यतया परामर्शात् नपुंसकत्वश्न। कथम्भूतं ? रवेन धाम्ना सप्रभावेण सदा निरस्तं स्वलीलाप्रतिबन्धकानां कुहकं माया येन तत्। तथा सत्यं ताद्धाव्वेन निलसिद्यम्। यद्वा परसपरं विलासादिभिरनवरतमानन्द्सन्द्रोददाने कृतस्यमिव जातं तत्र निम्झलमिल्यर्थः। अत एव परम् अन्यत्र कुत्राव्यहृ्टगुणलीलादिभिः विश्विस्सापकत्वात् सर्वत्तोड्युत्वृष्टम्। अन्र एकोऽपि धर्मो सिन्नवाचकतया वाक्ययोर्निर्दिष्ट्र इत्युभयसाह्हयावगमात् प्रतिवस्तूपमानालड्रारोडयम्। इयल्ब मुहुरुपमितिमाला प्रतिवस्तूपपा। तेन तैस्तैर्मिथो योग्यतया निबद्धबवात् समनामापि । एतद़लळ्षारेण च अहो परस्परं पर्मात् पर्मपि तन्मिथुनीभूतं किमपि तच्चं मिथोगुणगणमाधुरीभिः समतामेव समवाम्तमिति सकलजीवजीवातुतमरसपीयूषधाराधाराधर्तसम्पदा करमैं वा निजचरण-
 सामान्यो यत्र निर्दिशयते पृथग्’ इति। इयं मायापि हुयते इति च। एवम् ‘समं स्याद़नुुरुल्येण इलाधायोग्यस्य वस्तुन’ इति। तथा-‘वस्ु वालक्नृतिर्वापि विधार्थः संभबी स्वतः। कवेः जौढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षट् ॥ घड्भिस्तैठर्येज्यमानस्तु
 परमादुतप्रकाशः श्रीराधया युगलितः श्रीकण इति। तदु कुं-‘राधया माधवो देव’ इ्यादिना। तद्देवं सन्दर्मंचतुष्टयेन सम्बन्धो उ्याख्यातः, तर्मन्नपि सम्बन्धे भीटाधामाधवरुपेणैच प्रादुर्भावः, तस्य समन्वितः परमप्रकर्षः। एतद्थंमेव ‘उयतानिषमिमाः सर्वा अपि परिपादी’रिति पूर्णः सम्बन्धः ॥

गौररयामरुचोज्ज्वलाभिरमलैरक्षणोनिलासोहसवैन्नृंयन्तीभिररोषमादन नकलावैद्यु्धदि ग्धात्मभिः 11


## शीसहिण्बनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थद़र्शिनी

श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः।
कृपासुधावृष्टियृतः स्वभक्तिस्वर्वहिनी खेलितजीवपक्षी। भीकृष्णचैतन्यघनः स विद्युौौो मनोव्योमनि नश्रकास्तु ॥ ? ॥

रूषं नाम सनातनं गुरुकृपां नियान् गुणांस्तस्य तान् श्रीमद्धागवतात्तथैव विदितान् जुप्टाचिरेणाश्रयन्। ह्र्वा वैषणवतोषणीं प्रभुमतं विज्ञाय सन्दूर्मतष्टीकां स्वाम्यनुकम्पितोऽस्य विद्धे सारार्थसंद़रिनीम्॥।।। न काचिन्मे वैदुष्यहह समुहासाहस हह स्वमौड्य वा हेतुर्निरूपधिकृपा या (वा) भगवतः। प्रभुत्वं वा हीनेडन्युद्युति यद़ादे प्र्हासितं द्वितीये त्वानन्दं प्रतिपदमिदं धोक्ष्यति सताम् 11811 गोपरामा जनप्राणप्रेयसे ऽतिप्रभूषणने सुरतरुफलद्दीपाए ₹करन्नह्सधर्मान् हरिचरितसुधानां पायनाय यदिद्म घधितशाखं

इह खलु निखिलकल्याणगुणमाधुर्येवारिधौ महैग्वर्यसम्राजि स्वयं विलस्सान्तहिंते नानाशाख्युराणेतिहासादीनां सर्वजननिकायन्रावकत्वरूपेषवर्थेषु यापिकेष्विव कालेन द्वैवद्वैगुणयोदयग्लस्येनेव केषुचित् प्रसुमेषु तेष्वेव मधये कैचित् कैस्रित् प्रत्युत "जुगुप्सितं धर्मकृतेन्नुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् उयतिकम" इलादितोऽवगतैरनर्थाकारैध्रौरैरिवोद्भूय तत्तप्रणेकृपर्यन्तानां सर्वेषां चित्तप्रसादस्पेषु महाधनेष्वपह्तेकु; 'यदा यदा हि धर्मंस्स ग्लानिर्भवति भारत ! अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाव्मानं सृजान्यहम’ इति ‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुषकृतम' इति श्रीगीतोक्फनिमित्तलठधलक्षणतया यादःः महामीन इव, मृगेषु यज़वराह इव, विहङ्नमेषु श्रीहंस इव, नृषु स्वयं भगवान् श्रीकठण
 पुराणार्कोडधुनोदित' इति वचनव्यक्जितश्रीकृषणप्रतिमूतिकत्वेन ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादिति निरसतद्विनान्यसाह्हइयतया श्रीशुरुकरीक्षिद्भ्य्यां श्रीकृषण एव ज्योतिःःु सहस्रांशुरिव पुराणेणु भाख्वान् द्वाद्रांक्कन्धात्मकोऽष्टाद्शसहर्र्रच्छदनो महाजन-
 माचरति-जन्माधस्येति। परमातिशायेन सत्यं सर्वकालदे़ावतिंनं परमेख्यरं धीमहि ध्यायेम। बहुवचनेन कालदे शपरम्पराप्रत्पान सर्वानेव जीवान् स्वान्तरझीक्रू खशिक्षया तान् ध्यानमुपदिशग्नेव कोडीकरोति। अनेन 'अथातो घह्नजिज्ञासा' (१!श1?) इति सूत्रार्थः फलतो बिवृतः, ध्यानस्यैव जिज्ञासायाः फलत्वात्। तस्य परमैम्यूर्य्यमाह-अस्य जगतो जन्मादि जन्मस्थितिभनं यतो भवति तम्। तहि किकालं ध्यायथ? न; अन्वयादितरतश्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां घटे मृदृन्वय श्व मृदि घटठ्यतिरेक इवेंग्युपादानकारर्णमिं्यर्थः। चकारात् स एव निमित्तकारणक्न कालस्य तन्रभावरूपत्वात्। यद्वा, अन्वयात् पलये विश्यस्य परमेश्ये अनुप्रवेशात् इतरतश्र सर्गे ततो विभागाच। पृथिठया जलमिव जलस्य तेज इब योऽधिष्ठनकारणमिलर्थः। यद्वा, अन्वयात् कारणत्वेन यक्कर्तृकादनुप्रवेशात् जन्मकर्मफलादातृत्वेन यत्कर्तकादनुप्रवेशात् स्थितिः संहारकव्वेन रुद्रहपेण
 तर्स्वरूपव्वं वारयन् विशिनष्टि-इतरत इति। सृत्यपाल्यसंहार्याद्विश्वत: स्वरूपशात्तया भिन्नात्। चकारान्मायाशत्त्या। तदभिन्नाच। एवम् ‘जन्माघस्य यत’’ (१११२) इति, 'तन्नु समन्वयात्’ (१११२) इति सून्रद्वयमुक्तम्। ननु च परमेश्वरस्योपादनतवे विकारो दुर्वारस्त्मात् प्रकृतिरेवोपादानं, परमेश्वरस्तु निमिन्तमित्युच्यताम्। मैवम् ; 'यः सर्वश्ञः सर्वर्विद़'ति 'स ऐक्ष्त लोकान्तु सृजा' इति ‘तद़ेक्षत 'बहु स्यां प्रजायेयेंल्यादिश्रुतिमिश्रेतनस्यैव जगतकारणन्वप्रतिपाद्नात् परमेश्वर एवं,जगत उपादानं निमित्तथ्न। तन्र प्रकृतेः तच्छक्कित्वात् राक्तिशक्तिमतोरभेदात्। प्रकृतिद्यारकमेव तस्योपादानत्वम् खस्पेण नु
 तत्रितयं ववहम्' इति प्रकृतः स्वातन्ड्येणोपादानत्वमेव शाख्तसम्मतम्। तस्मात् परमेश्रःः सर्वज़ एव स्वातन्न्येण जगत्कारण
 इति सूत्राथे उक्कः। स चयम् प्रकान्तं घह्म जगत्कारणं भवति। कुतः ? ईक्षतेः, ईेक्षणात् जगत्कारणववपतिपाद्कश्रुतिवाक्येषु तस्यैव विचारविशोषात्मकेक्षणश्रवणात्। अतो नह्स नाशब्दम् अशाब्द्रमाणकं न भवति, किन्तु रानद्द्रमाणकमेवेति। अथ श्रुतयः ‘तदैक्ष्त बहु स्या'मिति (सदेव सोम्येद़मग्र आसीदि'ति, 'आत्मा वा इदमेक एवाश आसीदि'ति ‘तसाद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत' इति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इलाद्याः । समृत्ष्व-यतः सर्वाणि मूतानि मवन्सादियुगाममे। यस्मिध्र मएयं यान्ति पुनरेन युगक्षये इति। ननु तदानीं महददाघनुत्पत्तेस्तस्य ईक्षणादिसाधनं न सम्भवतीलत आह-

स्वराद्, स्वस्वसपेणैव तथा तथा गाजत इति। "न तस्य कार्यं करणश्व विचते" इत्यादौ" "स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" इति श्रुतेः। ननु जगत्सृष्टौ बह्नणः स्वातन्न्यमैश्वर्यं चावगक्यते। 'हिरण्यगर्भः समवर्त्तताये भूतस्य जातः पतिरेक आसीदि'ति श्रुतेः। स एव धयेयोडस्त्वि्यत आह-तेन इति। आदिकवये घह्नणे यो घह्न वेद़ं स्वतन्तं चा तेने प्रकाशायामास। अतो अ्रह्मणोऽपि पारतन्ड्यम्। ननु अह्मणोडन्यतो वेदाध्ययनाघप्रसिद्धं स₹्यं, तन्तु हदा मनसैव तेने। 'प्रचोदिता येन पुरा सरखती वितन्वताजस्य सतीं स्मृति ह्रदि। स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत' इति, कि वा ‘सुहष्टं हदि मे तदैव’ इसादेः। अनेन बुद्वितृति-

 समारम्भस्तद्व भागवतं विदु;' इति। ननु सुपपतिबुद्धन्यायेन झह्सा स्वयेव वेदं तन्वं वा उपलभताम् इस्यत आह-यत् यस्मिन् वेद् तदीये तत्वे वा सूरयोडपि मुह्यन्ति अतस्तमिन् लह्मणः स्वतो न शाकिः। एतेन 'नेतरोऽनुपपत्तः' ( $21 १ 1 १ ६)$ इति सूत्रार्थो विवृतः। ननु धीमहीति ध्यानविषयत्वेन तस्य साकारत्वममिप्रेतम्। आकाराणाश्च त्रिगुणसृष्टत्वम् तथात्वे चानित्यत्वं प्रसज्जेदित्यत आह-तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः विपर्येयः अन्यूस्मिन्नन्यावभासः, यथा अज्ञानां तेजसि वारीद़मिति वारिणि स्थलमिति मृद्धि काचादौौ च वारीद्मिति बुद्विः, तथैव चत्र पूर्णिचन्मयकारे त्रिसर्गः त्रिगुणसर्गोऽयमिति बुद्धिर्मृषा मिथ्यैवेल्यर्थः। 'तमेकं गोविन्दं सचिचानन्द्वविग्रहम्। बृन्दावनसुरभूरहततलासीनम्।' इति गोपालतापनीश्रुतेः 'अर्द्यमान्रात्मको रामो नन्दैकविग्रह" इति रामतापन्याश्र। 'ऋतं सत्यं परं घह्न पुरुषं नृकेसरिविग्रह'मिति नसिंहतापन्याश्या। 'निर्द्रोषपूणीगुणविग्रह आत्मतन्त्रो निश्येतनात्मकरारीरगुणैश्र हीनः'।। 'आनन्द्यमात्रमुखपाद्सरोरहादि' इति ध्यानबिन्दूपनिषदुत्य। 'नन्दुव्रजजनानंन्दी सचिद्धानन्द्विग्रह’ इति व्रह्माण्डुराणात्। 'सर्वे नित्याः शाश्वताश्र्व देहास्तस्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकेतिजाः कचित् " इति महावाराहाश्च। ₹वेच्छामयस्य न तु मुतमयस्येति च। बबन्ध प्राकृतं यथेति। तबर्येव नित्यसुखबोधतनाविति। आाब्दं अह्म वपुर्दधदिति । ‘सत्यज्ञानानन्तानन्दूमात्रैकरसमूर्तय' इत्यादि श्रीभागवताद़ि तदाकारस्यामायिकर्वावगमातू।' 'अनिन्द्रिया अनाहार। अनिएपन्नःः सुगन्धिनः। एकान्तिन्ते पुरुषाः इवेतद्वीपनिवासिनः ।|' इति नारायणीयात्। 'देहेन्द्रियासुहीनानां विकुण्ठपुरवासिनाम्' इति सम्तमश्कन्धाच। तद्रक्कानामपि इवेतद्वीपविकुण्ठपुरवासित्वेन साकारते लब्धे अनिन्द्रिया इत्यादि़िर्मायिकाकारत्वनिषेधात् तदाकारस्यामायिकरते कः संशायः ?

ननु तदावयत्र केचन विवदन्ते इल्यत आह—धाम्नेति। धान्ना स्वरुपरात्तया स्वभक्तनिप्ठस्वानुभवप्रभावेण वा प्रतिपद्समुच्छलनमाधुस्यंख्वर्य श्राजिश्रीविम्रहेण वा ₹वेन असाधारणेन सदा कालत्र्य एव निरस्ता: कुहका: कुतर्कीनिष्टा येन तम्। एतेन 'तर्काप्रातष्ठानातू' ( श1१1??) इति सूत्रार्थः सूचितः। यत्र 'यमेवैष वृण्णते तेन ल;्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्' इति श्रुत्या खराब्देन तनोः स्वरूपभूतत्वे लब्धे तथा प्रकृतिक्षोभात् पूर्नमेव 'बहु स्या'मिति ‘स ऐक्षते’त्यादिश्रुतिभिस्तदीयमनोनयनादेरमायिकर्वेडवगमिते। 'परास्य राक्तिर्विविधैव श्रूगते साभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' इति श्रुत्या स्वाभाविकत्वे प्रकटमुक्ते-‘चिन्त्या: खल्र ये भावा न तांसतर्केण योजयेत्। पक्कृतिम्यः परं यच तदाचिन्त्यस्य लक्षणम्' इति। अन्र न योजयेदिति लिङा 'परदारान् न गच्छेदि'तिवतू तत्र कुतक्कयोजनाया निषिद्वववेऽपि यद्यसुरास्तदीयश्रीविमहं लक्ष्यीकृट्य युक्तिरारानादित्सवो निरयेडषि पतिष्यन्ति, तदा पतन्तु तैरलं संलापनेनेति । अथान्र शासत्रे—'दरामस्य विशुद्धधर्थ नवानामिह लक्षणम् इति दशामस्याश्रयतन्व्स्धैवाझिंत्वे तस्य च शीकृषणारूप एव मुरुयत्वे तद़साधारणधर्म प्रसुतावप्यस्य प्रथमपद्यस्यौचिती भवति, अतस्तदेकपरस्य वयाख्यान्तरस्यावकाहाः। तघ्घथा-'सल्यलतं सत्यपर'मिल्यादौौ 'सत्यार्मकं त्वां रारणं प्रपन्न' इति श्रीकृषणजन्मारन्भोक्तेः। 'सत्ये प्रतिष्ठितः कृषणः सत्यमत्र प्रतिष्टितम । सत्यात् सत्यक्व गोविन्द्स्तन्मात् सत्यो हि नामतः' इत्युद्यमपर्वणि सक्जयकृतकृषणनाम्नां निरूक्तेक्व सत्यं श्रीकृषणं धीमहि "नराकृति परं घह्न" इति श्रह्माण्डपुराणात्। ‘त₹मात् कृषण एव परो देवस्तं ध्यायेत्' इति श्रीगोपालतापनीम्यझ्र परम्। स्वेन धान्ना श्रीमथुराख्येन सर्वत्र तदारीं कृपया दर्शितेन श्रीविय्रहेण च संद़ा निरस्तं कुहकं जीवानामविद्या येन तम, 'मध्यते तु जगत् सर्वं अह्मज़ानेन येन वा। तत् सारमूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते।' इति गोपालोत्तरतापनीप्रसिद्द्येः। 'श्रवणात् कीर्तराद्धघानात् पूयन्तेडन्तेवसायिनः। तव न्रह्ममयस्येशा ! किमुतेक्षाभिमर्शिन' इत्र दूामोक्रेग्र। "गृहदेहत्वि्ट्रभावा धामानि" इत्यमश्। ननु तद्विम्रहस्य प्रापक्विकलोकहइयत्वात् यद् यद्व हरयं तदनित्यं घटवदिति न्यायेनानित्यत्वं प्रसज्जेदिलय आह— तेजोवारिमृदां च्याणां हइयमूतानां यथा यथावद् विनिमयः पर परमि(म)लनं यत्र तथाभूतस्तिसर्गस्त्रुणसृष्टो देहो मृषा मिथ्यैव येन तत् त्रितयसृष्टस्तद्विम्रह उच्यते, न मृषैवोच्यत इ्यर्थः। प्रपक्वातीतस्यापि तस्य यत् प्रापक्विकैर्सुरैदर्शनं तत् खलु विचित्रलीलासाधिकया तदिच्छयया दुस्तर्य्यस्वरूपयैव पिच्तदूषितरसनैर्नै रैस्स्यण्डकाचर्वणमिव तन्माधुर्यानुमवहीनम्। तद्न्यैस्तु दुस्तक्यततक्टपापभावात् तन्माधुर्यानुभवसहितमेव। यदुक्तम -'अन्ये च तनुखसरोजमुदारहासस्निग्घेक्षणं नृप ! पपुद्टृ रिभि-



निजशाक्तितः। तामूनं परमानन्दं कः परयेतामितं प्रभुम' इति। तत्र्र्या कारिका च। 'ततः ख्वयं प्रकाश्रव्वशत्त्या स्वेच्छा-










 परममाधुर्योंद्यात् तदी़यरसस्यांतिशयेनोपादेयतां दर्शयत् पुनरख्पर्थान्तरमत्राबकाशते। तद्यथा आच्यस्य श्यदाररसस्य जन्म यतस्तं धीमहि। पूर्वं तस्य परमार्धदर्शीभिः सद्रिर्बिगीतत्वेन सतोडपि नाश एवासीदिति भावः। अन्बयात् संयोगात् हतनरत्र

 पदस्योपस्यितेः। किं वा संयोगवियोगाए्यां निष्पनिः स्वपवियोगिनं रसमेवोपस्यपययतो न्यूपपद्ता नाघह्कनीया। प्रस्युत तथा प्रापत्वेनाद्विरसस्य रहस्यव्वमेव योतितमू। तत्राळन्बनविभावव्वे तस्यान्यतो वैशिष्प्यमाह—अर्थयु चतु:पट्टिकलादिरसोपयोगि-
 प्रसंज्जेढिलाह्-य एवादिकवये आदिरसस्य कवये भरताय हदैवेव तदी़यमनसैव घह्म आदिरसस्य तनेवं तेने, रसस्यैकतानववो-



 भवन्नलौकिक्वेन चमलकारी स्यात्। अन्यत्र प्राकृतनायके कविपौढोक्तिमाःर्शाणो मिभ्येवेलयर्थः। ननु रसं केचिन्न मन्यन्ते तश्राह-धाम्रा माधुग्वर्स्वाद्याक्षार्कार चमत्कार्रभावेण खेनेन असाधारगेन निरसताः कुहका जरन्मीमांसका येन तम्। अथ तासामपि मध्ये ‘कस्याः पदानि चैतानि गाताया नन्द्यू नुना। अनयाराधितो नूं भगवाने हरिरीख्यर"' इ्यादि़भःः परम-
 स यथा-यतो याभ्यामेव आवचस्य रसस्य जन्म प्राटुर्भावः। यवेव आदिरसविद्यागःः परमनिधानमिलर्लः। तः येक्न इतरतः

 हेतोः खेन कान्तेनैव राजते इति खराट स्वाधीनकान्तेयर्थः। गश्र तत्त्र्र्रकाइताथे आदिकवये आदितो जन्मारमे्यैव कवये
 मिति। शुकमुबवदृृदद्वसंयुतमिति। श्रुकवागमृताध्धीन्दुरिर्यादिन्यः यत् यतः श्रीभागवताब् यन्र रासे (वा) सति सूरयो मुछ्धन्ति रसाख्खादजनितामानन्दमूच्छीं प्राप्नुवन्ति, यदा ययोः सूर्यो भक्राः कि वा याम्यां श्रवणनयनादिविषयीभूतांय्यों
 संगृदाति—नेजोवारिमदां यथा विनिमयः खख्वधर्मव्यययः। तत्र नेजसां चन्द्रदी़ीनां तदीयरासहीलादर्शानात् अतम्भेन
 यन्र ययोः स्वेन घाश्ना प्रभावेण तिसृणां श्रीमूलीलानां गोपीमहिषीएक्द्मीनां वा अन्तरर्नबहिर्दनतटस्यानां वा शान्कीनों सर्गोडममषा सल एव। सदा तासां तद्दाममयेव्वात् चन्रेयधिष्धानकारणव्वात् याम्यां सह्रः भ्रथादयः समहसा सदा वर्त्तन्त एवेसर्थं, यत्तदोरोनियससम्बन्धात्। तौ निरस्तकुछक निष्कपटं यथा स्लात् सत्यं यथार्थखरूपं यथा स्यात् परें सर्वोक्कृटं यथा


 तत्रापि परं श्रेष्ठ परं वास्तववस्तुरूपत्वात् त्रिगुणातीतम्। तथा सर्यं सद्रथो हित परमकल्याणगुणमयं भक्तियोगं धीमहि।
 निंगुणत्वाद्नाशिष' इति च। श्रुतिश्व गोपालतापनी—'विज्ञानघनानन्द्घनसचिदानन्द्कैकरसे भक्तियोगे तिष्धती'ति । तस्य प्रभाव-माह-यत एवाम्यस्य परमेश्वस्य जन्म उपासकेषु भगवत्त्वेन प्रादुर्भावः तथा इतरतः इतरेष्वर्थेषु निष्कामकर्मयोगज़ानयोगेषु अन्वयात् यत्साहिलाच्च आद्यस्य जन्म उपासकेषु परमात्मत्वेन च्रह्सत्वेन च साक्षात्कारो भवेदिल्यन्वयः। ननु ज्ञानेन केवलेनैव घह्मसाक्षारकारः प्रसिद्दूसत्ताह—योऽभिजः अभि सर्वतो भावेन ज्ञा ज्ञाने यतः ज्ञानस्य सात्तिकत्वादू गुणातीताया भक्तेसचान्वयं विना परमात्मनो ज्रह्मणश्र ज्ञानमेव न भवेदिलर्थःः। "नैठकर्म्यमष्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम" इल्यादेः। "भत्त्या मामभिजानाति यावान् यश्रास्मि तन्चवत" इ्यादेश्र्व। ननु घह्मसाक्षात्कारार्थ ज्ञानयोगो यथा भक्तिमपेक्षते तथैव भगवस्साक्षाट्कारार्थमपि भक्तियोगो ज्ञानमपेक्षताम् इति चेत्तत्राह-ख्वराट् खवेनैव राजते इति सः। सम्राडिव स्वतन्त्रो न कस्याप्यधीन इस्यर्थः।
'अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीत्रेण भक्तियोगेन घजेत पुरुषं परम् ॥' इति विधिवाक्यान्मेघाद्यमिलितेन केषलेन सौरकिरणेनेव ज्ञानाद्यमिश्रेणेति तीत्रेणेल्यस्पार्थः। तथा-‘तट्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्व यत्। सवं मद्भक्तियोगेन मद्रक्तो लमतेऽअसा I' इल्यादिवाक्याचच। प्रस्युत, -'तस्मान्भद्नक्तियुक्तस्य योगिनो बै मदात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह I' इति तस्साहिल्यनिषेधश्रवणाचच। किन्चैताह्शो भक्तियोगो भक्तानुग्महं विनः न लभ्गत इलाह— तेने इति। बह्म हुदि यस्य तेने जहहहहद्रा नारदेन आदिकवये ठ्यासाय तेने कृपया प्रकारितः। ननु सर्वज्ञस्य ठयासस्यापि भक्तियोगज़ानमन्याधीनं कथे प्रतीमस्तन्राह-मुल्बन्तीति। सूरयो वसिष्वादयोर्डाप यत् यस्मिन् मुर्द्यन्त्त। गुणातीते भक्तियोगे गुणजन्यानां बुद्वचायन्तःकरणानां स्वतः प्रवेशाशक्तेः मोहमज़ानमेव प्रान्नुवन्तीलर्थः।
‘यचछछक्तयो वद्तां वादिनां ैै विवादूसंवादभुवो भवन्ति। कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तरमै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने’ हंसगुह्योक्तेः। ननु भक्तियोगो न केवलं गुणातीत एव तस्यापि तृतीयसकन्जे त्रिगुणमयत्वदर्शानादियत आह—यत्त त्रिसर्गः त्रिगुणसमृ्ववं मृषा अवास्तन इसर्थः। यथा तेजोवारिमृदों विनिमयो मेलनम्। निस्तेजोऽपि निर्जलमपि निर्घूरिकमपि दुग्धं तममिति जलवदिति मलिनमिति तत्तन्मेलनाद्रवर्ति यथा तथैव त्रिगुणातीतो भक्कियोगः पुरुषवर्तिसत्वादिगुणयोगात् सान्तिवको राजसस्तामसश्रोच्यते। ननु भक्तियोगस्य त्रिगुणातीतत्वे बहवो विवद्ने तन्नाह—धाम्ना स्वेनेति। स्वखुपेणालौकिकमाधुर्युमयेन भक्तानामनुभवगोचरीभूतेनैन निरस्ताः कुहकाः कुतर्कवन्तो येन वं न ब्युनुभूयमानेऽर्थे प्रमाणापेक्षेति भावः। "इह किलाध्याऽमदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्ध" मिरित, "करमम येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप" इल्याभ्यों श्रीभागवतस्य पद्वीपत्वम्। "पुराणार्कोडधुनोदित" इर्यनेनार्कत्वम्। ‘निगमकल्पतरोर्गलितं फलं रस' मिल्यनेन रसमयफल्र्वम्। 'हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितसब्सुर' मिस्यनेन मोहिनीव्वं च हृर्यते। तत्रास्मिन पद्य प्रथमेन ठ्याख्यानेन दीपत्वं, द्वितीयेनारत्कं, तृतीयचतुर्थपश्बमेन रसमयफलत्वम्। किख्व, पश्वानामेनैषामर्थानां परमदुलंभातिस्वाुत्वेनामृतत्वात् भक्तानामेव तत्सम्र्यदानमूतत्वेन देवत्वात् तत्तद्वाचकस्य शास्खस्यास्य तत्परिवेष्टृंवेन मोहिनीत्वक्न ज्ञेयम। एवश्य यद्यणि सर्वस्य द्वादशारकन्धर्यैव शास्बस्यास्य रसमयफलत्वार्कत्वदीपत्वादीनि तदापि ‘भूम्ना ब्यपदेशा भवन्ती’ति न्यायेन सर्गे निरोधे च कचित् ताद्धार्तुल्यादौं च अध्यात्ममात्र प्रकाशकव्वेन दीपत्वम्। विसर्गस्सानपोषणादिपु धर्मार्थकाममोक्षाणाम् अन्येषाखाषोषविशेषाणां प्रवृत्तनिवृत्तविहितनिषिद्धसाधन-
 तत्र तन्रैब भत्तयनुकूलेनार्थेन स्वभक्तवर्गानन्द्नार्थं तत्रतिकूलेनार्थेनासुरसंघठयामोंहनार्थ मोहनीववख्व ज्ञेयम्। न चास्य शाखस्य साक्षाद्रक्तिरसमयस्य तत्तं प्रतिकूलार्थप्र्तुतिइसझतेति वाच्यम् ; सर्वशक्तिपरिपूर्णस्य साक्षाद् भगवत इवास्सापि विविधाधिकारि-
 समअंसमू 11 ? ॥

## श्रीमन्तुकद्वेवकृतः सिद्धान्तपद्रदीपः।

अर्गणनगुर्णसन्धुः स्वप्रपन्नैकबन्धु: सकलमुवनहेतुः सर्वसौन्द्र्यंहुछुः।।
विगतसकलदोषो बेद्वेद्यः परेशो भवतु मम गतिः स सर्वदद गोपवेषः ॥? ॥ नत्बा हंसं कुमारं च देवरिं निम्बसारकरम्। श्रीभागवतसिद्धान्तपदीपोडयं विरच्यते ॥र॥ हह खलु वेदव्यासात्मना भगवान् सर्वेवेदोपट्टं हणार्थं महाभारतं निर्मोयाथ वेदान्तोट्टं हणार्थ श्रीमनारदाइया मुमुक्व








 सर्वत्रोपादानत्वस्य निमित्त्व्वस्य चोपपत्तेः सर्वासमब्बं च। 'सर्वेषामपि बस्त्रूां भावार्थो भवति स्यितः। तस्सापि भगवान् कृषणः



 बहुपु वेदपुराणप्रसिद्वेषु सत्सु एकस्य जगत्कारणत्वे कि बीजमियत आह-ख्वराडिति। तेने घल हढा़ य आदिकवये



 कारणात्मना विद्यमान एव त्रिसर्गः च्रयाणां प्रकृतिगुणानां सुज्येत इति सर्गः। कर्मंणि घन्, उपपघते इलर्थः। "सद़े़ सोग्येद़मम्र
 "सदेव सोग्येदमम्र आसीत" इ्यादिध्रुतिविरोषात् जगत्सल्यं सदुपाद़ानकर्वात् घटवत् द्बलन्वयात्, न यस्सदुपादानकं न तन्







## भीमधुसूद्दनसरसतीकृता भागबतभावार्थप्रकाशिका ब्याख्या

हृिः ॐ त्र् सत् ।

श्रीकृणं परमं तत्वं नत्वा तस्य प्रादतः। श्रीभागवतपयानां कश्रिद् भावः प्रकाइयते ॥? ॥
अनुदिनमिद्दमायुः सर्वदा सत्रसंद्नेह्वंविधपरितापैः क्षीयते ठ्यर्थमेव।
परिचरितयुधाभिः सिच्यमानं तदे़तत् क्षणमपि सफलं स्यादिययं में भमोऽत्र॥२॥
 तं परं सन्यं वयं धीमहीति सम्बन्चः। सत्यम् अबाध्यम्। तत् किस्विद् उ्यवहारमात्राबध्यं तद्वचावर्तरनायाह-परमिति। परमार्थसलम्, अयन्तावाध्यमिलर्थ:। तथा च शुति:-'सलस्य सलमिति प्राणा वै सल्यं तेषामेष सल्यमिति प्राणशब्दोधित्तानां



 भुज्वा मत्वा च वयं भुमुक्षवो ध्यायेम निदिध्यासेम। ध्यानमत्र निदिध्यासनस्पपेवाभिमेतें न तुपासनम्। निदिध्यासनं हि-




पेक्षमपि तदविरोधि किश्चिति। तद्विरोध्यपि यथा "वाचं बेनुमुपासीत" इल्यादि। द्विविधमध्युपासनं भ्रुला बह्मणि निषिद्दम ।
 चावर्त्यमानाया निद्धिध्यासनखूपत्वाद्य युक्तं शुद्रगोचरत्वम्। एतावन्माश्रवर्येवसानाच सर्वसाधनविधीनां ‘धीमही"य्युक्तम ।
 एवं शुदूस्य न्रह्मणो निद्धिध्यास्यमानस्य परमार्थसल्यतामुपपाद्य यितुं तत्पदार्थस्वरूपतामाह - जन्माद्यस्य यत इस्यादिनाए अस्य प्रत्यक्षादिसकलग्रमाणसन्निधापितस्य जगतो जन्मादि जन्मस्थितिभंँ यतो भवतीति तं सल्य बीमहीति सम्बन्धः। तथा च श्रुतिः-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति, यत् प्रयन्सभिसंविशन्ति’ इस्या्याः ‘अंनन्दो घह्योति व्यजानात्, आनन्दाद्दयेवे खलिवमानि भूतानि जायन्ते' इल्याया च। जगज्जन्मस्यितिलयकारणतां रह्नणो दर्शयति—यत इति। प्रकतो पश्यमी, 'जनिकतुं:
 इतिवत्। जन्मनश्रादित्वं श्रुंतिनिर्दे शापेक्षं वस्तुवृत्यपेक्षख्ब।

ननु "अस्सद्वा इद़मग्र आसीत" इति श्रुतेः शून्यमेन जगट्कारणमरतु, नेल्याह——ग्रन्बयादिति। इदं सदिद्ं सदिति सद्दूपस्यैव कारणस्य कार्येष्ननुष्यूतत्वात् इतरतेक्व असतोडनन्वयात् इून्यमिद्मिति प्रतीलयावात् "कुतस्तु खल्ड सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत" इ़्ति वाक्येनासतः कारणताप्रतिषेधाच सद्रूपं घ्नहैन जगदुपादार्नामल्यर्। "सदेव सौम्येद्मम्र
 गौणया वृर्त्या सत्ये च योजनीयम्। एतच 'समाकर्षातू' (१181?६) इति सूत्रेण व्याख्यातम। इतरतश्र इलन्र चकाराद्सतोऽन्व-

 वाक्यार्थानुपपत्त्यादिदोषाच नासतो जगत्कारणतेल्याह—अर्थेध्रभिज इति। न हि सताप्यर्थेनाविदित्वा कश्चिद्रचयितुं भाक्यते, कि पुनरवस्तुनेति भावः। तथा च श्रुतिः-'यः सर्वज्ञः सर्वंवित् यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्र् व्रह्य नाम रूपनन्न च जायत' इति, 'सदे़े सोम्येद्यम्र आसीद़ेकमेवाद्दितीयं तदै़्क्त बहु स्यां भजायेय' इ्याद्या चिस्सरूपसाधनप्रयोजनादिविज्ञानवत एव जगत्कारणत्वं दर्शययति-अभितः सर्वप्रकारेण सामान्यतो विशोषतः्र सर्वं वस्तु जानातीति अभिकः सर्वज्ञः सर्वविदिति पद़द्वयार्थो दर्शितः। अर्थेषिवति सत्रमी, सर्वन्नैकरुपैव वृर्श्या कल्पितत्वरुपा विषयतेति सूचयति-अथवा अन्वयादितरर्र्वर्थेषिचति पूर्वेणैव सम्बन्धः। एवञ्ฎ सर्वज्ववोपादानव्वेन परमाणुकारणवाद्ः प्रधानकारणवादत्र निराकतः। ननु मा भूत् कारणता परमाणूनां, प्रधानस्य तु भविष्यति सत्वपर्रिणामेन सार्वर्च्यक्भवात् घह्नगश्र निर्धर्मकत्वेन सर्वज्ञानाकर्तृव्वाद्यित्यत आह—स्वराडिति। स्वयमेव राजते प्रकाशते इति सराट्, अन्यानपेक्षः प्रकाशरूप इलयथः। तथा च "सविता प्रकाशत" इस्यादिवत् कर्तृत्वौपचारिकव्वेन सर्वंविषयज्ञानरूपस्य विवक्षितत्वात् न प्रधानस्याचेतनस्य कारणताप्रसंझ इत्यर्थः। एवक्चैकविज्ञानेन सर्वंविज्ञानप्रतिज्ञा समर्थिता भवति, अन्यथा प्रधानविज्ञानेन तक्कार्यज्ञानसम्भवेऽपि तद्कार्योणां पुरुषाणां ज्ञानासम्भवात् घ्नह्मणि विदिते तु पुरुघाणां स्वत एव तद्युत्वात्, इतरेषाश्र तन कल्पित्वेने नद़व्यतिरेकात्।
"येनश्रुतं भ्रुतं भवल्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम"" इलादिश्रुया" ‘कस्मिन्नु भगवन् विज्ञाते सर्वमिद्ं विज्ञातं भवती" य्याद्यया ‘आत्मनि खल्वरे दृ्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विद्वित’मिय्यमघया च प्रतिपादितैकविज्ञानेन सर्वंविज्ञानर्रतिझोपपत्तेः। ननु घह्मकारणत्वेऽट्येकविज्ञाने सर्वविज्ञानपतिज्ञा नोपपद्यते; वेऩस्यापौरूेयत्वेन स्वातन्ड्याभ्युपगमात् तस्य घह्मकार्यत्वे पौरुषेयत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्ञत् किम्बला न्रह्यकारणतापि ठयवस्याप्येत, तस्मात् सङोचितायं प्रतिज्ञायां ख्वकार्यापेक्ष्या प्रधानर्मपि लधधप्रसर-मिल्याशांक्याह--तेने इल्यादि। घह्म वेद् यस्तेने विस्तारितवान् श्वासम्रश्वासादिवह्रोलया आविर्भावितवान्। तथा च श्रुतिः--'अस्य महतो मूतस्य निः भ्वसितमेतद् यद् ऋगेदो यज़र्वेद' ह्याद्या वेद्स्यापि वह्योपादानतों दर्शय्यति--न च घह्ककार्यंत्वे सति तस्य पौरुपयत्वं पुरुपमान्रजन्यत्वेऽपि पौरुपयत्वे वर्णानां नियत्वेऽऽयानुपूर्वोविशोषस्य पुरुषजन्यत्वात् मीमांसकम्मन्यस्यापि वेदाप्रामाण्य-
 सापेक्षववलक्षणाप्रामाण्यय्रयोजकम्। तच न वेदे, वेदार्थस्य मानान्तरागोचरत्वात्। इदमेव श्रुय्या नि:श्वसितद्वृ्वन्तेन दर्शितम्।
 चिकीष्षाजन्यः, तदर्थस्य वेदातिरिक्तमानाविषयत्वात्। तथा वेदतदर्थज्ञानयोस्तुल्यकालत्वान्न इह्मणः सार्वन्रयक्याघातो न वा वेद्स
 सर्वर्थप्रकाशानशक्तिः सदुपादाननिष्हा, कार्यगतम्रकाशनरक्तित्वात्, वह्युपादानकदीपगतप्रकाशनराक्तिवदिति। अतो वेदोपादान-



 वानिति बा। अनेन सर्वान्वर्र्योमित्वं दर्शितम्। तथा च श्रुतिः--'यः सर्वेपु भूतेषु सर्वेश्यो भूतेम्योइन्नरो यं सर्वाणि भूतानि 7 विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शारीएं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो मबयल्येष व अट्मान्तर्शाम्यमृत’ इसास्या सर्वान्तर्यामित्वेन परमान्मानें प्रतिपाद्यति।

ननु उदाहत्तभुतीनां घह्यणि प्रामाण्यं न सम्भवति, घह्हगः सिद्वव्वेन मानान्तरायोग्यव्वात्। अन्ततः स्वरूपचैतन्ययैयैव मानान्तरव्वात्। तथा च तत्संबद्दे श्रतीनां नाज्ञातज्ञापकर्वक्षणं प्रामाएयं, विसंबादे तु बाधितविषयत्वात् सुतरामप्रामाणयम्।
 अखण्डानन्दादये स्वसूपचिन्मातरक्षगो सूरयस्तार्किकाद्यों मुछ्धि्ति मोहमज्ञानमनुभवन्ति। मोहो द्विविधः--आवरणरूपो विक्षेप-











 पागादग्नेरगिन्वं बाचारम्भणं विकारो नामवेयें न्रीणि खुपाणीत्येव सलम्'। छलादिना कुत्नस्यपि विकारस्यानृत्रं दर्शयति-न द्वारम्मवादो वा परिणामवदो वा सम्भवति। तथा हि-परमाणुः परमाण्चन्तरेण संगुज्यमानो द्वरणणुकमाएमत इसम्युपेयते। तः
 त्वापत्तिः। एवं परिणामोडवि प्रधानल कारस्र्वेंन वा ? एक्देशेन वा ?। अधे कारणविनाशापत्तिः। द्वितीये सावयवत्वापत्तिः। न चेश्मेपैतैत्र, सावयवत्वे तस्यापि जन्यव्वेन मूल्ककारणत्वानुपपत्तः।। एवं कार्यमपि कारणन्यापारात् प्राक् असत् सद् वा ?। आये कथं कार्थकारणभावमहः ? न हि सपुप्पेण समं कस्यचित्र सम्बन्धो गुद्यते। नतूप्पयते घट इतिवन् प्रतियोगिग्वेनासतेडपि कार्यब्वं भविष्यतीति चेत्, -हन्त प्रागमावप्रतियोगित्वं निराभ्रयं साश्रयं वा ? आये शाशविषाणनुल्यता। द्वितीये सत्कार्येवादापत्तिः। प्रागभावप्रतियोगित्वश्रयव्वेनेव्र कार्यसत्वान्नीकारात्। न च सत्क्र्थवादोऽपि घटते, कारणवव्यापारवैयर्यापप्तेः।


 आत्माश्रयव्वात् अविद्यान्तराम्गुपनमे चानवस्थानात् तथा विज्ञानेज चैकसर्वविज्ञानव्याघातः अनिमोक्षापर्तिश्रेयत्यत आह-











अथ च व्वन्पदार्थोडपि शक्येते अनेन इलोकेन दर्शीयितुं इलेषाएक्करस्सालन्तचारदाहेत्वत्वाव्। तथा हि-यो जीवः
 अस कीच्चास्य ? यतः गच्छतः सर्वदा परिणममानस्येसर्थः। जन्मादि गच्छत् इति वा। ननु जातो देवद़्तों मृतो देवद्वत्त



 चकारार्थः। देढ़िन्न्रियं मनः प्राणघ्व केचिदात्मत्वेन प्रतिपन्नस्तान् निराकरोति-अर्धंध्बभिज हहि। न हि भौतिकानं देहेन्द्रियमाणमनसां ज्ञातृवं सम्भवति, घटादावपि तत्रसफ्ञात् एवेषां चानिलंत्वान् आत्मनियर्वात्, आत्मनियत्वस्य च ठ्यवस्यापित्वात्। एतेन विभुत्वमपि ठ्याए्यातम्। विभुव्वं हि मध्यमपरिमाणत्वे नोपपद्यमानं परमाणन्ते वा परममहृ्वे वा




 शाखारम्मो निरर्थक;, घह्याववोधल सर्वदा विद्यमानत्वादियत आह-तेने जह हदा य आड़िकवे इति। हदा़ा मनसा तदुपाधिना तादाल्म्यापन्नः सन् अन्द धह्सविपरीतं कर्तंव्वभोक्तृव्वादिलक्षणं संसाँं, सन्तरणख़ें विस्तारितवान्। तथा च श्रुतिः-स समानः सन्नुभों लोकावनुसझ्घरति ध्यायतीच हेखायतीव स थीः शान्नो भूत्वा' इस्याघा सम्न्ध्धादसंसारिणोडवि संसारितां द्रशर्यति-तथा
 मोक्ष इलर्थः। तस्स वयः प्रापिस्तदर्थम। 'अयवय गता'विति स्सरणात्, 'निमिंत्तात् कर्मयोगे' (२|झ२६द वा०) चेयें सदमी, चर्मीणि द्वीपिनं हन्तीतिवत्। न हि संसाराभावे भ्रवणमननादिसाधनातुष्णानं सम्भवति। न च तदभावे तत्रज्ञानोदयः, नच वमन्तरेण अनाय्यविद्यानियृत्तिरिति मोक्षार्थमेव संसारं विस्तारितवानियर्थे। तथा च श्रुति:-‘रूषं रूपं प्रतिस्पो बभूव तद्य






 एकाल्मबादे तु तदन्तःकरणावच्छिन्नपदेशानां मिन्न्वादुपपयत एव व्यन्सा, दे़ेदेदादेव च प्रतिसन्धानाभावः। एवंध्य भेदक-

 सर्गः संसर्गो मिभ्यैन न त परमार्थतः। स यत्तत्र किश्वित् पर्यलन्वागतसेते भवति 'असंगो हायं पुसु' इसादिश्रुतिम्यः।

 तदवृद्विन्वात् तेजसि वारिबुदिवत्। तदभाववत्वध्वात्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायैैनिस्थितमिति नासिद्धिः। एवं ऊक्षषंणुक्येन अह्याभिन्नलं
 मनननिदिध्यासनयोषततीयय्ब निदिध्यासनमिह प्रतिपाघने, मनननिदिध्यासनबतो विजातीयम्ययनिवारणस्य मनोनिमहद्वारा







 मियस्सार्थः ‘‘्वराडि'यनेन सूचितः। 'भर्गो देवस्य धीमही’’सस्सार्थः ‘जन्माघस्य चत’ इलादिना सूचितः। ‘धियो यो नः




 मन्वन्तरेशानुकथे अश्पमनवमक्धन्धपमेये स्यानमधे एवान्तर्भूते। 'तेजोवारिम्दों घथा विनिमय' इलनेन निरोधो दसम干कन्धार्थो दर्शितः। 'धान्ना स्वेन सदा निरसकुएक'मियलनेन सुक्तिरेकादशरक्कन्धार्थो दर्शितः। 'सत्यं पर' मिल्यनेनाश्रयो द्वाद्रोस्कन्धार्थो


 तदभिमानिहिरण्यगर्भान्तर्योमिरुपम् अनुज्ञात इति प्रयुम्न इति चाष्यायते। एवं स्थूल्यूक्ष्मभूतकारणीभूतं यन्मायात्मकम-




 केवलं परमात्मैवानुपहितो वास्द़देवः कारणोपहितः स ซ्र्वणः सूक्षमूतोपहितः प्रुुन्नः स्थूलमूतोपहितोनिरद्ध इति यथा-










 रूपतामाह-तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गों मृषेति। न्रिविधः सर्गः त्रिसर्गः, अध्यालिक आधिभौतिक आधिदेविक-


 सविस्तरं मूले एव व्यक्तीभविष्यति। इतरेषामपि रूपं वक्ष्यते। विस्तरश्रास्य प्रक्कियायां मोक्षधर्मे नारायणीयोपाख्यान इ़ति तद्वेतद्वघाख्यांतं पीरोणिकाय रोचते।

 सति। बस्मात्त्वपरतयैव सर्वांणि पदानि येजनीयानि-तं परं सल्यं वायुदेखेत्मकं श्रीकृषें वयं ध्यायेम। तर्य सर्वेमास्पदव्वेन ध्येयतामाह-जन्माधस्य यत इति। यतः श्रीकृषणात् यत्मिन् भीक्कषणे वा आघस्य रतिभावस्य प्रेमाल्यर्य जन्म भवति, सर्वेषा-

 यद्वोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यंबिश्रन्" इति दुर्वाससा चाल्मवत्वं ‘सर्वप्राणिनां प्रियों भवेः’ इति वरो दत्त इति शान्तिपर्वणि दानधर्मे पर्यते। प्रेमाख्यद्य रतिभावस्योत्पत्तौ कारणमाह—अन्वयादितरत्रेत्रैति। अन्वयः सन्निकर्षः हतरो विप्रकर्षस्ताभ्याम्, तथा च बक्ष्येति-डोपीनां परमानंद् आसीदोनिन्दुदराने। क्षणं युगझातमिव यासां येन विनाभवत् ॥" इति 'यह्घंम्बुजाक्षापससार भो! भवान् कुरून् मधून् वाथ सुहृद्दिद्धक्षया 1 तन्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणोऽभवद्रविं विनाक्ष्गोरिव नस्तवाच्युत ॥' इति तथा सन्निकर्षविप्रकर्षाम्यां जायमानो रतिभावः स्थायी, तद्विषयः श्रीक्ठणो भक्किरसावलम्बनं विभाव इल्यर्थः। विस्तरेण चैतद्वक्ष्यते। ननु तस्मिन् जायमानोऽपि प्रेमा निरर्थकः, तेनाज्ञानात् राजादिषु प्रेमापरिज्ञनेन विपरीतकार्यस्यापि दर्शानादिल्यत आह-अर्थेष्वमिज्ञ इति। सर्वेष्वर्थंछु मनो-
 श्वराडिति । स्वतन्नः सर्वश्क्तिरित्यर्थ। शाक्तिह्हासे हि पारतन्ड्यं स्यातु, तथा च न असामर्थ्यंक्रतं वैयर्थम्यम्। ननु गोपबालकरय कथं सर्व जत्वं सर्वशक्तित्वं चेल्यत आह-तेने ह्रह्म ह्ददा य आदिकवय इति। अदिकवये अह्मणो वर्साहरणद्वारा सवरूपजिज्ञासवे
 वक्ष्यति-‘तन्रोदूहत्पझुपवंशाशिछुत्वनास्यं घह्नाद्वयं परमनन्तमगाधबोधम् । वस्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्ठचच्ठ ॥' इत्यादि ।

ननु चह्मा स्त्यमेव जानाति; सर्वंज्वत्वात्, कि तजज्ञापनेनेत्यत आह-मुह्यन्ति यत् सूरय इति। यत् यत्र श्रीक्ठषणसचरुपे सूरयो घह्माद्यो मुद्यन्ति इद्मित्थमिति निस्षयं कतुे न शक्नुवन्ति, तन्मायायाः सर्वमोहकरवात्तथा च भगवतोक्तं गीतासु-‘नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽय्यं नाभिजानाति लोको मामजमष्ययम् ।। इति हह्मणो मोहे हेत्वन्तरं वदन् कारुणिकत्वं दर्शायति-तेजोवारिम्दद्वामिल्यादिना। वह्मणा वत्सेषु तत्पालकेषु तदुपकरणशिक्यादिषु च स्वसृष्टेष्पु भौतिकेष्वपह्तेषेु चत्र श्रीकहणे त्चिसर्गः त्रयाणां वत्सतत्पालकतदुपकरणानां सर्गः प्रादुर्भावज्जात इति रोषः। तत्र चष्टान्तः-‘तेजोवारिमृदां विनिमयो यथे’ति। त्विघृतृकृतूतारउधो यथा व्रद्सणा कृतो वस्सतत्पालकतदुपकरण रूपः सर्गस्तथैच भगवता कृतः सचिद्वानन्द्रस्वर्पत्वेनाभौतिकोडपि भौतिकवदृ्टरगत इस्यर्थः। तथा च वक्ष्यति-एएवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः। सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेषटे कथश्aन ॥' इति। तथा च के मया सृष्रा भौतिकाः के च भगवता सृष्टा अभौतिका इति निर्णयासामर्थ्ये च घह्यणो मोहो युक्त इस्यर्थः। ननु भगवता किमिल्यन्ये सृष्टाः ? च्रह्मणा हतानामेवानेतुं शाक्यत्वादिल्यत आह—मृदेति। मर्षणं मृषा सहिष्णुताखपा क्ष्मेल्यर्थः। 'मृष क्षमायामू' इति स्ररणात् । तथा च वक्ष्यति-‘ततः कृष्णो सुदं कर्तु तन्मातृणों च कस्य च। उभयायितमात्मानं
 अन्ये सृष्टा इलर्थः । नतु महामायेन घ्रह्मणा विहितां मायां कथं कुष्यो ज्ञातवान् ? ज्ञात्वा वा किमिति क्षान्तवान् ? एताहोेडपरांे कोपस्योचितत्वादित्याशाङ्धयाह—धाग्ना स्वेन सद़ा निरसकुहक्मिति। निरस्तं नितरां निराकृतं कुहकं कपटं घह्मणा कृतं मोहृं तन्निमित्तिकोपादिकश्च येन इति तथा तम्। तत्र हेतुः-धाम्ना स्वेन सदेति। स्वरुपेण आत्मतत्त्वेन दूनरूपेण प्रभुत्वेन सर्वनियामकत्वेन सद़नं सत् अवस्थानं स्वेन सत्तया घाम्ना तद्रूपेण प्रभावेगेलर्थःः। तथा चान्तर्यर्यमित्वात् परिज्ञानम् , आत्मत्वाच्च कोधाभाव इति सर्वमनवच्यम्। एवं च सर्वप्रियत्वेन परमानन्दूपः सर्वज्ञः सर्वराक्किः सर्वमोहनः सर्वसुखुपद्रद सर्वापराधसहिण्णु: सर्वत्वा परमकारुणिको विद्धगतरश्र श्रीकृष्गो भक्किरसालग्बनत्वेन सम्पूर्णय्रन्थप्रतिपान्य इति धवनितम्। विशेषणद्वारा विशोष्योपस्थितिश्रालङ्कारिकाय रोचतेतराम् । साक्षाद़नभिधानब्२ अतिरहस्यत्वात्, अर्थमेद़ः कथश्बन प्रतिपत्त्रां विचिन्रप्रज्ञानां विनोदायेयलमतिविस्तरेण। भक्तिरसानुभवप्रकाइश्व सर्वोडवयस्माभिर्भिक्तिरसायने अभिहितः, अन्रापि कियान् वश्₹यते ॥? ॥

## श्रीराधामोहनतर्कवाचरपतिगोस्वामि भद्वाचार्यक्रता तत्त्वसार व्याख्या

## ॐ नमो नन्द्यूनवे

भीकृषणचरणाम्भोजे परानन्दा|मृताम्बुधौ। मनोमधुत्रतो निल्यं रमतां मलताड्कितः।। श्रीकुषभावलुब्धेन राधामोहनरार्म्मणा। श्रीमद्रागवतस्यायं तन्वसारः प्राइयते ।।

 नि:श्रेयसाय भारतं पुराणान्तराणि च कृत्वा तत्रापि श्रीकृष्गगुणचर्णनमन्यधर्माघनुवादेन कीत्तितमिति चित्तप्रसत्तिमलभमानो





习री न श्रुतिगोचरा। धर्म्भश्रयसि मूढानां श्रेय एवं भवेद्हि प। झति भारतमाख्यानं कुपया मुनिना कृतम । अथ



 न च习 हंसा विरमन्ल्युशिक्ष्षयाः ॥ तद्वाविस्गो जनताघविपूवो चस्सिन् प्रतिइलोकमबद्वव्यपि। नामान्यनन्तस्य यशोडद्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः 1 नैष्कर्म्यमंप्यच्युत्वाववर्जित न शोमते ज्ञानमलं निरखनमे। कुतः पुनः
 उबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर बद्विचेछितम्|' इति। नाददोपदेशानन्तरं भीभागवताख्यमहापराणपकटनादल्य परमार्थसाधनत्वम्। तथाहि-'अनर्थोपशमं साक्षाइक्तियोगमघोक्षजे। लोकस्याजानतो ठ्यासश्के सात्वतसंहिताम्।। चस्यां वै श्रूयमाणायां कृषणे

 पूर्वमीमांसाधीनसम्द्वर्मकाण्ड्ड्नानस्य। भारतादिकश्श पूर्वमीमांसानुसारीति। 'अत"श्राद्दो हेत्वर्थः। "तचघेहे कर्मीचितो लोक: क्षीयते एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्वीयते" इ्यादितो वेद्दात् कम्मफल्यानियर्वबोधनात् "अह्लविदाप्नोति पर"मिति "aमेज



 विवेयत्वावगमनेनैव सन्पत्तेस्तस्या अविधेयत्वाच सन्प्र्यययर्यो न विवक्षित इति विज्ञानलं समाधिरमें तस्पैव साक्षात् परमेश्रखज्ञानसाधनत्वात्। अत ः एव रामातुजचरणें: "नह्दजिज्ञासेल्यन्र जिज्ञासापदं निदिध्यासनपर" मिन्युक्तम्। अनेन




 देवेंम्यः ग्रजया वित्तिय्य एष वा अनृणो यः पुत्री यो यंज्वा हह्हचारी वासीत' इति। समतिश्र-‘‘छणानि त्रीण्यपाक्कल मनो


 इसादिश्रुल्या ऋणापाकरणं विनापि घहा विविद्धिषोः संन्यासविधानात् ऋणन्ययापाकरणपरश्भुल्यादींनामविरक्तविषयत्वात्। न










 ₹त्वतःशबददो हेत्वर्थे समुदीरित' इति। अधिकारिणमाह-भागवततंत्रे 'आ ज्रह्नस्तम्बपर्यन्तमसाइश्याव्यनर्थंकम्। विज्ञाय जातवैराग्यो विषणुपादेकसंश्रयः $\|$ स उत्तमाधिकारी स्यात् सन्न्यस्ताखिलकर्मवनन्' इति, येषां कर्मजिज्ञासां विनापि चित्तशुद्विस्तेषां प्राक्तनसाधनं लक्ष्यत इति। घह्मपदक्न श्रीक्रूणपरं स्वयंतुपत्वेन तर्यैव निर्णेयतवादिति। 'राजायं गच्छती' स्यन्र सपरिकरराजग्रह्णवत् अत्र घह्मझ्ञानशब्देन तर्साधनान्यपि लक्ष्याणीति। इत्रक्य पकटितसूत्रार्थंनारदोपदे शातत्तारपर्यपर्य वसितभगबन्निदिध्यासनं स्वाचरितपरममङ्लुलाद़ौ रिष्यरिक्षार्थं निर्दिशति-परं धीमहीति। परं निरतिशायतन्रं धीमहि धचायेम। ध्यायतेर्लिड् छान्द्सः। बहुवचनं शिष्याभिप्रायम्। अथातः राबद्तात्पर्यपर्य बसितं परतन्व वध्यानहेतुचिशोषणमाह-सङ्यमिति। अव्यभिचारिसत्ताकमित्यर्थः । "सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म" इति श्रुतेः। अन्र स्वामिचरणैवर्योख्यातमेव, स्वरृपतटस्यलक्षणाम्यामुपलक्ष्यतीति, स्वरूपं स्वमेव
 त्तिकाले घटादौ पलयकाले परमाणौ ब्यभिचारेण तटस्थम । सत्यत्वे हेतुः-यन्र यस्मिन् त्रिसर्गोडमृषा सतः प्रतीयते हति रोषः। त्रयाणां मायागुणानां तमो-रजः-सत्त्वानां सर्गः कार्यं भूतेन्द्रियदेवताखुप्प इत्यर्थः। यत्सत्यतया मिथयासर्गोडपि सत्यवत् प्रतीयते तं परें सत्यमित्यर्थः। सत्यतया प्रतीतिस्तु घटः सन् इ्यादिरुपा, अन्यसत्यं सत्यत्वेन प्रतीयमानं मिध्या प्रपश्वाधिष्णानत्वात् यथा जलघिष्ठानं तेज इत्यनुमानेन सत्यत्वसिद्विः। अथना आरोणाधिकरणस्य घह्पणः सत्यत्वं विना आरोप्यमिंध्यासर्गस्य सत्यत्वेन प्रतीतिरनुपपन्ना इल्यनुपपत्तिजानेन घह्मणः स्यत्वसिद्वि। अथवा घटः सन्नियादिए्रतीतिरधिष्ठानसत्तावलम्बिनी अधिष्ठानसत्तातिशिक्तसत्ताभाववति सद्भेद्विषयकत्वात्, तेजसि जलप्रतीतिबद्वित्यनुमानेन अन्दणः सत्यत्वसिद्वि:, पक्षधर्मताबलादिति। ‘तेजोवारिमृदां यथा विनिमय' इति छस्टन्तं ठ्याकरोति-अन्यस्मिन् अन्यावभास आरोपः, अयं 'विनिमय'शब्दार्थः। ननु ब्रह्मसत्तया घटादिभानेन नीरुपस्यापि ब्रह्मण次क्षुपापत्तिरित्यतखि्रिधा सत्ता स्वीकार्या। तथा हि-पारमार्थिकसत्ता, क्यावहारिकसत्ता, प्रातिभासिकसत्तेति। तत्राघ्या व्नह्मणः; द्वितीया घटादे: प्रपश्चस्य, तृतीया रज्जुसर्पददेः। पारमार्थिकत्वक्व ध्वंसप्रागभावाप्रतियोगिस्वम् । ठ्यावहारिकी चर्थक्रियोपयोगिनी वस्तुविचारे बोधिता अविद्चाप्रयोंज्या चेति। प्रातिभासिकी च अधिष्ठानगता अरोप्यप्रतिभासमाना रफटिकादौ सन्निहितजपाकुसुमलौहिलनत् ठयवहारानुपयोगिनी आगन्तुकद्रोषप्रयोज्या चेति। आगन्तुकदोषाआ्क चाकचक्याद्यः शुक्तिरूपदौं स्वप्नोपलबधगजादौ च निद्रादय इति। घटादौौ च प्रातिभासिकसत्तयैव सद्वचवहारे जलाहरणादिवयवहारानुपपत्ते: ठ्यावहारिकसन्तान्तरं स्वीकृतमिलादिकमालोक्य कल्पन्तरमाह-यद्वा, त₹यैव परमार्थसत्यत्वप्रतिपादनाय तदितरस्य मिध्याधवमुक्तमिति । अन्र मिधग्रांवं पारमार्थिकरवावच्छिन्नप्रतियोगिताकसत्तात्यन्ताभाववच्वम्। कार्यजातं मिध्रा ब्रह्यतरत्वात् रजजुसर्पवदित्यनुमानसिद्वप्रपश्नमिध्यात्वज्ञापनात् मिधयाॅवप्रयोजकबह्नेतरत्वस्य श्रह्मण्यसत्वेन मिधग्यात्वाभावेनार्थायातं सत्यत्वमिति मावः। अथ कालद्देशपरिच्छेदह्हेतुनैव मिथ्यात्वं प्रपश्वस्य निर्णेयम्, अस्य च तद्भावान्न मिथ्यात्वम् इति । श्रुतिश्र—'सदेव सोम्येद्मग्र असीदेकमेवाद्वितीयम्’ इत्युपक्रम्य ‘ऐतदात्व्यमिद्ं सरं तत् सत्यं स आत्मा तन्वमसि श्वेतकेतो!' इत्युपसंहरन्ती घह्मणः सत्यत्वं स्वगतसजातीयमेद्रून्यत्वरुपमेकत्वं स्वगतविजातीयमेद्शून्यत्व रूप पद्वितीयत्वक्च
 श्रुल्या वाचाएम्भणत्वेनानृत्वं दूरितम्। एवं जगतो मिधयार्ंं घटादिप्रतीतिरारोपरूपैव सदिधिष्ठानमन्तरेण न सम्भवति, निरधिष्ठानारोपाभावात्; तदधिष्ठानस्यासत्वे अनवस्यानादित्यवइयं प्रपश्वाधिष्टान सदित्यङ्डीकार्यम्। तस्य सत्यत्वं तत्स्वरूपमेव स्वनियतसत्ताकधर्मस्य स्वरूपानतिरेकात् । अतः 'सत्यवं स्वरूपलक्षण' मित्युक्तं टोकायाम्। महसा स्वप्रकाशाज्ञानेन कपटं मायावैभवं जन्मादीति जन्मादिर्यस्य इति तद्रुणसंविज्ञान बहुत्रीहिणा जन्मस्थितिभङ्भमित्युक्तम्। भङ्नः प्रलयः। मूले 'इतरत' इति इतरपद़स्य 'जन्मादी' त्यनेन 'यत' इल्यनेन 'अर्थेषु' इत्यनेन चान्वयः। तत्र जन्मादी़्यस्य इतरपदार्थन्वये घह्ययर्थ प्रथमा, इतरपद्स्य च अल्यन्ताभावपरत्वम, तेषां जन्माद्यभावादित्यर्थः। ‘अर्थे"ु इल्यस्य इतरपदार्थन्वये पश्चम्यर्थ सममी। इतरपदस्य
 विबक्ष्या साध्वी, अन्यथा भेदप्रतियोगिवाचकपद् एव पश्नम्या हतरादिपद्योगेडनु किष्टत्वात् पश्नक्यनुपपत्तेः। 'सार्वििभक्तिकस्तसिलु इति सूत्रानुस्मरणेर्थ्थेषु अकार्येधु इत्यपि स्यात्। इतथं च कार्यजन्माय्यमावप्रयोजकाभावप्रतियोगितवे सति कार्यान्वयप्रतियोगिख्वं कार्यजनकतादिप्रयोजकं लबधं यत्ताहराकार्यान्वयप्रतियोगित्ववत् तज्जगदुत्पच्यादिजनकमिति बयाप्त्या जगदुत्पच्यादिकारणतगा बह्मसिद्धिरिति ज्ञापितम्। घह्मणो विवर्तोपादानत्वं, न तु परिणामोपादानत्वम् इति बोधनाय सद्रूपेणेति पूरितं, परिणामोपदानत्बमुपादानसत्रासमानसत्ताककार्योत्पाद़:, विवर्त्तोपादानत्वक्च उपादानसत्राविषमसत्ताककार्योतपादः। वस्तुतः 'जन्मादी' सत्रादिपदेनैव जन्माद्यभाव उपस्याप्यते, तस्य च ‘इतरत’ इल्यनेनान्वयः, अर्थेपु सद्दूपेणन्वयात् । यतोडस्य जन्मादि इल्येकोडर्थः । अनर्थेम्यो यद्वपतिरेकात् जन्माघयाव इत्यपरोडर्थः। तथा च घूमेन हेतुना यथा कारणस्य वह्बेरनुमानं तथा कार्येण

 प्रतियोगितया मह्मणः सिद्विरिति सूचितम्।अन्र 'इतरत' इल्येकददोपस्थापितार्थानाम् अन्वये व्युन्पत्तिविरोधः अलीकल-




 जगतो घह्मविवर्त्तोपादानकत्वं बोध्यते। इं्थं चानुस्यूतत्वं ठ्यापफत्वं वा अनुवृत्तत्वं बोध्यम्; अनुस्यूत्व्वघ्वाः्र भेदाप्रतियोगितया भानविषयत्वमिति उयतिरेकत इसस्यर्थमाह-ठवावृत्तर्बात् इलस्येयनेनान्नयः। ठ्यावृत्त्वध्वानुवृत्त्वाभाव एव। न च घटादिज्याषृत्त्त्वं पटादावपीति घटादिकार्यत्वं पटादावपि स्यादिति वाच्यं; तस्स्वरुप्वे सति तद्वाावृत्तस्य तल्कार्यताप्रयोजकत्वात्,


 प्रथिठ्यदे़िरिलर्थः। तथा च पृथिन्यादिक सहेतुकजन्मादिकं कादाचिक्कव्वात् घटादिववदिलनुमानेन सहेतुकर्वसिड्धो अन्यन्र




 श्रुतिवाक्यम्। तथा च 'यतो वा’ इस्यादिश्रुश्या प्रधानस्य जगाकर्तववाबोधनात् न तस्य घह्तव्वर्मिति। ननु ताह्हाश्रुल्यैव कथंन

 बोधकव्वेन हेठुना प्रधानाबोधकत्वसिद्धी नुल्यवित्तिवेश्यतयाँ प्रधानेडपि शान्दबोध्यय्वामावः सिध्यतीति। प्रधानस्य ताद्टशाशन्द-

 रणभेदाहीकारेडपि भवन्मते जगति तद्वाधापरीहारात्। न च काहदेशपरिच्छेदहेतनैवैव मिथ्याव्बं साध्यमपयोजकखाते। न च रज्जुसपंच्छान्न एव प्रयोजक इति वाच्यम् ; 'अयं सर्ष' हूति रज्ज़ज़ाने अन्यत्र सिद्दल्य सर्पद्देरमेदो रज्जाद़ी पुरोवर्तिनि

 घटादेने स्यात्। व्यावहारिकसत्व्वस्याहीकारे तस्य मिथ्याव्वेन तेन व्यवहारसिद्धि। तस्य सलत्वे च सिंद्धि घहातिरिक्तमिति
 पिन्राब्दृ्टवराण्ब पुन्रदिजी़ोपाधिजन्म सीकियते इति वाच्यं; "सदेव सोम्येद्मम्र आसीक" इति श्रुया अवान्तरम्रलये अह्हाति-

 मायाति; अनादिभावस्य नियत्वनियमात इति दैवसिद्देः" साक्षितया सर्वत्र घह्यावस्यानेन सर्वस्य नहलव्वमुक्ते भ्रु्यादाविति, इलयस प्रपझ्ञस्य नश्यर्वमेव, न डु मिथ्यात्वमिति साव्वतमतानुसारेण श्रीमस्दन्दूर्मसम्मतंग्याल्या हिख्यते। सथा 'धीमही'ति निर्विशेष-





 तदाव्मकेन ₹वेन र्पेण निरस्तं कुहकं मोहविक्षेपादिकारितया माया यस्मादिति धामशाब्देन ज्ञानमथी ईत्रिचचचते।






 प्राधान्यस्याभिधातात्। अथबा ज्ञानमयं चिच्छक्तिविलसितमिलर्थः। अथवा चस्य ज्ञानं यद्गोगेररज्ञानं तन्मयं तदाहमकं तपः।



 एवमसतः सत्कारणन्वाधनुपपत्तःः। सदेव घह्म कारणम्त्तर्वामिजगदाधार इस्युन्नेयम्। सतः सज्ञायत हति नियमातू सदस-







 स्थूल्रपघ्ःः यथावत् विनिमयः यत्रेति वा । त्रिसर्गः त्रयाणां मायागुणानां कार्यरूपः अमृषा सटः यत्र यसिमन् ज्ञासितरि भवति तं


 उ दधार पृथिबीमुत यामेंको दाधार भुवनानि विश्षा। भर्तो सन् प्वियमाणो बिभर्ति एको देवो बहुधा निविष्ट' इयादि। सकन्दृप-

 घृतिः पतनाभावः । तेजअदितिसृणों समाहारमाह श्रुति:-सेये देवैक्ष्क़ हन्ताहमिमास्तिसो देवना अनेन

 तेजोडबधीनां भूतानामेकेंक द्विधा विभज्य पुनरेकैकमागस्य द्विधा विभागें ख्व्वद्वितीयंयं स्थूलभागं परिसब्य अन्यदीयस्खूल-


 यादि। विख्य सहेतुकं जन्मादिमत्वात् इयनुमानमत्र प्रमाणम। ननु ईेख्यों न कर्ता प्रयोजनशून्वव्वात् मुत्तात्मवदिलादि-











 कौन्तेय चजन्यविधिपूर्कम्' इति भगवदुक्ते, भ्रुयध्याये च 'कथमन्वथा भबन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम' इति। एवं कियापराणामपि वेदानों ज्ञानसाधने भगबलपरइबम्। एवं जगत्कर्त्ववादीनामन्यन्न बाधेन तन्र तात्पर्यावधारणाद्स
 अत एव श्रुतिरपि-‘यतो वाचो निवर्तन्ने अभ्रा्य मनसा सह' इति, 'अशान्दमसपर्शममरूप'मिलाद्यि च इसत आह-सराट्








 सम्मवादतो मूर्तिमदेक बस्तु ल ल्द्यम्, अनुमानद्व वेदः पीरुपयः वाक्यत्वादिय्यादि। ननु वेदस मह्हपस्वे कथं कियामात्रपर्वं जैमिनिपभभतयो वदन्ति इयत आह-यस्सूरयोडपि मुछ्घन्ति। अत्र अनेन स्रोकेन गायड्यर्यो दर्शितः 1 तथा हि-'जन्मानस्ये'-

 गायच्र’मिस्यादि 11 ? ॥

## श्रीमद्लळ्भाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 यस्यासीद्रूपेव व्रिभुवनतरणे भक्तिवच स्तनन्न्र शाखं रुपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः ॥ १॥ कर्ता इ्ञः सकलस्स यो निगममू: सर्वस्सरखपोडपि सन् सर्वस्यापि विधारणो विजयते निर्दोपस्वर्वेश्दःः
 श्रीमद्बलमविद्दी़श्शविलसद्वाशाविधपूर्न्देवे श्रीगोपीपतिवन्दिने सुमनसि घह्नाम्तृस्सन्दिने॥
 श्रीमद्रागवतागमः सुरतरहलोंके फहत्वं गतो भाषाभेदविभेद्तस्ययमपि स्यानो विरदं महत्.॥
 अथं उस्य विवेचिंड न हि विभुर्वंध्यानराद्वाप्वपेरेन्यस्त़्र विधाय मानुपतनुं मां उ्यासवच्ह्रीपतिः॥ दत्त्वाऽs्रां च कृपाबलोंकतपुर्रस्मादतोऽहं मुदा गूदाथं प्रकटीकरोमि बहुधा क्यासस्य विष्णोः प्रियम्॥५॥ हक्षणां नैव वक्ष्यांसे न न्यूनादन्यपूरणम्। आर्थिकं वु प्रवस्यासि परोक्षकथनाहते ॥ है।।
 भाषात्रयविरोधश्न कलपमेदात्समाहितः । मापात्रयविभेदश्र उक्षणन्श्ताय्यते पुःः ॥८.॥ अर्थच्यं नु वक्ष्यासि निबन्जेऽस्ति चवुष्टयम । अन्र सन्तः ससंतोषैपराज्ञां चच्छन्ठु सिद्धये॥९॥ अथ व्याख्या-भगवदाइ्नया भक्तिजनिकां संहितामारममाणः जिक्षार्थ मह्नुमाचरन् बीजभावेन प्रथमं गायडगर्थमुपनिबनन्ध जन्मायस्सेति। अ₹ हि क्रोंकंत्रस्यासंगतिः। कथाखूपं हि भागवतं, ततु नैमिष ह्यादि़ना निरूप्यते। तत्रोच्चये-




योगजधर्मेणनुभूयन्ते फलसाधनसहिता:, तथात्रापि च योगजधर्मेण व्यासख्तमनुभूतवान् "पुरूषो मायया बन्धो, मोचन अक्तिहेतुकम" इति 'अपइयत्पुरुषं पूर्ण' मित्यादिना। एषा हि समाधिभाषा। तत्र हि पुरुष्रयत्नो भक्तावे माहात्य्यक्ञानपूर्वंक "सुद्धः सर्वतोडधिकः। ₹नेहो अक्तिरिति ग्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा" इति वैषणवतन्त्रवचनात् माहात्यज्ञानपूवक्सुद्धढसर्वतोऽधिकननेहो भक्तिः। सुद्धः सर्वतोऽधिकसनेहस्त्वान्मत्वेन विज्ञाते भवति, माहान्म्यक्ञान तु सृष्टचादिभिः, तब्र द्वयं साधयितुमेषा भग्वती संहिता। यथा हि यज्ञा ब्रह्यात्मावगतिश्श काण्डद्वयार्थः अन्योडन्यहेतुमूतः, तथात्र द्वयुमपि भक्तिहेतुरिति निरुपयितुं गायत्रीबीजं ‘वेदो वृक्षा भागवतं फल’मिति निरूटयते। अतः काण्दद्वयार्थनिष्णातोडपि अफलवृक्ष इव ठ्यर्थ इति भागवतारन्भ:। तदत्र >्रोकत्रयेण निरूप्यते—यद्यपि, प्रणवो ठयाहतयस्र तथा भवन्ति, तथापि तेषामर्थः ₹पष्टो नेति गायअ्यर्थो निरुप्यते। किश्व अग्न्युपस्थाने हि गायत्री नियुक्ता। तत्सवितुर्वरेण्यमिल्याह-प्रसूलया इति। तथा मन्देहादितिवारणे च गयुन्याभिमन्त्रिता आप ऊध्वं विक्षिपन्तीयादिना। तेन निर्विध्नं वाकृप्रसवाथं गायत्या भगवदुपस्थानं कुर्वोणों गायन्यर्थमाह-तत्र गायत्यों जगत्रसवकतँच्वेन सर्वकर्तृत्वं, देवत्वेन च सर्वज्तत्वं, षष्टीद्वयेन निरूपयते। वरेण्यमिति मक्कितीजं, भर्ग इति संसारनिवृत्तिः। भर्जयत्यखिलाविद्यामिति। अत्त्तदेव धीमहीति। आवशयकत्वं चाह—'धियः सर्वेन्द्रियाण्येक मनसा सह सर्वद़ा। प्रेरयेच्चः समस्तानां नद्वयानं सर्वथा हितमू' इति ।

तदत्राप्याह—जन्मादि अस्य यत हति। जन्म आद्यस्य आकाशस्य यत इति वा "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत" इति श्रुतेः। गायन्यर्थे हि प्रसवमान्रमुक्ष न स्थितिप्रलयौ, वरेण्यमर्गःइब्दाक्यां च पश्वार्सूचितौ, तदत्राप्युत्तरार्दे सूचयिषयते। अथवा सूचितमर्यर्थमादाय उत्पत्तिस्थितिप्रलया निरूप्यन्ते। जन्मादिपदेन "यतो वा इमानि भूतानि जायन्त", इति श्रुतेः, जन्म आदिर्यस्य स्थितिभझ्ञस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः। उत्पत्तिस्थितिभझ्येति वा तद्गुणसंविज्ञानः। वेदार्थप्रतिपाद कत्वान्नाधिकपुनरुक्ती, अस्येति बह्माण्डकोटिरूपस्य मनसाप्याकलयितुमशाक्य₹येति माहान्य्यं, यत इ्यक्ययनिर्देरा: अविकृततवाय, सर्वजगद्वीजमपि घह्म न विकृतमिति निरुपयितुं, यथा कामधेनोः कल्पवृक्षात् चिन्तामणेर्मन्त्रादे़श्च जायमानाः पदार्था हइयन्ते, न हि ते विकृता भवन्ति। अनेन ‘कृत्सप्रसक्तिर्निरवयवत्वराब्दकोपो वा’ (२।१। २६) इति पूर्वपक्ष: परिह्टतः। यत्तद्रोर्निल्यसम्बन्बेडपि शबद्न्यूनतादोषपरिहाराय अध्याहारः कर्वठयः, यद्यपि तथापि गायनयन्तर्गततच्छबन्दठ्याख्यानरूपस्य ‘सत्यं पर’मिति पद्वद्यस्य विद्यमानत्वान्नाध्याहारः। तन्र जह्मणः समवायित्वं प्रकृतोनिमित्तत्वमिति केचिद्ाहुः, विपरीतमिल्यन्ये, कर्त्तृत्वमात्रमित्यपरे, तत्सर्वनिराकरणायाह—अन्वयादितरतश्येति। अन्वेतीयन्वयः, समवायिकारणमितरतू निमित्तकारणं, यन्र येन यतो यस्येत्याद्विश्शोकोक्ताः अनुक्ताश्वकारेग परिगृहीताः। अतः अभिन्ननिमित्तोपादानं जगत् न्नह्नकारणकमित्युक्षं भवति। स्थितिम्रलयादावपि यथापेक्षं प्रहणात् न समवायकथनदोषः। अथवा, वैनाशिकम्रक्रियाया अनझ्झीकारान्नाशोडप्यठ्यक्तस्थितेः समवायपपेक्षाइस्येव, प्रत्यक्षानुप्राहकावन्वयण्यतिरेकाविह न भवतः। न हि 尹्नह्मणो जगतकारणत्वं प्रत्यक्षसिद्धं, श्रुतिसिद्धं तु तत्, न वा ब्रह्मणः कचिद्वर्यतिंरेक सम्भवति, खपुषपादिकमाप तत्सत्तयैव भासते, 'यद़स्ति तद्सित चन्नास्ती'ति वाक्याच, तस्मात् सर्वप्रकारेणापि ब्रह्मैव जगरकारणमिस्युक्तं भवति। जगरकारणत्वेन तदुपयोगिसर्वझत्वे सिद्वेऽपि लोकवत् फलाज्ञानं सम्भवतीति तद़ाह—अर्थेष्वभिज्ञ इति। अनतिप्रयोजनाय सप्रमी, एकस्यापि प्रयोजनस्य बहुप्रयोजनार्थववं ज्ञापयितुं बहुवंचनं, ज्ञानशाक्ते: प्रयोजनानां च न समासः। तेन न हर्षविषादौौ, अर्थशबद् प्रयोजनवाची। अथवा अर्थेषु निमित्तेषु चतुरििधपुरुषार्थंसिद्बुयर्थं जगज्जननमित्यर्थः 1 सर्वजीवानां सर्वपुरुषार्थसिद्वर्थं जगदित्युक्त भवति। एकस्यापि प्रयोजनस्य प्रयोजनकार्यकारणपरम्पराणіं ज्ञानमभिशबदार्थः। ज्ञानमार्गे केचन स्वार्थमेव सं करोतीत्याहुः, तन्निराकरणायाह—स्वराडिति। यद्यपि जीवा अपि स्वरुपमेव, तथापि प्रकारभेदान्न दोषः, सतेनैन राजते, न विषयेषु रमत इस्यर्थः। अथवा-विराडन्तर्गतः स्वराट्, तेन पूर्वोक्तसर्वंज्ञता समर्थिता भवति। अक्लेशार्थ वा स्वरूपानन्दे रमत इत्यर्थः। एतावता रूपश्रपक्वकारणत्वमुक्तम्। नामप्रपक्रकारण तिवमाह—तेने इस्यादिना। यद्यप्यविशोषेण कारणवं वस्कं शक्यं, तथापि र्पप्रपन्चे आसक्तानां जीवानां निवारणाथं भैदेनोक्ती, बन्धमोक्षयो: प्रकारमेदेन निरुपणार्थ वेदुजगतोर्भिन्नतया निरूपणमू। त्रिविधाप्युत्पर्तिर्वेद् नास्ति, किन्तु प्रलये सूक्ष्मतयावस्थानम्। यथा वर्णानामनेकभाषाविततत्वं विस्तारः, तथा श्रुतेरपि वेद्शाखाभेद्नेन विस्तारः। घ्रह्न वेद्यम अविक्टतत्वाय तथा वचः। हृदे़िते मनःपूर्वंक स्वार्थमेतदिति भावः। पुराणेन सहेति वा "पुराणं ह्टद्यं समृतम"" इति वचनातू।
‘यो बह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्र प्रहिणोति त₹मै’ इति जह्काथं वेद्विस्तारः। भगवत्तात्पर्यं वेद् एव, न लोक इति वा "द्हदे"द्युक्तम । य इति। गायत्रीतृतीयपाद्स्य ग्रहणं, तेन सर्वप्रेरकतवमायाति, अन्यथा वैयथर्यापत्तेः, यत इत्यस्यैव सर्ववाक्येषु विभक्तिविपर्येयेण योजयितुं राक्यत्वत्र्। आदिकवये ब्रह्मणे। वंदमार्गेण न्रह्नैवमुच्यत्त इत्यर्थः। अन्येषां वेदार्थनिष्ठानामपि तद्रूपेणन मुक्तिरिति भावः। इाब्दरसाभिज्ञत्वाय ‘कवि’ पद्र्पयोगः। गोपनार्थमन्यथा कथनसामध्यांय वा । न ह्यन्यस्ताद्धरोडस्तीत्यादिपद्ध कविद्रोषामावायेति वा। नानाविधस्तोत्रेण वा सन्तुष्टो भगवान् तरमै वेद्ं प्रकारितवानिय्यादिकिपद्रयोगः। अन्येषां वेदानुपयोगे हेतुमाए- मुद्यन्तीति। यस्मिन् वेदे सूरयोडपि मुद्यन्तील्यर्थः। वेदार्थे वा। यज्ञान् लौकिकान् फलसम्बन्धमान्रे


 "वेद प्रणन एवाघ" इति बचनात्, सर्वथा वेदोपयोगो शह्हण एव स्यितः। अत एव वेदतात्पर्याज़ानात् अन्यथा वेदार्शंक्तार
 शब्दार्थमाह- बेोोवारीति। वरणीयत्वं वा बोधयति, मायत्क्रार्यसम्बन्घ हेशाभावर्रतिपादनात्। दोषाभावपक्षे तु दोषो द्विविधः-


 मृदि काचादी वारिद्धिः। मेशेषु चन्द्रवुद्धिः चन्द्रकिरोे वस्बवुद्धिः। सज्तायभ्रमाश्र शुक्तिजतादिषु। ते यथा जीवानों


 अन्यस्मिन् बुहाणि अन्यधर्माणां देहेन्द्वियादिधर्माणां प्रतीतिर्मिथ्येति। प्रवृत्तिपकाशतद्राहिलयैधन्घुल्य स्पष्स्यापि सतः, यथान्यसिन्नल्योडन्याषयासः। केचिद्रावति दे देल्न्द्रियाणि परिकल्य तेषां चिदानन्दववं परिकल्पयन्ति। केनिचिदानन्दे देहेन्द्वियाणि, केचिच्ले छषण्णे जडजीवसम्वन्धं कल्पयन्ति, जडजीवविशोषे वा सामर्थ्यम्। केचिचछहीरे मायातद्वतोरध्यासं पकल्पयन्ति, माया-


 विद्यानाशक पमेयबहमेतत्। सदे़ित। न करिकालादिःः प्रतिबन्धकः; क्हकम कापश्यं, देहेन्द्रियात्मभाव इति यावत्,




## श्रीमद्र्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सु दोधिनीप्रकाशः।

## शीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्याय नमः।


 क्षितिधविमदी क्छतक्षितिधरहुहः स्वीछृत्रजेक्ष्ततुुधाम्बुधेर्भगवतः छृपायैं नमः॥२॥ अथ श्रीमझागवतं व्याचिख्यासवः श्रीमदाचार्यच चणासत्र्रतिपाचं भगवन्तमिषसिद्बधथं नमस्यन्ति-कन्दे श्रीक्ठषादेक-






 वृत्चर्थ्थमहुःः--्ोोक इड्यादि । अपारो चः प्रादुरासीदियन्वयः। 'तथा परमहंसाना’’ मिति बाक्यमत्ननुसन्वेयम्। अधिकरणनिर्देशेन
 तरणं त्रिभुवनतरणमू। निमित्ते सपमी। तन्निमित्तम । पृृत्तितिवृत्तिभेदेने द्विविधस्य धर्मस्य फलं त्रिलोकी मोक्षश्ष तदुभयनिमित्तभूतं यस्स रूपमेबासीत्। अस्तिरृपन्त्यर्थः। 'हरितो ोोहितादासीत्' इस्यादिप्रयोगात्। कुणिकते त्रिलोक्यादिहतीत धर्मे तर्रक्षा'थं


 वानिलर्थः। एतेन श्रीभागवतपकटने भगवदानन्द् एव सङ्भतिर्त्युक्तम्। एतत्कथनप्रयोजनमाहुः-स नो भूतिहतुरिति। व्याख्यानरूपसम्पद्धुनुः सोऽस्माकमस्तिव्यर्थः ( ? )।

आनुनूक्यमात्रेण ठ्याख्यानसम्पत्संभवेपि ततत्र भगवदनधिष्ठाने तस्य लौकिकतुल्यतासंभवात् तन्निवारणाय तत्र पतिव्वेन भगवत्थितिं प्रार्थयन्तः पूर्वमवि वाचि स्थिति बोधयितुं श्रुतिसूत्रादिप्रतिपान्यं तस्सरुपमाहुः कर्ता इ इलादि । य ईद्दों विजयते, य एवं वितनुते, स मम वाचि पतिरस्तिवति सम्बन्धः। 'करो जः सकलस्ये’ल्यनेन '‘यतो वा इमानी' ति 'जन्माद्यस्य यत' इति
 पदानत्वमात्मव्वं सेतुत्वं चोक्तम्। तेन वाच्यपि स्थितिः साधिता। अन्तर्योमिश्राहोण यो वाचि तिद्ध न्निति श्रवणात्। पार्थितपूरकर्वमाहुः निर्दोषस्वर्वेछ्द इति। निर्दोषाणां सर्वेटद्वातेलर्थः। तेन प्रार्थितप्रातौ जीवधर्म एव हेतुः, न तु भगवद्घर्म इलपि बोधितम । इघ्टाने प्रकारमाहुः यो लीलाभिरित्यादि। तापनीयानुसारेण मूल सूपतुलयख्वं बोधयितुमाहुः पर्णगुणभूरिति। एवं मूलरूपमवतारहूपं च श्रीभागवतप्रतिपायं निरुपितम् (२)।

अतः परं शिष्टाचारप्रामं पितृनमरकारं कुर्वन्ति श्रीमदिल्यादि। अन्र अीरोपीपतिबन्दिन इल्यनेन परंपरया विष्णुस्वामिमतनुवर्वरंगोपालोपासकवं सूचितम्। सुमनसीत्यादिना ज्ञानोपदेशकथनादहंमहोपासकव्वम । नाममाहात्यक्यथनेनाहंग्रोपासनाजनितसामर्थ्यवत्त्वम्। पूर्णोपासकत्वबोधनाय हरय इति (३)।

एवं कृतं मद्भलं हिष्यकीक्षार्थमुपनिवध्य मुख्यमध्यमजघन्यधिकारिणां यथाहफलदातृत्वस्यारम्भे सफुटमनुक्तवात् सर्वेषां श्रवणे प्रनृत्तिः कुण्ठिता भवेदिति तन्निवृत्त्यर्थ तत्तटफलानुकूलं श्रीभागवतस्वरूपमिति निरूपयन्ति श्रीमझागवतेति। लोके इति। दैवसृष्टौ। नन्वेकस्यैवागमत्वं सुरतुत्वं फहत्वं चेति त्रिरूपत्वं कथमिल्याशा त्रिविधाः प्रोक्का' इति वाक्यात् भाषाणां लौकिकीमतन्तरसमाधिभाषाणां यो भेदो नानात्वं तेन यो विभेदस्तारतम्यं तसमाद्वेतोस्बयं पूर्वोक्तसपत्रयं विरुद्धं नो स्यात्, यत इदं पुराणं महत्। मह पूजायाम्। पूजितमतो हेतोरियथ्थ।। नन्वेवं सत्यंशेन "तथात्वमू, न तु सर्वस्य, ततश्व त्रिरुपव्वं भज्येतैव, यथा हि नखके रानेत्रादिषु रूपन्तरसत्वेपि पुरुषो गीर एव गयपदिरयते, न तु नानारूप इति तद्विदिति शाङ्कायां प्रतियोगिभेदेने पुरुषस्य पितृपुश्रदिरुपत्ववत् तत्तद्धििकारिभेदे फलभेदान्तथाव्वं समर्थंयन्ति भत्तयंश इयादि। 'यस्यां वै श्र्रूमाणाय'मिति वाक्ये मत्त्युत्पादकत्वकथनात् तस्यां जातायां स्वतन्त्रपुरुार्थंव्वेन श्रवणादिना आस्वाद्यमाने भत्तयंशो वं प्रति सम्पूर्णस्यैव फलता फल वे दे तिहासाना’मिति बाक्ये सारत्वकथनात् तदनुसंदुधानात् प्रति प्रमाणसुबले, प्रमाणस्य शब्दस्य सुष्तु यद्वल्रमनपेक्षत्वरूपं तस्मिन्नंशे संपूर्णस्यैव वेद़त्वं वेदरूपत्वम्। 'विप्रोधीयावन्नुयात्र्रज्ञा'मिल्यादिवाक्यार्थमनुसन्द्धधनान् प्रति अर्थे, तत्तत्पुराषार्थे सुरतरुसत्तरकाम-
 केंबल्पपद्मपि लील्गमोक्षोमयपरम्, ‘लोकवन्तु लीलाकैवल्य'मिति सूत्रे लीलाया अपि तथावेनोनोक्षः। अतो न कोपि शाङ्कालेशः।


 इद च मूलेग्यभिप्रेतम्, अन्यथा भागेषु ₹कन्धपद्ं ठ्यासचरणा न प्रयुज्ज्यु: (४)।

एवं तत्तहफलानुकूलं श्रीभागवतस्वसूपं निरूप्य पूर्व बहुमिर्वर्यार्यातत्वेपि खस्य तत्र पवृत्तौ सदत्रति बद्नो ब्याख्यानं प्रतिजानते "ग्रर्थमियादि । विवे विगतं वं सुखं यस्मादिति विवस्ताह्दो होके सति तस्य श्रीभागवतस्याथं अचितुम्, 'अर्च पूजने' 'अच इत्येके' इति पाणिनिना पठितत्वात् पूजितुं वस्ष्यमाणरीला सप्तर्थाविरोधेन प्रकटीकरणमेव पूजनं तरक्रु्डूम , हि चतो हेतोः बेश्बानराद्यो विभुनं। विभुत्वे हेतु: वाक्पतेरिंत। 'उत व्वः पइयन्न ददर्शं वाच'मिलन्न यथा जाया खतनुं पत्ये प्रकटयति, एवं बागपि: कर्मैचिद्रेव खाथं प्रकटयतीति श्रवणात्। तत्र छथ्टन्तानुरोधेन दार्षान्तिकेपि खपतावेव प्रकटयतीति ज्ञायते। पतित्वं




 वलोकनपष्डुज्जांतः, अत उक्तहेतोर्वर्यसस्य विष्णोः प्रियं गूढार्थ मुदा बहुधा प्रकटीकरोमि। अन्र गूढार्थप्रकटीकरणे आज्ञानिता मुद्येतुः। बहुधा प्रकटने उमयप्रियत्वं हेतुः। अतस्तथेतर्थः (५)।

प्रकटने प्रकारमाहुः ल्तणां नैवेति। सकानामिति। शाख्ककन्धप्रकरणाध्यायवाक्यपदाक्षरीयाणाम्। इहेति। अर्मिन् व्याख्याने । सक्षोचत इति। ठ्यवहारप्रयोजनकाच्छक्ति संकोचात्। अर्थंत्यं तु वक्ष्यामीति। सोपपप्तिकमत्र वक्ष्यामि। निब्धेसित


प्रथमे अ्>ोके। भगवदाजयेति। ‘दूतानामिव वर्णित’मिति न्यायकेन नारद़ोपदे होनेल्यर्थः। ननु बीजभावेनैवोपनिब-
 फलिष्यति। गायम्यथंस्य बीजत्वमुपपादयितुं प्रथमं लक्षणवाक्ये वृत्रासुरवधकथनप्रयोजनमाहुः यथा हीत्यादि। यज्ञात्मकख्वं तु
 बवेव प्रकटम्। न चायं श्रौतनुतादः। 'जज़े त्वष्टुर्देक्षिणाग्नौ' इत्युत्पत्तिस्यानभेदकथनादिविरोधात्। तथा च प्रतिबन्धकनिवृत्तै वेद्वदन्त्र "तन्निरूपणमिलर्थः। गायन्यरारंभकथनप्रयोजनमाहुः गायन्नीध्याद्धि। ततश्र यदि बीजत्वाय गायन्यर्थनिरूपणं न स्यात्, तदा हक्षणवाक्ये ‘गायत्रीमधिकृत्य धर्मविस्तारो वर्णती’’ इत्यादिकं नोक्तं स्यात्। अतस्तथेति भावः। एवं चात्र लक्षणवाक्ये उभयोत्त्या भक्तिजनकधर्मनिरूपकव्वं भक्किप्रतिबन्धनिवर्तकर्तन्नि रूपकत्वं च लक्षणत्वेनोक्त ज्ञेयम्। एवं प्रथमश्रोकसङ्धतिर्हेतुतारुपोक्ता।

द्वितीयस्याहु: किश्चे्यादि, संहितेत्यन्तम्। एषेति। ठ्यासानुभूतरूपा। कि तेनेल्याहुः तत्र हीय्यादि। तथा च धर्मपदेन भत्तयर्थः प्रयत्नः उच्यते। वेखमिल्यादिना ज्ञानस्य कथनेन ज्ञानस्य व्यापारता निरूप्यते। अयमेव च वेदार्थः। द्वितीयक्कन्चे ‘भगवान् न्रद्ष कातर्स्येन’ति वक्ष्यमाणत्वात्। तावता वेद्स्य वृक्षरूपताभिसन्धीयते। सुद्धढ इल्यादि। एतेन दशर्कन्धानामर्थः सङगुहीतो क्ञेयंः। द्वादरो अभ्रयनिरुपणेनात्मत्वस्य, रोषैस्र नवभिः प्रत्येकं त्रिविधानामुत्पत्तिस्थितिप्रलयानां निरुपणेन माहात्मयज्ञानपूर्वकसुह्टढसर्वाधिकरनेह एव पर्यवसानात्।

तृतीयस्याहुः यथा हि घज्ञा इलादि। अन्योन्यहेतुभूत इति। परस्परोपकारकः। भकिहेतुरिति। साक्षात्परंपरया। च तथा। निरूप्यत इति। तृतीये पानोपदेशान्निरूप्यते। अत इल्यादि। तथा चोपोद्वातसझ्गया इलोकत्रयनिरूपणमिल्यर्थः। ननु द्वादरो

 यद्धवील्यादि। नन्वेवं सति गायड्येव कुतो नोपनिबद्द्वेखत आहुः किख्खे्यादि। तथा च विनियोगद्धयदर्शीनेनार्थे सन्देहात् तन्भिरासाग्रार्थमेवोक्तवान्। ततश्रोपस्थानस्यले 'एकं सद्विप्रा' इति श्रुतिस्वार₹येन तः्राग्यन्न्यन्तर्यमिणि तद्वदने तद्रूपके भगवत्येव
 संमव्रेन्थंसन्देहानपायात्। निबारणे चेल्यत्र चोनुक्तसमुक्षायकः। तेनोपनयने विनियोगोपि सङ्गुद्यते। अत एवमर्थकथने विनियोगत्रयस्यापि पर्प्परानुगुण्यमिति बोधयितुमर्थकथनमिति भावः।

एवमर्थकथने उपपत्तिमुत्त्वा रलोकं क्याख्यातुं प्रथमं गाय亏र्थमाहुः तत्रं यादि। अन्र घह्घन्तद्वयस्यार्थोत्त्या सूर्यो निवारितः। भर्गःशब्दस्पासुनन्तत्वबोधनेन शिवो निवारितः। धीपदब्यारुयाने निर द्धासर्वेन्द्रियप्रेरकत्वबोधनादितरवारणे अ्रह्मपरत्वे चोपपत्तिरक्ता क्षेया। इदं यथा तथा प्रह्ताखये वादे प्रप््वितं मयेति नात्रोपपाद्यते। जन्म भाध्येति पक्षत्येतरैरनुक्रत्वात् तत्र प्रमाणमाहुः तसादेस्यादि । ननु जन्मादित्र्यमनाहल जन्मैवात्र किमिति गृद्यते इलत आहुः गायडयर्थ इल्यादि। तथा च
१. येनासौ वकठण्य प्रतिपद्यत ईति। २. अर्थो भागवतार्थ: तस्यार्चनं पूजनम, तत्र हेतुः, सपार्थप्रकटनम्, तत्र विभुत्वे सतीप्यर्थः।




 असे उत्क "मन्देखारणे द्वीप' छति श्रुतां।


 विवक्षितभ्र्ययानां ङिद्रूवे यथा न संविक्ञानम्, तथात्र जन्मन इलयद्गुणांविज्ञन इ्यलर्थः। अधिकोत्याद्विपरिहारायैवं ब्याख्यातम । असिन् पक्षे कल्पनाबाहुल्यमिलरुच्या पक्षान्तरमाहुः उव्ती़्यादि। जन्मनः समुदायविशेषणत्वविवक्षायों स
 इसदोष इसर्थः। श्रनेनेति। कामधेन्वादिवदविक्तत्वबोधकाण्ययनिर्देरेन। विपरीतमियन्न परमाणुकारणणाद़्यापि सउ्गहः।

 इति कथं समंबायिकारणं घह्नेन्युच्येते इस्यत आहुः स्थितीत्यादि। आदिपदेने भावविकारान्तरम्। यभापेक्षमिति। तत्तिदनकुक्ता-
 ‘घंन्र्येनेंति इलोके यथापदो़क्तमकारमधे पवेशादपि न दोषा इलर्थः। नन्वतिरिक्तकक्षे समबायस्य प्रलये अपेक्षाकयनमनुपपन्नम्, तस सम्बन्धव्वेन द्विनिष्ठव्वाक्कार्यस्पर्पतियोगिनाश आधारनाोेन तत्थितेवेक्रमशक्यत्वादियते आहुः अयवेट्यादि ।

 निमित्तववेनाधिघानव्वेन पयोजकत्वेन चेलर्थः। अनतिपयोजनाय सहमीति। वैराग्यस्य पूर्ण्वेन कस्याीप्सिततमत्वाभावेन कर्मषधीमनुत्वा विषयससम्युक्तेटर्शः। एतदेव विशद्यन्ति झानशक्तेरिलादिना। अर्थशन्देन कथं फहलाम इल्यत आहुः मयोजनबावीति। 'अर्थोंभिधेयैैवर्तुपयोजननिवृत्तिषि'ति कोझादिंलर्थः। एवमौदासीन्ये उपेक्षा आयातीति परार्थसृष्री पुरुपार्थसिद्धिन स्यादिति तदथे पक्षान्नरमाहुः अथवेंलादि । तथा च निमित्तात् कमेमोग’छस्यनेन फले सममी। सा च कर्मभूतानां जीवानों

 पक्षान्तरमाहुः अथवेल्यादि । तेनेति। रहढथादरेण। अपुप्रार्थव्वमाशक्क्य पक्षान्तरमाहुः अऋकेगार्थे बेटादि । तथा च प्रतयपयोजन-
 भस्सावस्स हुचेयेलर्थः। तेन इस्यस्यार्थमाहुः य इलादि । यदिति उुससममीकर्मित ज्ञापयन्ति यस्मिल्धिति। बैदिकानिति। एवं वदन्तों
 भाबादेव ठ्यावर्तिता क्रेयाः। ननु सूरित्वे कथं मोह इसतत आहुः मोछ छल्यादि। 'ज्ञानिनामपि चेतासी’ति 'मामेव ये प्रपघ्न्त' इति वाक्यद्वयविचारेण तथावसीयते इसर्थः। नन्वन्यस्य बेदार्थावित्वाभावे मीमांसकादिरीया यज्ञादिकरणेन फलाभाव आपादेत,
 जनात्। पुहरवसः कामनायामेब वेतायां ज्रीप्राकझ्यात्तथेलर्थः। कचिदिति। पुस्रवसः पूर्वछ्ततुगे वेलर्थः। 'िेदः प्रणव




 स्रुटीकर्वर्वन्ति निमित्ताधिकरणोोरियनेन। तथा च यदर्थः यन्निघश्र त्रिसमों मृषेलर्यः। तककारणमिति प्रकृतिः। तदधिकरणानीति


 मिध्यात्बे तदपि विरछघेतेटर्थः। गमकान्तरमाहुः एवदर्थंमिलादि। पतद्रंमिति। अन्यन्र त्रिसर्गस्य सलय्वार्थम्। तथा च





एवमित्यादि। तथा चाध्यासराहित्येनाविवृत्ताविद्यव्वत्वत् तन्निवारकत्वरुपो भर्गःशब्दार्थ उक्र इत्यर्यः। शिश्थमिति। यथाधिकारमभयमू। उमयन्नेति । गायन्यामत्र चेत्यर्थःः ॥ा ?॥

## भीरिगिधरकृता वालप्रवोधिनी

श्रीगणेझाय नमः॥ शीगोपालक्रषणाय नमः॥ शह्ाद्यिनर्त्तको यस्तु गोपीभिः सह नृत्यति॥ कृपसिन्धुः स मे कुर्याट्दीकापूतिमनोरथमू॥ १॥ श्रीमन्मुक्न्दरायाणां गोपालानां तथैव च॥ ठ्यासादीनiं खपितृणामाचार्याणां महात्मनाम् ॥ २ ॥ पादपवं नमस्क्ल प्रार्थयित्वा पुनः पुनः॥ वलभाचार्यंवंइयेन श्रीमदोपालस्सूनुना ॥ ३॥ श्रीमद्रिरिधराख्येन स्वान्तःकरणतुष्ये।। बालनां सुखबोधाय भजनानन्दसिद्वये $18 \%$ श्रीमद्ञागवतस्येयं टीका बाल्रबोधिनी॥ स्फुटार्था ऋजुमार्गेण कियते नातिविस्तरा ॥५\| यद्यपि श्रीमद्धागवतार्थपतिपादकाः सुबोधिन्याद्यो बहवो प्रन्थाः सन्ति, तथापि केषाध्वित् सद्ब्रुत्वेन केषाश्यिद् भूयस्वेने काठिन्येन च तत्र बालानां प्रवेशो न भवति, अतो मया ऋजुमार्गेण यथापेक्षितग्रन्थेन चेयं टीका विरच्यते 'तस्माद्वारत सर्वाव्मा भगवान् हरिरीप्वरः ॥ श्रोतठ्यः कीर्तितठ्यः्ज स्मर्त्तवयझ्चेच्छताऽमयम्' इसादिना श्रीभागवते श्रवणादिविषयत्वेन भगवानुक्तः, तत्र खरूपस्य श्रवणादेरसम्भवात् तहीलाप्रतिपादकाः शाब्दाः श्रोतब्याः कीर्तितव्याश्रेयायाति। तथा च आनन्दात्मकस्य भगवतो लीला द्वादशा干न्धात्मकस्य सम्पूर्णस्य श्रीभागवतस्यार्थः। तन लीलानां सर्गादिभेदेने दशाविधत्वात् तासां च कमेण तृतीयादिस्कन्बेषु निस्पणात् तत्तत्क्कन्धस्य तत्तदेवार्थः। लीलाश्रवणकीर्त्तनयोः अधिकारसाधनसापेक्षत्वात् कमेण तयो: प्रथमद्वितीयस्कन्धयोनिरूपणादधिकारः साधनं च कमेण प्रथमद्वितीयस्कन्धयोरर्थः। तत्र हीनमध्यमोत्तमभेद़ेन अधिकारस्य त्रिविधत्वात् तन्निरूपके प्रथमरकन्चे प्रकरणन्रयम्। तत्र हीनाधिकारे जिझ़ासुख्वामात्सर्यश्रवणादरवत्रवहुपश्रोत्तगुणत्र्यस्य अधीतशाएलत्वचातुर्येगुह्यत्जानवत्त्वर्पवक्तृगुणन्र्यस्य च मुरुखत्वज्ञापनाय अध्यायत्रयेण हीनाधिकारनिरूपणं क्रियते। मध्यमाधिकारेडपि भगवत्कृपभगवदीयत्वभगवदेकत्वरूपश्रोत्टवक्कृगुणन्त्यस्य च मुख्यत्वज्ञापनाय तस्याव्यध्यायन्रयेण निहुपणं कियते। उत्तमाधिकारस्य ढढबैराग्यसापेक्षत्वात् वैराग्यस्य भगवदे कतानत्वरूपस्यैव छढत्वात् भगवतश्न पुरुोत्तमरूपत्वात् तदेकतानताद्योतकद्वादशाइपुरुपाधिक्य-

 तैस्चित्तप्रसन्नतामलभमानः तन्र तत्र अपरितुष्यन्नारदोपदे हातः श्रीमद्नगवलीलावर्णनगधानं श्रीमझागवतशाखं प्रारिप्सुर्वेदठ्यासो 'लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः॥ येषामिन्दीवरइयामो हृदयस्यो जनार्देनः॥ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममझ्ञलम्॥ येषां हृदिस्यो भगवान् मझ्गलायतनं हरि:' इलादिशास्खप्रसिद्दं प्रन्थप्रचयपरिसमापिफलकं स्वमनसा कृतं शीभागवतपतिपाद्यभगवत्र्मरणात्मकं मझलं शिष्यपरन्पराशिक्षार्थ ग्रन्थादौ निबध्नाति-जन्माघ्यस्य यत इति। जन्म आद्यस्य आकाशास्य यतो भवति "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" इति श्रुतेः। यद्वाँ अस्य प्रल्यक्षादिप्रमाणसिद्दूस्य अनन्तकोटिबह्नाण्डत्मकस्य जगतों जन्मादि जन्मस्थितिभझं यतो भवति "यतो वा इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यन्प्रयन्त्यभिसंविशान्ति", इल्यादिश्रुतेः। तं परं सर्वोक्कृष्टं परमार्थंपूपं सत्यं सचिच्चानन्दविग्रहं भगवन्तं धीमहि वयं धयायेमेल्यन्वयः। शिए्यसाहिल्याभिप्रायेण बहुवचनम । कुतो भगवतः सकाशादेव जगतो जन्मादील्यपेक्षायामाह-अर्थेषु कार्यमतन्रेष्वन्वयात् उपादानकारणतया


 इति । यः अभितः सर्वप्रकारेण सामान्यतो विशोषतश्र सर्व जानातीय्यभिज्ञः सर्वज्ञस्तमित्यन्वयः। एवमग्रेडपि चत्पद्स्य त्पदढ़ो-

 चसतेने विस्तारितवानिल्यर्।। शाब्दरसाभिज्ञतासूचनाय कविपदुम्। तस्य कविद़ोषराहिलसूचनायदिपद्यम्। ननु घह्यणोऽन्यतो

 वानिल्यर्थः। ननु कथं तस्य सच्चिदानन्दविग्रहत्वं रामकृष्णाद्यवतारेष्वस्मदादिवन्कौतिकर्वादिप्रतीतेरिल्याइाङ्कयाह-यत्रेति। यन्र भगवद्विपहे त्रिसर्गः च्रयाणां प्रकृतिगुणानां तमोरजस्सत्वानों सर्गो भूतेन्द्रियदेवतारुपो मृषा मिथ्यैवेत्यर्थः। तत्र छृष्टान्तमाहतेजोवारिमृदां यथा विनिमयः ठ्यत्ययः अन्यस्मिन्नन्यावभासो अ्रान्तिस्तथथा सच्चिदानन्द्रविग्रहे भगवत्यपि त्रिगुणकार्यदे़ेहन्द्रियादिअतीतिरपि आन्तिरेवेयर्थः। तेजसि सूर्यमरीचौ वारिबुद्धिः। तमिस्रायां रान्रौ वारिणि पृथिबीबुद्धि: 1 मुदि काचादी वारिबुद्धिः। अगवद्विपहस्य तत्कृषां विना दुर्जेयत्वादेव मुद्यन्ति यत्सूरय इति। यत् ्यस्मिन् भगवद्विपहे सूरयो विवेकिनो घह्याद़योऽपि मुह्द्ति,
 स्फूर्चैंन सदा निरस्तं दूरीकृतं कुछकं ध्यातृणां कापटचं देहेन्द्रियाधात्मभावरुपमविद्याख्यं येन तमिल्यर्थः। तत्राप्यविद्यानिवर्त्तनेन कलिकालादेः प्रतिबन्धकर्वमिलाशायेनाहै-सदेति। तथा चाविद्यानिवृत्या यथावदर्थस्फुरणान्ममाभीष्टसिद्विरिति भावः। यथा कामधेनोः कल्पवृक्षाण्चिन्तामणेर्मन्त्रादेश्व जायमानाः पदार्थो द्वर्यन्ते, तथापि कामधेन्वादयो विकृता न भवन्ति तथा जगद्वीजसुपोडपि भगबान् विक्टतो न भवतीति ज्ञपयितुं यत इस्यठ्ययनिर्द्रेशः। तेन जगत्कारणत्वप्रद्रीनेन भगवत आनन्दात्मत्वमपि सूचितमू "आनन्दाद्धरे व खत्विमानि भूतानि जाय्यन्ते" इति भ्रुते। खराडियनेन चित्वं सूचितम्। अर्थेธवन्वयादिलनेन
 अन्म" इल्यादिश्रुलनुसारेण सर्वठ्यापकः सच्चिदानन्द्ववि्रहो निरस्तनिखिलदोषपपर्णंगुणको भगवानिति प्रदर्शितम $\mid$ धीमहीति
 मिष्यते" इति पुर्भणान्तरोक्तं भागवतबक्षणं च दर्शितमू.। ? ॥

## हिन्द्री अनुवाद

## श्रीसूतजीसे शौनकाद्वि ₹षियोंका प्रश्न

जिससे इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते है-क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थोंमें अनुगत है और असत् पदार्थोसे पथक् है; जड नहीं चेतन है; परतन्त्र नहीं, स्वयंप्रकाशा है; जो ब्रह्या अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपते संकलपसे ही जिसने उस वेदज्ञानका दान किया है; जिसके सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं; जैसे तैजोमय सूर्यरररिमयोंमें जलका, जलमें स्यलका, स्यलमें जलका अ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाप्रत्-₹वप्न-सुषुपिसपा सृष्टि मिक्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यकत् प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयंपकाश ज्योतिसे सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार्येसे पूर्णतः मुक्त रहनेवाले परम स्यरूप परमात्माका हैम ध्यान करते हैं।। ? ॥

धर्मःः प्रोजि्युककैतनोड़्र परमो निर्मe्सराणां सतां वें्यं वास्तवमत्र वस्तु शिचदं तापत्रयोन्मूलनम् ।


## शीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका

## ॐ नमो भगवते वासुद्रेवाय ॥

इदानीं श्रोतृप्रवर्तनाय श्रीमागवतस्य कांडत्रयविषयेम्यः सर्वशास्त्रेम्यः श्रैष्टचं दर्शयति—धर्म इति। अन्र श्रीमति सुन्दरे भागवते परमो धर्मो निछृप्यते। परमतवे हेतु:-प्रकर्ष्ण उज्ञितं कैतवं फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन् सः। प्रशान्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरसः। केव्रमीख्यराराधनलक्षणो धर्मो निरुव्यते। अधिकारितोडपि धर्मस्य परत्वत्वमाह्-निर्मस्सराणां परोलकर्षासहनं मत्सरः, तद्रहितानां सतां भूतननुकन्पिनमम,। एवं कर्मकांडविषयेभ्यः श्या₹त्रेभः श्रैठ्ठचमुक्तं, ज्ञानकांडविषयेम्योडपि श्रैष्यमाह्-वेद्यमिति। वास्तवं परमार्थमूतं वस्तु वेद्यम्, न तु वैरोषिकाणामिब द्रण्यंगुणादिरुपम्। यद्वा ‘वास्तव'शबद्देन वस्तुनोंडोो जीवो वस्तुनः खक्रिर्मोया वस्तुनः कायं जगच तत् सर्वं वस्त्वेव, न ततः पृथगिति वेद्यं, अयतेनैवैव ज्ञातुं राक्यमिलर्यः। ततः किमत आह - शिवदं परमसुखदें, किक्च आध्यात्मिकादितापत्रयोन्मूलनफ्च। अनेन ज्ञानकांडविषयेश्यः श्रैष्टयं दर्शितम । कर्तृतोडपि श्रैष्टयमाह-महामुनिः श्रीनारयणः तेन प्रथमं संक्षेपतः कृते। देवताकांडविषयगतं श्रैष्टचमाह-किं वेति। परेः शासैः तदुक्तसाधनैर्वा ईख्यरो हदि किं वा सद्य एवावरुध्यते स्थिरीक्कियते। वाशब्दः कटाक्षे। किन्तु विलम्बेन कथध्विदेव, अन्र तु श्रुश्रूषुभि: श्रोतुमिचक्छुभिरेव तक्ष्षणादे बावरुयते। ननु इदमेव तहिं किमिति सर्वे न शृणन्ति तः्राह-कृतिमिरिति। श्रवणेच्छा तु पुण्यैविना नोत्पद्यत इस्यर्थः। तस्माद्त्र काण्डन्र्यार्थस्य च गथावर्पतिपादानादिदमेव सर्वशासश्रेभ्यः श्रेष्ठं, अतो निलंमेतट्वे श्रोतन्यमिति भावः ॥ २॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

## ॐँ स्वस्ति भ्रीगणेशाय नमः॥

कांडत्रयं हि देव्रताकांड-कर्मकांड-ज्ञानकांडरूपं विषयो येषां शाखाणां तेम्यः परमः सर्वोबकृष्टः। ननु वैरोषिकादिशास्खस्याडप्यंततस्तात्पयं वास्तववेदने एव। सर्वपदार्थनिरूपणं विना तन्रिन्वत्वेन तत्सरूपस्य दुर्जेयत्वात्तदर्थमेव तेन पदार्थविवेचनं














 हितस्ति पापमिति भगवक्रामिसाधनसूतः। "धरति यस्मादधो यांते ज्ञायते येन वा हरिः। कराएं यो मोदुयति हैंति पापं सद़ाड-




























 दूपायनेनाल्युत्त्रेंन भ्रणीतव्वात्रमाणतम मिटं श्रीमद्रागवकं सर्वहतेतेप्युभिरम्यसनीयमिति सिद्धम्।

घाहणपक्षेड्यंस्य योजनास्ति। घाहागा एव सर्वया शाख्वरवर्तकक्वेन शाहादौं ध्येयो हृति मनसि निधाय ठ्यासदेवः
 कत्वात्। भो श्रिष्याः । अन्र विप्रसंचे धरति नरके पतंतमिति। कि भूतः ? प्रकर्षेणोज्स्सितं कैतवं पाखंखंछक्षणं यसिन्स तथा,
 तदक्ष्यति श्रीद्शोमे घह्या "श्रेयमसृति भक्तिमुदस्य वे विभो। क्कियंति ये केवलबोधलन्धये। तेषामसौ क्हेशल एव










 रूपताप्रयाणामुन्मूलनमुत्वाटनकरम्। अध्यातमतापाः कामादयः अधिद्देवा वाख्वम्नितडित्पातादिज्रन्या अधिमूतारसपंनयामादिजन्या इति विकेकः। किभूते विप्रसंवे? शीमद्वागवते "कचः सामानि चजूंबि सा हि भीरमृतः सताम"" इति भ्रुते रेदादाभ्यास













 रीयपण्यं विना तत्र विश्धासो न जायते। तदुक्तं-"तीर्थे देवे गुरी विप्रे ईइनाम्नि च पार्थिव। ख्लपपुण्यवतां होके विश्वासो
 योगेडप्येनें योजयवि.। भोः श्रिष्या' इति संबोध्य ठ्यासो वदति भागबते। भगवतो विष्णोरयं भागबतो भक्तियोगस्तस्मिन्ध्मोडरिति। त习 श्रीविष्णुपूजनादिखपधर्मस्य विद्यमानत्वात्। किंभूतो धर्मः ? न विद्यते त्रपा नामोच्चारणदंबक्त्रणत्यादिषु येषां तेत्रणा

 र्वृणाम्। अभक्तानां यथा ऊंज्जा जायते न तथा प्रु बम् II गृषेत्ती ठ्यभिचारादौ भक्तानां खन्यथा ततः" छंल्यादिना बहु



न रोचते हैंयेते । पुनः प्रोज्दितं पर्कर्षण ल्यक्तं कैतवं फलाभिसंधिउक्षणं यन्र स तथा। "फलेच्छा यत्र जायेत स स्याइर्मः
 चिचकेतूपाल्ख्याने "जितमजित तदा भगवता यदाह भागवतं धर्ममनवधमे। निकिक््बना ये गुनय आत्मारोमा यमुपासतेडप-

 भक्कियोग एन वेचःः, "भत्याया मामभिजानाति यावान् यश्रासि तच्वतः" इति श्रीमुखोक्ते:, "ज्ञानकारणसाममयां भक्तिरेव
 श्रीकपिलोन्केश्र। "भक्य्याइहमेकया ग्राह" इस्यादि बहुश उत्रेश्र। "सत्यं ज्ञानमनन्तं घहल" इति भुत्रते परमात्मैव सल्यं वस्तिवति।
 प्रजायते। दुर्श्तातां ₹थमपि जातमप्यन्यथा भवेत्ता" इति पुराणांतरात्। पुनः किंभूतं ? तापयंति केकायन्तीति तापाः कामको-
 शब्दोदिता राधा, तयुतमियर्थः। एवेन श्रीराधाकठण एव परमार्थमूतं बर्तु, तझ्रिन्नं सर्वमवस्वेव। "यसिन्सर्वं विहीयेत बस्तु

 बक्ष्यमाणत्वाल्स एव सवं परमार्थभूत इल्यादि बहुश उत्रेश्र। किभूते भागवनें? महामुनयो नारदाद्यस्तैः कृते प्रवर्तिते। यद्वा
 साप्यते वेति विलंबेन। अन्र गुभ्षूपुर्मिक्तियोगं सेवमानैस्तक्षणादेवावरुघ्यते। "न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।


 पाधपतिपादक्कावः, प्योजनेन साध्यसाधनभावश्न संबंध इलनुबंधचतुषयं बोध्यम्। पूर्वोंक्तं छन्दः॥ २॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीवनीव्यास्या

ददानीं मंगलाचरणानंतरं कांडत्र्यविषयेम्यः कांडत्रयं ज्ञानकर्मोपासनारूपं विषयः प्रतृन्चुक्षेशयं प्रतिपाचं येषु तेम्यः सर्वशास्खेम्य ईग्वराराधनलक्षणः ईय्यरार्पितवर्णाश्रमधर्मः। निर्मस्सरणणामिति। विशोषणस्वारस्यात्सच्छबदेन भूतानुकंपिनामिति उ्याख्यातं, एवं निरुक्तधर्मवर्णनหकारेण कर्मकांडविषयेम्यः कर्मकांडमेव विषयः प्रतिपाद्यं येषु रमृतिशाल्बेषु तेम्यः, एवं ज्ञानकांडमेव विषयः प्रतिपाधं येषु तें्योडपि पूर्वर्थे के इह नु वेद्वतावरजन्मलयोऽग्रसरमित्युक्तदुर्ब्रयस्य अ्रह्मणो ज्ञेयत्वापत्तिरतो यद्देति। वास्तवश्र जीवः वास्तवी च माया वास्तवं जगत् एषामेकभावो वास्तवं, ‘नपुंसकमनपुंसकेने’ल्येकरोषः, यथा शुक्ठक्र गुक्र च गुक्रमिति इति वेद्यमितीतिशब्दस्याध्याहारः। कथंभूतं तत् ? तापन्रयोन्मूलन्। । तत्खलु आध्यात्मिकं आधिभौतिकमाधिद्देवकंक च। तत्राध्यात्मिकं द्विविधं-शारीरं मानसं च। वातपित्तेइलेष्मणां वैष्यनिमित्तं शारीरं, कामकोधलाभमोहभयेर्याविषयविशोषा-
 यदि'ति श्रुतिः प्रनाणम्। ननु कांडत्रयाच्छ्रैछच्य न वेद्बाह्यत्वप्रतीतिरत आह—तस्मादिति। कांडत्र्यवैशिष्ट्यात्। अन्र श्रीमति भागवते ॥ २॥

## श्रीमद्रीराराघवन्याख्या

अथ विषयप्रयोजनसंबंधाधिकारिरूपमनुबंधचतुष्ट्यमाह द्वितीयइलोकेन-‘मोजि्मितकैत' इ्यादिना। विषयो नाम
 यथा ये च वेदविदो विपा ये चाध्यात्मविदो जनाः। ते वदंति महात्मानं कहणणं धम्मं सनातनम' इति तथाभियुक्तैर्धाहौकिकव्वे सति श्रेयःसाधनत्वं धर्मशब़द्रवृत्तिनिमित्तं मन्वानैः सिद्धरुपेऽर्थे धर्मइाबद्दः प्रयुक्कः। ‘र्रण्यक्रियागुणादीनां धर्मवंवं स्यापयिएयते। तेषामैद्रियकवेवपि न तद्रूपण धर्मते' ति। तत्र सिद्धधर्मः परमात्मा ‘अमृतस्यैष सेतु’ रियादिशास्त्रेण तस्यालककते सति भ्रेय:साधनत्वावगमात्। साध्यधर्मस्तु परमात्माराधनात्मिका अक्ति', तत्र 'सताम्' इल्यंतेन साध्यधर्म उच्यते। 'वेद' मिल्यादिना
 हदीयरावस्यापनमव्यवहितं फलम्। तापत्रयनिवृत्वत्ता भगवदनुअवंपरंपरया ठ्यवहितं फलम। संबंधोडपि द्विविध-साध्यसाध नभाबरूपः प्रतिपाच प्रतिपादक्रावरूपश्र ति। तन्र प्रोजनोत्रया साघ्यसाधनभावस्पः विषयोष्या पतिपाचप्रतिपादकभाव-

रूपश्वार्थो विवक्षितः। एवं सिषाधयिषुः प्रतिपिपस्सुरुवो मुमुक्षुरधिकार्यर्थतो विवक्षितो वेदितत्यः। तत्र साध्यधर्ममाह—धर्म हति। अन्रास्मिन्पुराणे प्रोज्ञ्तिकैतवः परमो निर्मिस्सरणणां सतां धर्मः साध्यतयोच्येत इलर्थः। कैतवं वंचनं; प्रोज्झितं नितरां लक्ष कैतवं यस्मिन्। अनेन विप्रलिप्सामूलबाह्यागमोक्तचैय्यवंददनादिक्यावृत्तिः। ‘निर्मल्सराणां सता’ मिति संबंधसामान्ये पष्ठी। निर्मटसराणां सतां संबंधी धर्मोड़्र साध्यतयोच्यत इलर्थः। संबंधश्चानुष्ठेयानुष्टनभावरूपः। ‘निर्मस्सराणां सतां धर्म’ इल्यनेन वेदोक्ताभिचारादिठ्यावृत्तिः। अभिचारादयो हि मत्सरादिमतामनुष्ठेयाः। परमः सर्वोत्कृष्टः अनेन क्षुद्रुफल्रप्रद्काम्यकर्मठ्यावृत्तिः। यद्धा ‘मत्सर’ शब्दःः कामादीनां प्रद़र्शनार्थः शमदमादुपेतानांं मुमुक्षूणां धर्मः। अनेन स्वर्गाचयर्थकर्मवयावृत्तिः परमः ‘सर्वेषामेव धर्मागामुत्तमो वैष्णवो विधि’रित्युक्त्रकारेण भगवत्सन्तोषैकफलटवात्परमः। एवं साध्यधर्मरूपो विपय उत्कः। अथैवंविधमोक्षैकप्रयोजनसाध्यधर्मसमाराध्यमेतत्पुराणवेंघं परमह्नांमकं सिद्धधर्मरूपं विषयमाह—वैद्यमिति। सतामित्येतटकाकाक्षिन्यागयादत्रापि संबध्यते। अन्रास्मिन्महामुनिक्रते श्रीमद्धागवताखये पुराणे, अन्वर्थमिद्ं नाम भगवतः स्वरुपरूपगुर्णविभूतिप्रतिपादकत्वेन भगव्त इदं भागवतमिति ठ्युप्त्तः।। सतों वेद्यं वस्तु वास्तवं शिवद्ं ताप्र््योन्मूल्लनं वास्तवत्वाद्यिगुणविशिष्टमित्यन्वयः। महामुनिना श्रीबाद्रायणेन कृते मुनेर्महन्त्वम्। अन्रासंभाठ्यमानपौरुषेयद़ोषगन्धापौरुपेयप्रल्यक्षः श्रुतिवाक्येन, 'स होवाच ठ्यासः पाराशार्य' इल्यनेनात्तसतया भ्राविततवरूपं विवक्षितम। अनेनास्य पुराणस्य वक्तृकैलक्षण्यवत्त्वं सिद्द्धं, अत एव प्रमाणतमत्वं च इतरदेवतानामसद्गुणारोपेण स्तोतव्यत्वात्तद्वधावृत्यर्थं वास्तवमित्युक्तम्। वस्तुनो भावो वास्तवं, युवादित्वाद्वायनांत 'युवादिक्योऽण्' इल्यण्, ततो मत्वर्थीयोडच्, स्वाभाविकधर्मयुक्तमियर्थः। शिवद्ं मंगलद्ं मोक्षानंदग्रद्यम्। अनेनेष्टप्रापकत्वमुक्तम्। तापन्र्योन्मूलनं आध्यात्मिका-
 प्रेतम्। अचन्मात्मकप्रधानादीनामप्रामाणिकत्वात् इतरविशोषणद्वयेन क्षुद्रोपद्रवशातोपन्लुतपरिमितसुखप्रद्देवतांतरवयावृत्तिः। एवं मोक्ष्साधनधर्मंस्तस्समाराध्यपरदेवता चास्य प्रबंधस्य विषय इत्युक्षं; यत एवेद्मीद्टराविशिष्टिविषयकस्तत एव न शाख्तांतरैं: प्रयोजनमस्तीयाह—किंवाऽपरैरिति। अपरैः शास्त्रजालः, कि वा न किंचिद्धि प्रयोजनमस्तीयर्थः। अथ प्रयोजनमाहईश्यर इस्यादिना। झुभ्रूषुभिः भ्रवणेच्छामान्रवदिः अत एव तनक्षणात् कृतिभिर्धन्यैः सच्य एतत्पुरणगश्रवणानंतरमेव हृदीभ्वरोऽसुध्यते। श्रुतिपथेन ह्वद्यं प्रविशतीत्यर्थः। ‘यत्नेन चित्ते विनिवेशयांति’ इति न्यायेन दुर्प्रहस्येश्वस्यायत्नेन हृद्यवस्सानमव्यवहितं फलं तापन्र्यनिवृत्तिश्र भगवदनुभवपरंपरया फलमित्युक्तं भवति। प्रयोजनेन साध्यसाधनमावरूपः विषयेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावरूपश्च संबंधोडधिकारी चार्थसिद्ध इति पुरसादे वोो्तम् ।1 २॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थका पदरत्नावली

ननु ‘जन्पाच्यस्य यत’ इलनेन सकलपुराणार्थस्य संक्षेपतो दर्शितत्वास्किमुत्तरम्रोकेनेलयोो ग्रंथारंभे मंगलाचरणायुत्त्या नारायणस्य प्रस्तुततवं, न तु साक्षाद्विषयत्वेन, विषयस्वन्व एवेति रांकानिरासाथ्थ विषयतत्साधनाधिकारिप्रयोजनानि द्वितीयम्र्शॉकेन दर्शयति-धर्म इति। ननु यदिप्ट्याधनत्वाबोधकं प्रायस्तदेव प्रमाणतयोपाद्रेयं, अतः कथमस्य प्रंथस्येट्यतो वाडSह— घर्म इति। अन्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झितकेतवः परमो धर्मः प्रतिपाद्यते। अヲ श्रीमद्भागवते निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं शिवदं तापन्रयोन्मूलनं वस्तु प्रतिपाद्यते। किं विशिष्टे ? महामुनिकृते, अपरैः किं वा झुश्रूषुतिः कृतिभिः अन्र श्रीमद्धागवते अभ्यस्यमाने
 चास्येतरेमयः आधिक्यम्। तथा चोक्कं-‘राजंते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। याबन्न हइयते साक्षाच््श्रीमदागववं पर' मिति। छियत अनेन अधः पतन् पुरुष इति धर्मः, धारयतीति धरो भगवान्समीयते ज्ञायते अनेनेतिति चा, दुधाति कर्तार रमयति मनुते हिनस्ति पापमिति वा भगवतः प्रापिसाधनमूतः। ननु धर्मोऽन्यन्रापि प्रतिपाद्यते, किमन्रैनेति तत्राह—प्रोज्ञित इति। प्राज्झितकैतवः कितवस्य भावः कैतवं प्रकर्षेग़्झितं कैतनं येन सः तथोक्तः ‘कितवो नाम लोके मनस्यन्यद’’ भिसन्धायन्यद्भिधत्ते अन्गदेवामिचरति तद्वद्रत्रापि भगववत्र्पीतिमंतरेण स्वर्गादिफलं मनस्यनुसंधाय भगवद्गुणप्रतिपाद्नलोल्लुपनिगमार्थ अन्यथा बद़न्
 'अर्थी समर्थो विद्वानह्मेव स्वतं习' इति बुद्धघा वा युक्तः कितवः, तेन क्रियमाणो धर्मैकैव इत्युच्यते। अतोडफलकामनयैव धर्मः कर्तर्य इल्ययमर्थोडत्र पतिपाद्यत इसर्थः। 'तक्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त्रये’ इति श्रीविष्णुपुरोणे। तर्हैंतावतः पूर्येत इति
 भगवदर्पणतः परमो भवतीयर्थः। किंच परः परमात्मा मीयतेडनेनेतेयेतद़भिप्रायेण परम इल्यमिधायि 'परोडरिपरमात्मनो' रिलभिधानात् । स परः रान्रुः संसार मीयते प्रलीयते इति वा, 'मीक् हिंसायां 'प्रमीया हिंसा च संज्ञपन' मिल्यमिधानं, किच यतो अधिकतमः सुखहेतुर्भवति स परमो धर्मः, स च भक्तियोगलक्षण एव। तथा च भारते भीक्मयुधिष्टिससंवादे ‘को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मत' इति पृष्टे 'एष मे सर्वधर्माणों घर्मोडधिकतमो मतः। यद्भत्तया पुंडरीकाष्ष्ं स्तैवै-















 भविष्यस्साधनसंपज्तिसंपादन्नयोग्यास्तेषामपि सयःसाघनसामअयां सर्यां ह्र्यते, चन्नियतं कालांतरभावि तब्ड़िति भवत्येयेति
 तयमन्र प्रतिपाद्यत इलभिप्रायेणान्देति च्चिशः कथितम , न नु सगुणघहहततुष्टिकरः परमधर्मः निराकारं निर्गुणं घह्म चेति च्रितयाभि-




## थ्रोमज्जीवगोख्लामिृतः ॠमसन्द्रम्



 परम एव। यतः सोडपि तदेकतावृर्यात् प्रोज्सितकेतवः। प्राब्देन सालोक्यादिसर्वर्णकारमोक्षभिसन्धिरपि निरसः। यंत एवासैं



 न्यायेन वें निश्रेयसं न भवरीति। वस्तुनस्तस सशाक्किवमाह--तापचष्य मायाकर्र्यमन्मूल्यति तन्मूलमूताविद्यापर्येन्नं खंडड-


 मढुष्। अत एव समस्ततयैव निर्दिंस्य नीलोल्पलाद्विक्त्राम्वमेव बोधितमू, अन्यथा वविमृष्विवेयोंशतादोपः स्यात्। अत


 चिन्तयद्" इति भ्रुतेः। तेन प्रथमं चचुक्श्लोकीरूपेण संक्षेप्तः पकाशिते। 'करी येन विभाषितोऽयमे’ इल्याद्यनुसारेण सम्पूर्ण एव




 निर्धाएणार्थेति। अत एव निड्यमेतदेव सर्वैः श्रोतन्यमिति भावः॥२॥

## श्रोमद्विश्वनाथचकर्वर्तिकता सारार्थद़र्शिनी

श्रीभागवतस्य शास्रxप्वेनेन शास्राणां च जीवहिताहितपदर्शंकत्वेन हिताहितयोश्वाधिकारिमेदाद्वादिभेदाँच वैचिध्ये
 धर्म इति । अन्र श्रीमति भागवते ईश्वर आश्रयत₹वं श्रीकृषणः कुतिभर्निर्मिस्सरेरेव तत्पयोक्तलक्षणाधिकारिमिरिलर्यः। श्रवणादिमिः सद्य एव ह्टद्धि अवरुध्यते वरीक्रियत इति प्रेमा सूचितः। तस्य प्रेमै कृवयत्वात् ‘प्रणयरशानया धृताड्ड्रिपक्म’ इति। ‘न रोधयति मां योग' इल्यादि भ्यश्र। ततश्र तनक्ष्षणादेव श्रुश्रूषुभिरिति। तनक्षणमारम्य तेषां श्रवणेचछा च भवेदिति शद्वातः पूर्वंमेव श्रवणे प्रेमा भवेत्। किं पुनः श्रद्धायां सत्यामिति भावः। 'सकृदपि परिगीतं श्रद्वया हेल्रया वा भृगुवर नरमान्रं तारयेत् कुषणनाम’ इतिवत्। तथा ह्युक्तमलौकिकपदार्थानां शांक्तेरचिन्यत्वप्रस्तावे ‘यत्र स्वल्पोडपि सम्बन्धः सद्वियां भावजन्मन’ इति
 सद्य एव विनापि श्रद्धयेति कापि श्रीकृषणाकर्षणीयं महाविद्येति गम्यते। अत्र 'कृतिभि’’रिति 'सच्च' इति पदाभभ्यामकृतिमिस्वसद्यः किश्विद्विलम्बेनेति लभ्यते। ‘भानुकाः पिबत’ इति ‘संसारिणां करुणया ह’इन्युक्तिम्यामुभयेषामप्यन्राधिकारात् इलेषेण तम्य
 मॅग्युक्तम्। अतः कि वापरैः शास्बैस्तदुक्तसाधनैर्वा, न किमपि फलमियर्थः। एवमस्य शास्तस्य प्रयोजनवैरिष्टच्यमुक्त, कर्तर्यपि वैरिष्टच्चमाह-महामुनिः श्रीभगवान् "स मुनिर्मूंवा समचिन्तय"दिति श्रुतेः। तेन कृते प्रथमं चतुःश्रोकीरुपेण संक्षेपतः प्रकाशिते ‘करमै येन विभाषितोऽयमतुल’ इल्युक्तेसतः स干्पूर्ण एव प्रकाशिते। श्रवणांदिमिः किमत्र ज्ञायते इल्यपेक्षायामाहवेद्यमिति। वासतं आदिमध्यावसानेषु स्थिरं यद्वस्तु तन्निर्मत्सराणां वेच्यं विदितुं साक्षादनुभवितुं शक्यं, तेन समत्सराणां तु श्रवणाद्यवृत्र्या मत्सरापगम एवेति तैरपि नात्र प्रयत्नाभावः कर्तन्यः। तत्पक्षेडपि वेयं वेदितुमहममिल्यर्थलादितिति भावः। तच भगवतः स्वरूपं नामरूपगुणादि वैकुण्ठादिधामानि च भक्ताश्र भक्तिश्रेति अन्यज्जगदादि सर्वरमचास्तवमस्थिरं वस्तिव्यर्ये लबने वैकुंठादिजगदाद्योर्वस्तुत्वेऽपि वास्तवत्वावास्तवत्वाभ्यां मेदश्व बोधितः। ततश्र मिध्याभूतखपुष्पादिकमेवावस्तु इल्यायातं; वेदनेन कि स्यात् तत्राह-रिवदं प्रेमवट्पार्षद्वृ्वमिस्यनुसंहितं फलं तापत्र्यविनाशो मोक्ष् इल्यननुसंहितं फलग्न दर्शितम्। अन्र किमनुप्षेयमिल्यपेक्षायामाह-धर्म इति। प्रकर्षेण उज्ञितं कैतवं फलाभिसन्घिलक्षणणं कपटं चस्मिन् स इति सकामकर्मयोगो व्यावृत्तः। प्रहाढदेन मोक्षाभिसन्धिरणि निरस्त इ़ति निषकामकर्मशमदप्माद्यद्जानथोगाप्राझयोगाश्व व्यावृत्ताः। 'परम' इति
 परो धर्म' इल्यप्रिमोत्केरे्र पुंमात्र्यैयाधिकारित्वं ज़ेयम्। तथा अत्रात्रेति पदुस्य त्रिरुक्तिनिद्द्धारणार्था। अन्रैवेश्वरोऽवरुध्यते,
 रयोग夭यवच्छेदकक्व ज़ेयः॥ ॥॥

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्दान्तप्रद्पपः।

श्रीसर्वे द्यराय नमः। एवं मंगलमिषेण श्रीमद्रागवतविषयभूतस्य भगवतो लक्षणमुत्त्वाडथ श्रीमद्धागवतशास्त्रस्य विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारोऽन्यशास्रेम्यः औ्रैट्यं चाह—धर्म इति द्वां्यां श्रोकाभ्याम्। श्रीमद्धागवते भगवत्स्वरूपगुणादि-
 संव्वेवेदार्थविदा भगवद्वतारेण पाराशर्येण मयैव कृते। कर्तृतोऽपि शास्त्रैद्धघकथनार्थमिद्यमक्तं, न तु स्वप्रशंसार्थम्। परोक्कर्षासहनादिदोष्पवर्जितानां सताम्। निर्म्सराणाम् प्रोज्झितकैतवः पकर्षेणोज्झितं कैतवं फलाभिसंधिलक्षणं कपटं यस्मिन्स परमो धर्मो भक्तिलक्ष्षोो वेचः। किचान्र तापानामाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभूतानामुन्मूलनं निर्नाशकं शिवदं मुक्तिदं तापन्रयोपलक्षितकार्यकारण रूपप्रकृतिसम्बन्धातिक्रमपूर्वंकभगद्रावापत्तिलक्षण मोक्षप्रदं वस्तुलक्षणं श्रीकृष्णाख्यं तर्वं वेद्यमू। किचात्र वास्तवं वस्तुनस्तस्यैव सम्बन्धि चेतनाचेतनाइ्मकं पदार्थंद्वयं वेद्यम्। तत्र चेतनः पदार्थो ज्ञानस्वरूपो ज्ञानाश्रयः कर्त्ववभोक्तृत्वादिधर्मवान् अणुपरिमाणको बद्वमुक्तादिभेदवान् जीवः, अचेतनपदार्थंश्र प्राकृताप्राक्कतालभेदातृत्रिविधः। एवं चिद्चिद्धद्बाख्यं तत्त्वत्रयं वेयमिलर्यः। एवं कर्तृतोडधिकारितो विषयतश्र शास्रभ्रैष्टयमुक्त्वा सद्य इछ्रार्थम्रद़त्वेनापि तद्दर्शयति-अत्र
 सध्यो नेलर्यः। कि चात्र पंचार्था अपि अनेनैव श्रोकेन प्रतिपादियतुं प्रतिज्ञाताः/ तथा हि वस्तूपास्सोऽर्थः, चेतन उपासक-
 अन्यशास्ताणि तदुक्तसाधनानि तद्धिकारिणश्र भागवतधर्मतटफलादौौ च विरोधिन इति भावः। ते चोक्ताः पूर्वाचार्येण－ ‘उपास्यरूपं तदुपासकस्य च कुपाफलं भक्तिएसस्ततः परम्। विरोधिनो रूपमथैतदाप्तेर्जेया इमेडर्था अपि पंचसाधुभि’रिति। अपि विषयस्तत्तवत्रयं पंचार्थास्व वाच्यवाचकमावः सम्बन्धः। निर्मल्सरोडधिकारी मुक्तिः प्रयोजनमिति संक्षेपार्थः॥ २।।

## श्रीमद्व天्वभाचर्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

एवं बीजभावो निरूपितः। मध्यभावं निरूपयन् कल्पद्रुमत्वमाह－धर्मो ज्ञानं च साधनमू। भगवदाविवर्भावः साध्यः， तदनु तत्र प्रवेशः फठम्। एतत् सर्वं भागवतादेवे भवतीति विशिष्टकलघद्रुमत्वं，विधिसंबंधो धर्मलक्षणम्। वेद़श्र प्रमाणम्। स यज्ञात्मको घर्मः। आचारोऽपि धर्मः पौरटणिकः। सत्याददोऽपि धर्मोः। तपःप्रभृतयश्र श्रवणाद्यः्च। तन्र यक्षेषु पूर्वेक्तन्यायेन अतद्रेतोरपि फलसाधनतयोक्तरूपेण，स्वर्गादिपद़भ्रमजननाद्वा कापख्यं संभवति। आचारेऽपि शुद्वघझुद्दी विधीयेते समानेष्वपि－ वस्तुषिव्यादिन्यायेन प्रवृत्तिसंकोचार्थं，गुणद़ोषौ विधीयेते，इति कापस्यम्। सल्याद़िष्वपि न्यवहारस्य संनिपातत्वात् कापश्यम्। तपःप्रयृतिषु च कः क्षेमो निजपरयोः कियान्वाऽर्थः स्वपरद्रहा धर्मेण ‘कर्षयंतः श़रीरस्थं भूतग्राममचेतस＇इति वाक्यात् कापर्य्यम्। सर्वत्र विह्तितनिषेधात् कापटचप्रतीतिः। न तथा अवणादिषु किंचित् कापफ्य्यर्ति । तद्रूकरत्तृष्वपि कापर्य्याभावः प्रशाब्दार्थः। प्रकर्षेण कैवतं उंज़चं यस्मात् स श्रवणादिधर्मो भागवत एव，परमश्रायं भगवद्वर्मव्वात्，परो मीयत इति भगवत्साक्षात्काए－ हेतुत्वाद्धा परमः। कर्त्वैनिशिष्ट्यादपि धर्मोक्कर्षमाह—निर्मत्सराणां सतामिति। परोलकर्षासहनं मत्सरो दोपः। कुपालुतवादिधर्मसंबंधो गुणः। दोषाभावगुणयुक्ताः अस्य धर्मस्य संबंधिन इन्युक्कर्षः। अन्यन्र मास्सर्यद्य स्पष्श एव। ज्ञानमप्यन्रैवेल्याह—वेद्यमित्यादि। अ习习 वास्तवं वस्तुवेद्यं यज्ञन्त्सकालपुरुषा एव सर्वत्र वेद्या उत्काः，तेषामपि वर्तुस्वरूपो भगवानत्र वै वेय उक्तः। तदे़ हि वास्तवं रूपं सर्वेपाम्। किंच स्वप्रकाशस्यापि वेद्यता अन्रैव शास्ते सिद्या नान्यन्र। अन्यन्र वेद्यस्यावास्तवत्वं，वस्तुनश्र वेद्यत्व मिति स्सितिः। अविद्यावद्विषयत्वं च। भागवते तु मुक्तानामधिकाईः। सर्वावेद्यस्यापि मगवतस्तद्चिछ्चया प्राकस्ये वेद्वत्वं，अन्यन्र पर्यवसितबुद्दीनामेव तहहो अवास्तवत्वप्रतीतिः। सर्वेषां वा वासतवं रूपं वेद्यमिति। यड़ादिषु कुतेषु ज्ञातेषु च न शांतपरमानंदा－ वाप्तिः। पारलौकिकत्वाच तस्य फलस्स। सांपतं दुःख्यानुभवश्र। आत्मज्ञानेऽपि शांततापरं न परमानंदुस्तयैव परमानंद़त्वं शास्यैर्वि－ प्रतिषिद्दं，भगवत्साक्षाकारे तु अन्ततः सायुज्ये वा शांतता परमानंदः। तनक्षणमेव तापन्र्यस्योन्मूलन्द्। तस्मददन्रैव फलं साधनं चेति ज्ञानोटकर्षः। शबद्ररसाभिज़ानामपि इदमेवोटक्टष्टमियाह्। श्रीमति उक्ष्मीयुक्ते भागवते—द्रारसयुक्त इति यावत्। काव्येषव－
 वनुमूय कृतव्वात् समाधिभावार्थं ‘महामुनिकृत＇मिस्युक्तम्। असाधारणमुपासनाकंडोरक्कर्षमाह—्मंत्रशाख्बमुपासनाकांडः पंचरान्रं च। तत्र मंजरास्ते देवता स्वाधीना भवति। परमेश्यरहूपा पंचरात्रे डपि मंत्राधिष्ठानस्वरूपेणैव स्वाधीनता，तथा स्यानाधिष्टानेष्वपि।

 अंत्तेष्वपि भक्केषवन्यथाकतुं च समर्थ ईॅग्वरः। सघ्य इति। भागवतश्रवणमात्रेण हृद्ययारूढो भवति। विचारचिंतनव्यतिरेकेणापि। अन्र प्रतिपादकानां महापुरुषत्वात् तद्वाक्यं दुर्बोधमिति बोधनपकारमाह－‘कृतिमिः खुग्रूप्षूमि’रिति बुद्देः कै शहलकृतित्वं उक्तबोधो－ पयोगिशुरुभूषा तु कथनोपयोगिनी। तदुभवसंपत्तौ तनक्षणादेवावरुध्यत इसर्येः। अथवा भागवतस्योक्कर्षमाह— किना परैरैति।

 हारेण पद्वाक्ययोर्भगवत्परता हि ज्ञातन्या। अन्यथा श्रुतं भवति। तनक्षणादिति तदानीमेव भगवदृर्थं प्रयत्नदर्शनात्। तस्मात् सर्वोटक्छष्टं भागवतमिति वस्तुनिर्देशःः॥ २॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

धर्मः प्रोज्झितेत्यन्र मध्यमभावमिति। बीजफलयोरन्तरा वर्तमानं वृक्षभावमिलर्थर्। कण्ठतः कल्पद्रुमत्वानुत्तेः करं तः्र्ययः इल्यतस्तदुपपादयन्ति धर्म इ्यादिना। धर्म इति श्रचणादिरुपः। ज़ानमिति। भगवज्ञानम्। विशिष्टकल्पद्धुम－ त्वमिति। कामिताधिकदानात् तथा। वेदश्रेति। चो वेदाविरुद्धसमुन्च्यकः। पूर्वेक्तन्यायेनेति। सूर्रिमोहकत्वेन। उत्करूपेणेति। विधिबोधितत्वरूपेण। भागवत एवेत्येन्कारेण भारतेपि कैतवं बोधितम्। भारते भगवद्यर्मागामप्यतिफलवचनात् कैतवम्，अत्र तु न कापि प्ररोचने’ति सूध्रटीकायां कथनात्। कपातुव्वेल्यादि। एकादशो भगवता सांधुलक्षणत्वेन तेषामेवोक्तत्वात्तथेत्यर्थः।


अत आहुः समाधाविलादि। तथा च भगवत्र्रेरणया कृतंवेन स्वस्यास्वातः्यज्ञापनाय तथोक्तिरिति भावः। उपासनाकाण्डोल्कर्ष-



## श्रीगिरिधरक्रता बालप्रवोधिनी

ननु धर्मज्ञानोपासनाप्रतिपाद्कानां ग्रन्थानां बहूनां विद्यमानत्वात् किमर्थोडस्यारम्भः किमर्थ चास्य श्रवणमिति श्रोतृप्रवृत्तिप्रतिबन्धकरुपायाः राङाया निरासाय श्रोतृप्रवर्तनाय चास्य श्रीमद्धागवतस्य काण्डत्रयविषयेंमयः सर्वशा₹त्रेम्यः श्रैष्ट्यं च विषयप्रयोजनसम्बधाधिकारिरुपमनुबन्धचतुष्टयं च दूर्शयति-धर्म इति। अन्र श्रीमद्रागवते परमः शाख्वान्तरोक्तधर्मेक्य उतकृष्टो धर्मो निरुव्यते इृति रोषः। कथमेतस्योक्कृष्तर्वमिंत्यपेक्षायामाह—प्रोज्झितकैतव इति। प्रकर्षण उज्झितं निराकृतं कैतवं कापञ्यं परद्रोहफलाभिसन्ध्यादिलक्षण यस्मिन् स:, श्रवणादिखूपो घर्म इ्लर्थः। यक्ञतपःप्रभृतिधर्मे तु परद्रोहादिकापस्यमस्ति 'कः क्षेमो निजपरयोः किगान् वाऽर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण।' 'कर्षयन्तः शारीरसथं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तःइरीरसथं तान् विद्बचासुर्निश्रयान्।।' इ्याद्यौं निन्दाश्रवणात्। प्रशाने़ेन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः। अन्र प्रतिपाघानां श्रवणकीर्त्तनादिलक्षणानां धर्मागां बहुत्वेऽपि भगवत्स्वस्पप्रापिलक्षणफलैक्याद्वर्म इत्येकवचनम्। तथाच मन्वादिधर्गशास्बैस्य न गतार्थव्वं तेषां संसारहेतुकान्यधर्मप्रतिपादनपधानत्वाद़िति भावः। श्रीमत्र्वं च नानाविधरसठ्यक्जकमधुर्यथार्थशाद्दवत्त्वं तेनापि न म्रन्थान्तरेणास्य गतार्थता, त习 श्रीमत्र्वाभावात्। अधिकारितोऽपि धर्मस्य परमत्वमाह-निर्मत्सराणां सतामिति। परोटकर्षासहनं मत्सरो दोषस्तद्रहितानां सतां साधूनां-ते साधवः ‘सर्मचित्तःः प्रशान्ता विमन्यनः' इ्याद्युककृपाबुत्वादिगुणवतां सम्बन्ध्यंयं, धर्म इलर्थः। यदि काम्यधर्मे तु मत्सरिण एवाधिकारिण इति स्पष्टमेवेति भावः। एवं कर्मकाण्डविषयेम्यः शाख्येभ्योडस्य श्रैष्टयमुक्तम्। अथ ज्ञानकाण्डविषयेम्यः शास्त्रेम्योडट्यस्य श्रैह्यमाह-वेद्यमिति। वास्तवं जगजन्मादिकारणव्वेन पूर्वोक्त परमार्थमूतमेव

 ज्वरशोकादिजनितः, आधिद्वैविको ग्रहावेशादिजनित:, आधिभौतिकः रीतोषणठ्याघ्रसर्पादिजनितश्र तापः। एवं च यत्परम-


 पाद्नात्। सन्द्रमध्यमोत्तमानों सर्वेषां तद्वेदन्नं भवतीति महानुक्कर्षोडन्यम्नन्थादस्य सिद्वघतीति भावः। ननु तथाप्याधुनिकवता-
 भगवान् बादरायण:, स एव सततं मननरीलत्वान्मुनिस्तेनापि नारदोपदेशमासाय कृते रचिते इस्यथः। यद्धाइस्य इलोकस्य
 प्रमाणनमत्वमेवास्य ‘सर्वनेदेतिहासानां सारं सारं समुद्युतम’’ इति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः। एवं ज्ञानकाण्डविषयेम्यः शास्त्रेम्यः
 किंका-वेति कटाक्षे न किक्विदूपि प्रयोजनमिल्यर्थः। ननु कथं तेषां निष्रयोजनववमिलपेक्षायामाह—ई ईख्यर ह्यादिना। ईख्यरः प्रथमग्रोकोत्को जगजन्मादिकर्ता भगवान् वासुदेवः अत्र भागवते सुभ्रूषुमिः एतद्ग्रन्थभ्रवणेच्छावद्रिरेव ह्च्चवरुद्वचते प्रेमरसनया बद्वचते, कि पुनः श्रवणपरैः। तदपि न विलम्बेन किन्तु सद्यस्तत्रापि तनक्षणणादेवेल्यन्वयः। सद्यस्तक्षणादिति
 स्वह्टदि अतिसंकुचिते स्यले, तदपि श्रवणेच्छामात्रेणैवातिशीघं वेति कियननतिशायोऽस्य इक्षु शाक्य इल्यनेनैव प्रयोजनसिद्देइन्येषां निष्प्रयेजनत्वं भवत्येवेति भावः। तर्हि सर्वे इदपेव कुतो न श्रृण्वन्ति तथापि ग्रन्थान्तरस्य वैयध्यं स्यादिल्याइङ्फयाह—
 भावः। अत्रानेकजन्मानुष्टितसुकृतत्वेन मर्सरादिदोषरहितः झुद्धान्तःकरणोऽधिकारी, साधनतया श्रवणादिधर्मस्तत्राव्यतया सचिदानन्दात्मको भगवांश्र विषयः, निखिलडुःखनिवृत्तिपूर्वंकपरमानन्दा वाप्तिश्र फलापरपर्यायं म्योजनम्, ग्रन्थस्य विषयेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः प्रयोजनेन साध्यसाधनभावश्र सम्बन्ध इलनुबन्धचतुष्टयं दर्शितम् ॥ः.॥

## हिन्दी अनुवाद

महाभुनि ठ्यासदेवके द्वारा निर्मित इस भीमझ्र्वागंबत महापुराण में मोक्षपर्यन्त फठकी कामनासे रहित परम धर्मका निर्पण हुआ है। इसमें शुद्धान्त:करण सतृपुषोंके जाननेयोग्य डस वास्विक वस्तु परमाल्माका निर्पण हुआ है, जो तीनों तापोंका जड़से नाश करनेवाही और परम कर्याण देनेवाली है। अब और किसी साधन या गाहसे क्या मयोजन ? जिस समय मी खुकृती पुखष इसके भ्रणणकी इच्छा करते हैं, ईेग्वर उसी समय अविलम्ब उनके हैद्ययमें आकर बन्दी बन जाता है १२॥

# निगमकलपतरोग लित फलं ग्रुकमुखद्वमृतद्रवसंयुतम्। <br> पिकत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका धुवि भाकुकाः ॥३ ॥ 

## श्रीधरस्बमिविरचिता भावार्थदीविका ।

इदानों कु न केवलं सर्वश्राब्लेय्यः श्रेघ्वादस श्रवणं विधीयतेडरि तु सर्वशाब्लफल


 एवामृतरुपेण द्वरेण संयुतमू। लोके हि श्रुकमुलसपृष्टे फलममृतमिब स्वादु भवरीति प्रसिद्दम्। अन्र गुको मुतिः। अमूतंत परमानन्दः । स एव द्रवो रसः। "रसो वै सः। रसं ब्रेवायं लहध्चानन्दी भवति" इति श्रुतेः। अतो हे रसिका है रसक्ञासत्रापि भावुका हे रसविशोषभावनाचतुरः। अहो भुवि गलितसियलग्म्याभोक्तिः। इदें भागवतं नाम फलं मुडुः: पिबत। ननु त्वगष्ट्रा-
 अत्र रसतादाल्म्याविकक्षया रसवत्वस्य विकक्षितव्वाद्ट् गुणवचतेऽपि रसशब्दे मतुपः प्राट्लभावात्तेत वितैव रसं फलमिति


 कुवंवंलहैवुकीं भक्तिमिलंभू तुतुणो हरिः" इति ॥ ३॥

## थीवंशीधिरहतो भावार्थद्दीविकाप्रकाशः।

कल्पितं संकल्पितं राति दद़ातीति कल्पतरः। पृषोद्रादित्वादार्ष्व्वाद्या कल्पितपद्येकारस्याकारः। यद्धा कल्प्मतीव

 पकतया ख्वयमेव पतितं न नु बतार्पातितमिति। स्खादु संपूर्णांबं न चोन्छनिपातेन खुटितमिलर्थ इति। नाव्यनतिमधुरं चेल्याह।



 करिपतत्वे कु पाकृतगाथावस्संसारनिस्तारकव्वमध्यस्य न सेल्स्यति। "हतनान्द्वपरस्लाते" इल्यादी करणं भाकटथकरणमिल्यें



 मेबासीत्तदा कृ्पान्तरेगनघ। त्रिवर्गसाधनं पुणं शातकोटिप्रविस्तरम्।। अंगानि चतुरों वेदोः पुराणन्यायविस्तरम। मीमांसा




पुराणानामनादित्वमेव। अन्रक्ष्पिपति। नन्विति। अप्टिः सावरणबीजम्। आदिना तदेंतस्तृणादिम्रहः। अतो, रसरूपत्वात्। तादात्यं ताद्रूप्यम्। ननु रसवदिति मतुपा भाव्यं रूपवान्घट इतिवत्। अन्यथा फलसामाधिकरण्यं न स्यात्तत्राह। अन्र चेति। अन्र पकृते रसवत्व्वस्याविवक्षितत्वान्मतुपः प्रापिरेशे नास्तीति तं मतुपं विनैव रसतादात्क्यविवक्षया फल ननु मतुपो लोपेनापि तद्वत्वविवक्षया नीलो घट इतिवस्सामानाधिकरण्यसंभवात्किमर्थ मतुपः प्राप्ट्यभाव उच्यतेडत आह। अगुणवचनेवीति। गुणं सुक्ववा गुणिनि ये पर्यवस्यन्ति शब्दास्तेम्यो मतुपो लोपो भबति। रसझब्द्रु गुणवाची न तु गुणिनि पर्यवसायी रसः शर्करेलादिप्रयोगदर्शनात्। मतुपो लोपेन सामानाधिकरण्यासंभवात्साधुत्वार्थं मतुपो प्रापिरेकेल्यर्थःः। मिन्नपृवृत्तिनिमित्तयोः रब्द्योरेकस्मिन्नर्थे बृत्तिः सामानाधिकरणयमिति। अगुणं गुणभिन्नं वक्तीीयगुणवचनस्तस्मिंम्तथा। तत्र स्वीकृतेपि सामानाधिकरण्ये हेयांशः व्वगादिः। तन्निवृत्त्यथं हेयांशनिवृत्तये। भागवतामृतपानस्य सद़ा सेउग्गत्वमाह। न चेति। मोक्षः सालोक्यादिर्जीवन्मुक्तवं वा तमभिठयाप्य तत्र तत्र भगवह्डीलागानप्रसिद्देः। यद्वा लयः रसास्वाद्जनितः प्रलयोऽष्टमः सात्विक्त्तत्पर्यंतम्। पिबतेल्यनेन पाने ₹तंभाचाः सात्रिवका भवन्तीति ज्ञेयम्। तत्र प्रये सति पानस्यापपष्टृवात्। यद्यपि विरामस्तद़पि पुनः प्रबोधे सति पुनरपि प्रलेयपर्येन्तं पिबत नतु ल्यजतेति मुहुरिति पद्र्। यद्वा मुहुरिति पीतस्यापि पुनः पाने स्वादाधिक्यमेनेल्यहो। इल्यतिविस्मये। रसिकाः हे रसज्ञा इति भक्तानामेव जातरतित्वाद्रतेरेव स्यायिभावत्वात्स्थायिन एव रस्यमानत्वान्नात्र ज्ञानिकर्मयोगिनां कोपि दाय इति भावः। हे भावुकाः! तत एव यूयमेव कुशल्लिनोऽन्येडमंगल्य एवेति भावः। भावका इति पाठे भावकत्वव्यापारवन्तः। तथा हि भावकत्त्वष्यापारेण भाठ्यमानः स्यायी भुज्यते इति भटृनायकमतम्। अत्र इलेषेण भगवतः स्वरूपं रस एव भवति। तथाहि तैत्तिरीयकोपनिषदि "व््ह्मविद्याव्नोति परम्" इत्युत्त्वा घ्रह्यणः सकाशादाकाशादिकमेणान्नमयविरादपुरुषपर्यन्तां सृष्टिमुत्त्वा तस्य चान्तरतः कमेण "तस्माद्वा एतस्मात" इल्यादिनान्नमयभाणमगमनोमर्यविज्ञानमयानन्द्मया आम्नायन्ते। तेष्वव्यानन्द्मयस्यैव "आनन्दूमयोऽभ्यासात" इल्यनेन घह्तवं मतभेदे़े च तत्पुच्छसयैव। "आनन्द्ध आत्मा घ्रह्सपुच्छं प्रतिष्ठ" इस्यनेन घ्रह्सत्वं ह्रह्मण एव प्रतिप्रात्वं च प्रतिपादितम्। तद़नन्तरं च "रसो वै सः रसं होवायं लध्ध्वानन्दी भरति" इति श्रुतेः। चत्र भ्रुतौ च स इल्यनेन प्रक्रांत आनन्द्मयो वा तत्पुच्छं घह्म वा न परामृइयते पृथक्पथगुत्तरोत्तरार्थम्रकर्षप्रतिपादिकास्वन्नमयादिश्रुतिष्वन्ते तस्साः पाठात्रक्रमभंगापत्तेः। ततश्र तस्या अयमर्थः। स प्रसिद्दो वै निस्रितं रस एव आनंद्ममयात्तथा ब्रह्कतोडव्यांतरं प्रकृष्टं "चद्कणो हि प्रतिष्टाहम" इल्यनेन श्रीकृषणस्यैव ज्रह्मतः प्रकृष्टवं "मल्धनामशानिः" इत्यत्र तस्मिन्भेव यौगपद्येन सर्वरसस्य साक्षादुपलन्धेसतन्र च श्रृङ्जरादिसर्वरसकद्ब्बमूर्तिर्भगगवान्सद़भिप्रायेण बभाविति श्रीस्वामिचरणानां व्याख्यानाचच तस्यैव सर्वरसरूपत्वंचातः श्रीगीतश्रीभागवताभ्यामेव रसहाब्देन भ्रीक्ठषणो ठ्याख्यातः। तमेवायं विज्ञानमयो लब्धांनद़परावधिकाष्टां प्राप्नोति "सैषानंद्स्य मीमांसा भवति" इति तदुत्तरश्रुर्या रस एव तस्मिन्नानंदविचारपर्यवसानज्ञापनात्। यद्वाऽयमानंद्ययोपि "द्विजाह्मजा मे गुवयोर्दि हद्धुणा" दृति "विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्द्देः इति" इल्यादि््य्यस्तमेव लब्धवानंदी भवतीति। ततः तं रसं श्रीकृषणं फलं निगमकल्पतरोः सकाशान्रलितमू। न तु तन्र साक्षाटिस्यितर्मिति तद्र्थ निगमो नान्वेष्टठयः, किन्तु झुकमुखमेवेलाह्। शुकभुखादिति फलमिद्यतिस्वादु ज्ञात्वा तत आकृष्य ब्यासेन से हात्स्वपुत्रमुख एव निहितमिति संभाउयत इति भावः। किंवा झुख़मुखादिति हेतो पंचमी। येषामहं प्रिय आत्मेय्यादि शुरुकवाक्यप्रामाण्याद्य भुवि बजभूमावुत्पद्य हे मानुका रसिकाः प्रिया: सत्यः भागवतं भगवस्वरूपभूतं रसमाधुर्यं पिबत। चद्वा भगवतः श्रोकृष्णस्य रसमालयं लयः इलेषाल्लिगनमिति यावत्। 'ली ख़्रेषण' इति धातुपाठात्। तमभिक्याप्य एतदभिप्रायेण न्यायरत्नाकरेऽप्युक्तं "परमिममुपदेशमाद्रियध्वं निगमवनेषु नितान्तखेद़खिन्नाः।
 पिबतेल्यधरपानं सूचितमिदमेव निगमकल्पतरोर्गलितं परिपकं फलमिति फलतो गोपीजनानुगतिमयी रागानुगाख्या भक्किरादिष्टा। यतो निगमोपि तलोभादेव बृहद्वामनद्टष्चं ताहझों भक्ति विधाय त्रजभूमानुत्पद्य शतसहस्रहो गोप्यो भूत्वा तद्धरामृतरसं पपाविति वेद्त्तुतौ दृष्टमिति अतिरहस्योर्थः। "घह्ठणो हि प्रतिष्टाहम्" इन्येतत्केचिदन्ग्रथा व्याचक्षते। सन्यं तदप्राकरणिकत्वात्कल्पतत्वादयुक्तमेव मंतбयं कि त्वेवमेव युक्तम्। तथाहि "मां च योऽठ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतील्यैतान्नह्नभूयाय कर्पते ॥ ब्रह्नणो हि प्रतिष्राहममृतस्याव्ययस्य च। शाश्यतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च॥" इति। अनयोरर्थः । नतु त्वद्धत्या कथं निर्गुणव्रद्मप्रामिः सा तु अद्वितीयतदेकानुभवेन भवेत्त्राह। घह्मणो हीति। हि यस्मात्परमप्रतिष्टात्वेन प्रसिद्धं श्रुतौ यढ्रह्य तस्याप्यंं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठीयतेडस्मिंन्निति प्रतिष्ठाश्रयः। अन्नमयदिषु श्रुतिषु सर्वन्रैव प्रतिष्टापद्स्य तथार्थव्वात्। अत एवामृतस्य मोक्षस्साप्यहं प्रतिष्ठा। तस लक्षणया स्वर्गादिपरत्वं वारयति। अन्ययस्येति। तथा शाश्वतस्य साधनफलदझयोरपि स्थितस्य धर्मस्य भत्त्याख्यस्साहं प्रतिक्षा तथा तत्प्राप्यस्यैकांतिकस्य सुखस्य प्रेग्णग्र प्रतिष्धाऽतः सर्वस्यापि मद्धीनत्वात्कैवल्यकामनया कृतेन मद्धजनेन घद्साि लीयमानो ब्रद्सधर्ममपि प्राप्लोतीति। अन्र श्रीविष्णुपुराणमपि प्रमाणम्। "श्रुभाश्रयः सचित्तस्य सर्वंगस्य तथाल्मनः" इति! ठ्याख्यातं च तत्रापि स्वामिचरणैः सर्वगस्यात्मनः परनह्यणोप्याभ्रयः प्रतिक्षा। तदुक्ते भगवता "अह्मगो हि

प्रतिकाहम" इति। यथा विष्णुरर्मेपि नरकदादशीपसंगे "भकृतो पुरुपे चैव घघण्वापि च स पसुः। यथैक एव सर्वान्मा वादुदेवे

 जगत् । सभैव तदूनं तेजो ज्ञातुमर्होसि भारता।" इति। घह्वसंहितापि "यस्य प्रभा प्रभवतो जगदृंउकोटिकोटिष्बशेषवसुधादिविभूतिमिन्नम् । तह्रहा निष्कलमनंतमरोषमूतं गोविंदमादिपुखषं तमहं भजामि।।" इति। अत एव श्रुतिश्र गोपालतापिनी "योऽसौौ जाम्रस्स्वन्नसुप्तिमतीय तुर्यातीतो गोपालस्तमे कै नमो नमः" इति । संद्भर्मु त्रिकांडतोपि श्रैप्ये तदीयावयवसारत्वनिर्दे होन दोषपरिहारपूर्वंक कारणांतरं योजयन्पूर्वतेपि बैशिष्चमाह। निगमेति। हे भावुकाः परममंगलायनाः ये रसिका

 श्रीभागवताएयं घच्छास्तं तर्बब रसवद़ि रसस्यैकमयताविनक्षया रसशान्देन निर्दिश्रे भागवतशान्देनैव तस्य रसस्यन्यद़ीयक्वं ठ्यावृत्तं भागवत्त्य तदीयय्वाक्षेपात्। शान्दरहलेषणण च भगवस्संबंधिरसमिति गम्यते। स चरसो भगवध्रीतिमय एव। "उस्यां वै भ्रूपमाणायाम"" इलादिफलध्रुते। यन्मयव्वेनैव भीभगवति रसशब्दः प्रयुज्यते "रसो है स" इूति स एव च प्रशस्यते "रसं बोेशयं हठध्वानंदी भवति"। अन्र रसिका द्यनेन प्राच्चीनर्वाचीनसंसकारणामेव तद्विज्ञवं दूर्शितम्। गलितमिल्यनेन रसस्य
 भागवतमिटयेने सत्लपि फहांतरेपु निगमस्य परमफलरवेनोक्या तस्य पुरुषार्थव्वं दर्शितमम। एवं तस्य रसात्मकस्य फलस्य
 मृतमुखोभिप्रेयेते। ततस्तन्मुखं प्राप्य यथा तटफलं विरोषतः स्वादु भवति यथा परमभागवतमुखसंबंधं भगबदूगुणमपि ततस्ता-

 ध्याख्वादकबाहुल्येपि ठ्ययिष्यतीति दूर्शितम्। यद्वा तत्र तस्य रसस्य भगवत्रीतिमयत्वेपि दैविविध्यं तत्र्रीन्युक्तवं तत्र्रीतिपरिणामत्वं चेति। यथोन्क द्वाद्रो "कथा इमात्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषुप यशः परेयुषाम्। वैराग्यविज्ञानविनक्षया विभो बचोषि-

 तसस्सुर' रूति द्वाद्यो श्रीभागवतविशेषणात्। लीळाकथारसनिषेवण्णमिति तस्यैव रसत्वनिर्देशाशच्च। सत्युरमिति। संतोडइन-
 तस्मादेवं ठ्याए्येयम्। यद्याप प्रीतिमयरस एव श्रेयांत्तथाण्यस्यन्र विवेकः। रसानुभविनो यत्र द्विविघःः। विबतेत्युपदेक्याः
 यच्वप्येवं तथापि तदनुभवमयरससारं स्वानुभवमयेन रसेनैकतया विभाठ्य पिबत। यतस्ताह्रातया ताहचागुकमुखान्दलितं प्रवाह-
 एवमेबाभिम्रेय भावुका इलत्र रसविशेषभाबनाचतुरा इति स्सामिचरणैन्याव्यातम्। तथा "सरन्मुकुन्दाघ्युपमूहनं पुनविंहातु-






 नासिकस्य लोपः। हह सूत्रे बनतेरपि गुहीतत्वात्। "वष्टि भागुरिः" हति अव्युपसर्गाकारलोषः। "भूल्वा द्वित्वा द्विजवरस्वं

 नारदेन कदाचित्सलयामादत्तः कृष्णः सदा घाद्वणदेहोो में भवत्विति प्रार्थितस्सेश्युच्चारयिख्वा मुक्त इति प्रसिद्ध हरिंशे। पुनः



इस आनंद़ो मीयते प्राप्यतेडनयेति रसमा सरखती तस्या आलयं स्थानम्। पुनः किंमूतं गा विज्ञाने गीरर्येते ज्ञायते परतत्र्व-
 धबनितोऽत्रेति। इति ज्राह्मणपक्षेऽड्ययं योज्यः। "अ््वि्मिष्टं जाह्वणं गुरुमुपासीत" इति श्रुल्यर्थम्व ॥ ३।।

## श्रीराधारमणद्दासगोस्वामिविरचिता दीपिनी व्याख्या

इद़ानीमिति। निगमेति। नितरां गमयति धर्मादिचतुर्विधपुरुषार्थसाधनानि बोधयतीति निगमो बेदः। वेदफलरुपस्वाद्स्स प्रमाणतमत्वमपि धवनितम्। अनागताष्यानेनेति। यघ्च्येतद्ग्रन्थप्रणयनोपक्रमद्शायामस्य झुकमुखाद्य भुवि गलितत्वं न विद्घते, तथापि ठ्यासस्य सर्वज्ञवाद् भविष्यद़पि भूतवत् कृत्वा तेनैवमुक्रमिति भावः। अगुणवचनेऽपि अविशोषणेडपीयर्थः। अन्र ‘रस’शब्दूस्य विशोष्यत्वेडपि रसवत्वे विचक्षाभावात्, न तदुत्तरं मतुपः प्रामेरिति भावः। तेन विनैव मतुपप्रत्ययं विनैव। सामानाधिकरण्यं विशोष्यविशेषणभावः ॥ ३॥

## श्रीमद्वीर राघवव्याख्या

एवं विषयम्रयोज़नकथनेऽपि प्रामाण्यनिश्रयं विना श्रवणं नोपपद्यत इसाशांक्य वेदांतमूलठ्वं वद्न चेतनानभिमुखयति तृतीयश्रोकेन-निगमकल्पतरोरिलादिना। हे रसिका रसज्ञाः भावुकाः भगवत्संरीलनपरा: ! निगमो वेदः स एव कर्पतरुस्तस्य फलं फल रूपमिद्द श्रीभागवतं पुराणं आलयमामरणं पुनः पिबत। निगमस्य कल्पतरुत्वनिरूपणं धर्माथे काममोक्षपुरुषार्थचतुष्टयतत्साघनद्वरा धर्मादिफलजनकत्वात्, भागवतस्य तत्फलत्वनिरूपणं निगमसारांशरूपष्बात्, 'खाद़त’इल्यनुक्त्वा ‘पिबत’इति वदन्ने तस्सूचयति आम्रादिफलेषिववानुपादेयांशास्तन्चीजादिरूपः कल्पतरुफले नास्ति, किंतु केवलं पेयः कुत्सो रस एव सन्नपि व्वग्रीजादिरव्युपादेयम्। एवमर्मिन्नपि पुराणे नानुपादेयांशो विद्यते, अपि तु सर्वोडव्युपादेय एवेति। निगमद्रुमफलृवं चास्य पुराणस्य स्वप्रधानप्रतिपाद्यनिरतिशयानंतबह््यानंद्साधनमूतभक्तिद्धारावगंतन्यम्। एवम् 'अमृतद्रवसंयुतम्' इसादी़्न्यपि विशोषणानि।
 मोक्षः मुक्तिः कैवल्यम्, 'निर्वाणश्रेयोनिःभ्रयसामृतम्'इति मुक्त्यादिशब्द्पपर्यययत्वस्मरणात्, स एव व्रवः सारांश्तेन संयुतुं रसं रसवत् गुणवचनेम्यो 'मतुपो लुगिष्ट' इति लुक्। भगवदनुभवानन्द्वदनेने भक्तिरूपत्वं सिद्वम्। भक्तिर्नाम 'रनेहपूर्वमनुध्यानं
 शुकाख्यपक्षिमुखपातितं सुप्रहं स्यान्तद्वद्वेदवृक्षशाखाग्रगतं ज्ञानफलं श्रुकमुखसंबंधास्सुल्रभमिलर्थः। 'द्वा सुपर्णां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजात’ इति श्रुयनुसारेण बादूरायणेः शुरुकाख्यपक्ष्सिस्वरूपिण ‘आलयादि’ति पाठे आमरणादित्यर्थः। निगमद्रुमफलत्वर्पपणेन वेदमूलत्वं ‘गुकमुखाद्वलित’ मित्यनेन केचलनिवृत्तिधर्मंपरायणास्वाद्वित्वप्रतीय्या शिप्टपरिगृहीतथव्वमत एव प्रामाण्यं
 भविष्यदुभिप्रायेण अ्रैकालज्ञस्य निर्मातुरेवमुक्तिः।। ₹।।

## श्रीमद्रिजयधवजतीर्थकता पद्रसावली

एवं ज्ञातफलानामपि प्रेक्षावतां प्रांसाविधिम्यां भागवतशास्त्रवणाभ्यासे क्षिप्रप्रवृत्ति: स्यादिति प्रशास्य विधत्तेनिगमकल्पतरोरिति। भुवि भानुका रसिकः यन्निगमकल्पतरोर्गलितं गुकमुखादम्तृत्रवसंयुतं भागवतं फलं तस्य रसमालयं मुहुः पिबतेतेयेकान्वयः। मर्ल्यलोके भवनशीलरसज्ञा यूयं निगमयति नितरां ज्ञापयत्यपेक्ष्तिताषोषमुरुषार्थानिति निगमो बेद्ः, स एच कल्पतरहः कल्पतं संकर्पत्रं भक्ताकांक्षितं तरति वितरति ददातीति कल्पतरः सुरपाद्पः। उपसर्गः स्वयं धानुलीनमर्थ पकाशार्यतिं
 तस्माद्धयासनान्ना मया गलितं पातितं शिवाबतारस्य मस्पुन्त्य हुकनाम्नो मुनेर्मुखात्परीक्ष्तिते प्रवचनाद्रमृत्रवेण संयुत पूवंमष्य-

 वस्य फलस्स मघुरं रसं लिंगशरीरमोक्षपर्यंतं मुहुः पसावृत्य श्रवणांजल्यिपैदैः पिबत पानं कुरुत श्रवणादिनाSSस्वादयतेलर्थः। 'अहो' इति बहलनुन्मुखीकरोति । अस्य फलस्सामृतरसास्वादसुखानुभवं पर्यतैति रसशबनद्य तिक्ताद्विष्ठु षटुसु वृत्तावप्यमृत्रवेल्यादिस्वो-
 ‘कल्पः सुरपाद्पेंडकि संप्रोक्क'इति वचनात्तमेव तारयति प्रकाइायतीति निगमकल्पतरः तस्माचहुकाचार्याननात् गलितं ठ्याख्यातं परीपक्षते इति शोष०। अमृतं कैवल्यं तस्य द्रवो गत्तिः तया युक्तं कैवल्र्रापकमिति यावत्। रससंपत्तेर्निवासस्थानं भागवतं फलं पिखतेति वा। अन्र पिक्रतिर्भक्षणार्थ;, अनेकार्थंव्वद्यातूनामू। न चायमाचार्योक्तोडर्थों नेसम्रद्येंये, चतुर्मुखमुखलेखतुद्धिगोचरापरि-

मितार्थभागवततात्पर्योंथं दर्शययां पूर्णमतीनामाचार्याणामव्ययं कस्रित् बुद्धिसमुद्रतरंग इति निस्वित्य वक्कु शक्यत्वात्। भुवि गफितमिंति वा देक्लोके देनैः पीयमानंः सजनमनुजक्कपया भुवि पातितमिल्यर्थः ॥ ₹।।

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्र्भः

त्रिकांडतोऽपि श्रैष्टघं तदीयावयंवसारव्वनिर्दे शेन दोषपरिहारपूर्वकं कारणान्तरं योजयन् पूर्वतोऽपि वैशिष्टयमाह— निगमेति । हे भानुकाः ! परममझ్ఞल्यायना ये रसिका भगवत्र्रीतिरसज्ञा इलर्थः। ते यूयं वैक्रुणात् कमेण भुवि पृथिठ्यामेव गलित-
 फलं तत् भुक्यपि स्थिताः पिबत आस्वाद्यन्तर्गतं कुरत श्रीभागवताख्यं मच्छास्तं तत् खलु रसवदपि रसैकमयभावविवक्षया रसशाबद्देन निर्दिष्टें भागवतशब्देनैव तस्य रसस्यान्यदीयत्वं ठ्यावृत्तम्। भागवतस्य तदीयत्वेन रसस्यापि तदीयंयव्वक्ष्वेपात् शब्दश्र्श षेण च भगवन्सम्ब्बन्धिरसमिति गम्यते। स च रसो भगवृ्र्रीतिमय एव। 'यस्यां वै भ्रूयमाणाया'मिल्यादि फलश्रुतेः यन्मयव्वेनैव श्रीभगवति रसशब्दः श्रुतौ प्रयुज्यते ‘रसो वै स' इ़ति स एव च प्रशस्यते। 'रसं ह्येवायं लब्धवानन्दी भवती’ति। अन्र ‘रसिका' इलनेन प्राचीनार्वाचीनसंरकाराणामेव तद्विज्ञां दर्शितम। 'गलित’ मिल्यनेन रसस्य सुपाकिमत्वेनाधिकस्वादुत्वमुक्त्वा शास्सपक्षे सुनिष्पन्नार्थंत्वेनाधिकस्वादुत्वं दर्शितम्। 'रस' मित्यनेन फल़पक्षे हेयांशरहितववं दर्शितम्। तथा 'भागवत’ मिल्यनेन सस्सपि फलान्तरेष निगमस्य परमफलव्वेनोक्या तस्य परमपुरुषार्थषवं दर्शितम्। एवं तस्य रसात्मकस्य फलस्य स्वरुपतोडपि वैशिष्ट्ये सति परमोल्कर्षोधनाथं वैरिष्टथान्तरमाह-शुकेति। अत्र फलपक्षे कल्पतरुवासित्वाद्लौकिकत्वेन शुकोडप्यमृतमुखोSभिम्रेयते। ततस्तन्मुखं प्राएय यथा तरफलं विशोषतः स्वादु भवति तथा परमभागवतमुखसंबन्धं भगवद्गुणवर्णनमपि। ततस्ताह्हरापरमभागवतबृन्द्महेन्न्रश्रीकुकदेव वमुखसंबद्ध किमुवेति भावः। अत एव परमख्वादु परमकाष्षाप्रत्वात् स्वतोडन्यतश्रा तृतिरपि न भविष्यती-
 खाद़कबाहुल्येऽपि ठ्ययिष्यतीलपि दर्शितम । यद्वा तत्र तस्य रसस्य भगवत्र्रीतिमयत्वेऽपि द्वेविध्यं-तत्प्रील्युपयुक्तव्वं तत्रीतिपरिणामस्वं चैति। यथोक्त द्वाद्रो ‘कथा इमारते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषामू। विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभोर्वचोविभूतिर्नतु पारमाथ्यम् II यस्तूत्तमश्कोकगुणानुवाद़ः सडीयतेडरीक्ष्णममझलध्नः। तमेव नित्यं श्रृणुयादृभीक्षणं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीवसमानः ॥' इति । ततः सामान्यतो रसत्वम्त्व्वा विशोषतोऽट्याह-अमृतेति। अमृतं तहीलारसः। 'हरिलीलाकथात्रातामृतानन्दुतस स्सुर’मिति द्वादूरो श्रीभागवतविशोषणात् लीलाकथारसनिषेवणमिति तस्यैन रसत्वनिर्देशाच्च। सन्सुरमिति सन्तोडत्राल्मारामाः। इथथं सतां ब्रह्मसुखानुमूत्येय्यादिवत्। त एव सुरा अमृतमात्रस्वादित्वात् अन्र व्वमृतलीलारसस्य सार एवोचयते। तस्मादेवं
 भविनो लीलापरिकराश। तत् लीलापरिकरा एव रससारमनुमवन्ति अन्तरझ़्वात्। परे तु यकित्ञ्विदेव बहिरङच्वात्। यद्चव्येवं तथापि तदनुभवमयरससारं स्वानुमवमयेन रसेनैकतया विभाष्य पिबत। यतस्ताँ्दातया ताद्दराझुकमुखाद्यलित

 मिच्छेन्न रसम्रहों जन’ इ्यादि । अन्र वैकुण्ठस्थितकल्पतरुफलस्य रसमात्रहूपत्वक्य। यथा श्रीहयशीर्ष पंचरात्रे पंचतर्वनिरुपणे द्रव्यतत्त्व शणु 习ह्लन् पवक्ष्यामि समासतः। सर्वभोगप्रदा यत्र पादपाः कल्पपादपाः।। गन्धरूप खादुरूप द्रव्यं पुष्पादिकख्ब यत्।



## भ्रीमद्विध्रनाणच्ककर्तिकता सारार्थदर्शेनी व्यास्या



 पक्रया ख्ययमेव पतितं, न तु बलात् पातितमिति खवादुसंपूर्णाव्वमू। न नोब्बनिपातनेन सुदितित नाष्यनतिमधुरं हैत्याह- चुकेतिं।
 घिव अमृतदववसंयुतम । गुकेनैव तेन खचद्रवा अमृतनिष्हमणाँथं द्वारमपि कृतम । अथ च तेन स्वादित्वाद्वतिमधुरं ततः स्त्तादि-




 इलतिविस्मये। रसिकःःहे रसज़ा इति भक्तानामेव जजातरतित्वात्रतेरेव स्यापिभावत्वात् स्थायिन एव रस्यमानव्वात् नात्र ज्ञानिकर्मियोगिनां कोडपि दाय इति भावः। हे भावुकास्तत एव यूयमेव कुइलिनों अन्येऽमझ़जा एवेति भावः। 'भावका' इति पाठे भांकरवन्यापारवन्तः। तथा हि-भावकत्वन्यापारेण भाठ्यमानः स्याधी भुज्येते इति भद्टनायकमतमू। अन्र इलेपेण भगवतः खरूपं रस एव भवति । तथा हि तैत्तिरीयकोपनिषदि ‘अद्यविद्दाव्नोति पर'मिस्युक्त्वा घ्वाणः सकाझात् आकाशादिकमेणान्नमयविरादपुरुपपर्येन्तों सृथ्पिक्क्वा तस्य चान्तरन्तःकमेण ‘तस्मादा एतस्मादन्य’ इसादिना अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दूमया


 दिकासु अन्नमयादिश्रितुपु अन्ते तर्या:यूाठात् पकमभझापत्तेः। ततश्र तस्या अयमशः-स प्रसिद्वो वै नित्रितं रस एव आनन्द्-

 ठ्याख्याना़्च तस्यैव सर्वरसहुपत्वं च । अतः श्रीगीताश्रीभागवतז्यामेव रसशब्देन श्रीकृषण एव ठ्याख्यातः, ‘तमेवायं विज्ञानमयो हउध्वा आनन्द्परावधिकाष्शं राप्नोति, सैषानन्द्स मीमांसा मवति’ इति तदुत्त्र्रुया रस एव तस्मिन्नानन्दविचारपर्यंकसानज्ञाप-



 व्पय हे भातुकाः रसिकाः स्वियः ! सत्यं भागवतं भगवत्ववरूपमूतरसमाधुर्ं पिबत। यद्वा भगवतः भीकृषणस्य रसं आहरं लयः
 सूचितमिदमेव निगमकल्पतरोर्गलितं परिपकवं फर्मिति फल्तो गोणीर्जनानुगतिमयी रागानुगास्या भक्तिरादिष्श। यतो निगमोऽरि

 क्षमेव मन्तनयं, किन्वेवमेव गुक्तम्। तथा हि-‘माळ्व योऽठ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतील्यैतान् ्र्नमूयाय







 व्यवस्थि’’ इति। तत्रैव मासक्ष्षपू जाप्रसके ‘खथाच्चुतस्वं परतः परसमात् स घहाभूतात् परतः परात्मा। तथाच्युत त्वं कुरु वा सितंत तन्ममापदें चापहाराप्रमेयेति । तथा हरिवंशेडपि विप्रकुमारानदन्रस्तावे अर्जुनें प्रात शीभगयदाक्यं 'तत् परं परमं घह सरं विभजते जगत्। ममैव तदूने तेजो ज्ञातुमह्हीसि भारते’ति। बहसंहितापि 'यस्य प्रभा प्रवतो जग़दण्डकोटिकोटिष्ववेषवनसुधादि-



## श्रीमन्तुक्देवकहतः सिद्दान्त्रपदीप:






 सूच्येते३३

## थीमद्दहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 तु बुद्धिपरिकलिपतम । अतो वा₹्यार्थ एव वक्तव्यः तत्र पमेयस्याप्रसिद्धावपि एतद्वाक्यान्यथानुपपन्त्या ताह्यं म ममेयमसीति बोद्ध-


 कर्ष आर्थिकः। नितरां गमयति घह बोधयतीति परमोपनिषत् निगमः। स एव कल्पतरः सर्वफलदानसमर्थः। कल्पः स चासीं तरश्येति कल्पतरः। निगम एव करनतरः। अतिपक्वं हि फलं गहति। खत एव पतते। आगमनसमये पतितं वा घाकुंतमिव फलं समानीतमिति भावः। ग्रोो ठ्यासपुःः मुक्तव्वादधिकारी। पिता हि उस्दृष्टं पुन्नमुले प्रयच्छति। फलं च विरेषतः। तन रसात्मकम । निद्घैरैजंलमिव सर्वे न्वियैः संबंद्धं प्रेमरसं जनयति। तदे़ेकी सत् भक्तिरसालोडितं मुख्यान्वि:सरतीति । शुकममुखं भाप्य, अमृतं मोक्ष्मपि द्रावयति, शिशिलं करोतीति भक्तिरसः अमृत्रववः।



 फलितः। अतसद्धद्धृये भक्तिरसः स्थितः। भागवतें च स्यंत, मुखान्निर्गमनसमये समानाधिकरणभन्त्या सह, निर्गच्छतीति

 शब्द्धभवणे न अर्थज्ञानं नेतरं रसाख्खादनमतिरिक्तमिव भवति। सीकारेण तस्य पानात् तथा भागवतं पातग्यमु, नतु श्रवणमान्रं कर्तब्वमिलर्थंः व्वगच्र्यादिकन्तु नास्ति । निर्बीजदाडिमादिवत्। रसात्मकान्यपि कानिचिचफलानि संति, यथा पृथिठ्यादिरसा उद्रीथांताः। तथा रमात्मकल भगवतो भागवतं रसः। तृतः सपर्शनमात्रोोग्यं न भवति, कितु पानयोग्यमििल्यर्थः। अस्य रसस्य


 वादसीधुपीयूशनिर्यापिते़े़ेधधर्मो इति। 'अहो रसिका' इसाश्शर्येण संबोधनम । भवतामेवार्थे अंयं रसः समानीत इति। भूमी भानुकाः भविष्णवः भावनाचतुरा वा। विस्स्तेडपि रसे भावनया रसाभिनिवेशें कुवंतीति मुछुः पानं संभवति। भुवि भाग्यवतों च।.बहुवचने च एकस रसाभिनिवेशो न भवतीति सूचितम्। एव बीजमध्यमावफल आাख्मारभंते ॥ ३॥

## श्रीमद्गोर्व्वामिश्रीपुखोोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः


 मिति। ठ्याकरणे ठुु्वत्तिपक्षवप्पराणादिषु लोकसिद्वातुवादेपि शब्दार्थयोः सहजसन्बन्धाभावेन तथेयर्थः। प्रमेयख्वरूपमाहुः
 तथा च यथा (सैषा च्रयेयेव विया तपती'ति भ्रुया वेदात्मकवेन निश्वितस्साप्यादियसस्य मधुवियायां मूतिंभूतववं रसात्मकवं










 तदमावाय गलितपद्तावर्वर्या










## भीगिरिधरक्कता वालम्पबोधिनी

एवं सर्वशास्रेम्योडस श्रेष्वत्वमुक्तम्, छदानीं सर्वशशारहिरोमरणिवेदफफलव्वादस प्रमाणतमलं सूचयन्विद्येव परमदद्रेण श्रोतवर्यमियाह-निगमेति। नितरों गमयति धर्मादिचतुर्विधणुरणार्थस धनानि बोधयतीति निगमो वेद?,' अतः स
 माणत्वात्त् सारभूतमिदं भागवतं भगवता प्रणीतं भगवन्पतिपादकं च ग्रुकमुखाय् भुवि गलितं हे रसिकाः रसक्षःः त्रापि भाबुकः हे रसििशेषविभावनचतुरःः मुहुः निर्नरं पिबतेयन्वयः। भागवतं :्रुकमुखात् भुवि गलितमियनेन एततु वैकुणठतवं भगगता घह्डणे दत्तं, तेन नारदाय द्तं, तेन चानीय महं दत्तं, मया च स्रुकस मुले निहितं, सतश्र परीक्षिता भ्रुतं, एवं श्रिष्पय्रशिष्यादि-


 स्यापनस्यैव पानपदार्थंव्वात्। एकाकिनो यथाबद्वेत्रसाविर्भावो न भवतीति सूचयिंकं रसक्ञा क्रति बहुवचनम्, परचवरं



 गलितस्य रसस्य पाुुमशक्यव्व्वत्त फलमित्युक्तम्। अहो भुवि गलितमियलल म्यलाभोक्तिः। कथमस्य दुर्छमत्वमिययेक्षायामाहअमृतद्रवसंयुतमिति। अमृत्ं मोक्षस्मपपि द्रावयति तिररकोरीतीति तथा भक्तिरससेन संयुतं, सहितमिल्यर्थः। यथा हि लोके
 पानं जीवन्मुत्तदश्शायामपि ल्याउ्यमिल्याहुः-आलयमिति। लयो मोक्ष:, अभिविधाबाकार:, लयमभिव्याण्य पिबतेयन्बयः।
 भक्रिमिल्थम्मूत्गुणो हरि:' द्रति वद्ध्वमाणत्वात् ॥ ३ ॥

## हिन्दी अनुवाद

 संम्बन्ध हो जाने से यह परमानन्द्पमी सुधासे परिपूर्ण हो गया है। इस फइमें छिलका, गुठही आदि ल्याज्य अंश तनिक भी नहीं हैं। यह् मूर्विमन् रसं है। जब तक इ़ीरमें चेतना रहे, तब तक इस दि०्य भगवद्-रसका निरन्तर बार-बार पान करते रहो। चह पृथ्वीपर ही सुलम हैं। ॥ ३॥

# नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे अषयः खौनकादयः। सत्रं खर्णाय लोकाय सहस्सममासत ॥ 8॥ व एकदा तु मुनयः प्रावर्हुतहुवत्नयः। सत्कृं सतमासीनं पच्रच्छुरिदमादगत् ॥ ५ ॥ 

## ॠषय ऊन्छः

त्वया खडु पराणानि सेविहासानि चानघ। आख्यातान्वप्यधीवानि धर्मशास्ताणि यान्युत ॥ ६।। यानि वेदविदों अष्टो भगवान् बादरायणः। अन्ये च प्मनयः स्रत पराबरबिदो विदुः ॥ ७॥


## श्रीधरस्वामिनिरचिता भावार्थद्दीपिका



 इट्युस्ता सूर्यसंकाशं चकं सक्षा मनोमयम। प्रणिपल महादेव विससर्ज पितामहः ॥ तेडपि हृ्तनमा विश्रः प्रणन्य जगतां
 पुराणोक्तं द्रश्वम्यम्। तथाहि गौरमुखमृषिं प्रति भगवद्धाक्यम् "एवं करवा ततो देवोो सुनि गौन्मुखं तदा। उबाच निमिपेणेदें





 इलोकेः। इतिहासो महाभारतादिस्तसहितानि। न केषलमधीतान्यकि व्वाख्यातान्यपि ठ्याए्याताति च। उत अपि यानि धर्मशाहाणि तान्यपि 1 \& 11 * किंच यानील्यादि। विदों विदुषां मध्ये श्रेंो क्यासो यानि बेद। पराबरे सगुणनिर्गुणे श्रझणि विदंतीविति तथा $\|\bullet\|$ * बेत्थ जानासि। सौग्य हे साधो तेषामनुमहात् तत्वतो ज्ञाने हेतुमाह। ज्युयुरिति।


श्रीवंरीधिर्हतो भावार्थद्दीविकापकाशः।
भागवतारंमे पुनमंगलमाचरति अभिति । "ङ "कारश्राथझान्दश्न द्वावेतौ घहागः पुरा। कण्ठ मिच्चा विनियांती
 किश्च शास्बस्यास्य पणववर्थविदृतिसुपव्वक्य सूचयति नैमिश इति। निरक्ती पमाणमाहों तथा चेति। मूर्वन्वयांतवाठे प्रमाणां-
 भावः। इलर्थ इति। "वुमोप्रयुक्तस" इति कर्मणि चतुर्थी बोध्यात्रेति भावः। प्रथमं जौनकादीनां सकामकर्मफर्व्वमेवासीद्रो-




 एव यजमानाः। यत्र बहुकर्टक्वयागसत्र संत्राबदः प्रयुज्यते, यद्वा "बहुभ्यो दीयते यत्र तृव्यंति प्राणिनो बहु। कैर्तारो बहवो
 द्वाम्यां बिंदुभ्यामधिका दहोति द्वादश। दश्शसंख्याकांकोपरि बिंदुनयपातनेन सहम्रों भवतीति समासेन परिहरणीयः। कल्पांतखपेक्षया वा द्वादरोति पाठों भारतेडसीति। यद्वा "यो मासः स संकस्सर" इति श्रुते। सहृत्मासिको वा यागो ज्ञायः। एवद-



यद्वेति। इटर्थ हति "सर्वेषामेव धातूनासंतर्लूतकृष्र्थता। सा वाच्या प्रल्यार्थेन होवं माट्टाद्यो जगुः" इह्युक्तेरिति भावः। तत्तद्धावव्थर्तन्र तन्र न संभवतीति धातुं विना केवलु्र्ययोंचारणं न युज्यते। "न केवला प्रकृतिः प्रयोक्कढ्या न केनलः प्रत्ययश्र "" इत्युक्ते:। प्रत्ययस्य तिबादेरन्चारणमेवार्थः प्रयोजनं चन्र ताह्हातया धत्वर्थस्याविकक्षितत्वात् । "कुजर्थानुगतकतृवाचि प्रत्यये न कृवर्थस्तु समर्र्यते" इति। तथाहि "अरिनष्टोमीयपशोराल्भनमाल्भते, अमावास्यायां पितृम्यः श्राद्धं निर्वपति, अष्टवर्षायाः परिणयनमुपयंति" इति । हहालमते, कुरूते, निर्वेपति; करोति, उपयंति, कुर्वंतीर्यर्थो विधेयः। कृनर्थानुगत्तप्ययार्थस्यैव कर्तृरूपस्य विवक्षा, न तु धात्वर्थस्येति।"वायव्यं ₹वेतमालमेत, अग्नये चरु निर्वपति, प्रतितिष्टंति है वा एते य एता रान्रीरूपयंति" इल्यादीनामादिपदाद्य महः । रात्रीः सत्राणि "रौंनः सर्वंविनेकः स्यात्" इति लीलाव्याम । सर्वो विवेको यस्य सः सर्वविवेकः स एव शौनकः। सर्वविवेकोषि भगवद्धक्रानामेव भवृति सर्वष्यापिनो भगवतो चयाथर्थ्येन ज्ञातत्वात्। अग़वद्ञावरसिको मुनिवरः स आदिर्येषां ते तथा। यद्वा शुनकस्यापत्यं शौनकः। "झ्रुनकः शौनको यस्य बह्वृचप्रवरो मुनिः" इति नवम₹कंधे वक्ष्यमाणत्वात्। विजयध्वजसुतु निमिषा ऋषिसेव्यफल्डा वृक्षविरोषासतेषों क्षेत्र "चित्रकृन्निमिषो नेमिर्वन्जुलोSथापुराच्छदः" इल्यमि-
 व्रेद एव बुच्रेतेत्यर्थः 11811 \% ननु "चाह्मणयां क्षत्रियाज्ञातः सूतः" इति सृतेत्तस्य विलोमजातीयत्वेऩ इूद्रच्यात् "ख्वच्रर्मणि यथा क्षीरमपेयं स्याद् द्विजातिभिः। तथा शूर्रमुखाच्छास्त्रं न श्रोतठ्यं कदाचन 11 " हति भारतादिस्मृतेश्न। कथमतीव
 ‘वैन्यस्य तु पृथोर्येजे वर्तमाने महात्मनः। सूत्यायामभवस्सूतः पथम वर्णैवैकृम्।। ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्त बृहस्पतेः।
 किंच "अग्निक्कुडसमूद्रूत सूत निर्महमानस" इति पुराणांतराच। रोमहर्षणो "श्राम्यण्यां क्षत्रियाज्ञातः सूत" इस्युक्तलक्षणो न जातिसूतः कि वर्वरजजः। घह्मासनर्हता व्वस्य ज्राद्वणसंकल्पाट्रेव धृष्टन्युम्नस्य क्षत्रियत्ववत्। यद्वा "अग्निवे जाह्दणः" हुति श्रुतेरग्निजव्वेन घाह्मणनवादेव घह्मासनं मुनिभिर्देत्तमन्यथा "ठ्यासासनोपनेशाच राद्रश्यांडालतां ब्रजेत्। विभ्र्यैवाधिकारोस्ति क्यासासनसमाकमे ॥ धर्माणां श्रुतिगीतानामुपदेशे तथा द्विज ॥" इति संहितोक्तिर्ण्याक्रुप्येत। किंच ब्रह्मासनं वैरांपायनहारीतरांतव्रतमार्कंड्यादिसमानस्त्सजातीय एवार्हति न हीनः। न महांतः शौनकाद्यो हीनात्परं रहस्यं जगृहुरिति वक्तुंयुक्कम्। "न हीनतः परमः्याद्दीत" इति भ्रुतेः। "नीचादप्युत्तमा विद्या गाह्या" इति व्वाक्परं वृत्युपयोगिविच्यापरं वा। अत एव

 समर्ग्रते। जातिस्तेबु पौराणिकवदप्रयोगः प्राचीनराज्ञमुस्साहैदार्यंदिगुणवर्णनादेवेति। यध्रि "मन्ये व्वा विषये वाचां स्तात-
 श्रीभागवतवक्तृत्वमपि न संभवतीति रहस्यम्। सत्कृतं तदोग्यसतक़ाएै पूजितम्। आसीनं सुखोपविष्टम्। अनेन हुतहुताग्मय इत्युच्चारणेन ॥५॥ \% अनवेति। त्वयि सूतपदप्रयोगो हि हविशेर्वेपरीत्येनैव न तु जाल्यमिप्रायेणालोहं विलोमजो जाहणेम्यः कथमुपदिशामीति रांकां मा कार्षीयुतर्वमनघोसीति भावः। पूरणानि माहस्यादीन, भार्तादी तिहासादिता बालमी कीयादिग्रहः चादुपपराणान्यपि धर्मशखाणि मनुयाजवल्क्यादिप्रणीतस्मृतः "मन्वाघाः स्मृतयो धर्मशाहमिय्यमिघीयते" इति संम्रहोक्ते। अधीतानीत्युक्या वेदवत्तासां गुरुुखादेब पठनं च्याय्यमिति सूचितम्। उतेति पाद्रूरोप्यर्थे वा। सतापि ॥६॥ \% अन्यदाह किश्नेति। भगवान्साक्षानारायणत्वात्। "ठ्यासो नारायणः स्खयम" इ्यादिपुराणात्। बदरीणां समूहो बादरं तदुपलक्षितमयनं निवाससानं "तस्मिन्ख आश्रमे क्ससो बदरीखंडमणिडते" इति वक्ष्यमाणत्वाते। यद्वा वादाननीक्वरवादादीन् रिणांति हिनख्तीति बादरायणः। 'री गतिरेषणयो:' रेषण हिंसा कार्येयुण् वृद्धपायौ। अन्ये शीवसिष्ठ प्रभृतयः। हे सूतेति । पौराणिकस्वमसीति भावः। "सूताः पौराणिकाः प्रोक्मः पुरमणं सर्वसंमहः" इति धइणिदेवः ॥ $७ 1$ * * हे सौम्येंति। सौम्यस्वमावत्त्वात्वयि गुरुप्रसदोऽवर्यमिति मावः। गुद्ध चेत्कथं त्रूयुसतनाहा । सिग्धस्येति। नूयुरिति विधिलिङेव। व्वयि स्विगे शिष्ये तेषामवर्ययेव रहस्यप्रकाशक्षवं तव च सर्वरहस्यविज्ञत्वमवगम्यते। अतस्तानपि प्रति स्वमतमेवोन्कृष्य जुवतो मुनीनपहाय सर्वेमतवका त्वमेवास्माभिः प्रच्छचस इति भावः 1 く॥

## श्रीराधारमणदासगोखामिविरचिता द्रीपनी व्याख्या

 प्रणवोपन्यास: आा बारम्भे मझखार्थः। अनेनास्य शासस्य प्रणवार्थविवृतिरूपत्वमपि सूचितम्। विस्तरोडस्यन्गन्न (अस्माभिः प्रकाइयमाने श्रीभागवतरह्ससंद्रें ) द्रष्वव्यः। आलभत इति। "पश्वलउम्भनमालभते मासवापं निर्वपपति कुछोपयमनम्





## शीमदीराराघवक्याख्या



 श्रुकस समागमं परीक्षिस्प्र्भोद्योगहेतुप्रयोपवेशं तन्निमित्तविप्रशापं च विकक्षुः प्रायोपवेशात् प्रात्तनं जन्मावधिकं पारीक्षितें वृत्तंतं,








 इति पाठे निविशंल्यक महर्षय इति निविहां, तदेव नैविशां; इसन्बर्थ नाम नैविषाल्ये निमिषक्षेचे' भगबंब्सान्रिध्यवतीति भावः।
 'स्यों लोकोऽन्र परमपदमेव अनन्ते खर्गे ोोकेजजय्ये प्रतितिष्तीति सर्गे होकेडमृत्वं भजंत' इति भ्रुलनुरोधेनास्य निर्देशात्। अन्यथा शौनकादय इति न घटते। 'दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृषणपणामी न पुर्भववाये'ति वद्तः परममागवतस्य शौनकस्य




 यावदध्यायसमापि । तावचुष्मल्पभ्नोत्तरं बक्ठं नाहं सममर्थ इलाशांकां निराक्कुवंत आहुः-च्वयेति। हे अनघ शास्लार्था्काननिर्मित्तकर्मखूपापरहित ! जातिप्रयुक्तावमत्वरूपाघरहितेति वा। व्वयेतिहाससहितानि सर्वपराणानि उत अपि च यानि घर्मशार्लाणि
 बेदवविदां ख्वरूपतोऽनुष्वनपयंतार्थतश्र बेदं विदन्तीवि तथा तेषां मष्ये श्रोो भगवान् बाद्ययणः तथाविध़ा अन्ये च मुनयः पराशरादयो मन्बादयक्ष परावरविदः परं परमाल्मतन्वमबरप्रकृतिपुषतन्वं तद्दिः तन्त्वज्ञा याथात्यविदः यानि पुराणानि




 दूंयु, हारीरकमुसेनानुत्वा केवलमुपदिघेयुरिति भावः $11<11$

## थीमद्विजयध्वजतीर्थक्छता पदरत्नावली





नैमिषे स्वर्गाय लोकाय सहससमं सत्रमासतेत्येकान्वयः 1 डुनकस्यापत्यं रौनकः तदेव तस्य नाम तौरिरितिवत् स आदियेषां ते तथोकाः ऊषययिकालदर्शिनः, मन्त्रद्रष्टारो वा, अनिमिषक्षेत्रे शीनरहर्यमिद्सुरवरसंनिधानावासे निमिषां ऋषिसेतयफला: वृक्षविशेषाः तस्मिन् संतीनत नैमिषं 'चित्रकृनिमिषो नेमिः, चक्ञलोथायुगच्छद' इस्यभिधानात्, विशिष्टक्षेत्रद्रानाय द्रेवप्रेरितस्य सुदर्शानस्य नेमिर्यसिम् विशीीयेते तनिमिषं, तदेव नैमिषं इति यत्तथित्यम्, निमिषना ना ₹षिणा यन्र तपश्रीण तब्संबंधादा नैमिषैतस्मिन्नैमिषारण्ये स्वरतो विष्णु: तेन गतो लोको वैकुण्ठार्यः तस्मै सदानन्द़्ञानमूतित्वात्स्वर्गो विष्णुः लोक आश्रयः तदर्थमिति वा स्वरिति विष्णुस्तं गमयति प्रापयति ज्ञापयतीति स्वर्गः, ‘ठुक् प्रकाशन' इति धातोर्लोक: प्रकाशां ज्ञानं विषणुस्तद्विषयपुरणणधर्मझ्ञानार्थमिति वा नतु मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तिपर्येय इति दुःखासंभिन्नदेवसेठ्यदेशाविशेषायेति, तस्य नइयत्वश्रुतेः। सहर्ंं समा यस्मिंमत्तथोक्ते वर्षसह्त्रसमाप्यमित्यर्थः। सतः सुजनान् त्रायत इति सतो जाह्यणख्राणमस्येति वा संत्रं प्रशास्ततरकर्मसु श्रेष्टमिति वा सत्रं बहुकर्तंक चागविरोषम् आसत उपाविशान्, अदीक्षयन्नित्यर्थः $118 \| \%$ ये सत्रयागे दीक्षितार्ते मुनयः सर्वज्ञा अपि एकदा कस्मिस्थित्काले साश्रमं प्रत्यागतं सत्कृतं तघोग्यसतकरैः पूजितमासीनं सुखं पीठे उपविष्टं सूतमू इदं खबुद्धिस्थितं पम्रच्छुः । किविशिष्टाः ? आद्दता: विनीताः तेनापि पूजिता इति। वा हुतं हविरश्नातीति हुताशानोऽग्नि, प्रातःकाले हुतः हुताशानो
 पृच्छतोर्द्धिकर्मकत्वात् सूतमिदूं पप्रच्छुरिति कर्मद्वयं युज्यते $11 \varphi \| \%$ ज्रांसितः प्रवक्ता सूतः स्वप्रश्नोत्तरं संतुष्य सम्यगवक्तीति हृदि कृत्वा पष्टठयार्थं पृष्ठतः कृत्वा तं प्रशांसंति शौनकाद्य इत्याह-ख्या सल्विति । अनघ "दुःखैनोठ्यसनेषवघम्" इत्यभिधानान्निर स्तसस्तकार्येठयसन ! त्वया सेतिहासानि पुराणानि चशब्दादुपपुराणानि अघीतानि वेद्वत्पठितानि आख्यातानि ठयाख्यातान्यपि यानि मनुयाइवल्क्यादिप्रणीतानि धर्मशास्थाणि तान्युत अपि अर्धत्य क्यास्यातानीत्येकान्वयः ॥ ॥ \% \% तस्य ज्ञानेयत्तां वदृंतीयाह-यानीति। वेदविदां श्रेष्ठः बादरागयो भगवान् यानि वेदद अन्य च परापरविदःः मुनयः तन्येव विदुः, किंच ते मुनयो वेदादन्यत्र यानि विदुः हे सौम्य ! त्वं तत्ववः तत्संवं वेत्थेत्येकान्वयः। वेद्वादरतानां वादिनामाश्रयत्वाद्वादरायणः, बवयोः सावर्ण्यात् बादूरायणसंबंधि यत् बादरं अयनं स्थानं यस्य स तथोक्क इति वा, परं बह्न अपरं चह्न विदुंतीति परापरविदः अतीतानागतविद्यो वा, हे सौम्य ! भक्तिज्ञानलक्षणसोमाई 'विदद कृतौ' इति धातोः भगवान्यानि वेद् चकार, अन्ये च मुनयो यानि
 न्वयः, त्रूयुरपिवेत्यर्थ इति वा II ७-८।।

## श्रीमजीवगोसामिकृतः कमसन्दूर्भः

तत्रापि महापुरणणस्यास्य प्रभोच्तराम्यां श्रीकृषणैकपरत्वं दर्शाचितुमाह- ऊँमिष दृ्याद्य । टीकायामासतेत्यस्य व्याख्यान्तरे तिवदं ज्ञेयम- तत्तद्धात्वर्थसत्र तत्र न सम्ववीति धातुं विना च केवलप्ययोचरणं न युज्यते इति प्रत्यद्य तिबादेरर्थः प्रयो-
 युग्मकम्। तन्त्वतो याथार्थ्येन। ततु गुह्यमिति चेत्तथापि बक्तठ्यमिल्याहु: न्रू युरिति।। ६-८।।

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्रिंनी

प्रणम्य श्रीगुरु भूयः श्रीकष्णं करुणाण्णम्। लोकनाथं जगझक्ष्ड श्रीशुकं तमुपाश्रये ॥ ?॥ तमशच्चन्हां यैनेः कृते भावार्थदीपिका। छता छपालवशतेडत्र शीधरस्वामिनो गतिः।। २।। ठ्याख्या लेख्या तद्धीयया भक्तिचित्तप्रमोदिनी। काचित् प्रभूणां काचिचु श्रीमदूगुरुक्टपोदिता।। ३।
तदेवं श्रोतृनमिमुखीकृत्य श्रीभागवतकथारम्भे पुनर्मङ्जलमाचरति-आमिति। तदुक- $\%$ कारशथशाबदुरा द्वावेतौ अ्रह्मणः पुरा। कण्ठ मित्वा विनिर्यती तेन माङ लिकानुभा’विति । शास्सस्यास्य प्रणवार्थविवृतिस्पत्वं सूचयति-नैमिष इति। अह्यणा सृष्टस्य मनोमयचक्रस नेमि: शीर्येते यन्र तन्नोमेरां नेमिशमेव नैमिशम्। तथा च वायबीये-'एतन्मनोमयं चक्र मया सषष्टं विसृज्यते। यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशास्तपसः शुभः $1 /$ इत्युत्तवा सूर्यसंकाइं चक्रं सृष्षा मनोमयम्। प्रणिपल महादेवं विससर्जे पितामहः। तेडपि हष्टतरा विप्रा: पणाभ्य जगता प्रभुम् II प्रययुस्तस्य चक्रस यत्र नेमिठर्यझीयत। तद्वनं तेन विरुयातं नैमिशां मुनिपूजित'मिति। विविधभक्तिवासनावतों जनानां मध्ये यस्य यस्य यत्र यत्रैव स्यले शाक्यद्वेगं मनः स्थिरीभवति तस्य तस्य तत्र तत्रैब श्रीमद्शागवतार्थावगाहनेन स्वाभीप्सतं सिध्यति इत्येतन्मात्रविवक्ष्या प्रथमत एव शाख्त्य बैैमिरा इत्यन्वर्थ्पद्स्य न्यासो ज़ेयः। मूर्द्धन्यषकारान्तपाठे वराहपुराणोक्तं द्रष्टक्यम्। तथा हि गौरमुखमृषि प्रति भगवद्वाक्यं 'एवं कृत्वा ततो द्वेवो मुनिं गौरमुखं
 विरोषक’मिति। अन्रापि पाठे यन्न कामादीन् रात्रून शीघमेव निहन्तु प्ववेत् तन्रत्व वसेदिति विवक्षितम्। ख्वर्गयेति। प्रथमं शौनकादीनां सकामकर्मपरत्मेवासीत्। रोमहर्षणसंगेन ततो नानापुराणादिशाखभवणमननादिमिर्जिछासुत्वमिवि प्रसिदि:।




 अनुछ्धनकाला यस्य तब् सत्रसंक्ष कर्म उदिएय आसत उपविवित्रुः। यद्वा आसत अकुर्वत, अमिन्टेमीयपशोराछमनमाएमते। अमावास्यायों पिकमृयः श्राद्धं निर्वपति। अप्षवर्षायाः कन्यायाः पाणिम्हहणमुपयन्तीतिवत्। धावर्थस्म्य बाधात् त्सामान्यकृनर्थ एवान्रासधार्वुर्वतितः॥ $\% \|$ * हुता एव हुता अग्नयो घैस्ते $\|\&\|$ * इतिहासो भारतादिः। आख्यातानि उयाल्यातानि $\|६\|$ * विदां विदुपां पराबरे सगुणनिगुणे घहणी विदन्तीवि ते $\|\cup\| \%$ \# स्तिज्घस्य

 पृच्छचसे इति भावः ॥८॥

## श्रीमच्तुकदेवकृतः सिद्वान्त्पद्दीवः।




 भिधीयते इति। एवंभूतं कर्मोपदिश्रासतोपविविख्येः। करमे प्रयोजनाये? खर्गाय लोकाय खः स्वर्गलोकसत्र गीयते इति

 परं घहेति यद्विदु"रिति। जापकोपाख्याने च 'एते वै निरयास्तात लोकस्य परमात्मनः। अभयं चानिमित्तिं च न तक्क्रेशसमा-
 हुता एव हुता अन्नयो यैस्ते। आसीने स्वस्यम् $\| ५-६ ॥ *$ विदों मधे श्रेष्ठः बादरायणो यानि वेदा।
 गच्छती'ति स्मृच्युक्तेः। घझ्षणी बिद्नीति। पराबरविदोोडन्ये च यानि बिदुः। तानि व्वया आख्यातान्यव्यधीतानीति पूर्ूणान्वयःः ॥ - < \|

## श्रीमद्रहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अन्र भागवतस्य परंपरागताः समार्थाः कथांथोड़तिरिक्ता भवंति। अतो नान्यटीकालु ते निरूण्यंते। ते हि निवंधे 'शास्ते
 भक्किजनिका हि संहिता। सृष्पादी़ां हीलाखे ज्ञाते भक्तिर्भबति, ने कार्यब्वे, कौतुकाधिष्हितेन अनायासत्वेन कियमाणे कर्म



 बदोधो भविष्यति, तत्र पथमं हीनाधिकाइ उन्यवे अध्यायद्रयेण प्रश्नोत्तराए्यामू। पश्न एकविधः उत्तरं विविधमिति। तन स्रोकद्येन

 ऋषीणों तप:स्यानज्ञापनाथं यत्रास्य नेमिः रीर्यत इति पुण्याधिक्यमुक्तम्, । नैमिष' इति पाठे यत्र निमिषमात्रेण दानवबलं निहत-
 छछषयो मंत्रत्र्धरः शौनकादय दति प्रसिद्धाः। ऋषिपरंपरायां सन्रं सहहसममिति नाम यस्, सहहसंबत्सरे साधे सने समाना




 $11811 \%$ अ उस्सर्गकालोडरें दीक्षाकालों वा निलयैैमित्तिकसर्वहोमान् करवा भगवक्कथाभ्रवणार्थे सावकाशा जाता इलाह-









 विचारेंण द्विधा ते हि निरुपितः ।1" तन्रेश्रविचारिताप्रत्वारो बेदा एन। जीवविचारितास्त स्टतिषु धर्म;, नीतिशास्बे अर्थ;, वाल्स्यायनादिष्ड कामः, सांख्यादिषु मोक्षः, तत्र तावत् सर्वज्ञत्वं न मबति याबद् भगवच्छास्वापरिज्ञानम्। तवर्थमाह-

 संभवति, वन्निवृत्यर्थमाह-विदों श्रेधो ज्ञानिनां श्रेछ: यानि वेदेति मोक्षश़ाषाणि सर्वाणि गृहोतानि। नतु तानि कथं ब्याससतरमै कथयेद्दिलाशंक्याह-भगखानिति। भगवतः सवं संभवति। तथाप्यनधिकारिणे कथमाहेलाझेंक्याह- वाद्यगयण इति ॥।
 अन्ये च मुनय क्षे। ते च मननरी़्ड ज्ञानिनः अज्ञानादुपदेश इति न मन्तवरें, यतः सूतः प्रसिद्धः, इति पुनः संबोधनें, वर्हि

 साधारण्येडवि, असुर्बाच्हूक्रस्य कौर्यद्ययः सम्भवन्नि, तदभावश्धत् सिद्धा अन्ये सदूग्गुणा दूति भावः 1 सूतेति संबोधनात्



## श्रीमद्योंस्सामिभ्रीपुषषोंत्तमचरणविरचितः तुबोधिनीप्रकारः

नैमिष इलत्र।न कार्यंब्ब इति। अत एवोपनिषदादिम्यों न भक्ति:, तेप सृथ्थादीनों कार्यंत्वैनैव श्रावणादिति भावः।

 मुनिपूजित"मिंति। निमिबनान्ं गेटादि । तदुक्त वाराहे भगवता गौरमुखमुनि प्रति "उबाच निमिपेगें निहिते दानवं बलम ।









‘उमिति प्रतिपघते’ इति श्रुती स्फुलमिदृमिति आदरादुलोपा’धिकरणाज्ञेयमू। तदुपपाद्यन्ति तथेत्यादिना। अन्येषामिति। क्षेत्रबर्मोपजीवित्ववैद्यत्वरूपमधयमजघन्यवृत्तिसूतनाम्त सूतोल पत्तिवृत्ती तु वायवीये उक्ते। वैन्यस्य हि प्रथोर्ज्ञ बर्तमाने महार्मनः। सूल्यायामभवस्सूतः प्रथमं वर्णनकैकृतम्॥ ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्त वृह्पतेः। जुहावेन्द्राय द्वेवाय ततः सूतो ठ्युजायत ॥' तस्य मुख्यां वृत्ति पौराणिकीमुक्त्वा ‘मध्यमो ह्येष सूतानां क्षत्रधर्मोपजीवनम्। रथनागाश्वचरितं जघन्यं च चिकित्सित'मिति। न्यूनभावादिति। अनादरादित्यर्थः। भगबदाद्रादिति, ल्यब्लोपे पक्वमी'। भगवदाद़रं बीक्ष्येस्यर्थः। आदरोक्तितात्पर्यम्नाहुः संत्रेड्यादि $\|५\|$ \% च्वयेल्यन्र। आकरस्थानीति शातकोटिप्रचिस्तरस्थानि। मूल्यंहिताचतुष्ट्यमिति। सांख्ययोगपारुपतवैष्णवरुपमिति प्रतिभाति 11 \& $\%$ अन्ये चेत्यन्र। वित्पदासझत्या पक्षान्तरमाहु: भूवविष्यक्काला इति। भूता भविषयन्तश्वार्थी: कालग्रेत्यर्थः ॥ $6 \|$

## श्रीगिर्धिरकृता चालप्रबोधिनी

तदेवमनेन श्रोकन्नयेण विरिष्टेष्टदे वतानुस्मरणपूर्वक प्रारिपितस्य पन्थस्य विषयम्रयोजनादिवैशिष्ट्यसुखसेठ्यत्वादिप्रदश्रोनेन श्रोतनभिमुखीकृय शाखम्रवृत्तिसझतिमाह-नैमिशा इति। न्रह्मणा विसृष्टचक्य नेमि: शीर्ये कुण्ठीभवति यत्र तन्नेमिशां, नेमिरामेव नैमिशं तर्मिंन्नलर्थरं। तथा चोकं वायवीये-"एतन्मनोमयं चकं मया सष्टं विस्रु्यते। यन्रास्य दीयेते नेमिः स देशास्तपसः हुभः ॥ इत्युक्तवा सूर्येसङां चक्क सटष्टा मनोमयम । प्रणिपत्य महादेव विससर्ज पितामहः॥ तेऽपि ह्ट्रतरा विपाः प्रणन्य जगतां प्रभुम्। प्ययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिठर्येरीय्येत। तद्वनं तेन विख्यांत नैमिशं मुनिपूजितम् इति । नैमिष इति मूर्द्यन्यषकारपाठे तु वाराहपुराणोक्कं द्रष्ट०्यम्। तथाहि गौरमुखमृषिं प्रति अगवद्वाक्यम्- एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा। उवाच निमिषेणेद़ निहतं दानवं बलम् ।। अरण्येडस्मिस्ततस्त्रेतन्नैमिषारण्यसक्ज़तम्। भविष्यति यथाथं वै ब्राह्मणानां विशोषकम् इति। अनिमिषः श्रीविष्णुः अबुपद्टष्टित्वात्तस्य क्षेत्रे। तथा चान्रैव शौनकादिवचनम क्ष्रेत्रेडस्मिन्वैषणवे वयमासीना:' इति। स्वर्गाय लोकायेति स्वर्गः प्रसिद्वो द्वेलोकस्त₹मै, तत्राप्तय इल्यथेः। प्रथमं शौनकादीनां सकामकर्मपरत्वमेवासीत् पश्रास्सूतसझ्झन ततो नानापुराणभ्रणमननादिभिर्भक्तिरृत्पन्नेति क्ञेयम्। यद्वा चैठणबत्वेन स्वर्गार्थिताया असम्भवात् स्वः स्वर्गे गीयत इति स्वर्गायो हरिः स एव लोको भक्तानां निवासस्थानं त₹मै, तत्रात्तये इत्यर्थः। यद्वा स्वर्गलोको वैकुण्ठः, तस्यापि 'स्वर्वसं मेडभिकांक्ष्न्ति' इति स्वर्गवचिपदेन न अगवतैकादशा干क्वे उक्तरवात् तरप्राप्तये इल्यर्धः। यद्वा स्वर्गोयेति भगवदानट्दांशालाभायेत्यर्थः। अत एव कलियुगे साक्षाद्रगदाविभावासम्भवेऽपि नामात्मकस्म श्रीभागवतरूपस्य भगवत आविर्भावो जातः 1 तदनन्तरं लोकाय वैकुणठलोकपापये चेल्यर्थः। शौनकाद्यः सहस्तसमं सहसं समाः संवत्सराः अनुप्टानकालो यस्य तत् सन्रं यजमाना एव सर्वे ऋतिवक्कर्म कुर्न्ति तत्सत्रसकज्ञकं कर्मोह्द्रिय आसत उपविविशुरित्यर्थः 1 यद्धा "पशोरालभनमालमन्त, भादं निंपपति, पणिम्रणमुपयन्ति" इयादिवत्प्र्ययोचारणमात्रार्थत्वेनासधार्वर्थस्याडविवक्षितत्वात् आसत अकुर्वंवेत्यर्थः। न च शाङ़नीयमस्य कर्मण इदं फलं भविष्यत्येवेति कथं तेषां नित्रयो येन सत्रे भवृचिरिति, कषित्वेन भूतभविष्यदर्थनिश्रयादिति भावे तान्विशिनष्टि-ऋषय इति $118 \|$ \% ते पूर्वोकः रौनकाद्य इदं वक्ष्यमाणमर्थ आदरत्
 कथोचितकाले इत्यर्थः। तदेव कालविरोषं द्रायंस्तान् विशिनष्टि-प्रातह्हुतहुताग्नय इति। हुतेल्यहार्थे कः। भातःकाले हुतेन होमार्हेण पयोधृताद्विद्रणयेण हुता अम्नय आहवनीयाद्यो यैसते, यद्वा प्रातहुता एव पुनह्हुता अग्रयो यैसते। इति निल्यनैमित्तिकक्रियानुष्टानानन्तर्यं कालस्य दर्रितम्। अयमुम्रश्रवा नाम सूतोऽस्मजिज्ञासितमर्थ जानातीति करं तेषां परिज्ञानं जातमित्यपेक्षायां मुनित्वत्सर्वज्ञासते इति सूचयन्नाह-मुनय इति। तथापि सूतस्य हीनत्वेन कथायोग्यस्थानोपवेशानासम्भवेनोतिथतेनोदासीनेन च तेन करं कथनं सम्भवति, येन पप्रच्छुरिति राङ्कां निवारयन्नाह-सत्कृतमासीनं चेति । मुनीनामाइ्रयाडSसीनमुपविष्टं, घह्मासनदानेन सत्कृतं चेल्यर्थः $\|५\|$ आदरय्यात्र तस्य सर्वशास्ञानातिशायकथनं तदेव दर्शायति—तवयेति त्रिभिः श्रोकैः। खलुराबदो निश्रयार्थः। तेन न केवलं स्तुतिमात्रं कुर्मः, किन्तु निस्रितमेव वदाम इति सूचयन्ति। इतिहासो महाभारतादिस्तंसहितानि पुराणानि-उत अप्यर्थ-यान्यपि मानवादीनि धर्मशास्ताणि तानि च त्वयाऽर्धीतानि आख्यातानि श्रावितानि च। तव तु जातिप्रयुक्तो दोषो नास्तीति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-हे अनवेति $1 /$ \& $11 \%$ ननु सूतपारम्पर्येणागतानि धर्मार्थकामविषयाणि इास्राण्येव सूतेन ज्ञातुं शक्यानि न ऋकिष्रणीतानि मोक्षविषयाणीति तैः संसारहेतुभूतैज्ञातैरपि किमिया। राङ्धचाहुः - यानीति। यनि विदां ज्ञानिनां मध्ये श्रेष्टो बादरायणों वेद, परं परमातमानमवर अ्रकृत्यादितन्वं विदन्ति ते परावरविदोडन्ये च मुनयो यांनि विद्दुस्तसकें शास्तजातं ंवं वेतथ जानासीत्युत्तरणान्वयः। ठ्यासस्य विद्वां श्रेष्तवे हतुताह-भगवानिति। अनेन तदुपदेको विस्मृया तिरोभवितुं नाहलीस्यपि सूचितम्। तव च पुराणादितृत्तिरुत्तमा तेनापि तज्ञानमावइयकमिति सूचयन्तः सम्बोधर्वन्ति - सूतेति $11611 \%$ आपाततो ज्ञानं चारयन्ति-तन्वता हति। तन्वतो जाने हेतुमानु:-

तदनुमहादिति। तेषां महतां क्र्यसादीनामनुपहादितर्थः। अनुपहेडपि हेतुमाहुः-स्तिग्धस्य प्रेमवतः शिष्यस्य गुखं सुगोप्यमपि तत्वं गुरवो गूयुरेवेयन्वशः। उत्रेयवधारणे। तव च रिष्यगुणाः सन्तीयतोडपि गुद्यकथनं सम्भचतीति भावेन सम्बोध-यन्ति-हे सौग्येति॥ ८॥

## हिन्दी शुजान <br> कथाप्रारम्भ

एक बार भगवानु विष्णु एवं देवताओंके परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने भगवत्र्रापिकी इच्छासे सहस्त वर्षंमें पूरे होनेवाले एक महान् यज्ञका अनुष्षान किया $118 \| \%$ एक दिन उन लोगोंने पातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्यक्टल्योंसे निवृत्त होकर सूतजीका पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाकर बड़े आदरसे यह परन किया। ५॥ \% क्ष षियोंने कहा-सूतजी! आप निषपाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्योंका विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभाँति क्याख्या भी की है।। ६। \% वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ट भगवान् बादरायणने एवं भगवान्के सगुण-निर्गुण रूपको जाननेवाले दूसरे मुनियोंने जो कुछ जाना ह-उन्हे जिन विषयोंका ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूपमें जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरह और गुद्ध है, इसीसे आप उनकी कृपा अनुम्हके पात्र हुए हैं । गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यको गुत्से-गुप्त बात भी बता दिया करते हैं।। ७-८॥

तत्र तत्राञ्जसाऽsyुष्मन् भवता यद्विनिश्थितम् । पुंसामेकान्ततः भ्रेयस्तन्नः शंसितुमहसि॥९॥ प्रायेणाल्पायुपः सम्य कलावसिन् युगे जनाः। मन्दाः सुमन्दमतयो मन्द्वाग्या ध्युपद्युताः॥१०॥

भूरीणि भृरिक्षोंणि श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोत्र यत्सारं समुदूधृत्य मनीषया।
习ूहि नः अद्धधानानां येनात्मा सम्प्रसीदाति ॥ ?? ॥
सूत जानासि भद्रं ते भगवन् सात्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेक्स्य जातो यस्य चिकीष्पया। १२॥

## भीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका

अंजसा म्रंथार्जवेन। एकांततः श्रेयोऽऽ्यभिचारि श्रेय:साधनम ॥९॥\% अन्येपि बहुना कालेन बहुराएक भवणादिभिर्विनिक्विन्वंतु नेलाहुः प्रायेणेति। हे सम्य साधो अस्मिन्युपी कलाबल्पायुषो जनात्तर्रापि मंदा अलसास्तर्रािि
 फलसिद्विरियाहुः। भूरीणीति। भूरीणि कर्माण्यनुष्येानि येपु तानि। समुद्धृल्य येनोद्वृध्तवचनेनात्मा बुद्धिः संपसौदति


 भार्यायं देवक्यां जातः॥ २२॥

## श्रीवंशीधिकृतो भावार्थद्दीपिकाम्रकाराः

तहि तसर्वर्वेव घचीमीति किं तश्राह। तत्रेति। आयुप्मल्निति। त्वया बहुकालं ठ्याप्य त्रान्यधीय विचारितानीति
 झटियर्थवोधकवाक्येष्विलर्थः। एकांतते एकंतेन सर्वेयर्थं। यद्वा प्रथमान्तान्तसिः। एकमद्वितीये््य तारतम्याणनाया-
 वशीकारकव्वादिल्यम्रिम्रन्थे ठ्यक्तीभविष्यति। "तन तत्रांजसा" इस्यादिना "अतः साधो" इल्यंतेन सर्वशाख़सारोद्वारप्रश्नः


 अपि तर्ि निब्बुद्वयः। यदि सुवुद्योपि स्युसदा मंदभाग्यास्वाह्रासाधुसंगहीना:, यदि हध्धसुसंगा अपि तदोपद्धताः रोगायुपद्रव-



आाखाणि। पसीदति निर्मलीभवति। तन्र श्रवणकोर्तनादिकमेवेलमे ज्ञास्यते। साधो इति सासमाहिणं परोपकारनिरता एव
 'सूत जानासि' इसारंघ 'कलिमलपमम' इल्यंतो द्वितीयः प्रश्नः। सूतेति। अहो सूत त्रयैते महानुभावा अपि सूतन्मत्तः पृच्छन्तीति विमृत्र्य झटिति वाच्च्यमिति भावः। यथा रक्ष एव राक्षसः बय एव वायससथा सात्रवंत एव साच्वता इति


 वा। जातो जगदृह्र्यों बभून। य्रद्वा "सातिः सुल" सौचे धातुणगंतात्तर्माटिकपि सात्परमात्मा स सेक्यतथात्र्येषामिति मतुपि
 श्रवणस्मरणार्होणि करिष्यत्निति कुंतीवाक्यपर्युन्तानात् देक्नक्यां यक्रोदायां दे नाम्नी नंदभार्याया चश्रोदा देवकीति च। वसुना गोधनेन "वसु धने सुवर्णाद़ौ गोष्वमौं गणदेवते" इति कोशात्। दीव्यति घोतते इति वसुदेवः। वसुषु दीव्यति घोतत ड़ित वा वसुप्रवर इल्यर्थः। घद्वा वसुश्रासी देवेश्षेति वसुदूदेवो नंदः "द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। ज़्ञे नंदद हुति ख्यातो यशोदा सा धराभवत् 11 " इति श्रीद़शामोक्की:। सथभ्रुतार्थंस्तु प्रसिद्ध एव । एतेन कृषणावतारद्वय्यमस्ति नंदग्गहे वसुनेनगृहे च। तयोद्द्वियोरेव लीलायाः प्रश्न इति ध्र्येय सुमूतिभिः । एवममेडपि ॥ १२॥

## शीमद्रीराघवव्य्याख्या

एवं तस्य प्रतिवचनसामथ्यम्यातिष्हल प्रक्षन्यं पूच्छंति—तन्रेति, हे आयुषमन् ! पुंसामेकांततो नियमेन निरतिशयं
 साधनमूतो धर्मः पृष्टः कि निरतिशयं श्रेयः को वा तत्साधनमूतो धर्म इति प्रश्नार्थः॥९॥ \% अथ त्रिवर्गसाधनानामश्रोतव्यवं सूचयंतस्तन्निष्ठानां दौर्भाग्यं तैः श्रोतठ्यानां बहुत्वं च वदंतः सरेशाख्यार्थसारभूतं मुक्तिसाधनमेव पृचछंति-प्रायेणेति सार्धभम्याम्।


 नेकांतरायविह्तत्वम्। अत एव ते ज़ना संदभाग्रा दुर्भगा इंलर्थः 119011 ॠ हि यस्मादुपद्युता अत एव तैर्विभागाः स्वस्वापेक्षितधर्मादिसाधनभेक्षेत ओतक्यानि मुरिकर्माणखायासबहुलानि कर्माणि बहूनि संतीति पौंडरीकवाजपेयादिभेदेनेन भूरिणि
 साधनं तन्मनीषया सूक्ष्मया धिया समुद्धुर द्धो घृतमिवोद्धूर्य भद्धानानां नोऽसमकं नूहि सारं विखिषंति-
 संबध्य्रते-प्रायेण मंद़ा इ्राद्रिना 1 तेत्र "भनुण्याणां सहसेपु कशिच्यतति सिद्रये" इति भगबदुचनार्थः समारितः।
 जायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्विः पर्यवतिष्ठति" उल्युक्तरीया दुख्यहान्यादिर्थादेव भवतीति सूचितमू। यद्या येन सारभूतेन
 संपद्यत एवेति भावः। भूरीणि ओतव्याति विभागझः संति, तत्र सारं बूहीयनेन भूरिक्मार्णि न श्रोतव्यानि प्रतीयंते। यद्यपि कर्माणयपि फबद्वारा हानाय सर्पेणोपादानाय च श्रोतठयान्येव। अन्यूा सासारिकफलनिर्वेदासंभेवेत निःश्रेयःसाधनाव-



 सात्वतां भक्तानां पतिः पालयिता भगवान् वसुदेवस्य अपादानस्य संबंधविवक्ष्या षष्ठी, वसुदेवान्तद्भार्यायां देवक्यां यस्य चिकीष्षया यत्कर्म कर्तुंमिच्छया जातोऽवतीर्णः। तडसवं व्वं जानासीति । १२ः।

## शीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्लावली

 मेकांततः श्रेयो निम्यितं तन्रः रंसितुमहेसीलय्बयः $19 \%$ \# \% ननु किमिति संक्षिज्य कथनं वित्रोण कि न स्यदिति

तत्राह-प्रायेगेति। असिम् कहो युगे जनाः अल्वायुपः अत एव मर्लाः मरणशीला मंदाः कर्मकरणश्तिशान्याः सुमंदमतयः

 अर्थादिविषययनेकशास्रभ्रवणं डुः्ककमियाहुरिलाह- भूरीणीति। विभागशः प्रत्येकं विभक्तानि तथाभूतानि भूरीणि बहूनि भूरिकर्माणि ठ्यापावंति श्रोतठ्यानर्धादिविषयशाग्बाणि संतीवि यदिलयन्बय। । प्रभाथंजनिगमयति-अत इति। एवमर्थादिविषय-
 षया बुद्दणा समुद्धृ्य इदमेवोपादेयमिति नः नूहि। किमर्थ ? भूतनां भद्राय, येन भवदुक्तसारश्रवणेनात्मा हरिराझु प्रसीदति; अनुमहोन्मुलो भवतीत्येकान्वयः 1 १? 11 \% \% सारश्र हरे:' कणावतारकथैवेलावयवंतः भुनराहुरियाह—सूतेति। भो



## भीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्वर्भ:

 * \% भूरीणीति सार्धकम्। श्रोतव्यानि श्ञाख्वाणि। 'द्रूहि भद्राय मूतना'गिति कचित् पाठः $119 \% 11$ \% स सूतेल्याढ़ि नवकं नानावतारावतारीष्वपि सत्सु महापुराणप्रारम्भ एव शीरीनकादीनां शीकीकैण कतात्पर्यमिद्यम्। यथा अत्र पूर्वं सामान्य-

 युक्तः । सांव्वतां सात्वतानाम् । नुडभाव आर्षः। याद़वानामियर्थः, जातो जगद्द्हयो बभूब॥ १२॥

## भीमश्विश्वनाथच्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी।

तरिं तत्तत् सर्वेमेव छवीमीति किं तत्राहुः-तत्रेति। आगुष्मन्निति। व्या बहुकालं ज्याप्य तान्यधीय विचारिता-






 साधनेषु मध्ये यन्मुख्यं कलिकालवर्तिमिर्जनैः सुऱक्यघ्ब तत् साधनं चदे़ति पृच्छल्ति-भूरीणि कर्माण्यनुप्येयनि यत्र तानि श्रोतठ्यानि साधनानि ताह्यासाधनर्रतिपादकानि शास्राणि वा। येनात्मा बुद्धिः प्रसीदृति। तब भवजकीत्तनानदिकमेवेलयमे
 भट्टं त इलौस्सुक्येनाशीर्वादः। सन्तो भक्ता एव खविंभुत्वेन वर्त्रन्ते यस्य स सत्वान्त विष्णुः स एव भजनीयो येषामिति भन्ती


 सिद्धान्तसिद्धं "भयणस्यरणार्टीजि करिष्यन्नि"ति कुन्तीवाक्यपर्यवसानात्।

तस्य जिज्ञासया कि फलमिति चेत्र्रुबा आत्मानें कृत्थीकरिण्याम इलाहु:-यस्येति सार्दैखि्यिभिः। यस्यावतार एव क्षेमाय मोक्षाय भवाय भूत्यै सम्पत्त्तये किं पुनः स इलयर्थः ॥ २२-१३', 11

## श्रीमच्तुकद्देक्कतः सिद्दन्त्रमीप:

अंजसा अनायासेन शास्रापीडनेन। एकांततः श्रेयः अव्यभिचारिश्रेय:साधनं नोऽसम्यं हे आयुष्मन्झंसितुमर्हीसि




## श्रीमदहलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी च्याल्या

फल्यर्थं हि साघन मृययेते। अतः कि फलं किमफलमिति भवति विचारणा। अभ्युदयो निःश्रेयसं वा भवति फलम। अन्यद्वा, सर्वंत्र दूपणान्यपे वक्ष्यंते। अवः संदेहात्वर्तनः। तथापि प्रमाणबलविचारेण निर्णयस्सदाह। अंजसा मंथाजवेन आयुष्मन्निल्याशीर्भरयाभावो वा सूच्यते। गुरूणामन्योन्यं विप्रतिपत्तावपि, बहुगुरुवेन बुद्धिवैशद्यात् स्वतो निर्द्वारणं संभवतीं-
 न श्रेयस्वम्। तथा मुत्कानां मुत्री हति। किमत्रैकांतः श्रेयः इसर्थः। तद्समयं रांसितुम्महसि। द्वितीयं प्रनमाह-
 ॠषिक्यतिरित्तानामयमुपाय इति गम्यते। आघ्व तेषाम्। पुंसां न इति वा सामानाधिकरण्यं अल्पमायुर्थेषां ते अल्पायुषः। अनेन सहस्स-समादयो न तेषां साधनमित्युक्तम् । प्रक्रतानपयोगात् अकथनमाशंक्याए-सम्य इति। सभामहर्हतीति सम्यः। "समां






 विचारे प्रकरणशः धर्मादिशास्त्राणि ज्ञातव्यानि । तानि च भूरीणि कर्माणि येष्विति भूरिकर्माणि । न च श्रवणमाश्रेण कृतथर्थता। किन्डु तदुक्तानि कर्माण्यपि कर्तo्यानि। ततो महाने दोषो बाह्यः। एवं त्रिदोषषग्स्तानामुपायं कथयेल्याहुः-अतः इति। प्रल्युपकारापेक्षाभावाय संबोधनं साधो इति। परदुःखदूरीकरणं साधोराबइयकमिति भावः। अन्यार्थमुम्कस्य प्रासंगिकस्य वा साधनस्य
 धान्राध्याहारदोषः। यदिति प्रसिद्ध वा, सारं परंपर्येफलन्य भिचारादिदोषररहितम्। एकवचनेन असाधारण्यं सुग्रमत्वं चोक्रम। प्रकरणेन विधयो बध्यंत इति न्यायेन यधपि सर्व प्रकरणेपु, सुसंबंद्धु, तथापि तत्तत्यानादुद्धाल वक्तक्यमिल्याह-समुदृवेत्ये। प्रकरणेषु तद्वर्मशून्यत्वाभावाय। मनीपेयेति बुद्धपैवोद्धणं, न कृतितः। मनस ईषा मनीषा। मनश्रोंचल्यतिवारिका बुद्धिः।

 दखा घृचिता। एवं फलसाधने परने निहपिते तराविर्भूंतो भगजानेव फलसाधनं चेलाशांक्य भगगक्हवतारो लोकानामर्थे वेति संदृेहात् अवतारपयोजनं पृच्छंति-सूत जानलीति॥ $39 \|$ \% इदं व्वतिगूढमिति को वेद्द न जानातीति संदेहा-


 निषः साव्वंतः देवा मुक्तक वा। त्परियलज्य मनुष्येषु संसारेपु कथमाविर्भावः ? पतित्वात्तेषां परियागोनुचितः। किंच देवा सुक्तः सनकादयो वा, तेपि घह्वणो देहान्मनसो वा, उत्पघंते, न स्वियां, तर्रापि कर्स्यचित् कर्यन्यां द्वेक्यामिति देवकस्य

 भविष्यतील्याशंक्याह——जातः कंसादिवधस्वन्यस्मादपि भवतील्यभिशायः, अतः यस्य चिकीर्ष्या जातः तनः कथयेति संबंधः। अनेत प्रासंगिकं प्रयोजनं निवारितम्। काल्यादिबाध्यता च ।नन्वस्येव म्रयोजनं कारणनर्श्रान्, योगेन च तजानंती़्याशंक्याहु:तन्न: घुख्रू पमाणानामामिती ॥ १२ ॥?

## थीमद्द्रोग्सामिश्रीुखषोत्तमचरणधिरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 जानतस्तूषणींभावेपि दोषकथनात्तद्वोधनायेसर्थः। साघनख्व इति। उत्तरकथनस्येति रोषः। पूज्यंय्वायेति। 'कली खडु भविष्यन्ति



 सनकादय दलसर्थः 11 २२ ॥

## भीगिरिधरकृता बालंगबोधिनी











 दुल्रुममिति भावेनाहु:-भूरीणि कर्माणि अनुप्पेयानि येपु तानि भूरीणि रास्क्षाणि विभागशः वर्णाभ्भमविभागपूर्वक क्रोतठयानीति



 मिति। हे साधो इति सम्बोधनेन खपरकार्यं साध्यीति साघुस्तथाविधस तवासमम्र्रनोत्तरदानेनासमक ढुः्यदूरीकरणमेवोचितमिति सूचितम् । भगबव्र्रसादे सति किमपि ुुर्ऊरंभ नासीति तु सामान्यती बयं जानीमः, परन्नु भगवत्रसाद एव केन भवतीति








## हिन्दी अनुताद्व

आयुष्मन्त् ! आप कृषा करके यह बतलाइये कि उन सब शाब्बों, पराणों और गुरुजनोंके उपदे़ेशोंमें कल्यियुगी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्र्यय किया हैं ? 11 SH* आप संत्समाजके भूषण हैं। इस कल्युग्युगें प्रायः लोगोंकी आयु कम हों गयी है । साघन करनेमें लोगोंकी रचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आंलसी हो गये हैं। उनका भाग्य तो मन्द है ही, समझ़ भी थोड़ी है; इसके साथ ही वे नाना צकार की विस्नन्बाधाओंसे घिरे हुए भी रहते हैं 11 र० ॥ * * गाब भी बहुतनसे हैं। परन्तु उनमें एक निध्रित साघनका नहीं, अनेके अकारके कमेंका वर्णान है। साथ ही वे छतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धिसे उनका सार निकालकर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हम श्वांतुओंको सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी श्रुद्धि प्रात्त हो॥ 19 ॥ * प्यारे
 द्वेकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे अबतीर्ण हुए थे ॥ ह₹॥

तनः श्रुप्रमाणानामर्मस्यझानुवणिंतुम्। यस्यावतारी भूतानां क्षेमाय च मवाय च 11 ? 11 आपซ संसृतिं घोरां यन्नाम त्रिदఖो गुणन् । ततः सदो विमुच्चेत तदि मेति स्वयं भयम् 498 ॥

 सनकादय हलर्थः ॥ १२ ॥

## भीगिरिधरकता बालमयबोधिनी





 इति शास्लानुसारेण निर्वचनाहस्य सभां प्रविष्ष्य तवाकथने दोषो भविक्यतीति सृचयन्तः सम्बोधयन्ति-रे सभय इति।
 आयुस्तन्वेडवि प्रायेण मन्द्ध अलसाद्तेन शास्लविचार एव न सम्भवति। आलंख्याभावे विचारग्रवृत्ता अपि प्रायेण सुमन्दृततयः,


 दुर्रुभमिति भावेनाहु:-भूरीणि कर्माणि अनुद्येयानि येषु तानि भूरीवि राम्बाणि विभागशः वर्णाभ्भमविभागपूर्वक श्रोतठयानीति



 मिति। हे साघो इति सम्बोधनेन खपरकार्य साधयतीति साधुस्याविधस तबासमत्रूनोत्तरदानेनासमाकं ढुः्यदूरीकरणमेवोचिततिति सूचितमू 1 मगवन्प्रसादे सति किमपि दुर्लंभं नासीति तु सामान्यतो वयं जानीमः, परन्नु भगवृ्रसाद एव केन भववतीति








## हिन्द्री अनुवाद

आयुष्मन्त् ! आप क्कपा करके यह बतहादये कि उन सब आाष्बोंद पराणों और गुरुजनोंके उपदेशोंमें कहियुगुी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निभ्रय किया हैं ? 11 SH \# आप संत्समाजके भूषण हैं। इस कह्युग्युगें प्रायः लोगोंकी आयु कम हो गसी है । साघन करनेमें लोगोंकी रचि और पवृत्ति भी नहीं है। लोग आलंसी हो गये हैं। उनका
 * * शास भी बहुनसे हैं। परन्तु उनमें एक निभ्चित साधनका नद्धी, अनेके प्रकारके कमेंका वर्णन है। साथ ही वे छतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धिसे उन्नका सार निकालकर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हम श्वातुओंको ภुनाइये, जिससे दमारे अन्तःकरणकी शुर्दि प्राप्त हो॥ १? ॥ \% च प्यारे
 देवकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे अवीर्ण हुए थे $118 २ \|$

तनः शुशुपमाणानामहीस्यहानुवणितुम्। यस्यावतारो भूवनां क्षेमाय च मवाय च 11 ? 11 आपन स सुतिं घोरां यन्नाम विकयो गृणन् ।ततः सदो विमुच्येय तद्धिभेति स्वयं भयम् $198 ॥$

#  को वा मगवतसम्य पुण्यश्रोकेख्यकमीणः । गुद्विकामो न शृचयाध्दरः कलिमलाष्हम् I। १₹ II 

## श्रीधरस्लामिविरचिता भावार्थद्वीविका

अंग हे सूत तनोडडुवर्णययत ममहीसे। सामान्चतसावघस्यावतारो भूतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृदये ॥। ३३।

 येषामत एव प्रशमः अयने बर्मे आश्रयो वा येषां वे मुनयः उपस्षृः सन्निधिमात्रेण सेवितः सचः पूनंति। स्खध्रुनी गंगय



## श्रीवंरीधिरह्हतो भावर्थंद्रीपिकाप्रकारः

तस्य जिज्ञासया कि फलीमीति चैत् प्रुव्वासमाने कतार्थीकरिष्याम इल्याहुः। यस्यवतार एव क्षेमायेय्यदि । कि पुन: स

 भगवन्नां्रों कारणान्यमवन" इडति गयं, तदिद्द च वासुदेबदामोदृरगोविंद्केशवादिनाम जेयम्। ततः संसृतेः अन घोरामिति विवश इति सब्य इति पदत्रेणाजामिलादयः सूचिताः। स्यं भगवानितिवतु। मूलभूत्त भयं महाकाल एव बिभेति किं पुनर्म्टयुयैमश्र किमुततरां यमदूता इति ॥ १४॥\% अन्यद्धाधिम्यमाह किश्थेति । यस्य शीकृष्णस। पाद इल्येकवं सामान्याभि-
















 कोवेलंतेन कृष्णाबतारप्योजनत्शरितयोः प्रश्वाविति क्षेयम्। "तस्य कर्माण्युदाराणि" इल्यदिना विंद्यसृष्टनादिलीलापम्न:।

 सत इति सन्दृर्मः ॥ ३६ः

## शीमद्दीराराघंक्याय्या







 भवेत्। कथं पारवशयेनाण्युचारणमात्रेणापि गान्रपि मुच्येतेलयोो़्ारणं विशिषति-यद्विभेति ख्यंभक इति। यन्नामोचारणं प्रति भवः संसारः स्यं विभेति। 'भय'मिति पाठेडपि जन्म-मरणादिभयहेतुत्वाइक एव भयहान्देन विवक्षितः। दे देाबसानकाल्लिकभगबन्नामोचारणस्याव्यवधानेन मुक्तिसाधनत्वमितरकालिकस्य नु कर्मझ्ञानयोगादिवद्रतियोगानुमाह कवेने बद्द्वारेति विवेकः। एतः षहेडजामिलोपाख्याने प्रपंचयिष्यते $118 \%$ \% आसां ताबद्वताराणां नाम माहात्यं तदीयानां माहात्यमेव वाध्यनसामगोचरमिलयिम्रायेणाहु:-यदिति । हे सूत ! यख भगबतः पादूसश्रयाः पादावेव प्राध्यत्वेन प्रापकवेन संभ्रयंत इति



 श्रूद्धिमिच्छद्रि: श्रोतव्यमिल्यमिश्रायेणाहु:-को वेति। तस्योक्तविधस्य पुण्यस्य श्रृण्वतां बदतां च पुण्यावहः श्रोक्यत इति स्रोको
 वा पुमान्न श्वणुयात् ? सर्वोडपि श्वशुयाद़ेवेलर्थः॥ ३६॥

## श्रीमद्विजयः्वजतीर्थकृता पद्रत्नावली।

यस्यावतारो भूतानां क्षेमायैहिकामुष्मिकुुखाय विभवायामिद्वृदये भवति। अँग हे बत्स ! तल कृष्णस्य तं कार्यबिशेषं

 किपि सात् सखा परमाव्मा स एषामसीति सात्वंतो भकोस्तेषां पतिः मरख्वतामितिवत्साव्वतामिति रूपसिट्दिः । यद्वा सात्वत्रातिपदिकात्तत्करोति तदानघ्ट इति णिचि कूते किप् चेति किपि च कृते णिचो लोपे अतो लोपे च साव्वतामिति रूपसिद्धि:। सात्वतां




 सयः पुनंति पविन्रीक्रुवंत, ‘यन्पादसंभ्रयात’ इति पाठे चचरणनिषेवणादात्मानें पुनंतीलर्थः, तत्र निदर्रानमनुसेवया अनुसेवनेन निषेवणेन उदप्पर्सनल्रानाचमनादिना सर्बुनी गंगेव यथा लोक पुनाति तथेययन्वयः। 'स्वर्षुन्याप'इति पाठे गंगाजलपरमाणवं:

 कामः अंतःकरणनिर्मलतां कामयमानः को वा पुरषः न श्रूण्यादिल्येकान्वयः॥ ॥६॥

## शीमजीवगोखामिक्कतः कमसन्दर्भ:

सामान्यतसावत् यस्पावतारमान्रं क्षेमायेलावि $॥$ १३॥* विवघोऽपि विशेषेण पराधीनः सक्रपि। यस्य भीकृषणस्य नाम। तस्य सर्वाबतारित्वादवतार्नाम्रामपि त习ैक पर्यवसानात्। अत एव साक्षाच्छ्शीकृष्णादपि तत्तन्नामरवृत्तिः प्रकारान्तरेण भ्रयते शीविष्णुपराणे। 'तत्र त्वखिलानामेव भगवनाम्रां कारणान्यमबन्नि'कि हि गयमूप। तदिदश्न वासुद्येवदामोदरगोविन्दकेशवादिनामवज्क्रेम 118811 \% किश्व घट्पादेति। यस्य शीकृष्णस्य पादौौ सम्यगाभर्भौ येषामू। अत एव प्रशमायनाः। घाो भगवन्निब्बुद्धिता। "शमो मन्निष्टता बुदे" रेति स्ययं श्रीभगवद्वाक्यात्। स एव प्रकृषः प्रामः साक्षात्




तथा घोधयन्ति न सन्भिधिमात्रेण सेवया साक्षात् सेवयापि न सब्य इति। तस्या अपि श्रीकृषणमाभ्भितानामुत्कर्षात्त्योलकर्वः। एवमेव ततस्तघ्यझसोऽप्याधिकगं वर्येते। "तीरें चके नृपोनं यदजनि यंदुषु स्व:सरित् पादशौच"मिति। टीका च इतः पूर्व

 कलिग्युग्स्यपि मलापहं यस्मादेवं तस्मात्॥ ॥६॥

## श्रीमद्विश्ननाथन्वकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

ततः संसृतेः। अन ‘घोरामिति, विवश इूति, सद’’ इति पद्वर्येण अजामिल्लददयः सूचिताः। यत् यतो नाव्नः एकसा-
 * \% यन्पादावेते संश्रिल्यैव वर्तमानाः सद्य इति स्मृतमाग्रा एव पुनन्ति, अविद्यामालिन्याति शोधयन्ति, कि पुनर्हंधः

 फलम्" इति बाक्यार्थविरोधाते। "किंच सर्धुन्या दर्शनादेव साध्रूनों सरणादपि" मुक्तिरिति। तदपि साघूनामेवोलकर्षो क्षेयः। ततश्र

 - रुद्रेन्न्नजयादिक गसकीछादिक चात्रासाधारणेमेब॥ १६॥

## शीमच्तुक्टदेकृृतः सिद्धान्त्पदीपः

संमृति संसारहक्षणम्। ततः संसृतेर्विंमुच्येत मुत्त्ो भवति $1198-3 \xi ॥$

## शीमद्धलभाचार्यंविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

बहून्नामस्माक श्रवणेच्छापूरणाय कथनीयमे । नहि भ्रवणेच्छा योगेन निवर्तें। न वा योगः सवैंः कनुं शाक्यते। न वा

 अंगेति कोमलसंबोधनम, अंगल्वेन ख्वाधीनक्वाय, असाधारणं नु प्रयोजनं वृच्छयेते । साधारणं नु ज्ञायत्ता इलाहु:-अस्थाबताएं
 तेजसः संकमणं, भूतनां जातमाच्राणां स्यावरजंगमानां क्षेमाय ऐहिकसर्वसुस्लाय। चकारात् सर्वदुः्लनिवृत्तये भवाय मोक्षाय चका-
 चकारार्थः। एवं सर्वेषामग्युद्यनिः्रेयसार्थं भगवद्ववतार इत्युक्तम्। उत्वत्यमानानां कु नाम्ना पुरषार्थसिद्विरिति तन्माहात्यमाह-
 वेः कालस्य बशो वा, गृणन्तुच्रट्नेव ततः सधो विमुच्यते, तत्राह अंतकाले कालच्याधिकारी भयनामा कश्वित् मृत्युपाोेन सर्वानेव
 त्राह-यद्विभेति यसमान्नान्रो भयं स्वयं बिमेति । ख्वरूपनारेन विभेति। नतु बहिपपदार्थनाो्ने। एवं हि भगवन्नाममाहाल्यं, यत्



 पादससंभ्रयणं अन्तिमार्ग पव । गुरुवव्रकारण्यावृत्रयं समुपसर्गः 1 सूतेति संबोधनं पाविन्यानुुभवक्ञापनाथं, यथा सूतोऽपि सने
 ते। उमयेडपि यक्पादसंभ्रयाः, पुनंतीति योजना।अथबा पादसंभ्रयाः छघषयः प्रामायनाश्र भूल्वा, ज्ञानकमंणीति प्राष्य, त्रितय-












 सर्वपावकत्वमू। तानपि पुनातीति वा। तेषां पविग्यापेक्षा नासीति वा। अनेन कीरिंः पवित्रेण्विक प्रतिष्टितिति बोधितम्। कमें





## श्रीमदूर्रासमिश्रोपुखणेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।

यसावतार इलत्र। भवशान्द्स संसारवाचिच्वेन प्रसिद्वस्यान्येः संपत्त्यर्थकवेने उ्याब्यातस्साप्यन्न भ्रकरणानुरोधात् मोक्ष्वाचित्वे उपपत्तिमाहुः भू सत्तायमिल्यादि। मोक्षे सल्यविद्यानिवृत्तेरेर्येदेव सिद्देश्रकारवैयर्ण्यमिमयरच्या पक्षान्तरमाहु:










## भीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी

















 सीयनुभवसिद्धमेवेति सूचयन्तः सम्बोषयन्ति-हे सूतेति। तथाच भगवद्रक्तसपर्शोन गझ्ञाजळ्पपर्मोत च इदानीन्ननानामव्युद्धार


 तस भगवतो यशः को वा न श्रुणात् सर्वोडपि प्रूणुयादेवेेयन्वयः। ननु कीर्तिनमान्रेण संसारभयनिवृत्तिश्रेत्तदा। सर्व एव कुतो न कीर्तयन्त इ्येपेक्षायामनेकजन्मसुकृतानुष्षनं विना भगवच्चशाश्रवणसक्कीर्तनादि दुर्र्भमिति सूचयन्तो भगवन्तं विश्रिंपन्तिपुण्यइलोकेड्यकर्मण इति, पुण्यइलोंकःः अनेकजन्मसुकृतानुषानेन पुण्याः इलोकाः यरांसि येषां तैः ई ई्यानि सवच्यानि कीर्तनीयानि कर्माणि यशांसि यस्थ तस्येयेर्थ:। ननु सर्वे तु तचशः श्रृण्वन्तो नैव हरयन्ते, कथमुच्यते को न श्रृण्यादितीलाखाइ्कथाहु:श्रुद्धिकाम इति, स्वान्तःकरणविश्रुद्धिकाम इलर्थः। ननु भगवद्यशस: कथं विश्रुद्धिहेतुत्वमिल्यपेक्षायामाहु:—कलिमलापहमिति।


## हिन्द्री अनुवाद

हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृषा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि भगवान्का अवतार जीवोंके परम कल्याण और उनकी भगवन्प्रेममयी समृद्धिके लिये ही होता है 11 १३॥ * यह्ह जीव जन्मन्मृत्युके घोर चकमें पड़ा हुआ है-इस स्थितिमें भी यदि वह कमी भगवानके मझ्नलमय नामका उनारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; क्योंकि स्वयं भय भी भगवानले डरता रहता है॥ $18 \| \%$ स सूतजी! परम विरक्त और परमशान्त सुनिजन भगवानके भीचरणोंकी शरणमें ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्शमान्रसे संसारके जीव वुरंत पविन्र हो जाते हैं। द्धर गझ्जाजीके जलका जहुत दिनोंतक सेवन किया जाय, तब कहीं पविश्रा प्राद होती है॥ ३५॥ * ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलालोंका गान करते हैं, उन भगवानका कलिमहहारी पवित्र यश भला, आत्मझुर्बिकी इच्छावाळा ऐसा कौन मनुध्य होगा, जो श्रवण न करे ॥ ३द॥

तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिमिः। घूहि नः भद्धधनानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७॥ अथाख्याहि हरर्रीमीनवतारकथाः जुभाः। लीला विदधतः संर्रमीश्वरस्यात्ममायया॥ ३८॥ वयं तु न वितप्याम उत्तमश्लोकविकमे । य्च्छूपवां रसज्ञानां खादु सादु पदे पदे ॥ १९॥ कतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशावः। अविमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुपः॥२०॥

श्रीधरस्बामिविरचिता भावार्थद्यीविका।
 * \# अथेति प्रनांतरे। अवतारकथाः सिलयभेव तन्तदवसरे ये मस्स्या्यवतारासददीयाः कथाः। सैवेरं लीलःः कुर्वतः। श्रीकृणावतारपयोजनपरनेनैव तथरितपभोडपि जात एवेति ज्ञातव्यम्॥३८॥ \% अलौस्युभ्येन पुनरपि तबर्षरितन्येव श्रोपुमिच्छन्तस्तश्रात्मनसृप्यमावमावेदयंति वयं त्विति। योगयागादिपु वृतः स्सः। उन्चच्छति तमो यसमात्स उत्तमस्तथामूतः स्रोको यझो यस्य तस्य विक्रमे तु विशोषेण न तृप्यामः अलमिति न मन्यामहे । तत हेछुः। यद्विक्रमं श्रृण्वताम। यद्वां अन्ये चृण्यंतु नाम बयं तु नेति तुशान्द्यान्वयः। अयमर्थः च्रेधा हांबुंद्धिर्भवति। उदरादिभरणेन वा रसाज्ञानेन वा खादुविशेषापावादा। वत

 निति। अविमर्लयानि मर्याननतिकांतानि गोवर्धनोद्दरणद़ीनि। मनुष्येष्वसंभावितानीयर्थः॥२०॥

श्री वंशीधरहतो भावार्थद्दीपिकाप्रकारः
"अथाख्याहि" इल्यादिनाबतारंत्रकथाप्रभ्रस्स्योत्तरं वृतीयाध्यायः। भीक्रफण्णस्य तावन्मुख्यव्वेन कथय। अथ तदनंतरमानुषंगिकतयैवेयेर्थः। हरेः श्रीकृष्णस्य प्रकरणबहात् अवताराः पुरुषावतारा गुणावतारा लीलाबतारश्भ: तोषां
 जदात्मिका" इति महासंहितातः। ग्रुमा अमायिकीः। दधत इति वर्त्तमानकाबेन हीळानां नियल्यं आत्ममायया योगमाय-


स तस्य विलासः। यथा वैकुंडनाथः न्यूनशत्तिघारी चः स खंांशः यथा मस्यनूर्मादिः। यौ्रैकशक्तिसंचारमान्नं स आवेशः
 पुरुःः प्रथमः। गर्भोदझाायी समट्टिविराडंतर्यामी प्रदुम्नांडो द्वितीयः पुखःः। क्षीरोदशायी ठ्यष्टिविराइंतर्यांम्यनिरद्बांशस्तृतीयः



 अथ तमोगुणेन रद्रः संहारकर्ता कचिद्विष्णुरेव सदाशिवः। किश्य सदाशिवः स्वयं रूपांगविशेष्वरूपो निर्गुण एव सगुण:



 वस्यः। चतुःसननारदहरिविष्णुपूथुपभृतय आवेशाः। तनोधिकश़क्तिमंतः प्रभावा मोहिनीधन्वंतर्ं षभग्यासदत्त्तुकादयः।











 उु त्तद्वामतः प्रकटहीलायामेवेति विरोषः। एकमेंव बृंदावनमेकैंन मथुरा एैैंब द्वारवंती ध्वांडसममूहकोटिमध्यगतनारतभूमी
 सूर्ये किरणावलीति। यथा उ्योतिश्रकस एव सूर्य एकसिम्वर्षे पूर्वाद्वादिक समाप्यान्यस्मिन्बर्षे प्रकाझयति एवमेव कृणः प्रकटक्राशो निजधामस एव एकसिन्ध्वांडे बाल्यादिलीलः समाप्य पक्यटयति। अन्यस्मिन्किमपि न प्राकटथेत। बाल्यादि-
 पासकाभावात्। किश्य प्रफटहीलायामपि श्रीवृंदावनस्य मणिमयभूम्यादिकल्पवृक्षादिमत्त्वं तत्परिवरेण केनचिद्दपि न हर्यने,

















 पेश्ण्णा मोहनाचँचंकंकपदो ने

## भीमद्रोरराघवक्याख्या









 नन्वाभीक्येण श्रुता एव भगवदववतररकथा भवद्रमिसतस्ताः किमर्थं प्चच्चंते तश्राहुः-बयं चदुत्तमश्रोकचरितं श्रण्वतामपि रसज्ञानां पदे पदे क्षणे क्षणे पुनः पुनर्वा खादु रचिजनकं भवति पूर्वभ्वणापेक्षयोत्तरभ्रवणेतीव रचिकरमेव भवति इडति श्रुतमि पुनः पुनर्नवमेव भवतीति भावः। यख्साल्पदे पदे़ स्खादुतः स्वाढु तदुत्तम श्रोकविक्रमे न वितृव्याम इलयन्वयः॥ १९.॥ः *




 जनयंति, तत्र किमु वक्तर्यमिल्यर्थः। अनसत्रत्र न वित्याम इति भावः। अतो भगवबक्षमशभ्रवणे श्रदावतां नो तानि कथयेंलर्थः ॥ २० ॥

## शीमद्विजयख्वजतीर्भक्टता पदरलाबही






 यद्विक्तमजातं श्रृण्वतां रसविवेकविदुषां स्खादु स्वाद्वित मधुरं भवतील्लेकान्वयः "रसो रागे विषे वीर्षे तिक्रादौ पारदे द्रवे"

 रक्षणानि कृतवान् किल तान्यस्मांक नूहीलेकान्वयः। सानुपेष्वपि के सुखं पदति अभ्रोतीति कपटमानुषः इसर्थोपि प्र्द्य इति ॥ र०॥

## श्रीमझीवगोस्लमिक्कतः ॠमसन्द्यर्सः

तस्र्येति। उद्राराणि परमानन्द्रदावृणि जन्मादीनि। संयं परिपूर्णास्य लीलया अन्या अपि कलाः पुरषाद्विलक्ष्पणा

 तेषां कथाः लीलाः सृष्ट्यादिंमर्मरुपाः भूभारहरणादिरूपाश्रा। अंत्ममायया निजेच्छारूपया शात्तया। "आत्ममाया तद्धिच्छा स्याद् गुणमाया जडात्मिकेति" मह्यासंहितातः ॥ १८॥ \% टीकायामिक्षुभक्षणवदिति। इक्षुभक्ष्रणे यथा स्वाद़विशोषाभावो भवति तथान्र नेल्यर्थः। भगवद्विक्रममात्रे तु न तृप्याम एव । तत्रापि "तीर्थं चके नृपोन" मित्याद्युक्तलक्षणस्य सर्वतोडध्युत्तमश्रोकस्य श्रीकृषण्य विक्रमे विशोषेण न तृत्यामः 119911 \%नु कथं वा मानुषः सन्नतिमर्यानि कृतवान् तत्राह— कपटमानुषः। पार्थिवदेहविशोष एव मानुषशबद़ः प्रतीतः, तस्मात् कपटेनैवासौ तथा भातीतर्थः। वस्तुतस्तु-नराकृतेरेव
 प्रश्याख्यायत इति भावः। अत एव स्यमन्तकाहरणे 'प्राकृतं पुरुषं मत्वे'्यनेन जाम्बवतोऽन्यथाश्ञानवयक्जकेन वांक्येन तस्य भाकृतःवं निषिध्य पुरुषत्वं स्थाप्यते। एवं "मायामनुष्यस्य वद्स्व विद्वन्नि" ल्यादिएवपि क्ञेयम्। यस्मात् कपटमानुषः तस्मादेव गड़ः । स्वतस्तु तद्रूपतयैन भगवानिति ॥ २०-ママ॥

## श्रीमद्रिश्वनाथचक्रवर्तिक्टता सारार्थद्दरिनी

कर्माण्यवतारान्तरसाधारणान्युुरवधादीनि। उद्वाराणि मक्तामीष्टप्रद्वनि। कला अवतारान् द्धत इति वर्त्तमानकालेन तद्वताराणां नित्यत्वं तस्य च पूर्णत्वमायातम् 11 १॥ \% झुभा अमायिकीर्विद्धत इति वर्तमानकालेन लीलनां निल्यव्वम। आठममायया योगमायया।। १८॥ उत्तमः सर्वश्रेष्हः श्रोको यशो यस्य सः। यद्वा, उत्तमैः श्रोक्यते कीर्यूते इति तस्य विक्रमे तु विशोषेण न तृष्यामः अलमिति न मन्यामहे, तेन यागयोगादिषु तृपाः स्म इति भावः। यद्विकमणं श्रण्वताम्। यद्वा अन्ये तृष्यन्तु नाम वयं तु नेति तुराब्दृस्यान्वयः। अयमर्थ:-त्रेधा ह्यलंबुद्धिर्भवति। उदूराद्भरणेन वा रसाज्ञानेन वा स्वादविशेषाभावाद्वा तत्र शृण्वतामित्यनेन श्रोतस्याकाशात्वातू विक्रमस्य चामूर्तव्वात् न भरणम्। रसज्ञानमिति एसजानेन पशुवत्तृतिनिराकृता। पदे पदे प्रतिसुप्तिङन्तमेव प्रतिक्षणमेव वा स्वादुतोऽपि स्वाद्विति चर्वितस्य इक्षुद्डादेरिव न नीएसत्वेन हेयत्वं प्रत्युतातिस्वादुत्वेन परमोपाद्येयत्वमिति $119911 \%$ विक्रममेव स्पष्टीकुर्वन्ति-कृतवानिति। अतिमर्लानि नराकृतिपरन्नह्बत्वात् मर्योडपि मर्यानतिकान्तानि गोवर्द्वनोद्वरणादीनि तार्कालिकमनुष्येष्वसंभावितानीयर्थेः। तदपि गूढ।। तन्र हेतुः-कपटमानुषः। कपटं भक्तहितार्थ न्नछ्मवेषादिना प्रार्थनलक्षणं मानुषेषु प्रक्टतेषु जरासन्धादिषु यस्य। तथा कपटं प्रेमविलासारं धर्मोपदेशादिलक्षणं मानुषेषु वेणुनादाकृष्टगोपीकुलेफ्रमाकतेषु यस्य सः, गडवाद्तिवाद्य सप्यक्यः परनिपातः। तेषां तेषां मायामोहनात् प्रेम्णा मोहनाच्चैवं कपटी नेख्यरो भवितुमर्हतीति प्रत्यायनाद् गूढ इत्यर्थंः 11 :० 11

श्रीमच्छुकद्देवक्टतः सिद्धान्तम्रदीप:
 गुणश्रवणें भद्वातिशायं भगवत्तन्त्वाभिज्तव्वं भगवद्गुणश्रवणे प्रातावसरत्वं चाहुः-क्रमाद्वयमिल्यादित्रिभिः। उत्तमश्लोकयशांसि यस्य तस्य विक्रमे चरित्रे $\| १ ९ ॥$ \% क उत्तमश्रोक इल्यपेक्षायामाहु:-कृतवानिति । भगवान् ष्डैंभ्यर्यान् केशाव: "क इति लह्यणो नाम ईशोडहं सर्वदेहिनामू। आवां तवांगसंभूतौ तस्मात् केशावनामवानि" ति हरिवंशो शिवेनैवोक्तत्वात्। श्रह्येराजनकः मरणधर्मानतिक्रांतानि वीर्याणि कृतवान्, यः स उत्तमइलोकः। नन्वेवमितरे कुतो न जानंतीयत आहुः-गूढः। मायामोहितैद्दुर्शेयः। कुतः ? अतः कपटमानवः। कपटानां मायाश्रितानां मानवः मनुछयवत्रतीयमानः। वक्ष्यति च "मायाश्रितानां नरदुसेणे" ति ॥ २०-२?॥

## श्रीमद्बह्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

एवं प्रयोजनप्रभ्नमाह—तस्य कर्माणीति। ताहराप्रयोजनस्य श्रुतस्य ह्वद्येय समागमनारंकमाण्येव पृच्छंति तस्य कर्माणीति । कर्मश्रवणे न सतफलं भगवता द्वेयमित्यपि नास्ति अन्यानि च फलानि कमैंब पात्रापात्रविवेचनष्यतिरेकेणैवान्येक्योपि बहुप्रयच्छंतीलाह उदाराणीति। उद़ारादिविशोषणानि न व्यावर्त्तकानि ंकिन्तु कर्मोदेदोनोदा़रत्वादि विधीयते प्रथमत एव विशोष्यनिर्देशातू अवांतरफल्याप्त्यर्थमुदारत्वनिर्देरा: मुखूयं फलं भगचत एव तेषामज्ञानाभावमाह परिगीतानि सूरिभिरिति परितो गीतानीति। सर्वतो दूराद् श्रह्मगः सम्भवः सूरिभिरित्यन्यथाकथनठ्यावृत्तिः तर्हि शौनकादीनामपि सुलमत्वादकथनमिल्याशक्चाह श्दद्दधानानामिति । श्रद्धया हि पुनः पुनः श्रवणेच्छानिरूपिता कदाचिदुपि रुच्य भावो नास्तीलभिप्रायेणाहुः लीलया द्धतः कला इति। अनायासेन हर्षातू कियमाणा चेष्टा लीला तया नूतना एव कला प्रतिक्ष्णं धियंते भगवता यथातथा तरकर्मणामपि चंद्रस्येव नूतनकलासंबंधात् कदाचिद्विनारुचः इदं हि विरोषणं पूर्वोक्तनिर्वरकम्॥ १ज॥ एक्मेकोपक्रमेण प्रयोजनकर्मणी पृष्टे। अथ मिन्नोपक्रमेण अवताएकथां पृच्छन्ति-अथाख्याहीति। यद्यापें केचन अवतारः तत्तदुपाख्यानश्रवणोपकमेण सर्वेडवतारा: सविशेषं ज्ञातठयाः । अत औस्सुक्यातू पृथक पृष्टः। अथेति भिन्नोपक्रमे। हरेरिति। सामान्यतोडवतारे परदुःखदूरीकरणं निमिन्तमिस्युक्तम्।

अवतारस्सरूपस्य दुर्जेयंत्वात् न सर्वजनानां ज्ञानमिति विशोषसंबोधनम्। धीमन्निति। अवताराणां कथाः। कथमबतार:, कस्याव-

 हेछुती म्बरस्येति, सर्वभवनसामर्यं माया अन्यथा करणनिर्वहि दोषाभावे च हेतुवेने निर्दिधा। आत्मेति नान्येन ज्ञातुमुल्कंधितु

 न विकृप्याम एव। कुतो निवृत्ता भविष्यामः ? निवृत्तिश्येधा संभवति। इसोऽप्युत्कृषे रसांतरे संभवति। अस्याप्पभावे वा


 तस्मान्न दुर्ठमता। वृतीयं निराकरोति-चच्छृण्वतामिति। रसक्षानं च, यथा हि लोके सूपकारविध्यासु नेच्छानिवृत्तिः। किं पुनर्मूंत्तख्वादुदरपूरणेन निवृत्तिः। तथा श्रवणेपि विशोषोण्युकः। । भ्रवणेन गहीतस्यामूर्त्त्वाते। किं च, रसाभिज्ञाः सर्वथा ततो।न, निवत्त्तंत। रसस्यानिवर्त्तक्वात्। अस्य चा रसस्य पराप्परवात् किंच ख्वादु ख्वादु पदे पदद इति यथाधिकारमः हि रसाविर्भावः। यथा यथा घ्छज्ञां निबर्तते तथां तथा भगवद्वसास्वादो भवति, यथा यथा द्वारविमोकेनन्नस पथमपयोगे हि अविद्यायाः पूर्णत्वात् अल्परसास्वादः, ततः भथमश्रवणे काचिद्दविद्या निब्त्ता चेत्तदा द्वितीयेंडधिको रसः। एवमुत्तरश्रापि । परमों रसः सर्वथामुक्तानाम्। किंच वाक्यसमुदाये भगवान् पतीतः पुनः प्रत्येकवाक्येषु ततः पदे़ेपि पच्यते ज्ञायतेडेनेनेति पद्टं प्रकृतिः प्रययक्न। तेन अक्षरार्थंत्वेन ज्ञातो भगवानतिरसपद इलर्थः॥ १९॥ \% किंच, विशेषाकारेण कृष्णावतारकथा श्रेततेेल्यभिपायेणाह-कृतवानिति। किलेति प्रसिद्दे, आध्वर्येणात्र प्रसिद्विरक्ता, अवस्यासाधनविरहेपि बीर्यकरणात्। अतः कृष्णावतारवीर्याणि किल अहोकिकानि।




 नंदख़पतां न प्रकाशयति। तत्र हेनुभूं विशेषणं-कपटमानुष इति। कपटेन लोकानों बुर्द्विमोहन्रकारेण मानुष:। तदे़व स्वं मानुषरूपवत् प्रतिभासयतीसर्थः ॥ २०॥

## श्रीमद्ग्गोखामिभ्रीपुसगोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 इति हेतौ पश्रमी बोध्या॥ रू० ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालमबोधिनी

एवं भवणोलुक्यमाविष्छल भगंचर्चरतानि पृच्छन्ति-तस्येति। तस्य भगवतः भ्रीकृषणस्य कर्माणि नोडस्माकं झूहीत्रम्वयः। वयं भ्रवाधिकारिण इति सूचयन्त आहुः-अद्रधानानामिति। भगवच्शरितमाधुनिका अपि वर्णयन्ति परन्तु
 परिगीतानीलर्थः। ननु तच्छ्रवणे भवतां किमिल्यामह इस्योक्षायामाहु:-उदाराणीति, योग्यायोग्यविचारं विनैव भ्रवणकीतन्तनपराणां येषें धर्मादिचतुर्विधपुरणार्थम्दानीलर्यः। ननु कथमेवम्रभावाणि कर्माणीलपेक्षायामाहु:-लीलया दधतः कहा इति। अनाधासेन स्वेच्छया हर्षात् कियमाणा चेश्रा लीला तयैकेला घहाद्दमस्यकचछपाचनन्ता नानाविधा मूर्तोस्तापि प्रतिक्षण चन्द्रस कला एव जनाहादकानि खरलपान्तराणि च दधतो धारयत इलर्थः। अनेन भगवर्क्रमणं नासमदादिक्रम्मव्र्रारब्धाधीन-

 तारप्रयोजनकर्मणी पृष्टे अथ मिन्नोपकमेण तदन्यावतारकथाः पृच्छन्ति-अयेति। मिन्नोपकमो न ब्लेतज्ज्नानें सर्वसाधारणं येनान्यः प्रहुण्यस्वं हु सरं जानासीलययाप्रहेण पृच्छचसे हृति सूचयन्तः सम्बोधयन्नि- हे धीसन्निति। होरेंक्षकुःखहरणशीलस्स अतः
 प्रक्तिकपया नानाविधलीलाः विदधतः ई खरस सर्वथा सर्वकरोे समर्थल्य गुभाः वतृश्रोटृम्र्वक्तानों यघेट्ट धर्मांदित्रुभफलावछा:





 द्विर्मवति, उदरायाधारमरणेन बा रसाज्ञानेत वा ख्वादुविशोषाभाबाद्व। तः श्रृण्वतामियनेते श्रोत्रस्याकाशत्वाच्छठद्य च








## हिन्दी अन्नुवाद

हीलासे ही अवतार धारण करते है जाएद़ादि महार्माओंने उनके उदार कमोंका गान किया है। हम भद्धातुओंके पति आप उनका वर्णन कीजिये $184 \%$ \% बुर्दिमाव्त सूतजी ! सर्वसमर्थ प पभु अपनी योगमाययासे खच्छन्द हीला करते हैं। आभ उन श्रीहरिकी मझ्नळमयी अवताए-कयाओंका अब वर्णन कीजिये। $\langle<\| \%$ \% पुण्यक्रीन्ति भगवान्की लीला सुननेसे हमें कभी भी वृप्ति नहीं हो सकती; ब्योंकि रसज़्र श्रोताओंको पद--पदपर भावानकी हीत्राओंमें नये-नये रसका अनुभव होता है 119911 * भगवान्त श्रीकृषण अपनेको छिपाये हुए थे, लोगोंके सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। परन्तु उन्होंने बहराममजीके साथ ऐसी लीलाएँ भी की हैं, ऐसा पराकम भी पकट किगा है, जो मनुष्य नहीं कर सकते ॥ २०॥

कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेजस्मिन् वैरणनै कयम् । आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ २? ॥ त्वं नः संदर्शितो घात्रा दुसरं निस्सितीर्षंतम् । कलि सच्चहरं पुसां कर्णधार इ्वर्णंवम् ॥ २२॥ श्रूहि योगेश्वरे कछण्ण घ्बण्ये धर्मवर्मणि। सा काष्टामधुनोपेते धर्मः कं शरणणं गतः २३॥


## प्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका।







इति श्रीमझ्रागबते प्रथमक्रंधे भावार्थद्दीविकायां टीकायां मथमोडध्यायः ॥ \&॥

## शीवंरीधरकृतो भावार्थद्धीपिकापकाइः




सत्वहहरं धैर्यहरम् 'सत्त्वं धैर्ये गुणे सत्ये' इल्यभिधानात् ॥ २२॥ \% योगेश्वर इति सामथ्यं घह्नण्य इति द्यालुत्वं खां
 दिशि" इति ‘मर्यादा धारणस्थिति’ इति चामरः। धर्मो मक्तिक्षानलक्षणः। तत्र पुंसाम् एकान्ततः श्रेय इति साधनविषयः। सर्वश्लासां "भूहि नः श्रधानानां येनात्मा सुप्रसीदृति" इति (२) द्वेवक्यं किमरं जातः "तन्रः झ्राश्रूषमाणाना मर्हंस्यंगानुवर्णितुम" इति (३) तस कर्मोणि "न्यूहि नः अद्धधानानां लीळया दधतः कला" इति (\%) "अथख्याहि होर्धीमन्नवतारकथाः झ्रुभा" इति (५) "भूहि योगेश्वरे कृषणे धर्मः कं हारणं गत" इति (६) पडेव प्रश्नतः एतनभर्युत्तरणण्येव सप्रसंगानि श्रीभागवतमिति विवेचनीयमू॥२३॥

हरति भावार्थदीपिकाप्रकारो वंशीधररार्मसंदुब्धे प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

## श्रीमद्रीरराघवव्याख्या

नतु भगवद्वीर्यंणि बहूनि महता कालेन श्रोतन्यानि, भवतां तु नित्यं तपझ्घरतां कोऽब्सर इल्याहुः-कलिमिति। कलिं तपोविध्नकरं कल्युगुगागतं प्रवृत्तं विज्ञायालक्ष्य्य वयुमुपायांतरेण कलिं जेतुमशक्का हरे: कलिकृतदोषहहरस्य भगवतः कथायां निमित्तभूतायां कथाश्रवणार्थमित्यर्थः, सक्षणाः सावसराः लत्धावसरा इति यावत्, अस्मिन्वैष्णवे विष्णोः संबंधिनि तत्सान्निध्यवति क्षेत्रे नैमिषाख्ये दीर्घसहस्रेण सहस्त्रवस्सरपयंतेन घह्मसन्रेण अध्ययनेन वसर्तातिवद्द्वेववर्थे तृतीया, दीर्घसत्रार्थंमिल्यर्थं। असीन। उपविष्टा वर्यं भवामः ॥ २१ ॥\% किच पुंसों सत्र्वहरं तपआदिसारहरमत एव दुस्तर मुपायांतरैस्तुं जेतुमशक्यं कलिं निस्तितीर्षतां तंतुरमिच्छतां नोऽस्माकमर्णंवं सागरं निस्तितीर्षतां जनानां कर्णधार इव खं धाञा ईैख्येण संदूर्शितः, उपायत्वेनेति शोषः। दैववरादिदं संपन्नमिति भावः॥ २२ ॥\% स्वस्ववर्णाश्रमधर्मेणैव कलि तरतः कि हरिकथाश्रवणेनेति इमां शांका निराक्ुवंतः प्रभ्नमुपसंहरन्ति- सूहीति। घह्यणि घह्मकुले साधुः घह्मण्यः तस्मिन् धर्मवर्मणि धर्मस्य वर्मबक्कवचवत्पालके योगेग्बरे भक्तियोगाराध्ये श्रीकृष्णेंधुना स्वां काष्ठामभियोगप्रकष्ष स्वां दिशं वा वैकुणठलोकमिति यावत्। उपेते गते सति धर्मः वर्णाभ्रमानुकूलः कं कृष्गादन्यं कं शरणं रक्षितारं गतः गच्छेन्न कमपीसर्थः। अधुना धर्मगोप्तुरमावात् कलिनाभिभूतो धर्मस्तं जैतुमप्रभुः । अतः केवलं कलिध्नं भगवचरितमेव न्रूहि ह्यर्थः॥ २३॥

इति श्रीवस्सान्वयपयःपारावारराकासुधाकरस्य सर्वविद्यानिधेश्रकवर्तिनः भीरौलगुरोः सुतेन तचरणकमलपरिचर्याप्रसादिततत्सूकिसमधिगतशीभागवतार्थह्द्येन श्रीवैषणवदासेन श्रीवीरराघव-

विदुषा लिस्वितायां श्रीभागवतचंद्रिकायां श्रीमन्नागवतस्स प्रथमस्कंधे प्रथमोडध्यायः॥ १॥।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्कता पद्रत्नावली

दीर्घसत्रे दीक्षितानामस्माकं हरिकथाश्रवणावसरोस्सीयाहुरित्याह-कलिमागतमिति। आमतं प्रविष्टं कलिमाज्ञायास्मिन् वैष्णवे क्षेत्रे दीर्घसत्रेणासीना ठ्यापारांतरं विहाय वयं हरेः कथायां कथाभ्रवणे सक्षणाः सावसरा इत्येकान्वयः ॥२? ॥ * * पुंसां सत्ववगुणहरं दुस्तरं तर्तुमशक्यं कलि निस्तितीषितां नितरां तर्तुमिच्छतां नः हे सूत बवं धात्रा दैवेन संदर्शितः क इव दुस्तरमर्णवं निस्तितीर्षतां सांयात्चिकाणां कर्गधार इव कर्णधारो यूपकाम्रस्थायी पुरुषः ॥ २२ ॥ \% \% प्रांतरं कुवंतीयाह— बूहीति। अधुना धर्मरूपाणि कर्माणि यस्य स धर्मकर्मा तस्मिन । घहम्ये ज्वा्दणाहितकारिणि अणिमाद्यप्टयोगेय्वरे भक्तिज्ञानऊक्षणणोगे वा योगीख्वरे वा "कृषिर्भूवाचकः राब्दो णश्र्र निर्वृंतिवाचकः। तयोरैक्यं परं बह्ट कृषण इस्यभिधीयते।।" इति वचनाह्सचिदानंलक्षणे कुषणे स्वां काष्टां गुणपूर्णस्वरूपमुपेते गतवति सति पूर्वनिदिष्टो धर्मः भक्किज्ञानलक्षणः। कं पुरूषं शारणं गत इति तमर्माकं हूही:्येकान्वयः। पुंसामेकांतत इति श्रेयः साधनविषयः ( ? ) ब्रूहि भद्रायेति प्रत्यगात्मविषयः (२) अर्हर्यंगानुवर्णितुमिति कृष्णावतारविषयः (३) जूर्हि नः श्रद्धधानानामिति यशोविषयः (४) अथाख्याहीप्यवतारांतरविषयः (५) जूरहि योगेग्वर इति धर्मविषयः (६) एवं षट्पश्नः॥ २३ ॥

इति श्रीमद्धागवते महापुरणे प्रथमसकन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतपदरत्नावल्यां टीकायां पथमोऽध्यायः ॥ १।

> श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दृर्भः

ज्रूहीति। स्वां काष्षां दिशं निजनियभामेल्यर्थः । २३॥
इति श्रीमद्धागवतें महापुराणे पथमसकन्धस्य थीमज़ीवगोस्वामिकृतकमसन्द्रें प्रथमो 5 यायः ॥ ह॥

## श्रीम्रिश्चताथचकवतिकृता सारर्थद्धिती

ननु याश्ञिकानों युष्माकमीद्रं कृष्णयरा：श्रवणौस्युक्यमतिचिन्रम् ；। सत्यं－सम्प्रति त्वमस्माकं याजिकवंवं प्रथामात्रमेव जातमिति जानीहीत्याहुः－कलिमिति। सक्षणा लब्धावसराः सोब्सवाः ॥२？॥ \％कर्णधारो नाविकः॥ २२॥ \％．धर्मस्य वर्मणि कवचवद्रक्षके। तत्र हेतुः－योगेश्रर इति सामर्यं शह्दण्य इति द्याहुत्वमू। स्वां काष्षां स्वीयां स्थितिं मर्यददाम्। सा च साविर्भावात् सपादशतवर्षान्त्त प्रापक्यिकजनहृष्रविषयता एव।＇कात्ठोत्कर्ष स्यितौ दिशी＇ति＇मर्यादाधारणा स्थिति＇रिति चामरः॥ २३ ॥


## श्रीमन्धुक्रदेवक्रतः सिद्धान्तप्रद्दीपः।

नन्वहं भवद्रि：कुतो ज्ञात इयत आहुः—तव्वमिति। प्रश्नांवरं—त्रूहीति ॥ २३॥ इती श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमच्छुक्नेंबक्टतसिद्धान्तपद्वीपे प्रथमाध्यायार्थ्रकाशः सन्पूर्णः ॥ १॥

## श्रीमद्वलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।

तस्मात् व्वया वक्तर्यमिति सिद्धे। भवरणे स्वाधिकारमाहुः द्वाभ्याम्－कलिमागतमिति।＇कलौ तु सर्वधर्माणां निवृत्ति－ रिति सूतके $\stackrel{\prime}{ }$ सावकाशा इव कलौ सावकाशाः，धर्माधिकारे हि सति धर्मलागभयात् वैयत्यं करणं वा संभवति मर्यदादातिकमे पुनः पापबाहुल्यात् भगवलकथारुचिरेव निवृत्ता भवति，तस्मांत् सर्वदोषनिवरंकः। कलिरिति। तस्मिन्नागते कथायां सक्षणा वैष्णवा इति यन्र कचित् कथाभवणे दे त्यैर्बुद्धिनाशः संभवति तद़ा सर्वं नइयेत्，तन्निवृत्र्यथं क्षेत्रेडस्मिन्नित्युक्तम्；किंच सत्रवेदिस्येषा ततोपि न दैल्यसंबंध इति अस्मिन्निति निर्देशः कलिकालादेः स्मार्त्तिव्वात्कथं वैदिकविचारेणानधिकार इलाशांक्याह आसीना दीर्घसत्रेणेति । तथा च दीक्षितानामन्यकर्मनिवृत्तिः श्रोतात्समातौ पुनः कर्मसंबंधात् दीर्घसचारंभः तस्मात् सर्वथा सानकाशा इल्याह कथायां सक्षणा इति। यदि कथासमारम्यते तदासहस्रसंवत्सरमिंतः कालः क्षणायत इति क्षगपदपप्रयोगः न सर्वन्र सक्षणाः किंतु हरेः
 भगवता घह्सणा वा कथारसाभिबेन त्वं च नः अस्मद्दीयः स्वाधीनस्वकथाभावे दुस्तरः कलिः दुःखेन तरस्तरणं चस्येति। ननु कथारहिता अपि कलिं तरिष्यंति ऋषयः，को भवस्सु विशोष इस्यत आह－सत्त्वहरमिति। विवेकधैर्येज्ञानहरं सन्त्वगुणे गते रजस्तमोम्यां ल्यविक्षेपावेव，अतरतेषां सर्वस्वनाशे न कलेस्तरणं भविष्यतीति भावः। अभीष्टकाले अभीष्रदेशासंबंधाभावः कर्णाधार－
 धर्मस्य का वार्तेति षष्टं प्रश्नमाहुः－⿹्रूहि योगेर्वर इति। एतच शूहि धर्मस्य हि ग्लानौ तव्रक्षाथं स भगवानवतरति＂यदा यदा़ा हि धर्मरये＂ति वाक्यात् योगोपि धर्मरक्षकः।＂अयं हि परमो धर्म＂इति वाक्यात् तस्यपीस्वरे कृषणे ज्राह्मणा अपि धर्म प्रतिपालयंति तद्योगावतारन्नछण्यरुपे भगवति कृषो स्वां काष्टां वैकुण्ठं गते धर्मस्य संभावितशारणाभावात् भगवद्विषयकबुद्दे：धर्मकार्यरूपाया विद्यमानव्वात् धर्मोडस्तीति प्रतीतेः＇धर्मः कं शरणं गत＇इति प्रश्नः॥ २३．॥

इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणमदृाल्मजश्रोवह्नभद्शक्षितविरचितायां प्रथमसकंधे प्रथमोडध्यायः ॥ १॥ श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुखुषेत्तमचरणविरचितः सुबोंचिनीप्रकाशः कलिमियन। सरंदोषलनिबतंक इति। विहितकर्मादि रूपपतिबन्धकनिवर्तेक इलर्थः ॥ २？॥

इति सुबोधिनीप्रकाओो प्रथमस्कन्धे प्रथमाध्यायवितृतिः \｜？॥

## शीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी।

ननु भगवद्दीर्याणि बहूनि सन्त्यतस्तच्छ्रवणे महान् कालोडपेक्ष्यते，भवतां तु कर्मणि सँलग्ननानां क तच्छ्रवणावकाश इ्याइश्रयाहु：－कलिमिति । कलौं हि गृहे स्यितानां विषयाविप्टचित्तन्वेन लौकिकव्यापारासक्त्या वैदिकं कर्म वा कथाश्रवणादि भगवद्रजनं वा न सम्भवतीति कलिमागतमाज्ञाय ज्ञात्वा दीर्घेण सहएँसंवस्सरपर्यन्तेन सत्रस亏्जकेन यागविझोषेण गृहान्निस्सरणे निमित्तमात्रेणास्मिन् नैमिषारण्यसन्ज्बके वैषणवे यन्र कुत्रचित् स्⿰ितौ दैद्योपद्रवसम्भवात्तत्परिहाराय विष्णुसम्बान्धिनि क्षेत्रे वय－ मासीनाः। अतो हरेः कलिदोषहरस्य भगवतः क थायां कथाश्रवणाथं सक्षणा लब्धावसरा एवेल्यन्वयः॥ २？॥ अत्र हेका वकृरुपा सामम्री न्यूना साऽपि भगवता सम्पादितेत्याहुुः－व्वमिति। पुंसां भगवद्विमुखानां विषयाविप्रचित्तानां दुस्तरं भगवद्रजनातिरिक्रोपायसहसैर्रपि तर्तु विजेतुमशक्यं कलिं निस्तितीर्षतां निस्तर्तुमिच्छतां नोऽस्माकं．खं भगवद्रक्तस्तकाश्रवणेन

तत्पारमापको धात्रा भगवताडन्तर्यामिणैव सन्दर्शितः प्रेषित इत्यन्वयः। कलेद्युस्तरत्वे हेतुमाहुः—सत्व्वहरमिति। कलेख्तरणं नाम तद्दोषान् रागल्लोभकोधादीन् विवेकधैर्यदिना तिरxकृत्य झुभाचरणेन स्वोद्वार एव। संत्वं सत्र्वकार्युभूतान् रागादिनिवर्त्तकान् विवेकधैर्यादिगुणानेव तावद्धरतीति। तत्र खोोद्धारोडाक्य एवेति भावः। प्रेषणे द्रश्तन्तमाहुः-कर्णधार इवार्णवमिति, दुस्तरमर्णवं समुद्रं तितीर्षतों यथाडन्तर्यामिणा कर्णधारो नाविकः प्रेष्यते तद्वदिल्यथंः।। २२ ॥ \% इदानीं कल्यियुगे धर्मरक्षकं पृच्छतिशूहीति। "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अम्भुत्थानममधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥" इत्यादिवाक्यानुरोधात् धर्मवर्मणि कवचवद्धर्मस्य रक्षके श्रीक्टणेडधुना खवां काष्टां दिशां लोकं वैकुण्ठमुपेते गते सति धर्मः कं रारणं गतः सम्भावितस्य धर्मरक्षकस्यादर्शीनात् तक्कार्यस्य मक्त्यादेर्द्रानाद्धर्मोडस्तीति प्रतीतेस्तंव्रक्षकोऽप्यस्तीति ज्ञायत एव, परन्नु स कर्ते हूहीत्यन्वयः। योगेन धर्मस्य रक्षणं भवतीति चेत्तर्ति योगप्रवर्त्तकस्तन्रक्षकश्न स एवेति तद़पि न सङ्जचछछते इ्याझायेनाहुः—योगेश्वर इति। अस्य चोत्तरं ‘कृषणे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। कहौं नष्ट्रहशामेष पुराणार्कोड़धुनोदितः ॥’ इत्ययं म्रोको भविष्यति ॥ २३॥ ड़ति श्रीवल्लमाचार्यवंश्यगोपालसू नुना ॥ श्रीमन्मुक्न्द्रायाणां पाद्दसेवाधिकारिणा॥१॥ श्रीमद्विर्तिराखयेन भजनानन्द्यसिद्धये ॥ श्रीमद्धागवतस्येयं टीका बलग्रबोधिनी॥ २॥ रचिता प्रथमे तन्र हीनाधिकाररूपणे ॥ विवृतः प्रथमोडध्यायो जिक्षासुत्वादिरूपकः ॥ ३॥

## हिन्द्धी अनुवाद

कलियुगको आया जानकर इस वैष्णवक्षेत्रमें हम दीर्घकालीन सत्रका संकल्प करके बैठे हैं। श्रीदीरिकी कथा सुननेके लिये हमें अवकाश प्रांत है।। २२॥ \% यह् कलियुग अन्तःकरणकी पविन्नता और शक्किका नाशा करनेवाला है। इससे पार पाना कठिन है, जैसे समुद्रसे पार जाने वालोंको कर्णंधार मिल जाय, उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हमलोगोंसे जह्माने आपको मिल्राया है। २२॥ \# धर्मरक्षक; घाह्नणमक्त, योगेश्वर भगवान् श्रीक्टष्णके अपने धाममें पधार जानेपर धर्मने अन किसकी शारण ली है-यह बताइये।। २३॥

पहला अध्याय समाप्त

# अथ ह्वितीयोऽध्यायः 

## व्यास उवांच

## 

स्सत उवाच

यं आग्रजन्तमतुपेतमपेवकत्यं ह्दैपायनो विरहकातर आजुहाव।

 संसारिणां करुणयाडऽह पुराणणुदं तं ठ्यासक्ज़ुपपयामि गुरुं मुनीनाम् ॥ ३ ॥ नारायणं नमक्कत्य नरं चैव नरोत्तमम् | देवीं सरस्वीं क्यासं ततो जयमुद्दीरयेत् || \& ॥

## भीधरसामिविरंचिता भावार्थदीपिका




 यद्वा केना्यतुपेतमननुगतमेकाकिनमियर्थः। तत्र हेवः अपेतकृर्यं कृयसून्यं कर्ममार्गे अप्वर्तमानं नैक्षिकत्वात्। द्वैपायनो। ठ्यासो विरछात्कातरो भीतः सन्पूत्र ३ इति पुनेने आजुहाव आहूतवान्। दुरादाह्बाने पूते सलपि संधिरार्ष: तदा तन्मयतया
 तोडस्म । तन्मयव्वोपपादनाय विशेषणमू। सर्वभूतानां ह्त् मनः अयते योगबहेन प्रविशतीति सर्वभूतह्द्ययस्तम् ॥२॥ \#
 विशेषणानि । खो निजोऽसाधारणोडनुभावः प्रभावो यस्य तस्ख्बनुभावम्। अखिएभ्रुतीनां सारम्। एकमद्धितीयमनुपममियर्थः। आत्मानं कार्यकारणसंघातमधिक्य बर्तमानमात्मतच्त्वमध्यातमं तस्य दीपं साक्षात्रकाशाकम्। उपयामि शरणं त्रजामि॥३॥ * * जययनेन संसारमिति जयो प्रंथः तमुद्दीरयेद्दिति स्खयं तथोदी़रयन्नन्यान्पौराणिकानुपरिक्ष्यति ॥४॥

## भीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाग्रकारः

तदेवें पूर्वोक्तरीया तेबु षट्सु चतुणां श्याब्बसारवीर्यकर्मपाठनरूपाणाम्। "रोमाणणि हर्षयांचके श्रेतृणां यः स्वमापणँः कर्मणा प्रथितसतेन रोमहर्षणसंज्ञया" इति कौर्मोंक्तेरन्वर्थनामैव सूतो न उु डिस्थादिवदूर्थशून्यनामेति। उअस्य नृलिंहतापनीयोपनिषष्पतिपाघस्य वस्तुनः श्रवः भ्रवणं यस्य स उभभ्रवा अपि तथाविधनामा॥?॥ \# \%

 स्थानं यस्य स तथा सल्यव्या तन्र लज्ञया स्यापित्वादिति महाभारतादबसेयम्। केचित् "पुलिनं द्वीपमुच्यते" इलााहुस्मन्मते



 वर्वामितयेति सर्वभूतह्हत्। अतोपि पुन्रेयाह्बानं सवांतर्यामिणि न गुज्यत इति भावः। अन संदर्भःः अ अथोपकमे स्खगुरें नमख़्कुंसत्सादूगुणं स्मतति द्वाभ्याम्। तत्र यमियग्र तन्मयतयेति तच्छन्देन तत्तादात्गापनः परमात्मोच्चते । स हि तदा़नीं ध्यानावेशेन

 अपि तु तरवेडपि जाता इलाह। तन्मयतया तदरनेहेमयतया तरवोडपि अभि तदाभिमुसुख्येन नेढुः। किमुतान्ये जीवा छलथें।











 हतः। यद्वा तदा तन्मयतया ध्रुकरूपतया तरवोभिनेदुः प्रतिष्वनिमिषेण है पुर्शेति प्रत्युत्रं ददुः। यदि तवाहं पुर्रसदा
 नन्मयन्वोपपाद्नाय सर्वभूतानां ह्वत् मनोऽयते योगबलेन प्रविशतीति सर्वभूतह्तदयस्तम । तेन स एव ममाण्यंतः प्रविशय मन्मुलैनैव श्रीभागवतं वदतु। यो हि जडानपि वृक्षान्रविरय प्र्युत्येत्रे पितरमापि समादधौौ स एव च्चेतनं मां प्रविएय श्रीभागवतेनैवैपां श्रोतृणमात्मानं प्रसादयत्वतिति पबननकले श्रीभाग़वतस्य वक्तान्योपि ध्यायेदिति सूचित् ॥२॥














 सारमिति। अतः पूर्वोकं निगमकलपतरफफरच्वमेवास्य सूचितम्। अपूर्बोक्तव्याख्यानहीकारें "स संहितां भागवतीफ" इति "यत्रैष








मिल्यर्थः । मुनीनां परीक्षित्सओपविष्टानां नारदुठयासादीनामपीद्मश्रुतचरमिव जातमिति तानपि श्रीशुकद्वेव उपदिंदूश। द्रेशयमिति $\| ३ 11$ \% गुरुं नत्वा। देवतादी़्पणमति। नारायणमिति। देशाधिकारित्वेन नरनारायणावस्याधिष्ठातृद्वेवते निर्दिष्टे। नरोत्तममिति। पुरुषोच्तमः श्रीकृष्णोडस्य देवता सरस्वती राक्तिश्वकाराद्वयास अषिः। ब्यासमिति पाठे र्पष्ट एव। बीजं तु प्रणनो ज्ञेयः। छंदोत्र पाधान्येन गायन्रयेव क्षेया। तयैवारबधत्वात्। तान्नमसकूय। जयेति क्रियापद्माक्षेपलबधं श्रीकठणसंबोधनकमुदीरयेदिति। स्वयं तथोदीरयन्नन्यनपि पौराणिकानुपशिक्ष्यति। अत्र क्त्वाप्रल्ययेनैवानंतर्ये सिद्ये तत इति कर्तंविशोषणं तन्यते विस्तार्यते स्वुद्धधनुरुपो म्रंथोऽनेनेति ततः। केचित्तु नरशब्दोत्र गुरुपरो ग्राह्यः नृणाति नयोपदेदोन शिष्यं संसारादुद्धरतीति नर इति वयुत्पत्तेः। नरोत्तमशब्देन वायुर्माह्य: नरेषूत्तमो नरा उत्तमा येनेति वा नरोत्तमशं विना देहुस्यास्पृरयत्वद्शर्नात्।। पाणेन्द्रियसंचादेषूपनिषत्कथायां वायोरेवोत्कर्षस्य श्रवणाच। वायोर्नतिस्तु वक्तु: रारीराद्विसा₹थ्याथं श्रोताणामपि तथात्वार्थं चेति ज्ञेयम्। श्रुतौ तु साक्षाद्न श्नौवोक्त: "ॐ नमो घह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं घह्सासि त्वामेव प्रत्यक्षं घह्म वदिष्यामि ऋतं चदिष्यामि सल्यं वद्वि्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम"। जयति संसारमनेनेति जयः पुराणमहाभारतादि:।
 आयम्वतः। जयेति नाम तेषां च प्रवद़ंति मनीषिणः ॥" इति भविष्ये ।। \&।।

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता द्रीपिनी ठ्याख्या

पुंसामेकान्ततः श्रेयश्वावतारप्रयोजनम ! तस्य कर्म्र्रण्यपि तथा चावतारकथा अपि ॥ ? ॥ कृषणावतारचरितं धर्म्मः कं रारणं गतः । इत्येवं प्रथमेऽध्याये षट् प्रश्रा मुनिभिः कृताः ॥२॥ इत्युदीची।। १॥२॥३॥ \% नरः भगवद्वतारविऐोषस्तम्। तस्य विशोषणं नरोत्तममिति ज्ञेयम् ॥ ४-४।।

## श्रीमदीरराघवव्याख्या

एबं संपृष्टः निःश्रेयससाधनतदनुम्राहकम्रधान्यतमश्रीकृषणचरित्रं सूतः शौनकादीनां प्रश्नममिनन्द्यंस्तेषामुत्तर रूपं श्रीभागवताख्यं पुराणमाहेत्याह बाद्रायणः इतीति । अन्र श्रीसूत उवाच इति संप्रश्नसंपृष्ट इति काचत् पाठो दरंयते, स चासंगतः इतीयादिइलोकस्य सूतोक्तित्वाभावात् यं प्रत्रजंतमित्यादि हि सूतोक्किरतस्तवः पागेव सूत उवाचेति पठितुं युक्तमिहतु श्रीठ्यास उवाचेति। इतीतथं विप्राणां शौनकादीनां तैः प्रइनैः संत्टष्टे रौमहषेणिः रोमहर्षणस्यापत्यं पुमान् सूतः तेषां विप्राणां वचः प्रश्रात्मकं वचः प्रतिपूज्याभिनंद्य प्रतिवक्रुं प्रतिवचनहपपुराणमिद्ं वक्ष ं उपचक्रमे आरेभे। विप्राणामिल्यनेन सापेक्षस्यापि संप्रश्नशाब्द्स्य नित्यसापेक्षत्वादाधेत्वाद्वा समासः तेषां विप्राणां बचः। प्रतिपूज्येति वान्बयः। संश्रश्नसंह्टष्ट इति पाठान्तरं, तद़ा समीचीनः प्रश्नो यस्य तर्मै प्रतिवचनाय संपृष्टं प्र्युत्तरं वक्ष ह्वष्ट इडर्थः। यद्वा विप्राणामित्यस्य बच इल्यनेनैवान्वयः। सं शोमनाः प्रशना येषां तैः शौनकादिभिः संपृष्ट इत्यर्थः ॥ ? ॥ , परनानामुत्तर रूपमिद्ध पुराणं शुश्रावयिषुरन्यैरपि श्रावचित्टभिरेवं कार्यमिति सूचयितुमेतत्पुराणप्रथम-
 विरहकातशः सन् यं पुत्रेत्याजुहावाहूतवान्। तदा तन्मयतया तरवोमिनेदुः तं सर्वभूतह्द्यं मुनिमानतोऽस्मीय्यन्वयः। कथंभूतं प्रश्रजन्तं द्वैनपैच्रादीन्परित्यज्य त्रजन्तम्। अनुपेतमुपेतरहितमसहायमिल्यथे। अपेतं कृत्यं यस्य तं कर्तिठ्यांशर हितं निषपन्नझहोपासनतबाव्छृतक्यमिति भावः, प्रत्रजन्तमित्यनेन देहानुजन्धित्याग उत्कः। अनेन ममताराहित्यं फलितम्। अनुपेतमित्यनेनासहायत्वमुक्रम्। अनेन देहपोषकसहायांतरराहिस्यं सूचितं, तेन च देहैंत्म्र्रमरुपाहंकारराहित्यं फलितम्। द्दैपायनो विरहकातर आजुहावे-

 योगं विभज्य सर्वस्य ल्डुसस्य वैकल्पकत्वाम्युपगमातू। अग्नीट्रेषणे परस्य च К|श।९२। इति सूत्रे सर्वः व्रुतः साहसमनिच्छता "विभाषा कर्त्रण्या इति" महाभाष्यकारोक्केश्र प्रुताभावपक्षे संधिः सुलम एवेति बोध्यं, साहसं शास्त्यागस्तद्निच्छता शासमनुरु-
 पुत्रझाब्द्स्य संबोधनविषयत्वे पुच्चानुकरणस्य तस्य तद़भावान्च। तन्मयतयेत्यन्न मयट् प्राचुर्ये संबंधमात्रे वा तंप्रचुरतया तत्संबंधितया वा तरवोडभिनेदु: शुकात्मका वर्यमित्येवर्रूपेण प्रतिद्ध्वनुरि्यर्थः। तत्राचुर्यं च तरुणां गुकेन वयाष्याधिधितत्वाद्वगंतठयम्।
 द्यवरोपि दप्ट" इत्यादिमिः श्रुतिमिर्जीवस्वरूपस्याणुत्वावग्रात्। तस्वरुपेणानेकाधिष्ठातृत्वासंभवात्। यद्यपि धर्ममूतज्ञानस्यापि "स चानन्ल्याय कल्पत" इलादिश्रुतिभिर्मुक्तिद्रायाये वानंत्यमवगतं, तथापि शुकस्य परिनिषपन्नव्रह्योपासनंवेन मुक्तानामिव निवृत्त-
 सर्वभूतहुद्यं सर्नभूतानां द्वयते गच्छति ज्ञानद्वारा वयाज्नोतीति सर्षभूतह्रद्यय्तमू। अय गताविति धातुः। यद्वा सर्वमूतानां
 भूतेषु हृद्यं धर्मभूतं ज्ञानमघिष्ठानं यस्य स तं भुनिं स्वात्मपरमात्मयाथात्यमननशीलं श्रीशुकमिति विशेष्यमध्याहार्य्यमे। आनत इति कर्तरि कः नमस्कृतवानस्मील्यर्थः ॥२॥ \# \# यति। यः करुणया पुराणगुह्यम् "विशोषणं विशोईयेण बहुबम्" $\|$ स1१६७॥ इति बहुलग्रम्णात् विशेष्यस्यापि पुराणशब्दूस्य पूर्वनिपातः गुझं पुराणम्। पुराणगतं गुह्यमाह तं मुनीनामपि गुरु ठ्याससूनुजुपयामि शराणं त्रजामि। पुराणं कथंभूतं स्वानुभावं स्वेन शुकेनानुभावं कर्मणि घन् प् पथमनुभूतमिल्यर्थ:, अखिल्दानां सारो यस्मिन्प्रतिपाध्य तथा वेदपूर्वभागार्थभूतकर्मणामप्युत्तरत्र पुराणे भगवदाराधनरूपतायास्तत्र तत्र प्रतिपाद़नादुखिलश्रुतिसारमित्यु क्रम्। एवं स्वतुल्याधिकपुराणान्तररहितम्। अध्यात्मदीपम्। आत्मन्यधीत्यध्यत्मममिति विभक्तथर्थेऽठ्ययीभावः। स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यप्रकाइाने दीपतुल यमिल्यर्थः। अतितितीर्षतां संसृतृ तिं नर्तुमिच्छारहितानामपि संसारिणां तमोऽन्धं तमः संरृतिरुचिजनकमज्ञान० मंधर्यति विरोधाययति निवर्त्तयतीति तथा॥३॥ \% एवं श्रावयितृभिरादों महोपकर्तुर्बादरायणेनेमसकारात्मकं मंगलमनुप्ठेयमिति सूंचितम्। न केवलं बाद्रायणिरेव नमक्कार्यः, अपि बवन्येपि नारायणाद्य इल्यभिप्रायेणाह। नारायणमिति। नारायणादीन्नम-
 त्वाज्जयमिति। तत्र नरनारायणयोर्बदद्याश्रमवासिनोर्भगवद्वतारमूतयोः "यो वै भारतवर्षेडस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नुणाम्। धर्मज्ञानसमोपेत आकल्वादास्थितस्तपः" इति वक्ष्यमाणरीया शिष्याचार्युछूपेण खानुष्ठानद्वाराखिलधर्मप्रवर्तकव्वेन नारदादिमुखेनाखिलाध्यात्मझाख्नप्रवर्त्तकंवेन च गुरुणामपि गुरत्वेन महोपकर्त्वत्वान्तन्नम₹क्तिरवइयं कार्येति भावः। वागघिष्वात्देवतात्वात् सरस्वती नमसकार्येल्यभिप्रायेण सरस्वतीमित्युक्तं, देवस्य चतुर्मुंखस्य सी देवी ता "पुंयोगादाख्यायाम ॥ ४1१18ट।" इति ङीष्।
 तुरुरीयव्यूहनाभिकमलसंभूततपस्तोषितानिरद्दोपदिष्पभागवतचतुःइलोकीं कृत्नैतत्पुराणनिदानमूतां नारदायोपदिद़ेश। अतः सोषि
 इलोक्यधिगमो नारदाय तदुपदेश शग्र द्वितीये स्पष्टीभविष्यति। नारदाचतु:इलोकीमधिगम्य कातर्न्येनैतत्पुराणनिर्मातृत्वेनोपकर्तृतमत्वाद्वथासो नमरकार्य इलभिप्रायेण ठ्यासमित्युक्तम्। तत्रायं कमो विवक्षितः तावन्नमस्कार्यः झ्रुकस्ततो ठ्यास्ततो नारदत्ततः सरस्वतीतद्वह्धमौ ततोऽनिरूद्धः ततश्र नरनारायणाविति ॥ ४ ॥

## श्रीम君जयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

शौनकादिविप्रणामिति पूर्बोसेः घड्भिः समीचीनैः प्रइनैः सम्यक्पृषः रोमहर्षणस्य अपल्यं रौमहर्षणिः सूतस्तेषां हौनकादीनां बचः प्रतिपूज्य प्रवक्तुं ठ्याख्यातुमुपचक्रम इल्येकान्वयः। एतद्वचासवचनम् ॥ १॥॥ * शौनकादिप्र३्नपरिहारतया भागवतपुराणं ठ्याकर्तुकामः उर्र्रवाः ₹वेष्पणुरुं रु्रावतारं भीज्युकमुनिं प्रणमति यमिति। विरहकातरः पुन्रवियोगे कातरः अधीर इव स्थितः स द्वैपायनो यदा प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं पुन्जे्याजुहाव तदा तन्मयतया सरवोपि नेदुः अहं सर्वभूतह्ददयं तं मुनिं सर्वज्ञमानतोसीत्येकान्वयः। द्वीपो नदी मध्यप्रदेशः स अयनमालयः यस्य सः तथा द्वीपायनः, स एव द्वैपायनः द्वीपस्यापत्यं द्वैपायनः नदीद्वीपे समुत्पन्नत्वात्त्पप्यत्वनिर्देश औपचारिकः, तद्वृ्पराशरसुतत्वमव्यौपचारिकमिति ज्ञापयितुमेतदेव प्रसिद्वूनामाकरोत्। प्रत्रजन्तं सर्वपरित्यागरुपमाश्रममाश्रयंतं तत्र कारणमाह अनुपेतं देहाद्यभिमानशून्यं केनापि सख्या रहितमेकाकिनमिति वा।न चोपनयनरून्योऽनुपेतः अनुपनीतस्य प्रत्रजनायोगात् न च प्रत्रजनं संन्यासः किं तर्हि प्रकर्षेण गमनमेवेति वाच्यम्, "यद़हहेव विरजेत्तद्हरेेव प्रव्रजेद्दे'ति गैतमसूूत्रविरोधात्, अवगतं कृत्यं यस्माल्सोपेतकृत्यस्तं कृतकृत्यम्, अपेतं निराकृतं कृत्यं छेद्नकर्म येन स तथा अवापाहिंसालक्षणाश्रमत्वात्तमिति वा पुत्रेति दूरादाह्बाने प्लुताभावरछांद़सः। सर्वंगतत्वज्ञापनाय वा तन्मयतया अहंकारात्मकरु्रावतारशुकस्य ठ्याप्तिमत्त्या वृक्षा अपि प्रतिशब्दं नेदुः किमुत शरीरिण इति घ्योतयितुमपिशबद्दः। सर्वभूतानां ह्रत्सानमयते गच्छतीति सर्वंभूतर्हद्ययस्तं अहंकारतत्वाभिमानित्वेन सर्वत्र स्थितमिल्यर्थः 11 २॥ \% पुनरपि भक्त्युट्येकात्तमेव प्रणमति य इति। यः स्वनुभावं घह्न आह उपादिशत् यश्रांधंतमः अंधत्वापादकमझ्ञानं नितीर्षतां तर्तुमिच्छतां संसारिणां जीवानां करणणा अखिलानां श्रुतीनामर्थज्ञापकतया सारमुत्तमम्, अखिलस्य जगतः श्रुतेः श्रवणेंद्रियस्य सारं सुखद्वं वा एकं सकलपुराणोत्तमम । देहादी़्यरपयंततत्रवानि दीपयति प्रकाशयतीत्यध्यात्मदीपम्। पुराणगुह्ं पुराणेषु गोव्यं पुराणस्य भगवतः सनिधानुुं योग्य भिरित वा, भागवताख्यं पुराणं मम ठयाचख्यौ मुनीनां गुरुं तं ठ्याससूनुं श्रीगुकमुपयामि शारणं गच्छामीत्येकान्वयः। अखिलश्रुताः सरति गच्छति विषयत्येत्यखिलभ्रुतिसारः कर्मण्यण् प्रल्ययः वेद़ांथ सारभूतमिति वा, अध्यात्मं देछः तन्र दीपवद्वर्तमानं पुराणेषु गोपितं स्खानुभावं ममोपदिद्देशोति वा॥३॥ इछ ॥देवतां शास्सगुर्वादीन् प्रणमति नारायणमिति। नाग़यणं
 वायुं तथा विद्याभिमानिनीं सरस्वतीं तथोपसाधकं नरं झोषं प्रणक्य ततस्तेवां प्रसादात् श्रीभागवताख्यं ग्रन्थमुद़ीरये
 घोतयियेमेवेल्युक्तिः 11 \&॥

## श्रीसज्जीवगोस्वमिक्रतः क्रमसन्दर्भः

टीकायां षट् प्रहना इति। तत्र तत्रश्जसा इलाद्विना सूत जानासीयन्तेन कुषणावताइप्रयोजनकृषणणरितयोः प्रनौ। वयन्वित्यादि द्वयं सूत जानासीत्येततृपरनस्यैवानुवाद़ः। तन्रोभगत्रोत्तरम। भावयत्येष सत्र्वेनेति लोकपालनं हि तच्फिर्त्रमपि। एवमेव हि प्रथमाध्याये टीकाप्रतिज्ञाताः षट्र्रन्ना उपपद्यन्ते। द्वितीयेयध्याये चत्वारि उत्तराणि। चतुर्थस्य तत्र्र्नोत्तरस्य तत्रान्यत्रादर्शानात्। तस्य कर्म्माणीयादिना विश्यसृष्टयादिलीलाप्ररनः, तस्योत्तरं स एवेदंं ससर्जोग्रे इल्यादिना। अथाख्याहीयादिना अवतारकथाप्ररनः। तस्योत्तरं तृतीयोऽध्यायः। त्रूहि योगेश्वर इल्यादिना धर्म्माश्रयः प्रशनः। तस्योत्तरं कृणे सधामोपगते इस्याघं बतीयाध्यायपद्यमेव॥?॥ \# अथोपकमे स्वगुरु नमरकुर्वर्वन् तत्साद्गुण्यं स्मरति द्वाम्यम्। तन्न यमिस्यन तन्मयतयेति
 माप्णत्। यत एव तस्य तदुत्तरदानानुसन्धानराहित्ये सति तत्पक्षपातेनान्तर्य्यामिणैव स्वयं तरुणामपि द्वारा तदुत्तरं दत्तमिति।
 मयतया तरवोडपि अभि तदाभिमुख्येन नेदुः। किमुतान्ये जीवा इसर्थः। एतचच तत्रभावादेवेति ज्ञेयम्। अत एव सबवंभूतानों हृदयं यर्मिन् तम् । अनपेतर्मिति चिस्सुखपाठान्तरम् ॥ २॥ \# \% अतो य एवं साक्षाचक्रीकहणणद्दैपायनेडपि स्वपितर्यन्नुसन्धानरहित आसीत् स एव श्रीभगवलीलावर्णानमयश्रीमद्धागवतनामैतद्ग्रन्यावे ऐोनेहद्रोडपि ज्ञात इलाह्य य इति। तदे़तच्छ्रीसूत्तस्य शासोपक्रमाय श्रीगुरुप्रपत्तिरूपं वाक्यं स्वसुखनिभृतेलादिना तदुपसंहाराय तद्पुपेण वाक्येनैकीकृल ठ्यार्यायते। यः खतु "हित्वा
 ख्यमाह गिए। प्रकाशयामास। तं तन्राभवन्नभगवान् व्यासपुत्र इयस्य पूर्व्चोत्रप्रघ्टक्टानुस्सरेण मुनीनां गुरुमुपयामि हारणमाभये।
 श्रुतिसारं, पुनः कीहरां तत्राह निग्नगानां यथा गझ्नेयाद्यनुसारेण पुराणानां मुख्यं, पुनः कीछहां तन्राह स्वसुलनिभृतचेता इलाद्यनुसारेणात्मानं स्वचित्तमधिक्रूल वर्त्तते यत् परमरहस्यमजितरुचिरलीलाखुं तर्त्वं तस्य दीपं प्रकाशकं, नन्वेवं चेत् कथ् तरिहि प्राकाशायत् तत्राह अन्धद्धरणं यत्तमः सर्वर्ववरकमज्ञानं तत्तरीतुमिच्छतां संसारिणां करुणया तेषु यत् कारुण्यं तद्वशतयेत्यर्थःः यद्यव्यजितरुचिरलीलारसरूपं रह₹्यं न ते जानन्ति तथापि तथ्पर्यन्त्रक्रकाशकं तत् प्रकाशयामासेल्यहों करुणाया वरिमा हरगतामिति भावः। सेयब्व तस्य करुणा तहीलालुभवेन तस्सभावलाभाज्ञता। केवलारामत्वे 'भजतोऽपि न वै केचिद्भजन्ल्यजतः कुतः। आत्मारामा ह्याम्तकामा अकृतज्ञा गुरुदुहः॥" इति श्रीभगवद्वाक्यविरोधादसी न स्यादेवेति च॥३॥ \# नारायण्णमलन्न
 ठ्यासमिति पाठे सपष्ट एव। बीजं तु पणव एव क्षेयः ॐ नैमिश इत्युक्तत्वात्। छन्दो़ड़ गायत्री ज़ेया, तयैवारउधत्वात्। तरमात्ते नमस्या इति भावः ॥४॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शर्शिनी

लत्र पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः रांसितुमर्हसीति। सर्वर्शास्ल्रसारं जूहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीद्तीति। देवक्यां किमथं जातस्तनः झुश्रूषमाणानामर्हस्यद्यानुवर्णितुमिति। तस्य कर्म्मोणि नुर्हि नः अद्धधानानां लीलया दधतः कला इ़ति। अथा-
 सम्रसङानि श्रीभागवतर्मिति विवेचनीयम्।

द्वितीये त्वभिवेया श्रीक्तक्ति प्रेमा प्रयोजनम्। विषयो भगवानत्रेलर्यंन्रयनिरुपणम्।। रोमहर्षणस्य पुत्र उम्रश्रवः ॥?॥ \% अन्रैवं सूतस्य परामर्शः। एततृप्रशस्योत्तरं सच्वर्शास्खसारं किमपि वस्तहहं जबीमि। तेन चेदेषामात्मा न प्रसीदे़ेत् तहि किं भविष्यति येनात्मा सुप्रसीद्तीत्युक्तत्वात्। ततश्र सारेष्वपि मधये यस्या-




 यमिति। प्रव्रजन्तं संन्यस्य मच्छन्तम्। अनुपेतं निकटमप्यम्रापम्। अपेतकुल्यमुपनयुनादिरहितमू। हे पुन्र इति घ्डुतेनाजुहाच।

न केवल परमनिरपेक्षेडपि तस्मिस्ततिपितैव स्निज्धोडभूदपि तु "येनार्चितो हरिंत्वेन तर्पितानि जगन्ल्यपि। खज्यन्ति जन्तवस्तन्र स्थावरा जझमा अपि 1 " इतिपाकोक्तेस्तरवोऽपीत्याह तन्मयतया शुकमयतया तरवोSपि आभिमुख्येन हेतुना है पुन्र इति प्रतिध्वनिमिषेण ठयासवदाजुहुछुः। यो हि यस्मिन्नासजति स तन्मय उहयते। यथा स्रीमयः कामुक इति। ततः्य स०र्वेषां भूतानां हृद्यं मनो यस्मिंत्तम्। तेन सवर्वमनोहोरे भगवद्विमहे इव तस्मिन् रनेहोऽयं न प्राक्रुमोह इति क्यासस्खाप्यविवेकोऽयमिति दोषः पराहतः। यद्वा तदा तन्मयतया झुकरूपतया तःवोडभिनेदु; प्रतिध्वनिमिषेग हे पुत्र इति प्रत्रुत्तरं ददुः। यदि तवाहं पुत्रस्तदा त्वमपि मे पुत्र इयतः। "कस्य के पितृपुत्रा्या मोह एव हि कारणम् ।" इति तर्ववर्मविज्ञाय किमिति मुद्यसीति उयक्जयामासुः। तन्मयत्वोपपादनाय विशोषणं संर्वंभूतानां ह्ट् मनः अयते योगबलेन प्रविशतीति सवर्वभूतहृद्यस्तम तेन से एव ममाप्यन्तः प्रविश्य मन्मुलेनैव श्रीभागवतं वदतु। यो हि जडानपि वृक्षान् प्रविश्य प्रत्युत्त्रेण पितरमपि समाद्धौ स एव चेतनं मां प्रविइय श्रीभागवतेनैव एषां श्रोतृणामात्मानं प्रसाद गत्विति प्रनचनकाले श्रीभागवतस्य वक्तान्योडपि ध्यायेदिति विधिश्र सूचितः ॥ २।। \%
 न्येडवि जर्जनष्यमाणाः संसारिणोडनेनैव तरत्विति तद्वैव सर्वानर्वर्वचीनान् सस्मारैवेति भावः। अन्धं गाढं तमोऽविद्याम् अतिशयेन सुंखैनैब तरीबुमिच्छतम्। आत्मनि अधिष्टितानि तच्च्वानि महद्यदीनि तेषां दीपं प्रकाइकमिति मुमुक्षणामविवक्षया योडनुसंहितं फलमुक्तं गुद्धभक्तानाज्र अखिलानां श्रुतीनाम उपनिषदां सारं इलेषेण श्रुतीनां भ्रवणानां श्रोत्रिन्द्रियस्य आस्वाघानां सारमिति। अतः पूर्व्वोक्त निगमकल्पतरुफलत्वमेवास्य सूचितम्। अत एव स्वः झुक एवानुभावः रसोलकर्षप्रभावज्ञपको यस्य तं स्वसुखनिभृतचेता इसत्र अजितरुचिर्लीलाकृषणसार इति ‘हरेगेणाक्षिप्रमतिर्र्यख्यानं यद्धीतवान्’ इयादिभ्यः। यद्वा।
 मुनीनां परीक्षित्सभोपविष्टानां नारद्व्यासादीनामपीद्मश्रतचचरमिव जातमिति तानपि श्रीञुकदे़व उपदिदेश देइयमिति सन्द्यर्भः॥३॥ \# गुरुं नत्वा देवतादी़्र् प्रणमति नारायणमिति। देशाधिकारिव्वेन नरनारायणावस्याधिश्ठातद्देवते। नरोत्तममिति। पुरुषोत्तमः श्रीकृषोडस्य देवता सरस्वती इक्तिश्रकाराद्वचास ॠषिः। ठ्यार्समिंति पाठे ₹पष्ट एव। बीजन्तुर प्रणवो ज्ञेयः। छन्दोडन प्राधान्येन गायन्येव ब्रेयो तयैवारबधत्वात्। तान्नमरक्रुल जयेति कियापद्यक्क्षेपलब्धं श्रीकृषणसम्बोधनकम्। उदीरयेदिति स्वयं तथोदीरगयन्नन्यानपि पौराणिकानुपशिक्ष्यति। जयत्यनेन संसारमिति जयो ग्रन्थमिति वा। अन्र क्त्वाप्रल्ययेनै-


## श्रीमच्छुक्देक्वकतः सिद्दान्तपद्रीपः

उपायोपेयभगवच्चिकीर्षिततदुदारकर्मविषयाणां चतुर्णां अभ्भानामुत्तरार्थोयमध्याय आरम्यंते इतीति। इतिसंग्नसंदृष्। इत्येवमुक्तप्रकार"ः घड्भिः विर्राणां सम्यक् प्रर्नैः सम्यग् हृ्टः। "रोमाणि हर्षयांचके भोतृणां यः सुभाषितैः। कर्मणा तेन कथितो रोमहर्षण इत्युत 1 " इस्युक्कलक्ष्त्स्य रोमहर्षणस्य पुत्रः उप्रभाः प्रश्नानां विस्तरत उत्तरभूतं श्रीमद्रागवतं खुश्रावयिषु: तेषां वचः भुनयः साधुपृष्टोऽहमियनेन प्रतिपूज्य प्रवक्क "स वै पुंसां परो धर्मः" इलाद्यध्यायद्वयेन संक्षेपतः षणणां प्रश्नानामुत्तरंरं वक्रम् उपचक्रमे यं प्रतंतंमिल्यादित्रिभिः। गुर्वादिनमसकार रूपमुपक्रमं कृतवानित्यर्थः।। १।। \% तन्र सगुर्र प्रणमति। यमिति। यं प्रवृत्तकर्मलागित्वादपेतेकृत्यम्। अनुपेतम् एकाकिनमू। प्रत्रजंतम् "अंधकारे प्रवेष्टठयं दीपो यत्नेन धार्यताम्।" इति
 जुहाब आहूतवान् यदा तदा तन्मयतया तरवोभिनेदुः। शुकेति ठयासेनोक्ते सति भोरिति झुकेने प्रत्युत्तरे द्तेत्ते द्रुमादयोपि भोरिति खुकवदभिनादं चकुरिसर्थः। एतन्मोक्षधर्मे द्रष्ठण्यम्। तं मुनिमानतोस्मि। "यस्य देवे परा भक्तिर्येा देवे तथा गुरौ।
 तानां हदि ठयापकतयाऽयते गच्छतीति स तम् अय गताविल्यस्य रूपम । सर्वांतर्यामिणें वासुदेवमित्यर्थः।'आचार्यं मां विजानीयाद्दे'ति वक्ष्यमाणाच्च ॥ २॥ \% संसारिणों बुभुभूणां तमोन्धं संसारमतितितीर्षतां मुमुक्षणां मुनीनां मुक्तानां च आलयं पिबतेत्युक्तेश्र करुणया पुराणगुह्यम्। पुरागानां मध्ये गोष्यम्। श्रीमदूभागवतमाह तमुपयामि शरणं व्रजामि। पुराणगुद्यत्वे चत्वारि विशोषणानि स्वो निजः सर्वोपकारकमूतोनुभावः प्रभावो यस्य तत् सर्वंवेदार्थभूतभगवत्रतिपाद्कतया श्रुतीनां सारम एकमनुपमम्। सर्वन्र हेढुमाह अध्यात्मदीपमिति आत्मनि जीवे वर्तमानमष्यात्मम् 'यद्विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति, य आत्मनि तिष्धनात्मनोन्तरो यमत्मानं वेदे’’्यादिश्रुल्यर्थभूतं भगवत्तत्त्वं तस्य प्रकाशकम् ॥ ३ ॥ \% अ्कोकट्वयेन श्रीगुरुं प्रणन्येदानीं हरि नार दादींभ्य प्रणमन् हर्यादोन्प्रणम्य शास्र्मुदीरसेदिलन्यं प्रत्युपद्विशति नारायणमिति। "अर्थे घर्मे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। यदिहास्ति तद्न्यन्र यन्नेहास्ति न
 तत्रास्य श्लोकस्य प्रतिपर्वराएः श्रीमद्रागवतस्य नु भगवत्स्वरुपणुणार्त्रयाद्रिप्रंधानस्य मोक्षैकप्रयोजनत्वाद्ववश्यं तदुपक्रमाद़ौ

भगवन्सर्वेवेदेतिहासादिविषयो नमनीयः। अतो नारायणं यद्वंद्वनेद्नादिना सर्वेषां बंदनवेदनादिसिद्धिस्तं जन्माद्यस्येय्यत्रोक्षउक्षणं शाखाविषयमुपास्यं नरं च तदंशभूतं तस्सखायं तदुपासनतच्छासम्रवणादावुपकर्तारम्, अन्यनरण्यावृच्यर्थमाह नरोत्तमम्। सरखतीं देवीं च भगवच्छात्तिविशोषमूतां भगवच्छासकथनभ्रवणादानुपकर्तों ठयासं च शास्ताचार्यं नमक्कृत्यैव जयमुदीरयेत्। कथयेत् । महाभारते तु जयो नामेतिहासोयमित्युक्तं तमुद़ीरयेदिए तु जयं श्रीमझ्ञागवतमिति मेद्ः।। \&॥

## श्रीमदह्धभाच्चर्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

श्रीकृष्णाय नमः॥ कथाभ्रवणमात्रेण मनोरथमहार्णवे। निमग्नान्सूतदानेन ह्युजहार ॠषीन् हरिः॥ ? ॥ फलसाधनरूपाणां निर्णंयः कर्मगामपि। च्रयाणां वक्ष्यतेऽध्याये द्वितीयेऽन्यन्र शोषिणाम्॥ २॥
प्रथममुत्तराणि वक्तुं देबतागुरुनमर्कारमंगलमभिनन्दनं च सूतः करोतीति ठ्यास आह हुति संप्रइनेति। एवं पुरुणांथपर्यवसाधिभिः संं्रइनैः सम्यग्विषयकैः प्रशनैः सम्यगादरपूर्वकं पृष्टः विभ्रैरिति प्रा पूरणे विरोषेण वक्तारमात्मानं वा भत्तया पूरयंतीति विप्राः, अवइयं तेषां वचने उत्तरं देयमिति रौमहर्षणिः रोमर्ष्षणस्यापत्यं रौमहर्षणिः रोम्नस्तु सर्वदा हर्षणं यस्य तस्य सर्वदा भक्त्युद्रेक: तथैवायमिति ज्ञापयति। प्रतिपूजनमभिनंदनंन सामान्यतस्तदूप्रन्थादूहिरिति ज्ञातन्यम्॥? ॥ \% कमानुरोधात् अम्रे त्वभिनंदनं सामान्योत्तरत्वेन ज्ञातवयं, प्रवक्तुमिति खवनुद्धचा निर्द्धारिताथं भागवतं च वक्तुमुपचकमे देवतनगुरुनमसकारं च कृतवान्। तत्रादौं गुरुनमरकारमाह द्वाभ्यां वैराग्यक्ञानाम्यां, तत्र प्रथमं वैराग्यमाह यं प्रव्रजंतभिति। अन्र हि यथा विरक्तस्तथा तथाधिकारी, तन्र शुकस्य पूर्वजन्मन्येव ज्ञानसहितत्वात् योग्यदेहाह्थं
 धिकाईित्वार्देहादिधर्मा: प्रवतंते बहिष्टस्य है भयाभावः बलं भगवत एवेति कोपादिना गमनं वारयति, पुन्रेति निवारणे हेतुः। अनुपेतमिति गमने हेतुः, अपेतकरत्यमिति कार्ये विद्यमाने हि उपनयनं, विष्णोः सकाशाज्जातर्य पुनः संरकारो नापेक्षते मोहे हेतुः। द्वैपायन इति द्विर्गता आपो यत्र तत् द्वीपमयनं जन्मस्थानं यस्य यमुनांतर्जले तथोप्नव्नवात् पराशरध्यातभगवद्वताराद्वा सर्वं सुस्थं, नारद़ोपदेशानपूर्वं विसमृतात्मत्वाद्विरहकातरः। विरहेण कातरो दीनः पुत्रेति आह्यानं कृतवान्, प्रेम्णासन्न कंठत्वात् प्डुताभावस्ततः संधिः। ‘स सर्वमभवदि’ति ब्रह्मज़ाने फलस्योक्तर्वात् सर्वभावः सफुएति । योगेन प्रवेशोपि संभवति, कर्तुः भाधान्येपि यच्छछछे़्रेन कर्मसंबंधात् तच्छब्देन कर्मैंोच्यते यमिति तन्मयतया शुुक्रयतया विषणोः सकाशादुत्पन्नास्तरवः। शुरोपि वैठगवी वै" वनस्पत इति श्रुतेः एकोपादानकत्वात्तन्मयत्वमभिनंदनं प्रतिध्वानरूपम्। अथवा "वाग्देवेवे्योपाक्रमघज्ञायातिष्ठमाना सा वनस्पतीन् प्राविशत् सैषा चाग्वनस्प्पतुपुददतीति श्रुतेः वृक्षेम्य एव शब्दोंत्पत्तिः। तेषां कथने हेतुं वदन् ख्रुकस्य घह्मभावमाह सर्वंभूतद्धद्यमिति । सर्वभूतानां हत् अयते प्रेरणांथं गच्छतीति सर्वेभूतेषु हृद्यं यस्येति प्रेरणसामध्रं वा गतर्य तूषणींभावं निवारयति मुनिमिति ज्हात्मभावं विचारयंतमासर्वंतो नतोऽस्मि, सर्वन्रास्य विद्यमानत्वात् 11 २॥\% एवं प्रथमं ज्ञानवैराग्ये उत्तवा पश्वात् भत्तथा भगवद्भजनेऽतीव विशोषमाह यः ₹वानुभावमिति। संगभयान्नितृत्तम् चिरमनने भगवदावेशो सति ठ्याससमीपागमनं भागवतपाठश्रार्थालक्ष्यते, तदनु भागवतरसाभिनिविष्टमुनिम्य उपदिशति तदाह गुरु मुनीनामिति भागवत₹य स्वरुपोक्कर्षय चत्वारि विशोषणानि प्रमेयरूपतां प्रमाणरूपताम् असाधारण्यसाधनोत्तम रूपतां प्रतिपादयंति कमेण। तत्र ₹वानुभावं भागवतस्य भगवद्रूपत्वात् यथा भगवतः सःः असाधारणोनुभावः सर्वभक्तेषु तथा भागवतस्यापि तचिंतकेषु। किंच अखिलश्रुतिसारं कर्मज्ञानकांडादिष्वपि प्रतिपादितस्य भक्तिरोषत्वकथनात् सर्वश्रुतितात्पर्यविषयभगवतृप्रतिपाद्नाच्च सर्वश्रुतिसारम् अखिल्पदेन च देवदै़्यादिषु प्रवृत्तायाः श्रुतेस्तदभिप्रायेणार्थकथनेऽखिलत्वमापयते तन्निर्वायते आकरस्थितानां सर्वेवेदानामर्थरसभूतमित्यर्थः, एकमित्यसाधारणम्, अन्यथा एतर्यापि रसांतरसंभावना स्यात् बहूनां तहछहानां निद्दारणात् अध्यात्मदीपमिति, बहिः संति दीपाः बोधकाः पुरुषाश्ह आत्मनि पुनरिंरलाः, वाचा बोधयत्येव नहि ताह्यो भागवतादन्य उपायोस्ति गुरुपदेशतपपःसाधनव्यतिरेकेण येन सर्वेषामात्मसाक्षात्कारो भवेत्। यथा गृहे दीपे स्थापिते घटादीनां न गुर्वाद्येेक्षा तथा भागवते सति न काॅ्यपेक्षेत्यर्यः। अन्धं तमः अतितर्तुमिच्छताम् अध्यात्मदीपर्मिति योजना। आत्मानमधीति, आत्मसंबंधिसर्वपदार्थानां न केवल मुनिम्य एवाह संसारिणामपि करणणया परीक्षित्सभादिष्वपीत्यर्थः। यथा मलापाकरणे वस्ताद़ो मलनिवृत्तिः शुद्धिश्र भवति शुभ्राणां तु कर्मयोग्यतैवैव तथा संसारिणां भुनीनां च विशेष इति भावः। मायासुकठ्यावृत्र्यथं ठ्याससूनुमिति उपयामि शरणं गच्छामि इदानीमेव समीपे गत्वा तद्वाक्यं श्रुल्वा कथयिष्यामीत्युपशब्दार्थः 11 ३ $11 \%$ असाधारणं मंगलमुक्त्वा सर्वैः कत्तंन्यं साधारणं संगलमाह नारायणमिति।
 एक एव परो द्यात्मा आदावंते निवेशितः॥। उपसाधको नरश्रोक्तक्रकारात् गुरुमानपि। अवश्यमेवकारेण सूत्रात्मा च नरोत्तमः॥ देवी भाग्यास्मिका नुणां वाक्यरूपा सरस्वती। सर्वे ते भगवद्पास्तस्मान्नक्या हि ते सदा।" ठ्यासेन क्रियमाणे तु नमरकारे न व्यासपदप्रयोगः। सरस्वतीसमीपे चकारः तद्वक्तारं बोधयति तस्मात् पाठद्वयमपि लोकन्यवस्थया बोदूूव्यूम्॥ ॥॥

## भ्रीमनोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

अथ द्वितीयाध्यायं विवरिषचः सङ्जतिमाहुः कथेति द्वाम्याम । तथा च प्रइनोत्तरमावः प्रथमाग्रिमाणां द्वितीयतृतीययोरवसरः शोषोेषिभावो वा सझतिरितर्थः। फलसाधनरूपाणामिति। फल च साधनरूपाणि चेति दून्द्धः 1 रूपाणि प्रकाराः सोषिणामिति। संसर्गे मत्ष्वर्थीयः। रिष्टनामवतारार्थधर्मिणाम्। यं प्रत्रजन्तमित्यन्र। दूरादाह्बाने दूराद्धूते चेय्यनेन प्लुते जाते 'त्लुतप्रगुह्या' इस्यनेन प्रकृतिमःवालेन्ध्यनुपपत्तिमाशङ्कथाहुः प्रेग्णो्यादि । तथा चात्र सन्बेरार्षत्वं वद्तः शीधरस्य विरहकातरपद्तात्पर्याज्ञानमिट्यर्थः । अभिनेदुरित्यनेनोक्तस्य प्रतिध्वानरूपस्पाभिनंद्नस्य चक्षयुक्ते देशो अभाव इति तत्र तमुपपादियितुमाहुः स सर्वेंयादि । तथा चातो वृक्षेष्वन्युत्तरदानरूः प्रतिध्वनिर्युत्त इसर्यः। नन्वत्र यन्मयतया प्रतिध्वनिरक्तः, सः कः, ज्ञानयोगयोः डुके उयासे च सत्व्वादित्याकाङुक्षायामाहुः कर्तुरिलादि । एतदुपष्ट्म्यायैत्नियामकं डुकनिष्नमाहुः विष्णोरिलादि । एवं ठ्याख्यानं शीधरीयेपि । परमेवं क्याख्याने खुकस्तरुरूपेणोत्तरं दत्तवानिति भवति। तथा सति मूलोक्क तरूणामभिनादकर्त्वं $\frac{\square}{}$ विरुध्यत इसरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथ वेत्यादि । अस्मिन् पक्षे तन्मयतये यस्भाजंहिल्लनेने सम्बन्धः। अर्थंस्तु गुकमयत्वेमेव। तथा सति मूलेडभिनादकथनप्रयोजनाभाव इति राङ्कायामाहुः तेषामिलादि। तथा च सर्वभूतह्टदयपपेन तदर्थसिद्धिः। अन्यथैतस्यानतिप्रयोजनत्वम्। अत इदेमेव क्यास्यानं युक्तमिति भावः ॥२ो \% य इल्यन्र। विरोषमाहेति। इतरेंबवि ज्ञानदातृत्वेन गुरुवर्वपष विरोषमाहेलयर्थः। पतस्येति। सूतस्येल्यर्थः । ताहानामिति । पुराणानाम्। सूत्त त्वं पूजितोस्माभिः सासत्सार वद्ख न' इत्येवंजातीयवाक्यानां तत्रापि सत्त्वादिति । तथा च तद्वथावृत्त्यर्थमेकपद़मिल्यर्थः ॥ ३॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी


 उमभ्नवारतेषां वचः प्रतिपूज्य अभिनन्घ प्रवक्तुमुत्तरं दातु प्रचक्रमे उपकान्तवानित्यन्वयः। सम्प्रभम्पृ⿺्र इति पाठे तु समीचीनैः प्रइनैः सम्यगादरपूर्वकं पृष्टो विभ्रैस्तेषां विप्राणां वचः प्रतिपूस्येंस्यन्वयः। उप्रश्नवा इति तन्नाम विहाय रौमहृर्षणिरिति पितृनाममप्रह्णपूर्ककनामम्रहणेन भगवद्ञक्त्युन्देकेण सर्वदा रोमसु हर्षणं चस्य तस्य पुत्रोडक्ययं नाह्हा एवेति सूचितम् $119 \%$ वचः प्रतिपूजनप्रवचनोपकमयोः मूलोक्तकमाद्दैपरीत्येन क्रमो बोध्यः, मूले तथैव स्पष्ववात्, तत्र पवचनस्योपकमो नाम गुरदेवतानमरकार रूप:, तत्र गुरुं नमस्कोति-यमिति। यं म्रन्रजन्तं सन्न्यस्य ग्छन्तं अनुपृंतं मामुपनयख्वेत्युपयनार्थमनुपसन्नम्। तत्र हेतुमाह—अपेतकृत्यं
 नादिसंस्कारापेक्षेति भावः। अत एव तद्विरहेण कातरो भीतो हैपायनो ठ्यासो यदा़ा है पुन्रेति आजुहाव आहूतवान् तदा तन्मयतया झुकठ्यामतया तरवोडभिनेदु: प्रत्युत्तरमुक्तनन्तः, पितुः सनेहानुबन्धपरिहाराय यो वृक्षद्वारोत्तरं दत्तवानित्यर्थः, तं भीसुकें मुनिं घहात्मानुसन्धानपरं आ सर्वतो नतोऽसील्यन्वयः। तन्मयत्वोपपादनाय विशिनष्टि-सर्वभूतानां हन्मनः अयतेडन्तर्यामितया

 ज्रजति-य इति। यः संसारिणां करणया पुराणेषु गुद्ं सर्बपुराणसारभूतं श्रीभागवतमाह तं क्याससूनुं श्रीहुकमुपयामि शरणं व्रजामीत्यन्वयः। ननु कथमस्य संसारनिवर्तकत्वमित्याशह्कथाह - अध्यात्मदीपमिति। अन्धं गाढं तमः ज़न्ममरणादिसंसारकारणीभूतमविद्याख्यमतितितीर्षतां अतितर्तुमिच्छतामध्यात्मदीपं आत्मानं कार्यकारणसद्धातरूपं अधिकृत्य वर्त्तमानं आत्मतत्व्वमध्यात्मं तस्य दीपं, दीपवत्रकाशाकमित्यर्थः । कुत एवमित्येेक्षायामाह-₹्वानुभावमिति। सः निजः असाधारणः अनुभावः प्रभावोऽविद्यानिवर्त्तकर्वरूपो यस्य तदित्यर्थः। अत एवैक स्वतुल्याधिकपुराणन्तररहितं, निरुपममित्यर्थः। कथमेवन्मूतं तदित्यपेक्षायामाह-
 डपि मुनयो बहवः सन्ति, तान विहाय गुक्रमेव कथं इएणं वजसीत्यपेक्षायामाह-गुरुं मुनीनामिति। यः स्वप्रभावेण मुनीनामपि ज्ञानं यथावत्र्रकाशयति तच्छरणेनैव ममाभीष्टसिद्विनान्यथेति भावः 111 \% एवमसाधारणं स्वगुरुनमसाररुपं मझलं कृत्वा सर्वसाधारणं देवतानमरकार रूपं मझलं स्वयं कुर्वन्नन्यानपि पौराणिकाने शिक्षयति-नारायणादीन्नमस्कृत्यैव जगन्यनेनाविद्यामिति जय: पराणेतिहासादिम्रन्थ₹तमुदीरयेत् कथयेदित्य्वन्वयः। नारायण नरं च भगवद्वताररूपम्। अन्यनसर्यावृष्त्यर्थमाह-नरोत्तममिति। च्रकारो नमरकृत्ये स्यस्यानुकर्ष्रणार्थः ए एवम्रेपि । लोकेडपि काचिद्न्या
 पठठान्तरम प \& H

## भगबत्कथा और भगक्दूक्तिका माहार्स्य

श्रीव्यासजी कहते हैं-रौनकादि मह्यवादी ॠषियों के ये परन सुनकर योमहर्षणके पुत्र उमश्रवाको बड़ा ही आनन्द्ध हुअा । उन्होंने नषियोंके इस मझल्मय प्ररन का अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १ 1 \% सूतजीने कहाजिस समय शीडुणटेवजीका यद्वोपवीत-संसकार भी नहीं हुआ था, सुतबं लौकिक-बैदिक कर्मोंके अनुष्टानका अवसर मी नहीं आया था, उन्हें अकेलेही संन्यास लेनेके उद्देर्यसे जाते प्रेखकर उनके पिता उ्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगेब्रेटा ! बेटा !' उस मसय कन्मय होनेके कारण शी डुके़ेवजीकी ओरसे वर्क्रोने उत्तर द्रिंगा । ऐसे सबके हुद्यमें विराजमान
 भगवत्लरूपका अनुभव कसनेवाला और समस्त वेद्दोंका सार है। संसारमें फँसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चापते हैं, उनके लिये आध्यात्मिक तर्वोंको पकाशित करनेवाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करणा करके बड़े-बड़े सुनयोंके आचार्य शीडुकेेवजीने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी रारण महण करता हूँ। ३।। मनुष्योंमें सर्वश्रेष अमानान् के अवतार नर-नारायण ॠषियों को, सरस्वती देवी को और श्रीठ्यासद्वजी को नमस्कार का के तब संसार और अन्तःकरण के समस विकारों पर विजय प्रात्त कहनेवाले इस श्रीमदूआमवत महापुराण का पाठ करना चाहिये $118 \|$

सुनयः साधु पृष्टोऽहं मवन्रिर्लोकमङ़लम् । यत्कृतः कृष्णसंग्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति \| ५ \| स वै पुंसांपरो धर्मो यतो मक्तिरधोक्षजे। अहैँतुक्यप्रविहता ययाडऽऽमा सम्प्रसीदति ॥ ६।। पादुदेवे मगवति भन्कियोगः प्रयोजितः। जनयल्याडु कैरागं ज्ञान च यदहैतुकम् ॥ v \| वर्मः स्वनुष्टित: पुंसां विष्मक्सेनकथासु यः 1 नोत्पादयेद्यदि रतिं अम एव हि केवलम् $|\mid$ ८ ||

## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका ब्याख्या

तेषां चचः प्रतिपूज्येति यदुक त्र्रतिपूजन करोति। है मुनयः साधु यथा भवति तथान्ं पृष्टः। यतो लोकानां
 तत्र यस्पथमं प्रष्टे सर्वशास्नारमैकांतिकं श्रेयो नुहीति तन्तोत्तरम। स वै पुंसामिति। अयमर्थः धर्मो द्विविधः म्वृत्तिलक्षणों निवृत्तिलक्षणग्र। तत्र यः खर्गाचर्थः प्रवृत्तिलक्षणः सो 5 पः 1 यतर्तु धर्माचत्रवणादरादिलक्षणा भक्तिर्भवति स परो घर्मः स ष्वैकांतिकं श्रेय इति। करंभूता ? अहैतुकी हेतुः फलानुसंधान तद्रहिता अप्रतिहता विधनैरनभिभूता 11 द।। \% ननु "समेंत वेदानुवचनेन ब्राद्वणा विविदिधंति यक्षेन दानेन तपसा नाशकेन" इत्यादिश्रुतिक्यो घर्मस्य ज्ञानागतवं प्रसिद्वं तत्कुतो
 \% \% उयतिरेकमाह। धर्म इति। यो धर्म इति प्रसिद्वः स यदि विध्वक्सेनस्य कथासु रति नोत्पादयेत्तहि सनुप्टितोडपि सन्नय्रं श्रमो ज्ञेयः । ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वमस्येवात आह। केवल विफलः श्रम इत्यर्थः। नन्वस्ति तत्रापि स्वर्गादिफलमियाइंक्यैवकारेण निराकरोति। क्षयिष्णुत्वान त फलमित्यर्थ। नतु अभक्षययं है वै चतुर्मास्ययाजिनः सुकतं भवति"


## श्रीवंरीधरकतो भावर्थदीपिकामकाशाः।

हे मुनय इति । मननझीला एवैताद्यशम्रश्नान्कुवर्तीति भावः। अत एवोत्तरेष्वपि पद्येष्वधोक्षजवासुदेवसात्वताम्पतिकृष्पशब्दास्तर्पाधान्यविवक्ष्यैव पठिताः अत्र श्रेयःप्रश्याप्युच्तर लोकमंगलमित्येताबतैब दत्तं भवति। तथाप्यात्मप्रसादहेतोश्र ‘येनात्मा सुप्रसीदति' इलनेन ये नव प्रश्नासतत्र प्रननेषु अत्राशयमाह। अयमर्थ इति। तत्र दूयोर्मध्ये। अन्र विश्वनाथः "सर्वशातसारमैकांतिक श्रेयो न्नूह"" इति अभद्वयस्योच्चरमाह। स वा इति। पुंसा पुम्माः्राणामेव धमें परः परमः श्रवणकीर्ति-
 बिशेषो धर्मो भक्तियोग एव सवेदिति। तथात्र बतुध्मल्ययेनैवकारेण वैतदन्य्यस्य परधर्मत्वं च निषिद्ध चतो भक्ति: प्रेमलक्षणा मवेत्। अहैतुकीं हेतुं विनैबोहपद्यमानातिसगुणा उयाटृत्ताः। ननु महानयमपलापः क्रियते। मैवं श्रणकीत्तराद्वरपो यो धर्म: स भक्तिरेव साधननामी सैब पाकन्दूायां प्रेमनाह्री ते द्वे अपि भक्तिशानद्येनैवोचयेते। 'भक्तया संजातया' 'भक्त्या विभ्रस्युत्पुलकां






 हेतावन्विष्यमाणेडनवस्सानात्। न च सा निरुपाधिरेव केषला हेतुरिति वाच्यमे, तस्या अससार्वत्किक्वेन भावति वैषक्व्रसकेः।

 ननु तरि कथं भक्षेरहतैकृवम

 स्वप्रकाइकत्वेन भक्तिभकाइयत्वेपि भगवतः स्वप्रकाशकवं नानुपपन्नमिति। अप्रतिहता क्षेनापि निवारयितुुमझाक्या। तथा हि

 मनःצसावृेतुत्वासंभवादस्या भक्तेर्निष्कामवं्वं खत एवागसम्॥प-६॥ \# अ अश्रक्षिपति। नन्विति। वेदानुत्वनं







 संधीचीनप्रकारं खडु मोक्षादिफलंतरराभिसक्रिराहियमेवेति ठ्याख्याइ्यते। "सोचिरदेव राजर्षे स्लादच्युककथाश्रयः। क्रृण्वतः श्रद्धानस्य नियदा स्यादधीयत:" इ्यनंतरवाक्ये च तक्कारण स एवं हृ इृति। एवं च मकः कारणं पयोजनं च भक्तिरेवेति

 जेत्व्वाधस्य स विष्वक्सेनः। अभ्रक्षिपति। नन्विति। छलर्थ इति। तस कु मोक्षार्यं फलमपि। सड़ सर्वैथा भम एवेति














संदे़्हवचनं "यदि वेदाः ग्रमाणम" इतिवत्।' "घत्ते पद्ं त्वमवितो यदि विधनमूर्धि" इल्यत्र यद्रीतिशब्दों निखये इति श्रीस्वामिचरणानां ठ्याख्यानाच। यद्वा ननु पसिद्धधर्मादृष कचिद्धरिकथासु रतिरत्पद्यते इति श्रूयते। सत्यम । तया विना धर्मफल्याप्राप्तेः। सा खल्वौपाधिक्येन न तात्रिकीलाह। धर्म इति। य इति। स पसिदो धर्मः काम्यो नित्यो वा, स विष्वक्सेनकथासु रति यदि नोंपादयेत्तदा अम एव। अयमर्थ:-यथा कर्षकाणां नृपे प्रीति कृषिरेवोत्पाद्यत्यन्यथा तस्याः फलाप्रापेरेवमेव धर्मोपि विष्वक्सेनप्रीतिं विना सस्स वैफल्यदर्शानायैव तन्न विवेकिनां गीतिमुत्पाद़येदेव। स यद्यविवेकितां नोहपाद्येत्तदा श्रम एव। यथा नृपे प्रीति विना कषिफलस्यालाभाच्हरम एव। तथा हरौ भर्कि विना प्रवृत्तनिवृत्तधर्मफलयोः स्वर्गदिज्ञानयोरलाभाच्छ्रमः। तदुक्कं "कुतः पुनः शअद्वम्रमीयरे न चार्पित कर्म यद्वायारणम ।" इति। यथा च करष प्रीयनुरोधादेव नृपे प्रीतिर्न तु वस्तुतस्तथैव धर्ममीयनुरोधादेव तरक्रथासु प्रीतिन्न तु तत्र वस्तुत इति विवेचनीयम्। अत एव प्रहादेनोक्तं "नान्यथेहावयोरर्थं राजसेवक्रयोरिव" इति । संद्भस्तु "निणीति केवलम" इड्यमरः। केवलमित्यवययेन निमित्तमान्नलक्षणधर्मफलस्य ज्ञानस्य साध्यत्बं सिद्दस्यापि नश्यरखं तत्रापि तेनैव हिराब्देन "यस्य देवे परा भकि", इस्यादिश्रुतिप्रमाणत्वं "नैषकर्येमप्यच्युतभाववर्जितम्।" इ्यादि "श्रेयः सति भक्किमुद्य ते" इत्यादि । "आखह्य कचत्रेण परं पदं ततः पतंस्यतोनाद्टतयुष्मदंघ्रयः" इस्यादिवचनप्रमाणतं च सूचितं रलोकद्वयेन। भक्तिर्निरपेक्षा। ज्ञानवैराग्ये तु तन्सापेक्षे इति ल्यते ॥ $८ \|$

## श्रीराधारमणद्रसगोस्वामिविरचिता दीपिनी व्याख्या

यझ्षादीनां विशोषणमनाशकेनेति। कामानाशानमनाशकं तेन निष्कामेनेति यावत् 11 ०।। विष्वक्सेनसयेति। विसूची ठयापिका सेना यस्य स विष्वक्सेनः भगवन्नारायणनामविशोष इति तस्येत्यर्थः $116 ॥$

## श्रीमदीर राघवध्याख्या

ते्वें "मझलाचारयुक्तानां नित्यं च पयतात्मनाम्। जपतां जुह्बतां नित्य विनिपातो न विद्यत" इत्युक्तरीया कृतगुरदेवतोपासनात्मकमंगलस्तावत्र्न्मभिनंदति । मुनय इति हे मुनयः मवद्दिः साधु यथा अवति तथा लोकमंगलमिति प्रइनसाधुत्वे हेतुः 1 लोकमंगलविषयकरवाधप्रश्नः कृतः मझ्लनां च मंगलमित्युकरीत्या निरतिशयः मंगलस्वरूपकृष्णविषयकसंप्रः्नः कृतसततो लोकमंगलमहं पृष्ट इलर्थः, कणसंप्रश्नस्य लोकमंगलविषयत्व मैवोपपाद्यति येन कृषणेन तद्विषयकम्ररनेन वा हेतुना चात्मा चित्तं सुष्क्र प्रसन्न भवति प्रशनत्तराम्यां सस्वरूपगुणविभूतिः कृष्गोडनुसंहितम्रित्तगतमाठिन्यमपनयति चित्तप्रसादादेव लोकानां सर्वाणि मंगलानि सुलभान्येवेति भाव: $14 \| \%$ तन्र यत्तववृष्ट "भवता यद्धिनिप्रितं पुंसामेकांततः श्रेयस्तनः रांसितुमहैसि" इति कि निरतिराये श्रेयः को वा तर्साधनभूतो धर्म्मः श्रेष्ट इति तत्र गर्भजरामरणायनर्थरूपसंसटतिनिवृत्तिपूर्चक्रह्नानन्दानुभवात्मको मोक्ष एव निरतिशायें श्रेयः तत्साधनमूतधर्मश्र परबहोपासनान्मिका विजातीयम्रययान्तराव्यवहिता प्रक्षतापन्ना प्रीयात्मिका तद्रक्तिरेव "तन्निष्पत्तिश्यानाभिसंहितफलैर्वर्णश्रमधर्मेज्ञानयोगरामद्मादिभिः सत्संगयादद्रणालया च भगवद्रगुणश्रवृणादिखचिजननद्वारा भवरीति वकु तावद्धक्तियोगानुमक एव वर्णाश्रमप्रयुक्तो धम्मः श्रेष्तदन्यर्वनिसंहितफलः पुनः संसृतिहेतुत्वेनानर्थावह इसाह स वा इति त्रिभिः। यतोडनभिसंहितफलाद्यर्मद्वर्णश्रमानुगुणादनुप्षितादधोक्षजे भक्तिर्मवति स एव धम्म: पर उत्कृ्ट:। मक्तिपि विशिन्नष्टि अहैक्रुकी फलोपाधिरहिता अप्रतिहिता अंतरायानुपहता अव्यवहितेति पाठांतरं तदा विजातीयमत्ययांतराव्यवहिता यया भत्ता आत्मा सुप्रसीदद्रि पूवर्पभक्किकत्तरभक्तिम्रकौषपयिकमनोनैम ल्यहेतुरितर्थः। यद्वा ययाह्मा सुप्रसीदति इड्यनेन पीलात्मकत्वमुच्यते अनुकूलज्ञानेनैव हि चित्तसाद: प्रतिकूलेन तु चित्तविक्षेप एव अनुकुलज्ञान-
 नन्वन्यवाहितेययुक्क शबद्दादिविषयासक्तमनसाSकामेनापि मधये मधये विषयांतरानुध्यानठयवहितत्वप्रसंगादिति इांकां निराकुण्नुक्तभक्तेरेव विशेषणातरमाह। वासुदेव इति। भगवति षाडुगुणपरिपूर्ण वासुदेवे प्रयोजितों भक्तियोगः वैराग्यमाडुु जनयति। "सर्वत्रासी समक्ते च वसल्यन्रें वै यतः। ततः स वासुदूवेति विद्वद्मिः परिगीयते" इति निरक्तवासुदे वशब्दून सर्वांतरात्मत्वं सर्वाधारतं भगवच्छब्देन षाडुगुण्यपूर्तिश्रोका। सवांतरार्मकत्वेन निरतिरायत्वं हब्धम् 1 आडैव हि निरतिरायभ्रियः एवमनन पदद्वयेन शब्दादिलौtक कविषये+्यो वैलक्षण्यममिप्रतम 1 एवं च विषयस्य विलक्षणत्वादेव तदनुध्यानसुपो भक्कियोगः। शब्दादिविषयेषवनासक्तिपवैराग्यमाशु जनयति । कस्मित्विद्विषये विलक्षणे अनुरागातिशायस्वविषयांतरवैतृष्यावहत्वदरानातू । तस्माद्रक्तियोग्गनिष्टमनः शानैविषयांतरवेतृष्यस्याथ दे वोद्याद्विषयाँतरानुध्यानाव्यवहितत्वं भक्के: संपड्डयत एवेति भावः तथा यद्हैतुकम । "नाहे वेदेन तपसा" इत्युकरीया भक्तिक्यतिरिक्षहेत्वंतरालक्यंज्ञानसक्षात्कारात्मकं तन्ष जनयति अनेन भसेः साक्षात्काशत्मकब्वे विशोषणमक्रम् $11011 \%$ तदेव श्रोकद्वयेनोक्तविधभक्रघनुमाहक एवा-
 फलधर्मस्य शमफलकव्वमाह। पर्म इत्येकेन यः सम्यगतुष्टितोडिि घर्मः पुसंा विध्वकसेनस मगवतः कथासु रति खचि यदि तोता-



## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थहता पद्रत्नावली


 कव्वादिलर्थः, कुतः सेन छृणासंभर्रनेनात्मा परमात्मा मनो वा प्रसीद़ति तरमादिल्येकान्वयः॥५॥ \% भगवद्रत्तिजन-


 भेददुद्धधपरपर्यायव्यवधानइब्येयर्थ इति "वयवधनं तिरोधानमथोच्यत" इलभिभानविरोधानू। न च श्रुतिस्मृतिविरोधः अनयों: अन्यार्थव्वात् अविष्णः न विष्णुर्यस्स स तथा अतद़्रक्र इलर्थः। अन्यः स्वतंतः अप्रतिहतेति पाठे अस्लतितोलर्थः, यया भत्तया


 देवः तस्मिन्, भक्तिखक्षण उपायः भक्तियोगः वैराग्यं विषयेष्वसारताबुन्दिं अकारवाच्यविष्णुप्रसाद एव हेउ़्निमित्तं यस्य तत्तयोक्षं


 यन्नाप्रि कीर्तिंते विष्वक्स् सवेतः अंचंत दै़्यसेनामिति विष्वक्सेनसस्य कथासु रति निरंतराम्यासख़ां केनहं भ्रम एव कियाकाले उत्तरकालेपि दुःखस्वख़पव्वादायास एवेसर्थः। हिशान्देनानेवंवित् महत्पुण्यं कर्म करोति सद्वास्यांततः क्षीयत इति भ्रतिप्रसिद्धि दर्शययति॥ ८॥

## श्रीमज्जीवगोसामिक्तः कमसन्द्रर्म।


 संपश्रः कृतः सर्वश्राखार्थसारोद्वारभ्नस्यापि शीकृषे पयेवसानादेवमुक्तमिन्येष। यदिति। अत एवोत्तरेष्वपि पचेपु अधोक्षज-

 स्वयंभगवदाविर्भावमभ्रलक्षिततइक्तिकक्षणस्य श्रेयसः परमसठर्वोत्तमत्वं बोधयितुं भगवदाविर्भावमाच्रस्य भक्तेः सर्व्वोत्तमभ्रेयस्व-
 स्वनुप्धित इल्यादी उ्यतिरेकेण दर्शयिष्यमाण्व्वात्। स वै स एव। "खनुछ्हित्य अर्मस्य संसिद्धिहरितोषणनमि"ति वक्ष्यमाणरीया तस्सन्तोषणार्थमेव कुतो धर्म्म: परः संब्वंतः श्रेछ:, न निवृत्तिमान्रलक्षणोडपि वैगुख्याविशेषात्। तथा च भीनारदववाक्यं निष्कम्मर्य-

 अपतिहिता तदुपरि सुखद्पदार्थान्नराभावात् केनाप्यवबोधयितुमरक्या (केनापि न्यवधावुमशक्या) च॥६॥ \% \% जातायाक्ध तस्यां रचिछक्षणायां भक्ययां तयैव भ्रवणादिलक्षणसाधनभक्तियोगः पर्वर्तितः स्यान्। ततश्र यस्पास्ति भक्तिभंगवय-







 धर्मस्य साफल्वमुक्तम् ॥ ८॥

## भीमद्विभ्नाथच कर्तिक्तुता सारार्थदर्शिनी


 सब आत्मप्रसादकरवमस्मदनुभवसिद्धमिति भावः 14.4 \# सर्वर्वाह्यारार्मकान्तिक श्रेयो जूहीति पश्नघयस्योत्तरमाह


 व्यावृत्ता। ननु महानयमपलापः किगते। मैवम्, भवणकीर्चनादिसुपो यो धर्म्मः स भह्तिरेव साधननाम्नी सैव पाकद़शायां
 इलादिषु उत्तरस्या भत्के: पूर्व्व भक्तिः कारणं पकाम्रस कारणं आमाम्रमितिवत्, , स्वादभेदन्निन्धनमेव तस कारणत्वं बाहबोध-







 उक्षणे वैषम्यस्य दर्शानात्। ततथ्व भगवतो मक्ताधीनत्वात भक्तक्षपानुगामिनी भगबक्कुपा हेतुरिति सिद्धान्तः। ननु तरिक कथं


 स्वक्राशकवेने भक्तिम्मकाइयव्वेडपि भगवतः स्खप्राश़करं ननुपन्नमिति अप्रतिहता केनापि निवारयितुमशःक्या।
 "सर्वथा धंसरहितं सलपि धंसकारणे" इति ज्ञातकर्म्माद़िभरनावृतेति वा। यया भक्ला आत्मा मऩः सम्ययेव









 कथं न परस्तगाह धर्म्में इति । च पुंसां विश्रादी









 शब्दो निश्रयं इति श्रीस्वामिचरणानां कियाख्यानां। यद्वा नने प्रसिद्धधर्म्मादपि कचिन् हरिकथासु प्रीतिरुपद्यते इति भ्रूयते।





 नीयम्। अत एव पह्वाद़ननेक्रम् "नान्यथेहावयोर्रर्थो राजसेवकयोरिके"ति ॥८॥

## श्रीमच्छुक्रेक्रुतः सिद्दान्त्रपद्यीपः

हे मुनयः भवद्भिरहं सापु यथा भवति तथा पृ:यतः ซषणसंपर्शः कृः, जातावेकचचतम । उायादिप्र्नानां सर्वेषां शीकृषणे पर्यवसानादेकेवचनमू, येन प्रशनेन भवतां पृच्छकानां मम वकुष्रश्न का कथा लोकानां श्रोतृणामवि मंगहं स्साते। वस्ष्यति च "वायुद्रेवकथापर्नः पुरुषांक्रीन्दुनाति हि । वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन्त त्वादससिलं यथा II" इउति येनात्मा जीवः सुष्ठु











## शीमद्दल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ध्यास्या।

अभिनन्दनं बदन् प्रनानों निर्द्धारितार्थमाह मुनय इति। फलं कृषण एव सर्वर्राणिनमेमिहिकामुष्मिकफलटदाता च स

 येन च आत्मा कृषणः प्रसीदति अंतककरणय्यापि भगवतस्तद्वर्मणां वा आवेशे प्रसादः। इंदं सामान्योत्तरं जास्तान्तरश्रवणान्तरं


 त्रिविधं रुचि: भ्रवणादि: पेमवती भक्तिस्तिविधा आत्मज्ञानें तत्ववज्ञानें भगवद्धधानें चेति त्रिविधं धर्मों वैराग्यं च साघनं



 योगस्य ज्ञानजनकत्वमिव न साक्षात् भक्तिजनकत्वं ठयख्यातुतु शक्यं मध्ये यह्छच्छयेति पदोपादानात् । ततस्व तत्र पुंसि भक्तेयेच्चच्छा रवैरिता यदि स्याद्दैवादन्यनितपेक्ष एव शुद्धभक्तेः प्रवेशः स्यात् तदा तामपि स प्राप्नोतीति तत्राथः। "यद्चच्छा सैरितेतल"भिधानात्।
 धर्म्म इति। य इति। स वै पुँसां परो धर्म्म इति पद्चोक्तात् परमधर्म्मादन्यो यो वर्णाभ्रमाचारलक्षणः स्वनुत्षितो निषकामोऽपि धर्म्मो विभ्वक्सेनकथासु रति म्रीतिं नोत्पाद्येत् स केवलं श्रम एव। यद़ोति गहायंग श्रमजनकत्वाद् गर्ंतंत इलर्थः। "यदि गहां विकल्पयोरि" ति मेदिनी। यद्वा असन्देहेडपि सन्द्रेहवचनं यदि वेदाः प्रमाणमितिवत्। "धन्ते पदं व्वमविता यदि विध्नमूद्धर्नी" यन्र यदी़ति शब्दो निभ्रय इति श्रीस्वामिचरणानां ठ्याख्यानांच। यद्वा ननु प्रसिद्धधर्म्मादपि कृचिन् हरिकथासु मीतिरुप्पदते इति श्रूयते। सल्यम्, तया विना धर्म्मफलापापेः सा खल्वौपाधिक्येव न तान्चिकीलिाह धर्म्म इति। य इति। स प्रसिद्बो धर्म्मः काम्यो निल्यो वा किष्वक्सेनकथासु रति म्रीतिं यदि नोट्पाद्येत् तदा श्रम एव। अयमर्थः यथा कर्षकाणां नृपे प्रीति कृषिरेवोत्पादयल्यन्यथा तस्याः फलोपाप्तेरेवमेव धर्म्मोडपि विष्वक्सेनकथासु पीति विना स्वस्य वैफल्यद्रोनायैव तन विवेकिना पीतिमुप्पादयेदेवा स यद्यविवेकिनां नोत्पादयेत् तदा केवलं भ्रम एव। यथा नृपे प्रीति विना कृषिफलस्सालाभात् श्रम एव तथैव हरौ भक्ति विना प्रवृत्तनिवृत्तधर्मफलयोः सर्वादिज्ञानयोरलाभात् श्रमः। यदुक्तम् "कुतः शाश्यद्मद्रमीय्वरे न चार्पितं कर्म यदृष्यकारणम् ।" इति। यथा च कृषी प्रील्यनुरोधादेव नृपे पीतिः न तु वस्तुतस्तथैव धर्मे भील्यनुरोधादेव ततृथथासु भीतिन्न तु तः चस्तुत इति विवेचनीयम्। अत एव प्रह्वादेनोक्तम् "नान्यथेहाबयोरर्थो राजसेवकयोरिवे"ति॥८॥

## शीमच्छुकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदीपः

हे मुनयः भवद्मिरहं साधु यथा भवति तथा पृष्यतः कृषणसंप्रनः कृतः, जातावेकवचनम्। उपायादिप्रश्नानां सर्वेषां शीकृषणे पर्यवसानादेकचचनम्, येन प्रइनेन भवतां पृच्छकानां मम वक्रुश्च का कथा लोकानां श्रोतृणामपि मंगलं स्यात् । वक्ष्यति च "वासुदेवकथाप्रइनः पुरुषांस्रीन्दुनाति हि । वक्षारं पृच्छकं श्रोतृन् तत्पादस लिलं यथा 11 " इति येनात्मा जीवः सुष्ठु
 श्रवणादौ रुच्युत्पादद्वारा "भक्तिरेवैनं वर्द्वयति भंक्तिरेनैने दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेवे भूयसी"ल्यादिश्रुतिप्रोक्ता मक्तिर्मेकेस्स यज्ञत्रततपस्तीर्थवासमहस्सेवादितानाविधोडनभिसंहितफलः धर्मः उपाय इडर्थः। स्वर्गायभिसंधिपूर्वकस्य हेगत्वं वक्कुं धमं विशिनष्टि पर इूति, मर्कि विशिनष्टि अहैतुकी अनभिसंहितफल्रा, यद्वा श्रीकृषण्णकपेतरहेतुररहिता अप्रतिहता विऐोधिभिरनभिभूयमाना यया परमोपायभूतया आत्मा जीवः वक्ष्यमाणमुपेयं प्राप्य तद्वावापन्नः सन् प्रसीदति प्रसन्नो अवति।

 यदहैंगुकं भक्तीतरोत्पादकरून्यम् ‘ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, चन्यविदाप्नोति परमि"्यादिश्रुतिम्रोक्तं ज्ञार्न तच्च जनयति। पथम उपायो
 विष्वक्सेनकथासु उक्तलक्षणहरिभक्तिसाधनरूपेषु हरिकथाभ्रवणादिषु भक्तिभेदे छिषिव्यर्थः ॥८॥

## श्रीमद्धल $भ$ भाचार्यंविरचिता सुबोधिनी व्यास्या।

अभिनन्दनं वदुन् प्रशनानां निर्द्धारितार्थमाह मुनय इति। फलं कृष्ण एव सर्वपाणिनामैहिकामुष्मिकफल़दाता च स एव भुक्तिमुत्ती च बीला अवताराश्र धर्मरक्षकश्र स एव, अतः षणगां प्रभानां स एवार्थः, द्वितीयप्ररने द्वितीयं फलमेभ्य एव भवति। हे मुनयः निर्द्वारितार्थाः यद्यपि यदेव पृच्छघते तन्रैवोत्तर देयं तथापि पृष्टमेव साधु दद्मेव हि लोकानों मंगलं यत् क्वृणः पृच्छचते येन च आत्मा कृषणः प्रसीदृति अंतःकरणस्यापि भगवतस्तद्धर्माणों वा आवेशो प्रसादः। इदं सामान्योत्तरं शास्नान्तरश्रवणानन्तरं मनननिद्धिध्यासनाम्यां कार्यसिद्विः, अन्र तु सा प्रइनेरेवेति प्रश्न एव शाख्रसमाप्तःः॥५॥ इदानीं फलसाधने एकीकृ स्वाधिकारानुसारेण शास्ताथ निरूपयति दशभिः। भगवत्साक्षात्कारः फलं साधनपारम्पर्ये प्रथमतो धर्मः, अन्तिमो भगचत्रसादः, सच खंडशः सर्वंत्र साधनेषु वक्तक्यः, तथा सति परान्ते महाप्रसादे सति भगवानात्मानमाविष्करोति तत्र भक्तिस्बिविधा ज्ञानं च त्रिविधं रुचिः श्रवणादिः प्रेमवती भक्तिस्रिविधा आत्मज्ञानं तर्त्वज्ञानं भगवद्धधानं चेति त्रिविधं धर्मो वैराग्यं च साधनं तत्पर्प्परायां यथायोग्यं विनेशानं निरूप्यते। तन्र प्रथमेकों शृष्द्रलामाह स वै पुसामिति। धर्मः साधनम्। भक्तिफलं तन्न विहितभवणादीनां धर्मरुपाणां प्रप्रकारैणैव भक्तिसाधकल्वं स्नानादीनामहृष्टद्वारा तत्र साधनान्तरानुप्रवेशो ठ्यभिचारोडपि सम्भवति। अन्र पथमं स्नानादिधर्मनिद्द्वराः कियते प्रमाणस्य तुल्यव्वेपि फलबलाद्विशोषः। अतः वै निश्र्येन पुंसां परो धर्मः स यतो भक्किः श्रद्वा-

माह-ययेति। यया भक्क्याडऽत्मा सुप्रसीदतील्यर्थः। साऽपि कीच्छशीट्येपक्षायामाह—अहैतुकीति, हेतुः फलाभिसन्धिस्तर्रहितेल्यर्थ", विद्न हुपैलौं किककार्यान्तरेरप्रतिहता अन्युच्छिन्ना चेति 11 \&॥ \% ननु "तमेतमात्मानं वेदानुन्नेनेन जाह्मणा विविदिषन्ति, चक्षेन दानेन तपसाऽनाइ़केन" इल्यादिश्रुतिभ्यो वर्णाश्रमधर्मस्य ज्ञानहेतुत्वं प्रसिद्धं तन्कुतो भक्तिहेतुत्वमुच्यते इति
 वेति विद्वद्धि: परिगीगते' इति निहुक्तर्चासुदेवेशक्देन सर्वान्तरात्मतवं सर्वाधारत्वं चोक्तम्। तस्मिन् भगवति निरतिशयै* ख्वर्गदिषड्गुणपूर्ण अक्तियोगः प्रकर्षण दीर्घकालाद्ररनैरन्तर्येण योजितः कृतः आशु शीघमेव ज्ञानं जनयतीलयन्वयः 1 ननु
 हेतुरनुमानादितर्कस्तदगोचरं घहात्मैक्यसाक्षस्करार रूपं औपनिषदमित्यर्थः। ननु भवतु कदाचित्तथा ज्ञानं तथापि विषयान्तरासक्त्या। तत्तु तिरोहितं स्यादेवेब्याश ख्कयाह—वैराग्यं चेति। विषयान्तरवैतृष्णयमपि स एव च जनयतीति न तज्ञानं कदापि तिरोहितं भवतीति भावः $\|$ ७ $\|$ \# तदेवं फलाभिसन्धिमन्तरेणानुष्टितो भगवद्रक्तिद्वारा ज्ञानवैरगग्यजनक एव परो धर्म इत्युक्तम: फलमिसन्धिना तु कृतः स एव श्रमरूपानर्थहेतुरपरो धर्म इति फलस झल्पत्द्भावाम्यामेव धर्मेऽपकर्षोतकर्षों न स्वसूपत इत्याहधर्म इति । यो धर्मः स्वनुष्पितः सम्यक् कृतोऽवि विष्वक् सर्वतः सेना आज्ञारूपा यस्य तस्य भगवतः कथासु यदि पुंसां रतिं
 मिति । तस्य श्रमावहत्वेऽपि भक्टयुप्पादनद्वारा मोक्षफलकर्वात स भ्रमः सफलः, अयं तु विफलः श्रम इत्र्र्थः। नन्वस्ति तत्रापि कामित खवर्गादिफलमित्याश छुतिराकरणार्थ एवकारः। ख्वर्गदेः क्षयिष्णुत्वान्तस्य फल्वव्मेव न सम्भवतीति भावः। ननु "अक्षगयं
 लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" इति तर्कानुगृहीतया श्रुत्या क्षयिष्णुत्वप्रतिपादनस्य सिद्धववात् तर्कीनुगृहीसत्वेनास्या बलवत्व्वत् पूर्वभुतेतेतु प्रवृत्त्र्थर्थरोचनापरत्वेन दुर्बलत्वादिति भावः ॥८॥

## हिन्द्री अनुवाद्

ॠपियों ! आपने सन्पूर्ण विव्वके कल्याणके लिये यह बहुत सुन्द्र प्रश्न किया है; क्योंकि यह प्रश्न श्रीकृणके सक्बन्ध में है और इससे भलीभाँति आर्मझुद्वि हो जाती है $\|4\| \%$ मनुषयोंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म चही है, जिससे भगवान् श्रीकृष्पमें भक्ति हो-भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे; ऐसी भक्तिसे हृद्य आनन्द्वस्प परमात्माकी उपलबिध करके कृतकृत्य हो जाता हैं। ६।। \% भगवान् श्रीक्टषणमें भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोहते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्यका आविर्भाव हो जाता है $\|v\|$ धर्मका ठीक-ठीक अनुष्षान करनेपर भी यदि मनुष्यके ह्टद्यमें भगवान् की लीला-कथाओंके प्रति अनुरागका उद्य न हो तो वह निरा श्रम-ही-श्रम है ॥८।। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोडर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥९॥ कामस्य नेन्द्रियरीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवस्य उच्चजिज्ञासा नार्थो यइचेह कर्ममिः॥ ॥०॥ वदन्ति वत्तर्चविदस्तश्चं यज्ज्ञानमदयम्। घह्नोति परमात्मेति भगवानिति शब्यते॥? ॥? तच्क्रदधाना मुनयो ज्ञानवैरणज्ययुक्ताया। पर्यन्त्यात्मनि चत्ममनं भकत्या श्रुतगृहीवया॥ १२॥

## धीधरस्वामिकिरचिता भावार्थदीपिका

तदेवें हरिभक्तिद्वारा तदितरैैैगग्यात्मज्ञानपर्यंतः परो धर्म इंयुक्तम । अन्ये हु मन्यंते धर्मस्यार्थः फलं तस्य च कामः फलं तस्य चैंत्रियमीतिस्तल्रीतेश्र पुनरपि धर्मर्थादिपंपरेति । यथाहु: "धर्मादर्थंश्र कामश्र स किमथं न सेव्यते" इल्यादि, तन्धिराकरोति धरंस्येति द्वार्याम्। आपवर्ग्यस्य उन्कन्वायेनापवर्शपपंतस धर्मस्सार्थाय फकत्वायार्यो नोपकल्पते योग्यो न भवति। तथार्थस्या
 फलं ने भवति, कि तु यावता जीवेत तावापेव कामस लाभः। जीवनपर्यानें एव कामः सेव्य इलर्थः। जीवस्य जीवनस च पुनः







## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थर्दीपिकाप्रकाशः


 तस्य कामसतथयेप्रिपरीतिरिर्न्रियमीतौं च सलों तदर्थ पुनरपि धर्मादिपरंपरा। यथां कर्मिणां न तथोत्तरेषां त्र्याणामियाह। बर्मस्य
 स्यापवर्गप्रयोजनकस्य तदस्य प्योजनमिलर्थे "स्वर्गादिम्यो यः" इति स्वार्थिकाणंताबः भ्र्ययः। तेनापवर्ग एवानुसंहितं फलर्मिति भावः। ज्ञानियोगिनोर्मेतेऽपवर्गों मोक्षः भक्तमते प्रेमभक्तिः। यथावर्णविधानमपवर्गंश्न भबति। योसी भगवति बादुदेवेडेनन्यनिं-


 फल्वाय न। यतो धर्म एवैकांत मुख्यफलं यस्य तस्य धर्म एवानुसंहितंतं फुरिति भावः। तथा ज्ञानियोगिनां शमदमादियमनिघमाबनुकूले कर्मिणस्ध धर्मविशेषेऽर्थस्य विनियोगः। भक्तस्स कु भगवतो भागवतानां वा सेवायां स्पष्ट एव॥ 111 *
 प्रोतयो ज्ञानयोगयोरानुषंगिकफलानि कर्मफलव्वेनैव ठपपदिएयन्ते। ज्ञानयोगयोस्सयोन्निंकामकर्मपरिणामत्वादतो ज्ञानिनां योगिनां



 किं तत्राह यदद्ययं ज्ञानं तत्तच्वम्। ज्ञानमेव किं तत्राह घहोते। शब्यते घहलेतिपदेन यदुच्यते ज्ञानिमिस्तज्ञानं तन्मते ज्ञानं



 च तदन्य्यव्वाजीवर्य तद्विभिन्नांशत्वात्ततो द्वितीयद्वाभावाददुयव्वम्। तथा भगवानिति भक्तैरदुच्यते तंज्ञानमेतन्मते पूर्वन्



 ननात्। ततो भिन्रत्वमावनैबाद्ययपदेन क्याृृत्ता। एवं च भगबतः सामान्वस्बरूपमाँ्रस्योपद्देयक्वे ज्ञानिन्यधिंकारिणि घहोति
 घहृणयोग्यतायां भक्षाधिकार्रिण भगवानिति स एवैको भाति। किंच "यन्मिन्में परमानंदं पूर्ण घह्य सनातनम" इति "छृठणाय
 कर्तनमेकांशेन स्यितो जगत" इ्यादिवचनेग्यस्तथा भगबदुपासकानां मोक्षपारेरेि दर्श्रात्। घह्वपरमात्मोपासकानiं तु
 सकाशात्रममाल्मोपासको योगी श्रेषः। तेम्यो योगिम्योपि भगवदुपासक: श्रेष्ट इति तारतम्न्यं गीतासु दृष्टं यथा "तपस्त्रय्योधिको
 न्भजते यो मां स मे युक्तवमो मतः" इति। योगिनामिति पंचन्यर्थे षही । संदर्भर्षु विगीतवचना हति। ख्वामिठ्याब्बाने परस्परमिति शोषः। तत्व्वस्य नामांतरररभिधानादिति धर्मिणि सर्के धमभ्रमाद्वर्मे एव कु अभादिति । यद्वा कि तन्त्वमिंयपेक्षायामाह
 सिद्धवाच । तर्वर्मिति परमपुरपार्थतायोतनाय परमसुखरुपव्वं तस्य क्ञानस्य बोध्येडते एवं तस्य निययव्वं च दर्शितम्। अन्र



 इति "तरमै नमो भगवते छहह्यणे परमात्मने।" इल्यत्र वरुणकृत्रुतौ टीकाच 'परमात्मने सर्वरीवनियंत्रे" इत्येषा। घुुवं प्रति मनुना च "व्वं भल्यगात्मनि तदा भगवट्यनंत आनंद्ममात्र उपपन्नसमस्ताक्ती" इति। अन्रानंदमान्रं विशेष्यं समस्ताः इाक्तयो विरोषणादिविशिष्टो भगवानिल्यायातम्। भगवच्छब्दार्थम्व विष्णुपराणे प्रोक्तः "ज्ञानश्रक्तिबलैग्वर्यवीर्येतेजांस्सरोषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि

 तह्टंदये आट्मानमंतर्यमिणं पइयंति ध्यानेनालोकयंति। भगवानिति मते आं्मनि मनसि चकारादूहिश्र अफुरंतमात्मानं भगवंतं स्खोचनाम्यामेव तन्माधुर्येमास्वाद्यंति । भत्येति। आदौौ गुरुमुखात् भ्रुता पश्राद्ग्रहीता तया भगवद्विषयिण्यैव, श्रवणकीर्त्तनादौौ भक्तिशब्दस्य सुढेर्ज्रदोपासकैः परमात्मोपासकैर्ञ स्वस्य साध्यसिद्धघथ भगवति मक्तिः कर्तन्यैव। ज्ञानवैराग्ये पृथगेव। तेषामुभे येषां साधने ज़्रेये। मक्तमते भक्तोल्थे एव ते भक्तः प्रेमत्वक्यंजके ज्बेये। "तसमान्मद्रक्तियुक्तस्य योगिनों वैं मद़ात्मनः। न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह" इति शुर्दभक्तानां पृथक्त्वयोर्नि षेधात्। अथवा तच त्रिरूपं ज्ञानं भक्तास्तु भस्तयैवानुभवितुं शक्नुवंतीड्याह। तच्छ्रद्दधानाः केचित्तद्विरूपमट्यनुभविनुं साभिलाषा भवंतीलर्थः। तद़ा भ干्सयैन पइयंति। तेन घह्यपरमात्मनोः साधने ज्ञानयोगौ भन्तयैव सिद्धौ स्यातामिति भावः॥ १२ ॥

## श्रीराधारमणदासगोसामिविरचिता दीपनी व्याख्या

आपवर्ग्यस्येति। निवृत्तिलक्षणो धर्म्म एव सेव्यः, न तस्य फलमर्थ इति भावः ॥९-१?॥ तदिति। तदिल्यस्य एततृपद्यीयपरपादोक्त्रकारेण अन्वय इसर्थः। (एवम₹ भ्धद्धाना इलनेन श्रद्धोक्ता सा तु वेदान्ववाक्येषु विभ्यास:, ज्ञानं निल्यानिल्यवस्तुविवेकः, वैराग्यमिहामुत्रफलभोगविरागः, एतद्युक्तया परमेश्वरानुरागलक्ष्ताया भक्ष्या जीवन्नहैक्यरूप्प तत्र्वं साक्षाद् विन्द्नील्यर्थः ) ॥ ??-१२॥

## श्रीमद्रीरराघवव्याख्या

तदेवमनभिसंहितफलो भगवद्गुणश्रवणादिरुचिजननद्वारा भक्तियोगानुग्राहक एव धर्म:, परोऽन्यस्तु श्रमफलक इट्युक्तम्। अथोक्तविधधर्मानुमाह्यमगवद्रक्तियोगसाध्यमोक्षस्यैव निरतिशायपुरुषार्थंव्वमिति दर्शयचितुं धर्पर्शकामानां खतः पुरषार्थत्वं धर्मस्यार्थाथ्थेव्वमर्थस्य कामार्थत्वं कामस्येन्द्रितृत्व्यर्थत्वमिन्द्रियतृत्तेर्जीवनस पुनर्धर्मर्थत्वमिलादिसां चक्रवत्परिवृत्ति लौकिकाभिमतां च निरस्य धर्माद़ीनामपि परम्पर्या निरतिशयपुरुषार्थख्पमोक्षसाधनभक्तियोगानुमाहृ कर्वमाह धर्मस्येति त्रिभिः। तत्र धर्मस्य फलमर्थः अर्थफलं कामः कामफलमिन्द्रियतृप्रिरिति लौकिकानां मतम्। तः धर्मफलत्वमर्थस्य निरस्यति धर्मस्येयर्घेन। आपवर्ग्यस्यापवर्गसाधनस्य अनभिसंहितफलवे सति परम्परया निरतिशायुुरुषार्थुपमोक्षसाधनीयविष्यतो धर्मस्यार्थाय प्रयोजनायार्थः धनं न प्रकल्पते, धनं धर्मस्य फल्रं न मवतीतर्थर्। धर्मस्यार्थफलकरवरूपलौकिकमतानुवादेनैव स्तः पुरुषार्थव्वमपि निरस्तं वेद्ढितठ्यम्। एवमुत्तरत्रापि द्रष्ट्यम्। एकस्यैव दानयागादिरूपस्य धर्मस्य फलाभिसंध्यनमिसंधिरूपाकारमेदेनोक्कृष्टार्कृष्टल साधनत्वेऽवगते सति तत्रानिसंहितफलव्वरूपाकारानादरेण सहेतटपुरुषर्थरूपार्थर्थव्ववाद्रूं लौकिकानां मतमती।नादररणीयमिति भावः। अर्थकामस्यार्थफलव्वं निरस्यति। नार्थस्येति। धमैंकान्तस्य धर्मैकप्रयोजनस्यार्थस्य वित्तस्य लालय प्रयोजनाय कामो न स्टृतः। अर्थस्य पयोजनं न कामो भवतीलर्थं। अन्र कामशब्देन काम्यते इति काम इति व्युत्पत्यान्नपानादिरुच्यते $\|\varrho\|$ \% अथ कामस्येन्द्रियतृप्तिफलकव्वं निरस्यति काम₹येति। यावतान्भपानादिना कामेन काम्यमानेन वस्तुना जीवति तावतोऽन्नदेर्भोग्यवस्तुनः लाभः फलं नेन्द्रियतृत्तः; किन्तु देहधारणमेवान्नपानाद्दिकामफल मिलर्थः। अथ जीवनस्य पुनर्धर्मार्थव्वं निरस्यति। जीवस्य जीवनस्य प्रयोजनं तर्चजजिक्षासैव, न तु इह लोके यः कर्ममिः साध्यो धर्मः सोर्थः प्रयोजनमू। अत्र धर्मर्थकामजीवनानां क्रमेगार्थकामेन्द्रियतृतिधर्मार्थव्वं निस्य तेषां कमेणापवर्धधर्मदेहधारणमात्रतन्वजिज्ञासार्थव्वोक्तेः अयं भावः 1 सति वित्ते तेनानभिसंहितफलं धर्मे संपान्च तेन धर्मेणापवर्गसाधनमूतं


 तर्त्वविद्वो वदंति । मह्मरमात्मभगवचछछदाः सामान्यविरोषशब्दाः प्रयुक्तः। एवं प्रयुंजानस्य सदाकाशादिशब्दा अपि कारणवाक्यगता भगवत्परा इसमिम्रायः $11 ? १ ॥$ \% एवं परधर्माद्विवर्गस्सापि परंपरग्यऽपवर्गसाधनववं प्रसंगाद् भजनीयवर्रुस्वरूपं चोक्तम्। अथ यद्विवक्षित मोक्ष एव निरतिशयं श्रेयस्तर्साधनं तु भक्तिरेव। तन्निष्पत्तिः वर्णाभ्रमर्मज्ञानयोगसमाधिभिरिति तदुपपाद्यति तदिस्यादिभिः सार्द्धर्देशभिः। तत्तस्माद् भक्तिग्रोगानुमाहक्यैक धर्मस्य परत्वात्रिवर्गस्यापि परंपरयापवर्गा-

थंत्वादपवर्गातिरिक्तनिरतिशायपुरुषार्धाभावाचचेल्यर्थः। भ्रुतं ग्ञाद्विकर्म तस्य कर्तवग्यत्या वेदे भ्रुतत्वात्तेन गृहीतयाडनुणृहीतया ज्ञानवैराग्याय्यों युक्तया मक्त्या आर्मनि जीवात्मन्यंतरात्मतया स्यितं अह्मादिशब्दवाचयं भगवंतं अद्धधाना एते एवंविधगा
 कृतया मत्त्या आत्मति स्थितं परमात्मानं पइयंति साक्षात्कुर्वंति ह्ल्यनेल अन्तेरेवे परमात्मदर्शानसमनुंतरभाविमोक्षसाधनत्बमुक्तम्। कर्मयोगज़ानयोगयोः शमादीनां च भक्तियोगानुपाहकवंं च "भिद्चते हदद्ययंधिरि"ति श्रुल्या तदर्थानुवादिना वक्ष्यमाणइलोकेन
 ल्यमिप्रायः ॥ १२ ॥

## श्रीमद्विजयष्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

ननु घर्मस्य मगव्कथारस्सजकत्वे कथं श्रमैकफलत्वं धर्मादर्थोऽर्थात्कामः कामास्युखमित्रर्थझझस्यदौ प्रसिदेरिति तत्राह धर्मस्येति। अपवर्गो मोक्षः, तत्साधनमापवर्ग्य तस्य धर्मस्य हहार्थः काब्कनादिद्रव्यम्थाय फलाय न कल्पते, हि यस्मात्तस्माद्धरिकथारतिजनलकत्बमेब फलमित्यर्थः। धर्म एव एकान्तं नियमेन फलं चस्य स धर्मकान्तः तस्य धर्मसाधनस्यार्थस्स कामो लाभाय प्रयोजनाय न स्मृतः, विद्यद्मिरिति शोषः। अन्रापि हिश़्दो हेतौ ॥ 911 \% कामसयेन्द्रियप्रीतिर्लाभो न भवति, तर्हाशाच्छादनाघभावे क्षुधादिना मरणमेव स्यात्तत्राह जीवतेति। यावतार्थादिना जीवरत शररीरयान्रानिर्वाहको भवति तस्मादर्थशास्खादौ प्रतिपादितक्रमो बहिमुंखानामिति भावः। घह्मार्पणबुद्यचाऽकृतस्य कर्मणो भगवक्कथारतिसाधनत्वमिल्याह जीवस्येति। इह कर्ममिर्योर्थः भगकत्कथारतिलक्षणः सः अतन्त्वजिज्ञसोर्जीवस्य न भवति, भगवत्तत्रवमजानतः पुरुषस्य तद्नर्पणनुद्धणा कृतैः कर्ममिः फलमैब्द्कामुष्मिं न स्यदिति भाबः 480 H ननु अतत्र्वजिज्ञासोरित्युक्तं कि तत्तत्र्वं येन तद्रस्य कर्ममिः पुरुषार्थो न स्यादिति तन्चाह वदृंतीति। अद्वययसमाधिकं ज्ञानं
 'सत्तामात्रं तु यक्किंचित्सद्सचाविशोषणम्। उभाभ्यां भाष्यते साक्षादूगवान् केवलः स्मृतः।' यच्च सत्तामान्रं केवल्यनंदद्देहमत एव यतिकचिलोकविलक्षणं तत्त干वं वदंतीति त्रिकालेप्यनन्यथाभूतमेकविधं ज्रुवते, न घह्मणो ज्ञानख्वरूपत्वं युक्तिमझोके ज्ञानस्य विषया-

 द्नंतंतार्येकारणविशिष्ततय वयवन्तियते। अतो भगवान् साक्ष्क्केक्लः प्रकृतिसंबंधविधुरः समृतः। यद्विषयज्ञानं भक्तियोगं जनयेत् तत् घहह किं प्रमाणगोचःः उतागोचरः? गोचरश्रेद्वहादिवद्रह्मत्वमगोचर्षेन्नास्येवेल्याइंक्योभयदोष्परिहारायाह वदेंतीति ।न वयं प्रमाणैरनुमिमीमहे, न चैतावता नास्ति किं तर्हि यद्ज्ञानमद्वयं ज्ञातृजेयलक्ष्षणरहितं तत्र्वविद्तत्त्तवं जगदाकारेण विक्वंत इति वदंति तदेव वेद़ंतिभिर्घह्देति परमाट्मेति भगवानिति राब्दते, तत्रयं विभागः बृहत्रवत्व घह्येति वेदांतिनः, परं केवलमादानादिकर्तृंव्वादात्मेति योगिनः, घड्गुण्युक्तर्वाद् भगवानिति पौराणिकः, तत्रापि कि तस्सल्यमिति त्रह सत्तेति। तस्मादत्र सगुणं


## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्दूर्भः।

तन्र यदन्ये मन्यन्ते धर्म्मस्सार्थः फलं तस्य कामः तस्य चेन्द्रियमीतिः तत्रीतेश्र पुनरपि धर्म्मादिपरम्परेति तन्चन्न्यथैवेल्याह द्वामयाम्। धर्म्सस्येति। आपवर्ग्यस्य यथावर्णविधानमपवर्गय्य भवति योऽसौ भगवति सर्वर्वम्नन्यनात्येडनिरुक्तेडनिलगने परमात्मनि वासुदेवे ऽनन्यनिमित्तभक्तियोगखक्षणो नानागतिनिमित्रावियाय्रन्थिन्धनद्धरेण यदा हि महापुरषपुरुप्रसङ इति पअ्वमस्कन्धगद्यानुसारेण अपवर्गो भक्तिः। तथा र्कान्दे रेवाखण्डे "निश्यला त्वयि भक्तिर्या सैव मुक्तिर्जनार्द्न। मुक्ता एव हि भक्तास्ते तव विष्णो घतो हरें इति। तत उक्तरीया भक्तिसम्पादृकन

 धर्म्म एव तु भ्रमादिति। यद्वा कि तत्र्वमित्यपेक्षायामाह्ट वदन्तीति। ज्ञानं चिदेकरूपम्। अन्द्यत्वं चास्य स्वयंसिद्धताह्छातन


















 पइयन्तीलयायाति ॥ ใ२ H

## श्रमद्विश्वनाथचकवर्तिक्टता सारार्थन्दरिनी

किद्यात्र लोके चतुर्विधा जनाः कम्मिणों जानिनो योगिनो मक्ताश । तत "धर्म्पादर्थश्य कामश स किमर्थ न
 यथा कर्म्मिणां न तथा उत्तरेषां च्रयाणामिल्याह—धर्मर्मस्य श्रमदमादे द्यमनियमादेः श्रवणकीर्तनादेश्र्र अर्थः सर्वथथा भवन्नपि अर्थाय फलन्वाय न कल्पते, तमनुसन्धाय तत्तदप्रवृत्तेः। यतः आपवर्ग्यस्य अपवर्गपयोजनकस्य। तदस्य प्रयोजनमियर्ये सर्गादिक्यो य इति खार्थिकाणन्तात् यम्र्ययः। तेन अपवर्ग एव अनुसंहितं फलमिति भावः 1 ज्वनियोगिनोर्मेते अपवर्गो मोक्षः 1 मक्तमते प्रेममक्तिः। यथावर्णंविधानमपवर्गः्य भवति "योऽसौ भगवति वासुदेके अनन्यनिमित्तरक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ताबिद्य।प्रन्थिबन्धनद्वारेण यदा हि महापुखषपुषप्रसद" इति पख्वमरकन्धात् येनापवर्गांख्यमद्रबुन्दिरिलादौ सगेन्द्रध्वजपादमूलमिति प्रथमरकन्धां। "निश्रला व्वयि अक्तिर्या सैव मुक्तिर्जनार्देन। मुक्ता एव हि भक्कासते तव विणो यतो हों" इति ₹कान्दरेवास्वण्डाचच। तथा अर्थस्य कामो लाभाय फलत्वाय न यतो धर्मैकान्तस्य धर्म्म एव अनुसंहितं फलमिति भावः। तथा ज्ञानियोगिनोः शमदमादियमनियमाचनुकूले कस्मिश्रन धर्म्मविशोष अर्थस्म विनियोगः। मत्त्त्य तु भगवतो भागवतानां वा सेषायां स स्पष्ट एब प९1\% कामस विषयमोगस्य इन्द्रियक्रीतिर्लाम: फलं न भवति, किन्तु यावता जीक्ति ताबानेव जीक्नवर्च्यात्तः कामः सेठग्रत इलर्थः। अन्त आानिनां योगिनां वर्थकामेन्द्रियप्रीतयों ज्ञानयोगयोरानुषद्निकफलनि कर्मंफहत्वेनैव व्यपद्रि्यन्ते । जानयोगयोस्तयोर्निष्कामकर्म्मपरिणामत्वादतों जानिनों
 भावात् न तेषां कर्म्मफलववन्यपदेशः। अतो भक्तानां हृष्ट सुर्यं भक्तिफलमेव। दुःखन्तु "यस्याहमनुग्त्नामि हरिएये तद्वनं


 ज्ञानम्। तन्मते ज्ञानं निराकारं ज्ञातृजेयादिक्रिभागइून्यं चितूसामान्ं चिद्विशेषाणों भगवद्यामादींनों तदनन्यत्वमननात्।


 मायाया: इक्तिब्वान्मायिकानाइ् तद्यन्व्वाजीवस्य तद्विभिनांशत्वात ततो द्वितीयत्वाभावादद्ययत्वम्। तथा मगवानिति मकैरैये



"न च्यवन्ते च यद्रका महत्यां प्रलयापदी"ति रकान्दादिवाक्यैः सदेव सेठ्यसेबकसेवादिविभागेऽपि अद्वयत्वं पूर्ववत्तच्छक्तीनां चिदादीनां तद्विलासानां च वैकुण्ठादी नां तदमिन्नत्वमननात् ततो मिन्वनभावनैवाद्वयपदेन व्यावृत्ता। एवक्व भगवतः सामान्यसरुपमात्रस्योपोद यत्वे ज्ञानिन्यधिकारिणि नहल्देति अन्तर्यामित्वादिद्वित्रधम्मवत्त्वस्योपादाने योगिन्यधिकारिणि परमाह्मेति। अचिन्यानन्तचिदानन्द्रमयस्वरूपरूपगुणलीलाचनेकधार्मवन्चस्य पह्णयोग्यतायां मक्रेडधिकारिणि भगवानिति स एवैको भाति।

 नात् घह्यपरमाइ्मोपासकानाइ प्रेमप्रातयद़रानाद् भगवत एव भहात्वपरमात्त्वे इलयो भगवत्वमेव मूलमिति द्रष्टठ्यम्। अत्र घह्योपासकेम्यो ज्ञानिम्यः सकाशात् परमात्मोपासको योगी श्रेष्। तेभ्यो योगिम्योडपि भगवदुपासक: श्रेष्ठ इति तारतन्यं गीतासु चष्टम । यथा "तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिक्योडपि मतोधिकः। कर्म्मिभ्यक्याधिको योगी तस्मादू योगी भवार्ज्जुन।। योगिनामपि सर्वे षां मद्गतेन न्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो माम स मे युक्ततमो मत" हति। योगिनामिति पअ्वम्यर्धे षष्ठी श्रीरामानुजाचार्य-
 भत्तचा पइयन्ति। तत्र न्हहोति मते आत्मनि च ततूपदार्थे ईखये आर्माने त्वप्पदार्थ जीवं पइयन्तनुभवन्ति। परमात्मेति मते आत्मन्यन्तह्र द्ये आत्मानमन्तर्यामिणं परयन्ति ध्यानेनालोकयन्ति। भगवानिति मते आत्मनि मनसि चकाराद्वहि何 ₹फुरन्तम् आत्मानं भगवन्तं पइयन्ति ख्वलोचनाभ्यामेव तन्माधुर्यमास्वाद्यन्ति। भत्र ति। आदी गुरुमुखाच्द्रुता पश्याद्गृहीता तया भगवद्विषयिण्यैव, श्रणकीर्तनादौ भक्तिशाब्द्स्य हढेन्र्नद्नोपासकैः परमात्मोपासकैस्व खस्वसाध्यसिद्धघरं भगवति अक्तिः कर्त्तण्यैव। ज्ञानवैराग्ययुक्तयेति ज्ञातवैराग्ये पृथगेव तेषामुभयेषां साधने ज्ञेये। मक्तमते मक्त्युत्थे एव ते मक्केः प्रेमत्वन्यक्जके ज्ञेये। 'तस्मान्मदूभक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदाइतनः। न ज्ञानं न च वैराग्य पायः श्रयो अवदिहल"ति। शुद्वभक्तानां पृथकतयोर्निषेधात्।
 भवन्नीलर्थं। । तदा भत्तथ व पइ्यन्ति। तेन नहपरमात्मनोः साधने जानयोगीं भत्तयैव सिदौं स्यातामिति भाव:।। श२।।

## श्रीमच्छुक्द्वेकृतः सिद्धान्तअद्दीव:

तदेव कर्मश्नवैराग्यअक्तिभेदाद्नहुविध उपाय इत्युक्तम, इदानीं तु जीवनफल धर्मस्तरफमर्थसत्फलं कामस्तफलमिंद्रियप्रीतिः पुनर्जीवनं पुनस्फलं धर्म इत्येवं चकवत्पौनःपुन्ब केचिन्मन्यंते तन्निराकरोति धर्मझयेति द्वार्याम्। आपवर्ग्यस्योक्तरील्यापवर्गसाधनस्य धमंस्य अर्थः मोगयपदार्थः खग्गादि: अर्थाय फलत्वाय न कल्पते योग्यो न भवति। धर्मकांतस्य नियमेन धर्मसाधनस्य अर्थस्य कामः भोगः लाभाय फल्वाय न हि स्मृतः 11911 * कामस्यैंट्रियम्रीतिः लाभः फलं न, किन्तु यावता कामेन जीवेत तावतः कामस्य लाभः जीवनं फलमित्यर्थः। जीवस्य जीवनस्य यः कर्मभिः साध्यः स नार्थः फलं न भवति । जीवनस्य धर्मद्वारा स्वर्गादिः फलं न भवतीति यवत्, किंतु तत्र्वजिज्ञासा फलं भवति। तत्र्वजिजासाइब्दस्य लक्षणया तत्त्वविचारे वृत्तिः 11 ०। \% \% जीवनस्य फलं तत्र्वविचार एवेल्युक्रम्। इदानीं तर्त्वमपि चिंत्यते तत्र तावंकेचिद्वाहुरात्मा जड़ इति। अन्ये त्वाहुः क्षणिकः, अपरे कमागमात्मानमाहुः 1 केचिदाहुः परमात्मा नास्ति, नानात्मानः स्वतंत्राः संतीति। केचिह्रकतिविकृतिभिन्न पुष्करपल्लाशवद्संगं निर्धर्मक पुरुषं वदृंति ते सर्वे वेद्बाहाः। खकपोलकलिपततच्ववादिनः। श्रेयक्का मैर्सुमुक्षुमिर्दूरतो हेया इल्याह घद्वीति। अन्रैकैकस्य विशोषणस्य परपक्षनिरकरणणत्वादितिइब्दावृत्तिः, यत्र स नास्ति तत्रापि योज्यः। तन्वविद्तु यच्छब्द्यते शबद्रनादि-

 तु जडमू अद्वयम्, क्षणिकविज्ञानप्रवाहविपरीतमेकमनादिसिद्धजानरूपमिति नह्मोति बहद्वद्रुभूतं वदंति, न तु जीवकर्तृकमींगम्। परमात्मेति सर्वेन्यो जीवेभ्यो हि उत्कृष्टं वदंति। भगवानिति षाड़ुण्यसिंधुं वदंति न पुनर्निबेर्मकम् $119 ? 11 \%$ तद्वेदैक-


## श्रमझह्हभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।

ननु कामित फलं पुरुषार्थः, तस्साधकस्य कथ न धर्मत्वम्म् ? तत्राह धर्मसयेति। "अर्थोमिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिहिव"ति कोशातं अंशब्द्स्य पंचार्थाः। तन्र शब्दप्रकरणाभावान्नामिधेयत्वम्, उपपदस्यामावान्न निवृत्तित्वं, ततो रैवस्तुप्रयोजनान्यकरिष्यन्ते, तत्र धनपशुपुत्राद्यो रैरुपाः, ते धर्मकार्या न भवन्ति। धर्मो हि चोदनालक्षणः, तत्र लौकिकत्वेन विधिस्पराभावान्न धर्मववम् अन्यथा भेषजपानादेरपि धरंत्वं स्यात् तथा प्रतिग्रहस्य अपूर्वांसतु नास्त्येव। किच एते हि वरतुतोडनर्था, आत्मनाइकर्वात्। तथा च यथा इयेनाद्यो न धर्मा, तथा धनार्थी अपि साधनधमाः ये पुनदूमाः ते न धनादिसाधका इत्यर्थः तथा न परमार्थाय सादिलाह आपवग्येस्येति । अपवर्गसम्बन्धिनः अपवर्गप्यन्तं वा क्रियमणस्य। ननु धर्मर्थकाममोक्षाशत्वारः पद्वार्थः पूर्वपूर्वं

साधनरूपा：，तथा च धर्मः कथं नार्थाय तन्राह नार्थसयेति । अछघ्राद् हटं हि बलवत् अर्थेन हि धर्मो हइयते न हि धर्मेणार्थः। धर्म एव एकः अन्तः पर्यवसितं कायं यस्येति । तथा च येन केनाप्युपायेन अर्थ संपाद्य धर्मः कर्त्तव्यः，नतु धर्मेणार्थसंपद्वनं，ननु तहिं अर्थः सर्वसाधकोस्तु，कामस्यापि तरकार्येवेन दर्शानात्। तत्राह् कामो ल्राभायेति कामो विषयसुखमिन्द्रियविषयाधानं हि तत् तत्र विषयांरोनार्थोपयोगः रूपादीनामेब विषयंत्वात् ने च विषयदि रुपादिसंपाद्कः，सिद्दानि रूपाणि अन्यस्य मवन्तोति यद्विपरीत－ मायातम् अर्थ प्रासे रूपादि गच्छति गते चार्थे रुपदिप्रामिरिति परावृत्तावपि साध्यसाधनता चेत्तत्रापि वैपरीटयमुक्त，तथा च बस्तुठ्यल्यासे च तत् अर्थेनार्थे च न कामः। न च विषया एव अर्थस्पाः कामसाधका इति वाच्यम्，लोकप्रसिद्धघभावात् अर्थ－ साधकस्यापि धर्मत्वापत्तेश्व 1 लोके साहचर्यमात्रेण साधकत्वप्रतीतिः कदर्यस्यार्थवतोडपि कामाभावाचच पश्वादीनामर्थभाववतामपि कामदर्शंनाँ्च। तथा मस्करिणः，तथा च＂आत्मकामाप्तकाम＂इति श्रुतें，तथा च कचित् कचित् साहचर्यद्रींनेन न साधनभाव इति
 स च आव्रहतापृत्तंबपर्यन्तं ख्वः सिद्धो नार्थसाध्यः अर्थे न्द्रियमीतिएपः，अनलत्वात् तस्य न पूत्तिरस्ति＂न जातु कामः कामाना－ मि＂ति वचनात् अनुभवाच，प्रवृत्तिस्तु म्रान्या। तथा च कामो विषरमोगः इंत्रियमीतिहेतुर्न भबति। लाभपद्ं देहलीघदीप－ न्यायेनोभयत्र संबध्यते，तस्मात् कमः साधनपरम्परारुपः कामे न जीवनमर्थंखं जीवने धर्मः ज्ञानं च तेन च मोक्ष इलयमिप्रायेणाह जीवस्य तत्र्वजिक्ञासेति । जीवस्य जीवनस्य तर्त्वजिब्कासा तत्र्वविचारः इच्छापूरकज्ञानसाधकः जीवस्य तच्व्वजिज्ञासा－ लाभ इति पूर्वेण सम्बन्धः । कर्ममिः साध्यः यः क्रामो वा अर्थो वा धर्मस्तु न केवलं कर्मसाध्यः किन्तु श्रुतिशोधितकर्मसाध्यः। तत्रापि इंह कर्मभिः साधयो न पुरुार्थः संसारविषयकः यो वा दैवग्या प्रापः सोपि न मवतीति चकारार्थः ॥ १०।। तत्र्वजिज्ञासेल्यत्र संददेहः तत्र्वानां जिज्ञासा तत्वस्स वेति। तत्र्वपदेड़पि संदेहः तस्य भमवासत्त्व्वनारोपितं स्पं वा। तस्य भाव इति पक्षे पूर्वोक्तस्याभावात् न किंचित्तत्र्वं स्यात्，समुदायपक्षे अभ्रांतज्ञानाविषयत्वेन सर्वेमेव तत्त्वं स्यात्। तत्त्वानां जिज्ञासेति सांख्य－ परिकल्पितानां मध्ये एकस्यापि＂जिज्ञासा कठिना। तत्र्वस्य जिज्ञासेति तु न सर्वेषामेकतत्रवमस्ति शाखाणामन्योन्यविरोधातृ， तस्मात्कथं तत्र्वजिज्ञासेल्याशंक्याह बदंति तत्त干्वविद इति। यद्यपि सर्वे स्वस्वशासे तत्त्वविद इति प्रसिद्धाः，तथापि प्रमाणबल－ विचारेण वेदानां सर्वोपजीवकर्वात् वेदार्थंविद्सत्त्वविद्य इति मंत०्यमे। ननु सर्वेडपि वेदार्थंचिदः ऋषित्वात्，सत्यं，तथाप्यन्यो－ न्यविरोधात् केचनैव तर्वविद् इति वक्तक्यं，तत्र रेष्वक्षरमान्रेडपि वेदे न विरोधः ते तच्वविद इति मंतठ्यं，न च ते न संल्येवेति मंतб्यं，वेद्य प्रमाणस्य विद्यमानव्वात् । ते किंबदंतीलयत आह यत् तद्विषयं ज्ञानमिति दैतनिवर्त्तिक ज्ञानं तच्च्वमिलर्यः। तत्त्वज्ञाने मोक्ष इति सर्वजनीनत्वात् । श्रुतिस्मृतिपुऱाणेषु तस्यैंव नामभेद इल्याह कमेण＇ब्नहेति परमार्येति भगवानिति राब्घत＇इति शब्दमान्रं
 तत्तस्माद्देतोः तद्रद्य वा तनैवं कमः जीवस्य तर्त्वजिघ्वासाफलमुक्तं तः्श साक्षातकारपर्रववसतं，तत्र विचारसहितप्रमाणेन यद्याि निर्विचिकिस्सं शाब्द्ज़्ञनं भवति，तथाव्यंतःकरणदोषात् न साक्षाॅकारः सिध्यति，तदर्थं प्रथमं धर्मः ततोंडतःकरणखुद्यौ वेदादि－ सत्रमाणे श्रद्धा ततस्तद़र्थस्य मननं ततो निदिध्यासनेन साक्षाट्कार द्व ज्ञानं ततो विषयेषु वैराग्यं ततः श्रवणादिसाधनभक्ति：
 तत्र ज्ञानवैराग्ययोः सहभावनिरूपणत् भर्तिर्मुख्या，तस्याः स्थितह⿸户大亏̄माह श्रुतिगृहीतेति। श्रुत्या गृहीता भवति यथा यथा भवणं तथा तथा भक्तिस्थितिः ततः संर्वमिति ॥ १२॥

## श्रीमहोस्वामिश्रीपुखोोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

धमंस्येलग्न। ननु भवतु सामान्यधर्मस्य तथात्वम्，तस्य ‘दतो धावती’लादिवटफफ्रसंश्कारवेन खतःफलवत्ताभावात्， मुख्यकर्माभावे केवलस्य तस्याप्रयोज़कव्वाच，परन्तु फल्साधकत्वेन विहितस्य काम्यस्य कथं न धर्मव्वमिल्याकाख्क्वायां तस्य तथाव्वमुपपाद्यन्ति पुच्रादी ल्यादि । फल्स्येल्यादि। तस्मिन् पुन्रादि सेपेण फल्त्वाभिमानसाविच्याकार्यत्वेन तस्य तथाव्वादियर्थः। तथा चानर्थसाधकत्वेनार्थत्वाभावान्न धर्म इति भावः। तस्स्खस्वं किमिल्याकाङक्षायां तत्परिच्छिन्द्नि किन्विव्यादि। मित्र्यादि－ कृतिवदिति। यथा कामनाविशोषरुपे निमित्ते भिन्च्यादिकरणेन स्वसम्बन्धो नियम्यतें，तथा ताह्शधर्मेणापि कामनाविशोषरूपे निमित्ते स्वस्य सम्बन्धो नियम्यत इति तथेलर्थः। कान्ये नैमित्तिकट्वम्，नैमित्तिके विकारः स्या’＇दिति सूत्रात् सिद्धम्। ननु यथा＇यस्पाहिताग्नेर गिनर्गृहान् दहेत्，सोग्नये क्षामवते पुरोडाइमष्टाकपालं निर्वपे’दिल्यादौ नैमित्तिकस्यापि निर्वापस्य धर्मत्वम्， एवं ‘\｛चित्रया यजेत पडुकामः’ ‘देविकया निर्वेपत् प्रजाकाम’ इयादावपि चोदनारूपस्य धर्मउक्षणस्य सत्वात् कथं न धर्मत्वमियत आहुः तत्रेयादि । ननु तन्र＇डेवंश्र यमिर्यजत＇इतिवद्यदुपबन्धाद्यमावात् कथमनुवादत्वनिश्र्य इसत आहुः चित्तेय्यादि।＇क्षुत


 क्रियाय लौकिकर्वमे। तथा च गुष्केट्टिवदनुकरण पपत्वात् यजतिकैयर्थर्यमिल्यर्थः। हेत्वन्तरमाहुः फंलमिल्यादि। तथा च यथा
 ‘चोदनालक्षणोर्थो घर्म' इति सूत्रस्म ववेदेन प्रयोजनमुदिरय विधीयमानोर्थो घर्म’ इस्यर्थकथनात् कामितमिल्यकथनात् कामितस्यैव
 स्वर्शामाबोवगन्तु हाक्य इल्यत आहुः अन्यथेल्यदि । लोकिकेपि विधिस्पर्शो यद्यभ्युपेयते, तदा तथा स्यात्, अतसत्र तृीयाबोधितकरणानेन फ़लसिद्यि, न तु धर्मत्वमपि तत्र प्रयोजकम्, अतस्तदनुरोधेन उक्षणार्थस्तथा न शक्यर्वचन इसर्थः। ननु तैया कियया अपूर्वजननात् कथं न तस्या धर्मत्वमिल्यत आहुः अपूर्वेयादि । आरोग्यधनादिरूपहЕ्टफल अतो नेसर्थं। ननु यागोत्तरं कालविलन्बेन फलजननात् मध्येपपूवं किययैवोस्पचत इत्यवइयमद्धीकर्तंठ्यम्, अन्यथा तदैव फलं स्यात्, नैब स्याद्वा। तत्राये प्रत्यक्षविरोध:, अन्त्ये भ्रुतौ द्रोषप्रसक्ति:, तदुत्पद्यत एवेति कर्थ न धर्मर्व्वमिति आह्कायां तदुत्पत्ति-
 परमार्थस्याः। ‘प्रकर्षण गुज्यते’ इति ‘‘युज्यतेडनेने’ति वा प्रयोजनं तदुभयरुपत्वाभावान्र प्रयोजजनरूपा हलर्थः। नन्वेवं सति


 करोति, तदा गौणधर्म्व्वमिस्युभयथापि पुत्राद़ीनां लौकिकानां न धर्मफलत्वमिति सिद्यम्। एवं धर्मस्यार्धसाधकत्व दूषितम्। अतः परमर्थस्य कामसाधकत्बं दूरयियुं धर्मसाधकत्वं च साधयितुमत्रिममवतारयन्ति नन्वित्याडि। घूर्वंपूर्ंाधनरूपा इति। पर्वं पूर्व यथा स्यात्तथा साधनरूपा हलर्थः। 'धर्मादर्थभ्व कामश्व स किमथं न सेठयतें इड्यदि 'कामाः फलमूताश धर्मार्थयो' स्यिदि चान्र साधकं केयमे। अन्र कामस्य मेक्षसाधकत्वं 'अजापतिरमृतमानन्द्द इंतुपस' इति चश्रान्तद्वारा प्रतिभाति। एवं कार्यकारणभावं प्रत्यक्षविरोधाद् दूषयन्ति अट्याद्यित्याद्दि। हइयत इति। होमदानादि रुपो हइयते। तथा च यथा एष उ एव साधु
 मष्यनादरणीयमिस्यर्थः 1 तहींति । अर्थन्वेन धर्स्वेन कार्यकाएणभावष्यमिचारेपि कामत्वेनार्थत्वेन कार्यकारणभावस्या द्येषु दर्शनात् धर्मत्वेनार्थल्वेन कार्यकारणभाबस्य सधितत्वाद़क्यमिचाराच्चेल्यर्थः। इदं दूषयन्ति काम इ्यादि। विषयसुखमिति। 'इन्त्रियाणां सते से विषये आनुक्षलं्रेन प्रवृत्तिः काम' इति कामसूत्रे आनुकूल्यपद्देन सुखस्य बोधनात् वद्वेव कामः। तथा चायमपि कार्यकारणभावः प्रलक्षविरद्ध इलर्थः। ननु विषयकोटावर्थस्य निवेशात् विषयकारणनायाश्रान्नीकारात् कथं प्रल्यक्ष विरोध इलयत आहुः तत्रेल्याद्धि। प्रिषयोंज़र्थस्य सक चन्द़नवनिताधनाद्रिपस्य उपयोगोपि न, इति कुतत्तरों कारणतेलर्थः। ननु मास्वर्थस्य कामं प्रति साक्षाक्रारणता, तथापि सक्चन्दनवसनादिभी रूपादीनामुत्कर्षः सम्पायते इत्युत्कर्ष प्रथोजकतया कारणत्व केन वार्यतामिल्यत आहुः न चेट्यादि 1 अर्थ इति शोषः 1 कुतो नेलय आहुः सिद्धानीय्यदि । अर्थंस कि स्वनिष्ट्रूपाद्यिसम्पादेनेन कामजनकत्वम्, उतार्थान्तर निम्वतत्सम्पादनेनेति विचारणीयम्। तत्रांय प्रत्यक्षविरद्धम्, स्गगदेःः स्वगुणोक्कषसंपादकत्वादर्शानात्। द्वितीयं चेत्, तत्रापि विचारणीयम्, कि भोक्कृनिष्ठतत्सम्पादनेन, उत भोग्यनिष्टतत्संपादनेन। तत्रादे वर्वर्थ प्रापे रुपादिक गच्छति। युद्वप्रतिमहादिनार्थप्राधौ तथा दर्शनात्। अर्थस्य विषयनाइकत्वेन कामनाशकत्वम। द्वितीये नु खीयोर्थो भोग्याधीनो भवतीति स्वतो गतेर्थ रूपाद़िविषयप्राप्शिरिलर्थ नाशानद्वार। विषयस्यैव कामजनकत्वम्, न व्वर्थस्य विषयोत्कर्षजननद्वारेत्युभयथा वैपरील्यमायातमिलर्थः। ननु द्धितीये सीयार्थंस्य भोग्याधीनतया गमनेपि तेन भोग्यरृपकहत्योदेरेर्थस्य खाधीनतासंपादनात्तेन रह्यादिना चोल्कृष्टिषययुस्यसिद्धेरर्थस्य कामजनकत्वं सिद्धमिति चेत्, तशहुः परावृत्तावित्यादि। साध्यसाधनतीति। कामसाधनता। तथा चार्थस्यार्थन्तरसाधकतया कामजनकतया कामजनकत्वं यद्युपेयते, तदापि स्रिया पुत्रख्पार्थम्रानौ सीरूपनाशददर्शानात् विषयनाशनद्वाएर कामनाशकत्वरूपं पूर्वेक्कमेव वैपरीयमापतितमिल्यर्थः। सिद्धमाहुः तथा चेल्यादि। अर्थख्पा इति। अर्थतेते अभीप्सते इस्यर्थ इति योगेनार्थरूपा छंसर्थः। लोकेल्यदि। रुठियोगमपपहती'ति न्यायात्तथेल्थर्थ। अ अर्थै्यादि। एवं प्रयोजकत्वेनार्थस्य


 व्यक्तिविशोषं प्रति कारणन्वे ठ्यतिरेकठ्यभिचारोपि नेल्यत आहु: तथेलादि । तथा चान्वयव्यतिरेकक्यभिचारदर्शनात् प्रसिद्विर्देहातमप्रसिद्विबद् म्रान्तेल्यर्थः। तथा चेल्यादि। घटादिखपा पथथिी, लोहलेख्या, पार्थिबत्वात्, वृक्षादिवदिल्यन्त्र लोहलेख्यत्वपार्थिवत्वयोरिव साहचर्चुमन्त्रमप्रयोजकमिल्यर्थः। एवं कामो लाभायेति उ्याख्यातम्। नतु मास्तु कामार्थयोरवच्छेद्रकावच्छेदेन

कार्यकारणभावः, परं तत्तद्यूक्तित्वावच्छिन्नः सः प्रत्यक्षेण वसनालङ्कारवनितादिषु प्रमितः केन वार्यतामित्याकाङक्षायां कामस्य
 अनशनादिता रोगादिदुर्शनात् तन्निवृत्या जीवनमात्रसाधक इत्यर्थ।। स्वतः सिद्ध इति। ईंख्वरनिर्मितः। मतान्तरे अद्धप्टनियतः। सुखात्मकस्य कामस्यात्र ग्रहणे साध्यसाधनभावठ्याधातात्कामपदमच लक्षणिकत्वेन ठयाकुर्वन्ति विषयभोग इति। उमयन्रेति। पर्वोर्घोत्तरार्धयो। कम इति। उच्चमानोडीकार्ये इति शोषः। अर्थो वेति। स जीवनस्यार्थो न इति शोषः11 ९-2०। \% \% बदन्तीयत्र। समुदायप्त्त इति। तेषां भावस्तन्त्वमिति पश्रे। सर्वोपजीवकध्वादिति। सर्वे उपजीवका यस्य तस्य तथात्वात्, सर्वोपजी-
 कमं घद़न्ति तदूर्थमिल्यादि ॥ १२ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबधिनी

एवं फलाभिसन्धिराहित्येन ईय्वरम्रीत्यर्थमनुष्ठितस्य वर्णाश्रमधर्मस्य परम्पर्या मोक्षहेतुत्वात् परत्वं तस्यैव फलाभिसन्धिना अनुषितस्य धर्मस्य संसारहेतुत्वादपरत्वमित्युक्तम्, तन्र ये ‘धर्मादर्थंख्व कामश्र स किमर्थ न सेठ्यते' इति बदन्तो धर्मस्यार्थफलकत्वमर्थस्य कामफलकर्वं कामस्येन्द्रियमीतिफलकर्वमिन्द्रियम्रीतेश्र पुनरणि धर्मादिपरम्पराहेतुत्वमिति मन्यन्ते तन्मतं निराकरोति-धर्मस्येति द़येन। आपबर्ग्यस्य उक्कन्यायेन फलाभिसन्धिराहित्येन भक्किद्धारा अपवर्गसाधनस्य धर्मन्य अर्थो धनपश्रुपुत्रादि रूपः अर्थाय फलत्वाय नोपकल्पते योग्यो न भवति। तथाच मोक्षमनाद्वंय धनाद्यमिसन्धिना धर्मो नानुष्ठेंगः, तथानुष्ठानपरा मूर्ला एवेति भाबः। तेषां मूर्खत्वं तु 'कि प्रजया करिष्यामः कि धनेन' इत्यादिशाख्यसद्वमेवेति सूचयन्नाह-हीति। तथा धर्मैकान्तस्य धर्मे एकर्मिन् मोक्षहेतुत्वेन साधनोत्तमे अन्तः पर्यवसानं यस्य तस्य अर्थस्य कामः कान्यते इति कामो विषयओोगो लभाय फलत्वाय तत्वद्रीभिर्न स्मृतो न निरूपितः। एतद्वि ारास्रसिद्धमेवेति सूचयन्नाह-हीति। तथाच धर्मासाधारणकारणी-
 न्र्रिमीतिः ऐन्द्रियक सुखं लाभः फलं न भवति, किन्तु जीवनमेव, अतो यावताडनाद्रिभोगेन जीवेत तावद्वेव भोक्तव्यं, नेन्द्रुयसुखार्थमिति रोषः। यश्रेह लोके कर्ममिस्तन्तद्वचपपारः प्रसिद्धोडर्थो भोग्यपदार्थः स्नक्न्द्नवनितादिस्पः स जीवस्य जीवनस्यार्थः फलं न भवति, किन्दु तत्र्वजिज्ञासा तन्वविषयको विचार एव फलम । तथाच तत्र्वविचारं विहाय विषयासक्तिर्न कर्त्रण्या, तदासक्ता मूखा एवेति आवः $113011 \%$ कि तत्त त्वं यजिञासितब्यमित्यपेक्षायामाह-वद्न्तीति । तत्रवविदो वेद्र्य सर्वम्रमाणोपजीवकर्वात् वेदान्तिनो यज्ञानें चिद्दूषं तद्रेब तर्वमिति वद्ति $t$ ननु वेद्नुयायिनोऽपि विरूद्धवचना एवेत्याइए झाह-न्रह्नति। उपनिषस्सु ब््योति समृतिषु परमात्मेति पुराणेषु भगवानिति तदेव तत्रंं शब्दतेडमिधीयतें। तथा च नाममात्रे भेदो न वस्तुभेद इति भावः। तत्र हेतुमाह-अद्वयमिति, सजातीयविजावीयस्वगतभेद्रहितमित्यर्थः।। ११॥ \% तच तत्त्वं केन साधनेन प्राप्यते न तत्रापिमन्तरेण केवलविचारमात्रेणैव कृतार्थतत्यपेक्षायां सपरिकरया मक्त्यैव तत्राप्यते हत्याहतदिति तच तरववमत्माने परमात्मानं आत्मनि कार्यकारणसङ़ एव श्रुतन श्रवणेन यद्वा कत्तंठयतया श्रुतेन खंधर्मननुष्टानेन ग्रीतया उत्पन्नया हानं शा बजन्यं परोक्षज्ञानं वैराग्यं विषयवैतृष्यं तम्यंं युक्तया भक्त्या श्रद्दघानाः श्रद्धावन्तो मुनयो मननरीला: पर्यन्ति साक्षांक्कुवन्तीत्यन्वयः 11 १२॥

## हिन्दी अन्तावाद

धर्मका फल है मोक्ष । उसकी सार्थकता अर्थपापिमें नहीं है। अर्थ केवल धर्मके लियें है। भोगविलास उसका फल नहीं माना गया है $1191 \%$ भोगविलसका फल इन्द्रियों को तृ करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवननिवरहि। जीवनका फल भी तथ्वजज्ञासा है। बहुत कर्म करके ख्वर्गादि प्रात्त करना उसका फल नहीं है।। $2011 \%$ तत्रवेत्ता लोग ज्ञाता और जेयके मेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय सचिचदानन्दस्वरूप ज्ञानको ही तर्त्व कहते हैं। उसीको कोई अ्रह, कोई परमात्मा और कोई भगवान्के नामसे पुकारते हैं।1 ?? ॥ \% श्रद्यालु मुनिजन भागवबश्रवणसे प्रात्र ज्ञानवैराग्ययुक्त भक्कि अपने हृद्यमें उस परमतत्रवरूप परमात्माका अनुभव करते है ॥ 2 २।।

अतः पुम्मिर्दिजजश्रेष्टा वर्णाभ्रमविभागशः । स्वनुष्वितर्य घर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम् ॥ १३॥ वम्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। शोतव्यः कीर्तितव्यश ध्येय: पून्यक्ष नित्यदा।। १४॥ यदनुष्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम । छिन्दन्नि कोविदास्तस्य को न कुर्याक्रथारतिम्॥ ॥५॥ गुभ्रूपो अद्धधानस्य वासुदेक्कथारुचिः । स्यान्महत्रेवया विक्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात्य \&६॥

## भ्रीधरसामिविररचिता भावार्थर्थीपिका।








## भीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाम्रकाशः।




 भत्येव सिन्दौ भवेतां भक्तिश्र ताम्यां विनापि खयं सिद्धति, अतो हेतोंहरितोषण मसत्रैव जातं चेत्तदा धर्मल संसिद्विः। यो यन्नादनुष्धितोपि कर्मिणां संगोपांगतया प्रायः सिद्दो न भबति सोपि भक्षिमतामननुप्षितोपि सम्दीवीव सिद्धो भवति।

 एव, निष्कामंत्वे सति तेषां नैष्कर्येमेव भवति। तथा च गोपालतापनीयश्शुतिः "भभक्तिरस भजनं उदिहामुन्रोपाधिनिरास्येना-






 भवेत" हति यत्। यदि विपरीतभावनाल्याजकौ. मनलयोग्यताममताभिनिविशीं स्यातों ततः अद्धानेः सा भक्तिक्षासजाद्वारा






 इति "जातभ्रो मत्कथाम" इसादिभगवदुक्ते: कथायां भद्वावानेव अक्तावधिकारीयतः भज्ञा कथें स्यादियत आह।
 वर्तमननजन्मयोग्यं पारण्ं कमें वदृ़ि छिद्दिति। तस्य कथायों रति मीति को न कुर्भादिति तक्कथायों मीविरापि सहसा जायते, कि पुनरधिकारण्यंजिका श्रदेंति भावः। युक्ता संयतचित्ता वाँ। $34 \%$ \% अन्राद्विपति नन्विति। इसर्थर इति। रुच्चुप्पदन्रांथियमेब पद्वतिर्शांती ति भावः। अन्र संदमेः "पुण्यतीर्थनिवेषणणादिमि:" इति अयमप्येको






खाभाधिकपरसपरमगवक्कभायां किमेते संकथयंतीति तच्छृगोमीति तदिचच्छा जायते, तच्छ्ववणेन च तस्यां राचिर्जादत इति। तथा






## भ्रीमद्दीररामघव्याल्या

श्रुतगृीतयेंलनेन वर्णाभमधर्मस्य भक्तियोगानुमाकफववमुत्कं, धर्मः खनुष्वितः पुसासिय्यादिना धर्मस्य भक्तियोगानुमृ-







 प्रापकस भक्तियोगस यदुप्पत्तित्मतिन्धक दुरिते वदघपनोघ्यम। एवं धर्मिनरस्त्रतिबन्धके भगवत्रापकमकियोगे निष्पन्ने














## श्रीमहिजजयख्वजतीर्थकता पदरस्नाबली









 मुकिरेवा १६॥

भीमजीवगोसामिकृतः क्रमसन्दर्भः

 तदध्यवस्यत् कूटसो रतिरात्मन् यतो भवेदि"तिवद् यदि विपरीतभावनाल्याजकौ मननयोग्यतामननाभिनिवेशौ स्यातां ततः शद्धानैः सा भक्तिरपासनद्वारा लम्यत इति । अतः श्रुतिरपि तदर्थमागृंह्वाति "अत्मा वा अरे द्रश्र्यः श्रोतन्यो मन्तवयो निदिध्यासितन्य" इति। अन्र निदिध्यासनमुपासनम्। दर्शानं साक्षात्काई उच्यते। सा चैवं दुर्लेभा भक्तिः श्रीहरितोषणे प्रयुक्तात् स्वाभाविकधर्मादपि लभ्यते तस्माद्धरितोषणमेव तस्य परमं फलमिल्याह अत इति। स्वनुप्षितस्य बहुप्रयत्नेनाच्छिद्रमुपार्जितस्येति तुच्छे खर्गादिफले तत्प्रयोगोऽतीवायुक्त इति भावः॥१३ी\% तस्मादिति तैर्र्याख्यातम। तन्र भक्तिविहीन इति। भक्तिः श्रवणादि रुचिस्तद्विहीनस्तदनुत्पादक इलर्थः। तस्माद्रक्तिप्रधान इति भक्तिः श्रवणादिरुचिरितयर्थः। यद्वा यद्चेवं श्रीहरिसन्नोषकस्यापि धर्म्मस्य फलं श्रवणादिरुचिलक्षण्ता भक्तिरेब तर्पवर्त्तिताश्र ज्ञानवैराग्यादिगुणा इ्यायातम । तदा साक्षात् श्रवणादिरुवा अक्तिरेव कर्त्तन्या, किं तत्तदाव्रहेगेलाह तस्मादिति । एकेन कर्म्राघायहारून्येन। श्रवणमत्र नामगुणादीनां तथा कीर्त्तनश्श $11881 \%$ \% \% तत्र चान्तिमभूमिकापर्यन्तां सुगमां हैलीं वक्कु धर्मादिकष्टनिरपेक्षेण युत्तिमात्रेण तत्र्पथमभूमिकां श्रीहरिकथारचितुत्पादयन् तस्य गुणं स्सारयति यदिति। कोविदा विवेकिनः। युक्ताः संयतचित्तः। यस्स हरेरनुध्या अनुध्यानं चिन्तनमान्रं सैवासिः खड्गः तेन प्रन्थि नानादेहेष्हहळ्करं निबध्नाति यत् तत् कर्म्म छिन्द्नि तस्यैवन्मूतस्य परमदुःखादुद्धत्ज़ः कथायां रति रुणि को न कुर्यात $113 ५ 1 \%$ \# डुभ्रूषोरिति तैठ्याख्यातम । तः पुण्यतीर्थनिषेवणादिभिरिति अयमप्येको मार्गः स्यात्। वे पुनन्त्युरकालेने'यादिना ‘सघः पुनन्य्युपषपष्ट' इ्यादिना च। ॠजुमार्गोडव्यस्ति अत एव चद्वा नन्वेवमपि तस्य कथारचिर्मन्दभाग्यानां
 पुरुप्यतीर्थसद़ नान्यृषयोविमदा" इल्याघनुसारेण प्रायसत्र महत्सझो भवतीति तदीयटीकानुमला च पुण्यतीर्थिबिवणाद्वतोर्लंधा यहच्छया या महत्सेवा तया वासुदेवकथारुचिः स्यात्। कार्यान्तरेणापि तीथं घ्रतो महतां प्रायस्तन अ्रमता तिहतां वा दर्शनस्पर्शनसम्भाषणादि कक्षणा सेवा खत एव संपदते, ततप्रावेण तदी याचरणे शद्धा भवति। ततः तदी यस्वाभाविकपरसपरभगवत्कथायां किमेते संकथयन्ति तत् म्टृषोमीति तदिच्छा जायते। ततश्र तच्र्श्रवणेन तस्यां रुचिर्जायत इति कमः। तथाच मह马्रच एव श्रुता झटिति कार्यकरीति भावः। तथाच श्रीकपिलदेवनाक्यम् "सतां प्रसझान्मम वीयंसंविदो भवंति ह्हव्कर्णरसायनाः कथाः । तजोषणादा श्यपवर्गबर्म्मनि श्रद्धा रतिर्मक्किरनुक्रमिष्यती"ति ॥३६॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्रांनी

तदे़वं धर्म्मः स्वनुद्धित इलादिना कर्म्मणः श्रमत्वमेव ज्ञानयोगयोरपि "श्रेयःसृति भक्तिमुद्स ते विभो" इति।
 ज्ञानाद्यमिश्रिताया एव शुद्धाया आत्मप्रसादकवं प्रकरणतोडवगतम्। तन्चंवं शा्कते ननु ज्ञानयोगयोरप्रवृत्ती न काचिचिन्ता। कर्म्मणां तु निय्यानामकरणे महान् प्रय्यवायो दुर्गतिहेतुस्तत्र का वार्त्तेल्यत आह अतः पुंभिरिति। यत उक्तन्यायेनोल्कृष्टावपि
 संसिद्धि:। यो यन्नादनुष्ठितोरपि कर्म्मिणां साहोपाइ्नतया प्रायः सिद्दो न अवति सोऽपि भक्तिमताम् अननुष्धितोरपि सम्यगेव

 सति ङम्यते एव, निषकामत्वे सति तेषां नैषकर्मर्य मेव भवति। तथा.च श्रुतिर्गोपालतापनी "भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैरासयेनामुष्मिन् मनःकल्पनमेतदेवव नैष्कर्श्यम्।" बद्वें "यथा तरोर्मूलनिषेचनेन""ति न्यायेन भत्त्यैव धर्म्माः संसिद्धा एवातो भक्तानां कर्म्मण्यधिकार एव दूरीकृतः। मगवता यदुक्तम "तावतू कम्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। मतूकथाभ्रवणादौ वा भ्रद्धा यावन्न जायत" इति। "धर्म्मान् संट्यज्य यः सन्वर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः" इति "सव्वर्वंध्मान् परित्यज्य मामेकं
 दीनामह्णरुपं भवति तद्वदन्र हरिताषणमेव स्वनुष्टितधर्मस्य सम्यक् सिद्विएपं भवतीडर्थः। तथा चाच्युतस्य पूजने तोषणे च जात देवापच्रादिनां पूजनरूपस्य खनुष्धितधर्मस्य संसिद्धिः ख्ययेव जातेति भावः। एवमेव द्धान्तेडपि तरोमूलनिषेचनेनैव शाखापलवादीनां सेचनं ख्यमेव जातमिति क्षेयम्) तदूप यत् प्राचयादिभक्तानामनन्यानामपि कर्म्मिकुलसंघदृगतत्वेनैव तैदनु० राधवशादीषत् कर्म्मकरणं तत् कर्म्माकरणमेव, तत्र श्रद्याराहिलयात्। अअश्रदुया हुतं दत्तं तपसतम कतः यते। असदद्युच्यते पार्थं



कथायां भ्रद्वावानेव भक्तावधिकारीयतः भ्रद्धा कभं स्यादियत आह यदुन्विति। यस्यानुध्यानमेवासिः खड्गत्तेन युक्तः सहितःः
 जनाः सम्रन्थौ निबध्नन्ति यथा तथथै प्रन्थिनिबन्धनं बर्त्तमानजन्मभोग्य प्रारध्धं कर्म्म तद़पि छिन्दुन्ति तस्य कथायां रति प्रीतिं को न कुर्यादिति तन्कथायां प्रीतिरपि सहसा जायते कि पुनरधिकारठ्यक्जिका भद्येति भावः 11 ११।। तदपि कथायां प्रीतेरेवाविर्भावे प्रकारं ग्रणुतेत्याह गुश्रूषोरिति। महतूसेवया चहृच्छिकमहतृकृपाजनितया महतं सेवयाँ अद्धघानस्य
 श्रुश्रूषोस्तस्य वासुदेवकथासु रुचिः स्यादियन्वयः $\|$ ३६॥

## श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्यान्त्पदीपः।

अतः धर्मस्यापवर्ग्र्वात् संसिद्धि: फलम् ॥ १३॥ \% \% चस्माद्दर्मस्य हरितोषणं फलं त्मात् एकेन हरितोषणफलकधर्म्रधानेत $11281 \%$ अनुध्यासिना ध्यानखड्र्गेन कर्म छिंदेंति कथंभूतं अंथिनिबंधनं देछादावत्मत्वबुद्यघादिरूँवं प्रंथि निबध्नातीति तत् ॥ १५-१८॥

## भीमद्दहभाचार्यविरच्चिता सुबोधिनी ठ्याख्या

एवं द्वितीयप्रकारेण ज्ञानमुक्त तऋ द्वितीये धर्मस्य सम्बन्धमाह अतः पुंभिरिति। धर्मसामान्यस्य प्रथमे साधनता उत्का, विशोषस्य तु द्वितीये, ततो भगवत्र्रसादव्यतिरेकेण नान्तःकरणशुर्दिन्रवा रुचिः, अतः धर्मस्य मुख्यं फलं भगवत्रसादः बीजसंक्कारसंंखुताः कुवंति धर्मपोषकमगवदिच्छया वा ममैव कामो भूतानामिति वाक्यात् पुंभिरिति कर्मेणि प्रयोगोणैव हापितमतुषानेन
 भवद्धि: कियमाणेन कर्मणा भगवान् पुष्यतीवि सूंचित् । वर्णधर्माः शमदमादयः कालन्रन्ययेज्ञादिभेदा वा गुरुख़श्रूषादय आश्रमधर्मा, हासूम्र्ययेन च परमधर्मो निवारितः, वेन च "विधर्मः परधर्मइचेति दोषो निवारितः, सम्यगनुष्ठनं कालादिभिः घड्मिः युद्देरेश्शात्वाडनुष्ठनं स एव वा धर्मः "अधर्मो ह्वन्यथा मवेदि"ति वाक्यात सम्यक्सिद्धिः फलमू $11311 \% \%$ यद्यपि "धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठेलादिश्रुल्या बहुनि धर्मस्य फलानि सन्ति, तथापि भगवान्त सत्वेन परितुष्यति तदा सफल नो चेत् धर्मो क्यर्थ इलर्थः 1 आह्मार्थंहि सवं सर्वेषामाममा च भगवान "येषां न ठुछो भगवानि"ति वाक्यार्थो हिशाब्देन सूचितः। तन्रैवं संदेहः बहव एव वर्णाभ्रमविभागेन धर्मान् कुर्चन्नि, न च तेष भगवच्छाहानुसारिणी भक्तिरुपल्यते, अतो ज्ञायते भगवान्न परितुष्ट इति तथा च कर्मकरणदशायां ठ्यभिचारदर्शीनात् कथं निर्विचिकिस्सा प्रवृत्तिः, अतः येषु धर्मेषु न ठ्यभिचारः ते विशोषेण कर्त्तव्या इल्याह तस्मादिति। यस्मादन्यन्त्र ठ्यभिचारोडपि अतः श्रवणादिकमेव कर्त्तण्यमिति श्रवणादिकमपि घर्मः "श्यणुयात् श्रावयेदि"ति विधिस्पर्शातू एकेन मनसेति वैयम्याभावयुक्तेन श्रवणस्य यथा न उ्यभिचारः तथाम्ये वक्ष्यति अन्यधर्मपरियागो वा सूच्यते एकेनेति भगवानिति अवणादिविषयत्वं न जीवपुरःसरतया कि तत् साक्षाद् न्वह्तगः, तत्रापि वैषावशास्यानुसारेण एतदेव सूचयति सात्वता पतिरिति श्रुद्धे सत्वे आविर्भूतः सत्वो भगवान् स वर्त्तते येषां ते सात्वन्तः तन्र "बहुलं छन्दसी"ति वकारलोपः, तेषामलौकिकत्वात्तेषां पतिः सवेनिर्वाहकः, स्खस्यापि तथात्वे न काचिचिचन्तेतिभावः । भ्रवादीनां सुलमत्वाय वा यतः ख्वपतिः सवैंरेब भ्रूयते कीर्त्येते च इदं च, श्रवणादिकं धर्मरूपं प्रकरण्मते। द्वितीयंखक्धे तु मक्तिरूपो लक्ष्यते मगवद्वाचकैः पदेर्वाक्यैश्र भगवति शक्तितात्पर्यनिर्द्दाएः शवणं शक्तिताप्पर्यनिर्द्वारेबोधनं कीर्त्तनं तथा ज्ञातानां बा खत एवोचारणम् उभयं संग्रीतं, चकारेण अन्योन्यनिर्वाहकव्वं च तदमे बक्ष्यते इदं दूरं वालेंद्रियसाध्यम्, आंतरमाह धयेयः पूज्यइचेति ध्यानें भगवति चिन्तस्थिरीकरणं भगवन्मूर्तेरुनंसंधानं वा पूजा बाद्यांतरमेदेन द्विधा चकारेण संगृहीता 1 ठ्यासंगांतराभावाय निलयदेति तस्मादयमेब मुख्यो धर्मः सर्वथा कर्त्तव्य इति $1181 \%$ \%

 ध्यानें सैवासिः, नचापि सेवने भगवर्श्रसादः किंतु तेनैव युक्तः कर्म छिददंति कर्मसु विद्यमानेषु जन्मानुच्छेदात् तेषां वा मुक्तानामक्षयाद् भोग़ेव वा ततूक्षये तद्वेत्वेना पुनः कर्मान्तररार्जनात् कर्मविच्छेदः कठिनः। तदप्रि ध्यानेन भगवतीवि छिंदेंतीत्युक्तम । ननु
 बध्नातीति पंर्थनिबंधनं पूर्ं वासनाःपेण विद्यमानस्य कर्मणैैव द्ठीकरणम्, अतस्तद्भावे सोऽपि गमिष्यतीति भाबः घुणाक्षरन्यायं वारयति बहुवचनमू। अन्र हि नैपुण्यमपेक्ष्यते अनुध्यानस्यान्यत्र विनियोगसंभवात् अतो योगसिद्धिमतपेक्ष्य ज्ञानेनाविद्यामेव निव-



 गृहल्यागेन तीर्थपर्यदनम्, अन्यथा महस्सेवायामुद्देगः स्यात् ततो महहंसंगः तृसतेषां सेवा ततों भगबक्कथाश्रवणं ततः कथारचिः

 त्युक्तम्, अस्पांगीकाराय महत्पद्वपयोगः, पुण्यर्पं तीथं पुण्यतीर्थ कुरक्षेत्र गंगा च तयोनितरां सेवनं देववज्जलस्य सेवनम 1 हद्री।

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमच्चरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।


 क्यम् 'घीतोहं ते प्रजानाथ यंत्तेस्योद्बूंहणं तपः। ममैष कामो भूतानों यद्र भूयासुर्विभूतय' इति। अन्र दक्षकृताभपोषकवेन
 तण्डुल एव, न तु कर्तरि देवद्ते । तथान्रानुष्टाने सुष्ठृत्वेन धर्म एव यदोपक्षीणो भवति विक्लत्या तण्डुल इव सुछुत्वेन क्यामो
 शामादय इति । "शामो दमः तपः शौच" मिति गीताधुक्ताः। कालदव्यय ज्ञदिभैदा इति। कालयज्ञेदा अग्निहोत्रादयः। द्रव्ययज्ञादिभेदा: ‘‘र्रग्ययज्ञास्तपोयज्ञा' इति वाक्योक्ताः शस प्र्ययेनेनि मझल्दवचन एव शस प्रॅ्ययस्य प्राचुर्येन प्रयोगाते तेन तथेंत्येः स एवं वा घर्म इति । यः स्वनुषितः स एव धर्म इत्यददेरेशविधेय भावादित्यर्थः। सुबोधिन्यं संसिद्धिर्ला म्मतोषणमिति पाठi भाति । १३।। \%
 कीटः, तचरणेन यहचछचय कदाचिद्यूमी अक्षराणि अवन्ति तन्न्यायमित्यर्थः। बहुच्चनमिति। यद्येक एव यदनुध्यानेन कर्मभन्थिनिबन्धनं छिनत्ति, तदायं च्यायः प्रसेत, किन्तु बहव इति कोविदा इत्यर्थः, स्वत इति ध्यानत्वेन रुपेण तदद्मेंणति ध्यान रूपेणेट्यर्थ 113411 \% उवमिट्यादि । कामादिभगवन्तोषान्तया श्रवणादिधर्मर म्परया। चश्रूषोरित्यन्ने निरूपयतीति गहल्यागादि-
 श्रयणे सुद्धिरिति महत्पदेन भगवदाश्रितो एव गृद्यने, तथा च तत्सेवने अस्याप्यदीकारो मवतीति ज्ञापनाय तथा प्रयोग इत्यर्यः 11 १६ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

एताघता फलितमाह-अत इति। यतोऽर्थकामादीनां संसारहेत्तुरवाद्वर्मफलखखं न सम्भबति, अतो हेतोर्टे द्विजश्रेछा: वर्णाश्रमविभागेन पुम्भिः सुष्तु सम्यक अनुष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिः परमं फलं हरिस्तुध्यस्यनेनेति हरितोषणं भक्तियोग एव, नार्थका-



 दिति। यस्मनद्मेंजु ठ्यभिचारो हरयते तस्मादेकेन एकाप्रेण मनसा भगवान सर्गादिद्शाविधलील्ययुक्तः श्रोतठ्यः। ततथाविध एवं

 रिति, सान्त्वतां भक्तानां पतिः पालकः। तथाच शबणाद्युम्मुरानां खमक्तानों सहायतां खयमेव करिष्यतीति तर्सुकरमेवेति भावः 118811 \% सर्वन्र तन्माहाल्यभवणादेव तत्रतिर्भवतीति भगबन्माहाल्यवर्णनपूर्कं तत्कथारतिमुल्पादयति-यदुनुध्यासिनेति। यर्यानुध्या अनु निएन्तरं ध्यानमेवसिः खद्नसेन चुक्ताः कर्म चिछ्छन्दन्ति तस्य कथारतिं को न कुर्शादित्य्वन्वयः, ननु कर्मविच्छेद़ेडपि


 तद्देहाद्यहमाध्यास लक्षणमविद्यमखयं छिन्दृन्तीज्यर्थः। संबंथापि विम्मुक्तरेब फलम्। कर्मापि त्रिविधम्- प्रारन्धं सक्रितं आगामि




 सतसतेषां सेका तया तद्वर्मे तेषु च श्रद्धा, ततो भगवत्कथाश्रवणेच्छा ततस्तच्छॄण्वतस्तस्या। रचिः स्याद्धिति कमोडन्र बोध्यः 11 ₹६।।

## हिन्दी अनुवाद

शौनकादि अवियों ! यही कारण है कि अपने-अपने वर्ण तथा आश्रसके अनुसार मनुष्य जो धर्मका अनुष्टान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हों।। द3न $\%$ इसलिये एकाभ मनसे अक्त्रवस्सल भगवान्का ही जियनिएन्तर भंवण, कीर्तन, ध्यांन और आराधन करना चाहिये $1128 \|$ \% कमेंकी गाँठ बड़ी कड़ी है । विचाखवान् पुरुष भगवान् के चिन्तनकी तलवारसे उद गाँठको काट डालते हैं। तब भला, ऐसा कौन मतुष्य होगा, जो भगवान्की लीलाकथामें पेम न करे ? ॥ १५॥ \# सौनकादि ॠषियो । पवित तीर्थोंका सेवन करनेसे महत्सेवा, तदुनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर अद्धा, हवश्नात् भगवत्-कथामें रुचि होती है ॥ ३६॥


ततश्र । शृष्वतामिति | पुण्ये श्रवणकीर्तने यूस्य सः । सतां सुह्रन् हितकारी। हुदि यान्यभद्राणि कामादिवासनास्तानि।

 कामादयः एतैरनाव्रिद्वमनसिभूतम । पसीदृ्युपजा干्यति $1189 \|$ \% भगवद्नक्तियोगतः ग्रसन्नमसः अत एव मुक्तसंगस्य ॥ २०॥

## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकाशः

ततः रुचेरनंतरमंतस्यः कथाद्वारा भावनापद्वों गतः 11 १० ॥ \% नष्रणायेष्वति । नामापराधलक्षणस्याभद्रस्य कस्रन कश्रन प्रबलो भागः क्षीजांवं गच्छन् रतिपयंतोपि मवतीति भावः। निष्ठ चित्तैकाईयं तां प्रात्ता। २८॥ \% \% रजस्तमोम्यों भाव उत्पत्तिर्येषां ते चित्तविक्षेपलयादयः। आदिशब्दाटे कोंधमोहमार्सर्याणि। अनाविद्धमविकृतं भवति। तेन विषयेष्वरुच्या अ्रवणकीत्वनादिष्यु स्वादुव्वभानलक्षणा रणिर्भवतीलायातम्। तोन पूर्वदंशायां कामलोभाघैस्तीक्षणशरायितैराविद्धें चेतः कथं प्रसीदतु, कथं वा कीर्तेनटे़े सम्यगाखाद्ध लमताम्। न हि ठ्याधिना जर्जरितायान्नादिक सम्यम्रोचते इति भावः ।
 खुद्दसच्वमयं सद्रगवत्तच्वसाक्षात्कारयोग्यं भवतीति मावः $\| ? ॥ \%$ एवं पूर्वोक्तमकरेणासक्तिपूर्वक प्रतिक्षणं भगवतः कणस्य भजनं कुर्वतः पसन्नमनस उत्पन्नरतेरियर्थः, रल्या विना सर्वथा विषयासंस्पर्पस्यानुत्पत्तेर्तेन विना च मनःप्रसादासंभवादिति। ततश्व भगवति भक्तियोगः प्रेमा तसमाश भगवत्तत्वस्य सरुपगुणलीलैमयर्यमाधुर्यस्य विज्ञानमनुभव इलन्यनुसंतित
 लक्तकामादिवासनसयेति यावत् ॥ २० ॥

## श्रीमद्रीरराघवव्याख्या

श्रवणादीनां भक्तियोगोपकारप्रकारं दर्शायनि श्रण्वतामिति द्वाम्याम्। पुण्यं श्रृण्वतां कीर्त्तयतां च पुण्यावहं श्रवणं कीर्त्तनं च यस्य स कृष्णः स्वकथां श्रण्वतां सतों साधूनां ह्वद्यांतःस्थितः सन्नभद्राणि भक्तियोगोत्पत्तिप्रतिबंधकानि दुरितानि विधुनोति। सुह्दिति हेतुगर्भमिदं सुह्त्वाद्य धुनोतीलर्थः 11011 \% ततः किमत आह नष्ट्रायेष्विति निन्यं

[^0]भागबतानां सतां सेवया तस्सेवापूर्वकमगवदूगुणधवणेनेलर्थः। अभन्रेष नष्टपायेषु सत्सु उत्तमश्रोके भगवति नैष्विकी छढा भक्तिभर्वति । नष्टपायेषिवति प्रायोग्रहणेन भक्ति ग्रोगापनोघं प्रापिप्रतिबंधकमुन्तरपूर्वार्वरूं त्ववशिष्यत इति सूचितम । एवं ठुल्यन्याय-

 इति यावत्, ये कामलोभादयः संति आदिशब्दग्राह्याः कोधमोहादयसते सर्वे नइयंति। नह्टेषु च रजस्तमोभावेषु एतै रजस्तमोभावेरनाविद्धमविक्षिप्तमविमूढं चात एव सत्वे रजस्तमोम्यामनभिभूते सच्वगुणे स्थितं सत्व्वप्रधानं सतू स्थिरं सदिति यावत्रसीदृति।
 तस्य विरक्तस्य पुससः नैप्ठिकी भक्तिर्भवतीति शेषः। तरमाः भक्तियोगाद् भगवत्तत्त्रविज्ञानं भगवस्सरूपगुणयाधाल्य्यसाक्षाक्कारात्मकं
 प्रवेष्टुं च परंतपे"तिवचनात्य ॥ २०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पदरत्नावर्टी।

 सेव्या पुण्यतीर्थानां भागवतादिसचछाख्खाणां गंगादितीर्थानां च नितरां सेवनाच बासुदेवकथारतिः स्यादिल्येकान्वयः $\|$ १७ ॥ \% श्रवणफलमाह शूर्वतामिति। सुहदनिमित्तबंधुः पुण्ये श्रवणकीर्तने यस्य स तथा॥३८॥ \% सर्वरमंगलनाइफलमाह नष्टेति। लिंगशरीरभंगपयंतमभद्राणां संभवाते आयेष्वित्युक्षं नैै्टिकी अचला उत्तमः उन्रदोोषः इलोकः कीर्तियंग्य स तथोक्तः तस्मिन् 11911 \% भक्तिफलमाहि तदेति। यदा हावचचला भक्तिस्तदा ये रजआदुयो भावाः एतैरनाविद्धमसंसक्कं शुद्धसत्वे स्थितं का बलज्ञानसमाहार वति हरौ स्थितं वा चेतः प्रसीदति। सकलदोषविधुरतया निरंतरं परमाट्मानं ₹मरतीध्यर्थः। रजस्तमोम्यां भाव उत्पन्तिर्येषां ते तथोक्तः कामलोभादयः चकारार्प्रमादादय इति वा॥ २०॥

## भीमज्जीवगोस्वामिकृः कमसन्द्री:

कथाद्वारा अन्तःसो भावनापदववं गतः सन् हृदि अभद्राणि वासनाः 11 १७॥ \% नत्टप्रायेषु न

 योग्यं भवतीत्याह तदेति $॥ १ ९ ॥ \%$ एवं पूर्वोक्तम्रकरेण प्रसन्नमनस्ततो मुक्कसझस्य त्यक्तकामादिवासनस्य भंक्तियोगतः पुनरपि क्रियमाणात् विज्ञानं साक्षात्कारः मनसि बहिण्वर्वा भावनां विनैवानुभवो यः स जायते॥२०॥

## श्रीसदिश्रनाथचक्षवर्तिकृता सारार्थद्यरिली

ततश्र शृषवतामिति कमेण श्रवणकीर्त्तने उक्के। ततश्र हि यान्यभद्राणि पापानि तान्यन्तःस्यः सन् विधुनोतीति समरणमू $\|\varphi\|$ \% आगवतानां वैष्गवानiं भागवतस्य शासल्य च। नष्ट्रपायेष्विति नामापराधलक्षण स्याभन्रस कश्रन कश्रन पबलो भागः क्षीणत्वं गच्छन् रतिपर्येन्तोडपि भवतीति भावः। नैप्टिकी निष्टा चित्तैकाप्रयं तां आादा $13<11 \%$ \% रजस्तमोम्यां भाव उत्पन्तिर्येषां ते विक्षेपलयादयः। आदिशब्दात कोधमोहमास्सर्याणि अनाविद्धं अविक्रृं अवति तेन विषये-
 कथं प्रसीदतु कथं वा कीर्त्तनादेः सम्यगास्वादं लभताम् ? न हि ठ्यथाजर्जरितस्यान्लादिक सम्यक् रो चते इति भावः । ततश्र सर्त्वे हुद्वसत्ववमूर्तों भगवति स्थितम आसक्तम् ॥ $3911 \%$ एवमनेन प्रकारेणासक्तिपूब्वंक प्रतिक्षणं भगवतः कुषणास्य भजनं कुर्च्रतः प्रसन्नमनसः उत्पन्ररतेरित्यर्थः। रत्या विना सण्वंथा विषयासंस्पर्शस्यानुप्पत्तेत्तेन विना च मनः प्रसादासम्भवादिति। ततश्र भगवति भक्तियोगः प्रेमा तस्माच भगवत干तच्वस्य स्वस्पगुणलीछैरवर्येमाधुर्येंय विज्ञानमनुभवः इत्यनुसंहितं भर्ते:
 श्रीमच्छुकड़ेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः
ये रजआदयः ये च तजाः कामाद्याः एतैः अनाविद्दूम् अनभिभूतं चेतो यदा भवति तदा सत्वे स्यितं सत् प्रसीदति ॥ १९-२२ ॥

## श्रीमद्वलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्यास्या

नन्ववहेलनं कथंचिदपि ततः किमत आह श्रृण्वतामिति। एताद्छहसाधनेनोलपनायां गुश्रूषायां न श्रवणादिनिवृत्तिः कदाचिदिति श्रृण्वतामित्युक्तम्। स्वकथामिति। स्वरूपभूताः कथाः स्वीयकथात्वे भगवतः स्वतंत्र्वान्न कार्यकारणं संभवति। कथायां स्वस्यापि खतो माहास्ये नु तयैव वशीकृतः सर्वं कुर्यादिति एताह्दाकथाबाहुल्यं कृष्णाबतार एवेति कुषा हत्युक्तं, भक्तियोगविधानाथं

चावतारः निरंतरमुत्पन्नानां पापानां निवृत्तौ नाँ्यद्यपैक्षते साधनं, किंतु श्रत्वणकीतरनाभ्यामेव भवतीति, गुद्वं हृदयं भगवान्
 मानाधिकरण्येनोटपयेते एक सूर्योदयसंभावनायामेक तमोलिवृत्तिवत् श्रवणासंभावनायामेव पापतिवृत्तिरियर्थः। बहिः स्थितस अंत कार्यकारणासंभवात् हच्छामात्रेण तलकहणें होकानां पतीयभावेन अभजनापत्तेह्हठे संभव्यद्दक्पल्पनायाः असंभवात्
 भवंति केचनांतः स्थिताः तन येषुत्रिस्स्णसंभावना ते बहिः सितः । प्रक्रते भगवतः विस्सरणसंभावनापि नास्तीज्यंतस्यित



 चेजगवान कुर्याच्तदा मित्रवं सड्येबेति धुतेप कामादिकु तह्यात्तदाह नष्टपायेषिवति। घुता सक कामाद्यो न नाशिता इति

 श्रनणेव डदानीं देन्रवसंभावनमिति सेबार्थं, एवं क्रायां कियमाणायों भगवति पेमोस्पद्यक इलाह सगवतीति। अन सर्वन समवच्छबदेन ख्रुं परं हहोच्यते । उत्तमः श्रोक इति उत्तमें स्रोक्य हति उत्तमा वा इलोका यस्येति सदि० कथया चे सहिते भक्तिर्मवीलर्थः। ततश्र जातायामपि भत्रौ संतः कथाश न यज्यंत इति आवः महतापि बाधकेनाचलनं निष्ष निष्टा पासा नैष्टिकी। तथाहि कालन्युपद्रवा न सफुरिष्यंतीयर्थः 11 ? 14 \% \%


 भावाः कामकोघाद़ः कामलोभादयख मिश्रस्वभावा: चकारान्मिशा अन्येपि भावाः ते तटसथतया निर्दिष्टा से च प्रसिदा मोटाद-



 यस मनसः सत्रवात्मकडे "सत्रवात संजायते ज्रानमि"ति सर्ववस्तूनां तर्त्वजानं भवति, न तु भगवस्ब रूपज्ञानं तरय गुणता तर्वेन


 परित्यागव्यतिरेकण न भगवदावेशः अतो न साक्षार्कार इति संन्यासस्य कारणत्वम् ॥ २०॥

## श्रीमद्रोस्वामिभीशुरुषोत्तम चरणविरचितः सुबोधितीप्रकाइः

 क्याख्याने खवस्येमा इट्यथात् कथासम्बन्धिनो भगवतः खातन्ग्याद्दि आयाति, नायाति वा, ततश्राभद्रधुननमपि सन्दिग्धं ₹यात, अतस्तद्विहायैवं क्याख्यायते उत्यर्थः। पण्यशब्दार्थमाहूः भपदततत्यादि । कामादीनीति। आदिपद्रे नाविद्या कर्मे। कमेखति। शुश्रूषोः श्रणवताम, नष्टपायेषिवति स्रोककमेणलत्यर्थः 1 ใ० 11 \% नह्रायेषित्यत्र 1 भगवनकानां चेति 1 चकारेण तुत्कथा समुचीयते 13 ३ \| \% तदेत्यन्र। कामलोभादीनां मिश्रसत्व्वभावर्यानुभाविकत्वाद्राहुः कामकोधाद्य इति । तटस्थतयेति। तद्वाचकशब्दाकथनात्तथेत्यर्थः। यत्पद्स कामादिविशोषणत्वे तत्पदाध्याहारापत्तिः, अतस्तन्निवृत्तये चत्पदार्थमाहुः ये चेति। कामकोधादि

 भगवानमन्राणि धुन्वंस्तानपि कुण्ठितान करोतीति तिषां सूचित्वाआवी हैगः 1 वदा लयावस्वामित्यादि । रजस्तमोरूपमूलगुणकौण्ठे भगवता कृते सत्वस्थे भगवति हीयमानमित्यर्थः। सत्त्वनिमित्तमिति । सत्व्वर्थम। सत्व इति । मूलरथसपमीव्याख्यानमिद्यम, तेनेति । चित्तेन ॥ १९॥

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रोंधिनी

कथां श्षण्वतां फलमाह-रृण्वतामिति। स्वकथां मृष्वतां द्वदयान्तः स्थितः सन् भीकृषणसत्रल्यानि अभद्राणि पापनिवृत्तेस्तीर्थसेवादिनैन सूचितत्वात् कामकोधलोभा दिवासनारूपाणि विधुनोति दूरीकरोतीयन्ब्यः। एताद्राकथाबाहुल्यं कृषणाबतार एवेति सूचयितुमाह-कृषण इति नन्वेवं सद्वितपापविनाहोडपि निरन्तरमुप्पद्यमानानां पापानां कथं निवृत्तिः ? अन्यथा तैरेब पुनः भवणप्रतिबन्धः स्याद्यिश्याह्याह-पुण्यश्रवणकीर्त्तन इति, पुणयं गृण्वतां कीर्तयतां च पुण्यावह अ्रवण कीर्त्तनं च यस्य सः तथा च "पुण्येन पापमपनुदति" इति श्रुतितामाण्यात कथाभ्रवणकीर्तनपराणां पापानां तच्ह्रूवादिजन्यपुण्येनैव दूरीकरणान तदर्थसाधनान्तरापेक्षेति भावः। ननु किमथं भगवानेवें करोतील्येक्षायमाह-सुह्हादति। सतां स्वतो मक्तानां सुहत् मित्रमिति यावत्। क्रपयैव तत्करोति न ततः किख्यिद्यपेक्षते इति भावः। बहिस्सितस्सान्तःकार्यकरणासम्भवत् सर्वन्र ठ्यापकतया सर्वस्य हद्यस्यव्वेन तस्याल्पदेशह्ददयस्थितिक्ठेशाभावाच हृघन्तस्थित एव अभद्राणि विधुनोतीस्युक्तम्। न च तदा सर्वेषों हदि स्थितत्वात् सर्वेषामेवाभद्रणि कुतो न दूरीकरोतीति छह्कनीयम्, अस्याः हाध्यायाः सतामिल्यनेनैब पदेन निरसत्वात् 1 भवणादिपराणां स्क्त्कानामेव तानि दूरीकरोति, न सर्वेषाम्, अन्यथा संसारोच्छेदप्रसक्ञनतत्तस चानभीष्त्वादिति ज्ञेयम्। शास्र्रसिद्धवाद्युक्तिसम्भवाच नात्र सन्देह इति सूचयन्नाह-हीति $11011 \%$ ततः कि फल भवतीयपेक्षायामाह-नष्पाये ठिवति 1 निल्यं निरन्तरं भागवतानां भगवद्रक्तानों भागवतशास्त्रस्य च सेवया मक्तसेवापूर्वकमगबदूगुणश्रवगेन अभद्रेष कामकोधादिषु नष्टपायेषु सत्सु भगवति परमेश्षरे भक्तिर्मवतीय्यन्वयः। भक्किरपि साध्यसाधनभेदेन द्विधा। तत्र साधनमक्तिरपिं कथाश्रवणकीर्तनादिरुपा, वत्र रुच्यात्मिका च, तत्र साधनभक्तिनिराकरणाय भक्कि विशिनष्टि-नैठिकीति। महतापि बाधकेनाचालनं निष्र, तां प्रापा नैष्ठिकी, निश्रलग्रेमप्रवाहरूपेल्यर्थः। एवं फलमूतायां मत्ती जातायां प्रयोजनाभावात् साधनभूता श्रवणादिभक्तिस्याज्या ग्राह्या वेल्यपेक्षायां भगवन्त विशिनष्टि-उत्तमश्क्रोक इति। उन्रतं तमोडविज्ञानलक्षणं येषां ते उत्तमसस्तैरपि स्लोक्यते स्तुयते इति तथा वस्मिन्नितर्थः। तथाच मक्तौ जातायामपि अवणादियागो नास्तीति भावः। सर्वथा
 हढा भक्तिः करं भवतीलपेक्षायां चित्तभसादादित्याह- तदेति। यदा भगवदावेशदशायां ये रजस्तमोभावाः रजसमसोः कार्यभूतास्चित्तविक्षेपावरणहेतवः कामलोभाद्यः-आदिपद्देत कोधमोहादयग्र-भगवस्सम्बन्धादेव नष्टवाया भवन्ति तदा तैरैवैरनाविद्द अतएव सत्वे स्यित सत् चेतः प्रसीदति लयविक्षेपहेत्वभावात् भगवस्सम्बन्धाच खच्छ चित्त प्रसन्न भवृति। यथा स्पर्शंमणिस्पर्रोन ताम्रलोहसुवर्णंर्निर्मित पान्रं सर्वमेव सुवर्ण भवति, तथा त्रिगुण्मपि चित्त भगवत्सम्बन्धात् सर्वसत्वं भवतीति ततो निश्रला भक्तिर्भवतीति रोष: $11991 \%$ \% ततश्र किं भवतीयपेक्षायां 'सत्ववात्सजायते ज्ञानं, भक्ट्या मामभिजनाति, भक्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोडजुनु। ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्चेन पवेष्टुंच परन्तप' इल्यादिवाक्यानुसारेण भगवत्साक्षात्कार एवेल्याह-एवर्मित। एवमुक्तपकारेण प्रसन्न मनो यस्य तस्य भगवदूक्तियोगतो मुक्तसझ्ञस विषयाद्विरक्तस्य पुरुषस्य भगवत्वरुपगुणयाथाल्यसाक्षा«काराइकक विज्ञां जायते इलन्वयः। ननु विषयाविष्टचित्तानां विष्णवावेशः सुदूरतः। वारुणीदिंग्रतं वस्तु क्रजन्नैद्दीं किमान्तु-



## हिन्दी अनुवाद

भगवान् श्रीक्ठण्णे यश्शका श्रवण और कीर्तन दोनों पबित्र करनेवाले हें। वे अपनी कथा सुननेवालोंके ह्रदय मेंआकर घ्यित हो जाते हैं और उनकी अर्गुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे संतोंके निय्युह्द् हैं।1 2611 \% जब श्रीमद्भागवत अथवा भगवदूत्तोंके सेवनसे अधुर वासनाएँ नष्ट हो जाती है, तब पविन्रकीर्ति भगवाने श्रीकृष्णके प्रति सायी प्रेमकी प्राप्ति होती है ॥ $3<\|$ \% \% तब रजोगुण और तमोगुणके भाव-काम और लोभादि श्रान्त हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्यित एवं निर्मल हो जाता है $1 \| 9 ॥ \%$ इस प्रकार भगवान्की प्रेममयी भाक्किसे जब संसारकी समस्त आसक्तिगाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्द्ये भर जाता है, तब भगवानके तत्र्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है ॥२०॥

मिबते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ने सरंसं खयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृ पवात्मनीश्वरे ॥ २१ ॥ अवो बै कवयो नित्यं भर्क़ं परमया सुदा । वासुदेदे भगवति कुर्न्ल्यारमप्रसादनीम् ॥ २२ ॥ सच्चं रजस्वम इति प्रकृतेगुणासैर्युक्तः पर: पुरु एक इहास्य घने।
स्थित्यादये हरिविरिश्निहरेवि संज्ञाः अ्रांसि तत्र खडुसचतनोर्नृणां स्युः ॥ २३॥
पार्थिचाद्वारुणो धुमस्वस्माद्निस्त्रयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मास्सन्ं यद्न्नद्यदर्शनम् ॥२४॥

## थीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

ज्वानफलमाह । मियत इति। हदयमेव मंथिस्विवजडग्रथनरूपोडहंकारः । अत एव सर्वे संशयाः असंभावनादि रूपाः । कर्माण्यनारणधफलानि। आत्मनि स्वरूपभूते ईंश्रे हृषे साक्षाक्कृते सति। एवकारेण ज्ञानानंतरमेवेति दर्शयति $1123 \% \%$ तत्र च सदाचारं दर्शययन्नुपसंहरति । अत इूति । आतमनः प्रसाद्नीं मनःशोधनीं वासुदेवे भक्ति कुवंतीति भजनीयविशोषो
 एव परः पुमानस्य स्थिलादये स्थितिसृष्टिप्रहयाथ हरिविरिंचिहेति संज्ञाः केवलं भिन्नाः धत्ते। हरिविरिंचिहरा इति बक्त०ये संधिरार्षः। तन्र्तेषां मःये श्रेयांसि झुभफलानि सन्वतनोर्वसुदेवादेव स्युः।। २३॥\% उपाधिवैशिष्ट्येन फलवैशिष्टचं सहृ्रान्तमाह । पार्थिवास्बतः प्रवृत्तिप्रकाशरहितादारुणः काष्ठात्सकाशाद् धूमः प्रवृत्तिस्वभावः त्रयीमयो वेदोक्तकर्मप्रचुरः
 लयात्मकात्तमसः सकाशाद्रजसः सोपाधिकज्ञानहेतुत्वेन किचिद्रह्ददर्शन्प्रयासत्तिमात्रमुक्षं न तु सर्वथा तत्रकाशकवं विक्षेपकत्वात्। यत्सत्वं तस्साक्षाहह्डदादर्शनम्। अतस्तद्युणोपाधीनां घहादी़नामपि यथोत्तरं वैरिष्ट्रमिति भावः ॥ २४ ।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिका्रकाराः

अविद्या वा हृदयम्रंथिः भिद्यत इति कर्मकर्तीरि प्रयोगेणाविद्याध्वंसो भक्तानामननुसंहितं फलम्। अत एवाहंकारादिध्वंसादेव। आदिपदाद्विपरीतमावनादिमहः। आत्मनीती P्वरविशोषणमू। यद्वात्मन्येव मनसयेव हृष्टे कि पुनः साक्षात् हृ्टे सतीति
 प्रेमाथ दर्शानम् 11 होरेर्माधुर्यानुभव इत्यर्याः स्युश्वुर्देश" इति विश्बनाथः। संदर्भस्तु तस्य च परमानन्देकरूपत्वेन स्वतः फलरूपस्य साक्षात्कारस्यानुषंगिकफलमाह । मिद्धंत इति । श्रवणमननादिप्रधानानामपि तस्मिन्द्रप्टर्येव सर्वें संशयास्समाप्यंत इट्यर्थः । अतः श्रवणेन तावज्शेयगता संभावना छिद्यते। मननेन तद्रतविपरीवभावना। साक्षात्कारेण आत्मयोग्यतागतासंभावनाविपरीतभावने इति क्रेयम्। श्षीयंते तदिच्छामत्रेणैव तदाभासः किश्विदेव तेष्ववशिष्यत इस्यर्थः ॥ २१ 11 \% \% तन चात्मसाक्षाक कारेण दुःखनिवृत्तिरूपहेतोर्मक्तिमार्गे च, अतो निःऐोषटुःख्यनिवृत्तबुद्धिगोचरसुखानुभवलक्षणमोक्षाखुयपुरुषार्थलाभात। परमया मुदेति कर्मानुष्टानवन्न साधनकाले साध्यकाले वा भन्तयनुष्ठानं दुःखरूप प्रत्युत सुखर्पपमेवेत्यर्थः ॥ आत्मप्रसादिनीं विष्णुप्रसादजननीं वा॥२२॥
 तरभजनमपि न कर्तठ्यमित्याह सर्वमिः। तत्रन्येषां का वार्त्त। सत्यपि श्रीभगवत एव गुणावतारत्वे श्रीविष्णुवष्साक्षात्पर्वहत्वा-
 इह यद्यप्येक एव पुमानस्य विश्यस्य सिल्याद्यें स्थितिसृष्टिलयाथं तै: स₹वादिभिर्युक्तः पृथक्पूथक् तदधिष्ठाता, तथापि परसत्तदसंस्म्रिष्टः सन् हरिविरिंचिहरेति संक्ञा भिना धत्ते, तस्तद्रूणाविर्भवतीज्यर्थः। तथापि तत्र तेषां महये श्रेयांसि धर्मर्थकाममोक्षा-
 भवंतोषि धर्माथंकामा नातिसुखदा। अवंति। तथोपाधित्यागेन सेवामाने मवन्भवि मोक्षो न साभ्षाभ च क्रटिति। कि तु कथमषि परमात्मांश एवायमिलनुसंधंनाभ्यासेनैव परमात्मन एव मवति। तत्र तत्र साक्षात्परमात्माकारेणाप्रकाजात् । तस्मात्ताम्यां श्रेयांसि न भवंतीति। अथोपाधिद्धृ्रापि श्रीविषणुं सेवमाने सत्वस्य शांतत्वाद्वर्मर्थकामा अपि सुखदाः। तत्र निष्कामत्वेन तु तं सेवमाने "सत्वास्संजायते ज्ञानम्" इति चोक्तेर्मोक्षश्ष साक्षात्। अत उक्त रक्रादे "बंधको भवपाोोन भवपाशाच मोचकः। कैवल्यद़ः परं ब्रद्य विणेरेब सनातनः ।। "इति । उपाधिपरिल्यागेन तु पंचमः पुरुषार्थो भक्तिरेव भवति। तस्य परमात्माकारेणैव प्रकाशात्। तस्माच््रीविष्णोरेव श्रेयांसि स्युरिति। अन्र विभ्यनाथः एवं कमंज्ञानादिकमतिकम्य भक्तेरेव यथा कर्तंठग्रव्वमुक्कं तथैव देबतांतरोपासनामप्यपहाय भगवानेवोपास्य इल्युच्यते। स च भगवानेक एवापि कीडयाडवतरन्ननेकोपि भवति । "बहुमूर्र्ये कमूर्तिकम" इति दाशमात् | तस्यावतारा द्विविधाश्विच्छत्या मायाशत्या च 1 चिच्छत्तया मत्सकूर्मादयो भजनीया एव।
 अस्य विश्वस्य स्थिल्याद्य तैस्सत्वादिंमिर्मुक्तो हर्यादिसंज्ञा घन्ते। संधिराईः। पर इति। गुणैर्युक्कोप्यचिंड्यशक्त्या तेक्यो बहि: पथक् स्वित्यैब तेषामखपर्शानात्परोडयुक्त इलर्थः। तदपि श्रेयांसि भक्तानाममीष्टानि तत्र तेष्डु मध्ये सत्वतनोः अभेजिरे मुनयोथामे भगवंतमधोक्षजम्। सत्त्वं विशुद्ध क्ष्रेमाय कल्पंते ये तु तानिह" इस्युत्तर इलोकदष्ट्रा विशुद्दूस्वात्मकशरीराद्धरेवेव स्याः। "साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्र" इति "सत्वादयो न संतीजो यत्र च प्राकता गुणाः" इति "हरिर्हि निर्गुणः साक्कापपुरुषः पक्टतेः पर:" ह्यादिश्रुतिस्मृतिविरोधाद्वरौ मायगुणस्य सत्त्वस्य युक्तवेवि तस्यायोग एव। सत्व्वस्य प्रकाशर्पप्वादौदासीन्याज। तेन सबिद्धान्द्वस्तुनो महाप्रकाइकस्यो करागासंभवास्र्यक्तसर्वस्य न हि हरिशरीरारंभकत्वम्। रजस्तमसोस्तु विक्षेपर्पव्वावरण-

 उद्षणणसंद्वम औदोासी तन्रासंभवाल्सामी





 भवति। रजसि तमरसि च संगोगसंबंबेन योगे स एव पुखों घहा उदुस सगुण एव भवति। सर्चे सामीव्यसम्बन्घेन योगे स







































 से कालमेदेनापासुं कक्यः। "विबस्लेन्नो" इल्यदि


































 पार्थिवादिति। पार्थिवान तु धूमवदुंशेनाग्नेयात् । तत्र तन वेदोक्तकर्मणः साक्षात्रवृत्तिप्रकाशरहिताद् दारण०ः यक्षियात् मंथन-


 विर्भाबद्धारम्। अतो हह्हारिबयोरसाक्षात्त्वं सिद्धमिति भाबः। तथा च धीवामनपुरणे "घह्वविष्णीश़्पांणि त्रीणि विंष्णोर्महा-

 श्रीविषणोरेव परमपुरुषेण सरक्षादमेदोक्तिः "सृजामि तन्नियुक्तोहम्" लयदिना द्वितीये तदुक्कं स एव विष्णुरिति। श्रुतिश्र "पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत अथ नारायणादजो जायते यतः प्रज्ञाः सर्वाणि भूतानि। नारायणः परं ह्रह्व तत्त्वं नाराय्यणः परः। ॠतं सत्यं परं ध्द्य पुरुषं छृषणपिंगलमिति" "एको नारायण आसीन्न धह्दा न च शांकरः। सं मुनिर्भूंबा समच्चितयत्। तत एवैते ठ्यजायंत। विश्ये हिरण्यगर्भोडग्निर्वरुणरदे्रेद्र"ः इति च। एवं त्रिदेवीपरीक्षायामपि श्रोविष्पोरेबाबाध्यव्वं स्पष्टमे। एवं भमबद्वतारानुकमणिकासूत्रणां भेदमंगीकृत्यैव केवलश्रीदत्तस्य गफना सोमदुर्वाससोस्रवगणना। तदेवं श्रीविष्णोरेव सर्वोत्कर्ष स्थिते यदन्यत्र
 "यस्तु नारायणं देवं अह्मरहद्रादिद्वततै। समत्वेनैव बीक्षेत स पाखंडी भवेद्र धुवम प" इल्यादि । तथा च विष्णुधर्मोत्तरांते लिंगस्फोटनुसिंहोपाख्यानम । विष्वक्सेननामा विमः कर्विदेकान्ते विष्णुभक्क आसीत्तस्य पथिबीं अमतो दिवाल्केनचिद् प्रामाध्यक्षपुत्रेण मिलनमभूत। तयोः संकथा चैयम "देवकर्कण्यशक्तिमे तात पूजय शंकरम 1 देवतायतनं गत्वा तत्र तात र्रतिश्दितम 11 लिंगमस्ति सुरेशास्य महादेवस्य निर्मलम्। एवमुक्तः प्रत्युवाच वयमेकांतिनः श्रुताः ।। चतुराइ्मा हरिःः पूज्यः प्रादुर्भावगतोथवा। पूजयामश्र
 भीष्सन्स ददं विचारयामास भवतु तत्रैंव गच्छाम इति। तरो लिगसमीप गत्वा तस्मिन्नघिष्षाने श्रीचृसिंहाय नम इति पुषपांजली विक्षिमेत तच्छुत्वा पुनः शिरइछेनुमुद्यतस्य तल्लिंगं सफोटयित्वा निर्गतेन श्रीनूसिंहेन सपरिवारस्य मामाध्यक्षपुन्रस्य शिरांसि छिन्नानीति। तदेतदुक्ते स्कांदे "शिवशाखेषु तद्ग्राघं भगवचछास्लयोगि यत्", इति। मोक्षधर्मे नारायणीयोपाख्याने "सांख्यं च योगश्र सनातने ेे वेदाप्श सर्वे निखिलेपि राजन्। सर्वेः समस्तैक९ विभिनिरक्तो नारायणो विश्वमिदं पुराणम" इति। महाभारते "यस्तु विष्णु परियज्य मोहादन्यमुपासते। सं हेमराशिमुस्स्रज्य पांगुमुष्टिं जिघृक्षति ॥" इति। अत एवोंक्ष नारदेन "अविस्मितं तं परिपर्णकामं ₹वेनैव लाभेन शामं प्रशांतम्। विनोपसर्पस्यरं हि बालिइः श्वलांगुलेनातितितर्त्ति सिंधुम् ॥" शीहरिवंशे "हरिरेव सदा ध्येयो भवद्रिः सत्वंसंस्थितैः। विष्णुमंत्रं सद़ विप्राः पठध्वं ध्यात केशवमू" इति। अत एव विष्णुमंत्रजापकस्याधिक्यं श्रीनृसिहतापिन्यां श्रुतौ" "अनुपनीतशातमेकमेकेनोपनीतेन तल्सममुपनीवशतमेकमेकेन गुहस्थेन तत्समं गृहस्थातमेकमेकेन वानप्रस्थेन तत्समं वानप्रश्यहतमेकमेकेन यतिना तस्सम यतीनां रातं पूर्णमेकेन रद्रजापेन तल्समं रहद्रजापकशतमेकमेकेनाथर्वांगिरसशिखाध्यापकेन तर्समम् । अथवांगिरस शिखाध्यापकरातमे कमे के मंत्रराजाध्यापकेन तल्समम" इति। मंत्रराजः श्रीनृसिंहमंत्र एव । अत एवोक्त वाराहे "जन्मांतरसहसेष समाराध्य वृषध्वजमू। वैष्णवत्वं लमेद्दीमान्सवंपापक्षये सति" इति। यन्तु श्रीभागवत
 सकाशादन्यास्वातंग्यापेक्षयैव । तदुक्त श्रीवह्दणा "सृजामि तन्नियुक्तोहं हरो हरति तद्दशः 1 विष्णुः पुरुषरुपे परिपाति त्रिश्किघृक" इति श्रीसंकर्षणेन च "ज्नहा हरोहमपि यस्य कलाः कलायाः" इति। "यत्पादनिःसटतसरिप्रवकरेदकेन तीर्थेन मून्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत" इति च। एतदृमिप्रेल्यैवोक्क पादोपि "शिवस्य भीविष्णोर्य इह गुणनामादि सकलं धिया मिन्नं पइयेत्स खलु हरिनामाहितकर:" इति। अत्र भीविष्णुनेति तृतीयाया निर्देशादन्र्व श्रीशब्ददानाซ शीमतः सर्वशक्तियुक्तविष्णोः सर्वेग्यापकव्वेन तन्नाम्नस्तस्मादः हिवस्य गुणनामादि सकलं धिया मिन्नं खतंत्र पइयेढिलर्थः। अतो मार्कण्डेयं प्रति श्रीशिववाक्यं चेदमेव-"न ते मर्यच्युतेडत्रे च भिदामण्वपि चक्षते। नात्मनं्र परस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहि ा" तत्ते भ्योपि सर्वसमहृष्टिय्यो वर्यं युष्मानेव ईेंमहि प्रियत्वेन जानीम इति 1 "अथ भागवता यूयं प्रियाः स्य भगवान्यथा। न मद्रागवतानां च प्रेयानन्योस्ति कहिचित" इति चतुर्थ तल्यैवोकेः। अत एव तत्पूवं "नैवेच्छलयाहिषः कापि व्रह्मर्षिमोक्षमप्युत। मक्ति परां भगवति लब्वान्पुठषेडवयये" इति। भीशिबोक्तमहिमभक्त्या भगवति समाधिस्यस्य तस्य देन्यै महिमदर्शानाथ्थ हदि छलेन स्यं शिवे प्रविष्टे विरतिर्जाता। यथोक्तं "किमिद्ं कुत एवेति समाधेर्विरतो सुनि:" इति । "तश्यान्यथा न संभवति" इति। श्रुतौ च श्रीविष्णोरेव



बवंदे पर मेश्निनम् । भवं प्रजापतीन्देवान्म्रह्वादो भगविकलः I" इति। युधिधिरेण च "कतुराजेन गोबिन्द्र राजसूयेन पावनीः। यक्ष्ये विभूतीर्भवतस्तस्संपादय नः प्रभो 1 " इति। "ख्वतन्त्रेण तु भजने भुगुशापो दुरत्यय" इति। तथा चतुर्थे "भुगुः प्रत्यसृजच्छापं
 मेवात्र भवत्रतमनूद्यतेऽ=्यविहितत्वे पाखंडिविधानायोगः स्यात्। पूर्वत एव पाखण्डित्वसिद्देः। तस्मास्सतंत्रवेनैवोपासनायामयं दोषः 1 यतश्व तत्रैव तेन श्रीजनार्दलस्थैव वेदमूलट्वमुक्रम्। "अत एव हि लोकानां शिवः पन्थः सनातनः 1 यं पूर्बे चानुसंतस्थुयंत्रमाजं जनार्दनः 1 " इति। एष वेद्लक्षपः। यत्र्रमाणः यन्र मूल्रमिल्थःः। खतन्त्रोपासनायां तत्रापिः श्रीगीतोपनिषत्त्वेन
 प्रभुरेव च। न तु मामभिजानंति तन्वेनातशच्यवंति ते।। यन्ति देवव्रता देवान्पितन्य्यान्ति पित्वताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या
 घद्मारद्रादा नावजेयाः कदान्चन $n^{"}$ श्रीभगवद्वाक्यं च "यो मां समर्च्रयेन्निल्यमेकान्तं भावमास्थितः। विनिद्दन्देवमीशानं स चाति नरकं धुवमू I" गौतमीये च "गोपालं पूजयेन्यस्तु निंदेद्यद्यन्यदेवताः 1 अस्तु ताबत्परो धर्मः पूर्वधर्मो विनइयति ॥" "हयशीर्षा मां




 तेन घह्बद्राने तस्य ठयंवंधायकत्वाभाव एव साधकर्वमौपचारिक भक्त्रा विना चह्ददर्शानासंभव इल्यमिममंथे प्रतिपाद्नाू। एवं

 विशिष्ट्: शिवे आवरणविशिष्ट आनन्दु इल्यत आनन्द्स्य प्रकाशयुक्तक्वे न क्षतिरिति विष्णुरेोपास्य इति विवेकः। अन्र दारुणि शुद्धतेजस उपलब्चेष्घूमे वन्तुपलच्चेघूमस्थानीयाद्रजसः सकाशादारुस्थानीयं तमः श्रेष्षं तरकार्यसुष्पपावपि केवलात्मानुभवादिति रजस्तमोवतोर्बह्म रूट्रयोर्मधघये रुद्र एव श्रेष्ट हूति केचिदाहुः। अतो भगवदवतारत्वे त्रयाणां साम्यम । गुणोपरागानुपरागाभ्यामसाम्यं चेल्यभेदभेदप्रतिपादकानि पौराणिकवाक्यानि संगमनीयानि। अन्र "असंगो ह्यं पुरु:" इति श्रुते प्ररमात्मा जीवात्मा च यद्यपि




## श्रीराधारमणदासगोस्वमिविरचिता दीपिनी व्याख्या

सत्वमिति। (सत्वं सत्वमिति च द्विविध एव शाबद्: कोषादिष्यु प्रसिद्धः 1) अयम्भावः नह्मविष्णुमहेशानां भेदस्तावन्नास्येन 'एकः परः पुरुष' इ्युक्तः । तथापि त्रत् सत्वतनोर्वासुदेवादेव श्रेयांसि स्युरित्युक्तम । तद्वस्तुतारतम्यान्न, किन्तु गुणतार-
 साक्षादिति पश्वमश्रोकटीकायां स्वामिपादेरिति उ्यास्यालेशः।। २३॥ \% \% पवृत्तिप्रकाशारहितादिति। प्रतृत्तःः कर्मारम्म: तस्य हेतु: पकाशः दीपिः तद्रहिताते न हि केवलदारसानिध्ये होमप्रल्यासत्तिः। एवं लग्रात्मके तर्मसि अह्नज्ञानलेशोडपि नास्ति। मथ्यमानादारणः सकाशाते धूममुप्पन्नं हध्युन्युतुपत्याशंसया होमाएम्भप्रत्यासत्तः ईषदिति। एवं कर्मस्वमावे रजसि कर्मणा शुद्वस्य बह्नज्ञानाइंसा रजसो विक्षेपकत्वात् न तथा सव्वंदा घह्यम्रकाशकत्वं किन्तु ई रदिति। पकाशख्वभावे तु सत्वे साक्षात् अ्रह्रकाशः यथा अग्नो होमः हलर्थः। एतटुपाधिविषयविशोषः दशमक्कन्धीयाष्टाशीतितमाध्यायस्य पश्रमइलोकीय स्वामिवृतटीकायां द्रष्टठयः 11 २४-२०।

## श्रीमदीराराघवब्याख्या

एवं साक्षालकारपयंतभगवद्रक्तियोगसाधं फलमाह भिघ्यत इवि। आऽर्मनि परमाइ्मनीयद्ये भगवति दृष्ट एव दृष्टमान्रे सत्येवास्झ द्रष्टुः पुंसः सर्वर्मर्माणि मगबत्र्राप्तिप्रतिबंधकानि उत्त्रपूर्वाघरूपाणि क्षीयंतें नरयंल्यत एवं तन्मूलकाः सर्वे संइायाः नइयंति। संवशब्देनान्यथाज्ञानविपरीतज्ञानाज्ञानसंप्रहः। ततस्तन्मूलको हद्धयग्रंथिवद्निर्मोच्योऽहंममाभिमानो भिद्यते समूला
 यतो मोक्ष्ं एव निरतिशायुरुषार्थंत्तत्साधन तु भर्किरेवातः कवयो निरतिशायुश्रेयस्ततुसाधनाभिज्ञः परमया मुदा भगवति वासुदेवे
















































 मस्ति किंचित् यस्मान्वाणीयो न ज्यायोत्ति कस्थित वृक्ष इव सन्धो दिवि तिश्न्येकसहुनेदें दूणं पुखेण सर्वमिति प्रू्यभिज्ञाप्योपरि च 'सर्वाननहघिरोमीवः सर्वभूतगुहाझयः। सर्वंव्यापी च भगवानि'ति सह समीर्षंव्वादिधर्मान्प्यभिज्ञाष्य तयोर्वाक्ययोमषषे-



 नतु पकृतिगुण्वेन समानेडपि कथं मोअदेढ़ः कथमितरी गुणी तदहेतू सर्वेमपि मोक्षहेबन्न वा स्यादिति इंकायां हृंतेन गुणानं





## भीमद्विजयख्वजती र्थक्ता पद्रताबली

निरंतर हरिसमरणफरमाह एवमिति। भगवत्तच्वविक्ताने सबिवापरोक्षविज्ञातम II ₹? ॥ * * अरोक्षज्ञा-





















 यगयण्रणंतेवासिप्रवंरै’ भीमद़्दानंदती




 घह्मज्ञानं भवतीतिं शेष:, यत्संत्वं हह्म दर्शयत्यपरोक्रयतीति तस्मास्साप्रिषका एव कक्षानाधिकारिण छृति सिब्बम 1 अनेन चेतनानामपवर्गनरकतमःप्रापियोग्यानां च्रैविधयं सूचितम्प। २४।।

## श्रीमर्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रां


 तावज्क्षेयतासम्भावना छिद्यते। मननेन तद्यगतविपरीतमावना। साक्षावकारेणालमयोग्यतागतसम्भावनाविपरीतभावने इति बैलमम । क्षीयन्ते तदिच्छामतनेणैव तदाभासः किख्विदेव तेष्ववरिष्यते इलर्थः 117311 * \% अन्र मकरणार्थे सदाचारं


 मिलॉह सपभिः। तःान्येषों का वार्ता सल्यपि श्रीभगवत एव गुणावतार्वे श्रीविष्णुवत् साक्षात् परनह्यावाभावाते सत्वमात्रोपकारकत्वाभावाच। प्रत्युत रजस्तमोषृंहणत्वाच घह्यािवावरि श्रेयोडर्थिमिर्नोपास्याविल्याह सत्व्वमिति द्वाभ्याम्। इह यद्यप्येक एव पुमान् अस्य विश्वस्य स्थियादये स्थितिसुष्टिलयाथं तैः सत्त्वादिभिर्युक्तः पृथक पृथक तत्तदधिष्ठता तथापि परः तत्तदूसंम्क्रिष्टः सन् हरिविरिक्विहरेति संज्ञा भिन्ना घत्ते। तत्तद्रोेण्मविर्भवतीयर्थः। तथापि तत्र तेषां मध्ये श्रोयांसि धर्म्मार्थकाममोक्षमक्याख्यानि खुभफल्यनि स्वृतनोरधिष्टितसत्वशक्तः शीविष्णोरेक स्यः: 1 अयं मावः-उपाधिट्ट्या तो ही सेवमाने रजस्तमसोर्घोरमूढत्वात् भवन्तोडपि धर्म्माथकामा नातिसुखदा भवन्ति। तथोपाधिलागेन सेवमाने भवन्नपि मोक्षो न साक्षान्न च संटिति किन्तु कथमपि परमात्मांश एवायमिट्यनुसन्धानाभ्यासेनैव परमारमन एव भवति। तन तत्र साक्षात् परमात्माकारेणाप्रकाशात् तस्मात्तम्यां श्रोयांसि न भवन्तीति। अथोपाधिद्दष्यापि रीविष्णु सेवमाने सत्वस्य गान्तत्वात् धर्मार्थकामा अपि सुखदाः। तन्र निष्कामव्वेन तु तं सेवमाने संत्वात् संजायते ज्ञानमिति कैवल्यं सानिवके ज्ञानमिति चोक्तेम्मोक्षक्म साक्षात्। अत उक्तं रकान्दे "वन्धको मवपारोन मवपाशाच मोचकः 1 कैवल्यद् पर घह विष्णुरेव सनातनः" इति। उपाधिपरियागेन तु पश्वमः पुरुषार्थो भक्रिरेव भवति । तस्य परमात्माकारेणैव प्रकाशात्। वस्माच्छी़ीविष्णोरेव श्रयोंसि स्युरिति। २३। \& \% अत्र नु यत् चयागामभेदे वाक्येनोपजपमतयो विवदृन्ते तत्रेदे त्रूमः। यद्यपि तारतक्यमिद्यमिष्ठानगतमेव, अधिष्ठाता तु परः पुरुष एक एवेति मेदासम्भवात सलेयेवाभेदवाक्यम्, तथापि तस्य तत्र तत्र साक्षाच्वासाक्षात्वेमेदेन पकोरोन तारतम्यं दुर्निवारमेवेति सदृष्वन्कमाह पर्थिवादिति। पार्थिवात् न तु घूमवदृरेनाग्नेयात्। तत एव वेदेोक्तकर्मेणः साक्षात् प्रवृत्तिप्रकाशरहिताद्
 स्वयमग्निस्यीमयः । साक्षात्तदुक्तकम्मोविर्भावाखपद्यम्। एवं काष्ध्थानीयात् सत्वगुणविदूरात् तमसः सकाशात् धूमस्थानीय किक्वित्
 तत् साक्षाद म्दणो दरोंनम । साक्षादेव सक्यक तत्तद्युणरूपाविर्भावद्वारम 1 अत्र दारस्थानीयं तमः धुमस्यानीयं रजः अग्निस्थानीयं सच्वं च्रयुक्रकम्म्मस्थानीयं घद्न । पार्थिवादिति । यथा धूमोंडरोनाग्नेयों भवति दारु तु तथा नेति । तन्र स्वल्वं त्रीयमयत्वं भवति ।



 प्रकृते परः 1 स सण्वंह्रयुपर्रा तं भजन्रिर्गुणो भवेदि'ति । अत एव भीविष्णोरेव परमपुरषण साक्षादमेदोक्ति। । ससृजामि तन्नियुक्तो-


 च। एवं त्रिवेदीपरीक्षायामपि शीविष्णोरेवाराध्यत्व स्पष्ट् 1 एवं भगवदवतारानुक्कणिकासूत्रोगा भेदुमड़क्तिल्यैव केवलशी













































 द्वीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा। यस्तहांब हि च विष्णुतया विभाति गोविन्द्माद्विपरषं तमहं भजामी’ति। क्षीटिं यथा दधिवि०




## श्रीमद्विश्नाथच कर्वर्तिक्हता सारार्थदर्शिनी

द्वदयमन्थिरविदा भिन्यत इति कर्मेकर्तरी प्रयोगेणाविद्याष्वंसी भत्तानामननुसंहितं फलम्। एवमेव चिद्यन्ते सर्व्वं-



 बेवतान्तरोपासनामप्यपषाय भगवानेवोपास्य इल्युच्यते। स च भगवानेक एवापि कीड़यावतर्ननेकोडपि भवति "बहुमूल्यंकमूर्तिकमि'ति दशमात्। तस्पावतारा द्विविधाः विच्छत्या मायाशसया च। चिच्छताया मस्स्कूर्मादयो भजनीया एव। मायाशत्त्या चे ये सत्वरजसमोमिविष्णुर्तहक्दासतेंg विक्णुरेव मजनीय इ्याह सत्व्वमिति। हह यद्धवि एक एव








 द्रूर्म औदारासीन्येन हौौ प्रतीयतें।नच तेन तस निर्गुण्वं उ्याहतमिति वाछं, संयोगसमवायसम्बन्धाम्यां प्राहतसचवस्य







 पव भवति। सच्वे सामीव्यंसंबन्देन योगे स एव पुरषो विष्णुः खक्रकेण सिलतो निर्गुण एव भवतीयाचक्षते। अत एव योगो निया-
 आवरणविक्षेप्रकाशधर्भर्माणों तमोरज:सन्वानों यथोत्तरं औ्रुच्ं तथा सत्वस्य युद्ससचे प्रातिकूल्याभावख्य सहृ्रन्तमाह














## श्रीमच्चुक्तेवकृतः सिद्धान्त्र्रद्रीपः।

निल्यं परमया मुदा वासुदेवे भक्ति कुर्वतीय्युक्तंतः बास्देवेस्य निःसमानाधिकले सत्युपपघेतेल्याकांक्षायां भगवतो











 साधनसंपत्रत्वंधनिवृत्तिपरमपदप्राप्रूप्पाणि सच्वतनोः सत्वनियंतुः सकाशादेव स्युः। तस्य बादुदेवावतारख्वातू, अतः सर्वकारणः सर्वशक्तिसर्वकः परमकारणिकः समानातिश्यश्य्यः श्रीवायद्येव एव भजनीयः ॥ ₹३॥ * रजसमोडधिघा-




## भीमदृधभानार्यविरचिता सुबोधिनी व्याल्या

एवं विज्ञाने जाते यक्फल तदाए मियत इति चिदचिदयंधिरविधाकाये तद्कानेन निवक्तते यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदे








 तज विषये संदेहाः कोयं नियमः सत्व्वमूत्तावेव भक्ति: कर्तण्येति रजसमोमूर्शावपि भक्षिकरणं घद्धानानसाधक, तथाच विण्णु-
























 सरेग्रेत्वि विशेष: \#1 28 प प

## 






















 सङ्यह इति रोषः। पूं रूपमिति। अग्नेः प्राथमिक रूपम्। अस्मिमन्नपि पक्षे प्राथमिकरूपस्य तथोपकार कवंव नागातील्यतः पक्षान्तर माहुः अथना जल इट्यादि । मूयसो जलस्स स्वल्पाग्निनाशकरवादार्द्रामघटे विद्यमानेपि जले तस्य घट₹्यान्याधारत्वं
 तथेत्यर्थं: 1 २४।

## शीगिरिधरकता बालप्रबोधिनी

ततश्र कृतकृलः सन् संसारबन्धाद्विमुच्यते इलाह-भिचते इति। आत्मनि स्वरूपभूते ईअ्वरे हष्टे सत्येव अस्य द्रष्टु:




 यति-अत इति। यतो भत्तयैव प्रसम्नः सन भगवानाविर्मवति अतएव कवयो विवेकिनो निरतिश्शक्रेय स्तस्सीधनामिज्ञः परमया मुदा कायक्लेशायभावात् हर्षणैं नित्य सर्वदा आत्मर्रसादेनीं परमात्मनः असादहेतुमूता अगववि भक्तिमेव कुर्वन्तीयन्बयः। कुत्र







 भगवति लयविक्षेपादी स्वदोषनाधाडुं न शक्गुवन्ति, तथापि शद्वामयो ययं परुषो यो यचहूदः स एव स: इति वाक्यादुपासनया
 मोरजसोलयविक्षेपोपपादकरवान बदुपाधिक्यो: रुद्रश्नणोर्मजनीयत्वम 1 न च वहि न्र्याणामेकमावानां यो न परयति वै



 पार्थिवादिति यथा पार्थिवात पथिवीपस्रिणामरूपात स्तः पृदत्तिय्रकाशरहितादारुणः काष्टास्सका शाद धूमः पवृत्तिस्वभावः


 वैरिष्ट्यमिति भावः ॥ २४॥

## हिन्द्वी अनुवाद्द

हददयमें आव्मस्वरूप भगवन्का साक्षाक्कार होते ही हुदयकी मन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है । २२ ॥ \% इसीसे बुद्धिमान् लोग निल्य-निरन्तर बड़े आनन्देसे भगवानू शीकृणणे पति प्रेम-भक्ति करते हैं, जिससे आत्मप्रसादकी प्राप्ति होती है।। २२ ॥ \% प्रकृतिके तीन गुण हैं-स्त्र्व और और ता

इनको खीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, न्रहा और रूद्र-ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्योंका परम कल्याण तो सत्व्वगुण खीकार करनेवाले श्रीहरिसे ही होता है।। २३ 1 \% \% जैसे पृथ्वीके विकार लकड़ीकी अपेक्षा धूआँ श्रेष्ट है और उससे भी श्रेष्ट है अमि-क्योंकि वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वारा अग्नि सरूति देनेवाला है—वैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ट है और रजोगुणसे भी सत्व्वगुण श्रेष्ट है; क्योंकि वह भगवान्का दर्रान करानेवाल है।। २४ ॥

> भोजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्। सत्वं विश्डुद्ध क्षेमाय कलपन्ते येडनु तानिह।। २५।। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनथ। नारायणकलाः शान्तां भजन्ति घ्यनसूयवः ॥ २द॥ रजस्तमः्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। पितमूतग्रजेशादी़्य श्रियैक्वर्यप्रजेप्सवः॥ २७।। वासुदेवपरा वेद़ा वासुदेनपरा मखाः। वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः॥ २८।।

## श्रीधरख्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

वासुद्देवभक्तौ पूर्वाचारं प्रमाणयति। भेजिर इति । अथातो हेतोरमे पुरा विश्युद्धं सत्त्वं सत्त्वमूर्तिं भगवंतमधोक्षजम्। अतो ये ताननुवर्तंते त इह संसारे क्षेमाय कहंगेत्रे। २५॥, नन्वन्यानपि केचिद्रजंतो ह्रयंते। सत्यम्। मुमुक्षवस्ववन्यान्न भजंति कि तु सकामा एवेत्याह मुमुक्षव इति द्वाभ्याम्। भूतपतीनिति पित्रजेशादीनामुपलक्षणम्। अनसूयवो देवतांतरानिंदकाः संतः 11 ₹६॥ रजस्तमसी प्रकृतिः खभावो येषां ते। अत एव पित्तभूतादिभिः समं रीलं येषाम । श्रिया
 द्वाभ्यम्। वासुदेव एव परस्तापपर्यगोचरो येषां ते। ननु वेदा मखपरा हइंते हत्याशंक्य तेडपि तदाराधनार्थव्वात्तपपरा एवेत्युक्तम्। मखा इति। योगा योगशास्भणि। तेषामव्यासनभाणायामादिक्रियापरत्वमाशंक्य तससामपि तह्राप्युपायत्वात्त्परत्वमुक्तम् ॥ २८।।

## श्रीवेशीधरकृतो भावार्थद्रीपिकाप्रकाशः

अत इति। अथ शब्दार्थः। यतः सच्चतनोरेव श्रेयांसि अत इसर्थः। विशवनाथन्तु विश्डुद्द सत्त्व उवस्पभूता चिच्छक्रिरेव तन्मयम्। "विय्याविद्याभ्यां भिन्भः।" इति गोपालतापनीक्रुतेः "छायातपो यन्र न गृध्रपक्षो" इति समृतेक्रा "सत्यज्ञानानन्तानन्द्मान्रैकरसमूर्त्तयः" इति द़शमाच। विष्णुजपुषो मायातीतत्वात्। मायाशक्तिवृत्तिविद्यैव विशुद्धसत्व्वशान्द्वाच्येति न
 ॥₹६-२७\| \% \% ननु वेदैरेव पित्रादयो भजनीयत्वेनोच्यंते तेषां को दोषस्तत्राह वासुदेव एव परस्तात्पर्यगोचरस्तात्पर्यविषयो येषां ते "कालेन प्रलये नष्टा वाणीयं वेदसंश्रिता। मयादी घह्दणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः।" इति "किं विधत्ते किमाचष्टे" इलतो "मां विधत्तेडभिधत्ते माम" इल्यादिभगवदुत्केश। "习ह्नावधार्याव्मगुणानुवादम्" इति वाराहचरितोत्तेश्र "वेदेश्र सर्वेरहमेव वेद" " इति गीतोपनिष्येवकारेणान्ययोगण्यवच्छेदाच। वेद्तात्प्यमनवबुद्द चैव पित्रादीन्मजंतीति भावः। पुनरक्षिपति नन्विति। मखादिपरत्वं हरयते सत्यम, "खवं लोक न विदुसते वै यत्र देवो जनार्दनः। आधुर्घुर्मधियो वेदे सकर्मकमतद्विदः 1 " इति श्रीनारद़ो-
 ये ते" इति श्रीदेवहूल्यक्के। "गथा तरोर्मूलनिषेचनेन" इति नारदोक्तेक्व वासुदेव एव वेदतात्पर्यावगमाच सर्वेवेदार्थः केवलभानद्नक्तिरेवेति। यद्वा मखस्य वासुदेवभुजाघंगविभूतींब्रादि देवताराधनमयत्वेन वासुदेवपरत्वमाद्दिभरतचरिते प्रसिद्दम । 4ंप्रचरब्सु नानायागेषु विरचितंगक्रियेष्वपूर्व यत्तक्कियाफलं धर्मंब्यं परे वह्धणि चज्ञापुषे सर्वेदेवतालिंगानामर्थनियामकतया साक्षालकत्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेशे एव भावयमान आत्मनैपुण्यमृदितकषायो हविःषवध्वर्युंभिर्गृहमाणे ुु यजमानो ये यज्क्षाजो देवास्तान्पुरुषावयंवेष्वम्यध्याय दि" याद्युक्ते। योगस्यापि कापिलेये भगवद्धपानादिपरत्वं प्रसिद्बम्, कर्मणामपि तत्समपर्ं विना फलासिद्धेसत्परत्वम् ।। २८॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याब्या

वासुदेव इति। वसति भूतेषु अन्तर्यामितया इति वासुः दीव्यति घोतते न कापि सज्ञते इति देवः। स चासौं स चेति सठर्नत्र नियामकतया तिष्ठन्नपि कापि न सक्त इलर्थः। यद्वा वसंयत्र भूतानीति वासुः स च देवः सर्वर्वंधिष्ठानमपि नोपाधि-
 वसुदेवेवाब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृत' इति व्याख्यालेशः $1 \mid २ ८-२ ९ ॥$

[^1]
## श्रीमद्वीरराधवन्याखया

यतः सत्र्वस्यैन अद्यदर्शानत्वं ततश्र सत्ववपवर्त्तकाद्विबोरेव नृणां श्रेयांस्यत एव सच्वतनुं विष्णुमेव मुनयोऽभजन्नि-
 मधोक्ष्ज भेजिरे उपासांचक्रिरे । एवमिह तान्मुनीननुसृय सत्वतननु भगवंतं ये जना उपासते इ्यर्थं, ते क्षेमाय कलंपंते अगोयुक्ता
 केचिद् ह्नहरहद्राद्युण्णसका अपि हइयंते, सर्वेडपि विष्णुमेव किं न भजंत इति शंकायामुपासकानां स्वस्वगुणानुसारेंोपाए्यदेवताविषयकोपासनायां रुचिर्जायत इस्याह मुमुक्षव इति द्वार्याम्। मुमुक्षवः संत्व्वगुणप्रधानाः अनसूयवः घोरहजान्मूतपतीन्
 भक्तानां देवताँतरेषु तदुपासकेषु चसूयाराहित्यं देवतांतरमक्तानां नु विष्णी तत्परेषु चासूयावत्त्वं चार्सीति सूचितमू
 गर्भादीन् आदिशब्देन संकीणेंदेवताः सरस्वतीप्रभृती "प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जना"
 विष्णुभक्तानामनन्यप्रयोजनत्वमनंतस्यिर फलग्राप्तिरन्येषां वंतवतृफलग्रापिश्रेति सूचितमू11₹७॥ \% अथ "से वेढ़ा यत्पद्मामनंति तपांसि सर्वाणि च यद्वदृंति, इषापूर्त्रे बहुधा जातं जायमानं विशवं विभर्ति भुनुनय नाभिः,

 भागद्धयात्मका वेद़ाः वासुदेवपराः वासुदेवः परस्ताट्पर्यभृपिर्येषां तथाभूताः। नन्वन्न्यादिदेवतोहे इयकयागदानहोमाटिकर्मेप्रतिपादकपूर्वभागस्य कथं वासुदेवपरत्वमिल्यत आह वसुदेवपरा मखा इति। मखा अन्न्यादिदेवतापू जात्मका यागादयो वासुदे बपरा: वासुदेवः परः प्रधानतया आराध्य एषां तथामूतः, अग्न्यादिशरीरकतया तद्रूपो वासुदेव एव मसैराराध्य इ्यर्थः। केवल्मगन्यादि़देवतापूज्यमात्रत्वाभिमानेन से मखाननुतिष्टंति तेषषामपि तस्समीहित फलं तैरविज्ञातोपि वासुदेवेग्न्याघंतर्योगितलाराधितः प्रयच्छतीति भावः। एवमारधितोंतबटफलं प्रयच्छतीति भावः तथा चोक्तम "अह् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेन च। नतु
 रुद्रेंद्राद्युपासनात्मका योगा अपि रुद्रादिशररीरकवासुदेवविषया इलाह वासुदे़ेवपरा योगा इति वासुदेवः परो विपयो येषों त इलर्थः प्रायझो वेदांतेषु विहिता योगा वासुदेवविषया एव श्रूयंते, कचिदापाततो रहादादिविषयत्वेन प्रतीयमना अपि तन्तत्मकरण गतैरैलैगैः रुद्रादिष्बसं भाव्यमानैसच्छरीरकवासुद़ेवविषयत्वेनैव निस्दीयंत इति भावः। एवं निखिलनिगमवेद्यो वासुदेव एवेत्यु-
 क्रियाः स्मार्च्यः, धौतीनां तु मखां इत्युक्तत्वात् पूर्ववदृर्थः।। २८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरस्नावल्री

उत्कार्थे रिष्टाचारं दर्शंयति भेजिए इति। अथ तस्मात्सात्विकानां उत्तमाधिकारत्वात् अग्रे पूर्व मुनयो जानिनो घहादयो-

 दोषरहिता दुस्तरसंसारात् मुमुक्षवः वर्त्तमानभविष्यत्साच्चिका अपि घोरहुपान् राजसतामसान् भूतपतीन् रद्रादीन् हित्वा शांताः परिपूर्णसुखात्मिकाः वासुदेवकलाः भगवन्मूर्तीः संप्रति भजंति भजिबयंति हि चेत्येकान्वयः॥ २६॥ \% इदारीं पसंगान्तामसराजससेठ्यानाह रज इति । श्रिर्यैय्वर्यप्रजेप्सवः रजसमःप्रकृतयः पुरुषः समशीलान् वित्टयूतम्रेशादीन्

 ॥२७॥ \% सकलशास्तात्पर्यपर्यलोचनना सकलैखवइयं सेव्यः श्रीनारायण एवेल्यभिप्रेयाह वासुदेनपरा इति। अन वेदा वासुदेवपपरा इयादि प्रतिपाददन मन्वेत॰्यम् । वासुदेवेगुणोटकर्षप्रतिपादनताल्पर्यंवंतः मखाः संसारमदं खनंतीति नाझयंतीति मखः अग्निष्रेमाद्यः वासुदेवोद्देए याः नान्योद्देशयः।। योगाः अष्शींगाः वासुर्देवविषयाः श्रुतिस्मृतिविहितसंध्योपासनादिकाः क्रिया: ॥ २ ॥ ॥

## श्रीमस्जीवगोसामिकृतः कमसन्दर्भः




न्यान् भैरवादीन् दे वानपि केचिद्जजन्तो दृश्यन्ते। सल्यम्। यतरते सकामाः किन्तु मुमुक्षवोऽव्यन्यान्न भजन्ते किमुत तद्नत्तयेक－ पुरुषार्था इल्याह मुमुक्षव इति॥२६॥ \％ननु कामलाभोडपि लं्द्मीपतिभजने भवत्येव，तर्हि कथमन्यांस्ते भजन्ते तत्राह रज इति। रजस्तमः्रक्टतित्वेनैव पित्रादिभिः समं शीलं येषाम्। समशीलत्वादेव तद्रजने पवृत्तिरित्यर्थः॥ २०॥ \％

 भक्तिर्येथा देवे तथा गुरै ！तस्यैतेते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥＂इस्यादेः॥ २く－ミ९॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रव्तिक्तरा सारार्थदर्शिनी

अथ अत एव विझुुनंद्ं सत्वं स्वरूपभूता चिच्छक्तिरेव तन्मयं विद्याविद्याम्यां भिन्न इति गोपालतापनीभ्रुतेः।＇छाया－ तथौ यत्र न गृधपक्षावि’ति समृतेश्व।＇स्यज्ञानानन्तानन्द्रमान्रैकरसमूर्त्तय’ इति दशमाच । विष्णुनपुषो मायातीतत्वान् माया－ शाक्तिवृत्तिविचैव विशुद्दसत्वशब्द्वाच्येति न ब्यास्येयम्। यें तान् मुनीननुवर्तन्ते ते इह संसारे मोक्षाय कल्पन्ते॥ २७॥
 अतएव पितृभूतादिभिः समं शीलं येषां ते। श्रियेति सहार्थे तृतया 11 २७॥ \％ननु वेद्रेंक पित्रादतो भजनीयत्वे－ नोचयन्ते तेषां को दोषस्तः्राह। वासुदेव एव परस्ताद्पर्पगोचरो येषां ते＂कालेन नषा प्रलये वाणीयं वेद्संश्ञिता। मयादौ़ नह्नोे प्रोक्का धर्म्मो यस्यां मदाक्मक＂इति। कि विधत्ते किमाचष्टे इलतो मां विधत्तेडमिधत्ते मामिय्यादि भगवदुक्तक्ते वेदतात्पर्यमबुद्ध्चैव पिश्रादीन भजन्तीति भावः। ननु वेदानां मखयोगादिपरत्वं त习 तत्र प्रकटं हुइयते। सत्यम्＂खनं लोक न विदुरते ैै यन्र देबो जनार्द्नः। आहुर्धुम्रधियो वेदे सकर्म्कमतद्विद＂इति श्रीनारदोक्तेर्मखयोगादौ वेद्स ताट्पर्याभावात् धर्म्मो यस्यां मदातमक इति शीभगवदुक्तेः।＂तुपुपस्ते जुद्धुः सर्तुरार्या घह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते＂
 रेवेति। यद्वा मखस्य वासुदेवभुजाघ्य अविभूतीन्द्रादिदेवेवाराधनमयत्वेन वासुदेवपरत्वमादिभरतचरिते प्रसिद्बम्। योगस्याि भगवद्बचानाद्विरत्वं कापिलेये प्रसिद्वम्। कर्म्मणामपि तत्समर्पणं विना फलासिद्देसत्परववम् ॥२८॥

## श्रममच्दुकद्देवकृः सिद्दान्त्र्रद्रीपः

अथशच्द्यो हेत्वर्थः，अतो हेतोः सत्र्वाधिप्ठतुः सत्ष्वस्य च श्रेहत्वाद् अम्रे ये मुनयः सनकमभृत्तयः ते सत्ष्वं


 समशीलः पित्तभूतप्याददेभिः समं शीलं येषां ते॥२०॥ \％\％पुंसामेकांततः श्रेयसत्नः शंसितुमर्हसीत्युपायप्रने कृते उपायाकांक्षायों स्याम् ‘अतः साधोडत्र चत्सारं समुद्दूर्य मनीषया। सूहि नः श्रद्धघानानामि＇च्युपेयाकांक्षापूरणार्थं सर्वशास्रसारं नुह्रीति प्रशनः कृतस्तत्रोत्तरमाह वासुदेवपरा वेदा इति। वासुदेवः परो मुख्यो विषयो येषां ते वासुदेवपराः ＂सर्वे वेदा यच्पदमामनंती＂ति श्रुतेः वेदेद्य सरैंरहमेव वेद्य＇＂इति श्रीमुखवचनाच पूर्वोकः सपरिकरो भक्तियोग उपायः सर्वशास्खसारं वास्देवतत्वं तदेवोपेयमिति भावः। वेदानां नानार्थेपर्वमाशंक्य वेदोक्तरील्यैव सर्वश्रुतीनां वासुदुेवे समन्वयमाह। वासुदेवपरा मखाः मखा यज्ञाः विवित्सोत्पादनदद्धारा वासुदेवपराः＂तमेवमात्मान＂अाहणगा विविद्विर्षंति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेने’ति श्रुतेः। योगाः इन्द्रियसंयमाद्यः वासुदे़ेपरा एव＂यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञानानि मनसा सहे। बुद्धिश्व न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिमि＂ति श्रुतिप्रोक्काः समनकेंद्रियबुब्धचादिसंयमो वासुदेवध्यानार्थः，बहुवचनेन＂यदृहरेव
 ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौतेय तन्कुरूष्व मद्र्पणमि＂ति श्रीमुखोक्केः।। २८॥

## श्रीमद्वद्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अन्र सदाचारं प्रमाणयति भेजिए इति । आत्माथं भजने भगवंतमेव भेजजिरे हस्यात्मनेपदात् बहुवचनादाचारदाढर्चकर्त्त－ दोषाभावमाह गुनय इति । मननपर्यंतं पदार्थानुष्टानेन सत्वमुक्तम । अथेल्यज्ञानद़्रायां भजनं निवारितं मुनयो भूरवा पश्राद्भजंत इसर्थः। अये सत्ययुगे पुरातनयुग इल्यादिवाक्यात् घह्स रूपतामलौकिकरूपतां चाह पद्वद्येन भगवंतमधोक्षजामिति । उपाथेर्मुख्यता－ प्रतिपाद्नार्थ सत्त्वरिति सामानाधिकारण्येन प्रतिपादनं，विशुद्धमिति घद्यादिषु विद्यमानसत्र्वनिवृत्तिः，तेषां कि फलं जातमिति जिज्ञासायां किंतु तेषां फलं वक्तर्यं ततूसेवका अपि मुच्यंत इल्याह क्रपंत इति। ताननु ये तनूसेवका ये तन्मार्गवर्तिनो वा

तेडपि क्षेमाय स्वरूपानंदाग कल्पन्त इलर्थ?, तन्रापि इहैव न भवांतरे, तस्माच्टीखुद्यफलसाधकत्वात् सत्त्वरूपमेव सेठयमित्युक्तम्
 नेदृं भक्तिमार्गभजनं किंतु जीवानां स्वपुरुषर्थसिद्दूये धर्मेमार्गेण तथा सति सर्वथा निःसंद्यि्धमेव भजंते न नृसिंहादिरुपं, अक्तिमार्गे तु विषयस्य प्राधान्यात् प्रयोजनस्य डुर्बटलवाष्सर्वाण्येव रूपाणि भजनीयानि॥ २६॥ \% रूपांतरे भजनसामะ्याः स्वरूपमाह रजस्तम इति। शरीरगुणस्वभावभेदेन गुणाख्विविधाः, तत्र स्वाभाविका अनुल्ठंघनीयाः इरीररूपा मौह्यदशायामेव बलिप्धाः, धर्मरूपास्तु संगशा स्बैर्वर्धते च तत्र ये विवेकिनोपि सच्छास्ं संसंगं ज्ञात्वापि स्वमावतो राजसास्तामसाश्र ताह्छानेव भजंते । भजनं हि सख्यपर्यवसायि तच समानरूप एव भजंतीति समानझी़लनेव अजंत इति निश्रयार्थः। तयोः परिकरोपि ताह्हा इति ज्ञापयितुं पितरो भूतानि प्रजाएक तेषामीशाः कालरिवश्रह्मरपाः ते आदिभूता येषां तान् क्षुद्रदेवान् भजंते। तत्र भाद्धादिता पितृभजने शक्तिभजने च धनप्राप्तिः फलम ईंख्यरभजने त्वैख्यर्यप्रापिः प्रजेशभजने प्रजायाः, तन्रापि सेवाप्रापिस्तु दुर्लंभा दातृणां तामसत्वात् ॥ २७॥ \% एवं सत्ववमूत्तों भजनं सोपपत्तिकमुपपाद्य तत्रैव सर्वप्रमाणानां साधनानां च तन्रैव परिसमापिरिलाह वास्दे़ेवपरा वेदा़ इति इलोकद्धयेन। प्रधमाधिकारे सर्वगुणमयमिति ज्ञानं मुख्यं युक्तेः प्राधान्यात्। अतः सत्ष्वपरत्वं
 अन्यप्राधान्यप्रतिपादकानि तु शास्लाणि न प्रमाणानि, कितु राजसानि, तामसानि एवं साधनान्यवि। एवं सर्वसात्तिवकभावः कर्त्तव्य इति प्रथमाधिकारः। एत एव मध्यमाधिकारकरणे अन्यथा वक्तठ्याः। उत्तमाधिकारे च सर्वेषामेषां च अंतःकरणझोधकत्वात्सत्वपरत्वं सुखफलत्वाच सुखस्य सात्विकत्वात् शुद्धांतःकरणे सफुरितध्रह्मानंद्स्यापि सात्रिवकत्वं सर्वाणि पंचशास्याणि श्रुतिसांख्ययोगपझुपतिवैष्पवाख्यानि मुख्यानि, अंगभूतं च धर्मशासं, सर्वैषां तत्रेदं वैधणवं शास्त्र, पशुपतिमतं तु परमतोपन्यसेनोक्तम् अपेक्ष्तिरुपेण प्रमाणं नतु सर्वथा। तन्र यावदन्येषां त्रयाणां धर्मशास्तस्य च नैकवाक्यता तावन्न वैण्णवशास्र्यस्य दार्छ्यंमित्येकवाक्यता निरुल्यते। तत्र प्रथमं वेद्वेदार्थो यज़श्र तथा सांख्यं तदुक्षे परमसाधनं तपश्र घर्मशास्त्रं तदुक्तं च गतिश्र तदे़तत्सर्वं वासुदे वपरमिलर्थः ॥ २८-२९॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

भेजिरे इल्यन्र। सेव्रमुक्रमिति। कार्योस्तानुमापितमिट्यर्थः। सामानाघिकरण्येन प्रतिपाद़नमिति विरुद्धार्थयोरमेदान्वये
 धर्मे सति। नेति। शान्तववसन्देहान्नेटर्थः। भजनीयानीति। भक्ताभयक्षरव्वाद्रजनीयानीयर्थः।। २६॥ \% रज इसत्र। निश्ययार्थ इति। वैशब्द इतर्थः। हीव्वरमजन इति। भूतेशभजने॥२७॥ \% चसुद़ेवे्यंत्र। सर्वंगुणमयमिति। स₹्वमिल्य-
 योगः पश्वरान्रं वेदाः पाझुपतं तथेति' मोक्षधर्मवाक्यात्तथेल्यर्थः। परमतोपन्पासेनेति। 'एकं साब्दथं च योगं च वेदारण्यकमेव च।

 स्फूर्तिकस्य पशुपतिभजनस्य प्रथमाधिकारत्वबोधकेन रूपेणेलर्थः। वाखुदेवपरमिति। पूर्वोक्तरील्या प्रमाणप्रमेयसाधनानां सन्वेन फलस्य सुखांशात्वेन च वासुदेवतात्पर्पकत्वम्॥ २८॥

## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी

न केचलमिदानीमेव भगवन्तं भजन्ति किन्तु पूर्वमपि विवेकिनस्तं भजन्ति समेल्याह—मेजिरे इति। यतः सत्र्वमेव
 सन्वं सत्र्वमूर्ति भगवन्तं वासुदेवमेव भेजिरे उपासाश्चक्किरे इस्यन्वयः। ननु यद्येवं तदा सर्ते एव तं कुतो न भजन्ते रम यदि च केचिं्साधारणा भजन्ते रम सदा तद्धजनेऽपि किं तेषामम्रामाणिकत्वादिति हंकानिराकरणाय मुनय इल्युक्कम् । तथाच मननशीला एव शास्यगुरुम्यां तस्य भजनीयत्वं निश्रित्य तं भेजिरेडन्येषां साधारणानां तथात्वेन तत्परिज्ञानामावान्न सर्वसाधारणभजनापत्तिरिति भावः। यस्य दुर्जेयव्वमेव दर्शययति-अधोक्षजमिति। अधः अक्षजमिन्द्रियनन्यं ज्ञानं यस्मात्तमतीन्द्र्रयमित्यर्थः। मिश्रंसत्वं तु घ्रह्ाद्विष्वप्यस्तीति तद्वारणायाह—विशुद्धमिति। एवं भजने तेषां कि फलं जातमिति जिज्ञासायां कि नु तेषां फलं वक्तवयं तदुनुयाधिनोऽपि विमुच्यन्ते एवेल्याए-कल्पन्ते इति। ये विहेदानीं तान्मुनीननुवर्तन्ते तेऽपि क्षेमाय खर रूपानन्दाय कल्पन्ते योग्या भवन्तीयर्थः ॥२५॥ \% नन्वन्यानपि भजन्तो हैरयन्ते, सत्यं,परन्तु मुमुक्ष्रवस्तन्यान्न भजन्ति किन्तु सकामा एवेयाह-
 धोररूपान् तामसान् भूतपतीन् रु्रादीन् हित्वा विहाय शान्ताः ऊुच्दसत्त्वाष्मिकाः नारायणस्य कला अवतारान् भजन्तीलम्नयः।

तर्हि तेषां तेपु स्यागहेत्वसूया जाता भविष्यतील्याशइ्कथाह—अनसूूयव इति। अनेन भगवइक्ञानां देवतान्तरेपु तदुपासकेपु चासूयराहिल्यं देवतान्तरमक्कानं नु भगवति तदुपासकेषु चासूयावत्वं चासीति सूचितं भवति। प्रसिन्द्रं चैतदिति सूचयन्नाहहीति परगुणु दोषारोपोऽसूया 1 २६॥ \% ₹ रजस्तमी प्रक्षतः सभावो येषां ते तु जनाः पितृभूतमजेशादीनेव भजन्ति। चैइाब्दोडऽधारणे। भजनं हि सख्यपर्यवसायि सख्यं च समशीले॰वेव भवति न विषमस्वभावेषिवल्यभिम्रेल्याह— समशीलानिति, रजस्तमस्वमावानिलर्थः। प्रथमान्तपाठेऽट्ययमेवार्थः। तत्र वितृणामीशा अर्यमाद्यः, भूतेशेश रद्रादयः, पजेशा हिरण्यगगर्भादयः। तेषiं तद्जजने प्रयोजनमाह-श्रियैर्यर्यम्रजेप्सव इति, श्रिया सम्पद्नूपया सहैँ्वर्यमाधिपत्यं छ्रजाश्र पुत्रादीनीस्सन्तीति तथाभूताः। अनेन भगवद्नक्तानामनन्यप्रयोजनवत्वमनन्तफल प्रापिः अन्यभक्तानां तु अन्तवफफलम्पयोजनवर्चं तन्राप्तिइचेति सूचितम् ॥ २०॥ \% न केवलं मोक्षप्रद़्वेनैव वासुदेवो भजनीयः, किन्तु "सर्वे वेदा यन्पद्यामनन्ति। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। वैदैस्र सर्वरहमेव वेचः" इलादिश्रुतिरमृतिप्रामाण्येन सर्वशाख्तात्पर्यगोचरत्वाद़पि स एव भजनीय इसाझायेनाह वासुदेवपरा वेदा इति दूयेन। वासुदेवः परः तात्र्येगोचरो येषां ते वासुद्येवपरा वेदाः। अनेनैब वेद्यूूलव्वात् सर्वाण्यपि शाख्लाणि वासुदेवपराणीयर्थात् ज्ञेयम्। ननु तेषामपि मखयोगक्रियाद्विनानार्थपरत्वात् कथं वासुदेव-
 न्उर्यामिवासुद्रेवाराधनपरत्वात् तर्प्रतिपादककास्राणामपि वासुदेवपर्वं युक्तमेवेलाशयेन मखादीनामपि तन्परत्वमाह-वासुदेवपरा मखा झति, वेद्पूर्वभागप्रतिपादिता मखा अपि वासुदेवपराः। यथोक्क गीतासु-'अहं हि सर्वर्जानां भोक्रा च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तर्वेनातइच्यवन्ति ते' इति। तथा पातजलादिशालोक्ता यमनियमासनप्राणायामप्याहाएधारणाध्यानसमाधिरूपाध्धधा योगा अपि वासुदेवपराः। तथा पश्बरान्वादि ैैणववालोत्कः कियाः पूजाप्रकारा अपि वासुदेवपराः ॥ २८॥

## हिन्दी ग्रन्नुवाद

प्राचीन युगमें महात्मालोग अपने कल्याणके लिये विशुछ सत्वमय भगवान विष्णुकी ही आराधना किगा करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हींके समान कल्गाणभाजन होते हैं ॥२५॥\% जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसीकी निन्दा तो नहीं करते, न किसीमें दोष ही देखते हैं, किर भी घोरहुप-वाले-तमोगुणी-रजोगुणी भैरखादि भूतपतियोंकी उपासना न करके विष्णु भगवान् और उनके अंश—कलास्वरुपोंका ही अजन करते हैं।l२६॥ \% परन्तु जिनका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐग्वर्य और सन्तानकी कामनासे मूत, पितर और प्रजापतिधोंकी उपासना करते हैं; क्योंकि इन लोगोंका स्वभाव उन ( भूतादि ) से मिलता-जुलता होता हैं। ₹०।। \% वेद़ोंका तात्पर्य श्रीक्टषणमें ही है। यड़ोंके उद्देश्य श्रीकृषण ही हैं। योग श्रीकृषणके लिये ही किये जाते हैं और समस्त कमींकी परिसमाप्ति भी भ्रीक्ठषणमें ही है ॥२८।।

वालुदेवपरं ज्ञानं चासुदेदेवररं तपः। चायुदेवपरों घर्मों चास्युदेवपरा गतिः॥२९॥
स एवेदं समर्जाग्र भगवानात्ममायया। सदसदूपया चासौ गुणमग्यागुणो विसुः॥३०॥
 श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका।






 मदधधीनी एते गुणा इलभिमानवानिव न तु वस्तुतस्सा। यतो चिज्ञानेन चिच्छक्या विजृं भितोऽ्यूलिजःः ॥ ३? ॥

## शीवंरीधारकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

ज्ञानशाखं वेदान्तशाबम । अभ्राक्षिपति नन्विति। तत्परलं ज्ञानशाहेगापि वादुदेक्त एव ज्ञेयव्वेन प्रतिपायतेक्रस्सस्यापि

 तदूर्मशासम्। आदिना कुवेरादिलोकपालग्रहः। तस्य परमात्मन आनन्दांशारूपत्वात् "तसयैवानन्दस्य मात्रामुपजीवन्यन्यानि" इलादिश्रुतेः। अत्र हस्तिपदन्यायेन वेदस्य सर्वमूलत्वाद्रिन्नत्वेन कथनमतुचितमिति चेत्तःाह-यद्वेति। तत्र पूर्ववाक्ये

 यल्पद्दामनन्ति" इसादिश्रुतें। सर्वश्शाख्राणां समन्वयस्ता़पर्यम्। तताह-यस्मिन्सर्वश्ञास्ख्यमन्वयः स एव परमात्मा भगवान्वा-
 परमाब्मेति भगवानिति शब्द्यते" इल्युक्तः। इ इल्यर्थ इति । वस्तुतो निर्गुण एव मायया सगुण इव स आभातीति भावः।। ३०।। * \# प्रतियोगिनोत्रांतःकरणानि दे़हा वा तेषां नानाव्वेन संख्यादिमतमादायाह-क्षेत्रज्ञरेपेणि। अवस्यितः सदा स्थितो यथा तथा विभ्वात्मांतर्यामी भूतेषु प्राणिषु। यद्दि तेष्वेवाग्निर्मथनेन प्रकटीकृतः स्यात्तदा तान्येव दहृति। एवमेव श्रवणार्दिभः साधनैः साक्षाल्कृतः परमत्मा मायिकमुपाधि जीवस्य दूरीकरोतीति भावः ।1 ३१-३२ ॥

## श्रीराधारमणनासगोस्वामिविरचिता दीपिनी व्याख्या

प्रश्नस्य पूर्वाध्यायान्तर्गतसमदशः्रोकोक्तस्य उत्तरं भवतीति शोष: 11 ३०—३? 11

## श्रीमद्वीरराघवव्याख्या

अथ वेदांतार्थोपवृं हणार्थतया प्रवृत्तकपिलाद्यागमोक्तम्रकृतिपुरुषविषयक्ज्ञानमपि प्रकृतिपुरपषारीरकपरमात्मविषयकमेवेलाह वासुदेवपरं ज्ञानमिति। ज्ञातं प्रकृतिपुरुषविषयकं वासुदेवविषयकं विरोषगबुद्दिशब्दयोर्विऐोष्यपयंत्वादिस्यर्थः। काष


 शिष्टं स्वात्मानं जगद्रूपेण परिणमयग्य तत्तद्रूपेण वासुदेवस्यैवावस्थानाद्वायुदेवात्मकं विना वस्तवभावादिल्याह स इति द्वाम्यामू। अग्रे

 आसीदि"ति स्यानप्रमाणात्। एवं चेद़मिल्यनेन नामरूपविभागभिन्नं जगन्निर्दिशय तस्य चसुदेवसहपेगावास्यानोक्त्या वियदादिव-
 चेन्नानादिव्वादि्युक्तन्यायेना कृताम्यागमकृतिप्रणाशादिदोपोप्रसंगाज सूर्ष्मचिदचिद्वैरिष्टचं लब्धम्। सृष्टेः प्रागेवमवस्यितो भगवानात्मनः स्वस्य मायया स्वशरीटभूतया गुणमग्या सत्वादिगुणप्रचुरतया सदसदूपया महदादिपृथिक्यंतकार्यकारणही पेण
 * * एवं समश्रिठ्यष्टचवस्था चिद्वंतर्यामितया तक्कारणतया च तद्रूपेणावस्थानमुक्तम्। अथोभयावस्यप्रकृतिसंसृष्रजीवझरी-

 श्रुतिप्रयोगात् तेन विजृम्भितः विशिष्टतच्छरीरक इसर्यः। "यस्य विज्ञानं शरीरम्" इति श्रुतेः। यद्वा विज्ञानरुपेण विजृत्भितः भाष्यमाणः तच्छरीरतया तदंतराइ्मतया च तद्रपेण प्रकाशमान इसर्यः। अंतः प्रविष्टः जीवद्वारा देवादिशरीरेष्वनुर्रविष्टः गुणवानिव साक्षादे़वदिशरारीरतच्छरीएकजीवगतधर्मवानिवाभाति। इवशब्दस्यायमभिभायः "काठिन्यवन्यो चिभतिं नृस्सिंहरुपी
 मेदे़नानेकधावस्थितिश्रेति॥ ३? ॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरतावली

ज्ञानम् औपनिषद्रं, तआः कचच्रचांद्रायणादिकायकेशः, धर्मो दानाद्विः गक्यत इति गतिः फलं परलोकः। अनेन हरेरखिएऋगेदादिशासमुख्यविषयत्वेन सर्वोत्तमत्वमुक्तम्॥89॥ \# * अन हेतुमाह स एवेति। यः सर्ववेदांतादिमुख्यविषय: परमसातिकक बह्यादीष्टे़ेवता वासुदेवः सोसावेवागुणः सत्र्वाद्विगुणविधुरः मुख्यकारणं वा विभुर्यापः भगवानारायणः अम्रे सहे: पूर्वमात्ममायया खेेच्छया निमित्तकारण रुपया सद़सद्वप्या ठ्यक्ताव्यक्तरूपया गुणमर्या सत्र्वादगुणात्मिकजडपकृत्यो-


 जीवानां विज्ञानाभावाद़स्य परिपूर्णाव्वात्तेन नियम्यव्वं तैषामिति भावः ॥ ३३॥

## भीमझ्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दर्मः






## श्रीमद्विश्वनाथनक्रवर्तिकता सारार्थद्रिंनी


 एव सेवाई छल्याह स एवेति। सदसद्रूपया कार्र्कारणात्मिक्या। स्खयं ंबगुणः॥३०॥ \#. सुज्यानां तेषां स एवान्तर्यामीय्याह त्रिभिः। गुणुपु गुणोपाधिकजीवेषु तया मायया वित्रासविषयीकृषे गुणवानिव गुणसंसर्गवानिव भाति न तु तथा, यतो विज्ञानेन चिच्छत्त्या विजृम्भितः अन्यूर्जितः॥ ११॥

## श्रीमच्तुकदेवक्तःः सिद्धान्त्पद्वीःः।

ज्ञानं ज्ञानपधानमुपनिषहरहमयं वासदेवेपपमेव, तप: तीर्थासादे़ेहोषणन्रतनियमादिखपं वासुदेवेपरमेव, धर्मः खख्व-
 प्रभ्नल्योत्तरमाह स पवेति चतुर्मिः 1 स एव वालुदेवेः विसुः असौं मम हदि भासमानः आतममायया सशक्तिमूतया सदसदूपया










## शीमदूधभाचर्यविवरचिता खुबोधिनी उ्याख्या

एवं सोपपच्तिकं फहसाधनख्वरूं निर्णीवंवं वतीयं कुणावतारप्रयोजनपरनं भ्रथमाधिकारात् अबताइबल्येनान्रानुक्त्वा


 सर्वस्यापि जगतः कार्येब्वं न व्वाकाशादेन्निययोति अमे पथमम् "एतसाज्ञायते प्राणो मनः सर्वैप्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिराप:


 तस्यामात्मानें संयोज्य प्रकंटी कुवंन् जगग्रूपेण जायते। एवं सति सुगमा सृष्टिभ्भवति सुवर्णाकाराणों प्रतिमादि़निर्माणवत् सा हि भगवन्रिकटे दिष्धति। निद्रापि श्राक्तिः सा जीवं भगबत्समीपे नयति, तत्र मायापयंतं गमने ख्वम्नः, भाबतृपर्यंतं गमने सुपुपिः, पुन₹च सा यथास्थानमानयति। विया तु भाबतुसमीपेमेव नयति नानयति। एवमनंतःः शाक्रयो भगवतः। वेदे बु मायासाधन-


 पुनः ःवर्योंत भगवति गुणाहृतित्वम्, अतः अगुणः प्रकृतगुणरहितः, कथं ? स्संबंबैनैवैव मायाया गुणवत्त्वम्। कथं वा मायायं



 सर्वज्ञस जीनं सर्व्च पेरेयतः तद्विधज्ञानवतः कार्गावेशेन सुरुणमिब विजृम्भा तदानियर्यःः ॥ ३? ॥

## 

 सर्वैषां श्रेयस्त्साधनं च धर्मादिकथारयन्तमात्मपसाप्नमिति निर्णीतमिलर्थः। घबतारवल्यस्बेनेति। अवतारान्तरुल्य्य-
 एवेन पश्वमः श्रोकः कृष्णवताएप्रयोजनभश्रोत्तर रूप इति शीधरमतं निबारितम्। तत्र सामान्यतः कथनेन विरेषाकांक्षाया














 भावः। प्रयमे आङीषदर्थः। सुर्णणिति। तत्तुज्ञानल प्रकाशः। असिन् मते जीववदुपाधिवरोनैककस्यैवान्तर्योमिणोपि नानाल्बं जेगम ॥ ३३॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्वबोधिनी

तथा वेदोत्तरभागप्रतिपादितं ज्ञानमपि बासुदेवपरमेव। तथा धर्मशाखो क्ष कचन्हृचान्द्रायणादितपोडपि वासुदेवपरम्।
 अन्नपदानमारामः पूर्त्तंमिल्यमिधीयते' इ्यायुक्तः। ननु कचित् कचित् तत्तद्वर्मणां स्वगोंदिलोकप्राप्तिफलच्वं प्रतीयते तक्कथं तेषं वासुद्रेवपरत्वमिस्याशाङ्एय स्वर्गादिलोकानामपि "एतर्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" इति श्रुतेत्वर्युदेवानन्दांशसूपत्वात् सर्वैपां धर्माणां वासुदे़ेवपरव्वमिल्याह-बासुदेवपरा गतिः गम्यते इति गतिः स्वर्गादिलोको वासुदेवपर एव॥२९॥
 तथामूतो वासुद्रेव एवातो युक्तं तेषां त्परर्वमिति सूचयन् भगवतो जगत्कर्त्टवादिलीलामाह—स एवेति पश्रभिः। स वासुदेव एव स्वयमगुणो निर्तुणोऽषि गुणमग्या सत्वादित्रिगुणात्मिकया अत एव सद़सद्रूपया कार्यकारणरूपेण परिणममानया चात्मनः स्वस्य मायया अनन्ताचिन्त्यस्पपारणसमर्थया प्रकृल्याइये सृष्पचादौं इंद विख्ं ससर्जेल्यन्वयः। ननु माययाडपीत्थं कथमात्मानं
 सर्वत्र समर्थ इसर्थः। तत्र हेतुमाह——गवानिति, यतो निरतिशयैय यर्यदिपूपूर्ण इल्यर्थः 1 ३०।। \% \% एवं भगवतो जगक्कारणत्बमुत्त्वा तत्ववेशानियमलक्षणां लोलामाह-तयेति। तथा स्वमायया विलसितेपु विरचितेषु एपु हर्यमानेषु गुणेषु



## हिन्दी अनुवाद

ज्ञानसे इह्हस्वर्वप श्रीक्काी ही प्रापि होती है। तपस्या भीकृषणकी प्रसन्नाके हिये ही की जाती है। भीकृषणके
 प्रक्कति और उसके गुणोंसे अतीत हैं, किर भी अपनी गुणमयी मायासे जो प्रपक्वकी हृ्टिसे है और तच्वक्वी हृ्टिसे नहीं हैं उन्होंने ही सर्गेके आदिमें इस संसारकी रचना की थी ॥३०॥ \% से सन्वे, रज और तमे-तीनों गुण उसी मायाके विल्यास हैं, इननके भीतर रहकर भगवान् इनसे युक्त-सरीखे माल्मम पड़ते हैं। वासंवमें तो वे परिपूर्ण विज्ञानानन्दघन हैं ॥ ३? ॥

 भावयत्येष सच्वेन लोकान् वै लोकमावनः। लीलावतारानुरतों देवतिर्यड्नरातिष्प ॥३४॥ इति भीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोणाख्याने हितीयोडद्यायः ॥ २ ॥

## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थंदीविका।




 "भुजोऽनवने" इति स्मरणात् ॥ ३३ ॥ \% हदानीं सूते जानासीति भ्रभस्योत्तर माह । भावयति पालयति। एतनु सर्वावतारसाधरणं प्रयोजनम्। विशेषतः कुषणावतारस्य कुती स्तेब्वनुरतोडनुर्त्रः॥ ३४ ॥

दूति भीममझ्दागवते महापुराणे पथमसंधे भावार्थदीविकायों टीकायां द्वितीयोडध्यायः ॥ ₹ ॥

## श्रीवंरीधिर्कतो भावार्थद्वीविकापकारः

भुंक्ते इति। जीवानों भोक्तृववमंतर्यामिणा विना न सिद्धथतीति जीवस्य तद़ीयतटस्यर्शक्तिवाद्धा जीवद्वारा स्वयमंतर्योमी
 इलर्थः। धातोः पाछनार्थमादायाह-पाहयतीति। तदा पाहनाधांगीकारेजनबनेडपाहने भुजेरामनेपदें भबतीति। सरणांप्पाणि-
 त्तंभाच्श्रीनृस्साहाविर्भावश्रवान्त्रवापि लीखानतारानुगत इति ज्ञेयम्॥३४ ॥

इति भीमन्दागवते पथमसकन्धे भावार्थदीपिकाप्रकारो द्वितीयोडध्यायः ॥₹॥
श्रीराधारमणद्दासगोस्वामिविरचिता दीपनी क्याष्या
प्रतियोगिनानाव्वेन उपाधिनांनात्वेनेति पूर्व्वाचार्याः 11 ३२॥ * * भुजोडनवने इति पाणिनीयठ्याकरणस्य



इरति भीममन्दागवते महापुराणे पथमसकन्धे भीराधारमणनासगोई्वामिविरचित-
दीपन्याल्यद्दीविकाटिप्पययां द्वितीयोडध्यायंः ॥ ३३॥

## थ्रीमहीरराघवन्याल्या




[^2]
 भातीयर्थ：। पमझश्रब्दो जीववाची तच्ठरीरपरमात्मपंँंतः पुमान् विखवात्मा जीवशरीरक：सर्वेख्यर एक एव


 स्समावतो वा नावस्यांतरापत्तिरिति सूचितम। इयांस्तु विरेषः दाराष्वम्निः साक्षादभिव्यक्तो नाना भाति दार्श्हान्किके






 यद्वा। सन्त्वं रजस्तम द्रति प्रकृतेगुणाः स्युरियादिना सर्वकारणातं परमपुरषादेवोपाप्यमानलन्नृणां श्रेयांसि कारणत्वेनोपास्यत्व－



 पुमानियस्योत्तर श्रोकादपफर्षों वा विज्ञानेन संधर्मभूतज्ञानेन विजृं मितः देहमात्मतवेनानभिमन्वान इसयर्थ；，गुणवानिव द्वेक्व्वादि－


 जीवोपि भूतेषु देवाद़िश़रीरेपु नानेव भाति देवोहं मनुष्योहमियादिस्खेण नाना भाति वस्तुतो ज्ञानैकाकारोंोकर्प एवेयर्थः॥




 शब्दादिविष्यान् मुंक्त，तन्निमिन्तानि कर्माणि च पुण्यापुण्य स्पाणि करोतीति च विवक्षितें केदितन्ण्यम्। यद्वा तया विलसितेष्व－


 संखणयायां सर्वावतारांसत्चरित्राणि च विश्रिष्य तत्र तत्र वृतीयादिषु विवक्षुस्तावत्समासतः सर्वाषतारसाधारणं पयोजनमाह माव－
 सुरादिषु लीलावतारेणनतुरतो भवति। भावयतीति पाठे लोकभावनो होकम्र्श एव सर्वेयकः तिर्यगादिधु मत्स्यादिषु मध्ये ये
 घत्त इसर्थः ॥ ३४॥

इति भ्रीमद्धागवते महापुराणे पथरकन्धे थीमदीराराघवाचार्यक्रतभागवतचन्द्रन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## भीमद्विजय丬्वजतीर्थछ्छता पद्र्लावली




नानेव भाति न तु नाना "नेह नान्नास्ति किंचने"ति भ्रुते। अग्नेः कलिश्विशेषसंभवोपि नास्य कर्चिद्विरोष इति इवराब्दार्थः $113 \nabla 11$ \% च दुर्भगशरीरेषु प्रविष्टस जीववद्दु:खभोगः संभाठंयत इत्याह असाविति। असी परमाब्मा
 स्वनिर्मितेषु स्वेन तत्वेषे प्रविश्टेन विरचितेषु भुतेषु निर्विष्ट: योगैय्यर्याद्यंगतया प्रविष्ट्तद्युगुणानानंदादीनेव भुंक्ते, न तु दोपर्निमित्तदुःखादीन्। तस्माद् दुर्भगशरीरस्त्वेऽपि न दुःखादिभोगस्तस्य स्वातंच्यादिसर्यः 11 ३३ $1188 \%$ उत्तराध्याये अथारूयाहीति पइनं परिहिरिष्यन् तदर्थ संक्षेपतो दर्शययति भावयन्भिति। लोकमावनः जगदुल्दादकः सन्वेन गुणेन इतरगुणानभिभूय लोकान् भावयन् पालनेन वर्धयन्नेष परपुरुषसिर्यंड्नरसुरादिषु तिर्य्युग्वराहादिजातिषु नरेजु मनुष्येषु देवेषु आदिइब्दास्तंभादिषु लीलावतारानुगतो भवतीति विशेषणान्वयः। लोलयैवावतारान अनुगच्छति न तु पूर्वकर्मणा। यो योवतारो जगदवनादावनुकूलः स्यात्तं तमवतारं गृह्नातील्यस्मिन्नर्थ अनुराब्दः ॥ ३५॥

इति श्रीमन्नागवते महापुराणे पथमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतपदरत्नावल्यां टीकायां द्वितीयोडध्यायः ॥ ₹ ॥

## श्रीमज्जीवगोख्यामिकृः कमसन्दर्भः

यथेति। सठर्वभूतस्यः पुरुः॥ ३२॥ \% असाविति तत्तहीलावान्॥३३॥ \% भावयतीति विष्णुरिति ज्ञेयम्। एतेन पूर्वोस्तषु ह्रहात्वादिषु त्रिषु परमाद्मवंवं द़र्शितम्। अन्यें द्वे दर्शायिष्येते ॥३४।।

इति भ्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमर्कन्धस्य थीमजीवगोस्वामिक्रक्रमसन्दुर्भे द्वितीयोऽध्यायः ॥ ₹॥

## थीमद्विश्ननाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिर्नी

अवहितः सदा स्थितो यथा तथा विश्वात्मा अन्तर्यांमी भूतेपु प्राणिडु। यदि तेष्वेवाग्निर्मथनेन प्रकटीकृतः सात् तदा तान्येव दारुणि दहति। एवमेव श्रवणादिभिः साधनैः साक्षातकतः परमात्मा मायिकमुपाधिं जीवस्य दूरीकरोतीति धवनिः 11 ३२॥ \& असी विश्वान्मा मूतसूक्माणि विषयाश इन्द्रियाणि च आत्मा मनच तैर्गुणमयैर्भावैः स्वनिर्मितेषेषु देवनिर्थंगादिषु भूतेषु निविंष्टः घविष्ट: सन् तदूगुणान् तदुतुखान् विषयान्त वैपयिकसुखानि मुङ्क इति जीवानों मोक्कृत्वमन्तर्यामिण विना न सिद्धचतीति वा जीवस्य तदीयतटस्यइश्तिद्वारा जीवद्वारा स्वग्नमन्तर्यामी मुछ्क इति प्रयुज्यते भोजयति जीवानिति णिज्जो वा ज्ञेयः ॥ ३३। \% \% \% एवमन्तयोंमिणः प्रतियोगिनानातेन नानात्वमौपाधिकमुक्कम्। भगवतस्तु विनैवोपाधिं निलयैव लीलया खस्पेणैन नानात्वमाह । भावयति पालग्यतीति। यद्वा लोकान् भागवतं स्वप्रेमयुक्तान् करोतीति सवर्वावतारसाधारणप्रयोजनं होकभावनः यतो लोककर्त्वा। ३४।

इति सारार्थद्रिन्गां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम् | द्वितीयः प्रथमेडध्यायः सझ्नतः सझ्नतः सताम् ॥ १॥

## श्रीमच्छुकद्वेवकृतः सिद्धान्तमदीपः

 अवहितः समास्थितः नानेव भाति तत्त्रकाष्टस्वभावानुसारेण सर्वप्रतपकोपि अल्पानलप्याद्याम्राद्यतया नानेव भाति, न तु नाना तथा विश्वात्मा सर्वात्मा पुमान् परमपुरुः भूतेषु स्थावरजंगमेषु हन्यहंच्रादिधु एक एव प्रेरकतया समास्थितः तत्तरकर्मानुगुण्यात्
 भोगरूपं कर्म दर्शयति असी विश्वात्मा मूतसूक्ष्मेंद्रियात्मभिः भूतसूะ्माणि च समनरकानि वागादीनि यानींद्रियाणि च जीवरुपा आत्मानश्व तैः गुगमयैः सत्र्वद्विगुणप्रचुरेः जीवानामपि गुणमयोभयदेह्योगात्तन्मयत्वमुपचर्यते एवंविधैस्रिद्धचिद्रुपैर्भावैः ख्वेन भगवता निर्मितेषु भूतेषु घह्माद्स्त्तंबपर्यंषे निर्विष्टः तद्गुणान् भुंत्ते "अहं हि सवेयक्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। पन्रं पुषवं फलं तोयं यो मे भ干था प्रयच्छति । तदहं भक्तयुपह्टतमइनामि प्रयतात्मनः" इति श्रीमुखोक्तेः।। ३३॥ \# अथ ‘सूत्त जानासि भम्र्ं ते भगवान् साव्वतां पतिः। दे व़क्यां वसुदे़ेवस्य जातो यस्य चिकीष्षया।"’इति प्रइनस्योत्तरमाह भाववतीति। लोकभावनः लोकान् भावयति। उत्पाद्यतीति स तथा सर्वलोककारणभूतः "घदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥ परिच्राणाय साथूनां विनाशाय च दुष्छृतामि"ति श्रीमुखवचनात् देवतिर्यक्नरादिष्वाविर्भावस्यानेषु सत्त्वेन नियम्ब गुणेनोपलक्षितः लीलावतारानुरतः लीलावतारैवांमनवराहादिरपैरनुरतस्तत्त्काले घम्मेन्रणाद्यर्थमुद्यतो भवति यः। एवं भवद्रिर्देवक्यां बसुने़ेवस्य जातो यस्य चिकीषियेति गस्य चिकीरित मृं स भगवान लोकान मावयति सम देवक्यां
 भयात नानाशाख्रार्थोपदेशोन पालर्यति सम। विस्तरस्तु देवक्यामाविभावप्रयोजन कुंतीसतुतौ द्रश्र०यम्॥ ३४॥

इती श्रीमदागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमच्छुकदे वकृतसिद्धान्तपद्पीपे दितीयाध्यायार्थमकाशः ॥२।।

## श्रीमद्रव्नभाचार्यविर चिता सुलोधिनी ब्याख्या

 इतिवत् केनचिद्रूपेणवस्थितो भगवनेव जीव इति तद्रूपमुच्यते दारषु यथा वह्निसतथा भूतमौतिकेषु जीवः स चैकः उपाधित्यतिरेकेण स्वतो वैलक्षष्याभावात् यथा मथनठ्यतिरेकेण का क्ठेष्वग्निन्न मतीयते तथा योगच्यतिरेकेणांतःकरणे जीवः यथाकरणाघवयवा: रारीरेम्यो न भिद्चंते तथा महाकाष्टे सरंत्रैक एव विद्यामानो मथनईथानेपूद्चछति तथा प्रतीयते च भेद्ध स च त प्रामाणिकः महाकाष्टे एकसैयैव बह्नेः सिद्धतरात्तथा काष्द्रबहुत्वेपयनुमंत०्यम्। एवं सर्वेणु देहेषु सर्वेषु मूतेषु च तिरोहितः समवस्थितः स जीव इति हिराबद्राथंः किंच यन्र हि आविर्भवति तन्र तिष्टतीति निश्रित योगेन ज्ञानेन वाडयं सर्वत्र आविर्भवति, अतस्तानि भूतानि यानि रूपाणि तेछवेक एव वह्निर्नानामीतीयत इ्यर्थः। किंच विय्यत्मा चायं विभ्यस्यैकमेव हि स्वरूपं एक वचनप्रयोगात्तस्यात्मा कथमनेको भवेत् उपाधिभेदात् भेद् इव प्रतीयते चकाराॅंतिकेषु, किंच पुमानयं अह्नांडविय्रहः स्वराट् पुरुष एक एव सर्वत्र ब्रह्मांडे तस्य चावयवभूतानि मध्यस्थानि भूतानि भौतिकानि च तेषां भेद़प्रतीतावपि पुरुषो न भिद्यते यथा करचरणादिषु नानाभेद्रतीतावपि अधिष्षातुर्मेदः तथा सर्वत्र जह्मांड पुरुषस्येति 11 ३श 11 \% एक एव सर्वत्र गुपो नानेव प्रतीयमानो जीव इत्युक्कं अवति। तद्रूपणैव भोगलीलेयाह असाविति। चतुविंधा हि सह्दरासृष्टिः अंतःकरणम् इन्द्रियाणि तन्मात्राणि भूतानि चेति। तानि त्रिगुणार्मकानि। गुणमयत्वकथनात् सांशर्पता निरुपिता। तैर्निमिंत्रेषु द्रेवतीर्यद्नराद्धि भूतेषु नितरांविष्टः अनध्यासेन स्थितो मुंके। विषयानालमसात्करोति। भागमुत्तरत्र स्पष्टीकरिएामः। एतावता भोगसृष्टिभेद उक्तो भवति। साक्षातुगृष्टेः पूर्ब निरुपणाद मायाकरणकर्वाचादि हेतुभूतादीनां करणत्वं कर्तृत्वं स्वस्मिन्निर्मिते स्वार्थं वा निर्मितेषु स्वेन वा निर्मितेशिकि गुणास्त्र्यः तन्र सात्रिवकामन्तःकरणम्। साश्रिककाजसानोन्द्र्र्याणि। राजसतामसानि तन्मात्राणि। तामसानि भूतानि चेति। धर्मर्थंकाममोक्षचतुरिंधपुरुषार्थससद्वयर्थ चतुर्द्धा भेदः। देहेन धर्मः तन्मात्रैर्थंः इंट्रियैः कामः अंतःकरणेन मोक्ष्त इति। तत्र जीवसयैकत्र मुरुयतया स्थितौ अन्ये द्यंगभावं प्रापनुवंति। अत एव तद्गुणान् चतुर्विधपुरुषार्थंरूपान् मुंक्त इत्युक्तम्।। ३३।। * \% एवं भोगलक्षणलीलामुपपाद्य तस्सिद्धये पालनलक्षणलोलाम्द। भावयतीति। भावर्यति पालयति एष एव जीवरुपेण अभिन्नः पालने सन्तवगुण एक एव करणं लोकान् भुचनजनरूपान्। अथवा सत्वेन भावयति सत्र्वयुक्तान् करोतीट्यर्थः। उभयत्र हेतुमाह लीलवतारानुरत हति। अवतर्रैदैै्यानां बधं विधाय सर्वलोकान् पालयति। अवतरैंश्चरित्राणि विधाय सर्वान् लोकान् सन्त्वयुक्तान् करोति मुक्तये। ननु सत्वमान्रेण कथं मुर्किः अवतारैर्वा कर्थ पालनं तन्राह। लोकभावन इति। लोकैर्वावनं यस्येति मुक्तिप्रकारः। अवताराणामविद्यमानदशायामपि भावनैव सर्वानिष्टनिदृत्तेः 'पालनमिल्यर्थः। अथवा लोकान् भावयतीति। सर्वदा लोकानां चिंतया तेषामेव दुःखनिवारणाय अवतारान् कृत्वा पालयतीत्यर्थः। ननु कथं तमःप्रकृतिषु लीलेत्यत्र आह अनुरत इति। यथा जीवास्तत्र तत्र रताः रतिठ्यतिरेकेण ताट्राशरीराभावात्। तद्नुस्वयमपि रत इत्यर्थः। देवादयः सत्रवादिभेदाः, अदिशाबदेन मिश्रभेदाः। अनेनायुक्तेष्वपि सर्वेषु भगवद्वतारो ज्ञातन्यः। वक्ष्रति च 'अवतारा ह्यसंख्येया' इति देवेष्डु वामनः तिर्यक्षुमस्स्याद्यः नरेषु रामाद्यः मिश्रेषु नृसिंहाद्य इनि.॥ ३४।।

इति श्रीभागवतसुबोधिन्यं लक्ष्मणमट्टात्मजश्रीवह्नमद्दीक्ष्वितविरचितायां प्रथमसंधे द्वितीयाध्यायविवरणम्॥ २॥ श्रीमनोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।
अलाविलत्र। स्वंशरूपतेति। गुणानां भगवदंशत्वात्तथेल्यर्थः। नितरामिति। एतेन निविंघपदे वर्गागमो बोधितः। कर्तृकरणवोर्मेदेन सृष्टिभेददं समर्थयन्ति साक्षादिल्यादिना। हेतु इल्यन्न ‘इह तु’ इति पाठो आति। सप्तर्मासमासे चतुर्थीसमासे च करणच्वम्, तृतीयासमासे कर्तृर्वामति त्रिधापि सृष्ट्योर्मेद एवेल्यर्थः। कुख्यतया स्थितार्वति। चढाध्यासे।। ३३।। भावयतीत्यन्र। उभयन्र हेतुमाहेति। एतेन लीलाभिरवतारैरिति तृतीययेोर्लुका पदूभेदो बोधितः।। ३४।।

इति प्रथमस्कन्धसुबोधिनीप्रकारो, द्वितीयाध्यायविवरणम् ॥ २।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी।

एवमन्तर्यामिभावं निरूप्य जीवभावं निरुपयन् हसहष्टान्तां नानाल्वलीलामाह—यथेति। स्वयोनिषु स्वाभित्यक्तिस्थानेषु काष्ठेषु अवहितो निहितो वह्निर्यैथैक एव नानेव भाति काषभेदेन भिन्न इव काष्टह्रस्वत्वस्थूलत्ववक्रत्वादिना सोऽपि तथा भाति तथैव विश्वार्मा भगवानेक एव भूतेषु जएयुजाण्डजरवेद्जोदिज्जभेद्वमिन्नेपु व्रहादिस्यावरान्तशरीरेषु पुमान् जीवरूपः सन्नानेव

भातीलन्बथः । अयं हृ्ठन्तः प्रसिद्ध एव नात्र सन्देहः कश्विदिति सूचयनाह- हीति 11 ३२ 11 \% तद्वेण भोगलीला
 च आत्माड्त्तःकरणं च तैर्गुणमयैर्भावैग्गुणकार्यूूैः सवेन निर्मितेषु भूतेषु चतुर्विधहरीरेषु असौ भगवानेव जीवसुपेण निविष्टसत्तदिन्द्रियानुरूपान् गुणान विषयान् भुङ्के इस्यन्वयः ॥ ३३॥ \% अथ 'सूत जानासि भट्र्रं ते' इल्यादिना घच्त्रूक्षषणावतारप्रयोजनं तच्चरितं च पृष्टं तत्रु विशिष्य द्रामस्कन्धादिषु वक्ष्यते, इदानीं तु सर्वावतारसाधारणं प्रयोजनं वद्त पाहनरूपां लील्रमाह-भावयतीति। देवादिधु ये लीलावतारास्तेषु अनुरतः अनुरक्तः संस्त्त्तदवतारेरेष वासुदेव एव सत्वेन गुणेन युक्तो लोकान् सजीवान् अनन्तकोटिव्रह्नाण्डात्मकान् भावयति पालयति। ततो लोकमावनः लोकक्स्ती यदि कर्ता न पालयेत्षदा कः पालयेत् ? लीलावतारानुरत इलनेनैव पालने तस्यायासो नास्तीवि सूचितम्। वै एवकाराथ। तन्र देवेषु वामनाद़यः, तिर्यक्षु मत्स्यादयः, नरेषु रामकुष्णादयः, आदिपदेन मिश्रेषु नरसिंहहयम्मीवाद्यः॥ ३४॥

इति श्रीवह्हभाचार्यवंश्यगोपालस्तून्ना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पाद्सेवाधिकारिणा ॥ ? ॥ श्रीमद्रिरिधरास्येन भजनानन्द्रसिद्धये ॥ श्रीमझ्रागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिजी ।। २ ॥ रचिता प्रथमे तन्र हीनाधिकारवर्णने ॥ विवृतो दितीयोडध्यायश्वामात्सर्यदि रूपकः ॥ ₹ ॥

## हिन्दी अनुवाद्र

अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परन्नु जब वह अनेक प्रकारकी लकड़ियोंमे पकट होती है तब अनेक-सी माल्ूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान् तो एक ही हैं, परन्तु प्राणियोंकी अनेकतासे अनेक-जैसे जान पड़ते हैं॥ ३२॥ * \% भगवान् ही भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणोंके विकारभूत भावोंके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण करते हैं और उनमें मिन्न-मिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके उन-उन योनियोंके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते-कराते हैं 11 ३३॥ \% वे ही सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करते हैं और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोंमें लीलावतार घह्वण करके सत्वगुणके द्वारा जीवोंका पालन-पोषण करते हैं।। ३४ ।।

दूसरा अध्याय समाप्त

# अथ तृतीयोऽध्याय: 

सूत उवाच




## भीधरस्वामिविर्रचिता मावार्थदीपिका व्याल्या








## ध्रीवेंशीधरकतो भावार्यद्यदिकाप्रकाशः।

अवतारकथानां परने या उत्तराभिधा उत्तरकथनं सा त्तीयेडध्याये तत्तदववारचरित्रवर्णनपूर्वकमुच्यते (१) अन्र "कताश्न पख्यभूतानि ज्ञानकर्मेन्त्रियाणि च। पंच पंच मनक्षेति बोढहोक्ता महीर्षिभि:" इति तीर्थः। "यस्मिन्नेताः




















 लीलाविद्येति सतकम । विमलादा नवेल्येता मुख्याः बोडगा श्रक्यः। विमलोोकर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथैव च। मही


स्वरोमक्पपस्थे चह्याण्डान्तरे एकैकपकारोन प्रविइय स्वसृंश्टे गर्भोदे रायानस्य यस्यावयवानां संस्थानैः प्रदे़ाविरोषैल्लोकविस्तरः पातालादिसस्यांतभुणनविन्यास इसयं प्रथमः। पद्मनाभोऽनिरूद्धांखोो गर्भोद़ायी द्वितीयो क्षेयः। यस्तु पूर्वाध्याये "हरिविरिंचिहरेतिसंज्ञ" इसन्र हरिरिति पठितः स क्षीरोद्शायी अनिराद्धारास्तृतीयः पुरुषो के इति पुरुपन्र्यम्। अन्र प्रथमः प्रकृतेंरंतर्यमी
 ठ्यंजिका महाविष्णोर्लीलाकथापरिपाटी चेयं यद़ैव तस्य पुनरपि प्रदेशाविशोषे शयनेच्छाडजनिष्ट तदा कारणार्णने शयान एव स्वनिइश्रासनिष्कमणप्रथमक्षणे स्वश्ति मायामैक्षिप्ट। तया च तदिंगितज्ञया तदिच्छाबलालबधसामर्थयया महत्तत्रवादितत्र्वानि स्वत एव निष्कास्य घह्साण्डं तैः सहष्दा स्वपभुर्विज्ञाप्यते सम। हे नाथ शयितुमागचछेति। ततोसौ तत्र गत्वा निमेषमान्रं शयित्वा
 च घह्मणः परार्द्धद्यं गच्छति र्म। तदुक्कं वृतीये "निमेष उपचर्यते" इति। सन्द्रंस्तु यस्य च ताद्ट्राव्वेन तन्र श्यानस्य अवयवसंस्थानैः साक्षाच्छ्रीचरणादिसनिवेवैःः लोकस्य विस्तरो विस्तारो विराडाकरः प्रपश्वः कलिपतः यथा तद्वयवसन्निवेशास्तथैच "पातालमेतस्य हि पाद्यूलम्" इ्यादिना नवीनोपासकान्प्रति मनः₹शैर्याय प्रख्यापितः, न तु वस्तुतस्तदेव तस्य रूपमित्यर्थः। यद्वा "चन्द्रमा मनसो जातः" इल्यारम्य "पद्शयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा होकानक्पयत्" इलादिश्रुतेतैसैस्तैर्हुतु-
 या सास्तुचछछेषमन्ययम्। स हि संकर्षणः प्रोक्कः प्रघ्युम्ं सोप्यजीजनत्॥॥ प्रद्युम्नाद़निरद्वाहं सर्गो मम पुनः पुनः। अनिरुद्वात्तथा घह्सा तत्रादिकमलोद्नवः। नद्सणः सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥" तन्नैव वेदव्यासः "परमात्मेति यं प्रहुहुः साङ्स्स्ययोगविदो जनाः। महापुरुषसंजां स लमते खवेन कर्मणा।। तस्मात्र्रभूतमबयक्ष प्रधानं यद्विदुर्बुधाः। अठ्यक्ताद्वथक्तमुत्पन्नं लोकसृष्थर्थमीभ्वरात्॥ अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथ्यते। योडसौ ठ्यक्तन्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्" इति। तद़ेवं संकर्षंगस्य

 यथा "स एव आघः पुरुष:" इ्यादिपचे टीका। स एवाद्यो भगवान् यः पुरुषावताएः सन् सृष्टचादिकं करोतील्येषा। एवम् "आघ्योऽचतारः पुरुषः परस्य" इल्यस्य टीका परस्य भूम्नः पुरषःः प्रकृतिप्रवर्त्तकः यस्य सहस्तरीर्षेय्यादुक्तो लीलाविप्रहः स आद्योवतार इत्येषा। तथा तृतीयस्य विंशो "द्वेचेन" इस्यादिके "सोनु" इल्यन्तं सटीकं प्रकरणमत्नानुसंध्येयम्। तर्माद्विराट्व्वेन तद्रूषं न व्याख्येयम् । तस्माच वासुद्देवस्सानीयो भगवन्पुरुषादन्य एवेल्यायातम् ॥ २॥

## शीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपिनी व्याख्या

अथाख्याहीति पूर्वांध्यायस्य अष्टाविंशइल्लोक:॥ १-८॥

## श्रीमदीरीराघवन्याख्या

तदे़ें प्रथमेऽध्याये प्रइनः कृतः द्वितीये तु सर्वप्रवर्त्तकमगवइनक्तेरेव मोक्षपद्रद्वाद्रगवदीयपंबंध एव श्रोतन्य इति स्थापितमवतारप्रयोजनं चोपक्षित्रम्। अथ भगवद्वतारविशोषं तर्जरितानि विस्तरेणोपरिविवक्षता सूतेन भगवतोनेकेवताराः संति इति प्रतिपाद्यते तृतीयाध्याये जग्हे इस्यादिना। अवताराश्र द्विविधाः अनुप्रवेशावताराः खेने रूपेणावताराइचेति। अकर्महेतुत्वाविशेषाटुभयत्रावतारशब्दुप्रयोगः कृतः। द्विविधानपि तान्वक्कु तदुपयोगित्वेन प्रथमं चेतनमिश्रं प्रर्कृतपाकृतजातमेकं शुद्वसर्वमयमपरं चेति रूपद्वयं भगवतोरीति विवक्षन्पूर्वं प्रकृतिभकृताहमरूपपरिग्रमह जगृह इति। पुरुषाः क्षेत्रजास्त्संबंधि.पौरुषं तन्मिश्रमिल्यर्थः। एकादरोत्रियपंचभूतात्मकः षोडराकला यस्मिंस्त्तथा महद्दादिभः संभूतं रुपमण्डकारणं समप्टितन्वजातमिह स्पशाद्देन विवक्षितं समुदायस्य महदादिभिः संभूतमिन्युक्तं लोकसिस्टक्षया जगृहे घह्मांडतदेंतर्वर्तिकार्यजा बसिसृक्ष्या रूपं जगृहे इस्यर्थः 11 ? ॥ \% अथ स्वासाधारणं रूपमाह यस्येति। प्रथमस्येति रब्द्स्य योर्थः स तद्वा इति तच्छनदेन परामृरयते । द्वितीयं तु
 मनुष्यादिलोकविस्तरः स व्रह्मा विश्यर्टृजां मरीच्यादीनां पतिः यस्यांभसि रायानस्य योगनित्रां वितन्वतः अनिरूद्बस्य नाभिहदांबुजादासीत्तद्भगवतो रुपमूर्जितं विश्युन्ं सत्त्वं खुद्दसर्व्वमयमिति इलोकद्वयस्यैकवाक्यम्। तस्य सुपस्य ज्ञानहृइयमपरिच्छेघत्वं सर्वावतारनिदानत्वं चाह यस्याम्भसीति सार्द्धेन। यद्वा जगुह इल्यादिम्कोकानामेवमर्थ:-अजडेष्वनुप्रवेशरूपेण च द्विविधावतारे तत्र



## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थका पदरत्नावली

भाबयन्नेष सत्वेनेति द्वितीयाध्यायांते सूचितानवतारान् कथयितु प्रथमतः परमपुरुषाख्यभगवददभिठ्यक्तिप्रकारभाह जगृह हृति। भगवानादौ लोकसिसुक्षया महद्दादिभिः संभूतं घोडराकलं पौखषं रूपं जगुह इह्येकान्वयः। प्रलयकालीन-

स्वग्बकतमःपानेन परमपुरुषख्यं निजं रूपमाविश्रके। न तु विराड्रपं महदादिभि: प्रल्यकाले स्बोदरनिविष्टैमहददहंकारादिसममछृतिविकृतिः रारीरसानीयादिभिः संभूतं सहितं कलाश्च पंचभूतानि ज्ञानकर्मेन्रियाणि च ‘पंच पंच मनइचेति षोडरोक्का महर्षिभिरि'ति षोडझकला अंतर्गंता यस्मिन्निति तत् षोडराकल्डम्। ‘‘यूस्मन्नेताः षोडराकत्राः प्रभवंती’ति श्रुतेः प्राणादिषोडराकलासहित वा। सिस्क्षया सृष्टीचछया। यः प्राक् जगतसंह्र्य सूक्ष्मरूपतया सोदरे निवेइय म्रलयोद्के श्रीपयूंके श्रीभुजांतर्गतः प्रकृतिमयतमसा निगूदः स्थितः स एव परमपुरुष: पुनरुपतिकाले स्वगूहक तमः पीववाडडत्मानं प्रकाशितवानित्येतदेचान्र पुरुष रूपग्रहणमभिप्रतं रामकृष्णादिवलोकष्यक्त्यभिप्रायोऽपीत्युक्त भवति ॥? ॥ \% एवं स्वगूहकतमःपानेन म्रकाशितः परमपुरुषः महदादितन्वान्युत्पाद्य तैन्र्नहांडं सृष्टा तद्धंडांतः प्रविइयांतरुदके रोषपयंकरायिनाभेर्लोकात्मकं पद्यं निर्माय पद्मनामनामा भूत्वा तस्माॅपझाचतुर्मुखमस्राक्षीदित्याह यस्येति। अंभसि शायानस्य योगनिद्रां वितन्वृतः यस्य भगवतः नाभिह्ददांबुजाद्विख्वसृजों दक्ष्षाद़ीनां पतिर्न्रह्या आसीत् ॥ ₹।।

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टः कमसन्द्रभ्भः

ननु पूँवं अद्नादितया नितैधैव तत्रवमेकमुक्तम्। तन्र जह्न्नणः किं उक्षणं भगवत्परमात्मनोर्वा तत्र तत्र विशेषः कत्रिद्र वा किमसीति श्रीरौनकादिप्रश्नमाराङ्ध घह्म ति पर्मात्मेयन्र यो भगवान् निर्दिष्टः स एवेद्मित्यादीै च यस्येवाविर्भावा महत्स्रष्टाद़्यो विष्णुपर्यन्ता निर्दिष्टाः, स भगवान् स्वयं श्रीकृषण एवेति पूठर्वंदर्शिंतशौनकाद्यभीष्टनिजाभिमतस्थापनाय परमात्मनो विरोषानुवादपूवर्वक दर्शायितुं ततु प्रसङ्भननान्यानवतारान् कथवितुं तत्रैंव चह्म च निर्देष्टुमारभते जगु इति। चः भीभगवान् पूर्णषडैखर्यर्यवेन पूइर्वं निर्दिप्टः स एव पौरुषं स्रपं पुरुषत्वेनाम्नायते यद्रूपं तदेवादौ सर्गाएम्मे जगुहें प्राकृतप्रलये स्वस्मिन् लीनं सत् प्रकटतया स्वीकृतवान्। किमर्थम् ? तत्राह लोकसिसृक्षया। तस्मिन्नेव लीनानां लोकानां समष्टिठ्यष्टुचपाधिजीवानां सिस्तं क्षया प्रादुर्भावनार्थमिल्यर्थः। कीहां सत् तद्रूष्टीनमासीत्ताह महदाधिभिः सम्भूतं मिलितम्। अन्तर्भूतमहदादितन्त्वमित्यर्थः। "सन्मूयाम्भोधिमझ्येति महानच्चा नगापगेत्या""दौ हि सम्भवतिम्मिलनार्थः। तत्र हि महदादीनि लीनान्यासन्निति। तदे़ें "विष्णोसतु त्रीणि रुपाणि पुरुषाख्यान्यथो विद्ढुः। एकन्तु महतः सृष्ट्र द्वितीयं रवण्डसंस्थितम्॥ तृतीयं स०्वभूतस्थं
 विष्णुर्जगत्पतिरिसादि । नारायणः स भगवानापस्तरमात् सनातनात् ।1 आविरासन् कारणार्णोनिधिः सङ्षणणात्मकः। योगनिद्रां गतस्तस्मिन् सहस्तांशुर्वयं महानित्यादि ) यच्च अह्यसंहितादौ कारणार्णवशायिसङँषणत्वेन श्रूयते। तदेव जगुह इति प्रतिपदितम्। पुनः कीह्रां तदूपं तत्राह षोडशाकलं ततृस्ट्टुचपयोगिपूर्णशक्कि इलर्थः। तदेवं यस्तद्रूपं जगृहे स भगवान्। यतु तेन गुहीत तन्तु स्वृज्यानामाश्रयत्वात् परमात्मेति पर्यवसितम् $11 \% 11 \% \%$ तस्य पुरुषरूपस्य विसर्गोनिदानत्वमपि प्रतिपादयितुमाह सार्धेन यस्याम्भसि रायानस्येति। यस्य पुछुषरुपस्य द्वितीयेन ब्यूहेन घ्रहाण्डं प्रविइय अम्भसि गर्भौद्के शायानस्येलादि योज्यम्। अत्र टीकायां पाद्म इल्यत्र नाह्म इति वाच्यम् ( पुरुषावयवैर्लेकरचनोक्कः) ॥ ₹॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

अवतारकथा नूहील्यस्योतरतयोच्यते। भगवान् जन्मकर्म्मभ्यां तृतीयेडनेकमूर्तिमान्॥ पूरव्वधियायान्ते लीलावतारानुरत इत्युक्तम्। तन्र कास्तस्य लील्य के वा अवतारा इ्यपेक्षायां प्रथमं पुरुषावतारमाह जगृह इति पश्वभिः। पौरुषं पुरुषाकारं पुरुषसंजं वा। ननु जगृहे ईति चेदुच्यते तर्हि तद्दूपं पूष्व नासीदिस्यवग्या तद्रूपस्यानिल्यत्वं प्रसक्तमिल्यत आह सम्यग्
 घटख्खाविच्चमानत्वे घटं जग्राहेति प्रयोगादूर्रानाच राजा सेनान्यं दि ग्विजिगीषया 'स्सझे जग्राहेति'वत्। "युक्ते क्षमादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषिव"ल्यमरः। उत्तर्रापि स एव प्रथमं देव इल्यादौ सब्वत्र सम्मूतमिति पद्मनुवर्तेनीयम्। महदादिभिर्महत्तत्वाहङ्झारादिभिर्लेकानां समष्टिव्यद्टीनां भुवनानां वा या सष्टुमिच्धा तग्रा षोड़रौव कला यस्मिन्निति राका चन्द्रमिव मत्स्यकम्माद्यवतारानपेक्ष्य परिपूर्णमित्यर्थः। "कला तु पोडशो भाग" इलमिधानाते। अत्र योडयं भगवान् स परक्योमाधिनाथः। तेन गृहीवं यत् पोडराकलं रूपं स महाविष्णुः पकृत्ष्षणकर्तां सङर्षणांशः कारणाणवहायी प्रथमः पुरुो भागवतामृतोक्कयुक्तथा ज्ञेय: 11 १ $11 \%$ यस्य पुरुस्य अन्भसि स्वोमक्रपस्यबहाणडान्तर एकैक्रकारोन प्रविइय स्वसृष्टे गर्भोदे रायानस्य योगः समाधिस्तद्रूं निद्रां विस्ताएयतः यस्य नामिहदाम्बुजस्य अवयवानां संस्थानेः मदे शाविरौषैर्लोकविस्तरः पातालादिसल्यान्तमुवनविन्यास:, इल्यं पद्मनाम: प्रनुम्नांशो गर्भोद़ायी द्वितीयो ज्ञेयः। यसतु पूर्वाध्याये हिविरिछ्विहरेति संज्ञा इसन्र हरिरिति पठितः स क्षीरोदशायी अनिरुद्वांरास्ततीयः पुरुषो ज्ञेय इति पुरषषत्रम्। अन प्रथमः प्रकृतरन्तर्योमी। द्वितीय: समष्टिविराजः। ततीयो ठ्यष्टीनामिति। न्रय एवांखोनान्तर्गयमिणः। तदुक पएक्तु महतः सष्ट द्वितीयं वण्डसंस्थितम वृतयं
 प्रे़ेवविशेषे गयनेच्छा अजनिष्ट तदा कारणार्णें शयान एव सनिश्वासनिष्कमणणपथमक्षणे स्शश्कि मायामैक्षिक्ट। तया च

 मिव माययैव स दूरीचकार। पुनरपि नवीनमन्दिरे ते श्राययितुमेवश्च ज्रहगः पराद्धदgयं गच्छति स्स। यदुक्ते ृतीये निमेष उपचर्थत इवि ॥₹ ॥

## श्रीमच्नुकदेवक्छतः सिद्धान्त्रद्रीप;










## शीमदूध्धाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

निसपिताः पंचल्लैलाः फछसाधननिण्णये। वृतीये व्ववश्रिष्टानामवतारार्थर्थिणाम् ॥। कुषणावतारकार्यार्थ न सूतो


 प्ररने विरोषकथनाद्वा नहि तेपु व्वेच्छासित । भूतहीला द्विविधा, साक्षापरंपरामेदेने मौतिकलील्यापि द्विविधा घह्याड निर्मोयानिर्माय


 पुरा आस्त इति च पुरास इति। आकारे ठ्यययो बहुछमिट्युकारः। असिन् पक्षे न घरीरसंबंधः। प्रथमपक्षे न संभ्रारणपव्वे। उप दाह दूति प्रथमे जीवोडपि भवति द्वितीयवृतीययोस्तु भगवानेव भवति। तः द्वितीयमाह वसायःपिंडेमिरिव अंडजव्वादंतरेव सर्वंनिम्माणं सर्वस्यापि पुत्तिद्वानार्थंमिति। अस्य घछ्योंडस्य पुरुषाकृतिखप्वं न पुखष्त्वं ममायतनमुत्तम मिति बचनात्रुद्यसत्वात्मत्वं







 खेंक्याह योगतित्रामिति। नहि भगवान् होते वस्तुतः अस्ति च योगभूतनिद्दा काचिच्छक्तिः। सा हि जीवानां क्लेशनाशिनी स्वसमीषं






## शीमदोर्स्वमिभ्रीपुरणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाइः





 ‘अन्यत्तोक्षर इल्युक्र' इति गीताबाक्ये परमधामर्बकथनादक्षरं ब्यापिबैकुणठात्मकं तस्याधिभौतिक्रमाध्यातिकंक वा प्रकृतिपरुषजनक के









 जीवोपासकतया न मुक्तिः सुुरमा। 'एतनानावताराणां निधानं बीजमव्यय' मिति भीक्छ छुणावतारातिरेक्तावताराणां पुरुपावतार-






 व्वमिति रोषः जीवोपीति। पुरि वसनसम्भवाजीबोपि भवतोलयर्थः। भगवानेवेति। पुरदाहपपरासनयोंड्जीवे अभावादिति भावः। द्वितीय

 आहुः अस्येग्यादि । मूबे 'पोरषं रूप' मियनेन पुरषसम्बन्धिब्बमुच्यते। तेन पुरपविधमभिश्रेतम्। तदेवैकैकादरोपि 'नन्माया-
 भोगझ्शेति द्वितीयमक्ष एवेति भावः। अधिकारीति। अधिकारी जीवो नास्तीति बोधनार्थम। ब्याख्याने नु वाक्यार्थ उक्त


 घह्साणे न्यूनतां परिहरन्ति अन्यां सृष्शविति । ख्ययमिति ‘आसीज््वानमयो होर्थ' इल्यादिवाक्येग्यः। न किश्चिदिति। प्रकृतेंश्श्र्यं





## भीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी






 सर्वभूतचथं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते’ इति । तद्रत्र विराडन्तर्योमी 'पातालमेतस हि पादमूलम' इलादिना वक्ष्यमाणः उपास्यतया





## हिन्दी भनुवाद

भीष्रतनी कहते हैं-सृष्टिके आदिमें भगवानेते लोकोंके निर्माणकी इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदिसे निष्पन्न पुषपरूप महण किया। उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच मूत्तये सोळह कहाएँ थीं॥ ? ॥ \% उन्होंने कारण जबमें शघन करते हुए जब योगनित्राका विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवरमेंसे एक कमत प्रकट हुआ और उस कमलसे प्रज़ापतियोंकें अधिपति अहाजी उउपन्न हुए ॥ २॥

यस्यावयवसंस्भानैः कलिपतो लोकविस्तरः। तद्ध भगवतो रूपं विशुद्धं सच्चमूर्जितम्॥३॥ पइयन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुपा सहत्रपदो़ोर्मुजाननाद्युप्तम ।
सहत्रमृर्थभवणाध्षिनासिकं सहप्समौल्यम्बरकुण्डलोछ्छसत् || \& ॥

## भीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका



 तैरहसच्छोभमानम ॥ ॥ ॥

## शीवंरीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकाराः

अथ तस्य पुरुस्य सामान्यत एकवेन स्वरूपमाह तदिति। तत् भीभवतः पौरें रूपं, कै प्रसिद्दो। विगुद्बोर्जित-


 यातमिति॥३॥ \# तदेवे पुरुष्स द्विधा स्यानकर्मणी उक्तं स्वरुपवदाकारं व्वेक्रकारमाह परयन्नीति। अदः पौरषं


 पुंसो नाभिद्धदसरोरहात्र् । जातस्यासीब्युतो धानुरत्रः वित्समो गुणीः" इति ॥ $8 \|$

## भीमद्रीरराघचक्याख्या



 भवतीति ॥ $8 ॥$

## श्रीमदिजय丬्वजतीर्थซ्हता पदरत्नाक्टी




 खमाग्रया कलिपतं महदहंकारादिभिः संभूनूकुपपन्नमत एव पंचभूतनाद्येडडहाकलोपेतं किमथं अनेन लोकसिस्क्ष्रया। कोसी




 जीवव्वं न घटते। नहि नियनिम्मुंक्तशिरोंबेदनो हीलया कदाचित्चद्वान् स्यांमिति कामयते, पंचीकरणमपि स्कल्पनामंतरेणन न





## भीमसीव्रगोख्वामिकृतः कमसन्द्रमे:


 सन् सृष्टयादिकं करोतीलिया। एवमायोडबताएः पुरुष: पररयैत्स्य च टीका। परस्य भूम्नः। पुरुःः प्रकृतिपवर्त्रकः। यस्य सहम्रहीष्ष्या चुक्तो लीलोविमहः स आदोडवतार इल्येषा। तथा तृीयस्य विंगे द्वेनेनेलादिक सोडन्वियन्तं सटीकमेव प्रकण-



 प्राण्याट् यदे़े आकाश आनन्दो न स्यादि'ति भ्रुतेः। तस्मात् साक्षाइगयद्रोे तु कैमुलमेवायातम ॥ः॥ \# तदेवे



 सीत्र सुतो धानुरत्रि: वितसमो गुणैरिंति ॥ ४॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्रता सारार्थदर्शिनी




## 


 मेंल्यादिभिरहल्यसत त्रोभमानमू ॥ $8-4 \|$

## श्रीमइल्लभाच्चर्यंबिरचिता बुबोधिनी क्याष्या।

तेषां स्यानं वड़ुं लोकाव्दस्य भुवनखाधित्वात् तेपां जडवेने सतो जननाभाबात् निद्रितस्य तजननमियाशंक्य पुरण्हीीरस्थूल्लवयवा एव तथाविधा जाता इलाह यस्सावयवसंस्योनैरिति। स च युक्या मध्ये भावे तिष्षतीति ज्ञायते। वस्तुतन्ड
 मिंल्यादिभिः। इतीरे लोकनिर्माणे लोकानामनियत्ब्ममाइंक्य निएकरोति विस्तर इति। एवं भुवनजननिर्माणेनावताप्रयोजनुक्त्वा


पपन्तिवैशब्देनोच्यते तद्रगवत एव रूप नान्यतिकिचिदियर्थः। ननु भगवतः प्राहृतं रपमेव नास्ति, खुद्वसत्वात्मकमेव भवति, तरक्कथ घंद्सांडस्य देहत्वमतं आह विसुद्धं सत्व्वमिति। झ्रुद्वसत्वात्मकमेवेदं शरीरमिल्यर्थः। उर्जितमिति न शांतं किंतु सर्वकार्य-
 करणत्वेनापि संभवति तक्कथमेकांततो देहत्वमित्याह पइयंतीति। योगिनां योगजधर्मसाक्षात्कार एव भगवदृवतारत्वे पमाणं

 अलद्यतम, अन्र कियाशक्तिप्रधानानि चत्वायंगानि निरुपितानि, गतिश्र सृप्टिजननं गतिश्र परिभाषणमिति ज्ञानप्रधानान्याह सह स्रमूद्द्वश्रवणादिनासिकमिति महस्ं मूूर्द्धस श्रवणे अक्षिणी नासिके च यस्य त्रीण्येव द्विदेवस्यानि ज्ञानांगानि प्रसिद्धानि न
 मुकुटानि अंबराणि कुंडलान्डान च तैरहलसद़तिशोंभायुक्तमिट्यर्थः। परिकराणामवरोहप्रकारेण मतीतत्वाद्यथाक्रमं निर्देरःः $1 \%$ \&

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

यस्यावयवेत्यन्र। स चेति। विराड्द्देहः मध्यभाव इति। वृक्षभावे जरायुभावे वेति प्रतिभाति। बीजं पूर्वभावः, वृक्षो मध्यभाव:, फलमुत्तरभावः 1 बीजं पूर्वभावः, जरायुर्मध्यभावः, देह उत्तरमाव इति जरायुभावे जरायोरन्तरव्यात्रावत्रापि तथाव्वसिद्वघा 'अवयवसंख्यानैः कल्पित’ इति विरुद्धं स्सात्, अत आहुः बसुतसिच्विति। उक्षोपवत्तिरिति। बीजत्वरूपेयर्थे, तथा च भगवतो रुपं बत्, भगवतो बीजत्वादिति भावः। रजोनेवेधाभावेपि कार्योन्मुखव्वे हेतुं ठ्याकुरंन्ति हर्षेगेल्याद्य 11 ३ $1 \%$ \% पर्यम्तीय्यन। करणव्वेनेति। लोकरचनायां करणत्वेन, यतो लोकरचना बह्माण्डेन जायत इति। अतो न पुरुषो नावतार इसर्यः। रूपमिति । करादिविशिष्टं रूपं ठ्यवहारयोग्यम्, साकारता चानन्दयोगात्। तथा च सद़ानन्द्रमि्यर्थः। सृहिजननमिति। गुह्यादिस्यानानों गुरुपदेतैव प्रहणत् अत्र सुष्टिजननमुक्तम्। न नानाब्बमिति। श्रोत्रातिरिक्तेन्द्रिणाण्यपेक्ष्यापि न नानात्वम्, किन्वेकरवमेव,
 एवमेव शिष्टे कर्मेन्द्रियं बोध्यम् $118 \|$

## श्रीगिरिधरकृता वालग्रबोधिनी


 पुरुषावतारे कि प्रमाणं कीट्रोा वा तस्स विम्रह इल्येक्षायां योगिजनप्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणमिल्याह्य-पइयन्तीति। अदु्रमनल्पं योगजधर्मेण सिद्धं दिव्यं यच्चक्षुस्तेन अदः पुरुपरूपं पश्यन्तीडयन्वयः । तद्विशिनषष्टि-सहसमपरिमितानि यानि पाददादीनि तैरद्भमुतम, सहसं मूर्द्धाद्यो यस्मिस्तत्, सहस्रं यानि मौल्यादी़िन तैरहल्दस् शोभमानम् ॥ ४।।

## हिंन्दी अनुवाद्

भगवान्के उस विराट रूपे अन्प-प्यद्यमें ही समर्त लोकोंकी कल्पना की गदी है, वह भगवान्का विख्युद्ध सत्व्वय श्रेष रूप है।। ₹॥ योगीलोग दिठ्यद्धिसे भगवानके उस रूपका दर्शोन करते हैं। भगवान्का वह रूप हजारों पैर, जाँचें, भुजाएँ और मुखोंके कारण अन्यन्त विलक्ष्पण है, उसमें सहस्तों सिर, हजारों कान, हजारों आँसें और हजारों नासिकाएँ हैं। हुजायों मुकुट, वब और कुण्डल आदि आभूपणोंसे वह उह्हसित रहता है $\|8\|$

एवन्नानावताराणां निधानं बीजमठ्ययम्। यस्यांशांखेन सृज्यन्ते देवतिर्यंज्नरादयः॥५॥ स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमासितः। चचार दुचर्रं घहा बह्नचर्यमखण्डतम् ॥ ६ ॥ द्वितीयं तु भवायास्य रसावलगतां महीम् । उद्वररण्यन्जुपादत्त यक्जेशः सौकरं वฐुः॥ ७॥ वृतीयमृषिसगें च देवर्षित्वमुपेट्य सः। बन्त्र सात्वतमाचृ्ट नैष्मर्म्यं कर्मणां यतः ॥८॥

## भीधरस्वामिविरचित मावार्थदीपिका



 तच्चरित्र चाह। स एवेति। कौनार आर्षः ध्राजाप्यो मानव इलादी़ि सर्गविशेषनामानि। यः पौरुषं स्षं जगृहे स एव देवः
 चराहावतारमाह। द्वितीयमिति। अस्य विश्वस्य भावायोद्नवाय। महीमुद्दरिष्ग्यन्निति कर्मोक्तिः। एवं सर्वंत्रावतारस्तकर्म चोक्त-
 तंत्रं पंचरात्राग्ममाचष्टोत्तवान्। यतसतंत्रान्निर्गतं कर्मत्वं बंधहेतुत्वं येम्यस्तानि निष्कर्मोणि तेषां भावो नैष्कर्यम्। कर्मणामेव मोचकत्वं यतो भवति तदाचच्टेत्यर्थः ॥८॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थन्दीपिकापकाराः।

कूटस्थं लयविक्षेपशून्यम्। इलर्य इति। अंशीभूतमिति भावः ॥५॥ \% \% अथ प्रचचुर्येण तदवनारान्कथयंस्तदैक्क्यविवक्षया तद्धांशिनामव्याविर्भावमानं गणयति विशाला। तन्र स एवेति योम्भसि झयानो यश्च सहृस्रपादाद्दरूपः स एव पुरुषाएयो देवः। "एते वांशकलाः सर्वे कुणात्तु भगवन्स्वयम" इस्युपसंहारस्यापि संवादाते। "व्रहा विप्रो विधाता

 "ये जाता घ्रह्मणो देहात्ते देवर्षय ईेरिताः। सृष्रचादौ कर्द्रमाद्या वै देवता अपि ते स्मृतःः" इत्युक्तेः। निष्कर्मशान्दे कर्मशान्दो भावपधानो ज्ञेयोऽत उक्कं निर्गतं कर्मव्वम्। इलर्यर्थ इति। "एवं नृणां कियययोगाः सर्वे संसूतिहेतवः। त एवाह्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे" इत्युक्तनन्ययेयेन बन्धकानामपि मोचकरवमिति भावः॥८॥

## भीमद्दीरराघवव्याख्या

एतद्निरुद्वाब्यं रूपं नानाविधानामवताराणां निदानं मूलकारणं बीजं कुत्सजगद्वीजभूतं कृत्र्नजगत्सृष्ट्टचतुर्मुखोलेपत्तिस्थानत्वादिति भावः। अठ्ययमक्ष्यविकाररहितमनेनाप्रकृतत्वमुक्षं यस्येति, यस्य भगवतोऽनिरद्बस्यांशांश्रोन शररीरमूतचिद्धचित्त₹चैकदेशेन देवादयः सृउ्यंते ॥Я॥ \% स देवः परमपुरुष एव ज्नहा चतुर्मुखारीरकः सन्प्रथमं कौमारं सर्गं सनक्कु-
 कुमाराः प्रथमावताररुपाः प्रथममिति विशेषणाद् द्वितीयमिल्यनंतरोक्तेश्र इमे च कुमारा अनुप्रवेशावतार रूपाः। तथा चतुर्मुख्योपि घह्म-
 पयंता जगदृंतर्यवंस्थिताः। प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशावर्तितः।। दतसतो न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारकाः। अविद्यांतर्गताः सर्वे ते हि संसारगोचरा: 11 पश्रादुद्र्मूतबोधासते ध्यानैनैवोपकारकाः। नैसर्गिको न है बोध्तेषामव्यन्यतो यत" इति चतुर्मुखसनकादीनां जगदंतर्वर्तिनामविद्यावेष्टित्वेन शुभाश्रयत्वानर्हरतामुक्ट्वा बद्वान्तामेव सतों पश्राद्योगेनोद्यूतबोधानां खख्वरूपापन्नानां च स्वतः खुद्धिविरहेण मुमुक्ष्पास्यं्वनिपेधात् "सृत्वि ततः करिष्यामि व्वामाविर्य प्रजापते" इति शीजन्मरहस्यवचनैकार्ध्यांच। तदेवं चतुर्मुखस * * अथ वराहावतारमाह द्वितीयं तिवि। अस्य जगतः भवायान्युदययय रसातलगतां महीं पृथ्वीमुद्धरिष्यन्यज्ञरोो भगवान् द्वितीयं सौकरं वाराहं वपुरादत्त जगृहे, वराहो द्वितीयावताए इलर्थःः। अयं च ₹वेन रूपेपावताएः। यज्ञेशा इस्यनेन यज्ञाराध्यव्वतंफलदत्वयोः कथनात्तच्छरीरकत्वायुकः बपुरुपादत्तेति वपुर्मात्रपरिपहोक्तेः अस्य भवायेति के लसाधुपरित्राणार्थत्वसूचनाच्च $\|\cup\|$ * \% नारदावतारमाह तृतीयमिति। तृतीयं बपुरुपादानमृषिसर्गः ॠषिह्पजन्मेलयर्थः तन तुतीयेवतारे स भगवान् देवर्विवंवं नारदृखूपापच नारदाख्यं जीवमनुप्रविउ्येल्यर्थः सात्वतं तं पंचराःशास्र्रमाचप्टावोचत्रवर्त्तयामासेल्यर्थः। तंन्रं विशिनष्टि यतर्तंत्रात् कर्मणां निवृत्तिधर्मवतां नैष्कम्र्ं निवृत्तिधर्मविरहं प्रवृत्तिधर्मागामकर्त्तव्यतावगम्यत इति॥८॥

## थ्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रतनावल्डी

त्रयाणां रूपाणां मध्ये पक्मनाभाबयं रूपमवतारकारणमियाह एतदिति। यक्क्षीराणवशायि पक्कनाभाभिधं रूपं एतन्मस्सादिनानावताराणां बीजं ठ्यंजक्रं निधानम्। अंततोत्र सर्वावतारा निधीयंते एकीक्कियंत इति न वयेतील़क्ययं यस्य पम्ननाभस्यांशांरोन सामथ्यैकदेरोन द्वे वादयः सृड्यंते स पन्माभ एव सर्वावतारहेतुरिलर्थः $\|५\| \%$ स एव पद्मनाभो द्रेवः प्रथमं
 मर्भतिहतं यथा भवति तथा चचारेयर्यं। सनत्कुमारोण्यः सनकाद्वि पहितः ॥ है। रसात्बलगतं महीसुद्धरिए्य-

न्तुद्वर्तुकामो यजेशः श्रीनारायणोऽस्य जगतः भवाय तु स्विलर्थमेव सौकरं सूकरस्य वराहस्य विच्यमानं वपुरुपादत्तेल्यन्बयः $\|\bullet\|$


 देवर्षित्वं नारदृ्वमुपेत्येत्यपव्यख्यानमपह्तितमिति ज्ञातण्यम्। भो शौनकाद्यः तृतीयमृषिसर्गं वित्तेति वा तदवतारप्रयोजनमाह द्वेर्षिंव्वमिति $1 \subset$ ८॥

## श्रीमज्ञावगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्भः।

तन्र श्रीभगवन्तं सुष्ठु सपष्टीकत्तुं गर्भोदकस्यस्य द्वितीयस्य पुरुषव्यूहस्य नानावतारित्वं विवृणोति एतदिति। एतद्घ्हाण्डर्थमिल्यर्थः। निधानं सागराणां समुद्र इव सद़ैवाश्रयः अत एवावययम् अनपक्षयं बीजम् उद्रमस्थानम्॥५॥ \% अथ पाचुर्येण तदववतासन् कथयन् तद़ैक्यविवक्षया तद़ंशांशिनामयविर्भावमांत्रं गणयति विंशा्या। तन्र स एवेति। योऽन्भसि शायानो चक्व सह्स्रपादादिस्पूः स एव पुरुषाख्यो देवः। 'एते चांशकलाः पुंसः' इत्युपसंहारस्यापि संवादाव्। कौमारं चतुःसनरुपम् ॥६-↔॥ \# तुतीयमिति। ऋषिसर्गमुपेल तन्रापि द्वेवर्षित्वं श्रीनारद़त्वमुपेय्य कर्मेणां कर्म्माकारेणापि सतां श्रीभगवद्धर्माणां यतस्तन्च्राू नैष्कम्यं कर्मबन्धमोचकत्वेन कर्म्मम्यो निर्गतत्वं तेम्योऽमिन्नवं प्रतीयत इति होषः॥ ॥-९॥

## श्रीमद्विश्वनाथनक्रवर्तिक्टता सारार्थद्वर्शिनी

घोडशकलॅवेन यत् पूर्णत्वमुक्कं तद्धर्यायति एतद्दिति। बीज़त्वेऽपि नान्यबीजतुल्यं किन्तु निधानं निधिराशीमूतमित्यर्थः। वर्ष्यमाणा अवतारा एत干्यांशा इति भावः। न ठ्येतीत्य०्ययं नित्यं यस्यांशो घ्वह्या तस्यांशो मरीच्यदिस्तेनेति। देवादयो विभू-
 इत्रर्थः। कौमारं सर्गमाश्रितः कुमारेषु प्रादुर्भावं प्रात्तः सन् घह्या शाहमोो भूत्वा घह्मचर्यं चचार स्ययमाचरन् लोकेषु पचारयामासेत्यर्थः। प्रथमद्वितीयादिशब्दा निर्देशमात्रापेक्षया।॥ \&।। भवाय क्षेमाग। उद्धरिष्यन्निति कर्म्मोक्तिः। एवं सर्वन्वा-
 सात्वतं पश्नरात्रागमम् । यतस्तन्त्रात् कर्म्मेणां तत्रोक्तानां नैष्कर्म्यं कर्म्म बन्धमोचकत्वम् ॥ ८॥

## श्रीमच्छुकद्देवक्तुः सिद्धान्त्रद्रद्पणः

श्रीकुमारावतारमाह स एवेति। स एव भगवान् कौमारं सर्गं प्रादुर्भावमास्थितः न्रह्या ज्राह्मणो भूत्वा अखंडितं दुध्ररं
 पेक्षया॥६॥ \% अथ वराहावतारमाह द्वितीयमिति। अस्य जगतः भवाय उद्रवाय उपादत्त जग्रे।। $\|$ \# \% नारदावर्वारमाह तृतीयमिति। सः भगवान् तृतीयम् ऋषिसर्गम ऋणिजन्म उपादत्त्त तत्र द्वेवर्विव्वमुपेय यत干त्तात्रत् कर्मणां निवृत्तलक्षणानां नैक्कर्गं ज्ञायते निर्गतं कर्म संसारहेतुर्वं येम्यस्तानि निककर्माणि तद्जावो नेषकर्म्यम्, तत्तंत्रं सात्वतं वैषणवम् अब्रोचत् ॥ ८ ॥

## श्रीमछहल्याचार्यंचिरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ननु "वाचं चेनुमुपासीते"तिवत् उपासनाप्रकारेण भगवद्रूपवेनेन जगतो ध्यानसंभवात् कथमेकांततोवतार इ्याशांक्याह एतन्धानावताराणामिति। अयमर्थः अवताराणां मूलभगवान्मूलावतरणं वा तत्र तर्र्वनिर्मितत्वान्न भगवान् तघ्यद्यवताररूपमपि न भवेत् अवताराणां मूलमपि न भवेत् अवतारोक्कर्षश्व। अतः पुरुषस्थावतारत्वेन संदेछः। नानावतारणां मस्स्यादीनां निधीयतेडस्मिन्निति निधानं स्थानं बीजमुदूमे हेतुः तचाविनाशि कंदवद्दंक्रोपप्ती न नइयतीसर्थः। । अवतारप्रयोजनं सूचितं विस्तारयति यस्यांशांशोनेति । अंशो घह्मा तस्य मरीच्यादिः जघनादयो वा देवाद्यः साच्चिकादिम्रधानःः॥५॥ * एवं पुरुपावतारमुक्ता तत् प्रकृतिरूपान् तदंशसृष्टावप्यवतारानाह स एवेल्याचेकविशाइलोकैः। सर्वत्रावतारनामप्रयोजनं चोच्यते अवतरणरूपस्य तुल्यव्वेन आवेशावतारयोरविरोषेण निरूपणं "सस्त्वरूपशारीरेषु चह्दणः संकमः स्मृत। अशुदुरुद्धभेदेनेन शरीराणामतो द्विधा" कार्यकाले

 दैपायनसथा। कपिलो द्त्त ऋषभः गितुमारो रचेचेः सुतः। नारायणो हरिः कृणसापसो मनुरेव च/ महिदासस्तथा हंसः लीखिपो



 स्फुटम्।" प्रथमं घह्मणः सनकादय उत्पन्नाः तदावेशास्तस्य प्रयोजनं घह्मचर्यमिति। न हि जीवस्य घह्मचर्यषवं संभवति इंद्रियवत्वात्। यथाहि क्षुद्निराविर्भूंतः सोढुमराक्यः, एवं बीजाधारकामाग्निरपि तत्र यथा जलपानं तथा स्रीप्रेक्षणाद् यथान्नतृप्पिस्तथास्तिगा रेतोनिवृत्तिः । तन्र मनसा स्रीनामस्मरणेन रेतोधारणं घह्मचर्य भगवदावेशोनैव भवतीति पथमं सनतक्कुमाःः। स एव देवो नारायण: कौमारं सनत्कुमार रुपं स्रीभिर्जल लस्यै: बीजे वृद्रे यौवनें भवति, तदाभावाच्तेणु सर्वदा कौमारमेव कुत्सितो मारो यस्मादिति दुश्ररणमिति लोकेडस्य चरणमप्रसिद्वम् अखंडितं यथा भवति तथा अस्य हि प्रतिक्षणं नाशसंभवः 11 ह।। \% स्वर्गादौं जगन्निर्माणे अस्य प्रवक्वस्य भूयर्त्वं न भवेदिति वराहेण भूम्युद्धरणं द्वितीयम्। एषामवताराणं विचारो द्वितीयस्कंधे करिषयते। अन्र तूद्देशमान्रेण निरुपणम् । आद्विवराह्कल्पे निमिंता भूमिः वराहकल्पे उद्धृता तदाह रसातलगतामिति ।ििरोधपरिहारं चाप्रे वक्ष्रामः, उद्वारं करिएगन् सौकरं वपूरुपत्त। नायं पुरूषावतारः कितु यज़ाधिष्षातृधर्मरुपभगवद्वताइः क्रियायास्तन्मूलकरेवात् अयं मन्युरुपः क्षत्रिये प्रतिष्टित इति द्वितीयत्वमीज। \% नासदे हि भगवदावेशः ॠषयो हि मंत्रद्रष्टारः' ते च कमांगमूता इति तृतीयत्वं द्रठयदेवतामन्त्रभेदेन वा स पुरुष एव प्रथमतो ऋषिसर्गमुपेत्य तत्रावताइकार्यमपइयन् ततो द्वर्षित्वमुपेत्य नारदे आवेशां प्राध्य सात्वतं वैषणनं तंत्रं पंचरात्र रूपम् आचष्ट। भगवत्परिंचर्यानिरूपणं न भगवद्वयतिरेकेणान्यराक्यमिति कर्मणां प्ररोहनाराइतेनेति-परिचय्यायं सर्बोणि कर्माणि अंगभावं अजंते । परिचर्याँा मगवद्धर्कत्वेन भगवत्वे सर्वेषामेव नैष्कर्म्यम्॥८॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

एतन्नानेटयन्र। जघनाद्य इति। अह्मणोंशा जघनाद्यः, तेम्योपि सृष्टिस्मरणात् ॥५।। स एव
 रोषः। द्विधेति। अवतारो द्विधा। परमिति अवतरणम्। नन्वत्राविशोषेण कथनाद्वतारावेशभेद्ः कुतो निख्रेय इल्यत आहुः तत्र निर्णय इ्यादि । नारयण इति। धर्मपुत्रः। कृष्णस्तापस इति। कूर्मपुराणादौ साम्बजननार्थे तपः कुर्वाणः। मनुरिति। स्वायंभुवः। कामकामपुत्रौ ठ्यूहरूपौ। नरो धर्मपुत्रः। विरोषावेशिन इस्यत्र विशोषपदं सूतादिष्यावृत्त्यर्थम्, कथावद्नादिकाले तेष्वप्यावेशादिति। अविशोषेणति। सड्रमणषंल्येन, न तु कालविचरेणेत्यर्थः। तन्र गमकमाहुः ₹फुटमिति। 'अन्ये चांशकला' इ्यन्र पदद्वयोक्त्या निर्णयत्तथेसर्थः॥ \& ॥ \% द्वितीयमिस्य। एतस्यावतारिका स्वर्गादावित्याद्धि। न मवेदिति। स्वर्गादेः कर्मभूमित्वाभावान्न भवेदित्यर्थः । द्वितीदरकन्ध इति। सप्तमाध्याये। आद्विवराह इल्यादि । एतज तृतीयरकन्धे त्रयोद्शाध्याये वर्तंते। आदिस्सु सर्वेषां च कल्पानामाधिदै़िविकं रुपम्। ‘सृजतोर्मोक्षनिर्वर्भिः पलाठ्यमाना रसां गते’ति वाक्यात्। अग्र इति। तृतीयस्कन्धत्रयोददााध्याये। वराहकल्पे वराहजन्मदिने निर्मिते। विरोधेति। अन्र विराजो वाराहोत्पन्तिः, तत्र घ्रह्यण इति विरोधसत्परिहारम्। अत्र प्रथमाद्वितीयादिशब्द्रो निर्देशामात्रापेक्ष्या श्रीधरीय उक्ष:, तन्न, किन्तु हेत्वन्तरेणेति तं बोधयितुमाहुः अयं मन्युरुप इल्यादि । 'पशूनां वा एष मन्युर्यद्वराह' इति श्रुतेस्तद्रूप अश्वमेधादिरूपेण क्षत्रिये प्रतिष्टित इति न्राह्मणोत्तरभावित्वात् द्वितीयत्वमिल्यर्थः। नारदृस्य पूर्वभावित्वात् सङ्वन्या विरुध्यत इत्यत एवमुक्तम्। एवमगेपि बोद्धव्यम् 11611 * तृतीयमित्यत्र। इति तृतीयत्वमिति । अधिकरणकर्मणोरपेक्ष्तया तथेत्यर्थः। अधिकरणत्वस्य नारदेपि सत्ववात् पक्षान्तरमाहुः द्रठयेल्यादि । तेनेति। परिचरणेन ॥ く॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

तर्हि तन्मूलमूतं जलरायिसृषं नित्यमनित्यं वेत्याकाङ्क्षायां कूटस्थं सदैवैकरस्ं तन्नान्यावतारवदाविर्भावतिरोभाववदि-याह-एतदिति। एतत् आदिनारायण रूपं नानावताराणं निधानं निधीयतेडस्मिन्निति तथा कार्यविसाने प्रवेशास्यानम् । तथा बीजं प्रादुर्मावस्थानम्। ननु बीजत्वे तस्य विकारित्वं ₹र्रादित्याराङ्ᅮयाह-अव्ययमिति, क्ष्यवृद्वयादिविकाररहितमित्यर्थः। एतद्रूपेणा-
 सनक्कुमाराद्यवतारंस्तचरितानि चाह-स इति। यः पौरषषं रूपं जग्ड़े स एव देवः कींडापरः कौमारं सर्गमास्थितः सनःकुमाराद्विरुपः सन् न्रद्मा घाह्मणो भूत्वा बह्मचर्यं चचारेत्यन्वयः। ननु नह्मचर्यं तु जीवा अपि चरन्त्येव तेन कथं तस्य भगवद्वतारत्वसिद्धि-रियाशाङ्क्राह-अखण्डितमिति। एवं न्रह्मचर्य भगवद्वव्यतिरिक्तेन कर्त्तुमशक्यमिति भाचः 11 ६ 11 \% वाराहावतारमाहद्वितीयमिति। अस्य विभ्वस्य भावाग उद्भवाय रसातलगतां महीमुद्वरिष्यन् यक्जेशो विषणुर्द्वितीयं तु सौकरं वपुरूपाद्त ग्तीतबा-




## हिन्द्धी अनुवाद

भगवानका यही पुरुपरूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोष है-इसीसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूपके छोटे-से-छोटे अंशासे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि होती हैं।५॥\% उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गमें सनक, सनन्दन, सनातन और सनक्कुमार-इन चार बाहाणोंके रूपमें अवतार गहुण करके अत्यन्त कठिन अखण्ड घह्मचर्य का पालन किया 11 ६॥ \% दूसरी बार इस संसारके कल्याणके लिये समस्त यज्ञोंके स्वामी उन भगवान्ने ही रसातलमें गर्यी हुई पृथ्वीको निकाल लानेके विचारसे सूकरहूप ग्रहण किया $\|*\| \%$ ॠषियोंकी सृष्टिमें उन्होंने देवर्षि नारदके रुपमें तीसरा अवतार महग किया और सात्वत्त तन्त्रका ( जिसे 'नारद-पाश्वरान' कहते हैं ) उददेश किया; उसमें कमींके द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुन्ति मिलती है ? इनका वर्णन है ॥C।।


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

नरनारायणावतारमाह। तुर्य इृति। तुर्ये चतुर्थेडवतारे। धर्मस्य कल्रांो भार्येलर्थः। "अर्धो वा एष आत्मनो यत्पती" इति श्रुतेः। तस्याः सर्गे। ॠषिः भूत्वेत्येकावतारव्वं दर्शायति॥९॥ \% कपिल्यवतारमाह। पंचम इति। आयुरये तनाम्ने जाह्वणाय। तत्र्वानां ग्रामस्य संघस्य विनिर्णयो यस्मिन् शाखे तत्सांख्यम्र्य 30 ॥ \% \% दत्तात्रेयावतारमाह।
 मर्सह्राप्यमिषेग मामेवापन्यं वृतव्रानिति दोषहृष्टिमकुर्वन्नियर्थः। आन्न्वीक्षेकीमात्मविद्यमम। प्रह्नादादिभ्यश्य। आदिपदान्यदुहैह्हयाद्या गुद्यंते। ११॥ \% यज्ञावतारमाह। तत इति। स यज़ो यामाघैः स्वस्यैव पुत्रा यामा नाम देवास्सदाच्चैः सह स्वायंभुवं मन्बंतरं पालितनान्। तदा स्वयमिंद्रोऽभूद्यित्यर्थः।। १२॥

## भीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

 सुताः" इति कला 5 द्दं ज्येष्ठाय पुत्राय दायाद्धागो देयः कलायामपरार्द्धभागे इतरे पुत्रा भागिन इलर्थः। "कला स्यादंशमान्रके"
 तोके कथ्यते एष अत्मनो देहस्यार्धोऽर्धभागः। यद्यपि समेंशकेऽर्धशब्द्स्य कीजत्वं भवति तथाप्यत्राष्ष्वावप्पुर्स्वमिति भावः।
 प्रकृलाद़ीनां ग्रामः संघ: "ग्रामः संचे चावसथे" ड्रति कोशात्। "ऋविं प्रसूतं कपिलम्" इति श्रुतावपि कपिलावतारो वर्णितः 119011 ॠ इलर्थ इति। भक्तवाश्सल्येन भक्ताभीष्टसंपादकत्वादिति भावः। यद्वाऽनसूययाऽत्रिपल्या वृतः। तदुक्ष घह्नाण्डे पतित्रतोपार्याने "अनसूयान्रवीन्न्वा देवन्न्होशकेशावान्। यूयं यदि प्रसन्ना मे वराहां यदि चाव्यहम्। प्रसादाभिभुसाः सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ" इति। श्रीविषोरेवावतारोयमिति। श्रुतिरपि "यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः। अन्र यस्तमन्वविंद़न्न ह्यन्येडहाभ्तुवन्" इति सूर्यमात्मानं स्वर्भानुर्माया तमसा विपर्ययेणाविध्यत् जीवत्वमनयत्। अत्रेरपलान्यात्रेयो द्तात्रेयः बहुव्वं पूजार्थम्। तमात्मानं साक्ष्षदीख्यरं ज्ञानवन्तम्। ईेश्यरावतारत्वेन मायावशत्वाभावादिलर्यः। अन्ये व्ववियावृत्वान्न विदुरिति श्रुतिपदार्थः। अलर्काय राज़े। आदिना यदुम्ःः ॥ ??॥ \% ततस्तदनु आक्लूल्यं स्वायंभुवपुज्यां रुचेः प्रजापतेः यज्ञो नाम "तस्माचज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जश्बिरे" इति श्रुतेः। इल्यर्थ इति। तदान्यस्य देवपालनासमर्धत्वड्स स्वयमेनेंद्राधिकारं शिष्ट्रवानिति भावः॥ १२॥

## श्रीराधारमणदासगोसामिविरचिता दीपिनी व्याख्या

भार्यैति। धर्म्मस्य भार्यायाम्, मूर्तिनान्न्यामिति शोषः $\|\rho\|$ आसुरिस्तावत् तत्रभवतः कपिलदे वस्य आद्याशिष्य इतीय्वरकृषणीयसाझ्न्यकारिकायां सुर्पष्टम्, $119011 \%$ अन्रेरपत्यमिति द्वितीयसकन्धीयसमताध्यायस्य चतुर्थम्श्चोकः । अन्वीक्षते आत्मो इत्यन्वीक्षा, तामधिकृल्य कताम्। तामेवाह स्वामिपादः आव्मविद्यामिति ।। ११-१२ ॥

## श्रीमद्धीरराघववयाख्या

तुर्य इति। धर्मकलासर्गे धर्मात्पितुः कलासर्गे दुहजन्मरूपे तुर्ये चतुर्थावतारे नरनारायणाख्यावृषी भुत्वा आत्मोपशाम इन्द्रियनिग्रहः तेनोपेतं दुश्ररम् इतरैखर्तुमशाक्यं तपश्रकार 11 ९॥ \% पंचम इति पंचमोवताःः कापेलो नाम कपिलाख्यः सिद्धानामार्मयाथान्म्यानुसंधानयोगेन सिद्धानां स्वस्वरूपापन्नानामीशः कालेन प्रवर्त्तयितरहितेन कालेन विम्लुतं तिरोहितं सांख्यं कथंभूतं तन्तानां प्रकृतिमहदादीनां ग्रामस्य कलापस्य विनिर्णयो याथात्र्यनिर्णयो यस्मात्तथाभूतमासुरये प्रोचाच। आसुरिनामसिद्वेष्षु प्रधानस्तरमै $130 \| \%$ पष्रमिति अन्रेः प्रजापतेरपत्यत्वं प्रति वृतः मम पुत्रो भवेल्यत्रिणा वृत इल्यर्थः, अनसूययाडत्रेर्भार्यया प्रापः तस्यः पुत्रो दत्तात्रेयाख्यो भूत्वेय्यर्थः अलक्काय प्रह्लादादिभयश्रान्बीक्षिकीमध्यात्मविद्यामूचिवान्, तं षष्टमवतारं विद्याद्विति यत्तच्छबदाध्यादारेणान्वयः, षष्ठ पष्ठरूपं तिवति वा 1 ?? ॥ \% \% तत इति । ततः सतमेऽवतारे रुचेसदायांयामाकूलां ठ्यजायत स च चज्ञ इति प्रसिद्धः, स यज्ञः याम आद्यो येषां तैः सुरगणैः सह स्वायंभुवमन्वंतरमपात्पालयामास।। २₹॥

## श्रीमहिजययधजतीर्थकता पदरत्नावली

भो शौनकादुयः ! तुरीयं चतुर्थ >ृणुत कथं स पझ्मनाभः धर्मनाम्नि भगवति कलासरे स्वांशावतारे नान्ना नरनारायणाघृषी भूँवा अज्ञोकहष्टयात्मनोंतःकरण्य उपशामेनाधिकशांख्या उपेतं युक्तम् अन्येः कर्तुमशक्यं तव: अकरोदितयेकान्वयः। अन्र कलासर्ग इत्युक्त्या नारायणस्यावतारत्वं नरे तु विशेषावेशा इति ज्ञातक्यम्। तुर्य इति केचित्पठंति, तत्र तुर्ये चतुर्थे धर्मकलासर्ग इति सुगमोन्वयः 1191 \% पंचमोवतारोपि कपिलो नामेत्यन्वयः। स सिद्येशः कपिलः कालब्लेन तिरोहितं तन्वानां चतुर्विशातिसंख्यकानां ग्रामः समूह्: तस्य विऐोेण निर्गयो भगवत्परत्वेन यर्सिस्तत्तथोक्तम्। सांख्यं भगवज्ञानप्रतिपादनपरं वेदार्थपरिब्टं हितं नाम्ना आसुरये सच्छिष्याय प्रोवाचेति पः्वादन्वयः। अन्राइलोकप्रसिद्वसांख्याश्त्रप्रणेता कपिलः तचिछछघः

 पलन्यों यक्ञोम्यजायत जातः, स यक्ञो नाम्ना यामा आघा येषां ते तथा तैः सुरगणँः सह सायंभुवमन्बंतरमपात् अरक्षदिल्यन्वयः। प्रतिमन्वंतरं देवानां नामभेदाद्यामा इत्युक्तम् ॥ १२ ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः क्रमसन्द्र्भः।

पश्न्वम इति। आसुरिनाम्ने विप्राय्र $\|$ १०॥ \% पष्ठमिति। अत्रिणा ततूसहशपुत्रोत्पत्तिमांत्रं प्रकटं याचितमिति चतुर्थस्कन्धाद्यमिपायः। एतद्वाक्येनानसूयया तु कदाचित् साक्षादेव श्रीमदीय्वरस्यैव पुत्रभावो वृतोऽस्तीति हम्यते। उक्तक्व श्रह्माण्डपुराणे पतित्रतोपाख्याने "अनसूयान्रवीनत्वा देवान् घह्मराकेशावान्। यूयं यदि प्रसन्ना मे वराहां यदि वाप्यहम्। प्रसादाभिमुसाः सर्वे मम पुत्र्वमेष्यथ" इति शीविष्णोरेवावतारोडयमू 11 ?

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी।

तुर्ये चतुर्थेडचतारे धर्म्मस्य कला अंशः भार्येयर्यः, "अर्द्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नीति श्रुतेः। तस्यां सर्गे प्रादुर्भावे ॠषी भूल्वेति द्वाभ्यामेकावतारं दर्शायति ॥९॥ असुरये तन्नाम्ने ब्राह्मणाय $1190 \| \%$ अनसूयया अन्रेः पत्र्या वृतः सन्नपत्यत्वं प्रापः। यदुक्तं बह्माण्डपुराणे पतित्रतोपाख्याने "अनसूगान्रबीन्नत्वा देवान् घ्नह्मेकेशावान्। यूयं यद् प्रसन्ना में वराहों यदि चाप्यहम् 11 प्रसादाभिमुखाः स०र्वे मम पु₹त्तमेष्यथ" इति। आन्वीक्षिकीमात्मविद्याम् प्रह्नादादिम्यश्र ॥ ११॥ \% स यज़: यामाघँः स्वस्यैव पुत्रा यामा नाम द्वेवास्तदाघैः सह स्वायंभुवं मन्वन्तरं पालितनान् तदा स्वयमिन्द्रोऽभूदित्यर्थः ॥ ?२॥

## श्रीमच्छुक्दे वकृतः सिद्धान्त त्रदीपः

नरनारायणावतारमाह तुर्ये इति । धर्मकलासर्गे तपोलक्ष्णधर्मेभागार्थसंस्गे। ९॥ \% \% कपिलावतारमाह पंचम इति। आसुरये रिष्याय। हेयसांख्यप्रवर्तकोन्य इस्याकरे स्थितम्॥ 10 ॥ \% \% द्तात्रेयावतारमाह् मम पुत्रो भवेत्यनसुयया वृतः सन् तद्भतुरत्रेर्पत्यवं षष्ठं जन्म प्रापः आन्वीक्षिकीम् अध्यात्मविद्याम् $11 १ १ 11$ \% यज्ञावतारमाह तत हति समेमेऽवतारे स भगवान् यामः आदो येषां तैः सह स्वायंभुवं मन्वंतरम् अपात्पालयामास॥ १?॥

## श्रीमद्धहमाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या।

नरनारायणयोःतुर्थाभ्रमधर्मप्रतिपादृकत्वेन तुरीयत्वम् अथवा नह्मचर्ययझ्ञगवत्परिचर्योपशामाः कमेणाश्रमधर्माः धर्मकराः शद्धाद़यः तासां सर्गे जाते पश्यान्मूर्ती मूतधर्मरूपा मूर्तिः धर्मस्तु वेद मूल इति मूल्या ऋषिरूपेणाविर्भूतौ। पारमहंस्यधर्मो द्विचिध इति सहस्तकचवधार्थमिस्यन्यत्र नारायणोवतारः नरे आवेशा, तयोस्तपोज्ञानसहितमित्याह आत्मोपराममिति आत्मनः उपशामः शांतिः ज्ञानं ज्ञानसाध्या वा सर्वत्र हि तपः कोधसहितः, शांतिसहितस्तु लोके दुर्लभ इति दुः्वरमित्युक्तम 11911 \% \% सांख्यस्य वेदानंतरभावित्वात् श्रमानंतरत्वेन पंचमत्वम्। पूवं हि पुराणेधु सांख्यं सिद्धं तत्पुराणानामशचारात् योगादिभिः सांकर्गांच संन्यासस्य चांगभूतस्याभावात् सांख्यं कालेन विप्लुतं पुनः कालविक्वशांकां चारयति सिद्वेश हति। सिद्वियुक्का: सिद्वा: तेषां मनः सिद्वचैव न प्लुतं भविषयतीति भावः। आसुरिक्रषिः इदं ज्ञानं स्रीइाद्रसाधारणमिति प्रत्तिकस्य ताद्दां नाम। संख्या हि पदार्थानाससांकर्यप्रतिपादिका भवति साधर्म्येवैधम्युख़ा, तस्या: फलमाह तत्त्वग्रामविनिर्णयमिति तत्त्वनां समूहस्य विरोषेण निर्णायकम $\|? ०\| \%$ \% योगस्य षष्रत्वात्तत्रवर्तकमाह षष्टमिति। अनसूया मत्साहरयव्याजेन मामेव वृतवतीतीष्योभावेन मात्रा वा, आन्वीक्षिकी योगपुरःसरात्मविद्या अलर्को राजा स हि राजसः तः रास्तपरिनिष्वायाः संद्विग्धत्वात् प्रह्बा-
 क्षत्रिये, तदुर्थं त्रीनाह यज्ञऋषभप्रथुरुपान् रान्रुजयः धर्मनिष्टा प्रजापालनं चेति त्रिषु प्रतिष्टितम् अतो मिन्नम्रमं वक्ष तत इसाह। आकूतिर्मनुकन्या, स च यक्जः रुचेजातोपि पुत्रिकापुत्रः यज्ञो हि जाह्मणे: क्रियमाणः क्षत्रिये फर्लते तथा सोपि यामाचैः प्रथममन्वंतर ्वेवादिमिश्वनुर्विधैः समं तपसि सिथममनुरक्षां विधाय तद़ंतरं पालितवानिति अचतारम्रयोजनम्। प्रियव्रताद्यस्तु कलपांतरे राजानः प्रथममसमर्था इसग्रे उपपाद़यिएयते।। ?२॥

## श्रोमडोसामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीपकाशः

तुर्ये धर्मकलेति श्रोकं ठ्याचक्षते। नरनारायणेख्यादि । अन्र तुरीयत्वोपपाद्नाय अ्रह्मचर्येत्यादि फक्किकापेक्षिता, तद़ग्रे अथवेल्यादि। धर्माकरा इसत्र धर्मकलेत्येवं कमः पाठश्न प्रतिभाति। पक्षान्तरमुपपाद्यन्ति श्रद्वेयादिना द्विचिध इत्यन्तैः। श्रद्वाद्यः सायंभुवदक्षसुताः धर्मपंन्यस्ताश्र धर्मकलाः, ‘अर्द्धो वा एप आत्मनो यत्पत्नी’ति श्रुतेः। द्विविध इति। अर्क्तयुक्तः एकः, हैराग्ययुक्तोपर इति तथा। तथा च धर्मचातुर्विध्यात्तुरीयत्वमिल्यर्थः। अन्यन्रेति। नात्र तद्विचक्ष्तितमिल्यर्थः। ज्ञानसाध्येति। सुखरुपा। ताहर्श्रिति। कपान् विषयात्मकान् लातीति। स्रीशूद्र्योः स्नीइूद्र योः पापयोनित्वेन विष यात्मकत्वात् त गोर्हितमिति
 क्षत्रिये प्रतिष्टितत्वम्, तथापि प्राकू्त्यं घह्मगः सकाशात् अह्मभावेनेति सद्ध्रयापूर्तिः ॥ ?२ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

नरनाएायणावतारमाह-तुर्ये इति। तुर्ये चतुर्थेडवतारे धर्मस्य कलांडराः भागः "अर्धो वा एष आत्मनो घत्पत्नी" इति श्रुतेर्मार्या, तस्याः सर्गे पुत्रते नरनारायणायृषी भूत्वा आहमनोडन्तःकरणस्योपशामः शान्तिस्तदुपेतं तहसहितं दुभ्वरमन्यैम्यरितुमक्यं तपश्रचार जनशिक्षार्थ छृतवानित्यन्वयः ॥ $111 \%$ कपिलाबतारमाह-पक्वम इति। पक्यमोडवताःः कपिलो नाम कपिलखयः सिद्वानां आत्मयाथान्म्यानुसन्धानेन स्वसरूपापन्नानामीशाः सन् कालेन प्रवर्तंकरहितेन विप्लुतं तिरोहितं साख्बधं शाख्रमासुरये तनान्ने ऋषये प्रोवाचेल्यन्वयः। तत्रवचनमपि भगवदू व्यतिरिक्तेन कतुम्नराक्यमिति सूचयन् साद्धचं विरिनष्टि-तन्वेति, तत्वानां प्रकृतिपुरुषमहदादीनां ग्रामस्य कलाप₹्य विरोषेण याथात्मेन निर्णयो यस्मात्तथाभूतमिल्यर्थः 1 दत्तात्रेयावतारमाह-षष्टमिति। अनसूयया अत्रिभायंया वृतः सन्-तथोक्कं घह्नाण्डपुराणे पतित्रतोपाख्याने 'अनसूग्याडन्रीवन्बा देवान् ब्रहोलाकेरावान् । यूयं यदि प्रसन्ना मे वरार्हो यदि चाप्यहम् 11 प्रसादाभिमुखाः सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ' इति महाप्रजामा-
 चदत्रेरपत्यत्वं प्रात्तरं षश्टमवतारं विद्धीति रोषेणान्वयः। तद्रवतारम्रयोजनमाह-अल्को नाम राजा तरमै प्रह्बादादि भ्यश्य आन्वीक्षिकीमात्मविय्यामूचिवानिति $113 ? \|$ \% यज्ञावतारमाह-तत इति। ततः सत्रमेऽवतारे रुचिप्रजापतिसकाशान्तस्य भार्योयां यज्ञनामको भगवानजायत। तचरितमाह-स इति। स च यज्ञो रुचिग्हे जातोऽपि पुत्रिकाधर्मेण मातामहेन स्वायन्भुवेन मनुना स्वगृहं नीतः हवयमिन्द्रः सन् याम आद्यो येषां तैः सुरगणेः सह तस्य सायम्भुवस्यान्तरं मन्वन्तरमपात् पालयामासेत्यन्वयः।। श२।।

## हिन्द्री अनुवाद

धर्मपत्नी मूर्तिके गर्मसे उन्होंने नर-नारायणके रुपमें चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने ऋषि बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की $118 \|$ पाँचवें अवतारमें वे सिद्धोंके स्वामी कपिलके रूपमें

प्रकट हुए और तन्त्वोंका निर्णय करनेवाले सांख्य-शास्त्रका, जो समयके फेरसे उुत हो गया था, असुरिरि नामक घ्राह्वण्वो उपदे़ा किया 11011 अनसूयाके वर माँगनेपर छहे अवतारमें के अन्रिकी संतान—द्तान्त्रेय हुए। इस अवतारमें उन्होंने
 यज्ञके रूपमें उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके साथ स्वायंभुच मन्वन्तरकी रक्षा की। २२ ॥

अष्ट्मे मेरुदेव्यां तु नाभर्जात उरक्रमः। दर्शायन् वर्म धीराणां सर्वाभ्रमनमक्कवम् ॥?३॥
 रूपं स जगृहे मास्स्यं चाक्षुषोदधिसम्प्रवे। नाव्यारोप्य महीमग्यामपद्दैचस्वतं मनुम्॥?५॥ सुरायुराणामुद्धिं मथ्नतां मन्द्राचलम्। द्धं कमउरूपेण पष्ट एकादरो विभुः॥ ?६॥ श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।
ऋषभावतारमाह। अष्टम इति। सर्वाभ्रमनम干कृतमंत्याश्रमं पारमहंहुंयं वर्म धीराणां दर्शयन्नामेराग्नीधपुच्राहृषो
 ओषर्धीरित्युपलक्षणम। इमां पृथ्वीं सर्वाणि वस्तूनि दुग्ध अदुगध। अडागमाभावस्तवार्षः। हे विपासतेन पृथ्वीदोहनेन। सोऽयमवतार उश्त्तमः कमनीयतमः। वश कांताविल्यम्मात् ॥ श४॥ \% \# मस्स्यावतारमाह। रूपमिति। चाक्षुषमन्वंतरे य उद्धीनां संपूवः संइलेषस्तर्मन् यद्यपि मन्वंतरावसाने प्रल्रयो नास्ति तथापि केनचिक्कौतुकेन सल्यव्रताय माया प्रदर्शाता यथाऽकांडे मार्कण्डेयायेति द्रप्टठ्यम्। महीमचयां नावि। नौकारूपायां मझ्यामित्यर्थः। अपाद्रक्ष्तितनात्। वैवस्वतमिति


## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः।

मेरुदे़ेवी नाभिनृपपत्नी तस्यां धीराणां अह्यविच्यारतानाम् ॥१३ ॥\% पाठांतरे पार्थवमिति पाठे उपलक्षणं काकद्धिरक्षणन्यायः। यथा तत्र न हि काकेम्यो दधि रक्षित्वा वानरेम्यो दीयते, किं तु काकपदेन सर्वेम्यो रक्षणमुकं तथान्रापीसर्थः ॥ $१ 8 \| \%$ \% इलर्थ इति। मगवदिच्छया भूरेव नौकाभूदिति भावः। विष्णुधर्मोत्तरे तु "मन्वन्तरे परिक्षीणे कीट्ची द्विज जायते" इस्यादिवज्रपभांते मार्कण्डेयोत्त्रम् "उर्मिमाली महावेगः सर्वमावृत्य तिष्टति। भूर्लोकमाश्रितं सबं,तदा नइयति यद्व।। न विनइयन्ति राजेन्द्र विश्रुताः कुलपर्वताः। नौर्भूंवा तु मही देवी" इस्यादिः। एवमेव "मन्वन्तरेंतु संहारः" इसादि़्रकरणमत एव भागवतामृते प्रतिमन्वन्तर एव प्लय उत्कः। श्रीहरिवंशे तदीयमीकासु च

 पातालं, विशन्वं मन्दररगिरिम्॥ १६॥

## श्रीराधारमणद्ससगोख्वामिचिरचिता दीविनी उयाख्या

ॠषभेति। द्वितीयस्कन्धीयसम्रमाध्यायस्य दशमश्रोके द्रष्रग्यः $\cap$ १३—१४॥ \# अकाण्डे इति असमये स्यर्थः 1 एतद्विशेषश्र द्वादशारकन्धे नवमाध्याये द्रष्ठव्यः॥ ११-१७।।

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या

अष्टमेऽवतारे उरक्रमो भगवान्नाभेः ख्वायंभुवपौत्रस भार्यान्यां मेकुदेव्यामे। जातः स च ॠषभाख्यः धीराणां योगीइवराणां वर्मानुछठठेयं धर्ममार्गं दर्शायन् दर्शायितु जात इसर्थः। वर्त्म विशिानक्टि सरैवराश्रमैराश्रमस्थैन्नमस्कृत पूतितम् आश्रमधर्मवर्तम्मय उत्कृष्टमित भावः॥ १३॥ \% ॠषिभिरिति हुंकारैवेनें हतवक्शः ॠषिभिर्याचितः जगत्पालनार्थं याचितो भगवान्नवमं पार्थिवं पृथोः संबंधि बपुर्भेजे प्रातः। अंशोनानुप्रविष्टे पृष्वयास्यजीवानुप्रवेशेन पथुरुपेणावतीर्ण इसर्थः। हे विप्रः रौनकाद्यः ! स इमां पृथ्वींगोरूपं घृतवतीम् ओषधीर्दुग्धदुदोह, अडमाव आर्ष: यतोडदुग्ध तेन कारणेन स पृथुरुशत्तमः सर्वेषामिष्टतमो बभू-
 जगृहे। अवतारप्रयोजनमाह नार्वीति। :वैचस्वतं मनुं वैवस्वतमनुस्पेण जनिष्यमाणं सत्यवतं महीमय्यां पृध्वीरुपायां नाव्यारोष्यापाद्ररक्ष 19411 \% एकाद्रो वववतारे विभुभर्भगवान् सुरासुराणामुदधिममूतार्थ मथनतों सती कमठ₹पेण पृष्ठे मंदराख्यमचलं द्धे धृतवान् $11 ? ६ \|$

## श्रीमद्विविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

य उरुकमः नाभेराग्नीघपुच्रात् मेरुदेढ्यां पत्न्यां जातः सर्वश्रमनमसकृतं धीराणं विद्यारतानां वर्त्म पाइमहंस्याभ्रमं दूर्गयन्नभूत्तस्य सोऽЕ्टमोऽवतारः। न शुक्रोणितमिश्रतयास्य जननं कितु द्वारमात्रमिल्यस्मिन्नर्थे तुशब्द्व ।1 १३ $11 \%$ ॠषिभिः प्रार्थितः पन्मनामः नवमावतारं पार्थवं पृथुचक्रवर्तिशरीराविष्टरूपं भेजे, हे विप्राः ज्ञानिनः ! गोरूपिण्याः मुवः ओषधीः क्षीरात्मिका दुग्धवान् इति येन तेन कर्मणाऽयं भगवानुशात्तमः सत्यकामेषु श्रेष्टः उरा इच्छायां ‘च’ इाब्दो दोहनकर्मणोडमानुषत्वं द्योतयति ॥२४॥ \% \% सगवान् चाक्षुषांतरसंपूवे चाक्षुषमन्बंतरम्रलये मात्स्यं मस्स्यस्य विद्यमानं रूपं जगृह, कि च महीमययां नावि तरीस्थानीगभूमौ वैवस्वतं मनुमारोप्यापादि्यन्वयः $119911 \%$ सुरासुराणामुदधि समुद्रं अमभतां यो भगवान् पातालमाविशंतं मंद्रं पर्वतं कूर्मरूपेण पृष्ठे दु्रे बभारेत्येकान्वयःः। तमवतारमेकादइंां विदुरिति ॥ २६॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्र्भः

रुपमिति। चाक्षुपमन्वन्तरे तदन्ते य उदुधिसंगुवस्तास्मन्। बैवस्वत इति भाविनी संज्ञा सत्यत्रतस्य। प्रतिमन्वन्तरावसानेडपि म्रलयः श्रूयते विष्णुधर्म्मोत्तरे प्रथमकाण्डे "मन्बन्तरे परिश्षीणे कीट्री द्विज जायते" इत्यादिश्रीवज्रपश्नस्य मन्वन्तरे परिक्षीणो इलादि श्रीमार्कण्डेयद़त्तोत्तरे "ऊर्म्मिमाली महावेगः सर्वंमावृत्य चिहति। भूर्लोकमाश्रितं सण्वं तद़ा नइयति यादव I। न विनइयन्ति गाजेन्द्र विश्रुता: कुलपन्वताः। नौरूंत्वा तु मही देवी"ल्यादि। एवमेव मन्वन्तरेषु संहार इ्यादि प्रकरणं श्रीहरिवंशो तदीयटीकासु च स्पष्टमेव। अतश्शक्षुषेत्युपलक्षणमेव क्षेयम ।। १५-१६।।

श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृतासारार्थद्निनी
नाभेराग्नीधपुन्राहपभो जातः ॥ १३ ॥ \% पार्थवं वपुः राजदेहं प्रथुरूपम । पार्थवमिति पाठे पृथुसम्बन्धि। ओषधिरित्युपलक्षणम्। इमां पृर्वीं सन्वरणि वस्तूनि दुगध अद्रुध। अडागमाभाव आर्षः। तेन हेतुना सोडयमवतार उइात्तमः कमनीयतमः। वराकान्ताविल्येतस्मात् $119811 \%$ चाक्षुषे मन्बन्तरे य उदधिसंपूवस्तस्मिन्। चाक्षुषान्तरसंप्रव इति च पाठः, मह्रीमय्यां नावि नौकारुपायां मह्यामित्यर्थः। अपात् रक्षितवान्। वैवस्वत इति भाविनी संज्ञा। यद्यपि मन्वन्तरावसाने प्रलयो नास्ति, तथापि केनचित् कौतुकेन सत्यव्रताय माया दर्शिता यथा मार्कण्डयायेति श्रीधरस्वामिपादाः। विह्णुधर्मोत्तरे तु "मन्वन्तरे परीक्षीणे कीह्हरी द्विज जायते" इस्यादिवज्रप्रश्नन्ते मार्कण्डेयोत्तरम् 'उर्म्मिमाली महावेगः स०र्वमाचृत्य तिप्धात। भूर्लोकमाश्रितं सणवं तदा नइयति यादव \| न विनइयन्ति राजेन्द्र विश्रुताः कुलपवर्वताः। नौर्भूतबा तु मही देर्व’’्यादि:। एवमेव मन्वन्तरे तु संहार इत्यादिप्रकरणम्। अत एव भागवतामृते प्रतिमन्वन्तरान्त एव प्रलय उक्तः श्रीहरिवंशो तदीयटीकासु च। तद़पंग्र चाक्षुष एवोकः, सत्यत्रतस्य मनोर्मस्सदेवपरमभक्तरवाद्कोतकर्षादेव भगवतूप्रदुर्मावस्याव्युत्कर्षात् भक्तेच्छोपात्तदेहायेसादिभिर्युंक्तिसिद्धात् सतर्वमन्वन्तराण्येवोपलक्षयति $\|34\| \%$ सुरासुरणणममृतोलपाद्नार्थमिति रोषः। कमठरुपेण कच्छपरुपेण । १६॥

## भीममन्तुक्देवक्कृः सिद्दान्त्वदीप:

ॠषभावतारमाह अष्टम इति। सर्वाश्रमनम₹कृंतं सर्वाश्रमेमयः उरकृष्टं पारमहंस्यं वर्म ॥ १३।। \% पृथ्वताए-माह-पार्थिवं वपुः राजहारीर भेजे प्रातः इमां पृथिवीम् ओषर्धी: दुग्ध अडभाव आर्षः, तेन पृथिबीदोहनेन उशात्तमः कमनीयतमः $1138 \|$ \% स देवो मात्स्यं रूपं जगृहे एकीभूतत्त्वाचक्षुषा ग्राह्याः चाक्षुषा उद्धयः, तैः संप्लवः प्रलयस्तर्मिन् "आसीद़तीतकल्पांते ब्राह्दों नैमित्तिको लय इति वक्ष्यमाणे वेंवस्वतं तन्दूपेण जनिष्यमाणं सत्यद्रतम् अपात् रक्षितवान् ॥ २५।।
※ * कमठरूपेण द्र्रे द्धार ॥ १६॥

## श्रीमद् वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

स्वस्थे हि देशकाले सर्वश्रमधर्मा इति यज्ञानंतर मृषभकथापूर्वोक्तकमस्योत्तरत्र विवक्षितःवादछ्ट्रादिपद्रय्रोगः। मेरुदेवी मे रुदुधिता मावपुः्रवं वारयितुं तुराबद्ः प्रतिपक्षरांकाभावाथें वा। अयं तु गुणावतारस्य विष्णोरवताएस्तदाह उरुकम इति । ॠषभनिरांपेतसंन्यासधर्मे मुख्यं वैयेसाध्यं साधनम्, अंत्याभमत्वाच सर्वाश्रमनमरकृतम एष हि परा काष्ठा निवृत्तिमार्गे नत्वन्याभमित्वेन पाखंडत्वसंभावनेति नमर्कुतम्, पृथुर्त्वावेशी पृथोः संबंधिवपुरिति वचनाच अयं पुमानेव स इति वचनात्, श्रेयः प्रजापालनमेव
 वेद्नादवतारः तत्राह ॠषिभिर्याचित इति, तः्रापि न साक्षात् किंतु पृथुरारीरे दुग्धा अदुग्ध दोग्रा वा, अलौकिकरवार्थं छांदसपदप्रयोगः, इ्मामोषधीरिति द्विकर्मत्वं कर्मद्वगस्याप्यीष्टतात्, एवं सर्वेषु द्विकर्मकेषु बोद्धब्ं, विरोषेण पूरका इति संबोधने भवद्धिरे

बहुदोहनेन सरं पूरितमिति ज्ञापितं दोहनमेवावतारकार्य न जीवसाध्यमिति, तेनायं स तेन हेतुना पृथुनर्नरायण इस््र्थः, विशोषमाह उरात्तमः एवं सर्वोपकारः अवांतरेष्वपि दुलर्लंभ इति अतिकमनीय इस्यर्थः 119811 एवं क्षत्रियभावेन त्रितयं निरूप्य वैइयभावेन चतुष्ट्यमाह रूपमिय्यादित्रिभिः। वचनेन कार्यैसिद्धिर्वैइयता 'सल्यानृतं तु वाणिज्यमि'ति बचनादेकं वंचकमपरं न विपरीतं च चाक्षुपमन्वंतरानंतर प्रलगोपाधित इति मायिक्वं केचिदाहुः। वस्तुतर्तु स्वायंभुवादीनां कमनियमेन न प्रतिकल्पं चतुद्दूरात्वमधिकारिणां मुक्तिसंभवात् तस्माचाक्षुष एव कदाचिचतुर्दूरो भवति। कल्पेषु सरचिवकादिविभेदान् मुख्यस्य प्राथम्यं सानिवकानि चत्वारि इृररयोः पंच पंच अतो बहुवाक्यानुरोधात् उपपत्तिसंभवाच न प्रलयस्य मायिकबवं, माकंडयहप्टस्य तु तन्रैव स्फुटं प्रतिपाद्विमिल्यद्वः पृथिक्या देवरुपत्वात् नौकारुपतापि भवति। स च मन्वंतरांतरे विवस्वत उत्पन्न एव अस्मिन्मन्बंतरेडधिकारी भवति। अतो न मायिकतवं भक्तपरिपालनमवतारधर्मः, वैवस्वतमनुरिति भाविनी संज्ञा $113411 \%$ कापटचेनैवामृतमथनार्थपवृत्तेः कूर्मस्यापि वंचकहितकारित्वादत्र प्रवेशाः। पूर्वकल्पस्थत्वान्मत्स्यस्य न क्रमो बाधकः, वचनाधिक्यात् एकादशात्वम्। एवमुत्तर्रापि उद़धि मथनतां सुरासुरागां संबंधिमथनसाधनं मन्द्राचलं घृतवान् कमठः कच्छपः पृष्ठेन धारणमवतारसाध्यं जलं ह्यनाधारे, ननु पृष्टस्यापि च्छलत्वात् कथं धारणं संभवति तत्राह विभुरिति ॥ १६॥

## श्रीमहोख्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अष्रम इत्यन्र। प्रतिपक्षशाङ्कामिति । बुद्धावतारवद्वेद्विरुद्वशङ्फाम । अन्याश्रमित्वाचेति। श्येताश्वतरोपनिषदि अन्य्याश्रमः प्रसिद्वस्तद्वश्वाच्च। चकारेण धैर्यात्। सर्वश्रमनमर्छृतत्वे बीजमाहुः एषा हीत्यादिना।। १३ ॥ \% ऋषिभिरियत्र। कर्मद्वयस्ये्यादि । 'अकथितं चे'ति सूत्रेऽपादानादिविरोपैरवक्षितस्य कर्मसंज्ञाविधानेप्युदासीनस्य कर्मवादूर्वादकथितेपी-
 वचनमू। विपरीतमिति। वैइ्याद्विपरीतम । वैरये हि रुपमवश्रकं वचनं वश्लकम्। प्रकतुषु तु रुपं वश्यकम्, वचनं मास्स्यौर्मायुर्वेदरूपमवफ्यकमतस्तथेलर्थः। बाधित इति। कल्पसमातौ दैनन्द्रनप्रलयात् कल्पस्य च चतुर्दरामन्वन्तराल्मकत्वातृ तत्समापिश्यतुर्दंरामन्वन्तरोत्तर भवति। चाक्षुषस्तु षष्ठ इलतो बाधित इ्यर्थः। केचिदिति श्रीधरादयः। कमनियमेनेति। बैचसवतात्तरं सावर्णिरौच्यमौत्यमेकसावर्विऋतुऋतुधामविष्वकसेना मात्स्ये। तथैन 'सावर्णां: पश्र रौच्यश्र मौत्यस्वागामिनसत्वमी'ति। मार्कण्डेये चान्येषां कमान्तरेण दर्शानात्। अधिकारिणामिति। भक्तत्वादिति रोषः। तथा चोक्तं मात्र्ये 'स्वकीर्तये सर्वमिदुमुप्पाद्य सचराचरम्। कल्पक्षये विनिर्वृत्ते मुच्यन्ते ब्रह्नणा सहे' ति। तथापि चाक्षुपस्य चतुर्दर्राकर्वे का वा युक्तिरित्यत आहुः कल्पेष्वित्यादि । तथा च साच्विके साच्तिकमन्वन्तरस्य राजसे राजसस्येत्येवं प्राथम्ये कदाचिद्राजस्यापि प्राथम्यात् चाक्षुषस्यापि चतुर्देराव्वमविरुद्वमिय्यर्थः। मन्वन्तदान्तरे उत्पन्न इति। डत्तमतामसवदित्यर्थः। भाविनी संज्ञाति। वाग्दानोत्तर विवाहामावेपि सनुषेतिवदिलर्थः 113911 स सुरासुराणामिल्यन्र। नलु मत्सस्य वक्वकहितकारित्वे मूले स्पष्ट्ने कूर्मस्येति कथमस्य वैइयकोटौ निवेश इल्यत आहुः कापटच्चेनेल्याद्दि । कापटर्च नेति। 'क्केशाभाजो भविषर्यन्ति दैस्या यूयं फलग्रहा' इति बोधितेन। ननु मस्स्यावतारं चाक्षुषे प्रलय उक्त्वा कूर्म एकाद्रा उक्तः, ततश्र दरामत्वं मत्स आयाति, नवमसङ्बचासंदंशाचे। ततश्र कमविचारे चाक्षुणमन्वन्तरीयस्य कूर्मस्य पाश्वालत्वात् पूॅप्रलयो मायिक एव सेस्यति न वास्तवः, कमेण बाधादित्यत आहुः पूर्वै्यादि । तथा च कलपान्तरे कूर्माचतार इति न प्रलयो मायिक इति भावः। वक्वनाधिक्यादिति। पूर्वमहिमुखग्रहणादिना तथात्वादिल्यर्थः।। १६।।

## श्रीगिरिघरक्कता बालग्रबोधिनी।

ॠषभावतारमाह-अष्टम इति । अष्टमेऽवतारे तु धीराणां सर्बत्यागसमर्थनां परमविवेकिनां परमहंसानां सवाश्रमनमस्टतं सर्वाश्रमस्थैजनैः सतुत्य वर्त्य माग दूरोयन् उरकमो भगवान् मेखकन्यायां मेरदेळ्यां मातरि नाभेः पितु; सकाशाज्नात इल्यन्वयः 113 ३।। \% \% पूरोरवतारमाह-ऋर्षिभरिति। ऋषिभिहुङारेग वेन हतवर्द्यार्याचितः जगतपालनार्थ पार्थितो भगवान् नवमं पार्थिवं राजदेंहं प्टथुरूपं- पार्थवमिति पाठान्तरे तु प्थथोः सम्बन्धि वपु;-मेजे प्रापः। हे विप्रा इति सम्बोधनेन विरोषेण पूरकैमीवदिरेव पृथोंरुपाद नेनदं पूरितमिति सूचयति । येन स पृथुरिमां गारूं घृतवरीं पृथ्वीमोषधीर्दुग्ध सर्वांणि वस्तून्यदुग्ध। अडागमाभाव₹त्वार्षः। तेन पृथनीदोहनेन हेढुना सोडयमवतार उशात्तमः कमनीयतमः, अर्भीष्टतम इस्यथः $118811 \%$ मत्यावतार-माह-रुपमिति। चाक्षुषमन्वन्तरे य उद़धीनां सक्ट्लचः संइलेषस्तिस्मि् सति स भगवान् दशमं मात्स्यं सुपं जगृहे। तदववतारप्रयो-जनमाह-नाबीति। वैचस्बतमनुरेप जनिष्यमाण सब्यव्रतनामकं राजानं महीमय्यां नावि नौकारूपेण जातायां मह्यामारोप्य



## हिन्दी अनुवाद

राजा नाभिकी पत्नी मेरदे़ेीके गर्भसे ऋषमद्वके स पमें भगवान्ने आठवाँ अवतार महण किया। इस रूपमें उन्होंने परमहंसोंका वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके लिए बन्दनीय है, दिखाया ॥ १३॥ \% \% ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वे राजा पृथुके रुपसे अवतीर्ण हुए। शौनकादि ॠषियों ! इस अवतारमें उन्होंने पृष्वीसे समस्त औषधियोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार सबके लिये बड़ा ही कर्पाणकारी हुआा 1 १६ $1 \| \%$ चाक्षुप मन्न्तनके अन्तमें जबे सारी त्रिलोकी समुद्रमें डूब रही थी, तब उन्होंने मत्रयके रूपमें दसवाँ अवतार गहण किया और पृथ्वीरूपी नौकापर वैठकर अगले मन्वन्तरके अधिपति वैवस्वत मनुकी रक्षा की ॥ ३५\| \% जिस समय देवता और दैल समुढ्र-मन्थन कर रहे थे, उस समय ग्यारहवाँ अवतार धारण करके कचछपपरूपसे भगवान्ने मन्दरराचलको अपनी पीठपर धारण किया। १६॥

धान्नन्तरं दादशां त्रयोद्रममेव च। अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन् स्तिया॥ २७॥
चतुर्दशां नारसिंहं बिभ्रह्देत्येन्द्रमूर्जितम्। ददार करजैंश्क्षस्येरकां कटक्टद्यथा॥ १८॥ पश्नदरां चामनकं कत्वागादध्ररं बलेः। पदत्त्यं याचमानः प्रत्यादित्सुस्तिविष्टपम् ॥ ?९ ॥ अवतारे षोडशमे परयन् अन्नद्रुहो नृपनि। त्रिःससकत्वः कुपितो निःथ्यन्रामकरोन्महीम् ॥ २०॥

## श्रीधरस्खामिविरचिता भावार्थदीपिका

घन्वंतर्यवतारमाह। धान्वंतरं धन्वंतरिरुपम्। द्वादशमादिप्रयोगस्तवार्षः। च्रयोद्रतममेव रूपं तच़रितेन सह दर्शागति। अपाययदिल्यन्र सुधामिल्यध्याहारः। मोहिन्या स्त्रिया तद्रूपेणान्यानसुरान्मोहयन् धन्वंतरिरुपेणामृतमानीय मोहिन्याऽपाययदिलर्थः ॥ १७॥ \% नृसिंहावतारमाह। नारसिंहं रूपं विभ्रत् एरकां निर्पंथितृणम्॥ २८।। \% वामनावतारमाह। पंचद़शमिति। दुष्रानां मदं वामनयतीति चामनकं रुपं ह्वस्वं वा, प्रल्यादित्युस्त्स्मादाच्छिघ्य प्रहीतुमिचछु: $॥ १ ९ ॥ \%$ परशुरामावतारमाह। - अवतार इति। त्रिस्त्रिणुण यथा भवति तथा सप्वकृवः सत्तवरानेकविंशतिवारानिल्यर्थः ॥ २०॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

विभ्रदिति शोषः। इसर्य इति। अवतारद्वयकर्म चेस्थ ज्ञेयमिति भावः $11 \% \| \%$ निर्ग्रन्थिर्प्रन्थिहितोतिलंबायमानरतृणविशेषः। कटस्तृणासरणमू। ऊर्जितमतिबलिनमू॥ ३८।। \% अध्वरो यागः॥ १९॥ \% \# च्यो


## श्रीराधारमणदासगोखामिविरचिता दीविनी क्याख्या

 अत्र पद्राब्देन छलः पद्ं स्यानं पृथिठ्यादिपादपपरिमितभूमिश्र्ध इति ठ्याख्यालेशः ॥ $२ ९-२ ० ॥$

## भ्रीमदीरीराघवव्याख्या

द्वादशमं वपुस्तु धान्वन्तरं धान्वन्तराख्यजीवानुप्रवेशरुपमिल्यर्थः। त्रयोदशमं तु रूपं तु यन्मोहिन्याख्ययाऽन्यानसुरान् मोहिन्सुरानमृतमपाययत् तदेव मोहिनीरुपं त्रयोदशमित्यर्थः $\|30\|$ \% नारसिहं चतुद्दशं रूपं बिभ्रदूर्जितं बलिष्ठं
 वामनकं वामनाख्यं पंचद्रां वपुः कृत्वा धुत्वा बलेरध्वरं यक्ष्वाटमगाजगाम प्रयोजनमाह त्रिविष्षं प्यादिस्युराह्ट्येन्द्राय
 भार्गवरामाख्यो नृपान् कार्तवीर्यादीन् घह्यद्रुःः घह्मकुलन्रोहकान् नृपान् कुपितः त्रिःसमकृवः एकविशतिवार महीं निःक्षत्रां क्षत्रबीजरहितामकरोत्।॥ २०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्नावल्री

द्वादशमवतारं धान्वन्तरं धन्वन्तर्याख्यरूपसम्बन्धिनं विदुः। स हरिर्यिस्मिन् अवताे मोहिन्या मोहकशाक्तिमल्या ब्लिया हीमूर्याडन्यानसुरान् मोहयन् सुधामपाययत्तं त्योदशमेव विदुरित्येकान्वयः। चशबदो मोहयनिन्युत्त्या मायामशं तद्रूपमिति शंकानिरासार्थः \|१७\| नरसिहसम्बन्धिविमहं तिश्रत्स भगवान् करजैनैलैर्जितं हिरण्यक्रशिपुम् करी अंके

निषाय तथा ददार यथा कटकृत्त गास्तरणकर्ता एरकान् दीर्षाकारंस्तृणविशेषान् ददार दारयति तमवताएं चतुर्दूं विदुरुरित्येकान्वयः
 पंचद़शमवतारं वामनसन्घनिधनं कृत्वा बहेरधवरं यक्षमगादिल्यन्वयः $11 १ ॥$ ॥ घोडशतमे अवतारे स भगवान् जमदग्निसुतो भूत्वा घह्मद्रहहः जह्नट्रोहिगो नृपान् यच्छन् धनन् त्रिः समृकृत्वः एकविशतिवारं महीं निःक्ष्तियायां क्षनियजातिरहितामकरोदित्येकान्वयः। कुपिताकारं दर्शयन्न तु कुपितः। न हि ईॅय्वस्य कोपः संभवल्यशक्तस्य सः ‘कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्रयं ल्यजेद्धि'ति हेयत्वात्तस्येति ॥ २०॥

## श्रीमर्जावगोस्वामिकृतः कमसन्द्रः

 पाययत् सुधार्मिति होष:, केन रूपेण मोहिन्या ख्तिया तद्रूपेणेलर्थः। कि कुक्वर्वम् अन्यानसुरान् मोहयन् धन्बन्तरिरुपेण सुधाओ्वोपहरन्निति रोष:। अजितस्यावतारा एते त्रयः॥ ७७॥३८॥ * पश्चद्शामिति। कृत्वा प्रकटयन् ॥ १९॥ \# अवतार इति । अवतारे श्रीपरहुरामाभिधे॥२०॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

धान्वन्तरं धन्वन्तर्यवतारस्वहुपं द्वादशामं भवतीयन्वयः। सुधाकलझानयनं चास्य कर्म्म बेरेयम्। द्वाद्रामाद्विः प्रयोगस्वार्षः। च्रयोद्शमं रूपं विभ्रत् सुरानपाययत् सुधामिति रोष:, केन रुपेण मोहिन्या स्तिया अन्यानसुरान् मोहयन्
 सम्नकृत्वः सम्तवारान् कीट्हान् त्रिः त्रिगुणितान् : अन्च समृकृत्व हति कृत्वसुचाभिहिताया अभ्यावृत्तिक्रियायाः पुनरम्यावृत्तिगणनेन सुच् प्रट्ययः ॥ २०० ॥

## श्रीमच्तुकद्रेचकृतः सिद्वान्तपद्रदपः

नारसिंहृस्पं बिम्रत् दैदैयेन्त्रं हिरण्यकशिपुम्, एरका निर्म्यन्थिस्तृणजातिः॥ १७-१८।। \% वामनावतारमाह वामनकं ह्वर्वं रूपं कृत्वा प्रल्यादिल्युः आदातुमिच्छुः ॥ १९॥ \% परशुरामावतारमाह अवतारे इति॥२०॥

## श्रीमद्रल्लभाचर्यंविरचिता सुबोधिनी क्यास्या

एकस्य द्विरुपमाहृ घान्वन्तरमि.ते। अन्र मादेशाइछान्द़सः द्वादरो मातीति वा, धन्वन्तरिपदेनैव आयुर्वेदप्रवर्त्तनादे: सपृ्वव्वात् पकृते व्वन्यार्थकथनात् नावताएप्रयोजनमिय्युक्तं धन्बन्तरमेव न्रयोदशामम।। एवं च सन्देहविरोधनिवारको धान्वन्तरं रूपं धन्बन्तरेः सम्बन्बिदेवकर्तुकपानकर्मत्वादमृतस्य न भगवक्कार्यमिति प्रयोजककर्त्तरि सुरा एव कर्तृव्वेनोक्ताः, अर्थादमृतमत्र习्र्योद शस्यैव चरित्रमुच्यते अपायगद़िति अन्यानसुरान् स्रिया करणभूतया अमोहयदिति च। अयमभिप्रायः नहि भगवन्स्बीरूपेण
 निर्गतस्य विचछेदेनास्य रुपस्य दर्शानात् च्रयोदशत्वम् ॥ $2611 \%$ एकं चतुष्प्रं निरूप्य पुननन्येनोल्क्षष्ट्रकारेण परम्परां
 नारसिंहं रूपं द्विरुपद्वेनलौकिकत्वात् पुष्टित्वम्। अन्र हि भक्किरेव मुख्या यतः स्वीयमपि हत्वा तदीयं पालित्ववान् दैल्येन्द्रं हत्वा दैल्यं च इन्द्रपदेनावध्यता सूचिता वचे हेतुरूर्जितरिति करजैर्नेखैः ऊराविति चह्यवाक्यसत्यकरणाथंम् एरका कटतृणविशोषः, नखैद्रारणे हृष्तः कटकुघथेति लोकहितार्थ तद्वध इति सूचितम् $\|३<\|$ ॠ एवं भक्तिमार्गे नवावतारान् कथयन् प्रथमं प्रह्रादरक्षको नृसिह्टो मुख्य इति मूलत्वेन कथितः ततो घह्राभावेन न्रयः, चयम्श क्षन्रभावेन, एको वैइयमावेन, पुनरग्रिमस्य मूलरूपमेकेनेति नवधा निरूपणं भक्तिरनवच्छिन्ना न निवर्त्तत इति सायुज्यसेवारम्भवत् कलेरग्रिमारम्म इति हेतुः करगपाददियां जातो वामनेन रूपेण श्रह्मारी पझ्यद्शः। अवामनोपि वामनकं रूपं कृत्वा बलेरध्वरमगादिति अक्तहितार्थ स्वस्य धर्मस्य चान्यथा करणं पूर्वस्माद्विरोषः। प्रल्यादानंनं दत्तस्य पुनर्श्रहणम् इह परमात्मनः पद्त्रयं गमने कामितोर्थं उत्तरार्द्वनिरूपितः चरिन्रं तु गमनमेव
 सत्तधा एवमेकविशतिधा, निःश्रत्रिया पुथिवी कुता पितवधस्य निमित्त्वेपि जह्सरक्षैव हेतुः॥ ॥०।।

## श्रीमदोख्वामिश्रीपुख़्तोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

धान्वन्तरमिल्यत्र। धन्वन्तर्यवतारस्य कि प्रयोजनममृतपानादेर्मोहिन्यवतारकार्यववेनाष्टमे कथितववादित्याइांकायाई/हु: घन्वन्तरीयादि । तथा चायुर्वेदप्रवर्तनादिकमेव प्रयोजनमिल्यर्थः। सफुटं तरिं प्रकृते कुतो नोक्तिमिल्यत आहुः प्रकृत इलादि।

आयुर्वेदस्य जीवार्थंच्वेन तदृवतारेडनुपयोगान्न तच्चेन ₹फ़टमुक्कमिल्यर्थः। ननु पानकर्मव्चेनामृते वक्कठये देवा एव किमिट्युक्ता इलयेक्षायामाहुः देवेव्यादि । न भगवर्कार्यिमिति। तर्पानमिति शोषः। प्रयोजककर्तरीति। पाययितरि मोहिनीरूपे। कर्मत्वेनेति।
 मोहाभावात् तथेल्यर्थः। ननु मोहस्य भावजनकत्वेनोक्तर्वात्तद्भाव एव सुराणामस्तु, स्रीरूपादर्शेने कि मानमत आहु: रहुसूचनादिति। यदि चन्द्रार्कम्यां स्रीरूपं हष्टं स्यात्, तदा तस्यां राहुद्डसामर्य्गभावात् तस्यै सूचनमसंगतं स्यात्, अतस्तदन्गथानुपपत्तिरेव तथेल्यर्थः। नन्वेवं सत्येकमेव रूपमिति संख्याविरोध इल्यत आहुः
 \% \% चतुर्देर्शमिटन्र । नारायणवदिति । यथा नारायणः साक्षाद्रगवद्वताएः, तथा नृरिंह इस्यर्थः। स्वीयमिति। द्वारपालम् । तदीयमिति पुरम् । ऊर्जितंमिति । अवधग्ववहर्षैग मिन्रमर्यद्यम्। ननु पुनर्मूल लूपनिरूपणेडस्य किं प्रयोजनमिल्याकांक्षायों तदाहुः भक्तिरित्यादि। मूलरूपे जातभक्तिर्मूल ल्पानवच्छिन्ना अंशमान्रपयवनानेन निवर्तत इ़ति ज्ञापनाय





## शीगिरिधरकृता वालप्रवोधिनी

अवतारद्वयमाह-येन तु रूपेगामृतं प्रगुद्य समुद्रद्विनिभस्रृतस्ततु धान्वन्तरं रूपं द्वाद़समिल्यन्वयः। येन तु मोहिन्या ख्रिया मोहिनीखीरुपेण अन्यान् असुरान् मोहयन् सुरान् ₹वभक्तान् अमृतमपाययत्तच त्रयोद़र्रोेव रूपमित्यन्वयः। अन्रोभयन्र
 दैल्येन्द्रं हिरणयकशिपुं वक्षसि करजैनेखैद्देदारेयन्वयः।तत्रानायासेन विदाइणे छृ्रन्तमाह-एरकामिति। एरकां निर्म्रन्थितृणं यथा कटकृदास्तरनिर्माता विदारयति तथेलर्यः ॥१८॥ \% कामनावतारमाह-पश्खदशमिति। पश्बद्रोडऽतारे वामनकं हरवं

 जेन त्रिविष्टमं ₹वर्गामिन्द्राय दातुं प्रल्यादित्सुस्तर्मादाच्छिद्य ग्रहीतुतिच्छुः सन्निलर्थः ॥ १९॥ \& पर परुरामावतारमाह-अवतार इति 1 षोडहोऽवतारे भार्गवो रामस्तु नृपान् कार्तवीर्याज्ज़नादी न् घहह्नद्रहो घाह्नणकुलन्रोहकर्तृ न् पइयन् कुपितः सन् त्रिस्सक्रत्वः त्रिस्सम्नवारान् एकविंशतिवारान् महीं निःक्षत्रां क्षत्रियवीजरहितामकरोदियन्वयः॥२०॥

## हिन्दी ग्रनुवाद

बारहवीं बार धन्वन्तरिके सुपमें अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं बार मोहिनीरूप धारण करके दैस्योंकों मोहित करते हुए देवताओंको अमृत पिलाया। $१ \varphi \| \%$ चौौद़वनें अवतारमें उन्होंने नरसिंहरुपधारण किया और अव्यन्त बलवान् दैल्यराज हिरण्यकािपुकी छाती अपने नखोंसे अनायास इस प्रकार फाड्ड डाली, जैसे चटाई बनानेवाल्रा सींकको चीर डालता है।। २८। पंत्रहवीं बार वामनका रुप धारण करके भगवान् दैस्यराज बलिके यज्ञमें गये। वे चाहते तो थे त्रिल्रोकीका राजग्य, परन्तु माँगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी। $19 \%$ \% सोलहवें परझ्युराम अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजालोग जान्मणोंके द्रोही हो गये हैं, त习 कोधित होकर उन्होंने पृ्नीको इकीस बार क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया 11 २० 11

ततः सपदरो जातः सत्यतत्यां पराशारात्। चक्र वेद्तरोः शाखा दृष्वा पुंसोऽल वमेधसः॥२?॥ नरदेवत्वमापनः सुरकार्यचिकीषंया। समुद्रनिग्रहादीनि चके चीर्याण्यतः परम्॥२२॥
 तत: कलौ सम्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विपाम्। बुद्धो नाम्नाज’नखुतः कीकटेषु भविष्यति।। २४।।

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

 तारमाह नरेति। नरदेवर्वं राघवरूपेण प्रामः सन्। अतः परमप्रादोरो ॥२२॥ \# \% रामकुषावतारमाह। एकोनेति। विश्शातितम इति वक्तठये तकारलोपरछंदोनुरोधेन। रामकृष्णावित्येवं नामनी प्राप्य ॥₹३॥ \% बुद्धावतारमाह। तत इति। अजनस्य सुतः । जिनसुत इति पाठे । जिनोऽपि स एव। कीकटेषु मध्ये गयापदेशे ।। २४।।

## श्रीवंशोधरकृतो भावार्थद्दिपिक्रकाराः

ततः सर्वंग्यापी।। २? ॥ \% समुत्रनिम्रहस्यायापि सेतुबन्धरूपेण ह्रयमानत्वात्तन्रैन च महैग्वर्यस्याविषकारां। तस्यैव प्राधान्येन निर्देशः समुद्रनिम्रहादीनीति 11 २२ 11 * भ भगवानिति । साक्षाच्छ़्रीभगवत एवाविर्भववोऽयं न तु पुरुषसंजस्यानिरुद्द⿸स्येति विशोष्पतिपत्यर्थम्। तत्र तस्य साक्षाद्रूप्वाह्क्वण्ण रूपेण निजांशरुपत्वाद्रामरूपेणापि भारहारित्वं भगवत एवेत्युमयन्रापि भगवानहरद्दररमिति मिश्रृ्टेव। अतो रामस्याप्यनिरद्धावतारत्वं प्रल्याख्यातम । भीकृषणास्य वासुदेवत्वाच्छ्रीरामस्य संकर्षणत्वात् युक्तमेव च तदिति ॥ २३॥ \# सुरद्विषां त्रिपुरवासिनां दैल्यानामयोग्यानां बेदेमार्गे प्रवर्त्तमानानां संमोहाय मोहनाय कीकटेषु मगधेषु "निन्दे नीवृति कीकट" इस्यभिधानात्। नीवृद्देशः स च "अंगवंगकलिंगेषु सौराए्ट्रमगधेषु च। तीर्थयोगं विना गत्वा पुनः संसकरमर्हीत" इस्यादिस्मृत्युक्तेः ॥२४॥

## श्रीमद्धीरराघवन्याख्या

ततः सतद़ोडवतारे पराशारास्सल्यक्यां जातो बादरणणाय इति प्रसिद्वः अल्पमेधसः कृर्त्तवेदृतद्रर्थावगमोपयुक्तबुद्दि-


 चावतारे भगवान् वृषिणुु याद़वेषु रामकृषाविति जन्मनी रामः बल्रामः कुणाइ चेति द्वे जन्मनी प्रादुर्भावरूपे प्राप्य भुवो भारमहरत् रामस्वेकोनविंशः कृषासतु विंशतितमोवतार इलर्थःः ॥₹ ॥ \% ततः कलौ युगे संप्रवृत्ते सति सुरद्विंषामाहैंतनामसुराणां वा संमोहनार्थं भगवान् कीटकेषु जिनस्य सुतो भविष्यति नाम्ना बुद्द इति प्रसिद्धः। अयमेव विंशोवतारः ॥₹४॥

## शीमद्विजयघवजतीर्थकृता पदरत्नावली।

ततः स हरिः सपद्रोडवतारे पराशरात्सत्यव्यां जातोऽल्पमेधसः अल्पप्रज्ञान् पुरुषान् हछ्वा वेद्तरोः शाखाः्वके कुतवन्। रामावतारालपूर्वं व्यासावतारसच्वं क्षेयम् ॥२?॥ \% अतः परं सदद़ात्परं पश्रादश्राद्रावतारे द्वेवकार्यकरणेच्छया नरद़ेवत्वं राजव्वं प्रातः समुद्रनिम्रहादी़ि सेतुबंधनपूर्वाणि वीरकर्माणि कृतवानित्येकान्वयः॥ २२॥ \% स भगवानेकोनविशतितमेऽवतारे बृष्ञिषु नाम्ना रामकृष्णाविति जन्मनी प्राप्य भुवो भरमसुरप्तनालक्षणमहरदित्येकान्वयः। जन्मनी इति द्विवचनाद् बलमद्रे विशेषावेशो ज्ञातठयः॥२३॥ \% ततः कलों युगे संप्रवृत्ते सति सुरद्विषां त्रिपुरवासिनां दैल्यानामयोग्यानां वेद्मार्गे प्रवर्त्तमानानां मोहाय नाम्ना बुद्धः कीकटेषु मगधविषयेषु जिनसुतः जिनेन सुतन्वेन बृतः भविष्यतीययन्वयः ॥२४।।

## श्रीमख्जीवगोस्वामिक्कतः कमसन्द्रर्भः

 विष्णुरुद्रकृत्तुतिः श्रूयते॥ ॥२॥ \% एकोनविंशः इति भगवानिति साक्षात् श्रीभगवत एवाविर्भावोऽयं नतु पुरुषसंज्ञस्यानिरुद्धर्येति विशेषप्रतिपन्यर्थ तन्र तस्य साक्षाद्यूपत्वात् श्रीकृष्परूपेण निजांशरुपत्वाद्रामरुपेणापि भारहारित्वं भगवत
 च सङर्षण

## थौमद्विश्वनाधचक्ववर्तिकता सारार्थदर्शिनी व्याख्या




चक्तन्ये तकारलोपइछन्दोऽनुरोधेन। रामकृष्णाविति नामभ्यामिंयर्थः। जन्मनी प्रादुर्भावद्वयं पाप्येल्यर्थः ॥ २३॥ \% * अजनसुतोऽजिनसुतइचेति पाठद्वयम्। कीकटेषु मध्ये गयाप्रदेशे॥ २४॥

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्धान्तपदीपः

श्रीमद्रेद़्व्यासावतारमाह। तत इति॥ २?॥ \% श्रीरामावतारमाह । नरदेवत्वमिति ॥ २२॥ \% \% एकोनविंशो विंशतितमे अवतारे रामकुष्णावित्येवं जन्मनी प्राप्य भुवो भरमहरत् रामः एकोनविंशः श्रीकृषःः विशतितमः अवतारः 11 \% एकविंशः अवतारः कीकटेषु अजिनस्य सुतः नाम्ना बुद्यो भविष्यति ॥ २४।।

## श्रीमद्वह्डमाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ततः उपरिचरवसोः मत्स्यगर्भाजातायां दासीकन्यायां तथा पराशराजातो वेद्ठ्यासः सत्वदशः प्रकृते तृतीयः वेद़स्य तर्चं पूर्वं निरूपितं अनंतमूर्त्त्र य्ये्ञ्य घह्यशिरसः एका मूर्तिर्यावता वेद्यागेन प्रतिपाद्यते सा एका शाखा स एवमन्याश्रत्र यद्यपि जाह्दणेन सर्वो वेद् पठनीयस्तथापि प्रमेयबलमालंब्य एकैव मूर्तिः सर्वा मूर्त्तंय इस्यल्पमेधसोपि पुरुपस्य वेदाध्ययनं
 ततः परमिन्युक्तम्। क्षत्रियभावोत्र विवक्षितः। यध्यपि सोमसूर्र्रावेन द्विविधः तथापि सोमस्य वृद्वि क्षगरूपत्वेन द्विरूपत्वात् त्रेधा निरूपणं नरदेवव्वं राजत्वं सुरकार्यं रावणवधः अवतारचरित्रं समुद्रनिमहः तथा मरुस्यलीकरणं परहुरामजयः वालि-
 लोपः छांदसः। वस्तुतः सोमसयैकत्वादेकर्लोकेन निरूपणं चाहर्णेय इति वक्रन्ये अनादयस्तर्राजा हति त्र्राजसंज्ञायां ‘तद्राजस्य
 प्रसन्नस्य भगवतश्च तन्रैकमेव रूपं बहुवृष्गिषु प्राप्तिरूपव्वेन विवक्षितम्। बल्रामस्वेक एव, एवं पंचावताराः जन्मद्वयं तदुक्तं चृषिष्षु प्राप्य जन्मनी इति । ततक्व लोके नामद्वयं प्रसिद्ध मिल्याह रामकृषाविति जन्मविशेषणं कार्यं तु भगवतैव कृतमिलाह भगवानहरद्ररमिति। भूभारहरणम् अवतारकार्यं सामान्यतो लोकप्रसिद्धम्।। २३॥ \% भिन्नभकमार्थ कलौं सम्यक् प्रवृत्ते तद्वर्मपचारे जाते सुरद्विषां दैस्यराक्षसानां वैदिक्केषूट्पन्नानां वेद्यजनार्थ कीकटदेशेषु जिनस्य अजिनस्य वा सतो बुद्यो जात इ्यर्यः।। २४।।

## श्रीमदोस्वामिश्रशुपुष्पोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

 बलं भुक्तिमुक्तिदातृत्वरुपमालन्ब्य विचार्ये्यर्थः। भत्त्यर्थमिल्यनेन प्रयोजनान्तरमुक्तम्। (अपर⿰्चेति। स्वशाखातिरिक्तो वेद्भागः)॥ २? ॥ \% एकोनविंश इसन्र। अन्र्र तकारल्रोप इति विंशतिमझान्दे तमप्पल्ययतकारलोपः॥ २३ ॥

श्रीगिरिधरक्ठवा बालप्रबोधिनी
ठ्यासावतारमाह-तत इति । तदननन्तरमल्पमेधसः कृत्ननेदद्तदर्थांवगमोपयुक्तबुद्विशून्यान् पुंसः पुरुषान् छश्वा सदद्रोऽ वतारे पराशरात् पितुः सकाशात् संत्यवत्यां मातरि जातः सन् वेदरूपस्य तरोः शाखास्चके । यथाइल्पदुद्धिभिरपि पाठतोऽर्थतश्र धारयितुं राक्यते तथा ऋगादिविभागान् कृतवानियर्थः ॥ २१॥ \% शीरामावतारमाह-नरदेवर्वमिति। अतपपरमष्वादोरोऽवतारे सुराणां कार्यं रावणवधादिखृं तस्य कर्तुर मिच्छया भगवान्नर देवर्वं रजत्वमापनः प्रामः सन् समुद्रस्य निवहः आर्दिर्येषों तानि वीर्योंणि कर्मांणि चके इट्यन्वयः॥ २२॥ \% श्रीरामकृषणावतारमाह-एकोनविंशे विशतितमे चावतारे भगवान् वृष्णिषु यादवेषु रामकृषणावित्येवंनामनी जन्मनी श्राप्य भुवो भारमहरदिल्ये्वयः। विंशतितमे इति वक्तठये तकारलोपरछान्दुसः॥ २३॥ \% बुद्वावतारमाह-तत इति। तद्नन्तरं कलौं सम्रृृत्ते सति सुरद्विषां दैलासुरादीवां सम्मोहाय कीकटेषु गयाप्रदेरोषु जिनस्य सुतो नाम्ना च बुद्दो भविष्यतीयन्वयः। अजनसुत इति पाठान्तर्मर्थंनु समान एव।। २४।!

## हिन्दी अनुवाद

इसके बादु सन्चहवें अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके द्वारा वे ठ्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए। उस समय लोगोंकी समझ और धारणाइक्ति कम देख्रकर आपने वेदरूप बृक्षकी कई शाखएँ बना दीं ।। २?॥ \# अठारहवीं बार देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने राजा के रूपमें रामावतार ग्रणण किया और सेतु-बन्धन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ कीं।। २२॥ \% उन्नोसनें और चीसवें अवतारमें उन्होंने यदुवंशमें बलराम और श्रीकृषणके नामसे प्रकट होकर पृथ्वीका भार उतारा॥ १३॥ \% इसके बाद कह्रियुग आ जानेपर मगधदेश ( विहार ) में देवताओं के दूरेषी द्वै्योंको मोहित करनेके लिये अजनके पुन्रस्पमें आपका बुद्वावताए होगा ॥२४॥
 ॠपयो मनवो देवा मनुका महौजसः। कलः सर्ते होरेग समजापतयस्तथा॥ २७॥ एते चांशकलाः पुंसः छकण्णस्तु भगवान स्वयम्। इन्द्रारिच्याक्कलं लोकं मृटयन्ति युगे युगे ॥ २८॥

## शीधरस्वमिश्रिरचिता भावार्थदीविका

कल्भयवतारमाह अयेति। गुगसंध्यायां कलेरेते विष्णुयश़ो म्राद्वणात्सकाशाजनिता जनिष्यते ॥₹५॥ \％ अनुक्तसर्वंसमहार्थमाह। अवतारा इ़ति। असंस्येयंव्वे छृंतंतः। चथेति। अविद़ासिन अक्ष्यगून्यात्त् दसु उपक्षय इ्यस्मात्

 योगमेव ज्ञानक्रियाइस्त्याविष्करणम।। कुमारनारदाद्दिष्वाधिकारिकेष यथोपयोगमंशकलावेशः，त习 कुमारारदिपु ज्ञानावेशः।
 सुखिनें कुँनंति ॥२く॥

## श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदीविका प्रकाशः

युगादावांशः युंगाते संध्या च भवति। तच तृतीयक्कन्ब वक्ष्यति＂संध्योंशयोरन्तरेण＂इल्यादिना। कलिं युगं जनानां क्टेशा वा कृणोति हिनसीति कल्कि：। कृ हिंसायामत औणादिकडिप्यये कहेरकारलोपे रूपसिद्दे：॥₹ ₹ ॥ \％अथ















 स्वयमिति। तत्र च स्वयमे भगवान्न तु भगवतः प्रादुर्भूतत्वेन，ने का भा भगवत्वाध्यासेनेलर्थः। न चाबतारप्रकरणे पठित

 सिद्धांतितंत तद्वदिहापीति। अथवा＂कुणास्तु भगगवान्द्वयम्＂इति श्रुर्या प्रकरणल्य बाघः। यथा शंकरशारीरिकमाष्ये＂भुर्यादि－

 कतवान्। ततश्रास्यावतारेखु गणना कु खये भगवानष्प्यसी हसंखूपस्य एव निजपरिजनवृन्दानन्दविशेषचमलकाराय किमपि माधुग्यें



 भुतमप्यन्येपां महानांरायणादीनां स्वयं भगवच्चं गुणीभूतमापचते। एवं पुंस इति भगवानिति च पथथममुपकमोढ़िश्स तस्य


 चाक्यव्वे तु चशब्द्य एवाकरिण्यत। ततश्रेंद्रारीयग习र्थत एव पूर्वोता ममडयंतीयायाति। अन विशेषजिज्ञासायां कृषणसंदर्भो

 "ज्ञानराक्यादिकलया यत्राविश्टो जनार्दनः। त आवेशा निगघन्ने जीवा एव महत्तमाः ॥ बैकुंडेडिप यथा रोषो नारदः

 घह्यवादिनमू। अनुप्रविशय कुतने वादुदेवो जगतिथितम" इति। अन्र कुमारनारद़ादियुप ज्ञातभत्तिशत्तयंशावेशः। पृथ्यादिपु
 मरीचिमन्वाद्या विभूतिशइन्देनेति भेदो क्षेयः। हह यो विंशतितमावतारवेनेन कथितः स कुषस्तु भगवान्न वंशो न चांशी पुरु:





 "सहोवाचाजजयोनिरवताराणां मध्ये श्रेह्ठोऽबतारः को भविता येन लोकासुष्यंति देवाहृष भवंति यं स्मृत्वा मुक्ता असात्संसाराइ्रवन्ति" इृति। ननु "तन्रोंशेनावतीर्णंस्य विषोर्वर्योणि खंस नः" इति। "दिघ्यांब






 समाख्यानां समबाये पारदीवर्व्यमर्थविविकर्षात्" इति न्यायेन तान्येवथांतरतया संगमनीयानि। न तु तदनुरोनेनैतदिलतः श्रीपर-




 संभवात्। तदुक्तं महावाराहे "सर्वे निल्याः शाभ्षताओ्य देढास्तस परार्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकुतिजाः कचित्॥







बदुक्त बारहहे "खांशः योगमेव ज्ञानक्रियाशत्तयाविष्कारणं कुमारनारदादिष्वधिकारेप यथोपयोगमंशकलावेश इति शीधरस्बामिपादाः। अन्च, प्राचां







 संतंशांशा विद्दितः प्रमोः। येषामंतर्गतो विक्ण: कार्यं कृवा विन्नर्गतः। तानावेशावतारंश्र विद्धि राजन्महामते।। धर्मं विज्ञाप्य-




 लयर्थः। पतच सर्वावतारँ: कृतमियनुसंचेयें तत्त्षरिते ॥₹८॥

## श्रीराघारमणदासगोस्वामिविरचिता दीविनीव्याष्या




## श्रीमदीराघवन्यास्या

अथासी जगत्वतिः भगवान्नुगयोः कहिकृतयुगयोः संध्यायां संधौ राजसु दस्युपायेषु चौरप्रायेपु केव६मधर्मनहुलेपु



 मनुपुशः प्रियचतादयः महौजसः महाप्रभावाः सभजापतयः दक्षादिलिः सहिताः प्रजापतयभ्षेलर्थः, त एने सर्वे हरेरेव कलाः












## श्रीमद्विजय丬्बजतीर्णकता पदर्त्नाबली

अथ बुदावतारादनंतरममी जगत्पतिः पद्नामो युगसंधायां।: पानायां राजसु दस्युपायेपु बहुलं चोरेपु संस्सु नान्ना

 हि यस्मात्तस्माँ्राधान्यतः संख्याता:, न साकल्येन समापयितुं राक्याः-तत्रोदाहरणमाह यथेति। यथाविदासिन उन्नतस्यलात् भिन्नाद्वा सरसः सहस्रशः कुल्याः क्षुन्दनचः स्युरिति। इद मन्द्मतीनपेक्ष्योक्तं न तु योगिनः। क्षुद्रनदीनां तैः संख्येयत्वेपि न हरेरवताराः संख्यानुं इक्यंत हलतो बुद्धघवतासर्थमिति ज्ञातव्यम् ॥२६।। \% इदानी प्रतिबिंबांशानाह ऋ ऋय
 \% ऊ तरिं के खरूपांश्रा इति तत्राह एत इति। स एव प्रथममियारम्याथासाचिल्यंतेन घोक्ता एते रोषशाय्यिनः परमपुरुषस्य स्वांशकलः स्वरूपांशावताराः न तन्रांशांशिनां भेद् प्रतिबिबांशबत् किमुक्तं भवति कृषों मेघइ्यामः रोषशायी मूल रूपी पव्मनाभो भगवान स्वर्य तु ख्वयेव न आाखिशाखावत् भेदाभेद़ोपीति भाव इल्याह इन्द्रारिभिर्देयैर्याक्यलं जनं तत्स्यानं च युगे युगे अवतीर्य मृडयन्ति रक्षंतील्यन्वयः ॥२८॥

## श्रीमजीगोख्वामिकृतः कमसन्दर्मः

 न्वादीनों रुक्कादीनाइनुक्तानां संमहाथंमाह अवतारा इति। हरेरवतारा असंख्येयाः सहहराः सम्भवन्ति। हि प्रसिद्धौ। असंखयेयत्वे हेतुः। सत्तनिवेः सत्व्वस खपादुर्भावशक्तः रोवधिर्पस्य। तन्रैन हष्टान्तः यथेति। अविदासिनः उपक्षयशून्यात सरसः सकाशात कुल्यास्तस्वभावकृता निर्वारा अविदासिन्यः सहसशः सन्भवन्तीयर्थः। अन्र ये अंशावतारात्तेषु चैष विरोषो जेयः 1 श्रीकुमारनारदादिष्वाधिकारिकेष ज्ञानसक्तिशत्त्चंशावेशः श्रीप्व्वादिषु कियाशत्तथंशावेशः। कचित्तु ख्यमेवावेशः तेषi मगवानेवहमिति वचनात्। अथ शीमस्स्यदेवादिषु साक्षादंशत्वमेव। तत्र चांशात्वं नाम साक्षाद्रगवत्वेऽ-
 कलानियमेन तिम्नानाबतारमकरोदिसादि $11 \gtrless ६ ॥$ \% अथ विभूतीराह ॠषय इति। कलाः विमूतयः अल्पशाक्तेः
 पूर्वंक श्रीभगवन्तमप्याकारेण निद्दारयति एत इति। एते चांशाकला इत्येव पाठः स्वामिसम्मतः। ऊननवतितमे तथा टीकायां दर्शानात्। ततश्य एते पूर्णोत्राः चशब्दादनुक्ताश्र पथममुद्दिप्ट्य पुंसः पुरुषस्य अंशकला:, केचित् अंशाः स्वयमेवांशाः साक्षादं हत्वेनांशांशत्वेन द्विचिधाः। केचिदेंशाविप्र्व्वादंशाः, केचित्तु कला विभूतयः। ₹ह यो विंशतितमावतारव्वेन कथितः स कृस्तु भगवान् एष एव पुरषस्याप्यवत्तरी भगवानिलर्थः। अन्र "अनुवाद्तनुत्तचैन न विधेयमुदीरयेदि" ति दर्शानात् श्रीकृषणस्यैव भगवत्व्वलक्षणो धन्मेः साध्यते न तु भगवतः श्रीक्कणन्वमियाययातम । ततश्र शीकणणस्यैव मगवत्वलक्षणधर्मित्वे सिद्दे मूलटवमेव सिद्धचति न तु ततः प्रादुर्भूतत्वम्। एतदेव व्यनक्ति स्वयमिति। तत्र च स्वयमेव भगवान्न नु भगवतः प्रादुर्भूततया न तु वा भगवत्ताध्यासेनेलर्थः। न चावतार्रकरणे पठित इति संशयः। पौठ्र्वपर्ये पूर्वदौंबल्यं प्रकृति-
 कदाचिद्र द्वयोरपि विच्छेदे प्राप्ते विर्द्धयोः प्रायश्रित्तयोः समुक्षयासभ्भवे च परमेव प्रायश्रित्तं- सिद्धान्तितं तद्धदिहापीति।
 सूत्रे ते हैते विच्याचित एवेति श्रुतिर्मनखिदादादनामग्नीनों प्रकरण्पाप्तं कियानुप्रेेशलक्षणमस्वातन्यें बाधित्वा विद्याव्वेनैव स्सतन्न्यं स्यापयति तद्वदिहापीति। अत एतत्पकरणेडयुन्युत्र कचिद्वि भगवच्छब्दमकृत्वा तत्रैच भगवारिति भगंवानहर द्धरमिति कृताने। ततश्रास्याबताेपु गणना तु ख्वर्य भगवानव्यसी सरूपस एव। निजपरिजनवृन्दानामानन्दविशोषचमत्काराय किमपि माधुर्यं निजजन्मादिलीलया पुष्णन् कदाचित् सकललोकह्रयों मवतीलपेक्षयैवेल्यागतमू । यथोन्कं न्रह्मसंहितायाम् ररामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिम्नानावतारमकरोद्युवनेषु किन्तु। क्रणा स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं
 कलाफ्यः पुससम सकाशात भगवतो वैलक्षण्यं बोधयति। यद्वा अनेन तुछान्देन सावधारणा श्रुतिरिये प्रीयते। ततक्ष सावधारणा श्रुतिर्बलवतीति न्यायेन श्रुत्यैव श्रुतमप्य्यन्येषां महानारायणादीनों ख्वयं भगवव्त्वं गुणीभूतमापद्यते। एवं पुंस इति भगबानिति च प्रथम पुपक्रमोड्दिध्र्य तस्य इब्दद्वयस्य तत्सहोदरेण तेनैवे चशब्देन प्रतिनिद्देराशत् तावेव खलव्वेताविति स्सारयति। उद्देशप्रतिनिर्देरायोः प्रतीतिस्थगिततानिरसनाग विद्धद्द्रेक एव राब्दः प्रयुज्यते तनूसमो वा। यथा ज्योतिक्टेमाधिकारे वसन्ने ज्योतिषा यजेतेसन्र ज्योतिःश्नद्दो ज्योतिष्टोमविषयो मवतीति। इन्द्रारीति पद्यांद्ध व्वत्र नान्वेति। तुशब्देन वाक्यस्य भेद्नात्। तः तावतैवाकाक्षापरिपूत्तेः एकबाक्यत्वे तु चशब्द एवाकरिष्यत। ततश्रेन्द्रारीलन्र अर्थात् त एव


## श्रीमद्धिश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थद्रितनी।

विष्णुयहासो त्राह्मगात् सकाशात् 12 ₹ \% हयमीवहंसायद्यनुक्तसन्वंसंमहार्थमाह अवतारा इति। असंख्येयत्वे
 इ़्यस्मात् सरसः सकाशात् कुल्गास्तत्स्वभाचक्रता निर्वर्राः अविदासिन्यः सहसशः स्युः असंख्याता इति क्षे पैणेते पुरुषाया एवावताराः ख्याताः, अन्ये तु न सम्यक् ख्याता वर्तेन्ते एवेति ज्ञाप्यते। यदुक्तं प्रह्नादेन "हत्थ नृतियेग पिदेवेऋषाबतरिर्लोकान्त विभावयसि हंसि जगतूप्रतीपान् । घम्में महापुरुष पासि युगानुवृत्तं छन्नः कलों यद़भवखियुगोडथ सत्व""मिति छन्नव्वादेवासंख्यात
 अस्ति वा तारतम्यमित्यपेक्षायामाह एते चेति। एते पूर्वोक्ताः चशब्द्धादनुत्ताश्र पुंसः प्रथमन्निर्दिघ्टस्य पुरुषस्य अंशकलाः।
 जनार्देनः । त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमाः। वैकुणठेडिि यथा रोषो नारदद सनकादय" इति। तथा पाद्ये-"अविष्टेडभूत् कुमारेषु नारदे च हरिर्विभुः ' तथा तज्रैव आविवेशा पथुं देवः शाह्दी चक्री चतुर्मुजः इति। 'एतत्ते कथितं देवि जामदग्नेंहात्मनः। शात्तथावेशावतारस्य चरिते शार्दिंगः प्रभोरि'गि । 'कलेरन्ने च संभाते कर्किने जह्नवादिनम्। अनुत्रविरय कुरते वासुदेवो जगतृस्यितिमि'ति । तत्र कुमारनारदादिपु ज्ञानर्भक्तिशत्तथ शावेशः। पृ्वादिषु क्रियाशात्चंशावेशः। ते चावेशा महाशात्तया अल्पशात्त्या चेति द्विविधाः। पथमाः कुमारनारदाचाः अवतारशब्देनोच्यन्ते। द्वितीया मरीचिमन्वाघ्याः विभूतिशाब्देनेति भेदो जेयः। हह यो विंशतितमावतारत्वेन कथितः स कुषणन्तु भगवान् न तवंशः न चांशी पुरषष:, किन्तु भगवान् । जगृहे पैरुषं रूपं भगवान महद्धादिभिरि’ति पघोक्तो यः पुरषस्यावतारी भगवान् स एवेलर्थः। 'अनुवाद्मनुत्तैव न विवेयमुद्दीरयेदि' ति दर्शानात् कुषणस्यैव भगवत्च्वलक्षणो घर्म्म: साध्यते न तु भगवतः कृषणनवं तेन कुषण एव भगवान् मूलमूत इति । एतदेव पुनः ₹पष्टीकुर्वन्नाह स्वयमिति । तेन पुरुपावतारिणो भगवतो महानारायणाद़पि कृष्णस्योत्कर्षः साधितः। अत एव छान्द्राग्ये पक्वमप्रपाठके "उयायांख्व

 करणाधिक्यादाविर्भावतिरोभावाम्याए्च। तथा च गोपालतापिनी श्रुतिः-"स होवाचाजयोनिरवताराणां मध्ये श्रेष्टोऽवतारः को भविता येन लोकास्तुष्यन्ति देवारतुत्रा भवन्ति। यं समृत्वा मुक्ता अस्मात् संसारात् तरन्ती"ति। ननु "तत्रांशेनावतीर्णस्य विषणोर्वीयर्गाणि शंस नः" इति। "दिप्रचाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंरोन साक्षाद्वगवान् भवाय नः" इति। ‘ताविमौ चै भगवतो
 श्रीभागचतशाख्खारम्भे जन्मगुह्याध्यायोऽयं सवर्वभगवदवतारवाक्यानां सूचकत्वात् सूत्रम्। तत्र चैते चांराकलाः पुँसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिति परिभाषासून्न्। । तत्र यत्रावताराः भ्रूयन्ते तन्रन्यान् पुरुषांश्वेन जानीयात् कठणन्यु स्वयं भगवत्त्वेनेति । प्रतिज्ञारूपमिद्ं सर्वत्रोपतिष्टते। परिभाषा होकदेशास्या सकल शास्तमभिप्रकाशयति यथा वेशम प्रदीप इति प्राघ्वः। सा च शाखे सकृदेव पर्यते, नत्वम्यासेनेति वाक्यानां कोटिरपि अनेनैकैनापि महाराजचक्रवर्तिनेव शासनीया भवेद्दिल्येतद्विरह्दायमानानां तेषां वाक्यानामेवदनुगुणार्थैतैव तत्र तन्र ठ्यास्येया। किख्च तेषां वाक्यानां प्राकरणिकर्वेन दुर्ब्घहचव्वात् अस्य तु श्रुतिरपव्वेन प्राल्यात् । 'थ्रुतिल्डिछवक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये पारदौर्वलंय्यर्थविक्रकर्षादि'ति न्यायेन तन्येवार्थान्तरतया संगमनीयानि। न तु तदनुरी पेनैनदितयतः श्रीधरस्वामिपादेरपि तत्र तत्र तथैव समाहितमिति। ननु मत्सकूर्म्मीचवताराणां कृषणस्य च द्विभुजत्व-



 वस्तुनो भागविभागादिसम्भवात् । यदुक्षं महावाराहे- "सठर्वे निल्याः शाएवताः देहास्स्य परात्मनः। हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कचितू ॥ परमानन्दसन्द्दोहा ज्ञानमात्राश सर्वर्वः। स०र्वे सर्वंगुणैः पूर्णाः सठव्वंद़ोषविवर्जिता" इति। सल्यम्। तदापि

 चाग्निपुआधदेव सुखा भवेदिति। एवक्च पूर्णंव्वांशत्वाम्यामुर्कर्षापकर्षो महानुभावमुनीनामष्यनुभवसिद्धौं ज्ञैयौ। यथा तृतीये
 चिष्वं बहु मानधन्तं यद्वायुद्रेवाभिधमामनन्ती"ति। अवझ्विद्दस्तुनः परमेख्यरस्यांशांशित्वभेदो न विरूद्। यदुक्त वाराहे


ज्ञानक्रियाशात्तयाविष्करगम्। कुमारनारदेंदिष्वाधिकारिकेषु यथोपयोगमंशकरावेशः，इति श्रीधटस्वामियादाः। अन्र प्राचां
 बुद्द एव च। धर्माणामेव वैविध्यादमी धर्म्मप्रद़र्शंकाः।। रामो घन्नन्तरिर्येज्ञः पृथुः कीर्तिपद्रित्रिनः। बलरामो मोहिनी च वामदः श्रीपधानकाः॥（ श्रीरत्र सीन्द्रर्यम्）दत्तात्रेयश्र मत्त्यश्न कुमारः कपिलस्तथ। ज्ञानप्रदर्शका एते विज्ञातन्या मर्नीषिभिः।। नारायणो

 सुखिनं कुर्वर्वन्ति। युगे युगे तत्त्तस्समये॥ २८।

## श्रीमन्त्ठुकदेवकृतः सिद्दान्तपदीपः।

कल्क्यवतारमाह अथेति। युगसंध्यायम्। युगस्य कलेः युगस्य संध्यायामाद्रौ शास्ता भविष्यति कलेर्भगगवान्य युगांते इति वक्ष्यमाणात् कलेंरेते तथा च कलिकृतयोः संधांविल्यर्थः，विष्णुयशासः घ्राह्मणात्सकाशात् जनिता जनिष्यते दस्सुप्रायेषु वधार्हेषु
 भृगुवशिष्वादयः मनवः स्वायंभुचप्रभृतयः देवा वासवाद्यः मनुपुत्रः प्रियत्रतेक्ष्वाक्कुपभृतयः महौजसः शिवादयः सप्रजापतयः ब्सकरयपदक्षादिभिभः सहिताः एते सर्वे हरेंरेव कलाः＂यद्चद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ ववं मम तेजोंशसं－ भवमि＂ति श्रीमद्भगद्वचनाच ॥ २७।। \％एते पुंसः पुरुषावतारस्य अंशकलाः छत्रिणो यांतीति न्यायेन केचिदेंशाः केचि－ क्कलः केचिद्विभूतयः केचिस्स्वहपावतारा इति बोध्यम्। कृष्णस्तु भगवान् स्वयमिटन्वयः। जग्रे पौरुषं रूपं भगवानिति प्रागुक्कों सस्य पुरुषोष्यवताएः स भगवान् श्रीकृषण हल्यर्थः। महत्स्रहुद्रापि पुरुष्य श्रीकृषणावतारत्वं ‘व्वत्तः पुमान्समधिगम्यस्य ययास्यवीयं घत्ते महांतभिव गर्भममोधवीर्यः। सोयं तयानुगत आंतन अंडकोझां हैमं ससर्ज बहिरावरणैरपेतमि＂ल्येकाद्रो प्रसिद्वमेवं＂सुुद्दे महाविमूल्याखये परन्नह्मणि वर्त्तंते। मैन्रेय भगवच्छब्दः सर्वंकारणकारणे।＂इत्येवं श्रीपराशरादिभिवर्याख्यातः स्वगं भगवान्त विनिखिलेम्यः परः घह्वनारायणवासुदेवादिशब्दाभिनेयः श्रीकृषण इति भावः।＇मत्तः परतरं नान्यद्व’ति श्रीमुखोक्तेश्र। सर्वेषों प्रयोजनमाह मृडयंतीति सुखिनं कुर्वंति ॥ ॠ८।

## श्रीमद्रद्धभाचार्यविरचिता सुवोधिनीव्याख्या

अथेति महान् भिन्नकमः，कूर्ममारम्य बुद्धांतं न पुरुषस्यावताराः，कल्की तु पुरुष्यावतार इल्याह् असाविति，अन्र
 र्जानस्य चासुदेवस्य रामः चतुण्णां कृष्णः वासुदेवस्य बुद्द इृति युगसंध्यायां जातायां समातायां न संत्येव राजानः भूमिश्न शून्यप्राया। तथापि विद्यमाना अपि राजानो दस्यवः प्रायोप्रहृणं विष्णुभक्तिपतिपाद़क习ाह्मणसंगेन केषांचिद्तथात्वमिति। अत एव विष्णुग्रा नाम शंभलग्रामवैष्गवस्तस्य पत्त्यां भविष्यतीलर्थः । जगत्पतिरित्यवतारप्रयोजनं जगतः क्षीणत्वात् पुनरुद्रवकर्त्तेयर्यः 11 ₹ ॥ \％\％अवताराणामेतावर्षं निवारयति अवतार इति। सत्वननिधेरिति हेतुः पालनोद्रवादेरावइयकं सर्ष्वं， द्विजा इति संम्यर्थ संबोधनं बहुकालर्षिटवात् । अवताराणां स्वरूपमाह यथाविदा़िन इति। अविद्वासिनः अक्षयजलस्य कुल्याः क्षुद्रप्ववाहा दक्षिणदेशे प्रसिद्धाः ॥ २६॥ \％सर्वेषां सामान्यतः स्वरूपं प्रकृतिफलं चाहृ ऋषय इति द्वाम्याम्। ॠपयः अर्यमादयः मनवः स्वायंभुवादयो देवाः वस्वादयः मनुपुत्राः प्रियत्रताद्यः महौजसः अन्येष्वतिवीर्यंवंतः एते सर्वे सत्रवमूर्तेंभरंगवतो विष्णो रिरक्ष्षिषोः कल्यधर्मावेशिन इति अर्थः। प्रजापतयो मरीच्यादयः चकारेणान्यसंबंधं वारयति समृता इति। प्रमाणं पूर्वोकाः कुमारादयस्तु केचन अंशाः केचन कलाः ते चावतारावेशाभेदेन निरुपिताः，चकारादनुक्ता अपि पुंसो नारायणस्य घहांडमूर्त्तः अंशाः कलाश्र। कृष्णोति तथास्वं सामान्यतः प्रासं तुशब्दे़न व्यावर्त्तयति यस्यांशाः पुरूपाद्यः स भगवान् कृषण इट्यर्थः। सामान्यतः प्रयोजनमाह इन्द्रति। इंद्रारयो दैल्याः तैठर्यंकुलं जगन्मूडम्यंति सुखयंति प्रतियुगं चैतेडवताराः प्रतिकलं


## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुस्वोत्तमचरणविर्रचितः सुवोधिनीप्रकाशः।

अथासाविल्यन्र। आदिक्दूंस्येति।＇विलोक्य विद्नेशाविधिं तदे़ेग्वरो दुरन्तवीर्यों वितथाभिसन्धिः। कृत्वा वपुः काच्छप－
 ‘हिएण्मयेडपि भगवान्निवसति कूर्मतनुं बिभ्राज＇इसादिना स्तुतोस्ति। विषगोरिति। आयुर्नेद्रणेतृत्वेन पालकवाद्विणगोरिटर्थः। एवमग्र्रोप॥ ॥ターマく॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

कल्क्यवतारमाह－अथेति। अथ तद़नन्तरमसी भगवान् गुगयोः कहिकृतयुगयोः सन्ध्यायां सन्धौौ राजसु दस्सुपायेषु
 त्यन्वयः। तत्र हैतुगमं विशेषणमाह－जगत्पतिरिति，जगत्पलकत्वाध्यदि सोऽबतीर्य दन्ग्यून्न निराकर्शंच्तदा कः कर्याद़िति भावः

 रावरयकमिति भावः। शास्रेपु प्रसिद्धमेव तस्याबतारानन्तर्वमिति सूचयन्नाह－हीति। युष्माकमव्येतस्सक्मतमेवेति सन्बोधनेन सूचितम्। तन्च हप्रन्तमाह् चथेति। यथा अविदासिन उपक्ष्यशून्यात् सरसः सकाशात् सहस्तरः कुल्याः क्षुन्रपवाहाः स्युस्तथा
 स्वायन्भुवाद्यः। मनुपुत्रः प्रियद्रतादयः। सप्रजापतयः प्रजापतिभिर्देक्षादिभिः सहिताः महौजसः महाप्रभावाः अन्येडपि ये केचन ते सर्वे हरोरेव कलाः समृताः भगवद़ंशसम्भूतत्वेनैवेक्ता इलर्थः। तथाच स्मृतिः－यद्चद्विभूतिमत्सन्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदे－
 न्तरनुल्यववं प्राप्रमतस्तन्र विशोषमाह－एत इति। एते पूर्वोक्राः－चकारादनुक्ता अपि－पुंसो नारायणस्य केचिढ़ंशाः केचिच कलाः।

 भूरिरिति व्यवहारः। तथा चोंकं पामे－‘विष्टेडमूस्कुमारेषु नारदे च हरिरिंमुः। आविकेश पूथुं देवः शां्वी चकी चतुर्मुजः।।
 अनुपविइय कुरुते वासुदेवो जगस्सितिम्’ इृति। अन्यथा विभागरुपांशावें तु अच्युतत्वाविकारित्वाकारित्वादिप्रतिपादकझाख्र－
 तारा मुडग्रिन्ति सुरिनं कुव्वन्तील्यर्थः ॥ २८॥

## हिन्द्री अनु शाद्

इसके भी वहुत पीछे जत्र कल्यियुगका अन्त समीप होगा और राजालोग प्रायः लुटेरे हो जाँँगे，तब जगतृके रक्षक
 सरेगवरसे हजारों छोटे－छोटे नाले निकलते हैं，वैसे ही सत्ववनिधि भगवान् श्रीहरिके असंख्य अवतार हुआ करते हैं॥२६॥ ॠ ऋ ऋषि，मनु，देवता，प्रजापति，मनुपुत्र और जितने भी महान् राक्तिशाली हैं，वे सव－के－सब भगवानके ही अंश हैं $\|20\| \%$ ये सव अवतार तो मगवानेके अशावतार अथना कलावतार ही हैं，परन्तु भगवान् श्रीक्टाण तो रवयं भगवान्（ अवतारी）ही हैं। जन लोग दै्योंके अट्याचाएसे ठ्याकुल हो उठते हैं तब युग－युगुमें अनेक हूप धारण करके भगवन् उनकी रक्षा करते हैं ॥ マく॥

जन्म गुलं मगचतो य एवत्प्रयतो नरः। सायं प्रातर्गृणन् मक्त्या दु：खग्रामाद्विमुच्यते।। २९．॥ एतडूपं भगवतो घ्यरूपस्य चिदात्मनः। मायागुणैनिरचितं महदादिभिराष्मनि॥ ३०॥ यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवोडनिले। एवं द्रष्टरि हश्यत्वमारोपितमधुद्धिमिः॥ ३？॥ अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणन्यूहितम्। अद्टष्टश्रुतवस्तुत्वास्स जीवो यत्पुनर्भवः॥ ३२।।

## श्रीधरखामिविरचिता भावार्थदीपिका।




 अवतार नहीं－अवतारी हैं। अतः श्रीकुणको अवतारोंकी गणनामें नहीं गिनते। उनके चार अंग ये हैं－एक तो केकाका अचतार，हूसरा मुतपा



वणाद्धिजनितविद्यया तन्निवृत्तिरुपचत इल्याशयेनाह। एतदिति पश्वभिः। अरूपस्य चिदेकरसस्यात्मनो जीवस्यैतन्स्थूलं रूपं
 कथमिल्यपेक्षायां स्वरूपावरणेन तदध्यासत इति सहृष्वंतमाह यथेति। यथा वाच्वाश्रितो मेघौधो नमस्याकाशोडबुद्विभिर-
 $11 ३ ? ॥$ * किंच। अतः स्यूलाद्यपात्परमन्यद्पि र्पमारोपितमिय्यनुषंगः। कथंभूतं तत् ? यदुव्यक्तं सूक्ष्ममू। तन्र हेतुः अन्यूढगुणन्यूहितं न्यूहः करचरणादिपरिणामः, न तथा अव्यूहा अपरिणताः ये गुणास्तै०्यूहितं रचितम्। आकारविशोष-
 इद्वं तु न तथा। वर्हि तस्य सत्र्वे किं प्रमाणं तत्राह। सरीवः जीवोपाधिः। ‘जीवो जीवेन निर्मुक्तो' 'जीवों जीवं विहाये' ल्यादौं जीवोपाधौौ लिंगदेहे जीवशब्द्र्रयोगात् जीवोपाधितया कल्य्यत इ्यर्थः। ननु स्थूलमेव भोगायतनत्वाज्जीवस्योपाधिर्त्तु किमन्यकल्पनयेल्यत आह। यद् यस्मात्सूर्मान्पुनर्भवः पुनर्जन्म। उक्कांतिगल्यागतीनां तेन विनाऽसंभवादिति भावः॥ ३०॥

## श्रींंशीधरकृतो भाबार्थदीपिकाप्रकाराः।

जन्मान्याविर्भावाः गुह्यान्यनधिकारिजनाद् गुहितुं योग्यानि यरिमन्नध्याये स जन्मगुह्यस्तं "पवितः प्रयतः पूतः" इलमरः। गुणन्भवेदिति शेष: $1 २ ९ ॥$ \% \% तत्रेति वाक्यालंकारे। तद्विमुत्तिर्दु:ख्यग्रमाद्यिमुक्तिः। "विद्याविद्ये मम तनू मायगा मे विनिर्मिते" छंट्युत्तेरविद्यापि भगवन्मायात एवोत्तिप्ते। एतचछ्रवणादिना जन्मगुहाध्यायभ्रवणाद्यिना जनिता गा विद्या तया तन्निबृत्तिः संसारनिवृत्तिः। आदिना पाठविचारादिम्रह्ःः। इ्यर्थ इति। सथूलरूपस्यारोपितत्वाद्वास्तवमेव। तदिति तन्नियृत्तिरपि संपत्स्यत इति भावः। अन्र विश्यनाथः-ननु "पातालमेतस्य हि पादमूलम" इलादि़ना द्वितीयर्कंधे योयं विराट्रूपी भगवान्प्रथममुपस्यत्वेनोक्त: स कथमवतारमध्ये न गाणितस्तः्राह-एतत्समण्टिन्यष्टिविराडात्मकं जगचिदात्मनश्रिन्मयविम्रह्यस्य अत एवारुपस्य प्राकृतरूपरहितस्य भगवतो रूपं स्थूलशरीरम्। कि तु मायगुणैर्महदाद्दिभिः पृधिठयंतैसतत्वैविरीचितमात्मनि स्वस्मिन्नंन्तर्यामिण्यधिष्टाने स्थितमित्यर्थः। अतो चिहुद्वसन्वरुपमत्स्यकूर्माधवतारमधये भाधिकरूपी विराडेव न पठित इति भावः। संदर्भर्तु-तद्रेवमेतानि सक्षाद्रूपाण्यांविप्टरूपाणि चोपदिएयोपासनार्थ शास्र्रेण भगवल्यारोपितं रुपमुपदिशति। एतद्रूपमिति। अरूपस्य प्राकृतरूपसंबदुस्य मायगुर्णैर्विरचितमैबैतजगदाकारं रूपं तचात्मनि जीवे एव विरचितं तत्संबंधतयैव कल्पितं न तु परमेश्वरसंबंधतयेल्यर्थः। आसंगाद्नासंगाच्चेति भावः।३०॥ \% \% छसर्थ इति। अज्ञानेनारोपितत्वददज्ञाननिवृत्तौ तन्निवृत्तिरपि संगच्छत एवेति भावः। विश्वनाथस्तु-कस्मिन्किमिवेलपेक्षायामाह् यथेति। एतद्विराड्रुपमिति पूर्वेगान्वयः। तेन यथा मंचस्यः पुरुषो मंच उच्यते तथा भगवति स्थितो विराडपि भगवानुच्यते। एवमेवाधिप्दितधर्मो हुरगत्वमपि द्रश्ररि भगवट्यह्रयेप्यारोपितमिलर्थःः। अबुद्धिभिर्पवुद्धिभिः यथाऽहरययोरपि नभोनिलयोर्नीलं नम इति धूसरोडनिल इति मेघरेणुधर्मो नील्किमधूसरत्वलक्षण हरगत्वमारोपितम्। ततश्र भगवानयं विराट् हइयः प्रथमद्शार्थैर्योगिमिराराध्य इस्युपपपन्नम्य३?॥ \% अन्यदाह कि चेति। पूर्ववाक्यस्सपदानुवर्त्तनमनुषंगः। तः सूष्क्वत्वे । इलर्थ इति। आकारवद्दर्वेव व्यक्कं भवति। तस्य तद्रहितव्वात्तथात्वमुचितमेवेति भावः। एतदेवाब्यक्तव्वमेव। इलर्य इति। संभाठ्यत एव न तु


 हेतुः अव्यूढेति। अस्पप्टराब्दादिगुणमिल्थः। यन्वस्मादेकर्पाद्धितोः यदेशावरोनैवेल्यर्थः। स जीवन् पुनर्मवो भवति पुनः पुनर्जन्मादिक लभत इलर्थः। तदपि मायागुण्णिर्विरचितमिति पूर्वेणनुपंपः। पूर्वचदुपासनार्थमेवेदं एपमारोपितमिति भावः। वक्ष्यते च "अमुनी भगवद्दूपे मया ते अनुवर्णिते। उमे यपि न गुह्त ति मायासृष्टेर्विपद्वितः" इृति। विश्यनाथस्तु-यथा स्थूलं रूपं भगवद्रूप्वेनोक्तमपि योगिभिरुपास्यमपि मायागुणैनिंरचितं तथैव सूक्ष्ममपि रूपम् "अमुनी भगवद्रूपे" इसनेन भगवद्रूप्वेन प्रयुक्तमपि "कर्णो दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः" इति। "सर्वसममनोन्तःकरणं गिरित्रम्" इय्यायुत्तेर्योगिभिरुपास्यमापि मायिक-मेवेल्याह-अतः स्थूलादित्यादि संं खामिवद्वयाखयातम्। तेन च समम्टिठग्यष्टिविराजां जीवत्वात्तत्स्थूलसूक्ष्रमूपयोर्मायिकत्वात्तत्र चेश्यात्वमारोपितमेन न तु साहजिकमिति भावः। यदुक्तं "विराट् हिरणयगर्भश्र कारणं चेत्युपाधयः। ईशास्य यन्त्रिभिर्दीनंन तुरीयं


## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या




## श्रीमद्रीरापवनचाख्या

अवतारकीर्तन द्विफल्दाह् जन्मगुह्यमिति यः कीित्वन्नरो भगवतः एतजज्मगुह्यमवताररह्र्यं सायं प्रातः समाहिताचत्तो भक्तथा गुणन्कीर्त्तयन दुणःखाताद्विमुच्च्यते संसारान् मुक्तो भवनील्यर्थः। जन्मगुद्यमित्यनेन भगवजन्म न जीवजन्मवत्कर्ममूटमपितु स्वसंकल्पमूलमिल्यमिप्रेतम् 112911 त तदेव दर्शयिएयन् रुपप्रसंगान्न केवलमचतीर्णमेव रमकृषाचाख्यं भगवतो रुपमपि तु परिद्रूगमानं प्रकृतिगुणवैष्व्रमूलमहदादिकृतं जगद़ि तद्रूपमिल्याह एतद्रूपमिति। चिद्वात्मनः ज्ञानस्वरुपस्यात एवामूर्त्वस्वरूस्य भगवतः मायागुणैर्गुणपरिणाम रूपैर्महदादिभिरान्मन्याधारभूते स्वस्मिन्नेतनपरिहरयमानं जगदात्मकं रूपं चिद्धचितंवम,
 देवमनुष्यादिशरीराणामपि भगवद्रूत्वे सति जीवानां केवलं देवोहं मनुष्योहमिल्यभिमानिनो अ्रम एवेल्याह यथेति। यथा मेघसमूहा नमस्याकाशोऽबुद्दिभिराकाइायाथात्याविद्रिरारोपिता यथा च पृशिन्या: सम्नन्धी रेणुर्प्री लिरनिले तद्याथाइन्याविद्विरारोपिता एवमझुद्विभिः प्रत्यगात्मयाथांक्याविद्विर्द्रष्टरि जीवे हश्यहत्रमारोपितं द्वेवादिरारीएजातमहं ममाभिमानविषग्रवेनारोपितमिल्यर्थंः अतो न देवादिशरारारजातं जीवस्वस्रपमिति भावः। यद्यपि देवादिरारीरस्य तदभिमानिर्जीवेन धार्यत्वात्तं प्रतिरूपत्वमझ्र्येव। तथापि "य आत्मनि तिष्बन्यस्यार्मा इरीरमि"ल्यद्युक्तरीस्या जीवस्यापि परमपुरुपधार्यव्वन्मुस्यधारकत्वं परमात्मनिष्हमेवेति तं प्रस्येव देवाद्यचेतनजातं मुख्यं रुपं देहात्मनो रुभयोरपि परमपुरुषधार्यत्वज्ञानं अ्रमरूपं प्रकृतिपुरुषयोरत्रह्मात्मकत्ज्ञानं प्रकृत्यादौं चात्माभिमानः स्वातंः्याभिमानः प्रकृतेः प्रसंगादात्मैकधार्यत्वाभिमानश्राबुद्विकृत इ्यमिप्रायः $\|$ ३? ॥ \% ननु
 दर्शीयितुं विशिनष्टि अन्यक्तं बाल्येन्द्रियैर्द्रष्टुमशाक्यं कुत इस्यपेक्षायां हेतुरहष्टश्रुतवस्तुत्वाड़िति तन्र हेतुमाह अच्यूढगुणन्टं हितमिति
 कार्यद्रायां हि ब्यूढैगुणैः सत्वादिभिश्रान्वितं ₹थूलीभवति न तथेत्यर्थः। अत एवादप्रश्रुतवस्तुत्वात्तद्न्यार्थंत्वात् तन्र छष्टं कार्यंवस्थितमचिद्द् द्रवग्ंं श्रुतं तु कारणावस्थम् ‘अचेतनापरार्था च निल्या सततविक्रिये’ल्यादिशा सैः श्रुतं तदुभर्यविलक्षणन्तुत्वादठगक्तम 'अव्यक्तोयमाचिय्योयमविकार्योयमुच्यते' इति हि भगवता गीयते, एवंभूवं यद्वसु स जीवः यः पुनर्भव प्रक्रतिसंगार्पुनः पुनर्जन्मभागिस्यर्थः। यत्पुनरिति पाठे यतो यत्सम्बन्धात्पुनर्भवस्ततः परमिल्यन्वयः ।। ₹२.।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली।

फलमाह् जन्मेति। प्रयत: प्रकर्षेण निर्जितेन्द्रियम्रामो यो नरो जन एवमुक्रकारण जन्मशह्र्यं सायं प्रातर्मक्तया गुणन्
 महदहंकारादिभिरपादानकागणैः आत्मनि सर्वगते हारणा विरचितमेतत् जडं अह्मांडमसूपस्य प्रकृतिविकृतरूपरहितस्य चिदात्मनः केवलज्ञानस्वरूपस्य भगवतो रूपं प्रतिमास्थानीयं हि होतोर्यू्माज्जडं तस्माप्रतिमैव न साक्षास्वरूपं, चिदेकरुपस्य भगवतो माया-

 कि न स्यादिस्याशां₹य सा भ्रन्तिरिति सोदाहरणमाह यथेति। यथा मेघौचा नमस्यारोपिता मेघौघान् चछ्वाडयमाकाश इति कल्पयन्ति विवेकरून्याः यथा अनिले वायौ पार्थिवो रेणुरारोपित: वायुनोद्धूयमानमूधर्वमुखं रेणुं हस्वाडयं वायुरिति आकाशावायोश्वा-
 मारोपितं जल्पितं तर्मात्तद्म्रन्तमतो न साक्षादूपं प्रतिमैवेति भावः॥ ३? ॥ एवं हर्र्वासुदेवादिपरमं रुपं बस्वांडारूयं प्रतिमारूपं च निरूप्य जैवं रूपमाह अत इति। यजजैंं रूपमत उक्रयोः जडेय्वर रूपयोः परं यद़क्कं सूक्षमव्यूढगुणन्टं हितम्
 पुनर्भवः उत्पत्तिर्यस्य स तथोकः पुनः पुनर्जायमानो न्रियमाणश्य स जीवः। तस्मानिनिवादमीय्यरवशां जैवं रूपमिति भावः। अतः कार्यमपात् परं उयतिरिकं यद़उयक्षं यद़नमिठयक्षं रूपादिव्यक्तिकारणसाधनै: रान्यमन्यूढमनमिउयकं गुणानां बृंहितं कार्यं यस्मिन् तद्व्यूहगुणबृं हितम् अत एव अद्रण्रश्रुतवत्रु तस्माद्यक्तं स प्रसिद्धो जीवो यद्यस्मात्वुनर्भवतीति पुनर्भवः देहादि-
 यदृध्रादिविशोषणुर्विशिष्टं तद्वस्तु मूलकारणमिति वक्तन्यं प्रक्टनानुपयुक्षंच। अन्र देवादिप्रपंचस्य मिध्यावाचिपदं पक्षेप्यमतो यक्किचिदे़तत् ॥ ३२ ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंद्भर्भः।

जन्मेति। स्पष्रम् $11 श 9.1$ \% तदेवमेतानि साक्षाद्पाण्याविष्षुपाणि चोपदिश्य उपसनार्थ शासत्रेण भगव्यागोपितं र्पमुपदि शति एतदूपमिति। अरूपस्य प्राक्छतरूपासम्बद्वस्य मायागुण्णैरिचरचितमेचैतजगदाकाई रूपम्। तचात्मनि
 तर्हि कथं तर्यैतद्रूपमिस्युक्तम्। पातालमेतस्य हि पादमूलमिल्यादिना च तथा वर्णयितवन्यम्। उच्यते अद्नह्ठच्येक्ष्तया तदुपासनाथं तंद़ध्यासेनैवेव्याह यथेति ॥३？॥ \＃तस्य यथा ₹थूलं रूपं तथा सूक्ष्ममपील्याह अतः परर्मिति। अतः सथूलाग्रूपात्

 पुनः पुनर्ज्जन्मादिकं लमत इल्यर्थः। तदपि मायागुर्णिर्विवरचितमिति पूर्वेणानुषछः। पूर्ववदुपासनार्थेमेवेद रूपमारो－
 ड़ित। ३₹ ॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

एत₹कीर्त्तनफल्यमाह जन्मेति। गुद्यमतिरहस्यं यो गुणन् कीर्त्तयन् भवेत् ॥२९॥ \＃ननु पातालमेतस्य हि पाद्यूलमिल्यादिना द्वितीयक्कन्धाद़ौ योऽयं विराड्रूपी भगवान् प्रथममुपास्यव्वेनोक्तः स कथमवतारमध्ये न गणितस्तत्राह एतन् समप्रिक्रष्टिविराडात्मकं जगच्चिदात्मनम्रिच्मयविम्रहुस्य अत इवारूपस्य प्राकृतरूपरहितस्य भगवतोर्यूपं स्थूलं इरीरें किन्तु

 नभसि आकाशो मेघसमूहः। अनिले च प्रथ्वीचिकारो रेणुस्तथैव आत्मनि एतद्विराड् स्पपिति पूर्वेणेचान्वयः। तेन मश्⿻彐丨्रयः पुरुषो गथा मझ्र उच्यते तथा भगवति स्यितो विराडपि भगवानुच्यते इसर्यः। एवमेवाधिश्दितधर्मो ह्रग्रत्वमपि द्रप्षरि भगवल्यह्रयेडपि अरोपितमिलर्थः। अनुद्धिभिः अल्पबुद्धिभिः यथा अह्ययोरपि नभोडनिलयोर्नीलं नभ इति धूसरोडरनेल
 113 ？ 11 \％तथा स्थूलं रूपं भगवद्रूत्चेनोक्तमपि योगिभिरुपस्यमपि मायगुणैर्णिरचितं तथैव सूर्द्ममपि रुपम् अमुनी
 भिरुपास्यमपि मायिकमेवेय्याह्। अतः स्थूलादन्यत् अठ्यक्तं सूक्ष्मम्। तन्र हेतुः－अव्यूढाः करचरणादित्वेनापरिणता ये
 श्रूयते वा इन्त्रादिवत् ददन्तु न तथा। ननु तस्य सत्चे किं प्रमाणं तत्राह। स जीवः जीवोपाधिः।＂जीवो जीवेन निर्मुंक्तो जीवो जीवं विहाय चे＂ल्याद़ी जीवापाधी लिद्जदेंह्ं जीवशान्दप्योगात् जीवोपाधितया कलप्यत इलर्यः। ननु स्थूलमेव भोगायतनत्वात् जीवस्योपाधिर्तु，किमन्गकह्पनया इल्यत आह्। यघ्यस्मात् सूक्ष्मात् पुनर्भवः पुनः पुनर्जन्म उक्कान्तिगत्यागतीनां तेन विना असम्भवादिति भावः। तेन च समष्टिठ्यष्टिविराजां जीवत्वान्तत् स्थूल्यूक्ष्मयोरूपयोर्मायिकत्वात् तत्र चेश्यएव्व－ भारोपितमेब，न तु साहाजिकमिति भावः। यदुक्तम्।＂विराट् हिरण्यगर्भेश्र कारणं चेत्युपाधयः। ईईइास्य यत्रिभिर्ही ＂तुरीयं तनू प्रचक्षत＂इति। अन्रापि वक्ष्यते।＂अमुनी भगबद्रूषं मया ते ह्यनुवणिते। उभे अपि न गुन्निन्ति मायासृष्टे विपश्रित＂इति 11 ३₹． 11

## श्रीमच्नुक्देबकृतः सिद्दान्त्रद्रपःः।

अचतारकीर्तनादिफलमाह जन्मेति। कर्मोपलक्षणम् उत्क्रकारं जन्मकर्मरहस्यमिटर्थः，गुणन्निय्युपलक्षणं जन्मकर्म－
 स्यत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन＂ति॥シ९॥ \％अथैवं दर्शितस्य भगवजन्मकर्मरहस्यस्य वेदगुहत्वं कविज़ेगत्वं च वर्कग् प्रसंगाजीवबन्धमोक्ष्रकारमाह् पंचभिः इलोकैः। ननु जन्मगुह्यं गुणन् यो टुः्खग्रामाद्विमुच्यते तस्य तावन् बन्धः
 तत्स्थाने कृतम्，अनादिकर्मवईयेन जीवेन आत्मतया स्वीकृतमिति फलितोऽर्थः ॥ ३०॥ \％नन्चनात्मात्मतया कथं स्खीकृत इलत आहृ यथेति। वार्वाश्रिताषि मेघः यथा अबुद्धिभिर्नमसि आरोपितः यथा वा अनिले वग्युस्साने पार्थिवो रेणु：


 आत्मविनारोपितमिति पूर्नैगैवान्वयः। तन्र हेतुमाह इतरेतरपृथकतयाऽह्छाश्रुतानि चस्तूनि आत्मानात्मपरमात्मस्वरूपाणि यैस्ते

 इति फलितोऽर्थः ॥ ३₹ ॥

## श्रामदृह्धभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी व्याख्या

कृष्णावताग्रयोजनं नांक्तमिति स्वस्याइ़्ञानदुपषं निवारयन्नवताराणां दुर्शेयत्वमाह जन्म गुह्यां भगवत इति। भगवतः कृषस्य जन्म गुछ्यं गोप्यं न प्रकटतगा वक्तक्यमिस्यर्थः। तर्हि कथं निस्तार इस्यारांक्याह य एतदिति। एतदवतारसूपं सामान्यतोडस्मदुक्तं प्रयतः सावधान: खुचिः गुदूध सायं प्रातर्भक्त्या स्तोत्रपाडं कुर्वन् दुःखग्रमान् दुःखसमूहाद्विरोपेण मुच्यते। जन्मरह्स्य-
 पुरुषावतारं स्वांशावतारं सपरिकरं निरुप्य तस्य विचारमाह एतद्रुपमिल्यादिपंचभिः। एतद्रूपं न्न्मांडात्मक भगवतो रुप्षं पूर्णन्रह्मण एव सल्योपहितस्य सल्यसृपं रारीएव्यतिरेकेणात्मनोन्यन्र बृत्तिलाभाभावात् "अरुपवदेव हि तत् प्रधानत्वात् ३। २1.88 " इति न्यायेन घह्नणि स्वतो सूपं नास्ति तत्र हेतु: चिदात्मन इति जडमेव हि रुपं भवति, चैतन्यमात्रस्यामूर्तंर्वस्य हि र्पाभावादिति हिशान्दार्थः। तर्हि कभं घह्मांडरारीरत्वमुक्तं मायागुर्णिविरचितमिति वैषणनतन्त्रे आधिदैविकस्य श्किर्माया तस्या एव जयो गुणाः सत्वरजस्तमांसि तैरेन महदाद़गो जाताः, तैः स्वशरीर एव तच्छरीरं निष्पाद्तित्। इदं हि भगवच्छरीरमत्र भगवान् समाहितो भजनीयो भविष्यतीति। ततथ मह्दादिक्छपया भगवानत्र संह्ति आविर्मूतस्तमायोगोलके वह्निरिव तिद्धतीति बोद्धन्यम्।। ३०॥ ननु जडरुपे कथमस्मिन् चह्मपतीतिः, तथा सति न चेतनत्वं प्रतीचते, ततः हुरयत्वाजडत्वाच्च न भगवदावेशोत्रास्तीति कथमिद्ं
 तद्वरतिरिक्तस्यैव हरायत्वप्रतीतिलोके। तन्र ये महांतस्ते सर्वत्र छहांडेडयोगोल्ये वह्निमिव भगवन्तं प₹्यन्ति ये पुर्नमूढासते तस्मिन् द्रष्टरि हइयत्वमारेपयन्ति ॥ ३? ॥ ननु कथमन्यर्मिन्नन्मधर्मध्यारोप इस्यारांक्याह चष्टन्तं यथा नभसि मेघोंघ इति। वस्तुतर्त्वाकारोडह्चइः ततः्र तदाधारत्वेन कथं मेघा हइ्या मवेयुः। येपामपि मते हइयस्तेपामपि मतेनाकारो मेघाः किन्तु वायावेव तन्र यथान्यन्र स्थितानामन्यत्र प्रतीतिः अन्र विशिष्टप्रतीतिराषेपितेन सह तथा नास्तीति हध्टन्तान्तरमाह्। रेणुर्वा पार्थिवोडनिल इति यथा वास्यादौं तद्विरिष्टरेणुप्रतीतिः ततो भ्रान्ताः चाया इति रेणुं मन्यन्ते बस्ढुतस्तु पाथिंनो रेणुः।। ३२।।
 अतः परमिति । अतो चह्माण्डविम्महात् सूर्षं सर्वेन्द्रियागोचरम् अ亏मक्तापरपर्यांयं करचरणाम्याकारणापरिणैर्गुणँः स्वाभाविकैवर्यांत्यम् अस्तीति सम्बन्धः। तत् किमित्याकांक्षायां स जीव एव जीवजड्रगवद्वरतिरेकेण चतुर्थपद़ार्थस्याभावात्। ननु तथापि जीवत्वं कुतः ? अत आह अहष्राश्रुतवसतुत्वादिति। यदि तज्जडं स्यात् छश्यं स्यात् यदि वा भमवदूपं स्यात् वेदादौ श्रुतं स्यात्। न वा निः्बभावं राइाश्टङ्नव्् वस्तुत्वात्, तस्मात्पारिशोष्याज्जीव एव। केचन तं जीवोपाधि मन्यन्ते तथा प्राप्तविवेकेन भगवद्वर्यतिरिक्तस्य जीवस्याभावात् कस्योपाधिः स्यात्तस्माज्जीव एव सः 1 किच यस्मात् पुनर्भवः पुराणे लोके चैवं पतीयते पूर्वमयं देवः स्थितः, इदानीं मनुष्यंबमापन्न इति, अतः पुनर्भवन्यथानुपपन्त्या भगवतुपाधिः सूद्यो जीवः कम्चिद्तीति मन्तठयम् ॥ ३्, \|

## श्र्रमद्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमच्रणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

एतद्यूपमिल्यन्र विचार्माहेति। ऊहावोहेन विवक्षितसाधनं विचारः। तथा चोहापोहेन तस्य भगवत्वरशासनफ्रकारमाहेत्यर्थः। रुपमिति रारीरमिल्यर्थः। तेनाधिद्वादिकवादो विशिष्टाद्वैतापरपर्यायोत्र ज्ञाप्यते, तदाहुः अरूपवदिति। अयं न्याय उत्तरतन्त्रे साधनाध्याये द्वितीगपाद उमयलिध्नाचिकरणेडस्ति, तदर्थस्तु-तद्न्नह्म अरुपवदेव दि। रूप्यते निखु्यते व्यवह्हियत इति रुपं सर्वठगयहारविषगत्वं तद्युक्षं रुपवद्विभ्वम्, न्रह्म तु तद्विलक्षणमेव, कार्यदंशाच कारणस्योंशिनो वैलक्ष्षण्यस्य युक्तर्वात्। ननु काएणत्वादैैलक्ष्र्यमपि युक्तमत आह-तत्रधानत्वात्। तस्य प्रकरणिनः प्रधनतवात् मुख्यत्वात्। यत्र हि यूत् प्रतिपाद्यते, तन्र तदेव हि मुर्यम्, अत्र चह्म प्रतिपाद्यत इति न्नह्मधर्माः प्रशासनाद्य एव, न तु जडजीवधर्मा इति। अत्र ररीरप्रकरणादूपपदेन शरीरमुच्यते। इदं चैकदेशिमतं सुताधिकारनुसारेणोच्यते, सिद्धान्ते वरहिकुण्डलन्यायः। स तु मुरूयसिद्यान्ते वक्ष्यत्रते। तस्या एवेति। जाता इस्यर्थः। न तु सात्र गुणमयी। निष्पादितमिति। मन्दिरवन्निएपादितम्। सन्चिहित इल्यस्यैब ठयार्यानमाविर्भूत इस्यादि $\| ३ ० 11$ यथा नमर्सील्यन। तथा सतीति। बह्नणो वह्ल्रिवदाविर्भूतत्वे सति। तत्रोति। प्रतीतिविरोधात्।





 तथा नास्तीति दार्श्रान्तिकसमानता नास्ति। छश्नन्ते ह्यहर्यधर्मो छइये आरोग्यते, दार्ष्टान्तिके तु हइगधर्मस्साहइये आरोपो
 हुरगया रेणुरारोपितस्तथेल्यर्थः। तथा च यदि बाचो धेनुत्ववत् भगचतो बह्दाण्डं भगवल्यारोपितमिल्यभिप्रेयात्, तदा द्रष्टरि
 प्रसंगात्। जगृह इति भूतार्थचादस्य योगजधर्मीयदर्शभादे़ेश बाधप्रसंगादिल्यर्थः ॥३१॥ \% \# ग्रतः परमिंट्येन। इति निरूपयतीति। इृति बक्कुं भगवदुपाध्यन्तरं जीवं निरूपयतीट्यर्थः। चस्तुव्वाद़िति। चेश्राद्यनुमेयवस्तुत्वात्। केचनेल्यादि । श्रीधराम्चाः। 'जीवो जीवेन निर्मुक्त' इ्यादों जीवोपाधौ लिङ्जारीरेपि जीवपदप्रयोगद़र्शानाजीवपदे़न लिहिरारीरं मन्ग्न्त इसर्थः। तत्
 नात्र लिद्नुरीरमुच्यत इ्यर्थः। तथा च घ्रह्मणोंशतो लिङ्धररीरसम्बन्बोऽनुचितो जीवतुल्यतामतिश्रेति भावः। पुनर्भव इति। अस्तीति शोषः। तथा च 'तमुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति’ इय्यादिना भ्रुतौं लिद्नभूतानामनूळ्कमः श्यावते, न तूक्कमः, अत उत्कमणल्खिझेनापि न जीवोपाधिर्रोच्यत इ़ति तथेलर्थः। भगवदुपाधिरिति। भगचतान्तर्यामिरुपेणोप समीपे धीयते पोष्यत इति तथा ॥ ३०.॥

## थीगिरिधरकृता बालप्रनोधिनी

एतद्वतारकीर्तनादिफलमाह-जन्मेति। नात्र वर्णाश्रमादिनियमः किन्बु यः कन्चिद़पि नरः प्रयतः समाहितचित्तो मूषवा सायम्पातः एतद्रगवतो जन्मगुह्यमवतारग्हस्यं भक्त्या गुणन् कीर्त्तगन् दुःख्वग्रामात् दुःखानां ग्रामो निवासभूतो यः संसारस्सस्मादिमुच्यते इ्यन्वयः॥ ॥®॥ \# ननु ‘संसाराद्विमुच्यते’ इति यदुक्तं तत्र देहहद्दयसम्बन्चे सति कथं तद्विमुक्तिः सम्भवती-
 निवृत्तिस्ततो विर्मुर्तिस्पपच्चते इल्याह-एतद्विति पद्वभिः। अरुपस्य प्राक्रतपपरहितस्य। तत्र हेतुमाह-चिद्वात्मन इति। चिदात्मनो ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्य एतत् हरयमानं स्थूलं रूपं शरीरें भगवतो या माया प्रकुयाए्या सस्याः गुणैर्गुणपरिणामसुपैर्महद़ाद़िभिर्विरचितम्। तचात्मनि आत्मस्थाने कृतमिल्यर्थः। देवोऽहं मनुष्योऽह्मिय्यादिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः 11 ₹० $11 \%$ एतदे़ेव हश्रन्तेनोपवादूर्यति-यथेति। यथा वाग्वाश्रितो मेचौघो नभसि आकाशे अबुद्धिभिराकाशयाथात्य्याविद्रिरारोपितः, वा अथवा
 याथात्य्याविद्दिर्देवोडहं मनुछचोऽहमिल्यारोपितमित्यर्थः ॥ ३? ॥ \% किज्ञ अतः परमिति। अतः स्थूलरूपात् परमन्यद़पि
 तद्दर्शयति-यद़न्यक्तं बाह्योन्द्रियाविषयः। तत्र हेतुमाह-अह्रण्रश्रुतवस्तुत्वादिति। अतिसुक्ष्मतया दुर्वितक्यंत्वादिल्यर्थः। तत्रापि हेतु-माह-अन्गू हगुणबृंहितमिति। ठ्यूढाः करचरणादिखपेण परिणतास्तथा अपरिणता अन्यूढा ये गुणार्तैवृंहितं रचितमिल्यर्थः । तर्हि तस्य सत्त्वे कि प्रमाणमियमेक्षायामाह-स जीव इति, जीवोपाधितया कल्पित इत्यर्थः। ननु स्थूलदे़ह एव भोगायतनव्वाजीवस्यो-
 क्कान्तिगल्या गतीनां तेन विना असम्भवादिति मावः। न च जीवोपाधौ कथं जीवशबद्दुप्रयोग इति शए्फयम् 'जीवो जीवेन निर्मुको जीवं जीवो विहाय च। एवं पझ्वविधं लिद्धं विवृत् पोडशाविस्तृतम्।। एप चेतनया युक्तो जीव इत्यमिधीयते। अनेन पुरुषो


## हिन्द्दी अनुवाद

भगवान्के दिग्य जन्मोंकी यह कथा अन्यन्त गोपनीय-रह्यम्यमी है; जो मनुषय एकार्रचित्तसे नियमपूर्वक सायद्धाल और प्रात:काल प्रेमसे इसका पाठ करता है, वह सब दुःखोंसे छूट जाता है $11 २ ९ ॥$ \% प्राकृत रूपरहित चिन्मय भगवान्का जो वह स्थूल-जगदाकारहूप है, यह उनकी मायाके महत्त्त्वादि गुणोंसे भगवान्में ही कलिपत है 11 ३०। जैसे बादल वायुके आभ्रय रहते हैं और घूसरपना घूलमें होता है, परन्तु अल्पर्दुद्ध मनुष्य बादलोंका आकाशमें और घूसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं-वैसे ही अविवेकी भुरुष सबके साक्षी आत्मामें स्थूल हश्यरूप जगत्का आरोप करते हैं।। ३? । \% \% इस स्थूल रुपसे परे भगवानका एक सूद्म अन्यक्त रूप है-जो न तो स्थूलकी तरह आकारादि गुणोंचला है और न देखनेसुननेमें ही आ सकता है, वही सूक्ष्मशरीर है। आत्माका आरोप या पवेश होनेसे यही जीव कह्लाता है और इसीका बार-बार जन्म होता है।। ३२.।

#  यघेपोपरता देव़ी माया वैशारद़ी मतिः। सम्पन्न एवेति विदुर्मटिम्नि सेे महीयते ॥ ३३ ॥ एवं जन्मानि कर्माणि ब्यकर्तुरजनस्य च। वर्णयन्ति स्म कवयों वेदगुय्यानि हृव्वतेः ॥ ३५ ॥ स का इदं विभममोबलीलः सृज्यत्यकत्यक्ति न सज़तेडस्सिन्। भूतेषु चान्तर्शित अत्मतन्तः पाड्वर्गिकं जिघ्रति घड़गुणेशः ॥ ३६॥ 

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका





 अयं भावः-यावदे़ेपावियात्मन आवरणविक्षेपो करोति तावन्नोपरमति यद़ा तु सैव विद्यासूपेण परिणता तदा सद्रूं जीवोपाधिं



 पा़ित्रियनियंता॥ ३६॥

## भीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः


 सूर्कमखेपे प्रतिपिद्दे भवतः। तेनामायिकं रूपं तस न प्रतिषिद्ध भवरीति भावः। केन खेषां भक्षानां संविदाडुनुभवेन। ते




 संविद़ा ते न निषिद्डे भबत इति च ज्ञापितम। तनश्न जीवत एव्यावियाकलिपतमाया कार्यसंवंधमिध्याव्वज्ञापकतीवस्वस्व-









 माखोपरतावेव घहानुमवसंपत्ती मवतः। एवं प्राछतजन्मकर्मरहितस्य हहपतेः सर्वंद्धघणोचचरस्य जन्मानि कर्माणि च कवयो



 नान्वग्रायोगाबकम्राय संपच्चते च। विश्वनाथस्तु-एवमनेनाक्तलउक्षणप्रकारेण मायिकझारीरद्वयुतिंपेधेनेस्यर्थः। अजनस्य जन्मानि "अजायमानो बहुधा विजायते" इति भ्रुतेः। अकर्तुः कर्माणि "न चास्य कार्यं करणं च विद्यते" इल्यादौ" "स्वाभाधिकी ज्ञानबलक्रिया च" इति श्रुतेः। ननु जीवस्यापि वस्तुतोडजनर्यैवाक्तुरेशे जन्मानि कर्मीणि च हरयन्ते। सल्यम्। तस्य तानि मायासंबंबेन, अस्य तु मायाप्रतिषंवेनेत्येम एव भेद इलाह। वेदेपु वेद्वैर्वा गुह्यानि रहस्यवेनेन परमोपादे़ेगत्वेन च संवृल्य स्यापितानि तार्चिकानि। जीवस्य तु तानि मायिकत्वेन हेयान्येवावास्तवानीय्यर्थः। तढुक्तं श्रीगीतोपनिषदि "जन्म कर्म च मे दिव्यम"" इलादि। हत्पतेरंतर्यांमिण: विराड्स्पस्यैवंभूतत्वाभावादवतारमधये गणना तस्य न कृतेति पकरणार्थः॥३॥ \% \%
 तेषु नानामेद्ववाद्वर्गाट्मकेष चरति। यद्रक्तानां भक्तिसुखं यद्वा "तत्तेडर्हैत्तम नम:स्तुतिकर्मूपजाकर्मस्मृतिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम् 11 संसेवया त्वथि विनेति पडंगया कि भर्कि जनः परमहृंसगतो लभेत" इति श्रीपह्नाद्संमल्या घड्वर्गसंसेचातः संजातं यत्प्रेम भक्तिसुखं तद़ेव जिश्रति अन्विध्यास्वादगती़र्यर्थः। ततश्र न चास्येति तह्टहातल्हीलानमिज्ञानां कुमनीपत्वे स वेदेति
 विद्धनाथः-भगवतर्वन्वन्यनि ततो वैलक्ष्षण्यानि बहूनि सन्ति, तन्र प्रथमं निरंकुरौम्यर्यमाह-स वा ₹ति। पाड्वर्गिकमिन्त्रिय घड्वर्गविषर्यमिल्याधि स्वामिवत् 11 ३६ ॥

## श्रोराधारमणदासगोस्बामिविरचिता दीपिर्नी व्याख्या

 मन誩 ति॥ ३६-प३ ॥

## श्रीमद्वीरगाघवब्याख्या



 स्वशरीएकमरमात्मविषयसम्यगज़्ज़नेन प्रतिषिद्दे निवृत्ते भवतः अनेन स्वरंविदेव पुनर्भवनिवृत्तहेतुरिरित दर्शितम् इति शब्दः प्रकारवाची इंट्रेवंबिधं स्ससंविन्निवृतोट्पन्तिविनाशमिल्यर्थः। अत पच दर्शनं ज्ञानं प्रकृतिसंगवियुक्तकेवलमरिश्राद्वात्म-
 न्यपि अहमइनन्दप्रयोगो ह्रयते 11 ₹₹ $11 \%$ यदिति। यदि यदा एषा वैशारदी महद़ादिकार्यमुखेन विपुला एषा माया नन्मूला मतिरभिमतिः देहात्माभिमानादिसुपा चोपरता निवृत्ता भवति, उपरतिरत्र सम्बन्घविरहः "निल्या सतरविक्रिया,

 नेपद़म्। स्वकीयमहिमलन्ध्या हेतुना परमठ्योमववसिभिर्बंहुमतो भवतीति विदु: मुक्तात्मस्वरुपयाथात्म्यविदः। यद्वा संपन्न इति




 सर्वांतरात्मनो भगवतः एवमुक्तविधानि जन्मानि कर्माणि कवयो वेदगुह्यानि वर्णयन्ति कवयो" ज्ञानाधिकाः "न मुह्यांजितयन् कविरि"ति प्रयोगात् वेदगुह्यानि वेदरहस्यानि वर्णयन्ति "अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरःः परिजानन्ति योनिमि"ल्यादि हि वेद्तात्पर्यविषयविभागप्रदर्शनपूर्कंक याह्रानि भावयति ताह्रानि वर्णयन्ति, त习 ह्यागयमान इसनेन जीवस्य या कर्माय-


 मधित्येयं रातिरे धीराः परिजानन्ति अकर्मायत्तत्वस्वेच्छोपान्तत्वाजहत्स्वभावव्वादिरूपेण धीरा एव जानन्तीयर्थः। अर्त्तुः


कविभिनिर्गेत亏यो विषयविभागो द्रप्र亏य इति सूचितम्। इदं सगुर्णनिर्गुणसरारीराशरीरसविकाराविकार्जीवनह्ममेदाभेदश्रुतिविषयविभागस्याध्युपलक्ष णम्। एवं च जन्मकर्मगुणशरीरविकारमेदप्रतिपाद्कानां वेदांतवाक्यानां तत्रतिषेधपरैर्वाक्यैर्बंध्यत्वं
 प्रतिषेधवाचः। अन्योन्यमिन्नविषया न विरोधगन्धमहंति तन्न विधयः प्रतिषेधबाध्याः ।" इति। अकर्तुः कर्माणि वेद़गुछ्यानि इस्यनेन भगवच्चेष्टितानां जगद्वयापाररूपाणां जीवचेष्टितसजातीयतया चिंतयितुमराक्यानि, किंतु तद्वैजाहयेन वेदाद़ेवावगन्तठ्यानि। तथैव च कविभिरपि वणर्यंत इति चोक्षं कवयो वर्णयंतीयनेन कबीनां भगवजन्मकर्मयाथात्यवेद्नमूलकतद्वर्णयितृत्वोत्तचा कुबुद्धीनां भगवज्ज न्मकर्मीदियाथात्यावेदित्वं च सूचितमिति 11 ३॥ \% तदेवोपपाद्यितुं तावद्भगवतस्तचेचेष्टितस्यं जीवतच्चेप्रितांयां वैजाव्यं दर्शायति स वा इति । स वै भगवानमोघलीलः अमोघा वितथा लीला यस्य सः, इद़ं परिह्टइयमानं चिद्चिदात्मकं जगत्सृजत्यवति रक्षति अत्ति संहरति न चास्मिन् जगति सजते च। लीलाशाब्देन जगद्वयापारस्य लीहात्वमुक्तम् । अनेन प्रारीनकर्मवासनानुगुणमृृत्तबुद्धधनुगुणकेवलसुखदुःखाद्यर्थजीवकर्मठयावृत्तिः, अमोघपदेन निर्विध्नसमापिं बदताल्यनेकांतरायेपह्तजीवकर्मैैजात्यमुक्तं, समुदायेन जीवैैजात्यं विशवं सृजत्यवत्यत्तीत्यनेन सर्गादिकर्मणः कृत्सनजगद्विपयकत्वोक्तयानलपत्वमवगतम । अनेनालय्पजीवच्यावृत्ति:, अस्मिन्न सजत ड़ति संगनिषेधेन संगहेतुकरागद्देपादिराहित्यं लठधं, तेन वैषम्यनैधृण्यां
 अंतर्हितः अंतरात्मतयावस्थितोडपि भूतैरविज्ञात इस्यर्थः। जीवस्त्वनुमापकैलेक्ष्णैवैज्ञायत इति ततो ठयावृत्तिः। आत्मतंत्रः स्वतंत्रः१ जीवस्तु कालकर्मदैवादिपरतंत्रः। षड्रुणेशा: ज्ञानराक्तिबलैग्वर्य वीर्येजसां षण्णां गुणानामीशः अधिपतिराश्रय इति यावत् 1 जीबरतु
 चेति भावः॥३ः ॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्धक्ता पद्रतावली

जीवस्यैवं विधानादिवन्धनिवर्तक घह्मज्ञानमेव, न कर्मादिकमिस्यभिप्रेखाह यन्रेति। यत्र परमाहमनि सद्सद्रूपे ठ्यक्ताठयक्कामति प्रकृतिप्राकृतरूपे स्वसंविद्वास्वरूपज्ञानेन प्रतिपिद्ये अनादित एव निवृत्ते अविद्यया अज्ञानेन आत्मनि जीवे कृते
 परोक्षज्ञानोदुयसाध्योत्तमप्रसादुरैपैषा विशारदृस्य हर्रेविद्यमाना देवी द्योतमाना मतिर्जानसरपा मायेच्छा अपरोक्ष्ज्ञानदानेन नैनं जीवं संसारयामील्युपरता तस्मान्निवृत्ता तर्हि तं जीवं संपन्न एवेति परं घह्म प्रात एवेति विदु;। किंच स्वस्वरुपे ज्ञानानंदाघ्यात्मके महिम्नि स्थितः स्वावरमुक्तजनैैमीयते पूऊयत इल्यन्वयः। महीयत इस्युत्त्या एषा कार्येकारणलक्ष्णप्रपंचविवर्तस्पा देवस्य विषणो: सम्बन्धिनी माया वैशारदी विघटमानसंसाररुपा मतिर्बुद्दिर्युद्युपरता तदा स्वार्मस्पं चह्मस्मन्नं तदैक्यमापन्नं चिदुरित्येतन्निरस्तं भेद़निद्टत्वात्पूजकभाव₹येति भावः \|३४॥ * हरेरेवंचिधावतारकर्मभिरातकामत्वेन प्रयोजनाभावेपि जीवानां प्रयोजनमस्तीसाह एवमिति। अनन्याधीनकर्तृत्वालफलोद्देशाभावाद्वाऽकत्तुरजनस्य जनविलक्षणस्य वां ह्र्पतेः मनः प्रेरकस्य विष्णोरेवंविधानि वेदगुह्यानि उपनिषःप्रतिपाद्यानि जन्मानि कर्माणि च कवयः संसारमोक्षाय वर्णंयिं रम। हिशब्देन हरे: साकल्येन क्रियाराहित्यं प्रतिषेधति, अन्यथोत्तरक्कोकविरोधादित्येकान्वयः। तस्माजीवानां संसारमोक्ष एव भगवद्वतारपराकमप्रयोजनमित्यर्थः $11 ३ \%$ फलाभिसंध्यभावादकर्तृत्वं न कर्तृत्वाभावादिति यत्तत्स्पष्टमाह स वा इति। अमोघल्लीलः सत्यकामलक्षण्कीडः स पद्मनाभ एव इनें विरवं सृजति अवति रक्षति अत्ति संहर्रति न रु्रादिः, तथाप्यस्मिन् जगति न सज्जते लौकिककर्तृवरफलासक्तो न भवति, अतोडकर्त नतु कर्तृत्वाभावात्। अभोकृत्वमपि दुःखाभोगादेवं न तु भोगाभावात्, सुखभोक्कृत्वसंभवादित्याभिप्रेत्याह भूतेष्वति। पंचभूतः संभूयोपपन्नत्वात् मूतेषु शरीरेषवंतहितमनःश्रोत्रादिषडिद्रियवर्गम्राह्यराब्दादिविषयसारं जिघ्रति मुंके, नतु दुःखादिकं कुतः ? आत्मतंत्रः निि स्वतंत्रस्य दुःखादनं घटते। इतोपि नेत्याह पडिति। षड्गुणेशः पड्डिद्रियविषयेशः अतथ्व सारभुक् तस्मादुमोक्कृत्वं नाम दु:ग्राभोग एव न तु भोक्तृत्वाभावादित्यर्थः आत्मतंत्र इल्यनेन विशोषणेन हैख्वर एव देहप्रविष्टो जीवो भवति नान्य इलर्यर्थ, स वा इदुमिलनेन समध्य्यत इत्येतद् दूषितम्।


## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृः क्रमसन्द्र्मः

 यस्मिन् दर्रोने स्थूल्सूक्षमे रुपे रारीरे स्वसंविदा जीवात्मनः स्वरुपज्ञानेन प्रतिषिद्दे भवतः 1 केन प्रकारेण वस्तुत आत्मनि ते न स्त एव, किन्त्वविच्चयैवात्मनि कृते अध्यस्ते इति एततूपकारेणेल्यर्थः। तद् न्रह्मदर्रीनमिति यन्तदोरन्वयः। घह्मणो दर्शानंत्रा साक्षात्कारः। यत्र स्वसंविद्वे्युक्त्या जीवस्वहृपान्मपि तदाश्रयमेव भवतीति तथा केवलस्वसंविद़ ते निषिद्धे न मवत
 साक्षात्कारो जीवन्मुकिकोष इल्यर्थः। इहशमेव तन्मुक्तकक्षणं शीकीपिये मुताश्रयमिखादिचतुषये दी़ीतम्या तमाद्य
















 स्यु: $\|$ ₹६-३Q $\|$

## श्रीमाध्र्वाशचक वतिक्टा साराभ्रिशी ।










 जनसयवाकर्तुर जन्मानि कम्मीण हैंयन्ये। सत्यम। तस्य ताि मायासम्नलेन अस्य तु तान मायामतियेनेत्येष्य मेद़




 वर्गोत्थं सुखमनुभवति ॥ ३६ \|

## शीमुद्धुन्येवक्तः सिद्धान्तमरीप: ।





 द्विषयगा मतिः। पभुवा स्सृतिर्भवति तदनंतरं च प्रारउ्धकर्मक्षये सति घकृतिसंबंधवियुक्तः अपहतपापमत्वादिगुणसंपन्न एव



 कविसंमतिं दर्शायति पवनिमि। ह हृपपतेकर्तर्यामिवायद़ेक्स्य अजनस्य देहे जाते आए्मानं जातं मन्यते स जनः जीवः, तर्द्रिन्रस्य


 तानि। यथा एवमन्येपि कवचः छंतददर्शिंनो वर्णयंतीयन्वयः॥ ३ू ॥ \% \% भगवतो जन्मकर्मरहस्यकथभ्रवणादिना




## श्रीमद्वहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी च्याख्य




 निऊूपयति यह्येगी। एषा माया भगवतो विशारद़्य संवंधिनी देवी देवतारूपा पूर्वावस्या चेदुपरता भवति तथापि तस्या नेति स्वावव्वं भवेत्। किंतु सा मतिख्वा भवर्वति यदा प्रकृतिरुपा भवति तदा मायानिवृृत्तिरूपा मतिरिति विशेषः। तदाइयं जोवः

 देशगयोः को विशेष इलयत आह अजनस जन्मानि अकर्तुः कर्माणीति विसद्धधर्माश्रयवेनेन माहात्म्य विशेष:, "एतावानस्य महि-


















श्रीमद्योस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः
यद्येषेल्यन्र। न निस्स्वभावध्वमिति। नासत्र्वम्। तस्याः पूर्वावस्थामाहुः यदेति। मतिरिति，विद्या। स्वाराज्य करोतीति। इति विद्ुुस्त₹्वज्ञा इति शेष：। तथा च मायाया विद्यारूपेण परिणामे जीवोऽयं जडोऽयमिति भेदबुद्विर्गच्छति，तावता स्वरूपल्यभोडस्य भवतीत्यवतारकथायां हुभं फलमुक्तम्। सर्वं हरिरिष्येतदर्धंमिति। द्वितीयाध्याये ‘सच्वं यद्धह्नदर्शान’मित्यनेन सन्त्स्यादूरत्वेन ज्रह्मानुभवरूपत्वं यदुक्रमासीत्，तस्यानुभवस्याकारः ‘सवं हरि’रिति，तरप्रद़र्शानार्थमिट्यर्थः।। ३४।। \％ एवं जन्मानीत्यन्र। अन्यन्रापीति। अवतारान्तरेडपि। उपदेशातिदेशयोरिय्यादि। उपदे़शः प्राथमिकं कथनम्，अतिदेशइतु अन्यन्र प्रसिद्वस्य धर्मस्यान्यत्र कार्यवशात्रापिः। प्रकृते तु पुरुषावतारजन्मादिक्कथनमुपद्देशः，＇एवं जन्मानी＇＂्यनेनान्य习习 तद़तिदेशस्तयोः को विरोष इति। अवतारकथाप्रइनेन भगवत्वादेरपृष्टत्वात्तत्कथनस्य कि प्रयोजनमिल्यर्थः। नास्तीति।＇न हि विरोध उसय＇मिति वाक्यान्नास्तीत्यर्थः। ग्रनेकविधो भवतीति। तेन मायिकरूपमायावाद्योरपयेकदेशत्वेन संग्रहः，अथवा प्रेग्णाविशोषरूपधर्मभेदादनेन－ कविधो भवतीटर्यःः ३३। \％स वा इल्यन्र। वर्णयन्तीति यदुक्षंतस्यैवाग्रिमश्कोकन्र्यं प्रपश्च इति बोधयन्ति कथं बर्णगन्तीयाड़ि। तथा च जगतकर्तृवादिना वर्णयन्ति। सुजर्तीति। सर्गादिलीलः। ग्रमोघलील इति। स्वरूपं सृप्रिद्वारा च ज्ञायत
 पूरणं च न जातमिति चरुच्योर्निवृत्तये पक्षान्तरमाहुः अथवे्यादि । अत्र तच्छब्दः प्रसिद्धार्थविषयः，नतु प्रकान्तविषय इस्यारायेनाहुः पुछषोत्तम इति ।＇अतोडर्मि लोके वेदे चे’ति वा₹्यात्। अत्रापि पूर्वं ‘कृष्णस्तु भगवान् स्वय＇मिति कथनात्， अवसरस्याषि सत्र्वाच इद्वििति। परिद्दइयमाने विश्वत्वस्य। निवारित इति। समाभिवयाहारेण भगवत्कुतपरिटइयमानयार्विंपेयत्व－ बोधनान्रिवारितः। व्यर्था स्यादिति। फलासिद्धचा，तथा，नात्रानिल्यवं जगतो भविष्यति，तक्कृता फल्यिस्दिरपि तु भगवर्ती－ वाक्षरादिषु ह्यमोघलीलन्वंन न भवतीति निएफल्लीलया फलासिद्विरिति भावः। हेतुमाहु：कार्येति। कालाक्ष्प्पुरुषागां स्यात्। लील सेति। तेन सम्यक्फुरणमित्यर्थः। अन्येषामिति । अक्षरकालपुरुषाणां कार्यव्यापृततवेनेत्यर्थः। तथाल्वेनेति भोक्तन्वेनेत्यर्थः। ＇सजन्ते，‘भगवांस्त्वभिचाकरीति’ अतो न सज्जत इति जीवेभ्यो वैलक्ष्षण्यम् । प्रमाणमिवेति। सूतः स्वानुभवं कथर्यनिल्यर्थः। उन्तोति। तथा च देहेषु जीवानामध्यास：सम्बन्धः। न दृ्टस्मव इति। न दष्षे निरंकुराकारणत्वसम्भव इल्यर्शः। तड़ा भोगे दोघ इति। अत्तीयनेन भोगस्याव्युक्तर्वात्समये भोगे जीचतुल्यत्वम्। श्रभाबत्वावत्तिरिल्याशंक्याहेति। क्ष्याद़सत्वापत्तिरियाइांक्य तदुमयाभा－ वप्रकारमाहेल्यर्थः। मोग इति जीवकर्तृकमोग। तत्रेत्यादि जीवकर्तृके मोगे। केवल्रानां घर्मरहितानां धर्मिणां ग्रहणं जीवैराक्यम्，तथा च घर्मरहिता धर्मिणो धरिंरहिता धर्माश्व भगवद्रोग्याः，इतरेतरसंरृष्टा गन्धवत्पुष्परूपा धर्मधर्मिणस्तु जीवभोग्या इति भोग्यमेद इत्यर्थः। प्रकारभेद्माहुः इन्द्रियाणामित्यादि । भोग इति । सर्वांशेन भोगः। जिघतीत्यादि । तथा च गन्धमुपददातीत्यर्थातेवेलधर्ममात्रं गुल्नातीयर्यःः। लक्षण्णां वारयितुमाहुः लोक इल्यादि। इत्युक्रमिति। इतिहेतोरिघतीत्युक्तम्। तथा च केनल धर्मग्रह्णस्यानुमवसंवादित्वाय घर्मय्रहणनोधक：राब्दोडन्र प्रयुक्तोडतो न लाक्षणिक हलर्थः। एवकारेण रसनाद्यों ठ्यवच्छिद्यन्ते，तन्र धर्मिणोपि ग्रहानू। षडिन्द्रियाणां वर्गत्वं साधयित्वा तद्विषयाणां ताव₹्वं बोधयन्ति अष्राविंरातीत्यादि । अष्टविंशातिभेद़ानीति पाठे तत्रवानीति ऐोषः। तेषु भगवद्रोग्यमाहु：तेषां रसानिति। सारभूतानंशान्। तथा च प्रकारभेदान्न जीवतुल्यत्वम्，भोग्यमेदान्न क्ष्य इत्यर्थः। जीवानामेकदे रासम्बन्वे हेतुमाहुः ज्ञानसहितानामिल्यादि। मुर्यतया मनोम्राह्यं ज्ञानमेवेत्यतो रुपदीनां तब्साहिल्यमत्रोक्तम्। तद्धीनत्वमिति। ईेश एव रसाधीन इत्यर्थः। एवं चास्मिञ्द्लोके प्रथमावत－ रणिकोक्षं वर्णनं लीला च प्रतिपादिता，द्वितीयपक्षे तु रसभोगात्मकमचतारप्रयोजनमुक्त ज्ञेगम्॥३६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

तड़ेवमुपाधिद्वयमुक्तवा तद्विविक्तस्वरूपज़ानेन जह्मात्मैक्जज्ञां भवतीयाह－यत्रेति। यत्र यदा इमे सद़सदूपे स्थूलसूक्जमे
 मवतीवयन्वयः। आत्मज़ानेन तन्रतिपेधाहर्वे हेतुमाह－अविद्ययेति। हुतिशब्दो हेतौ। यस्मात् अविद्यया स्वरुपाज्ञानेन आव्मनि कृते देवोडहं मनुषयोडहं काणोऽहं बधिरोऽहमिति प्रतीतेः आत्मस्थाने कृते कल्पिते इस्यर्थः 11 ३३। \％स्वरुपज्ञानर्मपि कदा मचतीट्यपेक्षायामाह－यदीति । एषा संसारचक्रेण की लन्ती देवी देवस्य जगजन्मादिकीडानिरतस्य भगवतः राक्तिरुपा माया जीवानों स्वरुपावरणविक्षेपकर्त्री यद्युपरता भवति तदा सम्पन्न एव आवरणविक्षेपाभावात् स्वर्पां प्राप्त एवेति तन्त्जा विदुजानन्तीयन्वयः। सर्वेश्यरस्य शक्तिसपा मायैव कथमुपरमेतेंयपेक्षायामाह－वैशारदी मतिरिति। विशाएदो भक्तानां बन्धविमोचने निपुणो भगवांस्ती पाया एतस्मान्माया निवृत्ता भवत्वित्याकारा मरिरिच्छा यदा भवति तद़ा माया निवृत्ता अवर्वति ＂यमैवैष वृणुते तेन हमय：＂इति श्रुतेरित्यर्थ＂। यद्वा पुरुपस्य वैशारदी भगवद्विषयिणी भगवदे कशारणतयैव संसारदुःखनिवृत्तिर्नान्य－ थेत्याकारा यदा मतिर्भवति तदुा माया ततो निदृत्ता भवति।＇मामेव ये प्रपन्ते माग्रामेतां तरन्ति ते＇इति भगवद्बचनाद्तित्यर्थः।

नन्वेवं ब्रह्माहमैक्यसाक्षाक्कारेपि कि भवतीर्याकाङ्क्षायामाह-महिम्नीति। अयेहोतोर्जीवोडयं जडोडयमिति भेद्बुद्रोनितृत्तत्वात् सवे महिक्नि स्वीयें माहाल्ग्रे पर्मानन्दु्रवरूपे वर्तमानो महीयते, पूड्यते विराजते इल्यर्थः $1138 \| \%$ अवतारवर्णनं निगमयतिएवमिति। एवमुक्तम्रकारेण ह्रत्पतेः ह्यवस्यानेन सर्वाणि भूतानि पाति संरक्ष्तीति तथा तस्य अजनस्य जन्मरहितस्य जन्मानि अकर्तुख्व कर्माणि कवयो विवेकिन एवं वर्णर्गन्ति सम। अन्ये तु न जानन्न्येव, वर्णनं तु दूरत इ्यर्थः। तत्र हेतुमाह-वेदगुह्यानीति। हि यस्मात् पर्परविरुद्वतया "अजायमानो बहुधाऽमिजायते, न वाडस्य कार्य करणं च विद्यते स्वाभाविकी ज्ञानखलक्किया च" इत्यादि वेदेष्व्वपि गुह्यानि अप्रकटितरहस्यानीत्यर्थः। $3411 \%$ ननु तथापि वेंदेषु कथमेवं विरूद्वधधर्माध्रयःवं मगवत
 सम्बन्धस्य सत्वाजन्मकर्मादिवयवहारः। तथेक्रमेकादशो भगवतैव-‘जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद’’ इति। भगवतस्तु लोकट्टप्या जन्मकर्मादिसन्रेपि तन्राभिमानाभावान्न जन्मादिठयवहार हत्याइयेनाह-स वा इति। स सर्वन्तर्यामी भगवानेवेदें हरयमानं विभ्वं सृजति उटपाद्यति अवति रक्ष्ति अत्ति संहरति च, परन्तु अस्मिन् विश्वस्मिन् न संजते मया कृतं ममैवेद़मित्यमिमानं न करोति, किन्तु सर्वेषु भूतेषवन्तहितः सन् षाडवर्गिक मनइन्द्रियषड्वर्गव्विषयं जिघ्रति दूरादेव साक्षितया पइयतीलर्यः। 'अन्यो निरन्नोडपि बलेन भूयान्' इति वर्क्यमाणत्वादिति। सर्वत्र प्रविष्ट्र्य सरं पइयतोडपि कथं तन्नासक्तिराहिल्यमिल्याकांक्षा-यामाह-आत्मतन्त्र इति, जीववत् कालकर्मस्वभावाचधीनतारहित इल्यर्थः। तत्र हेतुमाह-पड़गुणेशा इति ‘ऐश्रूर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य
 नन्वेवन्भूतश्रेत्तर्हि किमर्थं सृष्टचादि करोतीति राङ़ानिरासायाह-अमोघलील इति। अमोघा धर्माद़ेचतुर्विधपुरुषार्थं हेतुमूता लीला यस्य स छत्यर्थः। तथा च पाणिनां धर्मोदिपु रुषर्थसिद्वये भगवान् सृष्ट्यादिलीलाः करोतीति भावः।। ३६।।

## हिन्द्री अनुवाद

उपर्युक्त सूद्म और सथूल रारीर अविद्यासे ही आत्मामें आरोपित हैं। जिस अवस्थामें आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय न्रह्मका साक्षात्कार होता है $\|$ ३३। \% \& तन्वज़ानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्विखूपा परमेश्वर्र की मागा निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानन्द्मय हो जाता है और अपनी स्वरुप-महिमामें प्रतिष्छित होता है 113811 \% वास्तवमें जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं हैं, उन हदयेय्यर भगवान्के अप्राक्कत जन्म और कर्मोंका तत्वज़ानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं; क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदोंकेंअत्यन्त गोपनीय रह्स्य हैं 11 ३प। \% भगवानकी लीला अमोघ है। वे लीलासे ही इस संसारका सहजन, पालन, और संहार करते हैं, किन्तु इसमें आसक्त नही होते। प्राणियोंके अन्तःकरणमें छिपे रह्कर ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें उनके विपयोंको ग्रह्ण भी करते हैं, परन्तु उनसे अलग रहते हैं। चे परम स्वतन्न्र है-ये विषय कमी उन्हें लित नहीं कर सकते।। ३६।।

> न चास्य कश्विन्निपुगेन धातुरैैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः।
> नामानि रूपाणि मनोॠचोभिः सन्तन्बतो नटचर्यामिवाज्ञः। ३७॥

स वेद् घातुः पद्वर्वं परस्य दुरन्तनीर्यस्य रथाधपाणेः।
योडमायया संततयानुकृत्या मजेत तत्पादसरोजगन्वम् ॥३८॥
अथेह 'घन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोक'नाथे।
कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तं उग्रः॥ ३९॥

श्रोधरस्वमिविरचिता भावार्थदीपिका
ननु किमीय्यसस्य सृए््र्याद्विकर्मभिर्विषयमोगैर्गां तत्राह न चेति। धातुः जगद्विधातुरीश्वस्य ऊतीर्लीलःः कुमनीषः कुबुद्धि: निपुणेन तर्कोदिकौशलेन नावैति न जानाति। मनसा रुपाणि वचसा नामानि संतन्वतः सम्यगिवस्तारयतः। वचोभिरिति-
 कुटिलभावेन संततया निरंतरया अनुवृत्या आनुकूल्येन भर्जेत॥ ३८॥ मक्तिमार्ग प्रवृत्तानृषीनभिनंदुति अथेति। यतो भक्त एव भगवत्तन्त्वं जानाति। अथ अतो भगवंतः सर्वज्ञाः भवंतो धन्याः कृतार्थःः। कुतः ? यद्यस्मादित्थं

 तुल्यम्। उत्तमश्लोक्य चरितं यर्मिस्तत्। ॠषिठर्यास: 11.80 ।।

## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थन्दीपिकाप्रकारा:

अत्राक्षिपति-नन्विति । "लीलावसनयास्तीसंतूनां तननेपि च" इति निर्तिः। आदिना शास्तकौशलदिग्रहः। श्रुत्यभिप्रायेण "यतो वाचो निवर्तनत" इति श्रुल्यभिप्रायेण। कचिद्ध त्यभिप्रायेण्यापि पाठः। अत्र सहर्थस्य गम्यमानत्वात्तनेवेयंय तृतीयेत्यह-मनोवचोमिः सहीति। स्वीयं मनेापे अक्काभिल्रषितपूरणे वाचत्र विसार्यत इति मनसा संचिन्य चाचापि बदतीत्यर्थ:। विम्बनाथः ज्ञानाम्यत्वमाह-निमुणन ज्ञानयोगादिनैपुण्येन ऊतीर्लीलनामानि रूपाणि च मनोचच्चोवृतिभिनविति। मनोवचसोरगम्यह्वाद्धिति भावः। "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" छति श्रुतेः। कुमनीष इति। जन्तुरिति यो हि भक्तिहीनो ज्ञानी नासरूपवद्वसुमात्रं मिक्येल्याचहटे तं प्ययमाक्षेपः। संतन्वतः अवतीर्गावतीर्य कृपया तानि विस्तारयतः।
 नास्वादं लमते ततश्र र्सममूलक त्रूते। विज्ञः सभ्यसतु सकलसहद्यसाक्षिकं रसं साक्षादेवानुमवतीलर्थः। यद्वा नटपदेन


 धातुः सर्वपालकस्य पद्वीं स्वरपं "स्वरूपेडवनि पादुके पद्वी स्यानमात्रके" इति निकुक्तिः॥ ३८॥ ऊ ऊ गर्मोवासादिदुःखप्रद्धः यद्वा उँ रद्रमपि ग्रसतीत्युम्रः। मसतेर्डप्रत्ययः $113911 \%$ स सर्वेद्रुल्यम्। अनेन "वेदाश्षराणि यावंति पठितानि द्विजोत्तमैः। तावंति हरिनामानि कीत्तितानि न संशयः $11 "$ इहित रौंनकर्मृतेः प्यक्षर् हर्नामोचारणफलद्-
 एव स्वस्ययनं सर्वमंगलावहं महत् सर्वतः श्रेष्टम् 118011

## श्रीमदीरा ववचयाख्या

नेति। यत एवमत एवास्य मनसा संकल्पेन वचोभिर्वेदासमकैसेश्र नामानि दे बमनुธयादिनामानि स्पाणि देवादिएँपाणि च नटचर्यामिव वितन्वतः दधतो धातुरीक्वर्योतीर्गतीः अवतेर्गतिश्रार्थः, पदर्वीः प्रकारानिति यावत्, निपुणेन भावप्रधानों निर्देशः-नैपुणयेनापि जन्तुः नावैति नाब्गच्छति। अनवगतौ हेतुं वदृन् जन्तुं विशिनष्टि-कुत्सिता मनीषा चुद्विर्यस्य शब्दादिविषयासक्तबुद्दिरज़ः अहुंममाभिमानाम्यां स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यानभिज़ः मनोवचोभिर्नामानि सपाणि च वितन्वत इ्यन्र मनसा संकल्पेन रूपसृष्षिर्वेदबचोभिर्नामकल्पनमिति विवेकः "नामरूपं च भूतानां कृल्यानां च प्रपंचनम। चेद़शाब्देग्य एवादौौ देवादीनां चकार स" इति वचनात्, नटचर्यमिवेति चिद्वचिद्गतदोपराहित्यं विवक्षितम्। यद्वा नटचर्यामिव नटो यथा

 यथा स्वस्वभावाल्यागः वेषाणां चेष्ठमूलव्वं चर्यययाश्व लीलन्वं तद्वद्यापीति। कुमनीषोऽज्ञो जंतुर्नावैतीत्यनेन शान्दादिपु विर्कः स्वात्मपरमात्मयाथात्यमननशीलस्व्वैैल्येवेति सूचितम ॥ ३७॥ तथे ॥ह् स इति। यः पुमानमायया मायागुणकामादिरहितया संततया अनुस्यूतया दुरन्तवीर्यस्सपारवीर्यस्य रथांगपाणेरनुवृत्त्या सेवया तस्य रथांगपाणेः पादसरोजगन्धं भजेतानुभवेत् स धातू रथांगपाणेः पदर्वीं वेद जानाति। तथा चोक्त भगवता "भत्तया व्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽर्ज़न। ज्ञातुं द्रहृुं च तन्चेन प्रवेष्टुं च परंतपे"ति॥३८॥ \% एवं मयोपपादितं भगवद्वतारादिरहस्यम् अमायिकारिच्छिन्नभगवद्रक्तियोगनिष्ठावन्तो जानंल्येवान्र न विप्रतिपत्तिरिति सूचितम्। श्रोतृणां सौनकादीनां कहतार्थतां सहेतुकामाविषकरोणि अथेति। भगवन्त इति सम्बोधनं यूयमिल्यं्याहारः। यद्वा हे मुनयः भगवन्तः ूूज्या भवन्तः घन्याः कृतार्थाः। कुतः ? हि यस्मादिह लोकेऽ-
 विशेषणम्, आत्मभावं भावः योगः आत्मनो भावः आत्मकर्तृंकः। सर्वत्मन इति पाठे आत्मना मनसा यो भावो भक्तिस्तं कुर्वन्ति ततो घन्या इसर्थः। कथं भाक्तयोगमान्रकर्तृकःवेन बन्यतेत्यपेक्षायामात्मभावं विश्शिनष्टि-यन्र यर्मन्नाट्मभावे उँ्रः गर्मजन्म-



यिषुस्तावदेतत्पुराणनिर्मणणप्रकारं निर्मतुर्बाद़रायणस्य निर्माणप्रवृत्तिनिमित्तं निर्मितस्य पुनः खुकं प्रल्यध्यापनं तेनाधीतस्य राजे श्रावणं च सहेतेकें पष्टुमवसरम्रदानाय भगवान्बादरायणस्तदिदं पुराणं निर्माय पुत्रमध्याध्य तन्मुखेन प्रवर्त्तयामास। तदहं
 सम्मितं समीकृतं वेदतुल्यमित्यर्थः। यद्वां घह्मपरं च्रह्म तत्सम्यक् मीयतेऽनेनेति ज्रह्मसभ्मितं बाहुलकात्करणे कः, परं घ्रह्हम्रमापकमिलर्थः। यद्धा सक्गक् मीयते प्रमीयत इति कर्मणयेवे क:, घह्सांमितं यस्मान्तद् ्रह्मसक्मितं सम्पूर्वादिण् गताविलयस्माद्वा कर्मणि क: "ङमो ह्स्वादचि ङमुणिनलम्" इति ङमुडागम:, व्रह्म सम्यगितमवगतं येन यस्माद्वा तद् घह्मसंमितं तत्र हेतुं गदन् विशिनष्टि उत्तमइल्डोकस्य भगवतर्तरितं चरितप्रतिपाद़कं प्रतिपाद्यम्रतिपाद्कयोर भेद़विवक्षयोत्तमइलोकचरितमिस्युक्तम । एवंविधं पुराणं भगवननृष्षिर्निखिलनिगमद्रष्र न्यासश्रकार $\|80\|$

## श्रीमड्रिजयध्वजतीर्थकता पद्रतावत्डी

एवंविधमिध्याज्ञानी बस्सरूपाज्ञानद्दूगबद्ञजनादावनधिकारीलाह् न चेति। वचोभिः संकीर्तनयोग्यानि नामानि मनोभिः स्मरणयोग्यानि रुपाणि सम्यक्तन्वतः विस्तारयतः मनोवचोभिर्नामरूपात्मकं प्रपंचं स्रजतो वा सतां निपुणं भद्रं विधातुः अस्य हेरेः मतिमभिप्रायं गतिं बा कश्रिदपि नावैति न जानाति। कीट्टाः कुमनीषः मिध्याज्ञानी जन्तुः कृमिसद्चशः, जन्नुरिति पुनर्जायमानो म्रियमाणः मिश्रबुद्धिः संसारी कुमनीष ह़ति कुत्सितं प्रमाणविरूंद्ध सर्वमिथ्यात्वं मनसा मन्यते न तु युत्त्या वक्कं शक्नोतील्यद्देतवादी वा, कथमिव नटस्यांगुल्यास्यभिनयविरोषानमिजो नटचर्यां भरतादिकथाष्मिकां यथा न जानाति तथायमिति भावः॥३७॥ \% वर्हि कीट्रशो वैदेति तः्राह्ह स हति। यो वेदप्रामाणिकः अमायया अन्याजेन दद्समखिलं मायाकल्पितमनिर्वांच्यं न भवतीति भावेन वा संततया निरन्तरया प्रवाहहरूया अनुवृर्त्या सेवया ह्टकरमलमध्यनिवासिनस्तस्य पादुसरोजयोगंधं भजेत अन्रैवास्वाद्य मग्नमना भवेत् स पुरुषः दुरन्तरर्वीर्यस्य असंस्यातपराकमस्य परस्य पूर्णस्य घातुः पोषणादिकतुः रथांगषाणे: श्रीनारायणस्य पद्वीं मागं स्वरुपस्थिति वेदेत्येकान्वयः। घातुरित्युक्ते चतुर्मुखोपि स्यादिल्यतः परस्येति। चतुर्मुखप्रपव्वमव्यक्षरस्यास्ति, अतो ऱथांगपाणेरोति। तस्माद्भागवता एव भगवद़परोक्षं ल्मन्ते नेतर इति सिद्वम्।। ३८।। \% भागवता अपि भवाहशा एवेलाशायचानाह् अथेति। हे भगवन्तः पूजावन्तः भाग्यवन्तो वा, यन्र यर्मिन् भगवत्यात्मभावे स्वामिभृत्यभावे क्रियमाणे सति भूयः पुनः डं रुद्रमपि ग्रसतीति उम्रः क्रूः परिवर्तः संसारः मरणं वा न स्यात्, तस्मिन्नखिल्ल्रोकनाथे सर्वांतके सर्वांतर्यामिणि बासुदेने हत्थमुक्तभ्रकारेणात्मभावं कुवंतीतिति यत् दस्मात् अथ तस्मादिह चेतनराशौ यूयं घन्या
 घर्मः कं इारणं गत इति प्रइनं परिहरति इद़मिलादिना। कषिः सर्वज़ो ठ्यासो भगवान्न, घद्नणा वेदे़न सम्मितं तुलितम् उत्तमइलोकस्य हरेश्चरितानि यस्मिन् सन्ति तत्तथोक्तम द्वंद्युद्धिस्थं भागवतं पुराणं चकार $1180 \|$

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋससन्द्रर्भः

 शीकृष्णेन तुल्यमिति वा। कुणे स्वधामोपगते इस्यादिवक्ष्यमाणत्वात्। धन्यं सन्वृपुरुपार्थावहम्। अत एव स्वस्ययनं सर्वमङ्नल्यावहं महत् सर्ववतः श्रेष्ठक्व II 8011

## श्रीमद्विश्बनाथचकवर्तिकता सारार्थद्शिन्नी

ज़ानाद्यगम्यंव्वमाह न चेति। निपुणेन ज़ानयोगादिनैपुण्येन ऊतीर्लोल्हा: नामानि रूपाणि मनोवचोषृत्तिमिनाँवैति, मनोवचसोरगम्यत्वादिति भावः। कुमनीष इति जन्नुरिति, यो हि भक्तिहींनो ज्ञानी नामरुपवद्वस्तुमात्रमेव मिथ्येय्याचष्टे तं प्रत्ययमाक्षेपः । सन्तन्वतः अवतीर्गावतीर्य कृपया तानि विस्तारयतः। अज्ञाने हृ्रान्तः-नटस्य चर्य्यं पाण्यादिभिरभिनीयमानस्य गीतपदार्थस्य चन्द्रकमलादेर्नामरूपादिप्रद्रानां यथा अज्ञो नावैति। अतो नास्वादं हमते, ततर्च रसममूलकं ज्रूते।
 * \% भक्तिविहीना वयमेवक्ष्षेपविषयीभूता भवामेति विषीद्तः शौनकादीनाह अथेहेति । भगवन्तः सर्व्वज्ञाः "वेत्ति विद्यामविद्याइ्य स वाच्यो भगवनि'ति बैषणवनिरेकेः। सर्वर्वात्मकमैकान्तिकम् आत्मनो मनसो भावं यन्र सति परिवर्तो जन्मम-
 ॠपिन्य्यासः ॥ 8011

## श्रीमच्छुकदे्वकृतः सिद्धान्त्प्रदीपः।

नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतः मनसो संकल्पेन वचोमिर्वेदरुपैः। नामानि देवेमनुष्यादिपदानि। रुपाणि


तर्कीदिकौग़लेलापि नावैति नावगच्छति नटचर्याम् अज्ञ इव। भगवत्पद्व्यनभिज्ञानां निल्यबद्वातां जीवानां तज्जन्मादिरहस्यभ्रवणावसंभवास्संसाराद्विर्मुक्तिर्नास्तीति भावः ॥ ३७॥ \% \#मुक्षुस्तु करंचिद्वगचछछतीयाह स इति। अमायया दंभादिद़ोषशून्यया संत्तया निरंतरया अनुवृत्र्या॥ ३८॥ ॥ अवंतस्तु मुगुक्षन इति मुनीनभिनंद़ति अथेति । हे भगवंतः इह लोके मवन्तः धन्ग्राः कृतार्थाः। तत्र हेतुमाह यद़िति। यतः इत्थं प्रश्नरान्देन भगवदुनन्यविषयेण चासुद्देवे आत्मभावं चित्तैकाग्यं सर्वर्मकं संपूर्णं कुर्वंति, यत्र यस्मिन् भावे सति उम्रो दुःसहः भूयः विपुलः परिवर्तः जन्ममरणप्रवाहः न भवति ॥ ३९॥\% अथ"झूदि





## श्रीमदल्धभाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

वस्तुतस्तु न सक्यक् ज्ञायंत एवेत्याह न चाएरेपि। अयमभिपायः सर्वर्सास्वादनं भगवत उक्तम्। ते च रसा उतृकृष्ठः अपकृषाः स्वतः आधारतः अधिकारिभेदेनेन च भवंति। ते च भगवता अनुभूयंते न वेति संदेहः सर्ववस्तुषु रसरूपेण भगवत एव प्रविप्प्वात् न रात्मानं प्रति उन्कृष्टता अपकृष्पता वा सर्वरूपता च, द्वितीयापि कोटिः चकारात्रमाणांतर्स्यपि निवृत्तिः। एवं निहुपणेन भत्त्या भगवदाविर्भावात् परयन्नाह यद्येति। कुष्णस्य कत्रिदिति ज्रह्नापि निपुणेनापि प्रमाणकरणेन, तः हेतुः घातुरिति उत्पादको हि भगवान् तदुपादानकोपलंभकः कर्मै प्रयोजनाय कथं सुष्टवानिति कथमन्यो विजानीयात् ? कृमितुल्यः ऊहापदेहकौशल्यरहितः, भगवतोपि न स्बाभाविकाः क्रिया:, किंतु ऊतीः निपातप्रयोगश्नावांतरभेदापरिज्ञानाय सर्वथाज्ञानहेतुः मनोवचोभिः सहृ नामानि वेदानुरुपाणि सह विपयान् संतन्वतो विस्तारयतः "चतुर्मिश्र महारोगैठर्यांता ऊतीर्न जानते" नटवचापि करणमन्यथा प्रतिभासनात्
 तहि कथं निस्तार इलयाह स वेढ़ेति। धातुरिति पूर्वनत् स तु न ज्ञात एव अज़्रायमानस्वरूपत्वान्, कार्य तु लोंकिं तन्मार्गपरिज्ञाने समागमनं बुदृध्वा सहभावात् कार्याणां तत्वं ज्ञायते इति तस्य गतिर्मार्गो ज्ञात亏यः। लोकिकवैदिकपमागाज्ञानभावे हेतुमाह परस्येति सर्वप्रमाणात् दूरे वर्त्तमानर्येंयर्थः। कदाचिदशक्तावल्पचलने तत्रत्यैर्ज्रायेतेत्याशंक्याह दुरंतवीर्घस्येति। दुछ्रः अन्तो यस्य वीर्यस्य परफकमो न समाव्यत एव कदाचिद़पि समापिक्षेत् प्रलय एवेति दुरंतता पलयानंतरं तु ज्ञातैव नार्तीति भावः। किंच कालस्येव परिज्ञानं संभवति, तच कालचकं पाणो यस्य कालमपि स्यिरीक्टल्य तिप्रति अथवा सर्वमेव जगत्रथः, तर्वाप्यधश्वकं तत्पाणों यस्येति हस्तचालनेन चलति हस्ताधारश्व स कथं शकटस्थैर्ञातुं शक्यते? अतो भगवदन्तुवृत्तिरेव ज्ञानहेतुरिस्याह यो माययेति। दीर्धकालादरनैरंतर्येसेवायां मायाभावोप्यंगं सर्वो हि लौकिको वैदिकच्र मायया भगवंतं भजते। एवं हि कृते अयमसमभ्यमिद़मिह दास्यतीति बुद्दचा भगवतः सकाशानू पदार्थान् म्रहीतुं मगवदृचनार्थप्रगत्नकरणात् भगवांसु ततोपि चतुरः, अतो माया त्याज्या, स्समुन्तिविचारो मायेति पर्ययःः संतता निरंतरा अनु पश्वाह्टित्तिरिति गतिपश्राइवोक्तिः दीर्घकालादरौ बोधिती चरणपरिज्ञानं हि मार्गेज्ञने हेतुः तदेन फंकजं तस्य गन्धः भगवतः शयने पादसंवाहेने ऊर्ध्वमुखस्य चरणस्य आघाणे गन्धोनुभूयते तथा येषां हृद्ये भगत्रान् स्वच्छन्दं ोोते बहिरिंद्रियाणि च गन्वेनाकृष्टानि तन्रैव प्रविशान्ति स च भगवन्मार्गं जानातीति ज्ञानपक्षः। भक्तिपक्षे तु तस्य चरणो
 एवं प्रासंगिकमुक्ष्वा भिन्नोपक्रमेण प्र्सुतमाह अथेति। प्रइनेनैव ज्ञायते भवन्तो भगवन्निष्एा इति। इह संसारे भगवन्तो भवन्तः ‘यो यच्छन्दःः स एव स’ इति वचनात् धन्या इति धनं भगवझृत्तिर्शानं वा अहींतीति धन्याः। इत्थमिति हीनमपि सम्बोध्य अनवसरमवसरीक्छल तन्मुखादपि परमादरेण श्रवणेनैवं पकारः वासुदेव इति देवतांतराभजनं निरूपितम्। अखिल्लोकनाथ इति तस्य सर्वेश्यर्वं च ज्ञात्वा वेदांतनेच्चतां च। एवं माहात्मज्ञानाथं सुछढस्रेहार्थं च विशोषणद्दुयमुत्तवा रुच्यर्थमात्मपदं प्रयुक्जय भावं देवन्वेन रति कुर्वन्ति यतः अतो घन्या इति पूर्वेण सम्बन्वः। अस्य फलं पुनः कालसंसारचके महावर्त्तरूपे पुनः
 मिल्याकांक्षायामाह इदं भागवतरिति भगवतः सर्वसम्बन्धि भागवतं नामेति प्रसिद्ध पुरातने पुरणमिति जातिशब्दो वा, वेदेन सम्यहिमितं मतंतरेषिवच नात्र वेदविप्रतिवेधः। वस्तुनिरूपणार्थ प्रासंगिककथापि पुरुषेत्तमकथेवेल्याह उत्तमइल्डोकचरितमिति। उत्तमइलोककस्य चरितं यन्र सर्वज्ञानेन भगवान् वेद़त्यासः अनुभूय आह $118 \circ ॥$

श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुखणोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः।
न चास्येल्यन्र। वस्तुतस्त्विति। 'अविज्ञातं विजानता’मिति श्रुतेरिलर्थः। स्वतः आम्रादयः कर्कटीविशोषप्रसृतयः अधिकरणतः म्बद़तौ भूतं दुअवादि, अधिकारिभेदेनेन कीटादिदूषितान्नादि। द्वितीयापि कोटिरिति नानुमूयन्त इति कोटिः। तथा

च साकारूयापकरवाद्रपान्तरेणानुभूयन्ते, न तु खवेनेस्यर्थः। प्रमाणान्तर खयेति 'यस्य ब्रह्न च क्षत्रं चे'ति राइदादरिरिकस्य। तथा च कालरूपेण ब्रह्मक्ष्रत्रि भुनक्ति, न तु स्वयमिति भावः। कर्मै प्रयोजनायेल्यादि। अअर्वांग्देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेद्यत आबमूवे'ति श्रुतेरेलेर्थः। कौशल्येति च्वाह्मणादेराकृतिगणत्वाल्पन्य । कौशलेनेति वा पाठः। ऊतीरिति। उतयः कर्मवासनाः कर्मामिठयंग्या चृहूपा इड्यर्थः। निपातेयादि ऊतियूतीयादिना ऊतिशब्दो निपातितः, तन्र यथा उ शब्दु इति धातोरूपूर्वस्य क्तिनि ऊतिरिति भवति जनरेत्रू अवते स्पम्, तथापि नितरां विचारात्पातनाद्ज्ञानं तद्रेदानां प्रेमपरवरातां वा घोतयत्ययं ग्रन्थः। अथवा लीलापदं स्वरूपपदं वा परित्यज्योतिपदें प्रयुक्तं कर्मवासनावान्तरभेदा न ज्ञायन्ते यथा, तथा भगवतोडपीति बोधयति। अथवा सूत्रकृता स्वरप्रक्रियायामूति रुदात्त छ्यनुक्तात्र पठिता, सूत्रकृदादिमते प्रकृतिम्रत्ययभेदाजानं घोतयति तद्वादिलर्यःः विस्तारयत इति। तथा च वेद़ादीनामष्यर्वाचीनतया न तैरपि ज्ञायते इस्यक्ञने हेतुरिस्यर्थः। चतुर्मिरिति धातृपदसूचितार्वाचीनत्वजन्तुत्वकुमनीपितवाइतनैः। अन्रापि यथायथं स्वरुपाज्ञानं कथं करोति, किमर्थ वा करोति, कथं किमर्थ वा जिघ्रतीति
 तीव्यत आहुः कार्यं तु लौकिकमिति। 'कर्मगुणप्रवाह’ इति वाक्यात्कार्यं लोकान्तःपाति, अतो यथाकर्थि्विज्ञाप्रमम, न तु व₹तुत इदमिल्थं ज्ञानजनकमिल्यर्थः। तर्हि कथं ज्ञानमिल्याकांक्षायां तटुपायमाहुः तदिल्यादि । तन्कायं मार्गपरिज्ञाने सति ज्ञापकं भवतीति रोषः। तन्मार्गति। अनेन पद़र्वीपद़प्रयोगताॅपर्यमुक्तं भवति। मार्गो भक्तिः। कथमेवमित्यपेक्षायां तत्रकारमाहुः समेत्यादि । सहभावादिति गतिसहमावात्। तथा च गत्याधारभूतो मार्गः कार्यूूत इति गतिज्ञाने तदाधारमूतकार्युतच्वज्ञानं भवति, तेन ज्ञानेन धूमप्रमित्या वह्रेरिव भगवतो ज्ञानं भवतीति तद्र्थ गतिः मार्गपद्वीपदोक्तो ज्ञातुमावइयकमिल्यर्थः। मनआदौौ भगवत
 कार्यागां तन्वं परमार्थतन्वं ज्ञायेतेत्यर्थ:। तस्येल्यादि । 'धातुः पद्वीं वेदे’"यस्य तात्पर्यम। प्रमाणाज्ञानमाव इति। प्रमाणैरज्ञानसत्तायामिल्यर्थः। ननु वैकुण्ठादिसश्रैज्ञाते भगवानुपदेप्टठ्य ह़ति वक्कुमाहुः कद़ाचिदिति। न समाप्यत इति। तथा चातिवेगवशान्मनोवः्साकारोऽपि न ज़ायते प्यधिकाराभावाच नोपदिश्यत इत्यर्थः। प्रलय एवेति। जगदनुकूलक्रियाभावात्रल्य इत्यर्थः। ननु गतिज्ञानाय किमिति साधनोपदेशाः, 'गतिर्चंय' इति वाक्यातकालस्य गतितचेन त₹येव गत्यन्तरस्याप्यनुमानेन शाक्भ्ज्ञानत्वादि्यत आहुः किश्नेयादि । तथा च कालोडपि दुर्जेयम्येत्तदू हप्टन्तेन गत्यन्तरज्ञानं दुर्वंटमिति साधनोपदेश आवश्यक एवे्यर्थः। कालस्य दुर्शेयतंवं तु अह्नपुराणोपान्त्ये मायानुकीत्तनाधयाये द्रष्टब्यम्। अथवा कालरूपहष्टान्ताभावादेव न तद्वजज्ञानमिल्यर्थः। कालराधदाभिजप्यस्य सत्रवात्पक्षान्तरमाहुः अथवेति। हसतेत्यादि। लोके तथा प्रसिद्विः। अवयवित्वेन हस्ताधारो विरुद्वधर्मवत्वज्ञापनायेदूम्। राकटशथैरिति। इाकटं जगत्। गतीति। मायाज्ञानपर्वाद्धाव इस्यर्थः। बोधिताविति। सन्ततानुपृत्तिपदाभ्यां बोधितौ। चरणेति। यस्तत्पादसरोजगन्धं भजेत, स तत्पद़र्वीं वेदे़ति तथा। लोकेऽट्येवम्। स चेति। 'स वेंदे’ल्यादेरर्थः। अक्तिपक्षे तिन्र्यादि । अस्मिन्पक्षे परोक्ष्वाद् इति लक्षणा न दोषायेति ज्ञेयम्। भक्तिमार्ग इति। 'भवत्पदाम्भारह्नाव' मित्यत्र वयाख्यातः 11 ३ 11 \% अथेत्यन्र। हीनमपीति सूतम्। 'यानि वेद़विदां श्रेष्ट' इत्यन्र, 'कथायां सक्षणा हरे’रित्यत्र च सिध्याति। एवं प्रकार इति। धन्यत्वस्येत्यर्थात्। मूलस्यसर्वॉंमकपदे ऐकान्तिकमित्यर्थः। श्रीधरीये ठयाख्यातः, अं्र तु सर्वात्मक इति सम्तम्यन्तं बेदान्तवेद्यतां चेल्यनेन व्याख्यातम्। सर्वात्मक एव वेदान्तवेद्यता, आकाशाद्पिदानां भ्रणातू। तथा च सर्वात्मक आट्मभावमिति पाठः । सुद्धढेति वेदान्तवेद्य एव सुद्चढरनेह इति बोधार्थम्। प्रयुज्येति। तथा चत्मनिन भाव आत्मभाव इति समासे एकदेशान्वयः सम्नम्यन्तानाम्। पुनःशब्दार्थ इति। अर्थैं्यात्पुनःशबद्दः। ३९।। \% इद़मियन्र। जातिशब्द़ इति। पुराणहवं जातिरित्यर्थः 1180 ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

ननु तहि सर्चषषां पुरुषार्थसिद्धौ कस्यापि दुःखं न स्यादनुमूयते च बहूनां दुःर्खमम्याशङ्य विषयासकानां तलीलावेदनाभावान्न तेषं पुरुषार्थसिद्विरतो दु:खानुभवो युक्त एवेल्याशयेनाह-न चेति। कुस्सिता विष्षयाविष्टा मतिर्बुद्धिर्यंस्य स जन्तुः कृमितुल्यो जीवः कश्विदृपि मनसा सङ्रूप्पमात्रेण नानाविधानि रूपाणि वचोभिर्च दैन्नोमानि च सन्तन्वतो विस्तारयतोऽ₹्य घातुः सर्वकारणभूतस्य भगवत ऊतीर्लीला: निपुणेन तर्कादिकौरालेन न चावैति नैव जानातीट्यन्वयः। क्रुमनीषत्वे हेतुमाह-अक्ञ इति, आत्मपर मात्मयाथात्यज्ञानशून्य इत्यर्थः। तथा च यदि जीवेय्यरत₹्वं जानीयात्तदा विषयासको न स्यादिति भावः। अज्ञाने चष्टन्तमाह
 एवालमानं नानाविधं दर्शायतीति तत्तन्वमप्यको न जानातीयर्थः। ३०॥ \% तहि कस्तस्य लीलां जानातीत्यपेक्षायां विषयाद्विरको भगवद्क एवेत्याह-स इति। अमायया भगवतः सकाशात् फलग्रहणाभिलषो माया, कापट्च तन्राहित्येन सन्ततया। दीर्घंकालादर्रैरन्तर्यया अनुचृच्या सेवया हेतुभूतया यस्तस्य भगवतः पाद्सरोजगन्धं भजेत प्राद्नुयात् सेवावशाद्यस्य विशुद्धान्तः-
 स तस्य रथाइपाणेः रथांं चक्र पाणों यस्य तस्य भगवतः पद्वीं लीलाभार्ग वेद्द जानातीत्यन्वयः। तस्य दुर्जेयत्वसूचनाय विहोष-णानि-धातुरिति, सर्वकारणकारणस्येयेय्येः। अत एव दुरन्तममिते वीर्यं प्रभावो यस्य तस्येलर्थः । अत एव परस्य सर्वप्रमाणागोचरस्येट्यर्थः। एवक्मूतस्य रहस्सं भर्क्ति विना कथं जानीयादिति भावः। तथा चोक्ष भगवता-'भक्क्या व्वनन्यया शक्य अहमेवंवि-
 न्द्ति-अथेति। यतो भक्त एव भगवत्त干्त्वं जानाति अथ अतो भगवतः ‘उत्पत्ति प्रलयं चैच भूतानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च से वाच्यो भगवानिति' इति वांक्यात् सर्वज्ञा भगबन्तो धन्याः कृतार्था एव। कुतः ? यत् यस्मादिश्थं हीनमपि मां संक्कुर्यानवसरमपि अवसरीकृत्य साद्रप्रूनैरखिल्लोकनाथे वासुदेने सर्वात्मकमैकान्तिकमाँ्मनो मनसो भावं वृत्ति कुर्वन्तीत्यन्वगः। तेन कर्थ कृत्थर्तेत्यपेक्षायामाह-यत्रेति। यरिमन् भावे सति उग्रो भग हुरः परिवर्वः जन्ममरणादावर्तो भूयो देहपातानन्तरं पुनर्न भवति॥३९॥ \% एवं सङक्षेपत उक्तमर्थं पुनर्भागवतठ्याख्यानेन विस्तरतो वंक्षं श्रीभागवतं स्तौति-
 चकारेत्यपेक्षायामाह-लोकस्य प्राणिसमूहस्य निशश्रेयसाय विमुक्तये इ्यर्थः। तत्र हेतुमाह्-उत्तोमेति, उत्तमश्रोकस्य अविद्यानिवर्त्तकयझासभ्धरितं यस्मिस्तदिल्यर्थः। अत एव चह्म सम्यक् मीयतेऽनेनेति जह्लसम्मितम्। यद्वा तर्हीदानीन्तनत्वात्

 महापुराणमिल्यर्थः ॥ ४०॥

## हिन्दी अनुवाद

जैसे अनजान मनुषय जाद्यूगर अथवा नटके सङ्कल्प और वचनोंसे की हुई करामातको नहीं समझ पाता; वैसे ही अपने सङ़ल्प और वेद्वार्णीके द्वारा भगवान्के प्रकट किये हुए छन नाना नाम और रुपोंको तथा उनकी लीलाओंको कुनुद्धि जीव बहुत-सी तर्कगुक्कियोंके द्वारा नहीं पहचान सकता। ३७॥\% चक्राणि भगवानकी शाक्ति और पराकम अनन्त हैउनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगतृके निर्माता होनेपर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वहपको अथवा उनकी लीलाके रहस्यको वही जान सकता है, जो निस्यनिरन्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमलोंकी दिठ्य गन्धका सेवन करता है-सेवा-भावसे उनके चरणोंका चिन्तन करता रहता है ॥ ३८॥ \% सौनकादि ऋपियों ! आपलोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्ग हैं जो इस जीवनमें और विधन-बाधाओंसे भरे इस संसाइमें समस लोकोंके स्वामी भगवान् श्रीकृषासे वह सर्वावमक आवमभाव, वह अनिर्वंचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिट इस जन्म-मरणरूप संसारके भयंकर चकमें नहीं पड़ना


नि:श्रेयसाय ट्रोकस्य धन्यं ख़्टययनं महव्। 'तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मधतां वरम् ॥ ४? ॥ सर्वेंदे़ेतिहासानां सारं सारं समुद्ध्त्तम्।स तु संभ्राबयामास महाराजं परीक्षितम् ॥ ४२ ॥


अहं चाध्यगमं तत्र निविप्सदतुग्रहाव्। सोडहं वः भावयिय्यामि यथाधीतं यथामति ॥ ४५॥
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 'भथमसकन्धे नैमिषीयोपाष्याने तृर्वीयोड्यायः ॥ ₹॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका

तस्संप्रदृायमवृत्तिमाह्। तदिद्यमिति। सुतं झुकम् 118 २॥ \% प्रायेण मृंयुपर्यंतनानानेनेपविर्ष्रमिति परम-
 निविष्ट इति चान्वयभेदपदावृृत्तिरदोषः। यथाधीतं न तु स्वमतिविलसितम्। तत्रापि यथामति स्वमलनुसरोेण संक्षेपतः कथितं विस्तरतः श्रावयिष्यामि ॥ 88-8४।।

इति श्रीमन्द्रागवते महापुरणे प्रथमस्कंधे टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥
 प्राचीने पाटे 'जन्मगुस्ये' द्यधिकः पाठः।

श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः
 त्वेनाह-तदिद्दमिति। वक्ष्यते च परिनिघितोपील्यादि "हित्वा स्वशिष्यान्पैल्यदीन"" इल्यादि च। तस्मान्तजन्मकर्मलीलामयेनानेन दुः्वग्रामाद्विमुछ्यते। इत्येतावन्मान्रं किं वक्तन्यं किं तु तद्विधानामपि परमपुरुपार्थ इति भावः। अत एवाहृ सर्वंवेदेतिहासानां समुद्ध्तो यः सारस्तद्रूपमिति। कि च यद्द्दव्यमतीव गुहां तत्बलु पुच्राय सुदृत्ताय दीयते इति विमृइय ठ्यासदेवेन वेद़ांर्तु पैलादीन्पाठयित्वापि ततोऽप्यस्यातीव रह्यत्वन्तान्विहायैवात्मजायेदें श्रीभागवतं ददत्तम्। तच हेढ़ुः आत्मवतां सुचुद्दीनां मध्ये
 \% \% "प्रायो मरणानशने मृल्यौ बाहुल्यतुल्ययो"" ड़ति मेदिनी। तन्र गंगातटस्पपरमर्पिसमायाम्। हे विपा इति। यूयमेव विप्रत्वाद्पुराणनतिहासभावणयोग्या नाहमिति भावः। यद्वा विशोषेण प्रांति सेवकमनोरशन्दूरयंतीति विप्राः "समीहितार्थार्पणकामधेनवो विपद्वणध्वान्तसह्र्तभानवः। अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनंतु मा च्राह्मणपाद्रेणवः" इस्याद्विपुराणाद्विप्राणामतीव पूज्यतमक्वेन श्रीमत्सु कथाश्रावणायोग्योपि भवदाज़़्यैव श्रावयिएयामिं। "इद्मेव परं श्रेयो यद्ज़ापापालनं गुरोः" इत्युक्केरिति भावः। विप्रर्षेः सर्वभभीष्टप्रदज्ञानवतः श्रीकुकटेवात्व $118 \% 11$ \% तः परीक्षिदर्थमिलितरिसमाजे। तदनुग्रहाचत्रीश्रुकानुग्रहात्। "एता वक्ष्प्यसौ सूतः" इति द्वादशोक्ते।। ग्रथामतीति सर्वमर्थजातं तु स श्रीशुकेदेव एव वेत्तीति भावः $1188 \|$ तदिदं पुराणं न तु शास्लांतरतुल्यं किं तु श्रीकृषप्रतिनिधिख्पमेवेल्याह-क्छषण इति। स्वस्य कुणस्य धाम निल्यलीलास्यानमुपगते सति श्रीकृष्णे तत्र च "धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽन्र" इति "नैषकर्म्यमव्यच्युतभाववर्जितम" इति चानुसुल परमप्रकटतयाऽवगते भगवद्वर्मभगवज्ज्ञानादिभिरपि सह् स्वधामोपगते सति कलों नवृद्राां ताद्धाधर्मज्ञानविवेकरहितानां कुते तदिदं पुराणमेवार्कः न तु शाख्लांतरवद्दीपस्सानीयं यत्तथाविधोयं पुराणार्क उदितः। ताहराधर्मज्ञानप्रकाशानात्तत्र्तरिनिधिस्पेणा-
 बुद्वपरवेल्याह-कृषण इति। स्वधाम्नो द्वारकातः सकाश्ञात् उप समीपं प्रभासं गते धर्मज्ञानादिभिः घड्भिर्यैर्युर्येः तत्रांतर्देधाने
 तमसि प्रविश्र"। इति प्रयुक्त्रेन कृष्णस्य सूर्यंब्वं मथुराया उदूघरैलत्वं प्रभासस्यास्ताचलत्वं शिश्रानां चक्रवाकव्वं दुष्रानां नीहारवं पापानां तमस्वं भक्तानां कमत्रवनव्वं च बोधितम्। अतस्ततीये "कुष्णन्युमणिजिम्लोचे" इति ₹पद्तया सूर्योक्ति:। एप पुराणाई इति। कुषणसूर्र्ये

इति श्रीमद्धागवते प्रथमसकन्धे भावार्थदीपिकापकाइो तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी क्राख्या

संक्षेपत इति। संक्षित्तन्गर्याया सह कथितं मूलं बाहुल्यन्याख्यानेन सह श्रावयिए्यामीटर्थः 1188 ।।
इति श्रामन्द्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचित-
दीपन्यास्यदीपिकाटिव्परयां तृतीयोडध्यायः ॥ ३ ॥

## भीमदीरराघवन्यास्या

किमर्थं लोकस्य शृणवतो जनस्य निःश्रेयसार्थं तदेवे दर्शययितुं विशिनप्रि घन्यं सम्यग्जानजननद्वारा कृतार्थव्वाहं स्वस्ययनं मंगलास्पद्यम्। "पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मगलम" इन्युक्तरील़ा निर्रतिशयमंगलावहां भगवनस्सहूपरूपादिप्रतिपाद्कत्वेन मंगलाखपदमिलर्थः। तदुक्कविधमिद्ं पुराणमात्मवतां ज्ञानिनां श्रेषठं सुतं श्रीगुक प्राहयामासाध्यापयामास॥8? ॥ \% पुरागमेव विशिनष्टि। सर्वेषां पूर्वेत्तरभागाब्मकानां वेदानां इतिहासानां च सारं सारं समुद्धृतम एतनपुराण सुपेणेति शोषः । सारं सारांशः समीचीनन्यायैः परिक्कृतोरर्थ इति यावत्। सारं सारं समुद्धृतमिलनेन वेंदेतिहासांदिसिद्दूस्यार्थइरीरस्य कमविशोरनिवेश़नं बेदाध्यर्थपरिक्करणं च ठ्यासबुद्धघधीनमवगम्यते। स त्वर्धीतैतत्पुराणः। शुकस्तु परीक्षितं महाराजमिद्ं संभ्रावयामास श्रणोतेः श़्द़कर्मणो वयंते कर्तुः परीक्षितः णों ‘गतिबुद्दी’ति कर्मसंज्ञायां द्वितीया, एवं प्राहयामास सुतमिल्यत्रापि, तत्र म्रहेरपि शब्द्कर्मकत्वात 118 श \# \% परीक्ष्त कथंभूतं गंगायां प्रायोपविष्टमनशनव्रतदीक्षितमृषिभिः परीतं परिवेक्षितं तत्र परीक्षितः संनिबौ भूरितेजसो विपर्षेः श्रुकस्य कीत्त्तियतः श्रावयतः सतः हे विप्राः॥४३॥ \% अहमिति तन्र निविष्टेऽहहं तदनुप्रहादध्यगममधिगतनानर्म पुराणमिति रोषः। गमेर्ल दित्वाद़ङ अध्यगममिति रूपं, स तद्नुम्रहाद़धिगतैतःपरराणोऽहं च यथाधीतं यद्वा अधितमिति भावे कः यथाध्ययनमध्ययनमनतिकम्याध्ययनानुसारेगेत्यर्थः, घथामति श्रावयिष्यामि। यथामतीस्यनेन पुराणस्य दुरवबोधव्वं सूच्यते $118 \% \|$ \% पुराणं स्तौति कृषण इति। कुछगे भगवति धर्मज्ञानाद़िभिः सह स्वधाम खलोकं गतवति सट्यत एव

कलौं युगे नष्टच्रां नष्रपज्ञानां जनानां हृष्टिपदानक्षम एव पुराणरुपोऽरक्कः सूर्योडधुनोदितः। यथा राबौ नपृट्रीनामर्कोद्ये सति छष्टि: स्वविषयग्रहणसमर्था भवत्येवं रत्रिरूपे कलौ नष्टपज़्ञानां पुनरेतंपुराणार्कोदयेन प्रज्ञा वर्त्तत इलर्थःः। ४५।।

इति श्रोमद्धागवते महापुराणे प्रथस्कन्धे श्रीमदीरसाघवाचर्यक्रतभागवतचन्द्रृचन्द्रिकायां तृतीयोऽः्यायः ॥ ३॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थहृता पद्रत्नावली

किमर्थं लोकस्य निःश्रेयसाय मोक्षाय घन्यं पुप्टिकरं स्वस्टययनं सर्वमंगल्रनामालयम् अर्थतः शान्दतोडपि महत् यदेवंविधं तदिदं स ठ्यास आत्मवतां वरं वर्शीकृतनसां वरं सुतं श्रुकं प्राहयामास॥\&?॥ \% कुत एतदेवाग्राहयदिति तन्राह सर्वेति। वेद़ादिसर्वशास्त्रोत्तमत्वादिदमेव ग्राहितमिति भावः। स तु गुकः परमक्कषिभिः परीतं समन्वितं गंगायां प्रायोपविष्मनशानत्रतमाचरंतं परीक्षितं नाम महाराजं चक्रवर्तिनं भावयामास ॥४२-४३॥ \# \% कि च अहं च हे विप्राः तदनुम्रहात्तन्र गंगायां तदृंतिके निविष्टः योग्यस्याने उपविष्टः भूरितेजसः क्षात्रसामर्ध्योपेतस्य
 सर्वेवेद़ेतिहासादिसाएवेन भगचता कृतं श्रीभागवतं युष्माकं श्रावयिष्यामि यथापठितं यथाप्रज्ञमित्येकान्वयः 118811 \% यत्पष्टें धर्मः कं शरणं गत इति तत्रोत्तरं धर्मज्ञानादि़भिः सह् कुषणे स्वधाम वैकुंड प्राने सति कल्यियुगे नष्टज्ञानानां पुंसां सर्वं-
 रूपिणं कृषणं रारणं गत झति भावः ॥ ४४॥

इति श्रीमन्नागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजर्तीर्थक्तपद्रत्नावल्यां टीकायां तृत्तीयोऽध्यायः॥ ३॥

## भ्रीमज्जीवगोस्वामिक्दतः कमसन्द्रर्मः

 वेनेनह तदिद़मिति। वक्ष्यते च परिनिश्टिताऽपीय्यादि। हित्वा स्वशिष्यान्न पैलादीनिल्यादि च। तस्मान्तजन्मकर्म्मलोलामयं नानेन डुःख्यग्रामाद्विमुच्यत्त इन्येतावन्मान्रं किं बक्तन्यम्। किन्तु तद्विधानामपि परमपुरुषार्थ इति भावः। अत एवाह सर्वनेदे-
 निधिर्पमेवेल्याह कृषण इति। स्बस्य कृष्णरुपस्य धाम निल्यहीलास्थानमुपगते सति श्रीकृषणे तत्र च धर्मः प्रोडि़्झितकैतवोऽन्रेति नैष्कर्म्यमव्यच्युतमावर्वर्जितमिति चानुस्सृत्य परमप्रकृष्रतया अवगतैः भगवदूर्म्मभगवजज़ानाढ़िभिरपि सह स्वधामोपगते सति



इति श्रीमन्नागवते महापुराणे प्रथमक्कन्धस्य भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतकमसन्दर्में तृतीयोडध्यायः॥ ३॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

दधिमथनादुदूतं नवनीतमिव यद्वेद़ाद़ीनां सारं सारं बस्तु तदेवेदें भागवताख्यं सनेहेन सुतं कुकं ग्राहयामास वेदादिदृधिमथनश्रमं च सफलीचकारेति भातः। आव्मवतां बरमिति ताह्होरारि सुतः स्वादाधिक्येनैवेदें लोभाद् गुह्बाति समेति भावः 118 ? ॥ \% प्रायोपविष्ट प्रायो मृन्युपर्यन्तानशानं तं ठ्याप्य कृतोपवेशं गोदोहमास्त हतिवत्। "प्रायो मरणानशने मृलौ बाहुल्यतुल्ययोरि"ति मेदिनी॥ ४२॥ \# किं बहुना यद्युष्माभिः वृष्टे ‘धर्म्मः कें शारणं गत’ इति तदिद्मेव बुद्वघस्वेल्याह

 तमसि प्रविष्टे'ति प्रयुक्तेन कुष्गस्य सूर्थत्वं मधुराया उद्यरैलत्वं प्रभासस्य अस्ताचलत्वं शिप्टानां चक्रवाकव्वं दुप्रानां नीहारत्वं प्रापानां तमस्वं भक्कानां कमलवनत्वश्व बोधितम्। अतस्तृतीये ‘कृण्णन्युमणिनिम्लोचे’ इति सूर्यतया खपष्टेक्किः। एव पुराणार्क इति कृष्णसूर्येडस्तमिते सति पुराणसूर्योडयमुदित इति सूर्यस्य प्रतिमूर्तिः सूर्य एव भवेदिति भावः॥ ४३॥ \% तत्र
 एतां वक्ध्य्यसौं सूत इति द्वादशोक्तेः। यथाधीतं न तु स्वकोोलकल्पितं तन्रापि यथामति स्वबुद्दघा यावदवधुतं तावदेव सर्वंमर्थजातं तु स एव शुकदेवो वेदेति भावः ॥ ४४।।


## श्रीमच्तुकदे वक्टतः सिद्धान्तप्रद्रीपः


 ज्ञानाभावात्। तन्मुखर्थर्पकाशकः पुराणरूपोडके उदितः 11 है।।

इती श्रोमद्रागचते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमन्छुक्ने वकतसिद्धान्तपदीपे तृतीयाध्यायार्थमकाशः ॥ ३॥

## र्रीमद्रस्लभाचर्यंविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 स्वस्य ज्ञानार्थपरंपरामाह् ठ्यासः खुकं वेद़वत् पाठितवान्। गोप्यट्वाय सुतमिति। जितेंद्रियताज्ञानं चात्रांगं तस्योंकर्षे भागवतं
 सारोद्वारत्वात्सर्वोद्धारकपरंपरामाह् सर्वेति 118 ? 11 \% \% प्रायो मरणपर्यंतमन्ननिवृत्तिः, गंगाययमिति देशोलकर्षः, परमर्षिभिभिरिति सत्संगः ॥ ४० ॥ \% स स्वस्य प्रातिपकारमाह तन्रेति। विरा इति संबोधनेत सर्वपूरकत्वात् खुकः प्रथमं पूरितबान्। अधुना पुनः स्मरणेन भवंतः पूर्यंतीति लौकिकव्वाभावाय ऋहिरिति। असंदिग्धमर्थकथनायोचरतन्र पकाशनाय च भूरितेजस इति भूरितेजोज्ञानप्रकाशो यस्य घह्यवित्वेन तेजोविशोषो वा। सर्वंज्वाय ततः सर्वतोमुखं भागवतं जातमिय्याह अहं चेति। सर्व एवाधीतवंतः अहं च। तत्र उपदेश्रसभायां प्रसंगान्न श्रुतं किंतु शुकानुप्रहात् तत्रोपविशं अनुमहं प्राप्य तन्र निविष्ट सोडहमुपदेशात्पासं भागवतं वो युष्मान् अध्ययनमनतिक्म्य तन्मध्ये यथामति स्वुुद्धचनुसारेण, अनेन गर्वपरिहारः, उन्कादप्यधिकोर्रोस्यास्तीति ज्ञाप्यते।। 8 ३ ॥
 कलिरंधकारतुल्यक्तेन पिहितहष्टीनां न ववंधानां स्वतो दुश्धनां पुनर्धर्मादिज्ञापनार्थ पुराणसुपोकोड़ुनोदितः स्थित एव लोके प्रकटीमूत इसर्थः 11 夕夕 11

इति श्रीभागवतसुवोधिन्यां लक्ष्मणमट्टात्मजश्रोवह्ठमदीक्षितविरचितायां प्रथमसंधे तृतीयाध्यायविवरणम्,॥ ३॥

## श्रीमद्योस्वामिश्रीपुरुप्तोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

निःश्रेट सायेत्यन। लक्ष्य्या इति। लक्ष्य्याः श्रवणात्। भागवते भगवतः भवणमाशांक्याहुः सर्वगताया इति। तथा च भगवच््रवणेऽपि उस्क्मीश्रन्णमिति भावः। कथं कल्याणहेतुत्वं लक्ष्य्याः भ्रवणस्येय्यत आहुः भक्ताया इति। तथा च भक्तायाः
 अर्थो हि भगवान् ततः 118 ? ॥ \% कृष्ण इलन्न। स्यित इति। घर्मे स्यिते घर्मस्य शरणचिन्ता।। ४₹।। \%


इति श्रीपथमसकन्धे सुबोधिनीप्रकारो तृतीयाध्यायविनरणम् ॥ ३ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

 दीनां सारं सारं साधनजातं समुद्दूतं दधिमथनादुद्भूतं नवनीतरमव पृथकृतं भागवताख्यं र्नेहेन सुतं भुकं क्यासो ग्राहयामासेयन्बयः। सर्वत उत्कृष्टं वस्तु ₹्वस़तस्य दीयते इति लोकप्रसिद्दे: सुताध्यापनेन वग्यासटष्ट्रचाऽपि श्रीभागवतस्य सर्वशासेम्यः श्रेम्व्वरमिति बोध्यम्। सर्वंवेदादिसारोद्धारकथनेन श्रीभागवतल्रामे सति न वेदादिप्रमाणान्तरापेक्षा, यतस्नैवर्णिकानामुद्वाराथं वेदाः, स्रीइूद्राह्युद्धारार्थमितिहासाः, उभयसारोद्वारत्वात् सर्वोद्वारकमिद़मिति सूचितम्। सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियेण ज्ञानवता झुकेन ग्रहणादपि अस्य सर्वशास्र्येम्य उत्कृप्रत्वं ज़ेयमिति सूचयन्नाह-आत्मवतां वरमिति, सर्वज्ञानिनां मध्ये श्रेष्षमित्यर्थः॥ 8 १॥ * * स तु अधीतैतवपुराणः शुकसतु परीक्षितं सम्यक् प्रीतिपूर्वकं सकलमिदं श्रावयामासेल्यन्वयः। एतद्ग्रहणे वैराग्यान्यद्नमिति सूचयन् श्रोतुर्वरराग्यादि दर्शर्यति-प्रायेति। प्रायेण मरणपर्येन्तानश़नस छ्ले्पेनोपविष्टम्। कथमेवमुपवेशमात्रेण वैराण्यसिद्दिरित्या-शाङ्कानिगासायाह-महाराजमिति। चक्रवर्तिराज्यपरियागगूर्वकमेवमुपवेशाद्वैराग्यसिद्विरिति भावः। गङ्धायां गङ्जातीरे इति स्सानस्य विशुद्धतोक्ता। सत्सझति विना श्रीभागवतं दुर्लभमिति सूचयंस्तां दर्शयति-परीतमिति, परम्षर्षिभिः परीातं परिवेप्टितमियर्यःः $118 श ॥$ * किं बहुना ? यद्युष्माभिः पृष्टे ‘धर्मः कं शरणं गतः' इति तद्वर्मशरणमिद्मेवेट्याह-कृषण इति। 'कृषणयु्युणणनिम्लोचे' तृतीये वक्ष्र्माणत्वाद्वर्मदिप्रकाइके श्रीकृषणरूपे सूर्ये धर्मज्ञानादिभिः सह ₹वधामोपगते प्रापे सति कलौ निमित्ते च सति नष्टह्रां उुतपज्ञानां अधुना कलियुगे प्रज्ञाप्रवर्त्तनेन घर्मादिप्रकाशक एष पुराणरूपोऽर्कः सूर्य उदित इलयन्वयः। अत्र कृष्णस्य


भक्तानां कमलत्वं पुरामस्य सूर्घंवं कले रात्तित्वं च बोध्यम्। तथा च यथा रात्रिद्योषेण उुतचत्ठीनामेव सूर्यः प्रकाशाको भवति, न तु स्वतोन्धानां सूर्ये उदितेडर्यन्धानामुल्रकादीनां च प्रकाशाभावस्य प्रसिद्ध त्वात्। तथा कलिदोोषेण लुपम्रज्ञानामेवायं प्रकाशक:, न

 प्राममित्यपेक्षायामाह-तत्रेति । हे विप्रा हूति सम्बोधनेन विप्रत्वात् विरोषेण सर्बपुरुषार्थपूरकत्वात् प्रथमं डुुकः पूरितवान् , अधुना पुनर्मगवल्लीलारमारणेन भवन्तः पूरयन्तीति सूचयति। तत्र परीक्षित्सन्निधौ विप्रर्षः शुकस्य कीतियतः श्रावयतः सतस्तत्र सभायां निविष्टेऽहमलग्येतद्ध्यगमं अधिगतवानस्मि। तदपि नान्यसाधारणं ममाध्ययनं किन्तु तस्य शुकस्यो द्देरापूर्वकमिल्याह-तदनुग्रहादिति।
 त्वयैवं श्रुतं तेनासमाकं किमित्याकाङक्षायामाह-स इति। सोऽधीतभागवतोऽहं यथाधीतं स्वाध्ययनानुसारेण न त्वत्र स्वकलिपं किछ्वित्तथा यथामति स्वमत्यनुसारण च वो युष्मान् आवयिष्यामीटयन्वयः। यथामतीयनेन मत्कथनादष्यधिकोऽर्थोडस्ति, तन्मयाऽपि वक्कु न राक्यते, अनवबोधादिति सूचर्यति 11 84।

इति श्रीवललमाचार्यवंइयगोणालसू नुना ॥ श्रममन्मुकुन्द्रायाणां पाद्सेवाधिकारिणा॥ \&॥ अमटिस्थिराख्येन अजनानन्द्सिद्धये ॥ श्रोमन्रागवतस्येयं टीका बालम्रबोधिनी ॥ २ ॥ रचिता प्रथमें तत्र हीनाधिकारवर्णने ॥ विवृतस्तृतीयः श्रोतुप्रमाद्विविनिरुपकः ॥ ३ ॥

## हिन्द्री अनुवाद

उन्होंने इस अ्राघनीय, कल्यागकारी और महान पुराणको लोगोंके परम कल्याणके लिये अपने आत्मझानिकिरोमणि पुत्रको ग्रहण कराया $118 \% 11$ इसमें सारे वेद और इतिहासोंका सार-सार संग्रह किगा गया है। गुकद्रेवजीने राजा परीक्षित्को यह सुनाया 118 ₹ 11 उस समय वे परमर्षियोंसे घिरे हुए आमरण अनशनका बत लेकर गझातटपर बैठे हुए थे। भगवान् श्रीकृषण जब धर्म, ज्ञान आद्किके साथ अपने परमधामको पधार गये, तब इस कलियुगमें जो लोग अज्ञानस्पी अन्धकार से अन्वे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराणखूी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों ! जब महातेजस्वी भी>ुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुरणकी कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमतिसे इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको महण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपलोगोंको सुनाऊँगा $11: 83-8411$

तीसरा अध्याय समात्त

# अथ चतुर्थोऽध्याय: 

क्यास उचाच

# इवि शुचणां संस्तूय मुनीनां दीधस्थिणाम् । दृद्धः कुलपविः सूतं बह्वृचः शौनकोऽजवीत् ॥? ॥ शौनक उवाच 

सूत सूत महाभाग वद़ नो वदतां बर। कथां भागवतीं पुणयां यदाह भगवान्कुकः ॥ २ ॥ कस्मिन् युंगे प्रवृत्तें स्थाने वा केन हेतुना। कुतः सश्नोदितः कृष्णः कृतानु संहितां पुनिः ॥ ३।। तस्य पुत्रो महायोगी समदड् निर्विकल्पकः। एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ इ्वेयते।। 8 ।। श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।
तुर्ये भागवतारंभकारणत्वेन वर्ण्येते। ठयासस्यापरितोषस्तु तपः्रवचनादिभिः॥ ?॥
इत्येवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामीति न्रुवाणमे। मुनीनां बहूनां मधये एकेन वक्तवये यो वृद्वो वृद्वेष्वपि बहुष्पु यः कुलपरिर्गणमुख्यस्तेंप्वपि बहुषु यो बहृृृचः छन्वेदी़ी तेन वक्तन्यम्। अत एवंभूतत्वाच्छौनकोऽवरीत् ॥? ॥ \% यत् यां कथामाही \| श 11 कस्मिन्वा स्थाने केन हेतुनेति। महाभारतादिधर्मशाख्राणि कुतवतः पुनरेतत्संहिताकरणे कि कारणमिटर्थः। कुत इति सार्वविभक्किकससिः। केन प्रवर्तित इसर्थः। कृषो व्यासः ॥३॥ यदुक्तम ‘स तु तं श्रावयामास' इति तचछ्ठुकस्य ठ्याख्यानादिकं कथं घटितमिति प्रष्टुं तस्यासंगोदासीनतामाह द्वाभ्याम्। तस्येति। समहृक् समं घह्म पइ्यति। अतो निर्विकल्पकः स्वार्थे कः। निरस्तभेदः। कि च एकरमन्नेवांतः समाप्रिर्यस्यास्तथाभूता मतिर्यस्य सः यत उन्निद्रो मायाशयनादुदूबुद्धः। "या निशा सर्वभूतनाiं तस्यां जागर्ति संयमी" इति समृतेः। अत एव गूढोडप्रकटः मूढ इव प्रतीयते॥ \&॥

## श्रववंंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

प्रवचनं वेदाँ्यासः। आदिना प्रन्थनिर्माणादिगहः। तपआदिभिः श्रीव्यासदेवस्य चेतसि योऽपरितोषः स एव भागवतारंभे कारणमिल्यर्थः। "एको दशसहह्राणि योन्नदानाद्विना भरेत्। स वै कुल्वतिः प्रोक्तः" इति श्रीभारतटीकायों नीलकण्ठोच्ते: कुलपतिवंहुपालकः ॥ १॥ सूत सूतेति। वीप्सादरे जेया। सुवति प्रेरयति ञुभे कर्मणि ठ्यासशिक्षया लोकानिति सूत्त इलभिप्रेल्याह-महाभागेति। श्रीक्रषणकथावक्तृश्रोत्रतुमन्तार एव महाभागा भवन्ति "ते धन्यासते महाभागा येषां कृष्णकथारतिः" इलाब्युक्तेः। बद़तां कथयतां वर श्रेष्ट। तथा च कुष्णकथावक्तैव श्रेष्टवाग्मर्वति "सा वाग्यया तस्य गुणान्मृणीते" इस्युक्तेः। भगवन्न्सर्वजः "उत्पत्ति प्रह्रयं चैव भूतानामागतिं गतिम्। वेन्त्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवा-
 भागवतं पुराणं नाराधितो यैः पुरुषः पुराणः। हुतं मुखे नैव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्" इति संहितायाम्.॥ ₹॥ \% \% संहितां वेदरूपाम। "सम्यगितं या वदृति संहिता सा प्रकीर्तिता। हितं वेदानुगमनमहितं च तदन्यथा" इति वारतां-
 वा सह वर्तंते इति सममिति निरुत्तेश्य समपदं घह्मवाचकमसीति। अतः समद़र्शित्वात्। न स केवलं निरस्तमेद एवापि तु भगवत्समपिंतधीश्चेयाह-किं चेति। उद्बुद्धः घह्मसाक्षात्कारवान। सर्वभूतानामज्ञानां या निशोक निशा घह्यविचारस्तस्यों घह्ननिष्ठयां संयमी यमादिसाधनसंपन्नः । अत एव घह्सनिष्वत्वादेव प्रतीयते मूढैरेवन नु विज्षैस्तलक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसमिति वक्ष्यमाणत्वान् ॥४॥

## श्रीराधारमणद्दासगोस्वामिविरचिता दीपिनी ब्याख्या

कुलपतिरिति। ऋणीणां गणेषु मुस्यः कुलपतिरित्युच्च्यते। तलक्षणं यथा 'मुनीनां द्रासाहसं येऽन्नदानादिपोषणात्।



## श्रीमदीराराघवन्याख्या

इश्थं लब्धावसरः शौनक: पृच्छतील्याह ठ्यास इतीति। अन्र ठ्यास उवाचेति पह्यते, युक्तं चैतन् करत्समबंधस्य ठ्यासोक्तिरुपत्वेडपि परीक्षिच्छुकशौनकसूतप्रश्नोत्तर रुपेण प्रणतित्व्तात्तन्र तत्र परीक्षिद़ादि प्रभ्नोत्तरत्वज्ञापनाय राजोवाच-शुकउवाचे्याद़ीनां पाठेऽपि चन्र शौनकसूतकृतप्रश्रोत्तरप्रकारानुकाररूपाः श्रोका ह्रयंते, तेषां सर्वेपामादौौ शौनकसूतम्रभोत्तरत्वज्ञापनाय तेषां ठयासोक्तित्वज्ञापनाय च तदाद़ौ उ्यास उवाचेत्यस्य पाठाबइ्यंभावात्कचित्तद्रावेऽएयर्थत्तस्य विवक्षितत्वाच्छौनकादेर र्वाचीनस्य नियतत्रष्ट्रंतरादेर च्रास्मिन्पुराणे, तः मूलं मृर्यमिति केषांचिदाशांका प्र"्युक्ता। इतीस्थं नुवाणं सूतं संस्तुय दीर्घसत्रिणां ब्रहमसन्रेण दीक्षितानां मुनीनां कुलस्य समूहस्य पतिः कुलराब्दस्य निल्यसापेक्षत्वाद्देवद्त्तस्य गुखकुलमिल्यादाविव समासः। वृद्धः ज्ञानेन वयसा च वृद्धः बहृवृचः
 भाग भाग्यवानऐ भाग्यमन्र नियिलतत्रवज्ञानिव्वरूपं है वद्तां वर भागवतीं श्रीमद्रागवतमहापुराणर्पतिपाचां कथां नोडस्मम्यं
 परामर्शः ॥ ₹ 11 \% \% एवं सामान्यतः पृष्धा विशोषतः पृच्छति कस्मिश्निति। इयं भागवती कथा कस्मिन्युगे प्रवृत्ता इत्येकः प्रश्नः, कर्मिन् स्याने इसपपरः, केन हेतुनेति तृतीयः, कुतः कस्माद्वेतोः केन पुंसा संचोदितः कृषणो मुननद्वैपायनः इमां संहितां

 समह्ट् सर्वद्वेवमनुष्यादिशशरीरजातं प्रधानपरिणामरुपत्वेन पराक्ट्वेन च जीववर्गं ज्ञानैकाकारत्वेन सर्वच्रानुस्यूतं पर्मात्मानं सल्य-
 हस्तिजि। शुर्नि चैव श्वपाके च पंडिताः समद़र्शिन:" इ्यादावप्यरीयते। निर्विकल्पकः भेदानुसंधानरहितः द्वेहगतविकल्पानां देवमनुष्यत्वादीनामात्मनि नारोपयिता । यद्धा अव्रह्मात्मकस्वतंत्रवस्तुरहितः एकांतमतिः एकांताऽठ्यभिचारिणी निस्रितेति याबत् मतिर्भगवति यस्य तथाभूतः । उन्निद्रः जागरूकः "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिति संयमी""्युक्तविधजागरक इलर्थः। गूढ़ः स्वमाह़त्व्यानाविष्कारशीलः मूढोऽज़ इवेयते हैयत इसर्थः ॥ \& ॥

## श्रममद्विजयध्वजतीर्थक्ता पद्दरत्नावली

सोऽहं वः श्रावग्यिष्यामीति सूतेनोक्तोऽपि शौनकः श्रीभागवतश्रवणे भ्रद्धालुत्वदर्शन्गाय विशोषप्रश्नाय सूतमाह इतीति। दीर्घसश्रिणां दीर्छिकालीनं सत्रमेषामस्तीति तेषां मध्ये ज्ञानवयोवृद्धः ॠषिकुलाचारक्षक: बहतृचः ऋग़ुवेदेषु निष्णातः शौनकः इति नुवाणं सूतं संस्तूय सूतमत्रवीदियन्वयः 11 ? $11 \%$ ॠहाभाग भाग्ययुक्त सूतसूतेति तापपर्ये द्विरुक्तिः। एकत्र पुण्यकर्मवासनेति वा गुको भगवान् पूजावान् पुनातीति पुण्यां यां भागवतीं कथां आह परीक्षित इति शेषः, हे वद्तां वर तां कथां नोर्माकं वदे़लन्वयः 11 ₹ 11 \% विशोपद्रइनं दर्शंयति कस्मिन्निति। चतुर्णां युगानां मधये कस्मिन्नियं प्रवृत्ता कस्मिन्वा स्थाने दे को केन वा कारणेन कर्माद्दितोः संचोदितः कुष्चैपायन इमां संहितां कृतवानित्यन्वयः॥३॥ \% खुकः परीक्षितं श्रावगामासेति त्वद्वचनमनुपपन्नमेव, केनापि श्रीश़कावगमनस्यासुलभत्वादि़्याश्रायवानाह तर्येति। तस्य ठ्यासस्य पुच्रः झुकःः महायोगी महाज्ञानी महाध्यानी वा। अत एव सर्वेदेशाकालवस्तुपु ज्ञानादिस्वरगगुणैः सममेकप्रकारं घह्न पइयतीति समहक् मया श्रिया सह् वर्तंत इति वा समम् । अत एव निर्विकल्पकः इदें मदीयं तत् तदीयमिति मेद्बुद्धिमपहाय सर्वमीय्वराधीनमिति स्यितः। अत एव एक एवांतः एकांतः तस्मिन् हैरौ मनसः संततगतिर्यस्य स तथा, अत एवोद्रता निद्रा अज्ञानादिदोषपपरंपरा


## श्रीमद्विश्वनाभन्नक्रवर्तिकृता सारार्थद्धर्शिनी

## 

वृद्वो वगसा कुलपतिरिति कुलेन च बह्वृच इति वेदाॅ्म्यासोल्थेन ज्ञानेन चेति शौनक एव प्रभ्नकर्तृत्वेन तैनर्यचस्यापित

 तस्याः सकाशादुद्यतः। "या निशा सन्व्न्नूतानां तस्यं जागर्त्ति संयमी"ति स्पृतेः। ईयते प्रतीयते ॥ ४॥

श्रीमच्छुकद्वेक्टतः सिद्धान्तप्रद्रीप:
 तां नो वदेस्यन्वयः 11 ₹ 11 \% कस्मिन् युगे संहिता प्रवृत्ता कर्मिन्स्थाने केन हेतुना कुतः ? केन संचोदितः कृष्गः श्रीठयासः संहितां कृतवानित्यन्वयः। कुत इति सार्वविभक्किकस्तसिः ॥ ३॥ \% \% स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितमित्युक्तम्। त习 खुकस्य क्याख्यानादिद्मघटमानमिवाभिप्रे्याह तस्येति। तस्य व्यासस्य पुत्रः शुकः चिद्धिच्र्पपमिदं विश्वमेकस्यैवानंतशात्ते: कार्य नात्र किंचिदुपेक्षणीयमादरणीयं वेति समं पइयतीति समट्टक अत एव कार्यस्य रारीरेण भिन्नत्वेपि कारण亏यतिरिक्सितिति-
 निष्टा मतिर्यस्य सः एकांतमतिः, अत एव उन्निद्रः जागएकः "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संग्री"’ति ₹मृतेः। गूढः गुपनिद्यः। अत एव मूढ इवेयते प्रतीयते ॥ ४।।

## श्रोमद्रह्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

तुर्ये भागवतारंभकारणत्वेन वणर्यते । ठ्यासस्यापरितोषस्तु तपःप्रवचनादिभिः ।। १।। एवं भागवतस्यार्थनिर्द्वारः स्वाधिकारतः । त्रिभिः कृतो द्वितीये तु त्रिभिस्याज्यसमन्वितः।। ₹।।
 तत्राध्याये चतुर्थे तु ठ्यासचिंता निरुप्यते। उत्तमप्रक्रिया पश्याद्वक्रुर्हैतुनिकुपणात् ॥\&।।

पूर्वप्रकरणे स्वाधिकारानुसारेण शास्त्रार्थो निरुपितः । तत्र मूलत्वेन भागवतमुक्तं यस्मिन् भागवते श्रुते सूतस्यायं शाख्धर्थः प्रतिभातः। तदेवास्माभिरपि श्रोतन्यमिल्यभिप्रायेण शौनकः सूतं पृच्छतीत्याह् उयास उवाच इति त्रुवाणमिति । सर्वत्र हि वक्षुर्वाक्यसमाप्यनंतर्ं श्रोतुः प्रश्नाः। अत्युत्कंठे तिव्वह्रासमापावेव प्रश्न इल्याह ज्रुवाणमिति। संभवनामात्रेण पृष्टे अमले शास्त्रार्थ निरुपिते वक्तरि महत्या श्वया सक्यक्त् स्तों कृतंत इल्याह् संस्तूयेति ।
 निस्वयात्तदर्थमेव च सत्रारंभात्कोलाह्ले सम्यक् श्रवणं न भविप्यतीति सर्वेषु श्रणवत्सु तः्संबंधी देवतास्वरुपाभिज्ञ:

 भागवतविषयकः कर्तृविषयको वक्तृविषयकः श्रोतृविषयके्रेति। तत्र प्रथममाह। सूत सूतेति आदरे बीव्सा। तब तु महाभाग्यं यद्भागवतं श्रुतवानसीति महाभागेति संबोधनमू। नः अस्मम्यं न श्रोतृत्वमात्रमस्मासु किंतु अस्मभ्यं भागवतं देयमिति चतुर्थींप्रयोगः। वदतां मधये श्रेष्ठ, निर्द्धररणान्न समासः। बद़तां मध्ये त्वमेत्र श्रेष्टः। यस्यां कथायां श्रुतायां तवयैव शास्रार्थो निरूपितस्तामेव कथां बद्। पुण्यां घर्मरूपां विहितत्वाद्यागचत्। श्रद्धाधिक्ये हेतु: यद्यस्मात् कारणात् भगवान् शुक आह । झुक इति मुक्तः। भगवानिति पूर्णगुणः ॥ ₹ 11 * द्वितीयं प्रश्नमाह। कस्मिन् युग इति। कर्तुः परिकरापेक्षत्तात् कर्तृप्रइने परिकराणामपि प्रश्नः। कालदेशहेतवो हि परिकराः प्रयोजककर्त्ता च त्रिधु प्रवृत्तेयमेति संबंधः। कस्मिन् युगे इयं प्रवृत्ता कस्मिन् वा साने केन वा हेतुना ? यथाSत्र चित्तवैयग्र-्यं तद्वावो हेतुः। केन वा प्रेरितो मवतु । कुतो वा हेतोः प्रेरितः, प्रवृत्तौं त्रयः प्रश्नाः, करणे चैकः। मुनिरिति मननप्रतिबंधिकायाः संहितायाः कथं करणम्॥३॥ तृतीयमाह पंचभिः। तस्य पुत्र इति । वक्तृत्वेन प्रृ्रत्वात् नाध्येतृत्वनिमित्तसंदेहा इह्नोच्यंते ते चाश्रे वक्तण्याः। महायोगी समाधिस्थः प्रथमं योगो दुःखदोंपि भचति। प्रवृद्वस्तु सुखदः। ताहरास्य कथाकथनमगुक्तमिति भावः। किंच समच्चक घह्मविदित्यर्थः। उच्चावचबुद्विसाधर्यं च प्रचचनम्। किंच। निविकल्पकः। सांख्यप्रोक्तज्ञानसक्तिसिद्वः, निर्गता विकल्पाः प्राकृता यस्य। किंच एकांतमतिः विरकः एकांते म्रतिर्यस्य। किंच उन्नित्रः उत्रता निद्रा यस्येति स्वप्नह्टारिष्टनिवृत्रपेक्षारहितोऽपि। किंच गूढः संगात् मृरामुद्विजमानः। अत एव च लोके अप्रसिद्धः किंतु मूढ इव ईगते ज्ञायते $118 \|$

## श्रीमद्नोस्वामिश्रोपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।

अथ चतुर्थाध्यागं विवरिषवः पूर्वप्रकरणस्य समातर्वादप्रिमस्य प्रारఁ्सयमाणत्वात्तयोः पूर्वपपरीभावे हेतुं सफुटीकतुं द्वयोरर्थमाहुः एवमिल्यादि। स्वाधिकारत इति। ल्यक्लोपे पक्वमी, स्वाधिकारमाश्रित्येत्यर्थः। त्रिमिरिति। अध्यायैः ल्याज्यसमत्वत इ़ति। अच्टद्धारेणोपकारी धर्मः। फलठ्यभिचारत्वात्राज्यः, तस्यात्रापि तेन रुपेण तुल्यत्वात्। शास्लिति। उपदेशः। त्याज्यसाक्याद्रत्र प्रथमत्वं वा अवतारादुत्तमत्वं वा वक्तठ्यम्, न तु मध्यमत्वमित्याइाङ्क्य मधयमत्व उपपव्तिमादुः नारदेल्यादि। नारं नरसम्बन्धज्ञानं ददातीति नारदु इति निरुत्या ज्ञानदाने नारदस्याधिकारो ज्ञेयः। स चाध्यायसमातौं ₹फुटिषग्यति। तथा

चोत्तमत्वर्यौचित्येणनुक्तहेतुम्यों मध्यमत्वभ्मिस्यर्थः। एतेन पूर्वापरीभावे हेतुरव्युक्त एव। तेन ठ्यासोक्तिविचारे प्रसझः सझतिः
 शुक्स्यापि विरक्तताबोधनात् स्वापेक्षयायासस्योट्दृष्ववाच तक्रथाया मध्यमवं तत्रापि सफ़ुटतीति नद्विचारेपि स
 सूत सूतेत्यन। निर्धारगादिल्यादि। 'न निर्धारणे’ति सूत्रेण समासनिषेधात्तथेलर्थः 11 ₹ 11 \% कर्मिन् युग इलन्र। हेतुनेति। निमित्तेन प्रयोजकेन च। उदाहारणेन तं स्फुटीकुर्वंन्ति यथेल्यादि। श्रीभागवतम्रदृत्तौ चित्तैयैययं निमित्तं तद़भावः प्रयोजक इति। भवत्विति । प्रेरणं भवतु, तथापि प्रेरक: कुतः प्रेरितवार्निलर्यः। एक इति। प्रेरकप्रश्नः ॥ ३।। \% तस्य पुत्र इत्यन। स्वमहघ्टेलाद्या। इदं अह्लवित्वपोषकम्। घह्नविदः स्वन्नाभावस्य तृतीयसक्न्धनिबन्ध उपपाद्वित天्वत् श्रुन्युक्तासु हिताख्यासु नाडीषु जीवस्येन्द्रियैः सह प्रवेरो ‘तन्रैंनं धनन्तीव जिघन्तीव’’्यादिश्रुन्युक्तानि यानि स्वन्नहृष्रन्यरिष्रानि तान्यपि
 स्यात्, जाने ज्ञाने तु मूल्यविद्यानाशात् तदाधिरौतिक्या निन्राया अपि निवृत्तेर्मनसा तेषामशंसने तन्निवृत्तिज्ञानात् तदपेप्ष्कारहित इसर्थः 11 \&।।

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

न्रिभिरेंबंतु हीनानामधिकारो निरूपितः। मध्यमानां छ्रयेणाथो अधिकारो निखल्यते॥ ?॥ तत्राध्याये चतुर्थे तु तप:प्रवचनादिभिः। चित्तस्यापरितोषेण उ्यासचिन्ता निरुप्यते॥₹॥
सर्वंत्रि हि वक्षुर्वरक्योपरम एव श्रोतुः प्रभ्नः प्रवर्त्तते। अन्रतु अन्युत्कण्ठावशान्मध्य एव प्रश्रः प्रवृत्त इल्याहइतीति। अहं वः श्रावधिष्यामीत्येनं सुवागमेव सूतं संस्तूय शौनकोऽब्रवीत् पप्रच्छेय्यन्नयः। ननु पूर्वं च्वृषयः शौनकाद्यः
 काङक्षायामन्येषामपि श्रवणोलकणठासत्वेऽपि एकदा सर्वप्रश्नपवृत्तौ सम्यक् श्रवणं न स्यादिति तैः स्वगणमुस्य्यः घौनक एव प्रभ्नकत्तृंवेन स्यापित इत्याशयेनाह-दीधं सहल्लसंवत्सरपर्येन्तं सन्र येषां तेषां मुनीनां कुलपतिः, गणमुख्य इसर्यः।
 बह्ब़ च इति। ऋग्वेदिव्वेन ज्ञानाधिकश्रेश्यर्थः 11 ? ॥ \% सूतसंस्बुतिपूर्वकान् शौनकम्रश्नानेव दर्शय्यति-सूत सूतेति-द्वादशाभिः। आदराद्धर्षेण सम्ध्रमाद्वा द्विरक्तिः। एतचक्र्वणं अनेकजन्मोपार्जितभाग्यं विना न सम्भवति, त्वया तु श्रुतमिल्यनुमीयते, तव ताह्दरां भाग्यमस्तीति सूचयन्न सम्बोधयति-हे महाभागेति। अतः श्रुतभागवतववादेव हे वदृतां वक्तृणां मध्ये वर श्रष्ट! यता यां पुण्यां श्रोतृवक्त्रोः पुण्यावहत्वेन पापनिवर्तकत्वेन संसारदुःखनिवर्तिकां भागवतीं कथां परीक्षितें प्रति
 प्रादुर्भू ता करिमन् वा साने प्रदृता ? महाभारतादिकृतवतो ठ्यासध्यैत्स्संहिताकरणे किं कारणमित्यर्थः। कुत इति सार्वविभक्ति-

 तर्य ठ्यासमुनेः पुःः :ुुको महायोगी सर्वंदा असम्पज्ञात्तसमाधिस्थः एतदेव विवृणोति-एकान्तमतिरिति। एकर्मिन् भगवश्यन्तः पर्यवसानं स्थितिर्यंस्याः सा तथाम्ता मतिर्यंस्य सः। ननु देवमनुष्यादिविविधाकारे प्रपश्चे विद्यमाने तत्पइयतः कथमेवमेकान्तमतिव्वं सम्मवतील्याशङ ङयाह-निनिकल्पक इति, जीवजडान्तर्यामिदेवमनुष्यतिर्यगादिभेदददर्शन्रहित इलर्थः। तत्र हेतुमाह-समएगिति। समं जीवजडान्तर्यामिघु सर्वनैनकरूपं परं नहैलैव पइयतीति तथा सः। एवंविधमेव समदर्शित्वमुद्धिशय भगवतोक्कम्-‘विद्याविनयसम्पन्ने बाह्नणे गवि हस्तिनि। खुनि चैव ख्वापाके च पणिड्डाः समदूर्शिनः' इति । तत्रापि हेतुमाह-उन्निद्र इति। उद्रता निद्रा अविघ्यार्पा यर्मार्ट इत्यर्थः। अत एवोक्तम-'या निशा सर्दभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पइयतो मुनें' इति। अतएव गूढः रवमाहात्म्यानाविषकारशीलतया लोके तथांत्वेनाप्रसिद्ध इत्यर्थः । अतो मूढ इवेयते प्रतीयते इँ्यर्थः ॥ ४ ॥

## हिन्दी अनुवाद

## महर्षि ब्यासका असंतोष

ब्यासजी कहते हैं-उस दीर्घकालीन सत्रमें सम्मिलित हुए मुनियोंमें विद्या-वयोवृद्ध कुलपति ऋगेनेदी शौनककीने सुतजी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी पर्ंसा की और कहा ॥ ? ॥ \% शौनकजी बोले-सूतजी ! आप वक्ताओमें श्रेप्ट हैं तथा बड़े

भाग्रशाली हैं। जो कथा श्रीशुकेत्रजीने कही थी वही भगवान्की पुण्यमयी कथा कपा करके आप हमें सुनाइड्ये ।1 ₹ 11 \% वह कथा किस युग में, किस ₹थानपर और किस कारणसे हुई थी ? मुनिवर श्रीकृषणहैपापयनने किसकी प्रेरणासे इस परमहंसोंकी संहिताका निर्माण किया था ? 11 ३।। उनके पुत्र खुकड़ेवर्जी बड़े योगी, समदूर्शी, भेद-भाव रहित, संसार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहनेके कारण मूढ़-से प्रतीत होते हैं $1 \% 11$

द्वान्वयान्तमृषिमात्मजमप्यन'ग्नं देव्यो हिया परिदधुर्न सुतक्य चिच्रम्।
तदीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति सीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविकृष्टे: ॥ ५॥ कथमालक्षितः पौरै: सम्प्रापः करुजाझ्रान् । उन्मत्तमूकजडनदिचरन् गजसाह्वये ॥ ६॥ कथं वा पाण्डवेयन्य राजर्षेंमुनिना सह। संगादः समभूतात यत्रैपा सात्वती श्रुतिः ॥ ৩॥


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावर्थद्दीपिका।

 देव्योडप्सर सो ह्निया लज्या परिदधुर्वस्त्रपरिधानं कृतत्यः। अनग्नमपीत्यनेनार्थात्तत्सुतो नग्न इत्युक्तम्। नग्नस्य पुरतो गच्छतः सुतस्य तु ह्निया न परिद्धुः तंचिंन्र वीक्ष्य। इयं स्री अयं पुमानिति मिदा भेद्तवास्ति। विविक्का पूता हैष्टर्यस्य $14 \|$ \% एवंभूतोडसौ कथमालंक्षितो ज्ञातः। कुग्तो जांगलाम्व देशविशोषास्तान्संप्रापः प्रथमम्। ततो गजसाह्ये विचरन् गजेन सहित आह्बयो नाम यस्य तस्मिन्हस्तिनापुरे। हसी नाम राजा तेन निर्मितत्वात् $11 \xi 11$ \% सः एवंभूतेन मुनिना सह। यत्र संबादे एषा सात्वती भागवती भ्रुतिः संहिता $116 \| \%$ एतद् ज्यास्यानं बहुकालावस्थानापेक्षं तस्य त्वेकत्रावस्यानं दुर्लभमियाह स इति। गोदोहनमात्रं कालं प्रतीक्षते तद़पि न मिक्षाध्र्ये कितु तेषामाश्रमं गुद्धी तीर्थीकर्वन्पवित्रोकुवंस्तस्मा ड़ेवंभूतोऽत्र वक्तेसाश्र्र्यम्॥८।।

## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थदीपिकाप्रकाशः

तचित्रम् अहो युवानं तः्रापि नग्न तत्रापि सर्वंत्र स्पष्टं विलोकम्तं मन्पुत्र वीक्ष्येता न लजिताः, मां तु वृदं सवसनम्। इतो युवतयः खेलन्तीति तदिशि ह्रामव्यद्दानं विलोक्य लजंते स्म, तदिमा एवार्जवेन कारणं पच्छामीति मुनी प्रच्छति सति जगदुः। पूता द्वैतमलरहिता कामादिमलरहिता वा हपष्टिर्यस्य स तथा। वयं युवतिजनाः कलाभिज्ञाः खीपुंसयोर्न-
 उन्मत्तवदिति चस्टान्तः। लोकरक्जकव्यापारराहित्ये मूकवदिति, सर्वथोद्यमराहित्ये जडवदिति भेदःः छ।। \% मुनिना श्रीशुकेन $\|\bullet\|$ \% \% पवित्रीकुर्वन् "येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः झुध्यन्ति वै गृहा:" इति वक्ष्यमाणत्वात्। गुहपद्नेनात्र गुहस्था ग्राघ्याः मंचाः कोरान्तीतिवत्। यद्वा तत्रत्यजीवमात्रें्योपि सद्नति दात्तुमिति भावः।। $<1$

## भीराधारमणद़ससगोस्वामिविरचिता दीपिनी उ्याख्या

देग्यः अॅ्सरस इति। देवीराबेद्धेन अव्सराजातेर्प्रहणं क्रथमिति चेत् पइयन्तु तावत्-"तस्यां कीडन्त्यभिरतास्ते चैवाप्सरसां गणा" इति महाभारतीग्रान्तिपर्वेणि ३५३ अध्यायवचनम् $114-011 \%$ गोदोहनकालो मुहूर्तोप्रमभागः पझ्बदइकलात्मक: स्मृत्यदौौ प्रसिद्धः ॥ 厄-९ ॥

## श्रीमदीराराघवब्यास्या

तस्य झ्ञानाधिक्यमेव ठग्रंजयितुं कंचिद्वितिद्ासमाह छह्रे यनेन। कदाचित्कचिदेव स्तियः नमा जले विह्रंत्यः पुख्तो गच्छंतं शुकमालोक्य वासांसि न परिद्धुस्ततः पृष्धः आयांतं ह्यासमालोक्य तु ह्निग्रा परिद्धुः। तद्विदं चित्रमवलोक्य शीक्यासे प्चच्छति ‘खुकमवलोक्यापि वासांसि किं न परिधत्थ ? मां त्ववलोक्य परिधत्थे’ति तदा ता अचुः 'तव तु रुीपुरुषविवेकोसित, तव सुतस्य तु परमात्मनिष्टैकमनस्तद्वधतिरिक्ञानाभावेन स्रीपुंविभागो नास्ति। अतस्तमवलोक्यापि लज्जाइह्तिता न पर्द्धीमम’ति। सोऽयमत्रोच्यते-आव्मजमनुयांतमनग्नमपि ॠषि ठ्यासं हष्ट्वा देठयो देवानां स्रियः ह्निया लज्या परिदधुः वासांसीति शोषः। सुतस्य







 दिति भाठः। कथमवेक्षते तेषां गृहमेधिनामाभ्रमं तीर्थीकुर्वन्पविच्रीकर्तुम्मियर्थः॥ ८॥

## भीमद्विजयं्वजतीर्थहृता पद्रर्लाबली



 भ्रुतिर्वरते ताहृ्रःः संवादःः पांडवेयस्य राजर्षः: परीक्षितः तेन मुनिना सह कथं वा सममूत्त ? न कयमपि घटत इस्येकान्वय



 च असाकं गुणीहीयन्वयः॥ ८॥

## थीमर्ज्ञावगोस्यामिक्छृःः कमसन्द्मर्म:







## भीमद्विश्वनाथनक्रवर्तिकता सारार्थद्रर्शिनी



 विलोक्य लजन्ने स्। तदिमा एव आर्बेनेन कारणं दृच्छामीति गुर्नी पृच्छति सति जगदु:-इयं ही, अयं पुमानिति तव स्रीपुंभिदा अस्ति न तु तव सुतस्य। ननु कथमेतज्जानं तत्रहुः। विविन्ता पूता हप्पिर्यस्य तस्येति। वयं गुवतिजनाः कलाभिब्ञाः





## श्रीमच्छुक्वेवकुतः सिद्दान्त्रश्दापः






 राजर्षः परीक्ष्तिः एवंभूनेन मुनिना सह् कथं संवादः संबभूव। यत्न संचादे श्रुतिः तत्तुल्या सातयति सुस्ययतीति सात् भगवान्सातेः सौच्रस्यणंतस्य किपि रुपम्，स विषगतयास्या अस्तीति साववती एषा संहिता प्रवृत्ता ॥े। \％स्यायिनो यायिना


## श्रीमद्रह्नभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 कचित्मरोवरे नग्नाप्सरसः सनांति，तत्र नग्नं ञुकं पुनमनुयांतं ठ्यासं हछ्वा वस्राणि पर्यधु：। ततो उ्यासस्य संद़ेछो जातः। कथं मां
 यद्यपि शाब्दं ज्ञानं वेदन्यासस्य निर्विचिकिस्सं स्वरूपज्ञानं च，तथाऽपि बहिः संवेदनमस्ति，अधिकारित्वात्। पुज्रस्य तु निल्याएढ－
 बाधकानां विच्यमानत्वात् कथं कथाप्रवचनर्मिति। यघ्यवि श्र्राजकधर्मकरणात्＂कीटवत्पर्पंदेन्महीम् इति＂वाक्यात् समाधेरतिध्रिः

 भवति－चहिः सरैu र्यदिना बचनेन सदाचारेण च। तज्रितयं नास्तील्याह－उन्मत्तमूकजडवर्वदिति। गजेन समानः आह्वयो नाम यस्य तद्यजसाह्नयं नगरनार्मनिरूत्तथा तन्रल्या मत्ता छ़ति लंद्ध्यंते। अत एव ज्ञानभयाभावान्तीर्थंचिछोषत्वात् शुकस्य परिध्रमणम् ॥ ६।। \＄\％अं अनु वा नगरे केपांचित् ज्ञानं तथाइपि राज्ञा सह् संवादः अनुचितः। राब़ो रार्षित्वात् अनाचारिपु भ्वद्धाभावः। शुकस्य च मुनित्वान् सर्वज्ञत्वेन संवादसंभावनायां गमनाभावः। स च संबंधो बहुकालसाध्यः，तदाहु－दबैषा सात्वती श्रुतिः वैषणवो वेदः
 तथा सति रागपूर्य्यर्थं चिरकालमपि वासः संभाव्यते，किंतु गृद्सानामाभ्रमं तीर्थीकुन्वन्। गहे मेधा बुद्धिः अतिप्रवृत्तिनिष्टा तथा तेषामेन्य चा्रे संन्यासः। तथा सति पूर्वद़ोपस्य विद्यमानत्वात् नाधिकारः संगदोषाप्च। अतः परमहंसैः गुह्स्याश्रमः अतीर्थोडवि तीर्थीक्रियते। ततो दोषद्वयं गच्छतीयाह । स गोद़ोहनमार्र्मिति। यथा हि गौर्धर्मदोहाएर्थं तावत्कालं निर्बन्धं सहृते तथा जगन्मि－ त्रैरपि सोढठन्यमिति हिंशब्दार्थः। इयमवस्या महाभाग्येन प्राव्यत इति महाभाग इति विशोषणमू ॥．८॥

## श्रीमद्योंस्वामिश्रोपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

 यदिदिनेति। बाह्यायां स्यिरचेप्रायाम् $\|६\| \%$ कथं वेत्यस्याभासः। अरुतु वा नगर इत्यादि $\|\bullet\|$ स



## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

तस्य निरिक्रल्पकव्वमेवेतिहासेन द्रढयति। आत्मजं छुकं प्रत्रजन्तं अनु पश्रात् यान्तं गच्छन्तं ॠणिं व्यासमनग्नमपि उस्षा देग्यो जले कीडन्ट्योडटसरस：ह्हिया लब्जया वासंसि परिद्धुः वस्तपरिधानं कृतचस्यः। अनग्नमीीत्यपिशाब्दे़न सुतो नग्नो गत इंख्युक्तम्। तर्य नग्नस्य पुलतो गच्छतः सुतस्य तु ह्हिया वासांसि न परिदधुः। तचित्रमाश्र्यं बीक्ष्य मुनों ठ्यासे पृच्छति युणानं नग्नं गुके विलोक्य किं न वासांसि परिधच्थ ？अनग्नं वृद्दमवि मां विलोक्य किं वासांसि परिधल्थेति पृच्छति सति इयं स्री अयं पुमा－
 रिति। विविक्ता खीपुंसादिभावर्रहिते सचिदानन्दविमहे भगवति सर्वर्मके हृ्टिर्यंस्य तस्य，सर्वर्नैकरूपं भगचन्तमेव पश्यत इत्यर्थः। अतस्तं हद्वा वासांसि न परिद्धीमेति ता देव्यो जगदुरुत्तरं ददुरित्यन्वयः। अः्र घच्चपि शाब्दं ज्ञानं निर्विचिकित्सं स्वरूपज्ञानं च वेद़ब्यासस्याप्यस्ति，तथाव्यधिकारित्वादूहिर्वेद़नमव्यस्ति । अत एव तस्य मध्यमाधिकारित्वं，खुकस्य तु सदा समाधिनिष्ठ－ तया बहिर्वेद्नाभावादुत्तमाधिकारित्वमिति बोध्यम $11411 \%$ न च समाधेरुत्थितः सन् ‘कीटवत्वर्पटेन्महीं’ इति वाक्यात्
 त्तज्ञानं त्रिना प्राथेनाऽसम्मवाद़िल्याइयेनाह－कर्थमिति। कुरवो जाइल लाध्र देशविरोषास्तान प्रथमं सम्रापस्तता। गजसाह्बये गजेन सहित आह्रोो नाम यस्य तर्मिन्－हस्तिनामा राजा तन्निर्मितत्वातु－हास्तिनापुरे विचनन् पौंरै：पुरवासिभिः कथमालक्षितः ज्ञान्यूय－ मिति कथं ज्ञात इत्यन्वयः। त्रेधा हि तथा ज्ञानं सम्भवति सुस्वरुपेण विक्विद्वापणेन सद़ाचरेण वा，तन्र किमपि नास्ति तद्विरुद्वा－

छीकारादित्याह-उन्मत्तमूकजडवदिति। वस्तुतस्तु तथा नास्तीति सूचनाय वतिप्रयोगः ॥ ६॥ सूत्र प्रोत्साह्यन् सम्बो-धयति-हे तात्रेति । एवन्मूतेन मुनिना शुरेकेन सह् पाण्डवेयस्य राजर्षः परीक्षितः संवाद़ः कथं वा समभूत् ? यत्र यर्मिन् संवादे एषा सान्व्वती श्रुतिः भागवती संहिता प्रवृत्ता $\|\bullet\| \%$ \% श्रीभागवतठयास्यानं च बहुकालमेकत्रावस्यानापेक्षं, शुरकस्य व्वेकः्रवस्यानमेव दुर्ल्भमिति कथं वदूटितमिल्याशयेनाह-स इति। स सर्वतो विरक्तः गुकः गुहमेधिनां गृहे मेधा बुद्विर्येषां तेषां गृहाश्रमिणां गृहेषु तेषामाभ्रमं तीर्थीकुर्वन् पवित्रीकर्तुं यावता कालेन गौद्युद्यते तावन्तं कालं मिक्षामिषेणावेक्षते प्रतीक्षमाणस्तिघ्धति, न त्वधिकम् । हि यस्मात् महाभागो जन्मत एव ज्ञानवैराग्ग्रक्त्यादिपरिपूर्ण इसर्थः॥८।।

## हिन्द्री अनुवाद

ठ्यासजी जब संन्यासके लिये चनकी ओर जाते हुए अपने पुन्रका पीछा कर रहे थे, उस समय जलमें रनान करनेवाली स्रियोंने नंगे खुकदेवको देखकर तो चस्ब धारण नहीं किया, परन्तु वख्य पहृने हुए व्यासजीको देखकर लज्जासे कपड़े पहृन लिये थे। इस आश्वर्यको देखकर जन ठ्यासजीने उन स्थियोंसे इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'आपकी हृप्टिमें तो अभी स्री-पुरुपका भेद बना हुआ है, परन्नु आपके पुन्रकी झुद्ध दष्टिमें यह भेद नहीं है' ॥५॥ \% \% कुरुजाछल देशमें पहुँचकर हस्तिनापुरमें वे पागल, गूँगे तथा जडके समान विचरते होंगे। नगरवासियोंने उन्हें कैसे पह्चाना ? ॥ \&॥ \% पाण्डवनन्द्न राजर्षि परीक्षित्का इन मौनी झुरुकदेवजीके साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यहृ भागवतसंहिता कही गयी ? ॥ै।। \% \% महाभाग श्रीझुकद्येवजी तो गृहस्योंके घरोंको तीर्थस्वरूप बना देनेके लिये उतर्ना ही देर उनके दूरवाजेपर रहते हैं, जितनी देरमें एक गाय टुही जाती है ॥<॥

अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्मागवतोत्तमम्। तस्य जन्म महाश्वर्य कर्माणि च गृणीहि न:॥९॥
स सम्राट् क्स्य वा हेतोः पाएड़ां मानवर्धनः। प्रायोपविषो गहाय|मनाह्त्याधिराट्श्रियम् ॥?० ॥ नमन्ति यत्पादानिकेतमात्मनः शिनाय हानीय धनानि शात्रःः। कथं स वीरः श्रियमझ दुस्त्यजां युवैपतोस्त्रह्डुमहो सहासुमिः॥ ??॥ रिवाय लोकस्य मवाय भूतये य उत्तमश्लोक्रायणा जनाः । जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेचरम् ॥ १२॥

## श्रीधरस्वामिविर्चिता भावार्थदीपिका

श्रोतुरतु चरितमतीवाश्रर्यमतः कथयेल्याह अभिमन्युसुतमिति पंचभिः। गृणीहि कथय॥९॥ सम्राट् चकवर्ती। वेति वितर्के। कस्य वा हेतोः कस्माल्कारणात्। अधिराट्श्रियम् अधिराजां श्रियं संपदुमनाहृय।। श०॥ \% यस्य पादनिकेतं चरणपीठम् । ह सफुटम्। धनानि आनीय शत्रवः नमंति। अंग हे सूत। युवा तरुण एव। ऐपत ऐच्छत्। अन्राघंमात्मनेपद्म्। असुभिः प्रणिः सह ॥ ११॥ ₹िरक्तस्य किं धनादिभिरिति चेत्, तत्राह। शिवायेति। लोकस्य शिवाय सुखाय, भवाय समृद्धचै, भूतये ऐस्वर्यय च ते जीवंति न त्वात्मार्थम्। एवं सति असीं राजा निर्विद्य विरज्यापि परेषामाश्रयं कलेवरं कुतो हेतोः मुमोच। न हि परोपजीवनं स्वयं ल्यक्कुमुचितमिस्यर्थः।। २२॥

## थीवंरीधरकृतो भावर्थदीपिकापकाशः।

अभिमन्युसुतं न भीर्गेषां तेऽमयः, ह्वस्वस्त्वन्त पृषोद्रदित्वात्, ते च द्रोणकर्णाद़यस्तैरपि मन्यते शूरवेन म्लाध्यत इल्यभिमन्युस्तस्य सुतं परीक्षितम् ॥९॥ \% "येनेष्ट्रं राजसूयेन मण्डलर्येग्वरक्र यः। शास्ति यश्षाब़या राज्ञः स सम्राडिति कथ्यते" इ्यभिधानात् 112011 \% ननु "परिश्रान्तो वयस्सश्च पष्ट्रिर्षो जरान्वितः। क्षुधितः स महारण्ये ददर्शा मुनिसन्तमम" इति महाभारतविरोधाध्युवेति कथमुक्तं तत्राहं भारतवाक्यस्य त्वयमर्थः-"आचत्वारिंशायौवनमापष्टि मध्यमं वयः" इस्युक्तेर्यय्यपि पष्ट्विर्षो मध्यवया भवति, तथापि यौवनस्य तत्राग्वर्तिच्तेन तबसंवद्धत्वात्तद़ि यौवनमेव न स्याविर्यं सशक्तिदेहत्वातू। "तथा च षश्टिर्वोपि वयस्यस्तरुणो युव" इृत्युन्केर्युकैव "वार्द्धक्यं षप्टितः परम्" इत्युक्तेः। अन्यथाइन्र वयस्यपद्मयुक्तं स्यादिति भावः। जराजीर्ण इस्यस्य त्वयमर्थः। जीर्र्येत्व्बुपानेनेति जरा तृषा, तद्वित्वः भ्रुधित इस्यम्रे दर्शानात्। एवं च "भ्रुधितरतृषितो भृशम्" इ़ति वक्ष्यमाणेन "युकैषतोटस्रष्टुमहो सहायुभिः" इसनेन च समानार्थकतया विरोधोत्र न सेत्सतीति ध्येयम् ॥ १?॥ \% इलर्थर्थ इति। परोपकृतियुक्तदे़ेस्त्वकृत्येनापि रक्षणीय इति भावः॥ १२॥

## श्रीराधारमणद्स सगोस्वामिचिरचिता दीपनी ठयाख्या

प्रायोपविष्ट इति। पायेण मरणपर्यन्तानझानेनेति । परन्तु अयनम् अयः प्रकृष्टः आयः पायो मरणं भावे घन्मत्ययः । मरणार्धमुपविश्ट इटर्यः-इति बुधरঞ्जनी ॥ ?०-१३ ॥

## श्रीमदीराराघनच्याख्या

अन्यच्च प्रच्छति अभिमन्युसुतमिति । हे सूत अभिमन्योः सुतं परीक्षितं महाभागवतं प्राहुः, अतस्तस्य महाभ्यर्यं जन्मकम रिणि च नोस्माकं गुणीहि कथय 11 ४॥ \% स इति पांड़वानां पांडुचंशजानां मानं प्राशास्त्यं वर्द्धुयतीति वर्द्धूनः, नंदादितवाक्कर्तरि ल्यु:, सम्राट् सार्वभौमः स परीक्तिक्कस्य हेतोः कस्माद्येतोरधिराट् श्रियमधिराज्यंपद्मनाह्य गंगायां प्रायोपविष्टः ।। ?०।। * \# नमंतीति रात्रवः आट्मनः स्वस्य रिावायात्मनां योगक्षेमाय धनान्यानीयादाय समर्येत्यर्थः यस्य परीक्षितः पाद़निकेतं पाद्पीठं नमंति हेत्याःर्यार्ये स बीरः परीक्ष्रिद्यावा सन्नपि दुस्यजां श्रियमधिराट्र श्रियमसुभिः प्राणैः सहोस्ट्र्ट्टुं ल्यक़तै मैतैच्छत् ? अहो

 येषां ते जना भागवता नॉमाथं जीवंति, कितु लोकस्य रिावाय मंगल्वय भूतये श्रियै भवाय तस्या उत्तरोत्तरोद्याय च जीवंति:


## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

तस्य वैराग्येदृतुं पृच्छति स सम्राडिति। पांडवानामभिमानवर्धनः स सम्राट् अप्रतिहत्ताज़्नश्वक्रवर्तो कस्य वा हेतोरधिराट्श्रितं चकवर्तिमंपदें बक्षमीमनाह्ट्य तृणनक्कृत्वा गंगायां प्रायोर्पविष्टोर्भूदिल्यन्वयः ॥ १०॥ \% एवंविधश्रीसंगस्यागे महलकारणेन भवितनगं तरिकमियाइांक्याह नमंतीति। शात्रवः मंडल्रपतयः आत्मनः श्रिवाय स्वकल्याणाय धनानि चानीय यस्य परीक्षितः पद्योर्नि केतं पीठाख्यस्थानं नमन्तीव्यन्वयः। अंग सूत, स धीरः असुभिः सही दुस्यजां श्रियं अधिराजसंज्ञामुर्टरष्टुं हातुं
 येति ये उत्तमइल्लोकपरायणा जनाः ते लोकस्य शिवादिप्रात्तये जीर्वंत न स्वार्थं जीवंतीयन्वयः। तस्मात्परार्थैकजीवनोऽसौं कस्मा-

 निष्पातं मन्य इति यस्मात्तर्मादिय्यन्बयः ॥ १३॥

## श्रीमद्विश्वनाथच कर्वर्चिकृता सारार्थद्रशिनी

गुणीहि कथय॥९॥ * अधिकृत्य राजन्तीर्याधराजो युधिधिरायास्तेषामपि श्रियं प्राभामनाहत्य। ?०॥ * * पाददनिकेतं पादपीठम्। ह सफुटम्। युवा न तु दृद्धः। ऐेषत ऐच्छत्। असुभिः प्राणैरपि सह।। ?? ॥ \# * लोकस्य शिवाय मझ्ञलाय। तद्वेव द्विधाभूतं विवृणोति। भवाय भवः संसारस्तन्निवृत्यै मशाकाय धूम इतिवत्। यद्वा भवं संहत्डुं कियार्थोपपद्स्ये ल्यादिना चतुर्थी। भूतये सम्पत्र्यै। पराश्रयं परेषामुपकारि। न हि परोपजीवं वस्तु निर्विद्यापि लक्रमुचितमिति भावः ॥ १२ ॥

## श्रीमच्छुकद्वेवकृतः सिद्वान्तपद्रदपः

नोस्माकं गृणीहिं कथय॥९॥ \# \# सम्राट् सार्वभौमः गंगायां कर्मात् प्रायोपविश्टः॥ १०॥ \# \# युनैव तरुण एव कथं कस्मात् असुभिः प्राणँः सह श्रियम् उस्स्रष्टुम् ऐषत ऐच्छत् ॥ १? ॥ \% शिवाय कर्याणाय भूतये ऐश्वर्याय भवाय ऐस्वर्य्यस्योत्तरोत्तरोद्याय॥ १२॥

## श्रीमद्दल्लभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

श्रोतुः प्रश्नमाह चतुर्भिः। अभिमन्युसुतमिति। "पितृनाम्रा महत्च्वं हि मातृनाम्ना तु हीनता। इति सर्वत्र बोद्धवरं श्रीमझ्भागवतेडपि च" अभितः परितो ( सर्वतो) मन्युर्यस्य न व्वंतः क्षत्रियस्य चायं धर्मः। अंतः कोधाभावाच वैष्गवः। सूतेति संबोधनं वृत्तांतपरिक्ञानाय। लोकवृत्तवरियागेन भगवदेकपरायणो महाभागवतः-"विसूजति हृदयं न यद्येति" वा प्राहुरिति सर्वलोकप्रसिद्बः। पूर्र्मेव ताह्रास्य भागवतेन यो विशेषस्तत्परिज्ञानाय पूर्ं विशेषं पृचछंति। तस्य जन्मेति महदा़ाश्र्थं चन्र मृतस्य गर्भाल्पतितस्य पुनर्जीवनमिति भारतादिक्वेवमेव कथा। कलिनिम्रहादीनि कर्माणि॥९॥ \% वैष्णनस्य प्रायोऽनुचित इल्यभिप्रायेणाए स इति। परीक्षिति लौकिकोऽव्युक्कर्पोडस्ति। सम्राट् चक्रवर्त्ती। पांडूनामपि मानं वर्द्वंयति। पांडवप्रतिष्ट्रा नास्य प्रतिष्ण किंतु विपरीतेयर्थः। गंगयैव च सर्वपुरुपार्थसिद्वि: कि गंगायां प्रायोपनेशनेन। पराजयस्त्वसंभावित
 लज्ञा तु सर्वृतो महती। विशेषतः खवेषु तक्कथं राज़ंड मधये पाथोपवेश्रानमिलमिप्रायेणाह－नमन्तीति। पादयोग्निंकेतं पादपीठं पादुके वा। सर्वं习 देशेष्वस्य सिंहासने गत्वा स्वापराधमार्जनार्ध धनानि आनीय हेयास्यर्ये सात्रवाडपि नमंति। आत्मनः त्रिबा－ येति। देशास्तु पूर्वमेवापह्त्तः स्वं च संकटे पतितः पुनः स्वने़शम्राप्यर्थं धनानि प्रयच्छंतीट्यर्थः। असमर्थस्तस्य पुरुषार्थो ने भवतीति न मंतठग्यम्，यतो वीरः। वीररसस्य विद्चमानत्वात्। वीरस्य हि प्रायोपवेशेन मरणं लज़ाकर भवति। किंच
 ऐंक्तवर्मिति। तन्राषि प्राणेः सह को वा मोक्क्यति। लोके हि प्राणापेक्ष्याऽपि घन दुक्यजं तक्कारादिषु निर्णयान्। तन्रापि यूनः
 वैण्गंवस्य प्रायोपवेशनं न भवति，किंतु जीवनमेवेल्याह शिचायेति। प्रमाद़ाद् महापातकसंबंधेडपि वैणवस्य न देहल्याग उचितः। तेषां स्वः सेवासामधर्यांमावेडपि तान् द््धा लोकानां करणं संभवति，अतन्तेषां जीवनमेव सर्वेषां शिवाय भवति। शिवं शांतं
 भगवत्येवाघां प्रासंगिकं＂महापुरुणपूजाया＂इति वचनात्। अतः सर्वेपां पुरुपार्थसाधकस्य देहेस्य ल्यागोऽन्नुचितः। निर्वेदेन दे़ेहादिपरिख्यागो भूतहितार्थः，＂अभयमभयं भूतेभ्य＂इति बचनात्। तच वैण्गवनां विपरीवमित्यभिम्रायेणाह्। पराश्रयं निर्वि－ य्येति। निर्वेदहेतुरेव परियक्षठयो न तु कलेवरम्। कस्यचिद्वेव हि धर्मस्य हेतुववं कले च अठयक्तमधुरे वरमिति नामनिरुत्तया अन्यक्तरसाविर्भावे हेतुरितित प्रतिभाति। स च भक्तिरसः अन्यस्य लोकवेद्योः प्रसिद्वृत्वात्। अतो भक्तिरसाविर्भावकं शरीएं कथं त्यक्तवानिल्यर्थः। १२॥

श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुर्बोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः
 मन्यमानो दीर्घस्नत्याजेन ‘विससर्ज हे’ तिवत् स त्यक्तर्य इस्यर्थः। ननु राजधर्मस्यापि द्विघद्ययजनकववाद्ति निर्वेदहेतुत्वमिति
 त्याज्यन्ने हेतुमाहुः कल इ्यादि ॥ १२॥

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

यत्तु श्रोतुर्चरितं प्रायोपवेशनं तदृप्यतीवाश्रर्यमतस्तजर्शरतमपि जन्मत एव कथयेल्याह－अभिमन्युसुतमिति पश्चभिः । है
 जन्मकर्माणि च नोऽस्माकं गृणीहि कथयेयन्वयः। महाश्रर्यमियनेन भगवता गर्भे एव तस्य रक्षा कृतेति तु शुरुतमस्ति，तत्पुनस्वत्क－ थनेन ₹पष्टं भविष्यतीति सूचर्यति॥९॥ \％तस्य प्रायोपवेशानमपि न सम्भवतीयाह－स इति। वेति वितर्के। स परीक्षित् कस्य वा हेतोः कस्मालकारणात् अधिराट्श्रियं अधिकानामुत्कृष्टनां राज़ां श्रियं सम्पद्मनाह्ट्य प्रायोपविष्टः मरणपर्यन्तं अनझन－
 याह－सम्राडिति，चक्रवर्तीयर्थः। । ख्वजनापमानात्तथोपविष्ट इति तु न सम्भवतील्याहृ पाष्टूनामिति，पाष्टूनां पएड्डुकुलोप्पन्नानां मानं


 आव्मनः शिवायं तत्रसादे़ेन स्बस्य सुखाय धनान्यानीय समर्य्य यस्य पादर्निकेतं पादपीठं नमन्ति－हेति ₹फुटमेतत्－स असुभिः प्राणेः सह डुस्त्यजां श्रियं कथमुस्स्षुँ लक्तुं ऐपत ऐच्छत्। आतमनेपद्मार्षम्। एवं ल्यागेच्छाऽपि दुर्घटा，ल्यागस्तु सुतरामसम्भा－ वित एवेति भावः। न च पूर्वं शान्रुविजये जातेडपीद़ानीं तथा पराकमाभावात् पराजयझाळैैयक्कृतवानिति सम्भवति，यतो बीर इदानीमपि पौरुपयुक्तः। तत्रापि हेतुमाह－युवेति। अत एवं परित्याग अभ्र्रर्यजनक एवेत्याह－अहो इति ॥ ११॥ \％\％
 यद्यपि सर्वतो विरक्तास्तथापि ये उत्तमश्कोको भगवान् स एन्न परं सर्वत उत्दृषं अयनमाश्रयों। येषां तथाभूताः भागवता जनासते आव्मार्थं स्वप्रयोज़नार्थ न जीवन्ति，भगवदीयत्वेनैव करतलीध्धतसर्वपुरुपार्थं्वात् किन्तु लोकस्यन्यजनस्य शिवाय भक्त्यादिमार्गो－

 भागवतः पराश्रयं पुरुषार्थलाभाय परैराश्रयणीयं स्वकलेनरं निरिच्च हेंयें मत्वा कुतो हेतोर्मुमोच तत्याजेत्यन्वयः। न हि परोपजीठय्य－ वस्तुविनाकतनं बैषगवस्याர्युचितमिति भावः॥ २२॥

## हिन्दी ग्रुनाद

सूतजी ! हमने युना है कि अभिमन्युनन्द्न परीक्ष्त्त् भगवानके बड़े पेमी मक्त थे। उनके अल्यन्त आश्नर्यमय जन्म और कमोंका भी वर्गान कीजिये ॥९॥ \% * वे तो पाण्डववंशके गौरव बढ़ानेवाले सम्राट् थे। वे भला, किस कारगसे
 भलेके लिये बहुतनसा धन लाकर उनके चरण रखनेकी चौकीको नमरकार करते थे। वे एक बीर गुवक थे। उन्होंने उसी दुस्य्यज उस्मी को, अपने प्राणोंके साथ भला, क्यों ट्याग दे़ेनेकी इच्चा की ? ॥ १? ॥ \% जिन होगोंका जीवन भगवानकेके अभभित है, वे तो संसारके परम कल्याण, अम्युद्य और समृद्धिके लिये ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई ख्वार्थ नहौं होता। उनका इतीर तो दूससरेंके हितके हिये था, उन्दोंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किगा ? ॥ श२॥

वत्सर्षं नः समाचक्ष्व पृो यदिह किश्नन। मन्ये त्वां विषये वार्चां स्नातमन्पन्र छान्दूसात् ॥ ?३ ॥

## सूत उनाच

छापरे समनुपाप्ते तृतीये युगपर्यये। जातः पराशराह्योगी बासक्यां कलया हरें॥ १४॥ स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पूर्य जलं शुचि। विविक्तदेश असीन उदिते रविमण्डले।। ?५॥ परावरक्ञः स ॠवि: कालेनाव्यक्तरंहसा। युगधर्मव्यतिकरं प्राूं भुवि युगे युगे॥ ॥६॥

## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीपिका।

यद्किचन पृष्रोडसि तस्सर्वं नः अस्मン्यं समाचष्व्व । यत् यस्माद्वाचां विषये लिरां गोचरेडर्थे स्सातं पारंगतं व्वां मन्ये,
 मुत्तरमाह द्वापर झृति। द्वापरे समनुपांे। क़े़यमेश्रायामाह्। तृतीये युगस्य पर्येये परिव्वर्ते। बासन्यामुपरिचरस्य बसोर्वीयों-





## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थदीविकाप्रकारः



 हासपुराणनि" इति । अनेन च प्रणवादिमयं बंदः सवणं यद्वाभयमझ्रास्ति तर्रापि तस्याधिकारित्वं दर्शितम । किं वत्र कह्विदुचारो















यदुक्तं तेन तदाश्रित्यैवापाततोडन्रैवरिकत्वादिति क्यास्यातम्। वस्तुतस्तु तन्रापि विगतानि लोमानि सलोम्नो दहनावसरे प्रथमं यस्माल्स विलोमागिः तदुनुतत्वाद्विलोमजाता इत्युक्तम्। किक्व महतामभिधानं नामोचारणं तेनापि चोगः संबंधो दैँौकुल्यमाधिं विधुनोति। अहं दुषकुलजो नासिम यतो महनामोचरितम्। यद्वा मां मह्हान्त आहूय पृच्छन्ति दौौन्कुलजेन तेन संभाषणं कुर्वंति। सोपि तन्नामादि नो वर्क्त। ततोयमाधिर्न कार्ये इति। तथा च पूज्यानां नामोचारणद्वियोगो यदि मानसीं ब्यथामपाकरोति तर्हि कि महत्तराणां कितरां महत्तमानाब्च। स यदि तमपाकरोति। तदुकं "महान्तो जन्मना विप्रा विद्यावन्तो महत्तराः। महत्तमा विष्णुभक्तास्तत्संबन्धो महन्त्वकृत" इति संहितोक्ते। प्रकृतनुसरति। किं चास्य पुराणस्य "स संह्हितां भागवतीम्" इयन्य "यन्रैधा सात्वती श्रुतिः" इत्यत्र च वेदवाचकसंह्हिताश्रुपिशब्दाभ्यामुपात्तत्वास्साक्ष्वद्वेद्त्वमेव ध्वनितमतोऽत्रैधर्णिके सूते रौंनकादिकृतानुयोगोपि न संगच्छेत। किं च तैंबोक्षं श्रीबल्देवं प्रति सूतवधोत्तरं "यदेतह्वह्तह्यायाः पावनं न करिएयसि" इति, तद़ि न संगच्छेत। तथा च यद्वा "श्रीधरस्वाम्यभिप्रायं श्रीधरो वेत्ति सर्वथा" इति शिष्टोक्तिरपि संगतैव। न चैवं सूताधिकारात्पुराणादीनां न्यूनत्वमाशांक्यम्, सकलनिगमचल्लीसतफले श्रीभगवन्नाम्नि सर्वेषामधिकारात्सर्वयज्ञाघधिकश्रीभगवद्धत्तयन्तरवत्। श्रीभागवते ववात्मारामरिरोमणेः श्रीशुकस्यापि सर्वस्ववदावेशात् $H$ १३।। \% युगानां सत्यादी़नां बहूनां पर्ययोडतिक्रमों यत्र तस्मिन् "पर्ययोतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपाएययः" इत्यमरः। बहुयुगातिकमे। यद्धा परं तर्मिस्तच्च कृष्गावताइसंबंध्येव ज्ञेयम्। तदृवतारश्र वैवस्वतमन्बंतरीयाष्टाविशातितमे द्वापरे क्याख्यास्यते। कीट्टरो तृतीये संध्यारूपयुगरूपसंध्यांशार्पाणीति सर्वयुगानि त्रिरूपाणि भवन्यतस्तृतीये संध्यांशरूपे इति विश्वनाथः। तीर्थस्तु कृतयुगापेक्षया तृतीये द्वापरे समनुप्रापे किंभूते युगम्य पर्ययोडवसानं यत्र तस्मिन द्वापरान्त इत्यर्थमाह। अन्रेयं भारताद्युका कथानुसंधेया-उपरिचरवसुनामा चेद्वि राजा शाकसेवया विमानं लब्ववा तेनोपरिंतनलोकेषु गच्छति यतोऽतस्तन्नामोपरिचरवसुरिति जातः। स कदाचितिपत्राज़्या मृगयां गतः स्वपत्नीं गिरिकाख्यामृतुसनातां ₹मृत्वा तदूपस्मरणेन रेतस्यक्त्ता वटपर्णपुदे क्षिप्रवा इयेनाय दृत्त्वा स्वपत्नै प्रेषितनान्ं। मार्गे यान्तं तं इयेनं तदुन्यो मांसभ्रांल्या तेन युयुध्वे। ततस्तद्रेतः कालिंच्चां पपात। तच जलेडचमर्षणं जपता केनचिन्मुनिना पाद्र्रहणाच्छताद्रिकाप्सरा मत्स्यीभूता जगार। सा च गर्भवती सती केनचिन्मत्स्यजीविना दाशोन गृहीत्वा तदे शाराजे दुत्ता। विदारितोदरायास्स्या मिथुनं बहिर्गर्भवपपपात। यं पुत्रः स तु तेन राज्ञा ग्रीतो मत्यनामा राजाभूत्। या च कन्या सा दारोन गुहीता वासनी काली मत्स्योदरीति नामभिः प्रसिद्धाभूत्। मत्सी तु देहान्ते स्वर्गं यरंौ। वासवीं दाशः पालितवान्। अथ कदाचित्तीर्थयात्राप्रसंगेन तन्रागतः पराशारमुनिस्तं दाशामाह-मां शीधं पारं नयस्व। स च भोजनं कुर्वण्तां स्वपुत्रीभूतां वासवीं ₹वमुडुपेनर्षिं पारं प्रापयेस्युवाच। सा च पितुराज्ञया तथा चकार। तामतीव सुन्दूरीं वीक्ष्य कामार्तो मुनिर्मैथुनाय ययाचे। सा च नैतर्त्वाचहामृषीगामुचितं कर्मेति बहुझो बोधयामास तम । किं च दुगंधाहं कन्याहं लोकः पिता द्वेवाश्व प₹यन्तीयाद्युवाच। स च प्रसह्य तां ययाभ। वरं च दत्तनान्। योजनगंधा भविष्यसि। पुत्रस्ते विष्णोरंशः पुरणणाचार्यो भविष्यति चेत्युत्ता ₹नार्वर्षिस्तु स्वाश्रमं गतः। सा च सगो गर्भं घृत्वा कर्णतो बीर्यम्रहणा₹कर्णत एव पुत्रं ग्रासूत। तं च द्वीपे स्यापयित्ता पालयामास कंचित्कालम्, अतो द्वैपायन इति नाम तस्य जातम । स च मातरमामंडय ततः स्वपितरमवधार्य कार्यकाले समरणादेव तच पार्श्यमागमिष्यामीत्युक्त्वा पित्राश्रमं जगामेति भारताद्युक्ते: $11 \times 11$ \% इतर्थ इति। "उपस्पर्शःः स्पर्शमात्रे ₹नानाचमनयोरपि" इति मेद्वन्युक्तेरयं भावः। अनेन विविक्कासीनतवकथनेन सूचितमिति चिंल्यम्। तन्र सरस्वल्या: श्रवणात् शाम्यापारा इत्येव तस्य नाम वक्ष्यत इति संदूर्भः। स्वामिचरणैर्हि न गंधमादनस्थबदरिकाश्रमोऽभिप्येतः। कि तु सिंधुवनस्थोभिप्रेतस्तत्रैवाद्विबद्रिकाश्रमप्रसिद्वेस्तत्र सरस्वती-


## श्रीराधारमणद्रासोस्वामिचिरचिता दीपनी ब्याख्या

तृतीय इति। तृतीयन्वं कलिमादाय वैपरीत्येन गणनया न्रेतयुगावसाने इू्यर्थः-इति व्यारुयालेशः। परिवर्ते समाप्तिकाले सन्धावित्यर्थ:-इति बुधरक्जनी।। १४-२? ॥

## श्रीमद्रीरराधवन्याख्या

प्रइनमुपसंहरति तदिति। नोस्माभिः पृष्टस्त्वं तद्वेतहपृष्टं सर्वं सम्यगाचक्ष्वाख्याहि यद़पि किंच नाप्दष्टमस्ति तद्पि समाचक्ष्व। यद्सीति पाठे यद्यर्मादप्रस्तवं ततः पृष्टं तद़ेतत्सर्वमन्यदुपि किंचित्समाचक्ष्व। तवामन्यन्र छांदसाद्वेद्वाक्यं विना वाचामितिहासपुरणणदिर्पाणां विषये रनातं पारंगतमधिकृतं वा मन्ये। वेद्वाक्यक्यतिरिकेतिहासपुराणादिश्रवणे त्वामेवाधिकारिणं ठ्यासानुम्रहात् रोमहपर्णसुतं मन्य इस्यर्थः ॥ १३॥ \% \% एवमापृ्टः सूतः कस्मिन्युगे प्रचृत्तयमिलादिप्रइनान्पति विवक्षुस्तावत्तदुपोद्वातरुपं ₹न्मप्रभृत्येतःपुराणोद्योगावधिकं श्रीक्यासचरित्रं तदनुप्रयुक्तं श्रीनारदवृत्तान्तं चाह द्वापर इसादिना यावत् घष्धाध्यायसमापि । द्वापरे युगे समनुप्रापे तत्रापि तुतीयेडस्य युगस्य पर्यायेऽवसाने पराइाराद्ेवर्वास-

उयामुपरिचरवसुवीर्य जातायां सल्यव्यां हरेः कलयांशेन योगी श्रीव्यासो जातः जक्ञे॥ १४॥ \% स ठ्यासः कदाचित्सरस्खल्यां नद्यां शुचि पविन्रं जलमुपस्पइयाचन्येद्ं नित्यकर्मोपलक्षणं रविमण्डले उदिते सति एकोऽसहायः विविक्ते निर्जने दे दो आसीन
 रंहः वेगो यस्य तेन दुर्निरीक्ष्यवेगेन कालेन हेतुना भुवि भूलोके प्रतिगुगां प्राष्षं धर्मच्यतिकरं धर्मचय्यासं कृतादियुग्कमेण प्रासं धर्मस्य वृद्विह्नासादिकमिसर्थःः ॥३॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्तृता पदरत्नावर्गी

कस्मिन्युगे इति प्रइनं परिहृरति द्वापर हति। कृतयुगापेक्षया तृतीये द्वापरे युते युगपर्यवसाने समनुपापे सति हृंः कलयांशेन पराशाराल्पराकृतः खारो हिंसा येन स तथोक्कः, तस्माद्वासठ्यां वसोरुपरिचरस्य पुज्यां सल्यव्यां योगी निल्यक्जनानी नाम्ना ठ्यासो जातोऽवर्तीर्णोडतो द्वापरे युगपर्यनसाने भागवतप्रधृच्तिरिति भावः॥१३॥ \% अवतार्रयोजनमाह स कदाचिदिति। स ठ्यासो भगवान्न शुचिः शुद्वः कदाचित्सरस्वल्या नच्चा जलमुपस्पृरय संध्याक्कियादिकें निर्वर्य पश्रात्रविमंडले उांद़ेते सति तत्तटे विविक्ते एकान्ते स्वाश्रम एवासीन एकाकी।। १४॥ \% परावरज्ञः कालन्नयज़ानी सः सर्वतः सारः सर्वोत्तमः ॠषिकुलावतीर्णः परावरजबवे हेतुर्वा त्रिकालदर्शित्वाद्वा अठयक्तरंहसा अन्नभठयक्कवेगेन मुवि युगे युगे प्राप्तं युगधर्मव्यतिकरं युगधर्म-
 तात्पर्यइइन्चान्निःसत्व्वान्निरत्साहान् दुषा मेधा येषां ते दुर्मेधास्तान् धारणाशक्तिगून्यान्वा, एधशन्द़्वद्यमप्यकारान्तः। ह्वसितायुषः अल्पायुषः॥ १६॥

## श्रीमजीवगोस्वामिक्कृतः कमसन्द्रर्भः

छान्द्यादिति। वेद़पुरणणयोर्शाहमणपरित्राजकवक्देदाभेदेव्यवस्ययोक्रम्। माध्यन्द्विनभुतौ च वेदपुराणेतिहासानामपौरुपेय-
 पुराणं विद्या उपनिषद़" इल्यादिना। अह्मयज्ञध्ययनेडपि ;विनियोगो हइयतेडमीषाम्-यदूत्वाह्मणानीतिहासपुराणानीति। अनेन च प्रणवादिमयं छन्दः सवर्ण चद्वाक्यमत्रास्ति तत्रापि तस्याधिकारित्वं द़र्शितम्। किन्त्वत्र कम्विदुज्ञारो भेदको गम्यः। यः
 श्रीभगवन्वान्नि सर्वेवेपामधिकारात् सकर्वयज्ञाघघिकश्रीमगवद्ञत्तयन्तरवत्। श्रीभागवते तु अव्मारामशिरोमणेः श्रीकुकस्सापि
 स्तृतीय आगमने सतीटर्थेः "पर्ययोडतिक्रमस्तस्मिन्रतिपात उपाल्यय" इल्यमरः॥ १४॥ \% स इस्यस्य टीकायां बद़रिकाश्रम्थानं सूचितमिति सरस्व्यास्तन्र श्रवात्।। झम्याप्राश इंत्येव तु तस्य नाम वक्ष्यते।। ध१॥ \# परावरज्ञ इति त्रिकम् ॥ १६-१९॥

## श्रोमद्विश्यनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

₹नातं पारगं वक्जमतिसमर्थमिलर्थरः। छान्द्सात् वैदिकाद्वाक्यादन्यन्र, तत्रानधिकारादिल्यर्थः। न चैवं सूताधिकाराद्दे-
 मिल्यखिलेश्रुतिसारमिल्यै्रोंत्ते: ॥ १३॥ \% कर्मिन् युग इसादिप्रश्नानामुत्तरं वक्कं ठ्यासजन्मकर्म्मण्यवि संक्षेपेणाहृ द्वापर इति। युगानां स्याद़ीनां बहूनां पर्ययोऽतिकमो यत्र तस्मिन्, "पर्ययोडतिकमस्तस्मिन्नतिपात उपालय" इलमरः। बहुयुगादिक्रमे यद्द्वापरं तस्मिन्। तश्च कुष्णावतारसम्बन्ध्येव जेयम्। तद़्वतारश्र वैवस्वतमन्वन्तरीयाष्टाविंशतितमे द्वापरे ठ्याख्यास्यते। कीहरो तृतीये सन्ध्यारूपयुगरुपसन्ध्यांहरूपाणीति सन्व्वयुगानि त्रिहूपाणि भवन्यतस्तृतीये सन्ध्यांशरूपे। वासन्याम् उपरिचरस्य बसोर्वींर्याज्जातायां सल्यक्याम् ॥१४॥ \% उपर्परय आचक्य सर्वर्वर्णाभमाणां यद्धितं तद्धध्याविति चतुर्थेनान्वयः ॥ १५॥ \# \# परावरज्ञः अतीतानागतविज्ञः युगधर्म्माणां व्यतिकरं कालेन नाशम् ॥ १६॥

## श्रोमन्छुकद्देवकृतः सिद्धान्तपद्रीपः

नोस्माभिर्यंत्किचित्पृष्टोऽसि तस्सर्वं समाचक्ष्व सर्वममाख्याहि, यतः छान्द्सात् वैदिकवाक्यात् अन्यत्र वाचाम् इतिहासादिरूपाणां विषये प्रतिपाच्चार्थे स्नातं कृतसमाधिं वां मन्ये ॥१३॥ \# कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयमिल्यादिप्रइनानामुत्तरं वक्कु तावद्वथासजन्माद्रिकमाह द्वापरे इति। द्वापरे "अष्णविंशो भवित्री त्वं द्वापरे मस्स्ययोनिषु" इति हरिवंशो सलवतीजन्मस्मरणात् तत्रैं अष्टावतारानुक्त्वा "नवमो द्वापरे विष्णुरष्टाविंशो पुराभवत्। वेद़त्यासस्तथा जक्षे जानुकर्ण्य-
 दिव्गसंवत्सरशतद्वयात्मकः प्रथमः पर्ययः। द्विसहस्र्यदिठ्यसंवत्सरात्मको द्वितीयः पर्ययः। दिठ्यसंवत्संरशातदूयात्मकः चरमभागः तृतीयः पर्ययः। सन्ध्यांशलक्ष्षणः सन्निहितः कालस्तस्मिन् "पुनस्तिष्ये च सम्प्राप्ते कुरवो नाम भारताः। भविघयन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता भुवि॥ तेषन्त्वतः प्रसूतानां कुल्मेदों भविष्यति। परसपरणिनाशाथं त्वामृते द्विजसत्तम॥ तन्राण्यनेकधा वेदान् भैस्स्यसे तपसान्वितः। कुषणे युगे च सम्प्राप्ते कृषणवर्णों भविष्यसी"ति मोक्षधर्मोक्तेः। वासहयां वसु-कन्यायाम्॥१४-१८॥

## श्रीमदल्लमाचर्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

एवं प्र३नचतुछटयमुत्तवोपसंहरति तड्सर्वमिति। उत्तरोत्तरपरनेडपि पूर्वस्य न दौर्बल्यम्। तदाह सर्वमिति। ननु भागवतार्थेडस्माकं परिचयः नान्यन्रेति न वक्तन्यमिल्याह। मन्य हति। अन्रैवर्णिकत्वाद्वेदे परं न परिचयः। तदाह-अन्यत्र छान्द्सादिति ॥१३॥ \% प्रथमप्रइन्य स्न्बान्तरेप्त्तर तृतीयचतुर्थयोरुत्तमप्रकरणे, अतो हेतुमूतत्वात् द्वितीयप्रशनस्यात्तरमाह द्वापर इति। भागवतनिर्मागार्थमेव मुख्यत्यया वस्यावतार इति प्रथमं जन्माहु-अह्ककल्पस्य प्रथममन्वन्तरस्य तृतीययुगपर्यवृव्तौ ठ्यासई्य जन्म। प्रथमं युगपर्ययो ज्ञान₹य संसाधनस्य कालः। द्वितीयः कर्मणः। तृतीयस्तु भक्तेः। तथापि धर्माणां बाधकत्वात् कृते च्चेतायां च न जन्म, किंतु धर्मस्य द्विपरतायां संदेहे सर्वेषामेव संद़ेहः संशब्दार्थः। पराशारस्य मक्तर्वं पुराणान्तरेठ्वें सिद्दम्। मार्कण्डेयनमरकारे वयोवृद्ववचनात्। उपरिचरवसोः पुत्री वासनी मत्त्यगर्मे जाताडपि बीजधर्मयुक्तैव। अवतारपयोजनं योगीवि योगः प्रवर्त्तनीयः। तन्रापि हरेः कलया सर्वदुःखदूरीकर्तुर्ज़ानकलया। योगस्तु भर्क्तयोगः। ज्ञानस्य त्ववतारादेव तर्यापि फलं भक्तिः प्रयोजनं, एवं भक्तिम्रवर्त्तनार्थमेवावतार इस्युक्षं भवति॥ $\|8\| \%$ तस्य प्रासंगिकमाह स कदाचिदिति। स भत्तयर्थमवरीर्ण एव कद़ाचिन्मार्गत्रयनाशे सति स्वस्यापि ज्ञानविस्मरणे सरख्वत्याः झुचि जल्युपस्पृश्य तेन प्रबुद्वसार्वं्ञः पापपराजितमिव न भवतीज्याह श्रुचीति। अनेन ज्ञानकलायां धमींशा एवाभिक्यक्तः, ततः स्वावताइप्रयोजनं विचारयन् सर्वेषां हितार्थे धर्ममपइयदिल्याह विविक्त इत्यारंम्य कपया मुनिना कृतमित्यन्तम्। विविक्ते एकान्ते मनः्थैर्यार्थमेतन्। तदा एकः आसीनः। भौतिकड़ैनिकात्मीयदोष्नत्राभाव उक्तः। उड़िते रविमंडल इति आवरयककर्मकालाभाव उत्तः। पुण्यनक्षत्र्य कालगुणनां च ज्ञापकं वा 118411 परे काल़ादयः अवरे अस्मदादयः करिएगमाणेरर्थे कालादीनां प्रतिबन्धकाभावं प्राणिनां तथाइचष्टं च ज्ञातवानित्रर्थः। एतद़नन्तरं स ऋषिर्जातः। घमींशस्यैव प्रकटत्वात्। कालो हि महानधिकारी भगवतः सर्वकर्ता सर्यनियन्ता च। एवं सति ठ्यर्थः प्रयासोडन्येषामिति कालनियन्तुर्भगवतोऽवतार इति ज्ञापयित्रुं कालछुतमुपन्रवं प्रथमत आह-कालेनाइ्यक्तेनाक्षरेण रंहो वेगो यस्येति, अठ्यक्ते प्रकृतौ वा रंहो वेगो सस्येति प्रकृतिप्रभृतीनां कालघधीनत्वमुक्तम्, अक्षरसम्मतिर्वा। अन्यक्तो रंहो यस्येति वेति प्रतिक्रियाऽकरणार्थे हेतुरुक्तः। एतावता भगवदूर्यतिरिक्ताः तदधीनास्तदनुगुणां वेति निरूपितम्। फलितमाह युगधर्मेति। चतुर्युगानां धर्माः तपोयज्ञख्वाध्यायदानादयः, तेषां ठ्यतिकरो नाशः। अनधिकारिपु वा प्रवृत्तिः। स च उ्यतिकरो नाकस्मिकः, किन्तु नियतः भुग्येव, न स्वर्गे। नाकस्मिकं किन्तु घुगे युगे प्रासम् ॥ १६॥

## श्रीमद्सोखामिश्रीपुरुष्तोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाराः

द्वापर इं्य习। कर्तृपश्ने सपरिकरः कर्ता वक्तव्यः, न नु तजन्मापीति शा्दायां जन्मकथनप्रयोजनमाहुः भागघतेत्यादि । घककत्पस्येत्यादि । अत्रायमाशयः-मूले 'वृतीये युगपर्यंय' इति कथनादृप्राविंशतिपर्यायद्वापरस्य निवृत्तौ तन्रोट्पन्नायाः सत्यवत्या एतन्मन्वन्तरीयतृतीयपर्यययद्धापरेडभावान् तस्यापि निवृत्तौ तस्याः सोमवंशीयव्वेन तव्रहितमन्बन्तराणामपि निवृत्तावेतककल्पस्यैव निवृत्तेर्मूतस्य कल्पान्तरस्यावइं मृग्यत्वान् तस्मिन् विचार्यमाणे रजोगुणस्यैव प्रथमं क्षोभात् 'प्रथमः कल्पो राजस' इति मह्ककल्पस्य
 यदुमूत्ततो मार्तण्ड' इति निरुत्त्या जगतोग्नीषोमात्मकत्वेन च सोमस्यापि तदा सन्वेन तद्देशे जाने तृतीयपर्यायद्वापर एव सत्यवत्या उतपत्तों वक्ष्यमाणयुक्त्या पराशार्स्यापि तदानीं सत्ष्वात् तृतीयपर्यावृत्तों ठ्यासजन्मेत्यर्थः। तृत्तीय छत्यादिक्रननस्य पयोजनमाद्ढु: प्रथममित्यादि । तथा च भक्किम्रचागर्थव्वात्तृतीये पर्याये जन्मेति भावः। माध्वास्तु ‘अध्धीतवान् द्वापरादा' विट्यस्य क्याख्याने ‘ठयासः षट्रातवर्षीयो धृतराष्ममीजजन’ दिति वाक्यादृस्मिन् कले ठ्यासजन्माहुः। द्वापरस्य ताट्पर्यमाहुः तथापीत्यादि। घर्माणं बाधकर्वाद्रिति। कृतन्रेतयोर्षर्मसन्देहाभावेनासन्दिग्धतया क्रियमाणानां तेषां भन्तिबोधकत्वात्। द्विपरतायां सन्देह इति। 'द्वापरौ युगसंशया' विति कोशात् द्वापरशान्द्द उस यार्थः, प्रकृते शक्तिनियन्न्रणामावादेकयोत्त्या पुष्पवच्छब्दवदुभयं वर्ति। द्विपरता तूक्षा

 त्वायाहुः उपरीत्यादि। उपरिचरस्य वैष्गवत्वं मार्त्य एव प्रसिद्धम्। बीजधर्मयुक्त ति। वैष्ववत्वयुका। तथा चैतयोरेताहराववात्तः ठ्यासावताए इल्यर्थः। ज्ञानस्य तिवति। प्रवृत्तिरिति रोषः। प्रयोजनमिति। अवतार्रयोजनम्।। 3811 \％स कहाचिद्धि－ ल्यन्र। प्रासझ्भिकमिति। अवतारकार्यम्। अनेनेति। पापापराजितसरस्वतीजल्रोपस्पर्शोनेन। पुणयनक्षन्त्येत्यादि ।＇यहपुण्यं नक्ष्त्र＇




## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

प्रश्नमुपसंहरति－तदिति। यक्किश्ननार्थजाते नोऽसमाभिरिहेदानीं ₹वं पृष्टोऽसि त₹्सर्वं समाचक्ष्व सम्यगाएयाहि। न जानामीति न वक्कर्यं यतइछान्द्याद्न्यन्न अन्रैनरिंक्वेन वेदे डधिकाराभावाद्दैदिकन्यतिरेकेण वा विषये इतिहासपुराणादीना－

 तबात्॥ १३॥ \％४३ एवमाप्टष्टः सूतः ‘कस्मिन् युगे प्रबृत्तेग’ इ्यादिप्रश्नान् प्रति विवक्षुस्तावत्तदुपोद्वातरुपं जन्मप्रभृति एतत्पुराणोदोगावधिकं ठ्यासचरितं तद्नुप्रयुक्षंश्रीनारद्वृत्तान्तं चाह－द्वापर इल्याद्निना यावद्राध्यायसमाति। कतादि चतुर्युंगस्य पर्यये गणनायां तृतीये युगे द्वापरे समनुप्राते सति वासवयां उर्परेचरस्य वसोर्बीजात् मत्रयमर्भे जातायां सत्यवत्यां पराइारसकाझात् हरेश्ञानस्य कलया अंशोन योगी भाक्तिज़ानादिग्योगयुक्तो ठयासो जात इल्यन्वयः $1138 \| \%$ स क्यासः कदाचित् कम्मि－ श्रिद्दिवसे सर天बत्याः शुचि पविन्रं जलमुपस्प्रय्य आचम्य－उपलक्ष्षणमिद्म्－नित्यकर्माणि कृत्वा रविमण्डले उदिते सति चित्तैका－

 सार्द्वद्वयेन। स ठ्यासः परावरज् अतीतानागतवित् ऋषिनिँखिलनिगमार्थद्री अठग्यं रंहो वेगो यक्य तेन कालेन हेतुना भुवि लोके युगे युगे प्रतियुगं युगधर्मागां तपोयझ्ञ्वाध्यायदानादीनां क्यतिकरं नाशमनधिकारिधु प्रवृत्तिस्वं सङंखं वा वीक्येति सर्वत्र


## हिन्दी अनुवाद

वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रोंके आप पारदर्शी विद्धान् हैं। सुतजी！इसलिये इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है，वह सज कृपा करके हमें कहियेये १३॥ \％सूनरीने कहा－इस वर्तमान चतुर्युर्गीके तीसरे युग द्वापरमें महर्षि परारारके द्वारा वसुक्या स्यवतीके गर्भसे भगवान्के कलावतार योगिराज क्यासजीका जन्म हुआ $1198 \|$ एक दिन वे सूर्योद्यके समय सर्वतीके पावित्र जलमें सानादि काके एकान्त पवित्र स्यानपर बैठे हुए थे।। श्ध 11 महर्षि भूत और भविषगको जानते थे। उनकी दृ्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते，ऐसे समयके फेर से प्रत्येक युगमें घर्मसङ्करता और उसके प्रभावसे भौतिक व₹तुओंकी भी शक्तिका ह्वास होता रहता है। संसारके लोग श्वाहीन और शाक्तिरहित हो जाते हैं। उनकी बुद्वि कर्तंच्यका ठीक－ठीक निर्णय नर्हां कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगोंकी इस भाग्यहीनताको देखकर उन मुनीश्वरने अपनी दिक्यहृष्टिसे समस्त वर्णो और आश्रमोंका हित कैसे हो，इस पर विचार किया ॥ ？६－१८।।

> मौतिकानां च भाचानां शक्तिहासं च तक्कतम्। अश्रद्धधानान्निःसच्वान्दुरमेधान् द्वसितायुपः ॥ ？७ ॥ दुर्मगांच जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिन्येन चक्षुपा। संर्वर्णाश्रमाणां यद्ध्यौ हितममोघह्रक्॥ १८॥ चातुहोंत्रं कर्म शुर्ं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्। ब्यदधाध्धज्तन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्॥ ॥९॥ ॠग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाभ्थत्वार उद्धृताः। इतिहासपुराणं च पश्नमो वेद़ उच्यते॥ २०॥ श्रीधरख्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

भौतिकानां शररीरादी｜नाम्। तत्कृतं कालक्छतम्। निःसत्वान्वैर्चरशून्यान्। दुर्मेधान् मंदमतीन् ॥ २७－३८ ॥



## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः।

दुर्भगान्मंदभाग्यान्। दिठयेन तपोजन्ययोगचक्षुषा। १८।। \% चत्वारो होत्रध्र्यूद्रातृन्नह्माणो होतारो यन्र तस्मिन्यद्धा दर्शाहोत्राद्चिचातुर्होत्रपर्यं तैम्मंत्रै: प्रकाइयं वा डग्निष्टेमादिकं पज़ानां वैदिकीनां यज्ञसंतत्यै यज्ञानामग्निष्ट्रोमादीनां परंपरा-
 हासपुराणं च वेदार्थावेद्कत्वात्पंचमो वेद् इत्युच्यते। पश्चमो वेद़ इत्युक्तेरितिहासाद़ीनामर्थतो रचनाभाव एव सूचितः। वेद्वत्तेषामप्याविर्भांव एव इगासेन कृतो न तु रचना, तेषामपि निल्यत्वादिति भावः ॥ 2011

## श्रीमद्रीरगाघ वह्याख्या

तथा त〒क्छृतं धर्मकृतं भौतिकानामाकाशादिभूतपरिणामहुपाणां देवादिशरीराणां भूतानां तब्स्ट्रानां जीवानां च शाक्तिह्वासं शाक्तिक्ष्यं च तथा जनानभिवीक्ष्य कथंभूतानश्रद्धधानान् श्रद्वामकुर्वणान्स्वस्ववर्णाश्रमानुगुणधर्मंनु्टानविषयकरवरारहितान्निःसत्रवान् दुर्बललन्सत्यामपि भद्वायां दुर्बलान्सलयपि सन्चे दुर्मेधान् हसितं संकुचितमायुर्येषां ताननुष्रानोपयुक्तज़ानायूरहितान् 11 १ज ॥ \% ॠ अत एव दुर्भगान्भाग्यहीनान्मुनिः परमात्मयाथाז्म्यमननशीलः अत एवामोघट्रगवितथसंकलः दिठयेन चक्षुषा योगपरिडुद्वेन मनसा सर्वेषां वर्गानामाश्रमाणां च हितं दृध्यौ चितितवान् चित।पूर्वकं चकारेल्यर्थः। ३८।। \% तदेवाह प्रजानां न्रैधणिकानां संबंधितया श्रेयःसाधनतयाडनुष्टेयं वैदिकं वेद्पूर्वभागबोध्यमत एव विशुद्धं अ्रमविप्रलंभादिपुरुपदोषास्पृष्रविधिओधितं चातुर्होत्रं चातुर्होत्रूाबद्वाच्यमंत्रप्रकाइयं कर्म वीक्ष्य प्रजानामनुष्टेयमालोच्य तावघ्चज्ञानां संतत्यै कर्त्तंण्यग्ञ-

 तथा इतिहास: पुराणानि च उद्धृतानीत्यनुषंगः। कालेन विॅलुतानि मत्स्यादिपुरागानीतिहासाग्राद्दृता इत्यर्थः। इतिहासं पुराणानि च विशिनष्टि पंचमो वेद उच्यते पंचमवेद्त्वेन प्रसिद्धचंत इल्यर्थः।। २०।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नावर्री

दुष्टभाग्यान्वीक्ष्य मुनिमौंनवान् दिछयेन चक्षुषा अपरोक्ष्जानेन सर्वाश्रमाणां यद्वितं तरिशं दध्यौं चिंतितवानित्येकान्वयः। सर्वज्ञस्य चिरध्यानमज्ञह्ट्रपेक्ष्या दुष्ट्रमोहनाय चेति ज्ञात
 कर्म प्रजानां वैदिकीनां खुदंध शुद्विकरं रागाद्विर्जितं वा वीक्ष्य यज्ञसंततैै अन्निष्टोमादियज्ञपरपपरम्रवर्तनाय एकमविभक्षं वेद्मृगादिभेदेने चतुविधं ठगद्धादित्येकान्वयः। आद्विमध्यावसानेषु हरिस्मृत्या तन्पूज्यत्वेन क्रियमाणं कर्म प्रजानां ज्ञानद्वारा शुद्विकरमप-
 वेदा उद्धृताः, न तु कृताः। तदर्थज्ञानाय कृतम् इतिहासपुराणं च वेदार्थावेदकत्वात्पंचमो वेद इत्युक्ते इतिहासादी़ां शब्दृतो रचनं न त्वर्थतः, तस्य निल्यत्वादिति ज्ञातनयम् ॥ १९॥ तन्र तेषां वेदानां मधगे ऋग्वेदप्रवर्तकः पैलोभूदिति प्रत्येकमन्वयः। जैमिनस्यापत्यं जैमिनिः साम गायति शिएयेषु गमर्यति प्रवर्तयतीति वा सामगः कविः सूक्ष्मज्ञानी। ततो जैमिनेरनंतर मेकः प्रधानः वैरांपायन एव यजुर्वेदानां निषणातः प्रवर्तकतयेति रोषः, एवशाड्देन सूर्यद्वन्यः प्रतिषिध्यते न तु सूर्यः, तथा सति वश्ध्यमाणविरोधात् ॥ २०॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः क्रमसन्द्दर्भः ।

इतिहासेति। तथा च साक्नि कौथुमीयहाखायां छान्द्रोग्योपनिषदि 'ऋग्वेद़ं भगवों अधयेमि यजुबर्चेद्ं सामवेद्माथवर्चणं चतुर्थंमितिहासपुराणं पश्रमं वेदानां वेद्वमि"स्यादि । अन्यन्र च ‘वेदानध्यापयामास महाभारतपश्बमानि’ति। अन्यथा पश्रमत्वं नावकल्पेत, समजातीयत्वत्संख्यायाः। तृतीय₹कन्धे च वक्ष्यते "इतिहासपुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः। सर्वेक्य एव वक्त्रेम्यः ससृजे सर्वद्रश्श"" इति। पञ्रमत्वे कारणं वायुपुराणे सूतवाक्यम्-"एक आसीद्य यजुठर्वेद्रतं चतुद्धां ठ्यकल्पयत्। चातुर्होत्रमभूत्तस्मिन् तेन यझ्ञमकल्पयतू 11 आध्वर्यवं यजुर्भिस्तु ऋग्रिर्होत्रं तथैव च। उद्गात्रं सामभिश्रैच घह्तावं चाप्यथणर्वभिः।। आख्या-
 ₹कान्दूमाग्नेयमिल्यादिसमाख्यास्तु प्रवचननिबन्धनाः काठकादिवत् ॥ 2011

## भ्रीमझिश्व्बनाथचक्रर्त्तिकृता सारार्थद्दर्श नी


 होतारस्तन्निमित्तं चातुर्दोत्रम्। यज़्ञानां सन्तन्यै अविच्छेद़ाय।। १९-२? ।।

श्रीमच्छुक्देवकृतः सिद्धान्तम्रदीपः।
सर्वंर्णश्रमाणां यद्वितं तद्ध्यों सरत्युक्तम्। तन्र न्रैनर्विकहिताचरणमाह चातुर्होर्रमिति। प्रजानां न्रैवर्विकानां संबंधि-
 विक्ष्य आलोच्य यंज्रसंतल्यै यज्ञानामविच्छेदाय। "यो वै वेदांश्राप्रहिणोती"ति श्रुतेः। अनादिसिद्धा एव सर्वे वेदाः पूर्वं
 औैरैर्णिकानामन्येषां च हिताय। इतिहासः पुराणानि च उद्धातानि। तेषां समुदायः पश्वमों वेद् इत्युच्यते। तन्रायं विवेकः महाभारतः प्रार्चीन एव कालवित्ठुत्तः "सूर्याचंद्रमसौौ धाता यथापूर्वमकल्पयदि" तिवदुद्युतः। एवं पुराणान्यपीति संक्ष्पेपः ॥ ₹०।।

## श्रामद्वललभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

कालेन धर्मनाशामुक्त्वा पद़ार्थनाइामप्याह मौतिकानामिति। भौतिकानामर्मदादी़ीनां चकारादुसतानां शाक्तिः। स्वाध्यायादीनां कृषपवृप्रयादीनां वा तट्कृतम्। कालकृतं करृंदोपानाह अभ्दद्धानानिति सर्वंत्र भ्रद्वारहितान्। सत्त्वं बलं विवेको वा। डुर्मेधान् बुद्दिरहितान्। चित्तमनोबुद्यिनाशा उत्काः। अंतःकरणोष्वहंकार एव पुष्ट इसर्थः। अत एव आगुषोऽट्यपचय इ्याह $\|$ १ง ॥ \% \% कर्मणा हि भाग्यमुत्पद्यते त₹कालादीनां खुद्वितारतन्येन महाभाग्यजनकत्वं द्वापरादौौ तु पण्गां दुप्त्वात् दुर्माग्यत्वम् । एतत्सर्वं न तर्कितम्, किंत्वार्षज्ञानेन प्रमितं तथा सत्युपायज्ञानं भवतील्यर्थः। पाखंडधर्माः स्वत एवोत्पन्यंत इति तद्वचाबृच्यर्धमह सर्ववर्णाश्रमाणामिति। चकारात् अवांतरदे शार्द़धर्माः। अनेन वर्णाभ्रमदेशक्यत्तिरिक्ता धर्माः पाखंडा इति निरु-
 सर्वंवर्णाश्रमहितकर इस्याह । आर्षज्ञानव्वान्न युक्तिरपेक्ष्यते। युक्तिसतु आधिद्वैविकः कालो वा मौतिककालक्छुतदेोषदूरीकरणसमर्थः। अथवा कालनिग्रामको चिष्णुः। तदुमयात्मकत्वाचज्ञस्य स च ध्रोतो विष्णुः, ग्रमाणांतराच वेढ़ो बलिप्टः सर्वनेद़ैकवाक्यतां वक्कुं तस्य स्बरूपमाह चत्वारो होतारो यन्रेति। ते गणनायका होतृशब्देनोच्यंते। अधनर्युप्रभृतयः अथवा दशा होता चतुर्होता पंचहोता घड्ढ्ोता समहोतेति चतुर्होतारः। ते अग्निहोन्राद़ीनां मूलम्रमित। चातुर्होच्रमग्निहोन्रादिपंचकं यत्कर्म कर्मेति नामधेयम्। तद्वि ससाधनं निल्यमिति काल्डस्पर्शाच्छुद्यम्। प्रकर्षेण जातानां तत्र वेदः प्रमाणमिल्याह। वैदिकमिति। सेषां यज्ञानां विस्तारार्थं वेद़ं चतुर्धा कृतवानिल्याह ब्यद्धादिति। अकृहारतया निरूपणात् बुद्दिसौकर्येण यक्षसंततिः अभिन्नेब्वंशेद्वव्यवस्यया वा ॥१९॥ * त तान् भेद़ानाह ऋग्यजुःसामाथर्वरख्या इति। ऋग्वेदेन होता करोति यजुर्वेदेनाधर्वर्येः सामवेद़ेनोद्वाता चतुर्थेन घह्मा।
 इतिहासपुराणाख्यः।। २०॥

## श्रीमढ़स्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 यज्ञस्य कथं सर्वंहितकरत्वमित्यत आहुः अर्षेत्यादि । तथापि मन्द्वोघनाय तामाहुः युक्किरिति। तदुभयद्मक्वर्वादिति। 'स विष्णवाख्योधियज्ञोसी कालः कलयतां वर' इति वाक्याद्यिसर्थः। स चेति यज्ञश्र। 'यज्ञो वै विष्णु' रिति श्रुतेः। तथा च प्रमाणतः प्रमेयतभ्व
 होत्तन्नहाणः। एवं ठ्याख्याने सोममात्रप्रतिपादकवंं स्यात्, नत्वमिन्नोत्रादिप्रतिपादकत्वमपीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथषेल्यादि ।


 भ्योधियझो निर्मित’ इल्यादिना। ‘ववं वै मे हूतः प्रल्यश्रौपी’ रित्यादि च तः हि। तदे़तद़भिसन्धायोक्तं ते अगिनहोत्रादीनां मूलमिति। ननु कर्मणख्विक्षणावस्यायित्वनियमदर्शानात् प्रट्यक्षविरोध इल्यत आहुः कर्मेति। नामधेयमिय्यादि । तथा च ₹वरूपस्य भैद़ान्न तस्य तथात्वम्। लौकिकक्रियायां तु तदुभिच्यअ्जकत्वेन यागादिप्रयोगो भाक्क इ्यद्ोषः। अकृशरतयेति तत्तद्यागप्रकरणभेदनेन-

 गानप्युक्कमुभयं साम। वेदत्रितयभिन्नोो वेद़ोऽथर्व इति। तस्यैम्य एव निर्गतत्वात् प्रथग्लक्ष्णं प्रसिन्दं नासिति 110011

## भगिरिधरकृता वालम्रवोधिनी

तथा मौतिकानi आकाशादिमहाभूतपरिणामरूपाणां भावानां देवमनुष्याद्विशरीराणां शक्किह्नासं च प्रतियुगं तन्कृतं धर्म亏्यतिकरकृतं वा बीक्ष्य। तथा अश्दद्धानान् सन्मार्गभ्रदारहितान्, निससत्व्वान् सत्ववगुणरहितान् रजस्तमोमयान्, यद्वा दुर्शलानित्यर्थः। दुर्मेंवान् मन्दूमतीन्, ह्वसितमलपमार्युर्यां तान् ॥१७॥ \% सर्वत्र हेतुमाह-दुर्भगानिति। पुण्यहीनान् पापयुक्तान् जनान् दिठगेन अलौकिकेन ज्ञानाइमकेन चक्षुपा वीष्ष्य दध्यावित्यन्वयः । तथा चक्षुष्वे

 ज्ञानभक्तिहीनानां त्रैवर्णिकानां झुद्धं गुद्दिकरं ध्याने वीध्धिय यज्ञानां सन्तल्यै अविच्छेदायैकं यज़्ञादिकर्मबोधकं पथममेकरुपेणावस्थितं वेदें चतुर्विधं यथा स्यान्तथा ठ्यद़धात् व्यभांक्षीत्। कर्मणः शुद्धिकरत्वे हेतुमाह-बैदिकमिति, अतो भ्रमप्रमदाविप्रल्भ्भादि-
 उद्युतः , मिश्रीभूतवेद्राशेः पृथक्कृत्य सनिनेशाविशोपेण योजिता इत्यर्थः। तत्र ऋग्वेदेन होता यजुर्वेदेनाध्र्युः सामवेदेनोनेराता अथर्वंवेदेन च ह्ना कर्म करोतीति विनेकः। नन्वन्नैनणिकानां स्रीणां च कथमुद्धार इत्येप्क्षायमाह-इतिहासेति। इतिहासादिकं च
 परिह्टनम् ॥ २०॥

## हिन्दी ग्रनुवाद

उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होन्रं कर्म लोगोंका हृद्यय शुद्ध करनेवाला है। इस दप्टिसे यज़ोंका विस्तार करनेके लिये
 वेदोंका उद्वार ( पृथक्करण) हुआ। इतिहास और पुराणोंको पाँचवाँ वेद़ कहा जाता है ॥२०॥

तत्रगेंद्ध्यरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशाम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत॥ २? ॥ अथर्वाडिरसामसीत्सुमन्तुद्दार्णों मुनिः। इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षण:॥२२।।
 त एव वेदा दुर्मैधैधर्धार्यन्ते पुरुषैंयंथा। एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः॥ २४॥ श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका
दारुणः कूरः, अथर्वोत्ताभिचारादिप्रनृत्तेः॥ २尺॥ \% \% ठ्यस्सन् विभक्तवन्तः ॥२३॥ \% वेद़विभागप्रयोजनमाह्ड। त एवेंति। ये पूर्वमतिमेधाविभिर्धायंते स्म ते एव॥२४॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः।

तन्र तेषां वेदानां मधये ऋग्वेदप्रवर्त्तकः पैलस्तन्नामर्षिः साम गायति स्वरिएडेम्योंगमयतीति सामगः। कविः सूद्रमदर्शी।
 अथर्वांगिरसामथर्वेदेढानां निष्णात इति योज्यमन्र। एवमितिहासपुराणानां निष्णात इति "आर्षादिबहुधार्यानं देवर्षिचरिताअग्रम । इतिहासमिति प्रोक्कं भविष्यद्यू्मूतधर्मयुक् ।।" केचिन्तु "धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशासमन्वितम्। पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं

 नामनिर्वचनमाह-दुर्मंवैरल्पमतिभिरपि धार्यते पठित्वाऽबधृतार्थाः क्रियंते। तथा शिष्यपरिष्यादि़िभः शाखोपशाखाभेदेन चकार उ्यसत्तस्माद्वण्यास इति भगवान् "ठ्यासो नारागणः स्वयम्" इ्यादिपुराणात् $118 \% 11$

[^3] २. प्रा० पा०-एकस्त।

श्रीराधारमणद्दासगोस्वामिविरचिता दीपरी व्याख्या
 दिल्यर्थः। गझ्भाधरभूधर इल्यादिवद्त्र कर्म्मणः झोषत्वविवक्षायां पह्ठीति विवेकः। दारणः भगानक इल्यर्थः। इतिहाएसपुराणानामिति। अन्रापि पूर्वर्वत् निष्गात इलनुपस्जनीयः। ननु ‘अध्येतवं्यं न चन्येन हाह्नणं क्षत्रियं विने’ल्याद्धिपुराणवचनात् कथं सूतस्याध्यापनाधिकारः पाठकत्वेनाधिकारो वेति चेन्मैव्वं, तस्य भगवद्वतारविशोषत्वत्। तथाहि कूर्मम्मपराणीयन्र्योढ़शाँ्याय-




श्रीराधारमाणद्दासगोस्वामिविरचिता प्रथमकरन्धे चतुर्थध्याये दीपनी व्याख्या समाता ॥ \&॥

## श्रीमद्वरराराघवत्याख्या

तन्र ऋगादीनां मध्ये ऋग्वेदधरः पैलः अधययनपूर्वकमृग्वेद् पैलो मुनिर्देधारेयर्थःः। कविविद्वान् जैमिनिस्तु सामगः अध्ययनपूर्वकमृगाधाराणि सामानि जगावित्यर्थः। वैशंपायन एक एव कषिर्यजुपां निष्गातः पारंगतः मतः रमृतः। अवांतर्भेदाभिप्रायेण चजुपामिल्युक्तम $11=? \|$ * एवमधर्वांगिरसामिल्यन्रापि तेषां निष्गातः दरुणोपत्यं दारणः सुमंतुर्नाम मुनिरासीत्। अथर्वाख्यानां गिरांसि तेषामितिहासानां पुराणानां च निष्गातर्तु मे मम सूतस्य विता ल्येमहर्पणःः ॥ ₹₹॥ \%


 11 ミミ॥ \% किमर्थमेवमात्मना शिष्यादिमुखेन च ठ्यभांक्षीदिल्यपेक्षायां प्रयोजनं दर्शायन् ठ्यासनाम निर्वाक्ति त इति। दुर्मे ैैरल्पपक्ञःः पुरुषैस्त एते वेदा यथा धार्यंते यथा संनिवेशितेपु धार्यंते एवं तथा चकार भगवान् श्रीव्यासस्तन हेतुः क्वपणेपु वत्सलः वाव्सल्ययुक्तः। यतो वेढ़ान् उ्यस्यत् उ्यभांक्षीद़त एव व्यास इति प्रसिद्दो बभूवेति भावः ॥ ₹४॥

## श्रममद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रतावली

वारुणो चरुणपुनः सुमंतुर्नाम मुनिरथवर्वंगिरसाम् अथर्वंनेदानां प्रवर्तक आसीत्। मे विता रोमह्दर्षण इतिह्ससपुराणांनां

 * * ठ्गासनामनिर्वचनायाह त एवेति। डुर्मैंैै अल्परजैः पुरुपैः त एव वेदा यथा घार्यंते पठिताः अवधृतार्थाः कियंते एवं तथा शिष्यप्रशिष्यादिभिः शाख्योपशाखाभेदेन व्यस्यत् चकार तस्मात् ठ्यास इति। किमर्थमिति तत्राह कुपणवत्सहः दीनजजनस्तिज्धः॥२३॥ \# एनं भगवइक्तानां च्रैर्णिकानां वैद्किकमर्मानुष्टानेन झुद्धांतःकरणानामधोक्षजोपासनाजनितज्ञानेन मुक्तिः स्यादिति ठ्यासेन स्थापितं तदृनधिकारिणां सीहाद्रादीनां हरिभजनं कुत्रोक्तमुपायेनेल्याकांक्षायामाह स्रीझूहेति। बेदोक्तकर्मास्यभ्रेयसि पुरुपर्थसाधने मूढानामत एवानधिकारिणां खीशद्रद्विजाधमानां ज्रयी त्रयों वेदाः श्रोतुं न योग्या:, इति तस्मादत एवं मया करिष्यमाणभारतादिशास्खोर्तविधिना इह जने श्रयो भवेदिति कृपया मुनिना सर्वज्ञेन व्यासेन भारताख्यानं कृत-
 शंका मा भूत्रू, "इत्रहासपपराणांभ्यां वेदें समुपदृंहयेदि""ति वचनात् जाह्मणादीनामपि वेदार्थपरिज्ञानाय भारतायम्यासस्य आवइय-
 श्रीमर्जावगोस्वामिक्हतः कमसन्द्दर्भः
 श्रीमद्विश्वनाधचक्रर्चन्तिक्त सा सारार्थदर्शिंनी


## श्रीमच्छुकद्देवक्कतः सिद्वान्तखद्रापः

यज़षामिति बहुवचनं ख्वगतप्रकणभेदाभिप्रायम्, अभर्वर्गिरसामिति बहुवचनं पूर्वन्त्। अथर्वसंज्ञकानि आंगिरसा


शिष्याघैर्युस्ताः शाखिनोऽमवन्। तत्र ऋग्वेद़ एकविंशतिशाखाः, यजुर्वेद्द एकोत्तरशतसंख्याकाः, सामवेदे च सहस्स्संख्याकाः,


## श्रीमद्रह्欠भाचार्यविरचिता सुबोधिनी ध्याख्या

भिन्नेषवंशाप्रतिष्वापनार्थमाह तन्रेति। अन्र तु कमो मंत्राणामिति न विरोधः। पैलाद्यः ॠषयः॥₹?॥ \# \# सुमंतुर्दारण इति अभिचारिकचाहुल्यादिति केचित्। वस्तुतस्तु स्वाभाविकदुष्ट्ववात् अम्रे यक्षेषु तस्याप्रवेश ड़ति। तथाडपि पाउने हेतुः मुनिरिति। इतिहासपुराणानां सर्वाधिकाराय रोमहर्षण उउ्कः। २२।। \% तै: पध्वभिरपि स्वांशः खंडरों बहुधा व्यस्त इल्याह त एत इति। ऋषित्वात्लंडरोो क्यासे न दोषः। शाखानां शायित्वम्। बहुधा व्यस्ताऽप्येका शाखा धारणेऽझाक्या जातेल्याह। त एवेति। दुर्मेंधैः बुद्धिरहितैरपपि यथा यथावत् अर्थंज्ञानाभावेऽपि लक्ष्षणैः समानाद्दिभिः बहुकालाभ्यासेन कथंचिद्धांत इसर्थः। अवांतरमुपसंहरति। एवमिति मूर्शंसंधारणपर्यंतमेवं कृतवान्। तत्र हेतुः भगवानिति। भगवतः तथँवेच्छा यन्मूर्वपर्यवसानं भविष्यतीवि। तहि न कर्त्तवंयं स्यात्, अव्रतानर्थज्ञधारणे वेदानां निर्वीयंय्वप्रसंग हलयत आह ठ्यास इति। ठयासत्वाक्कृतवानियर्यः। तथाडपि महतोऽधिकारिणोऽपि नान्यथाकरणमुचितमियत आह कृपणवत्सल इति। अपहृतपाप्मत्वास्स्वाध्यायस्य तावन्मात्रेणापि कृतार्थता भविष्यतीति प्रजासु द्यया कृतवानिल्यर्थः॥ २३-२४॥

## श्रीमदोस्वामिश्रिपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 ॠग्यजुःसामेति कमः, अन्र तु ‘ऋक्सामयजुषा' मिति विरोध इसत आहुः श्रश्र विव्यादि । तथा च 'आदिलों बा एष एतन्मण्डल’
 इति। खण्डशो विस्तारे। त एव वेदा इलन्र। उन्तणैः समानाद्धिरिति। टक्षणै: प्रातिशास्ययमन्थैस्तन्रोंत्कैः समानार्द़भिरित्यर्थः। उ्यससश्वादिति। तदर्थमधिकारित्वान् || २४।।

## भीगिरिधरकृता वालप्रवोधिनी

तत्र ॠगादीनां मध्ये ऋग्वेदधरः पैलः अध्ययनपूर्वकं ऋग्वेदं पैलो मुनिर्देधारेन्यर्थः। कविर्वि वेकी जैमिनिस्तु सामगः अध्ययनपूर्वकमृगाधाराणि सामानि जगावित्यर्थः। उत अपि वैश्वामायन ऋषिरेक एव यज़षां निषणातः पारझत इत्यर्थः। अवान्तरभेदाभिपायेण यजुषामिति बहुवचनं, तेषां विस्तृतत्वादेकेकन तद्वारणमाश्रर्यमित्येक एवेति विशोषणेन सूचितमू॥२?॥ * * सुमन्नुनामको मुनिरथर्वर्विरसां पाइङत आसीत्। अन्रापि बहुचचनमवान्तरभेदाभिप्रायेण। ननु तत्राभिचारकर्मवाहुल्यात् कथं तेन तद्ध्ययनं कुतमिल्येेक्षययामाह-दारुण इति, कूरस्वभावत्वेन त₹्याल्यमिचारप्रियत्वादिति भावः। लोमहर्षणो मे मम पिता इतिहासपुराणानां पारझत आसीदित्यन्वयः 11 ररे॥ \% एते पैलादय ऋषयः संवं खं वेद़मनेकधा ब्यस्यन् ठ्यभांक्षुस्तथा तेषामपि श्रिष्यैः प्रशिष्यैर्विमक्तास्त एव वेदाः शाखिनो बहुराखावन्तोऽमवन्निज्यन्वयः ॥ ₹३॥ \# \% एवं वेदविभागप्रयोजनमाह-त एवेति। ये तु पूर्वमतिमेधाविमिध्धृंता आसंस्त एन वेदा इदानीं दुर्मंवैम्मन्दुबुद्धिभिरपि पुरुपैर्यथा धार्यन्ते एवं तथा ठ्यासो विभागं चकारेत्यन्वयः। यतो वेदाऩ् ठ्यस्यते इति तन्नामनिरुक्तिरपि सिद्धा। एवं करणे त₹्य कि फलमित्यपेक्षायामाह-कृपणवत्सल इति, कृपणेषु दीनेषु वाल्सल्ययुक्तः। कृपयैव तत्कृतवान्न फल्युद्दिइयेति भावः। एवं केवलक्रपयैव तथाकरणे तत्र सामर्थेय च हेतुमाह-भगवानिति। यदि भगवानेवं न कुर्यात्तदा कः कुर्याक्कथं वा कृपणानां पुरुषार्थः सिद्धघेदिति भावः॥ २४॥

## हिन्दी अनुवाद

उनमेंसे ॠग्वेदके पैल, सामगानके विद्वान् जैमिनि एवं यजुर्वेद़के एकमात रनातक वैसाम्पायन हुए॥२?॥ \% \% अथर्थवेदमें प्रवीण हुए दरुणनन्द्न सुमन्तु मुनि। इतिहास और पुराणोंके रनातक मेरे पिता रोमहर्षण थे।। २२।। * इन पूर्वोक्त ॠृषियोंने अपनी-अपनी शाखाको और भी अनेक भागोंमें विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिए्यों द्वारा वेदोंकी बहुत-सी शाखाएँ बन गर्यीं।l२३॥ \# कम समझ़ाले पुखुषोंपर कृपा करके भगवान् वेदढ्यासने इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन होगोंको स्मरणशाक्ति नहीं हैं या कम है, वे मी वेद़ोंको धारण


# स्रीहू द्रद्विजबन्ध्रुनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। अर्मश्रयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदि़ । <br> इति भारतमाख्यानं कपया मुनिना कतम् ॥ २५॥ <br> एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः। सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्ध्द्यं ततः॥ २६॥ नारित्रसीदद्धृद्यः सरखत्यास्तटे ञुचौ। वितर्कयन् चिविक्तस इदं प्रोवाच धर्मवित्॥ २७॥ धृतन्रतेन हि मया छन्द्रासि गुर्वोडग्नयः। मानिता निव्र्यल्जीकेन गुहीतं चानुशासनम् ॥ २८ ॥ 

## शीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

किंच। स्रीइइूरेति। द्विजबंधवः न्रैनरिकेष्वधमाः तेषाम्। कर्मरूपे श्रेयसि श्रेयःसाधने। एवं भवेत् अनेनैव प्रकारेण भवतु। इति अत एव। तेषां कृपया भारताख्यानं मुनिना कृतम ॥ ₹५॥ एवम् अनेन प्रकारेण। भूतानां श्रेयसि
 स्वगतम्॥२७॥＊निर्येलीकेन निष्कपटबुद्वधा। मानिताः पूजिताः॥ २く－ミ९॥

## श्रीवंशीधरकतो भावार्थदीपिकापकाशः

एवं चैवर्णिकानां वैदिककर्मानुष्वनेन गुद्वान्तःकरणानामधोक्षजोपासनाजनितज्ञानेन सुक्तिस्स्यादिति उ्यासदे वेन स्यापितम्। तदनधिकारिणां स्रीइूद्रादीनां कथं सा स्यादिलाकांक्षायामाह－सीझूटेति। वेद़ोक्तकर्माख्यभ्रेयसि पुरुषार्धसाधने मूढानामयोग्यानां त्र्यी त्रयो वेदाः श्रोतुमप्ययोग्याः कुतोऽघयेतुमिति भावः। इ़ति यस्मादृत एवं मया करिष्यमाणभारतशास्र्रो－ कविधिना इह् हीशह्रुजने श्रेयो भवेदिति कुपया मुनिना सर्वंजेन श्रीठ्यासेन भारतास्यानं कृतमिलयन्वयः। अन्रायं भावः－ हीहाह्र्रादिकृपया भगवता भारताख्यानस्य कृतत्वान्त्पापेव तत्राधिकारो नान्येषामिति न ध्येयम्।＂इतिहासपुराणाभ्यों वेदा－ र्थमुपृृंहयेत्＂इति वचनादू घाह्मणादीनामपि वेदार्थज़ानायावइयं भारतायम्यासस्योक्तर्वादुभयत्राधिकारो युन्यते। तेषषं
 मृतोऽधो गचछति। तस्मात्सर्वदा नाचष्टे। गय्याचष्टे स आचर्यस्तेनैव मृतोऽघो गच्छति＂इति नृसिंदृतापनीयोक्तेश्र। सर्वथा साक्षाद्देदाध्ययनभ्रवणादिनिघेधेन गल्यन्तराभावाद्वारताद्युक्कानुष्वानेन मुक्तिरिति＂मूढो योग्ये चथाजाते विचित्ते विकलेडपि च＂
 करणमाह－एवमिति हे द्विजा इति। यूयं तु द्विजर्वात्सक्षाद्देदाधिकारिण एव，कथमस्माकं भद्रं स्यादिति भीर्भवतां नास्तीति भावः। ततः सर्वभूतहित्रवृत्तेरपि यदा हदद्यं नातुष्यत्तदेदं प्रोवाचेत्यम्रिमेणान्वयः। घर्मविस्सर्वधर्मज़ो व्यासः॥ २६－२७॥ ＊\＃धृतघ्रतेन लोकिकाचारापेक्नया वेदद्रतधारणावता मया छंदांसि वेदाः गुरवोध्यापकाः च्रेताग्नयः मानिताः सत्कृता अनुशासनमाज्ञा। हिशाब्देन विप्रादिभिर्वेदे बतादि वैदिकं कर्मावइयं कर्तन्यमिम्यसूच्च॥ ॥く॥

## शीमद्रीरराघवक्याल्या

एवं कृतवतापि मुनिना न्यासेन स्वीणां शुद्राणां च द्विजबंध्नां च्रैवर्णिकाभासानां च श्रुतिगोचरा श्रवणविषयः च्री
 अत एव कर्मश्रेयसि वैदिककर्मसाध्ये श्रेयसि मूढानां पुरुषार्थचतुप्टयतत्साधनविषयकज्ञानविधुराणामन्यथा श्रेयो न भवेदित्थं तु भवेदिति हेतुमालोचयता॥२५॥ \％कपया भारतमाख्यानं कुतं हे द्विजाः，एवं सर्वात्मकव्वेन प्रकारेणापि भूतानां लोकानां श्रेयसि निमित्ते सदा प्रयृत्त्स्यापि बादरायणस्य हदयं मनों यदा नातुछ्यक्न जहर्ष ततस्तदा नातीव प्रसीद़त्र्रन्नं हृद्यं यस्य तथाभूतः शुचौचौ परिशुद्धे सरस्व्यास्तटे विविक्ते निर्जने देशे स्थितः वितर्कयन्नसंतोषहेतुः को वेति विचारयन् धर्मविद्वा－
 येन तेन मया छंदांसि छंदोधिद्दैवतानि गुरवोडग्नयो निनर्यलीकेन निएकपटभावेन मानिता बहुमानिताः पूजिता इति यावत्， छंद़आद़ीनामनुशासनं गृहीतं कृतं च॥ ॥८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्छता पदरत्नावली

केन हेतुना कुतः संचोदित इति प्ररनं परिहरिषयन् प्रायः कृतावतारकार्यस्य दुर्जनान् मोहयतो ज्यासस्य लोकानु－ करणप्रकारमाह एवमिय्यादिना । हे द्विजाः भूतानां सदा श्रेयसि निट्यमुक्तिसाधने एवं प्रवृत्तस्यापि यदा दृद्यं सर्वात्मकेन नातुष्यत् मे मनोवतारप्रयोजनेन सर्वप्रकारेणालमियलंबुर्द्धिं नापत् तदा ॥२५॥ \＃ध धर्मज्ञानी नातिप्रसन्नह़दयः अवतारपयोजना－ नलंबुद्धिमान् सरस्वलास्तटे तन्रापि झुचौंदे दे विवक्तस एकांते विप्रन् लोकह्ृथाइनलंबुद्धिकारणं किं चेति विविधं तर्कयन्


 च्रैवर्णिकैरतानुछेचों धर्मो हुगते, तस भारतस्य करणे नाम्नायार्थः बेदादिसंप्रल्ययार्थः प्रद़र्शितो हि। तन्र किंचिदुर्वरितं नास्तीयर्थःः ॥८॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवितृता सारार्थद्रर्शिनी




## श्रीमच्छुकदे वक्रतः सिद्धान्तपद्दीपः

स्रीईट्रद्वद्विजबंध्रां त्र्यी श्रुतिगोचरा न भवति, अत एव कर्मभ्रेयसि वेद्दोक्तकर्मके कल्याणे मूढानामिह लोके एवं महा-
 सर्वर्मकेनापि संपूर्णेनापि यत्नेन भूतानां श्रेयसि सदा प्रवृत्तस्य यदा हद्यं नातुष्यत् न जहर्ष, ततस्तदृनंतर नातिप्रसीद्द्घुगः इंदमुवाचंच्युत्तरेणान्वयः ॥२६॥ \% नातिप्रसीदद्द्यः नारिप्रसीदत् प्रसन्नं हृदयं गस्य तथामूतः सन् असंतोपहेतुं


## श्रीमदल्रलमाचार्यचिरचिता सुवोधिनी क्याख्या।

अन्येषामुपायमाह स्रीशू द्रद्विजबंख्रूनामिति। यज़द्वारा हि वेदे स्रीणामुपयोगः 1 अवीरवतीनों तु तदभावात् न्रैवर्णिकस्रीणामपि वेदृश्रवणनिषेधः, शूद्राः स्वतंत्राः नतु सेवकाः, च्रैवर्णिकयाश्रिकसेवकानां तदन्नमक्ष्षेन वेदार्थोपयोगिनामापाततो वेद्रवजस्यावइ्यकत्वात्, द्विजबंधवः कुंडगोलकाः संरकाररहिताश्र। तेषामपि श्रुतिश्रवणे नाधिकारः। गोचरशब्द्र्तु नियत्तपुलिंगः। केचन गोचरेति छांद्सर्वात् पठंति। कर्मभ्रेयसि कर्मसाधये श्रेयसि पुच्रस्वर्गाद़ौ मूढानां साधनज़्ञानरहितानाम । एवं मनसि विचारितेन प्रकारेण इह अस्मिन्नेवार्थे यम्यपि लौकिकफकारेण वेद्साधं फल्मपि अलौकिकमिति नान्येन तस्सिद्दिः।
 तदाह इति भारतमिति। भरतवंशोत्पन्नानां संबंधि भारतम । आरूयान्मर्मति बचनान्। न केवलं ग्रंभनाम किंत्वन्यार्थं तेन भारत-
 एवं क्यासस्य परोपकासलक्षणो घर्मो महान् वेद्व्यासे सिद्धः। धर्मस्य चान्तःकरणपरितोपः फलम्। तद़भावे धर्मः श्रम इति पूर्वमुक्तम। अन्र दुःख्वहेतुरिति वक्कु पूर्वोक्तस्मारणार्थं द्विजा इति संबोधनम्। अधीतावधारणं हि द्विजधर्मः। किंच केवलं धर्मव्यभिचारेडपि ज्ञानस्सद्धतस्य न तथांव्वम्। ह्ह तु ताह्छोडपि नांतःकरणणसुखजनको जात इ्याह-सर्वात्मकेनापीति। सर्वत्र आत्मा येन तत्सर्वात्मकं ज्ञानं अथवा दयावत् अन्ये प्रकाराः सर्वे कताः, सर्वप्रकारेणापि घर्मेणेल्यर्थः। २६।। \% अधिकारिव्वालफलाभावो जात इल्याह् नातिप्रसीदद्यदय इति। धर्मास्स्बस्यापि फलाभावे कथमन्बस्य भवियष्तीति सर्वनाशाद्-
 हति पूर्ववत् ज्ञानोद्यो भविध्यतीति सरस्वलास्तट इल्युक्तम। गुचाविति पापसंबंधाभाव उक्तः। एवं युद्वदेशे सार्थचितायां तर्केण कर्विन्निर्धर उत्पन्न इल्यह वितर्कयन्निति। विविक्तस्यः, एकांस्यो महाधिकारित्वात्। इद्ं वक्य्यमाणं धर्मवित् धर्मस्या-
 पुतानि येन छंदांसि वेदाः तेपा सम्माननं तदुक्तार्थस्य ज्ञात्वाऽनुष्टानं गुरवोऽपि प्रसादिताः। अग्नयः सुदुताः। एतदेव सम्माननं


## श्रीमदोस्वामिश्रीपुख्वोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः


 यथा लौकिकक्रियारूपस्य यागस्यापूर्वस्पालौकिकवयापारवत्तयार्धलोकिकट्वम्, तथा पुराणेषु भारते च सर्वंधिकारिकववादे दन्याख्यानरूपत्वांच्म तथेति तेन न्यायेनेलर्यंः। अन्यार्थंमिति प्रकथनार्थम्। तथात्वावगतिरिति अलौंकिकत्वावगतिः॥ २५॥


सर्वम्रकारेण（दया）यथा कृता，तथा अन्रानुक्ता अपि घर्मस्य प्रकारास्तदर्थं कृता इति घर्मस्यैन सर्वर्मकत्वमिति भावः॥ २६॥



## भीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

द्विजबन्धनो यथोचितकालसंरकाराद्रेरिता स्रैवर्णिकाभासाः। वेद्त्र्यी स्र्याद़ीनां श्रुतिगोचरा भ्रवणयोगया न मवति， अतो वेद़ोक्ते कर्मणि श्रेयसि तटफले च मूढानामुभयज्ञानरहितानां तेषामिह जन्मनि संसारें वा श्रेयः फलं एवर्मितिहासादिश्रवण－ द्वारेण भवेन्नान्यथेति विचार्य मुनिना ठ्यासेन कृपया भारतमाब्यानं कृतमिति सार्द्दूस्यान्वयः॥ ॥乡॥ \％सकर्त्तठ्यस्य सम्पन्नवे चित्तसन्तोष आवई्यक इति तु द्विजन्वान्रवतामपि विद्वितमेवेति सूचचन् सम्बोधयति－हे द्विजा इति। एवमुक्तपकारेण सर्वर्ममना सर्वथाडपि भूतानां श्रेयसि हिते उपकारे प्रवृत्तस्यापि ठ्यासस्य यदा ततस्तम्मात् स्वक्रलकरणात् ह्वदयं मनो नातुष्यत्
 सरस्वय्यास्तटे विविक्त निर्जने दे हो स्थितो वितर्कयन् ममासन्तोषहेतुः को वेति विचार्यन् इदं वक्ष्यमाणं स्वमनस्येव प्रोवाचे－ यन्वयः। एवं वितर्कणे हेतुमाह－धर्मविदिति। अधिकारित्वाध्यदि मक्कृतेन ममैव सन्तोषस्पफलं न जातं तर्हि ततोऽन्येपां कि भविष्यतीति धर्मरहम्यं वेत्तीति तथा $100 \|$ तद्वितर्कचाक्यान्येव दर्शययति－घृतृत्रतेनेल्याद्धिभिः्रतुर्भिः। घृतं ब्रतं
 श्रद्वादिपूर्वकं छन्द्आआदयो मानिताः पूजिताः। छन्द़ांसि बेदास्तेषां पूजा अध्ययनम्। गुरूूजा प्रसिद्धा। अग्निपूजा होमः। तेषामनुशासनं च गृहीतम्，तदुक्तं च कुतमिट्यर्थः। अन्र न सन्देह इति सूचगन्नाह－हीति ॥ ₹८।।

## हिन्द्री अनुचाद

स्री，रुद्र और पतित द्विजाति－तीनों ही वेदु－श्रवणके अधिकारी नहींद हैं। इसलिये वे कल्ग्रणकारी शास्खोक्त कमंके आचरणमें भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका मी कल्याण हो जाय，यह सोचकर महामुनि ठ्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहासकी रचना की $\|$ ₹乡 $\|$ \％सौनकादि ॠषियो！यद्यपि ठ्यासजी इस प्रकार अपनी पूरी शाक्तिसे सदा－सर्वदा प्राणियोंके कल्याणमें ही लगे रहे तथापि उनके हदययो सन्तोष नहीं हुआ ॥₹६। उनका मन कुछ खिन्न－सा हो गया। सरख्वती नदीके पविन्न तटपर एकान्तमें बैठकर घर्मेवेत्ता ठ्यासजी मन－ही－मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे－11 $ง 11$ \％भैैने निषकपट भानसे घह्मचर्यांदि वतोंका पालन करते हुए वेद्य，गुरूजन और अंग्नियोंका सम्मान किगा है और उनकी आज्ञाका पालन किया है ॥ २०।
भारतब्यपदेरोन ह्याम्नायार्थय्य दर्शितः। ट्रयते यत्र धर्मादि स्रीझूद्रादिभिरव्युत॥ २९॥
तथापि बत मे दैद्यों इात्मा चैवात्मना विसुः। असम्पन्न इवाभाति चह्मनर्चंस्यसत्तमः॥ ३०॥
कि वा मागवता वर्मा न प्रायेण निरुपिताः। प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः॥ ३？॥
तस्यैनं खिलमान्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः। कष्णास्य नारदोडभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम् ॥३२ ॥
तममिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं सुनिः। पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम ॥ ३३।।

इति श्रीमन्दागवते महापुगणणे पारमहंस्यां संहितायां प्रधमस्कन्धे नैमिशीयोपास्याने＂चतुर्थोड ड्यायः ॥ \＆।।

## श्रीधरस्बामिविरचिता मावार्थद्दीपिका

देह्ःः देहे भवः आत्मा जीवः，बर्तुतो विभुः परिपूर्ण एव आत्मना स्वेन सरपेणासंपन्नः ताद़ात्ग्यम्राप्त इवाभाति। घह्नवर्चसं वेदश्रवणाध्यापनोलकर्षजँ तेजः तत्र साधवः चह्नवर्चस्याः तेषु सत्तमः अतिश्रेघ्टोऽपि। यद्वा न केवलमसंपन्न इव आभाति， प्रन्युत घह्मवर्चसी शह्मवर्चसवानपि असत्तम इव आभाति। पाठांतरे कमनीयतमोऽपीति।। ₹०।। \％असंपप्ती हेतुं स्व्यमेवाशंकते किं वेति। प्रायेण भूयस्वेन हि यस्मात् ते एव धर्माः अच्युतस्य प्रियाः ॥ ₹？॥ \％खिलंन्यूनमू।
 सहुसा प्रत्युन्थाय विधिवल्पू जयामास। सुरूूजितमिति। घहललोकादागतमित्यर्थः। ३३।।

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोंड्यागः ॥ \＆॥

[^4]
## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थदीपिकाप्रकाशः

आम्रायतेडా्यस्यते त्रिवर्णेरियाम्नायः। यद्वान्नायते पुरुषार्थचतुप्ष्यमनेनेलाम्नायो वेट़ः "श्रुतिः ख्री वेद़ आम्नायः" इलमरः। यन्न भारते आदिनोंयजादिग्रहः। अपि नो। तेन च न केवलं ब्रीइूद्रादिभिरेवापि तु श्राह्मणादिभिरफील्युच्यते 118911 \% अथापि एवं सल्यपि भूतश्रेयसि प्रवृत्तस्यपीलर्थः। तादाई्म्यं तादूप्यम । वस्तुत इवेन प्रापिरेवोर्केति 'स्वगुणाविष्किया दोष' इत्युक्तेः स्वात्मश्रशघामयोग्यां मत्वाह-यद्वेति। पाठांतरे घह्नवर्चस्युशत्तम इति पाठे।। ३०।। \% असंपत्तीं तादात्क्याम्रापौ। अत्र भागवतधर्भपदेन ज्ञानं ठयाख्यातुं न शाक्यते किन्तु भक्तिरेव "नामान्यनन्तस्य यसोंकितानि" इति "भवता-
 स्तदुन्योऽसार एव हि" इन्युत्तेः। अतः पा(महंसी संहितेयं भीभागवर्तमिति ज्ञानिमिरेवात्र स्वव्व नारोपणीयमिति॥ ३? ॥ \% "कृषणः श्रीवासुदेने च सल्यक्याः सुतेडज़ुने" इ्यमिधानात्। अन्र भगवद्वतारत्वाद्संभाविनावव्यसर्वज़्रताचित्ताप्रसादौं ठ्यासस्य स्वयं भगवता श्रीकछषणेनैव स्वसद्चशस्य सर्वशास्तिरोमणेः भ्रीभागवतस्य प्रादुर्मावार्थमेव चलादुपपादिताविय्यवसीयते। यथा ज्रह्ममोहनप्रस्तावे स्वलीलासौंदर्याथं श्रीबलद़ेवस्याप्यसर्वज्ञता कल्पिता। नारदोोपदेशार्पादुर्भूते च यस्मिन् "सवं मद्रक्तियोगेन मझक्रो लमतेंजसा" हृति। "कि वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि। कि वा श्रोयोभिरन्येश्र न यन्नात्मप्रदो हरिः"इति वाक्यम्यां सर्वार्थमुख्यो मोक्षोपि भत्तयैव लम्यते, न तु साधनान्तरेगेति सर्वशाख्वििलक्षणार्थः सरैंरेव हृो भवतीति ज्ञेयः॥ ३२ ॥ \% विधिवत् व्रिधि न्रह्माणमिव। "इव वद्धा च साहुये" इलभिधानादन्र वचछछदे़ेन सह् समासः। यथा विधातुः पूजा क्रियते तद्वन्नारद्मपूजयद्विल्यर्।। यद्वा यथा स्वाश्रमागतमहतां पूजा विह्हिता तथा पाद्याधर्याददिभिरर्चयामासेस्यर्थः।। ३३।

इति श्रीमद्नागवते प्रथमसकन्धे भावर्थर्थदीपिकाप्रकारो चतुर्थोडध्यायः ॥ \& ॥

## श्रीमद्वीर्राघवव्याख्या

किंच भारतन्यपदेशोन भारतड्याजेनाम्नायानां वेद़ानामर्थम्र दार्शितः। भाइतं विशिनष्टि यन्र भारते ख्रीशद्रद्रादिभिरपि घर्मो हइयते स्वसापेक्ष्तिश्रेयःसाधनः सानुरूपो घर्मो हृरयतेऽवगम्यते $11 ₹ ९ 11$ \% अथाप्येवं सति बतेति खेदे, मे मम दैबः देहहस्यो विभुः प्रभुरात्मा प्रट्यगात्मा आत्मनांतःकरणेने सह। यद्वा दैद्यो विभुरात्मांतःकरणमात्मना स्वयं घह्नवर्चसि कृतस्वाध्यायनिमित्ते तेजसि, समासांतविधेरनिलय्वात् ‘चह्हहस्तिम्यां वर्चसः" इ्यजभावः, उश्चमः झुद्तममोप्यसंपन्न
 वितर्क्य सूर्मददर्शित्वादसंतोषहेतुमुत्पेश्क्ते किंवेति। यतो भागवता धर्माः प्राघशो मया न निरूपितःः, ततो वासीं किमसंतोषः पारिशेष्याद्यमेव भागवतधर्मानिरूपणमेवासंतोषहेतुर्भवितुमर्हीतील्यभभ्रायेणानिस पणस्यासंतोषहेतुत्वमुपपाद्यति प्रिया इति। सर्वांतरात्मनि भगवति प्रीते सति हि तन्नियाम्यस्य मनसस्तोषः। स च भंगवन्भागवतेषु तुषेषु सत्यु स्वयं तुष्यति, तेषां च संतोषहेतवस्त एव भागवतधर्मा एव, तद़निरूपणादुचित एवासंतोष इति भावः। प्रायेणेट्यनेन कचित् कचिदे़ भारते भागवतधर्मनिरूपणमिति सूचितम् ॥३?॥ \% एवमित्थमात्मानं खिलं न्यूनं मन्यमानस्यात एव खिद्यतस्तस्य कृष्गस्य ठ्यासस्य प्रागुदाहृतं



इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पथमसंधे श्रीमद्दीरराघवाचार्यक्कतभागवतचन्द्रिकायां चतुर्थोडध्यायः ॥ \&॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावल्री

अथापि भारतकृल्या आम्नायार्थपदूर्शनानंतरमपि दैह्यो देहरूप आत्मा आट्मना स्वत एव विमुर्यापो मे ममात्मा अवताएप्रयोजनासंपत्त्या असंपन्नोडप्राप्रपयोजन इवाभाति । कीट्टशः घह्ववर्चस्विसत्तमः वृत्ताध्ययनसंपन्नानां मध्ये श्रेष्ष द्यन्वयः। अ्रह्मवर्चस्यसत्तम इति पाठेट्ययमेवार्थः 11 श९ 11 \# पाय इद्मेवानलंबुद्धो कारणमाह किं वेति। भागवताधर्माः प्रायेण न निरुपिताः। किंच भारते निरुपिता अपि पुनः शास्लांतरेण निरूपणीया इलतः प्रायेगेट्युक्तम् । किंविशिष्टाः परमहंसानां प्रियाः। ततः कि ते परमहृंसा एवाच्युतप्रिया:, हि यस्मादसंपन्न इवाभातीति भावः ॥ ₹०॥ \% केनचित्रेरित एव महापुरुषः स्वकार्ये प्रवर्तत इति न्यायात् भागवतकृतिरेवालंबुद्विहेतुरिति निश्रयवानपि नारद्रेरितः भागवतमकार्षीदिति नारदस्य लोके महती कीर्तिः स्यादिति भक्तवत्सलत्वान्नारदागमनमाकांक्षमाणं व्यासं प्रति तदागमनमाह तर्येति। खिन्नम् अनलंबुद्विमापम् अतः रियद्यतः खिद्यमानस्य अनलंबुर्द्धिं गतस्य $\|३ \geqslant\|$ ॠ अभिज्ञाय संज्ञापूर्वक विज्ञाय सहसा कालक्षेपमंतरेण सरस्वतीतीरवर्तिस्वाश्रमस्थितो भागवतधर्मज्ञापनहेतोर्नारदेन चोदितः श्रीक्छबो भागवतसंहितामकरोदिति शौनकपर्नपरिहारः॥ ३०।।

इति श्रीमन्दागवते महापुराणे प्रथमक्नन्धे श्रीमद्विजय व्वजतीर्थकतपद्रत्नावल्यां टीकायां चतुर्थोध्यायः ॥ ध॥

## शमर्जीवगोस्वमिकृतः फमसन्द्दर्भः

विभुः स्वतः ज्ञानादिसम्पन्नोडपि आत्मना भगचता असम्पन्न इव तद्वेतुकसम्पत्तिविशोषमप्राप्त इवाभाति। यो हि वक्ल्यते श्रीनारदेन इमं स्वनिगममिल्यन्तेन ग्रन्थेन। उशान्तम इति पाठे वह्नवर्क्षसीति जेयमम् ॥ ३०॥ \# स्वयमपि तथैवाए प्रिया इति ॥ ३१-३३॥

इति भ्रीमन्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमजीवगोस्वामिकृतकमसन्दर्मे चतुर्थोडध्यायः ॥ \&॥

## श्रीमद्विश्वनाथन्चकर्तिक्कता सारार्थदर्शिनीं।

 किन्तु घह्तवर्चसं वेद़श्रवणाध्यापनोक्कर्षजं तेजस्तद्वानपि अमत्तम इव। उशान्तम इति पाठे कमनीयतमोडपि। तथा समासांताभावे मत्वर्थीयविन्प्ययेन ब्रह्वरर्चस्वी असत्तम इति उशत्तम इल्याभ्यां वकारवत्संयोगेन पाठद्वयम।।३०॥ \% असम्पत्ती हेतुं स्वयमेवाशङ्केते किम्वेति। प्रायेण भूयस्वेन। त एव परमहृंसा एव। अन्र भागवतधर्मपपदेन ज्ञानं ठ्याख्यानुंन हाक्यते, किन्तु भक्तिरेव ‘नामान्यनन्तस्य यशोडझ्दितानीति, भवतानुद्वितप्राणं घशो भगवतोऽमलमि'’्यादे़े। ततश्र परमहंसपदेन भक्ता पवोच्यन्ते न तु ज्ञानिनः। अ़तः पारमहंसी संहितेयं श्रीभागवतमिति ज्ञानिभिरच्र खर्त्वं नारोपणीयम्॥३१॥ \% रिलं न्यूनम्। कृष्गस्य क्यासस्य आश्रमं प्रागुद़ाहृतं सरस्वतीतटस्यम्। अत्र भगवदवतारववाद्सम्भाविनावप्यसर्वज्ञताचित्ताप्रसादौौ
 यथा म्रह्नमोह्नप्रस्तावे स्वलीलासौन्द्यर्पार्थं बलदे़ेस्यापि असर्व्वज़ता कलिपता। नारद़ोपदेशात् प्रादुर्भूते च सति यस्मिन् 'सन्वं मद्वक्तियोगेन मद्धक्तो लमतेऽअ्जसे'ति। 'किम्वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि। किम्वा श्रोयोभिरन्यैश्र न यंत्मत्मद़ो हृरि:'

 समासः ॥ ३३ ॥

इति सारार्थद़र्शिन्यां हर्षिण्यां भक्कचेतसाम् | चतुर्थः प्रथमेऽध्यायः सद्नः सद्नतः सताम् ॥४॥

## श्रीमच्छुक्दे बक्ठतः सिद्धान्तपद्दीपः


 आत्मना स्वगम् असंपन्नः असमृद्ध इवाभाति ‘‘द्वहास्तिभ्यां वर्चस’ छ्यजभावः, समासांतविधेरनिल्यव्वात् ॥ ३०।। \% असंतोषहेनु स्खयमेव शंकामुखेनाह किंनेति ॥ ३? ॥ \% खिलम् न्यूनम् ॥ ३२॥

श्रीमदृध्धभाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या।
भारतकरणं च धर्मार्थेमेवेल्याह भारतवयपदेशेनेति। वर्तुतः कर्पसून्रवत् वेद़र्थर्पतिपादक एव ड़िहासवाचकराब्द्करणं तु ठ्याजमात्रम्। तदाह् भारत इति ठ्यपदेशमांज्रम् अन्यथा रूद्रादीनामधिकारों न स्यादिति हिशाब्दार्थः। आम्नाये हृ्रांतार्थमुक्तो धर्मः लौकिकोऽन्र प्रयुक्तो न तु यज्ञाद़ि: 'धन्वन्निब प्रपाऽसी’य्याद़ौ यथा। अत एव वेदे प्रतिपादितधर्मो न शूद्राद्मिर्जातुं शक्यः, अन्र तु शक्य इस्याह। हइयत इति उपदेशव्रीरेकेणापि ज्ञायत इत्यर्थः ॥२९॥ \% एवं धर्मान्निरूव्य तेषां फलठ्यभिचारमाह अथापीति। धर्मकरणे प्रयासस्मरणात्। बतेति निल्यानामुपाधिभेदात् भेद़ं मन्यते घाह्नग्देह एव आट्मनो ज्राद्वणोऽहमिति बुद्धिः न देहांतरे। मानसश्र योगी भवति अन्नमयत्वात्। नैयायिकवद्वा मनसो भेद्। अध्यासेन वा भेदेः अम्निवर्संक्रमणेन वा। तदाह देंद्यो ह्यात्मा तेनैव देहाभिभानिना न संतुष्यति। चकारान्मानसम्र। यथा देहाभिमानी देहिकान् विषयान् प्रांय्य तुष्यति तथांतःकरणाभिमानी तद्विषयान्। तः्र विषयाभावं निवारयति विभुरिति। सर्वसमर्थंडयमात्मा। असंपन्न इव प्राव्यापि सर्वविषयानसंपन्नः। इवेति कदाचित् कदा़चित्तथा ₹फुरणात्। स्वस्मिन्विरुद्धधर्मावभासमाह् घह्मवर्चशठ्यसत्तम इति। चस्तुतो घह्मवर्चस्बी, प्रतीतिरसत्तम इति। पाठांतरे तु घह्ववर्चस्येन सत्तमः ज्राह्मणानां हि घह्मवर्चस्यमेव फलम्। तत्संपत्तावप्यसंपन्न एवेति वा विरोधः ॥३०॥ \# कार्ये सति कारणस्यावइयकत्वात् कारणजिज्ञासायां योगजधर्मेण स्कुरितं कारणमाही किं वेति। भागवताः प्रमाणतः साधनतः फलतश्र भगवत्संबंधिनः। ते अनुप्दिता अपि न निरुपिताः, अधिकारो हि निरुपणे। सर्वे धर्मा निरूपिताः सर्वेषां न परमहंसानमम। यद्यपि तुर्याश्रमधर्मा निरूपितःः

अवधूतधर्मास्व, तथाडपि ते न तेषां प्रियाः क्लेशभूर्यल्पसारव्वात्। नन्वानुशासनिके तेऽपि निरूपिताः। तत आह् प्रायेणेति। मागवता धर्मास्तु स्वतंज्रा, ते घन्योोपेण निरूपिता न निरूपिता एव। आनुशासनिके हि कालादिशेषव्वेन निखपिताः परमस्य हंसाः परमहृंसाः परमाध्व ते हंसाः्रेल्यनापि परमत्वं भगवद्यीयत्वेनैन। परमहुंसत्वसाधका एवान्ये धर्मा:। सिद्दे पुनः परमहंसत्वे भगवद्दर्मा एव प्रियाः परमात्मत्वाद्दगवतः। गंगादर्शानानन्तरं यथा गंगादेवतादिध्र-
 त एव धर्मा एव हीति आत्पपर्यवसानात्। यदि ते परमहंसास्तदापारंपर्यानीणता भगवतो भगवदीयानां च प्रिया इलर्थः। पाखंडनिवृत्तये स्वाश्रमपदप्रयोगः मुख्ये संक्रन्यय इति च॥३?॥ एताह्दो विषये नारदस्याधिकाराकथमागत इस्याह तस्येति 1 खिलं न्यूनें ख्वत एव भगवद्धर्मननरूपणे नु पूर्वोक्तमारतादेरस्य च विरोधात् विर्द्यवक्तृत्वेनाप्रामाणयं स्यात्। अतः खियद्यता नारदेवचनात्रु तथा कथने न विरोधः। कृष्णसयेति वाच्यनाम्नोत्तमवक्तृव्वं बोधयति। अथवा कुषणास्य नारदे दूति प्रागुदाहहतं सरस्वतीतटे ॥ ३०। \% साकांक्षस्य कृलमाहृ तममिज्ञायेति। नारदेति स्वकार्यसाधक इति वा, सहृसेति अनभ्युच्थानकालेपि मुनिः अकालम्युच्थानयोरुणनदोषद्रष्ण विधिवद् गुरुजनपूजायां यो विधिः। अथवा विधिमिव नारदस्य ब्नह्सपूजेव शुद्वसाचिवका-


इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणमद्टात्मजश्रीवल्लमदीक्षितविरचितायां प्रथमस्कंधे चतुर्थोडध्यायः ॥\&॥

## श्रोमदोस्वामिश्रीपुपुषोत्तमचरणविरचितः सुनोधिन्नीपकाशः

भारतन्यपदेरोनेयन्य। कलपसून्रवन्मुख्यवेदार्थंप्रतिपादकत्वे शूद्रादींनां न्रहटृत्वं न स्यात्, अन्यप्रतिपादकत्वे आम्नायार्थदर्शंकव्वं भारते न स्यादित्युभयसामअस्सार्थं याह्दोो घर्मो भासेते प्रतिपादितस्तमाहुः आम्नाय ड्यादिना। तथा चात एवार्धालौंकिकत्वं तदुक्तधर्मस्येति भावः ॥२९॥ \% अथापीयन्र। फलठ्यभिचारमुपपाद्यन्ति अंत्मनामिलादिय। अयमर्थः सत्व्वझुन्दौं कैवल्यरफूर्तेस्तद्भावे भेदस्फुरणादेहाध्युपाधिभेद्माद़ायारमनां मेदं मन्यते। तथा च देद्य इ्यादिय्रयोगेण सर्वांतमावतिरोभावो ज्ञाप्यते। तेन फऊठन्यभिचार उपपन्न इति भावः। देह्हव्व उपपत्तिमाहुः व्राद्वणेल्यादि। नन्वात्मनो देह्यंन्वं द्रेहात्मसफूतां, ठ्यासस्य तु योगित्वात् तद्भाव इति कथमियमुक्तिरित्यत आहुः मानसम्र योमीति। मनसि संधुर्मानसः। तथा च योगिनो मानसत्वेन योगिमतेपि पुरुषभेदाएँकारान् ततोपि न सर्वान्मभाव इति भावः। तन्मतेपि पुरुषणां ठयापकत्वाद्विवक्ष्तितो भेदोो नोपपन्न इल्यरुच्या पश्कान्तरमाटुः अन्नेल्यादि । श्रौतविचारे अन्नांशभेदान्नैयुयिकविचारे ह्रंत्यान्तर्वान्मनसो मेद ह़ति तमुपाधीकृत्य वा आत्म-

 पत्तिरिसर्यरः। तन्रेति, दे़्ले। तथा सफुरणादिति असम्पन्नत्वस्फुरणात्। स्वस्मबन्विति। मे इलनेनोन्ते सझ्घातरूपात्मनि। इह्मवर्चस्येनेति। ‘अद्यवर्चसादुपसद्न्नयानमि’ति वार्तिकेन निमित्तार्थे यत्, निमित्तं चान्र संयोगः। तथा च वेदाष्ययनाध्यापनाद्युत्कर्षजन्या
 अपि परमहंसा इल्याहुः यदी़्यादि। पारम्पर्यददक्षरनिष्ठत्वाहोणता, न तु मुख्यत्वम्। तथा च तेष्वच्युतप्रियव्वस्यासम्भवान्मूल-
 ननु भागवतधर्माणां सर्वाधिकारत्वात् कथं परमहृंसपद़प्रयोग इलतः आहुः मुख्येय्यादि। एतादृरा इति योग्याज्ञानदानरूपे। तस्येत्यन। कथमिति किमर्थमिलर्थः। न विरोध इति पश्वाज्ञानेन कथनान्न विरोधः। ३२॥ \# तमिल्यत्र। साकाङक्षस्येति। खेदनिवृत्तिसाका ङ्क्स्य। अभिज्ञायाख्तिविधं ख्वरूपमाहुः नारदेयायदि। स्व इति आत्मीयः। अन्तेति उत्तविधे खेदे। अलौकिकमिति अदृप्रर्श्रम् ॥ ३३॥

## इति श्रीप्रथमस्कन्धसुवोधिनीप्रका रो चतुर्थाध्यायविवरणम् ॥ ४॥

## श्रीगिरिधर्दूता बालप्रवोधिनी

 धर्मादि ह्रयते। अन्यथा वैदिककर्मणि तेषामधिकाराभावात् पुरुषार्थो न सिन्द्येदिल्यनेन तेषामव्युपकारो जातः। अत्रापि सन्द्रेहाभावज्ञापनाय हिशब्द़प्रयोगः ॥₹९॥ \# \# एवं स्वाचरितान् धर्मान्निर्टय तेषों फलठ्यभिचारमाह-अथेति। अथ तस्मादेनं धर्माचरणात् मे मम द्देहो देढ़ाभिमानी-चकारान्मनसो मनोभिमानी च-आत्मा जीवो चह्मवर्चस्यसत्तमः नह्मवर्चसं वेदाध्ययनाध्या-
 आत्मना स्वरूपेण विभुः पुनर्धर्मीचाचर्णे सर्वथा समर्थोडपि असम्पनः अभ्राप्रमनोरथः असन्तुष्ट इ्वाभातील्यन्वयः। एतडसवं निश्चित~

मेवेति सूचयन्नाह-हीति। ज्ञानित्वेन वस्तुतो मनोरथाभावान्नोद्वेग इलभिप्रायेण इवशब्द्रयोगः। स्वप्रयासनिषफलत्वेन खेद्य घोत-यति-बतेति॥३०॥ \% असन्नोषरूपकार्ये सति तक्कारणस्याऽवइयम्भावात् सूस्मद़र्शिट्वेन सफुरितं कारणं स्वयमेवो-त्रेक्षते-किं वेति । यतो भागवताः प्रमाणतः साधनतः फलतश्र भगवत्सम्बन्घिनो धर्माः प्रायेण मुख्यत्वेन मगा न निरुपितास्ततो वाऽसौं किमसन्तोष इति दोषेणान्वयः। पारिशोष्यादयं भागवतधर्मानिरूपणमेवासन्तोषहेतुर्भवितुमर्हति। तः हेतुमाह-प्रिया हृति, परमहुंसानां परमविनेकिनां भगवद्रक्तानां ते धर्मा एव प्रियाः। तेषां प्रियनिरुपणेडपि कथं सन्तोषः स्यादिल्यपेक्षायामाह-त एव हीति। हि यस्मात् ते परमहंसा एव अच्युतस्य परिपूर्णगुणस्य भगवतः प्रियाः। तथा च सर्वन्तरात्मनि भगवति म्रीते सत्येन तन्नियम्यस्य मनसः सन्तोषः। स च भगवान् स्वक्तेषु प्रीतेषु सत्सु स्वयं प्रीतो भवति। देषां च प्रीतिहेतवो भागवतधर्मा एवातस्तन्निरूपणादेव सन्तोषो भवितुमर्हीति नान्यथेति भावः। महाभारते आनुरासनिके हि कालादिशेषतया भागवतधर्माणां निरुपितत्वात्पायम्रह्रणम्॥३?॥ एवमात्मानं खिलं न्यूनं मन्यमानस्य अत एव खिद्यतः खेद्ं कुर्वतस्तस्य कृषास्य व्यासस्य प्रागुदाहृतं कथितं सरस्वतीतीरस्यमाश्रमं प्रति नारदोडय्यागात् आगच्छ्छद्यिन्वयः॥३२॥ \% तं नारद्रमागतमभिज्ञाय सहसा झटिति प्रत्युत्थाय मुनिवर्यासो विधिव गुरुजनपूजने यो विधिः प्रकारस्तथा पूजयामासेत्यन्वयः। ननु नारदववन्यासस्यापि भगवद्वतारत्वात् कथं तेन तस्य गुरुवत्पूजनं सन्भवतीति राह्ञानिरासायाए-सुरपूूजितमिति, उभयोर्भगववदवतारव्वसाम्येडपि


इति श्रीचद्धमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुक्क्द्र्रायाणां पाद्सेवाधिकारिणा ॥ १॥ श्रीमद्निरिधराख्येन भजनानन्द्सिद्धये ॥ श्रीमद्रागवतस्येयं रीका बाल़्रबोधिर्नी ॥₹॥ रचिता प्रथमे मव्यमाधिकारनिरूपणे ॥ चतुर्धों विनृतोडध्यायो ध्यासचिन्तानिरूपकः ॥ ३॥

## हिन्दी अनुवाद

महाभारतकी रचनाके बहाने मेंने वेदेके अर्थको खोल दिया है-जिससे सी, शूट्र आदि भी अपने अपने धर्मकर्मका ज्ञान प्रात कर लेते हैं $11 \because \rho \|$ \% यद्यपि मैं ₹ंह्यतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ तथापि मेरा हृद्य कुछ अपूर्णकाम-सा जान पड़ता है। ३०॥ \% अचइय ही अबतक मैंने भगवान्को प्राप करानेवाले धर्मेंका प्रायः निरुपण नहीं किया है । वे ही घर्म परमहंसोंको प्रिय हैं और वे ही भगवन्को भी प्रिय हैं (हो-नहोो मेरी अपूर्णताका यही कारण है )'। ३? ॥ * \# भीक्ठबाद्वपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर देवर्षिं नारदुजी आ पहुँचे ॥३२॥ \% उ उन्हें आया देख ठ्यासजी तुरंत खड़े हो गये। उन्होंने देववताओंके द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद़की विंधपूर्वक पूजा की ॥ ३३॥

चौथा अध्याय समाप

# अथ पश्षमोऽध्यायः 

स तु उवाच

अथ तं सुखमासीन उपासीनं चृहच्ह्रनाः। देर्वषिः प्राह विर्राषिं वीणापाणिः स्मयन्निव ॥ १॥
नारद उवाच
पाराशर्य महाभाग मवतः कचिदात्मना। परितुष्यति शारीर आर्मा मानस एव वा॥ २॥
 जिज्ञासितमवीतं च यत्तद्व़्वद्न सनातनम्। अथापि' झोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो॥४॥ भीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका
पंचमे सर्वर्षमेस्यो हिरिकीर्तनगौरवम्। ठ्यासचित्त्रसादा़्य नारदे़नोपदिएयते।।

 कि परितुष्यति मानसः आत्मा मनोभिमानी तेन मनसा परितुछ्यति कचित्विकि वा।। ₹॥ \% ते जिज्ञासितं ज्ञार्तुमिष्टं

 जिञ्ञासितं विचारितमधीतमधिगतं प्रमृं चेलर्थः। अथापि श्रोचसि। तर्किमर्थमिति शेषःः॥ \&।।

## भीविंरीधरहृतो भावार्थदीविकाप्रकाशः

 सनां कुर्वन्तमेवाह । स्मयन्नियोषाधराम्यां सितं निक्कमयन्निव सर्वज्ञतया तं प्रयन्तः प्रादं नानापभ्रकौनुकार्थमवहिथथया गोप-

 भाग्यस्य तवायं विषादो युत्तः । अत्र हेतुवेवेन सम्बुद्धचन्तरमाह-पाराशार्ग्येति। नहि सर्वज्ञनुन्याह्मजस्यापरं बोधयितुं समर्थस्य तव
 जिज्ञासितमिति कृतवान्मारतमिययस्य यद्विरोधि मात्ये "अप्थादघपुराणानि कृवा सलवतीसुतः। भारताएयानमखिलं चके तदुपबृंहितम" इति । अन्न "स संहितां भागबतीं कृवा" इति सत्वमाध्यायवाक्येन समाधानं हर्यते। प्रथमतः सामान्यतः कृता पश्रा-


 कुतावतारकारोंीि पुनः कथं ब्वं शोचसीति हे प्रभो इति। भगवदृतारस्य तब शोकोनुचित इति भावः ॥ \&॥

## श्रीराधारमणदासगोर्सामिविरचिता दीपनी ब्याख्या



## भ्रीमदीरराघवक्याख्या

अथ यथाबन्पूजातंतरं सुखमासीनः बृहच्छवः कीर्त्रिर्यस्य बीणा पाण्णौ यस्य स द्रेवर्षिर्वारदः स्सयन्निव स्वान्त्रया


पाराशर्ग्य हे महाभाग भवतः स्वात्मना स्वयं शारीर आत्मा क्षेत्र्ञ: मानसः मनःसंबंधी मनःकरणकः समनस्क ह़िति यावत् परितुष्यत्येव हि कीचित् 11 ₹ 11 \% ते त्वया जिज्ञासितं ज्ञातुमिष्टं सर्वं सुसंपन्नमपि ? अपिशब्दः प्रश्नयोतकः ज्ञातमेव हीत्यर्थः।
 जिज्ञासितमिति भावः॥ ३॥ \% किंच जिज्ञासितमिति यत् सनातनमनादिनिधनाचिच्छिन्नसंप्रदायं घह्म वेदस्तद्धीतं जिज्ञासितं च, सनर्थस्त्वविवक्षितः, विचारितमिति वा। पूर्बोत्तरमीमांसयेः प्रणायनप्रणयनाम्यामिति भावः। तथाप्येवं कृतकृ्योपि त्वमकृतार्थ: अक्टतकृत्य इव हे प्रभो शोचसि शोचन्निव लक्ष्त्रस इल्यर्थः 11811

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

अथाहर्यपाद्यादिसमर्हणानंतरं सुसमुपविष्टों विस्तृतकीतिः वीणा महती नाम पाणौ गस्य स तथाकः, मंद्वितं कुर्वन्भिव
 कारणवान्नारदी नित्यकुरालं तस्य संजानन्नपि तदनुवद्निव कुरालं पृच्छतीट्याह पाराशर्ये ति। महाभाग ऐेश्वर्यद्यनंतभाग्यनिधे पाराशार्य पराशारपुन्र ! भवतः शारीए: मानसो वा शरीररूपो वा भेदाभावाद्वेवमुक्कि: आत्मावतारप्रयोजनं कृत्वा आत्मना स्वत एव परितुषयति कच्चिस्सतंत्रतया कृतावतारकार्यतवार्परितुष्यतीत्येवकारार्थः 11 ₹ 11 कुत इति तन्राह् जिज़ासित-
 द्रवति तद्दूभुतं वा। महद्देशतः कालतो गुणतश्रापरिच्छिन्नं घह्म जिज्ञासितं विचारितं अपिचशाधदौ वक्ष्यमाणसमुचये, शानद्तोथंतोपि महत् अद्समुतं गहनं ‘ठ्यवहारे धने शासत्रे वस्तुहेतुनिवृत्तिषिन’ति वचनात्तन्न्यायेनार्थशबद्स्य द्विरादृन्या सर्वशास्तार्थपरिबृं हितं कृतवानिति यस्मात्तस्मात्तेन लोकानां ज्ञातुमिष्टुं सुष्ठु सुपूर्णमभूदिति वा ॥ ३। \% \% किंच यंचोपाध्यायपरंपरया भवताधीतं सनातनं निःग्रं वेदात्मकं शाबदन्रह्म तदपि जिज्ञासितं विचारितं तस्माहकृतावतारकार्योपि तत एव नातुष्टिकारणं परगामीटर्थः, तथाटयेवमपि कृतावतारकार्योपि अकृतावतारप्रगोजन इवात्मानं शोचसि पकारायसि हे प्रभो। प्रभूतज़ानेत्यन्वगः ॥ \& \|
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्र्भः:

कुतबान् भारतमिल्यस्य यद्विरोधि मात्स्ये श्रूगते 'अघ्टादरापुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः। भारताख्या नमखिलं चके तदुपष्ट्रितमि’’ति। तत्र "स संहितां भागवतों कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्। गुकमध्यापयामास निवृत्तिनिएतं मुनिम्" इति सप्रमाध्यायवान्येन समाधानं हइगते। प्रथमतः सामान्यतगा कृत्वा नारदोपदेशानन्तरम् अनुक्यक्य तत्सक्मत्यानुकमेण विशेषतः कृत्वेति हत्रत्रां। भवत इति। यशोवर्णनाभावमयेन बह्मज्ञानेनापि खिलमिति भगवदाख्यपूर्णतत्त्वाविर्भावाभावात् \|३-८॥

## श्री मद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिर्नी



 आत्मा आत्मना तेन रारीरेण किं तुष्यति। मानस आत्मा मनोऽभिमानी तेन मनसा कर्चिदिति प्रइने, कि परितुषयति नो वा।
 च तव शास्तज़ानं किक्विद्पेक्षितव्यं तद्लबिधमूलकोऽयं विषाद इति वाच्यम्। तो जिज्ञसितमियद्यादि।। चानुभवजानमपेक्षितठयम् इल्यपि वाच्यम्। यतः सनातनं नित्यं नह्म वयापके निरिशोषस्वरूपं यत्तद़पि जिझ्ञासितं वेदान्तसूत्रकरणैर्विचारितम्। न केवलं जिक्ञासितमेव, अपि तु अधीतमवगतमनुभवगोचरीकृतमित्यर्थः। अन्र अधीतम् अधिगतं प्राहमिल्यर्थ इति श्रस्वामिचरणाः ॥ \& ॥

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्धान्तपदीप:

अथेति पू जानंतरम्, सुखमासीनः बृहच्त्रवाः कृहॅकीर्तिः अहो परोपकाराय महांत एवं यतंतीति हृर्षेग इमग्रनिव देवर्षिर्भगवान्नारद्ः उप समीपे आसीनं विप्रर्ष श्रीक्यासं प्राह 11 ? ॥ शारीरः शरीराधिष्धाता मानसो मनोनियंताडSत्माडSत्मना स्वतः परितुषयति कचिदितीष्रप्रने।। २ \% ते जिज्ञासितं ज्ञातुमिष्टं सुसंपन्नं गत्यर्थस्य पद गतावित्यस्य ज्ञानार्थत्वत् सुष्ठु ज्ञातम्। यत् यतः महदद्मुतं शबदार्थांयां विचिन्त्रम सर्वर्थपरिब्टंहितम् ‘धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च अरतर्षभ। यदि-
 घद्ष वेदूरूपं तत्रवया शब्द्तोऽधीतमर्थतथ्य जिज्ञासितम् ॥ ४।।

## श्रीमछह्नमाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

चतुर्थे सर्वंधर्माणां संदेहो विनिरूपितः। निरूप्यते भक्तिमार्गे पंचमे तस्य निर्णयः॥ ?॥ उट्टृंकणं मध्यमतवात् हप्रांतस्य पद़र्शानम्। आदावंते निर्णयार्थं हेतुःवाद्दुस्तरस्य हि ।। २ ।।

पूर्वाध्यायांते नारद्: पूजित इत्युक्षं तत्र प्रतिपूजनादिकमकृत्वा भिन्नकमेण पृच्छति अथेति। तं पूर्वोक्तधर्मवन्तमुन्तरपरिज्ञानात् निर्भयः सुखमासीनः उत्तरप्रश्नार्थमुपासीनं महतो न्यूनताप्रश्नः साधारणस्य न घटत इस्याह बृह्च्छृवाः बृह्तकीर्ति-
 पूरकाणां पूरकं वा भागवतधर्मागामुत्तमत्वं र्यापयन्निति बीगापाणिः स्वावसरं प्राप्य ऊर्जितो विकसन्मुखः लोके हसन्निव ॥ ? ॥ ** इड्टो महानपि मुह्यतीति इच्छतो मूलमपि नष्टमित्यभिप्रायेण स्वाभाविकं कुरालं पच्छति पारारार्य इति। पराशार स्त्वतिवैष्गवसतनपुत्रः कर्रं भगवन्मार्गे संदिंग्ध इति पितृनाम्ना संबोधनेन तदुद्रोधितं समर्थस्याधिकारे भगवन्मार्गबोधनसंभवात् कृतार्थत्वमाह हे महाभागेति। कत्चिदिति कोमलप्रइने, शारीर आत्मा अर्मना भवतः स्वेन वा भवत इति तु समुदायः विषयाप्रासंतौ तु इवैनैवापरितोषः भगनता तु अनेन अलौकिककमलौकिकं वा निमित्तं पृष्टं भवति, एवं मानसः। एवशब्देन पूर्वरुपे गौणता सूचिता 11 २11 \% उत्तरार्थ तत्कृतं पूर्वपक्षं नाभिनंदुति जिज्ञासितमिति। विचारितं सर्वलोकहिताचरणं सुछ्कु संपन्नम्, एकक्टर्यैव आकल्पकरणसिद्वे:। अपीत्याश्चर्ये। भगवतोपि प्रत्येककृत्यपेक्षा, तव तु तदुपि नास्तीयाह इति ते महद्द्र्मुतमिति। इतीति समापौं, अद्मुतनयैव महत्वसंपत्तिमेचाह कृतवानिति। एकं हि शास्त्रमकपुरुषर्थप्रतिपादकं भारतं तु धर्मादिचतुष्टयप्रतिपादकमित्याहसर्वंधर्मादिपुरुषार्थेः परितः साधनसहितैः बृंहितं संबद्वमिल्यर्थः।। ३। \% साभाविकधर्मैरिरोंषमाह जिज्ञासितमिति। ब्रह्म परन्रह्म वेदश्र्व तन्रैकं जिज़ासितमपरमधीतं चकाराद्ध्यापितम्। धर्मश्र जैमिनेरपि तदुक्तार्थपरिबंधनात्। अथवा प्रथमजिज्ञासा घह्सविषयिणी द्वितीया वेद्स्य यत्ताढ़िति अतिप्रसिद्वं सनातनमविकृतं अह्मराबद्देन बृहत्च्वमेवोक्कं फलविपर्ययेण दूषयति तथापीति "तरति रोकमाइमविदि"'ति 'श्रुतेः अनीहया शोचति मुह्यमान' इति च ज्ञानधर्मसंपत्तौ शोकाभावः श्रुतिसिद्वः। स चानुमवेन बाध्यते। न चायं शोको लौकिक इ्याह् अकृतर्थ इवेति। यथा जिज्ञास्यद्वयाभाने असिद्वपुरुषार्थस्य शोक: तथा संपन्नद्रायामपीति अअत्रोत्तरकथनसामध्यं तवास्तीय्यत आह प्रभो-इति॥ \& ॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुवोधिन प्रकाशः

अथ पद्वमाध्यायं विवरिषवः सङ़तिं वक्षु पूर्वध्यायार्थनुवादपूर्वकं तामाहुः चतुर्थ छल्यादि। सन्देह इति। फलाजननाद्वर्मस्यापरत्वं यथोकरीत्या करणात्परत्वं चावगाहमानः स्वरूपविषयकः संराय इत्यर्थः। निर्णय इति। अपरत्वरूपः सः। तेन
 मधिकारिबवं तस्मादुट्टङ्रणं न खेददूरीकरणाय तर्ककरणं 'पारारार्ये’ ल्यादिभिस्तिभिरादौौ दष्टान्तस्य स्वहट्टन्तस्य ‘अहंपुरे’ यादिभिरन्ते यन्निरुपणं तद्वि गतो हेतोः उत्तरस्य हेतुतवान्निर्णयहेतुत्वादुस्ति तेन हतुना उपोद्वातश्र : सङ्यतिरियर्थःः 1111 \% पाराशयैल्यं। सन्द्धिग्ध इति तिङन्तमिद्द्। संम्बोधनमात्रेण कथमुद्वोध इत्यत आहुः समर्थस्येत्यादि । अधिकार इति योग्यतायाम्। कृतार्थंत्वमिति कृतकार्यंत्वम्। समुदाय इति। ठयासचिन्तायां ‘मे दैद्य’ इस्यन्र 'मे’ इ्यनेन यथा सद्धातः परामृइयते तथाडन्र 'भचत' इलनेन सख्धातः परामृइगत इत्यर्थः। ₹वेनैवेल्यादि। सळ्वाताभिमानिनैवापरितोष इ्यर्थः। अस्मिन् पक्षे तुराबदुकथनेनाय्रिमे पक्षे विष्रमप्रापावपरितोषो बोधगते। अनेनेति अर्थंद्वयसङ्याहकेगात्मनेति-पदेन। एवं मानस इति। उमयथा परिकुएयतीति रोषः। पूर्वंरूप इति रारीरहुपे । २ \| \% जिज्ञासितं सुसम्पन्नमिल्यन्न। पाठान्तरमाहुः इति ते मह्रदिति 1131 \% जिझासितमधीवं चेत्यत्र। धर्माध्यापने गमकमाहुः जैमिनिरिय्यादि। औतपत्तिकसूत्रादौं क्यासोक्कानुवादादित्यर्थः। द्वितीया वेद्येति। एतेन पूर्वमीमांससूत्राण्यपि प्रणीतानि बोध्यन्ते। सनातनपद़वैयर्थर्येरिहारायाहुः बृहत्त्वमेवोक्तमिति। अनीहयेति घर्माभिव्यअ्जकचेष्टराहित्येन। इति चेति इति श्रुतेश्रेख्यर्थः।। \& ।।

श्रीगिरिधर्कुता बालप्रबोधिनी
ठग्यासचित्तम्रसादाय हरिकीर्त्रनगौरवम्। पश्यमे पूर्ववृत्तं सं नारदेनन निरुप्यते।।
अथ यथावत्पूजानन्तरमुपासीनमात्मासन्तोषकारणं प्रघट्टुं सङ्ञुचन्तं तं समीप उपविष्टं विर्र्विं व्यासं देवर्षिनोरदः: समयंत्रव अहो महानपि मुह्यतीतीषदुपहसन्निव प्राह सङ्कोचल्यागेन प्र₹ने प्रवृत्यर्थं पम्रच्छेत्यन्वयः। छवशब्देन मुख्रसन्या तथा व्रोत्यते। न तु मुखेन तथोक्तवानिति सूचितम्। ननु प्र₹नमृत्तौ तस्यैवोत्तर राने क्लेरा: स्यादिति कथं स्वयमेव तदुघमं कृतबानिल्याशाङ्ज तस्य तदुत्तरदाने क्बेशो नास्तीति सूचयंस्तं विशिनष्टि-सुखमासीन इति, सुखं यथा भवति तथाऽनुद्विम्यता आसीन उपविष्ट इल्यर्थः। तन्र हेतुमाह-वृह्च्छर्रवा इति, ब्वहत् सर्वत्र प्रसृतं श्रवः सर्वज़तया कीर्तिर्यम्य सः। एवं तस्य सर्वंज्ञता-

कीर्तिश्च कथमिल्यपेक्षायां वीणावादनपूर्वकनिरन्तरभगवद्यशोगानादेवेति सूचयन्नाह-वीणापाणिरिति ॥? ॥ \% नाएदप्रभ्ममेव दर्शायति—पाराशर्येति त्रिभिः। हे पाराशर्य हे महाभागेति सम्बोधनद्वयेन पराशरस्य परमवैष्णवस्य पुऋ्र्वात्स्वतोऽपि सर्वथा परोपकारनिष्वत्वन्त्वैवं विषादो न युक्त इति सूचर्यति। भघतः शारीरः शरीराभिमानी आत्मना शरीरेण मानसो मनोभिमानी आत्मना मनसा आत्मा कच्चित् किं परितुषयति नो वेल्यन्वयः। एवकारः पक्षे निषेधार्थक: ॥₹।। \% कथमें तवान्र सन्द्देह इ्यदपेक्षायां घर्मद्वयक्फूर्तिर्हि संशयनीजं कुतकर्त्तवयत्वाच्छोकदर्शानाच संश्राय इलाह-जिञ्ञासितमिति दूयेन। ते त्वया यज्जज्ञासितं ज्ञातुमिष्टें धर्मादि तत्सर्वं सुसम्पन्नं सुलेन सम्यग्ज़तम्, यद्वा "अथातो धर्मजजज्ञासा, अथातो घह्मजिज्ञासा, जीवस्य तत्रवजज्ञासा" इलादौौ जिज्ञासापदस्य विचारेपि सढव्वात् यजिज्ञासितं विचारितं सर्वलोकहिताचरणं तदपि सुतरां सम्पन्नं संसिद्वम्। कुत इसपेक्षायामाह—य इति। यस्त्वं अद्भुतं अल्याश्रर्यजनकं भारतं कृतवान्। तस्यादुतंव्वमेव
 विपुलम् ॥३॥ \% किश्न यत्सनातनं अनादिनिधिनाविचिच्छन्नसम्प्रदायं घह्म वेद्सद़धीतं जिज्ञासितं विचारितं च तथापि एवं कृतकृलोडपि वं हे प्रभो सर्वथथा समर्थः अकृतार्थः अकृतकृल इव आत्मानं किमर्थ शोचसीति रोषेणान्वयः 118 ॥

## हिन्द्री अनुवाद

## भगवानके यश-कीर्तनकी महिमा और देवर्वि नारदर्जीका पूर्वचरित्र

सूतर्जी कहते हैं-तदृनन्तर सुख्खपूर्वक बैठे हुए वीणापाणि परम चशार्बी दे वर्षि नारद़ने मुखकराकर अपने पास ही बैठै ज्रह्मर्षि ठ्यासजीसे कहा ॥?॥ \% नारद्जीने प्रभ्ष किया-महाभाग उ्यासजी! आपके शरीर एवं मन-दोनों ही अपने कर्म एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैं न ? 11 こ. $\%$ \% अवइय ही आपकी जिज्ञासा तो भलीभाँति पूर्ण हो गयी है; क्योंकि आपने जो यह महाभारतकी रचना की है, वह् बड़ी ही अद्नुतुत है। वह धर्म आंदि सभी पुरुषार्थंंसे परिपूर्ण है 11 ३ ॥ सनातन ज्रह्मतन्वको भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर मी प्रभु! आप अकृतार्थ पुरूपके समान अपने विषयमें शोक क्यों कर रहे हैं ? 11 \&।।

## व्यास उवाच

अस्त्येत्र मे सर्वंमदं त्वयोंकं तथापि नातमा परितुष्यते मे।
बन्मूलमच्यक्तमगाधोोधं पृच्छामहे त्वाडऽत्मभवश्मभุतम् ॥५॥
स चै भवान् वेद समस्तगुद्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराणः।
परावरेरों मनसैच तिइं सृजत्यवत्यति गुणिएसङः॥ ६॥
त्वं पर्यटन्नर्क इ्व त्रिलोकीमन्तश्वरो वायुरिवात्मसाक्षी।
परावरे घह्माणि धर्मतो त्रतैः स्नातर्स्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥ ৩॥

## श्रीनारद उवाच

## भवतानुदिताप्रायं यरों भगवतोडमलम् । येनैवैसौौ न तुष्येत मन्ये तद्रांनं खिलम् ॥ ८-॥

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

आत्मा शारीरो मानसक्व। तन्मूलं तस्य अपरितोषस्य कारणमव्यक्तमसफ़ुटम्, हे नारद ! त्वा व्वां ृृच्छामि आत्मभवो घह्वा तस्य आत्मनः द्देहादुदूतःः वम अत एवागाधोडतिगम्भीरो बोधो यस्य तमू॥५॥ ** अगाधबोधतां परंचयनाह

 योगबलेन प्राणवायुरिव सर्वप्राणिनामंतश्ररः सन्वात्मसाक्षी बुद्धिदृत्तिज्ञः, अतः परे घहाणि घर्मतो योगेन निष्णातस तदुक्षं याज्ञवल्भ्येन "इं्याचारदमाहिंसादानस्साध्यायकर्मणाम्। अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनांतदर्श्नम्" इति। अवरे च घहाणि



## बंशोधरक्छतो भावर्थद्दीविकापकारा:


 इति मत्तः सर्वैँच विरिश्ट इति भावः। यः परावरेशः स त्वया यद्चत उपासिताडतो भवान्समसगुहां बेदे़लन्वयः। असंगः





## थीमहीराराघवन्याल्या

 तथापि ममात्मा न परितुष्यते तस्यासंतोपस्य मूलं निमित्तमक्यक्तं न मया ज्ञातमतस्वामेवागाधबोपमपारज्ञानं सर्वज्ञमिति यावत्, आत्मभवो घह्या तस्यात्मनः शरीरादुस्संगादुमूं पृच्छामहे ॥३॥\% नाहं जानामीति मा वोच इ्यभिप्रायेणाह स वा
 सर्वशः परमपुरष उपासितः। कथं परमपुखषोपासनमान्रेणाहं जानीयर्मिय习्राह-पराबरेशः परे घ्दादयेडबरे यस्मात्स चासावीशः सर्वनियन्ना भगवान् मनसैव संकलपमात्रणैव विखं सृजयवन्यन्ति संहरति च, अथापि गुणेः सच्वाद़िमिन्न सजते इलयसंगः ससंकल्पकृतजगदुदृवविभवलयलीलस्य सर्वंनियन्नुः सर्वपाण्यन्तर्गतवस्तुवेद्वित्वाय्यथा कतुरस्मिन् लोके पुरुो भवरीति न्वायेनेश्वरबस्सर्वमुक्तभायस्व्वमपि जानायेयेवेति भावः ॥६॥ \% एतदे़ेपपादयन्नसंताषनिमित्तं बदे़्याह व्वर्मिति। व्वमर्क:



 निर्देशः। अलमधिक न्यूनं न्यूनवं विचक्ष्व। अथवा चक्षिर्भाषणार्थ एव, न्यूनताहेडें विचच्ष्वेलर्थः। इल्थं प्रोदित आह भगवान्नारदः यावदध्यायसमाति॥७॥ * किंचा भागवता धर्मान भ्रायेण नि₹पिता ड्रति तदुल्प्रेक्षितमेव तावदसंतोषहेतुमाह भवतेति द्वाग्याम्। अमलं श्वृणवतां बद़तां चालिलढुरितापहं भगवतो यशः भवतानुद्वित्रां प्रायेणावणिंतमियर्थः। प्रायमहणेन भारते प्रासंगिकतयाइप्राधन्वेन भगबचरः कचित्कचिदुदितं, न नु कुल्न्रबन्धानुस्यूत्वेन प्राधान्येन चोदितमिति सूच्यते। येन भगबद्योडनतुवर्वितनैैवासी तवान्मा न तुठ्येत, असी तवात्मा भगवन्वा न तुछ्येत, भगवद्परितोषेडपि सति तन्नियम्यं ववद़ीयमन्तःकरणमपि न नुष्यययेवेति भावः। यदा येनैवैव कारणेन न तुछ्येतासी तवात्मा भगवान्वा तक्कारणं किमिति चेत् ल्खिलं नूूनं तद्रोनमेव भगबर्द्रनमेव भगकस्बखूपगुणविभूतियाथात्म्पज्ञानपूर्वंक प्राधान्येन तदर्णनाभाव पवेति मन्य इसरर्थः ॥ ८।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नावल़ी


 बक्तनये 'कुष्यते’ इति प्रयोगात् अज्ञजनमोहनार्थमेव हरिणा प्र:्न: क्रियते नाज्ञानाद्दिति महान्विरोषो विज्ञायते। आत्मनो विष्णो-

 समर्थमियर्थः। अत्रापि समिस्युपसर्गमन्त्रेण पृचछतेरासमेपदपप्रयोगेण नारदस ज्ञानं चुचुकजलपरिमितं उ्यासज्ञानं प्रल-
 नारदद्स स्वत्मानखम्बुद्धिढेठवेदन्नकारणं वक्तीयाह स वा इति। यो गुण्णिरिरचितशरीरगतनुखदु:खफएसंगरहितो विखवं मनसैव स्वतन्न्राधनान्तरनिरपेक्षतया. सुजलयवति संहरति स परावरेशो मुक्तामुक्तभपझ्वयोरीश इति परावरेशः। जगदुपपत्तेः पुरापयत्सीति पुराणः पुरमगतीति वा पुरुणि कर्मफलनि सनोति द्दातीति पुरुष: उपासित इति-अतः भवान् समसगुलं वेदे़ेयेकान्वयः। एतदुक्षं

$\|\xi\|$ \＃तव्न भगक्रप्रसादेन जनितापरोक्षज्ञानेन सर्वत्राण्याहतगतिकर्मणा च योगप्रभावेन सर्वम्राणिहारीरान्तभ्ररणेन चानलम्बुद्घिहेतुवित्च्वमिय्याह व्वमिति। त्रिलोकीं पर्येटन् अर्क इव त्रिलोक्यां अच्याहतगतिः सर्वप्राणयन्तश्ररो वायुरिवात्मसाक्षी सर्वजीवबुद्दिवर्तिवृत्तज्ञः बं परे ग्रह्मणि तथा अवरे तत्रत्रतपादकवेदाख्यराबद्व्रह्सणि धर्मतो वेद़ोत्तभगवद्धर्मानुष्रानेन तदधिकारोपपादकवेद्रतादिभिश्रानुप्धवितेः होकमोहाय च मयानुष्ठितैः स्नातस्य कृतकृलस्य मे अवतारप्रयोजनं न्यूनं नितरा－ मुर्वरितमलं यथा भवति तुथा विचक्ष्व विशिष्टतया नूहीत्येकान्वयः $\|\cup\|$＊नारदोपि सर्वज्ञस्य ठ्यासस्य हादि स्थिताभिप्रायं विद्धान् तत्र्रसादमादिल्सुरवतारप्रयोजनं वक्तील्याह भवतेति। हे ठगास，भवता भगवतो हरेरमलं यघोऽनुदित्रायं
 मुर्वरितं मन्य इस्यन्वयः ॥に॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

तस्यापरिताषस्य मूलं कारणम् अठ्यक्तमस्माभिर्दुर्शेयं ववां वयं ஜृच्छाम। अन्र हे इति सम्बोधनेन न चाहमपि न जानामीति वाच्यम्，यत आव्मभवो घ्रह्मा तस्यात्मनो देहात् भूतं जातमिति पैत्वकप्रभावः अगाधबोध इति स्वीयच्व प्रभावस्तज्ञाने कारणमस्येवेति भावः ॥५\｜\％त्वया यत् पुराणः पुरुष उपासितः तेन पराशारपुत्रत्वेन महाभागत्वेन चतुर्वेद़्ञत्वेन घह्मानुभवित्वेन च त्वयाहमुक्तः，त्वं तु घह्नणः पुत्रोऽगाधबोघः सर्वर्वो भगवदुपासक इति मत्तः सर्न्वथैवातितरामेव विशिष्ट इति भावः। परावरेश इस्यादिविशोषणकः स वै निश्चितं भवानेव，भगबद्वतारख्वात्। अतो भवान् समस्तानां समस्तः्ब गुह्ं वेद्य६ स सठर्चलोकहितार्थमेव पुराणपुरुस्वनदूपेणावतीर्णिस्तन्ममाध्य हितं कुरुष्वेल्याह त्रिलोकीं पर्यंटन् अर्क इंव सर्वनदर्शो। वायुरिवन्तभ्षरः। आत्मेव साक्षी बुद्धिवृत्तिज्ञः। अतः परे घ्रद्मणि धर्म्मतः योगेन निष्णातस्य। तदुक्ष याज्ञवल्क्येन－ ‘इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्म्मणाम्। अयन्तु परमो धर्मर्मो यद्योगेनात्मदर्शननमि’ति। अवरे च घह्नणि वेदाल्ये व्रतैः स्वध्यायनियमै：निष्गातस्य अलमत्यर्थ यन्न्पूनं तद्विचक्ष्व वितर्कय ॥०॥ \％अनुदितमायम् अनुक्तमायम्। भगवतो यशः सर्वर्वस्वरुपेम्यो भगवस्स्वरूपस्योतकर्षः सहर्वोक्कर्ष्योतिनी तस्य लीला भर्किश्र। ननु मया इह्ममीमांसाशार्बं वेदान्तदर्शीनं कृतं त习ाह येनेति। तद्दर्शनं दर्शनझास्तमपि खिलं न्यूनमेव मन्ये। तदर्शानकर्त्तुरेव तवापि चित्ताप्रसाद़्र्र्त् तर्हि अधीयाधीय्य तदूर्शना－ भ्यासिनामपि कथं चित्तं प्रसीदृतिव्यन्र भवानेव प्रमाणमिति भावः॥ ८॥

## श्रीमन्हुकद्रेवक्रतः सिद्धान्तमद्दीपः

हे इति । हे नाएदी：तत्तस्यापरितोषस्य मूलह्हेतुं त्वा व्वाम् ॥५॥ ॠ यद्यस्मात् त्वया पुरुषः उपासितः मनसैव

 कृतावगाहनस मे अलं अल्यं न्यूनं विचक्ष्व मम तपो त्रतज्ञानप्रयत्नादिषु अपूर्णं यद़स्ति तद़ल्लोचय $\|$ ४॥ \％भवता भगवतः अमलं श्राबयितृणां श्रोतृणां च मलःन यशा अनुदितप्रायमवर्वितप्रायम्। येनैव भगवद्यशोवर्णनमन्तरेण दर्शेनेन असौ तवत्मा न तुष्येत तत्ते दर्शनं ज्ञानं खिलमपूर्णं मन्ये ॥८॥

## श्रीमदूल्रभाचार्यविर्रचिता सुदोधिनी व्याख्या

प्रमाणबलविचारकाणां नात्रोत्तरस्फूर्तिरिर्याह् अस्ट्रेवेति। साधनस्य फलठ्यभिचारे यन्मूलं तद्वव्यक्तंन प्रकटो लोकवेद－ योरसिद्वत्वात् अतः अगाधबोधं वां पृच्छामही । अगाधं प्रमाणागम्यं तत्रापि प्रमेयनलाद्वोधः तदाह आत्मभवात्ममूतमिति। आत्मा
 श्रुतेः आत्मैव जातः？）असाधनसम्बन्धो वा सूचितः，भगवत्सेवकं वा ‘भूतानि विछणोः सुरपूजितानी＇ति वाक्यात् ॥॥॥ \％तस्य प्रमेयबलमाह स वै भवानिति। वेदानां समरतं गुछं भवानिति वा उभय习्रापि हेतु：，उपासित इति पुराणव्वमुत्तमत्वाय तेन पुरुषोत्तमः सेवित इति कालादिनिरमेक्षः सेठ्यसामर्थेन सेवकसामर्थ्यं वक्जु भगवद्गुणानाह परेति। सर्वेख्वस्वं सर्वकर्तृत्वं च चितनमात्रेण गुणाः ॥ ६। \％नारद्स स्वतोऽपि सामष्थंहेतुमाहू पर्यटन्निति। बहिगन्तः सर्वपरिज्ञानाथं चध्रान्तदूयम－ पेक्षितरूपं च क्रियया सर्वलोकगमनं योगेनांतः प्रवेशः ज्ञानेन सर्वसाक्षित्वम्। एवं सार्द्वररलोकेन भक्त्यादिभिः सर्वसामधरं प्रतिपाघ स्वसंदेहं पृच्छति परावरे च्रह्दणीति । परं वेदान्त्रतिपाद्चम् अवरं वेद्ः तत्र कमेणेव धर्मतः यझ्ञादिकरणात् घ्रह्यणि निष्णातः तदुभयनिष्णातस्य यन्मूलं तद्वि चारय। आपाततो विचारितं न भविष्यतील्याह अलमिति $\|\bullet\|$ नारद्रुतु विचारितमेव वर्त्तत इति सिद्दवक्कारेणाही। अग्निहोत्रसुवर्णेह्नीक्जानसझावेऽपि यथा दीपसूर्योदिव्यतिरेकेण न बहिः प्रकाशः तथा भगवद्चझोष्यतिरेरेण नान्तः प्रकाशः，भगवद़ीयासतु घर्मा न ज़ानादिमिः प्रकाइयाः। ते च महा｜न्तो बहृवर्च यद्विपयं ठ्याप्य

तिप्ठति स च विषयो न ज्ञानादि़िमः प्रकाइये। यद्यपि भारते भगवघ्यशःप्रतिपाद्नं गीतायां च विशेषतः，तथापि इतरर－ रोषत्वेन प्रतिपाददनात् क्यामोहकलीलाव्वेपि हददये तथैवावेशात् पूर्वकांडरोषत्वेनोच्ररकाण्डनिख्पणेन वेद़ान्तैः स्वातन्त्येण अह्मप्रतिपाददनं तथा भगवघ्यशोडपि गीताढ़ौ तद्वेवाह्। अमलं यझस्तेनैवन्तःःरणदोपाभावः तदुर्चतिरेकेणापि सर्वं भविष्यतीति ज्ञाने खिएता ॥ $८ \|$

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 लादिल्यर्थः। असाधनफलसम्बन्ध इति। साधनाभावेपि भगवदैक्यय्राप्तिरित्यर्थः। श्रुतिविरोधमिवाशङ्ఞय पक्षान्तरमाहुः भगवत्सेवकमिति॥ ॥ ॥ \％स चै भवानियत्र। कालादिनिरपेक्ष इति। इंदं वेद़ुद्यंच्वज्ञापकमिट्यर्थः॥ ६॥
 मपेक्षितम्，ताउप्रूपं ज्ञानं नारदे वर्तत इ्यर्थः $116 \| \%$ भवतेलन्र। सिद्धवक्कारेणाहेति। हेतुपूर्वकं तज्ज्ञानन्यूनव्वस्य कारणमाहेलर्थः। न्यूनतव्वहेतुं क्याकत्तुमुपपादयन्ति अर्निनहोचेल्यादि। तथा च यथागिनहोन्रादिबाह्याविषयकज्ञानस्य सत्त्वेपि दीपादिठर्यतिरेकेण तदलाभात् सतोपि ज्ञानस्य खिलता，तथन्तःप्रकाशकठ्यतितेकेगान्तरार्थालाभात्तजज्ञानस्यापि सेति यझःःक－ नाभावो न्यूनववहेतुरियर्थः। ननु तदकथनाभावेपि ज्ञानाद्भिरिरन्तराणामह्मादीरों प्रकाशान्न तस्य न्यूनत्वहेतुतेडयत आहुः भगवद़ीयेय्यादि । कुत इलाकाह्कायामाहुः ते चेल्यादि । तथा च यथा स्वल्पेन दीपेन न महागुहादिप्रकाशः，तथा स्वल्पेन ज्ञानेन तेषामिति तथेटर्थः। ननु यशास्तु गीतम्，अतः कथमश्रकाशः，कथं वा दर्शानस्य खिलत्वमत आहुः यह्चपी ल्याद़े। ठयामोहकली－
 आहेति। अनुद्दितम्रायपदेनाह，खिलत्वस्वरूपमाहुः अमलमियाद्यिना अमलमिति। मलमावरकं तद्रहितम्। तथा च भारते इतर－


## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

 तथापि मे शारीरो मानसत्रात्मा न परितुऽयते तस्यासन्तोषस्य मूलं कारणमठ्यक्षं ममाज्ञातमतस्तवा व्वां प्चच्छाम। हे झ़ि सम्बोधनम्। हे नारद् व्वयाऽहमपि न जानामीति न च वाच्यम्，यत आत्मा श्रीनारायणस्तद्रवो बह्ता तस्यात्मनो देहाहुत्स्सङात् भूतो जातस्वमिल्याह－आत्मभवात्मभूतमिति। न केवलं पैत्टक एव तव प्रभावः，किन्तु स्वतोऽपि त्वं गुह्यज्ञानवानित्याह अगाधबोधमिति $\|乡\| \%$ ॠ इल्यवधारणे। स ज्ञानिश्रेम्ववेन प्रसिद्धो भवान् समत्तं सर्वं गुहां वेद् जानाति ममासन्तोषकारणज्ञाने कः सन्देहःः सर्वगुह्यज्ञाने हेतुमाह－यदिति। यत् घस्मात् पुराणः सर्वकारणभूतः पुरुषो भवतोपासितः सेवितोऽतस्तक्कृपया सर्वं जानातीटर्थः। तक्कृपयाडपि कथं सर्वज्ञता तच्राह－परावरेश इति，यतः परे घह्मादयः अवरेड़्मद़ाद्－ यस्तेषामीशो नियन्ताइन्तर्यामीयर्थः। कुत एवं त₹येशत्वमिल्यपेक्षायामाह－मनसेति। यतो मनसा सङ्ञल्पमान्रेणैव विश्ं सुजति
 हृ्रन्तेनोपपादयन्ममासन्तोषहेतुं वदे़्याह－ववमिति। वं हि त्रिलोकीं पर्यटन्नर्क इव बहिः सर्वद्रर्शी योगबलेन वा प्राणवायुरिव सर्वप्राणिनामन्तश्ररः सन् आत्मसाक्षी बुद्विवृत्तिज्ञः। अतः परे घह्माणि भगवति धर्मतो धगानात्मकयोगेन निष्गातस्य तत्परस्य। तदुक्षं याज्ञवलक्येन－‘इज्याचारदमाहिंसादानख्वाध्यायकर्मणाम्। अयं तु परमो धर्मो चद्चोगेनात्मद़र्शानमू’ इति। तथा च अवरे च अह्मणि वेद़ाखये ब्रतैः खाध्यायनियमैः निष्णातस्य पारङ्नस्य मे यन्न्यूनं न्यूनत्वमसन्तोपकारणं तदुलमतिशायेन सम्यग्विच्क्ष्व वितर्कय। ततः्र तद्वदेसर्थः $\|७\|$ \％एवं पृष्रो नारदो व्यासेन＇कि वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरुपिताः＇इति यदुत्र्रेक्षितमसन्तोषकारणं तदेवाह－भवतेति। अमलं श्रृणतां चाखिलदुरितनिवर्त्तकं भगवतो यशो भवताइनुदितप्रायं प्रायेणा－ नुदितमू। अत एव त्व सन्तोषो न जात इति ऐोषः। ननु वेदविभागवेदान्तसूत्रमहाभारतादिकरणेन सर्वोपकारस्य जातत्वात्तेन कथं न सन्तोष इसाश़्कय यह्यासेत ‘प्रियाः परमहंसानाम्’ इस्यादिकारणं तर्कितं तन्मनसि निधायोत्तरमाह－येनेति। असी सन्तोपकर्त्ता सर्वान्तर्यामी भगवान् येन न तुष्येत तद्द्रानं शासंत्रं खिलं न्यून निरर्थकमेवाहं मन्ये इसन्वयः॥८॥

## हिन्द्री अनुवाद

ब्यासजीने कहा－आपने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है，व स习 ठीक ही है। वैसा होनेपर भी मेरा हृद्य सन्तुष्ट नहीं हैं। पता नहीं，इसका क्या कारण है ？आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात् ज्रह्माजीके मानसपुत्र हैं। इसलिये मैं आपसे ही इसका कारण पूछृता हूँ प१॥ \％नारदजी ！आप समस्त गोपनीय रहस्योंकों जानते हैं；क्योंकि आपने

उन पुराणपुरुकी उवासना की है, जो प्कृति-पुरू दोनोंके स्वामी हैं और असछु रहते हुए हीं अपने स स्क्रपमाखसे गुणांके द्वारा संसारकी सुट्टि, स्यिति और प्रलय करते रहते हें ॥६॥ * आप सूर्थकी भाँति तीनों लोकोमें भ्रमण करते रहते है और योगघखसे प्राणवायुके समान सकके भीतर रहकर अन्तःकरणोंके साक्षी भी हैं। योगानुप्रान और नियमांके द्वारा

 जिससे भगवान् संतुप्टहीं होतेते, बहा श्ञास्य या ज्ञान अभूरूरा है ॥८॥
 न यद्वचन्चि习्यदं हरेंयंयो जगत्वविन्रं प्रगुणीत कर्हिंचित्। तद्धायसं तीर्थमुर्नि मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युछिक्धयाः॥ १०॥ वद्दाशिस्यर्गों जनताघविप्दवों यस्मिन् प्रतिश्रोकमचद्दवत्यपि।
नामान्यनन्त्र्य यझोडङ्यातानि यत् भृष्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः॥ ?? ॥ नैछ्कर्म्यमण्यच्युतभावरर्जितं न झोभते ज्ञानमलं निरज्ननम्।
कुतः पुनः शश्बद्यद्रमीश्रेरे न चार्पितं कर्म यद़प्यकारणम् ॥?२॥

## भीधरर्वामिविरचिता मावार्थद़ीपिका



 कुतः। मानसाः सत्वपपधाने मनसि वर्तमाना हैसा गतयो यत्र न निरमन्नि कर्हिंचिदपि नितरां ने रमन्ते। उशिच्क्षयः उरिक्


 नाश़यतीति तथा सः। यस्मिन्वार्विसर्गे अवद्वक्यप्यपशब्दाददियुक्तेडपि प्रतिश्रोकमनन्तस्य यशसांडकितानि नामानि भबन्ति। तः हेतुः। यद्यानि नामानि साघवो महांतो वक्करि सति भ्रृणंति शोतरि सति गृणन्ति अन्यदा तु स्ययमेव गायन्ति कीर्तयन्ति

 न सोभते। सम्योापरोष्ष्याय न कल्पत इसर्थः। तदा शभ्बस्साधनकाले फलकाले चास्ट्रं दुःख्सरूपं यक्काम्यं कर्म यद़प्यकारणम-


## वंरीधरकृतो भावार्थद्वीपिकापकाइरः




 अन्विति। अन्वनु पौनःपुन्येन न वर्णितः। "आनन्दमयोऽफ्यासात" इस्याभ्यासस्यैव आाखतात्पर्येज्ञापकत्वेनोक्तत्वात्।


 विना कविवचोडलंकारादियुग्त्रमपि मृदशरीरमिवापविन्रं भवतीति भावः। वायसं वयसो देहाबस्साया निर्वाहकं जीवनोप-



न रमन्ते इसर्थः। यद्वा "यमकइलेपचित्रेषु शासयोर्बवयोर्न भित्" इस्यालंकारिकोक्तेः, वा निश्रयेन आयश्शमयशक्करं तीर्थं आस्बमिल्यर्थः। न यशों चस्मात्तद्यशम्, समासान्तो डः, पुनः स्वार्थिकाण्यायशारिति "निपानागमयोसीर्थम्" इति कोशः। तः्चानंगरंगाद्किकामशास्राणीति धयेयम्। यद्वा मानसाः सनकादूय इंत्युझन्तील्यस्य कर्तृपद़ं कमनीयं सरो घह्ल वा। वश कान्तावत औणादिकः किच्पल्ययः। कित्वाइसंप्रसारणे प्रतिपदिकसंक्ञोत्तरं "चोः कु" इति कुत्वे सृपमुरिगिति। यद्वा जगद़ेव पविर्वज्रं
 "जगदघभिदलं स्याच्हावयेद्वा मुरारे:" इति श्रीदघमोक्तेः। यद्वा जगत्पान्ति तत्वोपदेशाद्दिनेति जगत्पाः शुकसनकाद्यस्तैविंशोषेण ज्रायते वर्ध्यत इति जगत्पविन्रम्। अन्र बच:शान्देन वाक्येऽभिधीयमाने "नामागा नभगापत्यं यतंतं अ्रातरः कविम्। यविष्टं ठयभजन्दायं घह्मचारिणमागतम्" इल्यादीनां श्रीभागवतीयानामपि पृथग्वाक्यानां वायसतीर्थिवं प्रसज्येत, आाय्नेभिधीयमाने उप्यासादिकृते पुराणादिधु न कुञापि हरियशे-सामान्याभाव इति न कस्यापि वायसतीर्थत्वं स्यात्। तस्मात् "कलिमलसंहतिकालनोखिलेशेो हरिरितरत्र न गीयते ह्वभीक्ष्णम्। इह तु पुनर्भगवानशोषमूर्तिः परिपठितोनुपदें कथाप्रसंगे:" इति द्वादूरोक्केरत्र वच:शब्देनोत्तर्त्र वार्विसर्गपदेन च कथाप्रसंग एवोच्यते। एवं च सन्ल्य习्र्यानि सर्वाणयेवोपाख्यानानि हरियशोलंकतान्येवान्यन्र पुराणादो बहून्येवोपास्यानानि हिरियझोरहितानि वायसतीर्थान्ये वेति संगतिः ॥ ?०॥ \% \% ठयतिरेकेणोक्वाइन्वयेनाहविनापीयादिना। "अबद्दं स्यादनर्थकम्" इस्यमरः। प्रतिश्रोकं इलोकमात्रे प्रतीतसांकेताद्वित्वाद्सन्यगगर्थचोधकेपि यस्मिन्यशाउपाख्याने, यद्चशोपाख्यानं तत्र जनताघविप्लवत्वे हेतुरिति स्वामिचरणानाम। श्रण्वन्ति श्रुत्वापि गायंति गीव्वापि गणन्ति न तृव्यंतीति भावः॥ १? ॥ \# \# इलर्थं इति। "ज्ञानकारणसामःयं भक्किरेव गरीयसी" इति वाक्यात्। "श्र्रयःस्सृति भक्तिमुदस्य ते विभो क्रिइयंति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ केशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम" इति व्रह्नवाक्याच्चायं भावः। यद्वा नैष्कम्यं ज्ञानमत्र वेदान्तशाखाग्यासः। निष्कर्मतपपादकं गीतोक्तम् "अभयं सन्वसंशुद्वि"" इस्यादिसूषं वा। अत्र विश्यनाथः-न केवलं वचोमात्रमेव भक्किरहितं ठ्यर्थमपि तु श्रौतवचसापि प्रतिपाद्यमपरोक्षं ज्ञानमपि भक्तिरहितं वग्रं किमुत परोक्षं ज्ञानं किमुततरां निष्कामकर्म किमुततमां सकामकर्म व्यर्थमिल्याह नैष्कर्म्युरपम्। अच्युतभावश्रिदानंदवविप्रहत्वभावनया या भक्तिस्तद्वर्जितं चेज्ञातं न शोभते। तेन तस्मिन्मायाशबलतल्लक्षणापकर्षमावनया मोक्षसाधकं न मवतीत्यर्थः। अलमतिशयेन । निरक्अनम् अंजनमविद्या तट्रहितमपरोक्षमपि, किं पुनः परोक्षमिल्यर्थः। न च वाच्यमुपाध्यभावे मोक्षस्यासंभावना नास्तीति। भगवतोऽचिं्यशात्तया नछ्र्स्याव्युपाधेः पुनः पुनः प्ररोहात्। तथा हि वास़नाभाष्यधृतं परिशिश्ट्वचनं "जीवन्मुक्का अपि पुनर्बंधनं यान्ति कर्मभिः। यद्यचिंत्यमहाशात्ती भगवलपपराधिः" इति। तनैवान्यन्न च "जीवन्मुक्ताः प्रपयन्ते
 ज्ञानकाएव्रं नैष्कन्येमपि न शोभते। तथाहि-रथयात्राप्रसंगे विष्णुर्किचन्द्रोद्यथषृं पुराणान्तरवाक्यं "नानुत्रजति यो
 पतन्स्योऽनाह्टतयुष्मदङ्ध्ययः" इति। ज्ञानस्याप्यच्युतभावर्वर्जितत्वे तस्मिन्भगचति मायामयत्वभावनादिलक्षणोऽपराधो दुर्निवारण एव। एवं च यदि ताह्दराभक्तिहीनं ज्ञानमपि विफलं तदा कुतः पुनरिति स्वामिवतू॥ १२॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वमिविरचिता दीपनी ब्याख्या


\% \% नैष्कर्म्यमिति। निष्कर्मणो मोक्षस्य साधनं वा नैष्कम्म्र्यम्। अज्यत इति। अज्यते म्रक्ष्यते इस्यर्थः॥ १₹-१8॥

## श्रीमद्रीरराघवन्यास्या

प्रायशाव्दाभिप्रेतं वयनक्ति यथेति। हे मुनिवर्य ! धर्मादद्यो धर्मार्थकामादयोऽर्थाः पुरुषार्था: यथा ससाधनैरनुकीर्तिता भारते इति रोष:, तथा वासुद्रेवस्य महिमा ते त्वया नानुवर्वितः॥९॥ \% \% एवं तदुत्रेक्षितमेवासंतोषहेतुं छढीकृल्याह प्रियाः परमहहंसानां त एव घ्यच्युतप्रिया इति। तदुत्रेक्षितमेव ह्वीकत्तुं भागवतधर्माप्रतिपादकस्य भरंधस्य परमहंसैरननादरणीयत्वमिल्याह
 बद्तां च पवित्र्व्वापादकं हरेगेशः कचिद़पि न प्रगृहीत नोपाद्दीव चेन्न प्रगुणीतेति पाठे न बद़ेत चेत्रघंधयितृगतं वद्नं प्रबंनें आरोप्य न गुणीतेत्युक्तम । यद्वा यच्चित्रददमपि वचस्तन्र हरेर्येो न प्रगुणीत चेत्पबंधकर्त्तेति रोष:, तद्वाचः प्रंधं वायसं तीर्धमुरांति वायसतीर्थतुल्यमिच्छंति। तीर्थ विभिषषन्निच्छाफलमाह-यत्र वायसे तीर्थे मानसा हंसा उरिक्क्षयाः कमर्नायनिवासाः न निरमंति मानसाख्ग्यरोवर कमनीयनिवासस्यानविहारिणो मानसहंसा यथा वायसं तीर्थमुच्छिप्टयात्रादिषु ₹्थोद्क्युक्कं क्षेत्र वायससंचारयोग्यमुरुंत्रि मन्यंत इति यावत्, यन्र न निरमंति न नितरों रमंते क्षणमात्रमपि न त习्रवतिप्षंत इल्यर्थः। तथोशिक्कमनीयं


यावतू, तद्वचः वायसंतीर्थमुरांति वायसतुल्यानां कामुकानामनुभवयोग्यं मन्यंते। यत्र न निरमंति नाद्रिय्रंते न तत्र कर्ण द्वता श्रृवं-
 तस्वित्रपद्स्यापि भगवतानुपददेयत्वमुक्तम्, अथ तदुंकितस्य वैचिच्यरहितस्यापि प्रत्युत राब्दृतोऽर्थतश्र दुष्टस्याप्यतीव तदुपद्येयत्वमाह्द तदिति। प्रतिइलोकमबद्धवल्यपि शब्द़तोऽर्थतश्च दोषवर्यपि यरिमन्प्रबंधेडनंतस्य भगवतो चशसांकितानि चिह्नितानि भगवद्गुणप्रत्यायकानि नामानि नारायणवासुदेवकृष्णादिनामानि हइयंते इति रोष:, तद्वाग्विसर्गः स वाक्सृष्टिस्पः प्रबंध: जनता जनानां समूह: ‘ग्रामजनबंधुभ्गस्तल," इति समूहार्थे तल्प्र्यमः, तलंतं ख्त्रियमिति स्खीसवं, तस्या अघं पापं विप्रवयति नाशायतीति विप्लचः अंतर्भावितण्यर्थात् फ्रुवेः पचादितवादच्, यद्वा भावे ' ॠृद्रोरप्' इस्यप्, जनताया अघस्य विप्रनो नाशो च₹मास्स
 कथयंति श्रोतृसदावे तदुभयाभावे केचलं स्वयं गायन्ति सामान्याभिप्रायेण यत्तदिति नपुंसकनिर्देशः, राब्ददोषो नामानुपस्थाप्यार्थाभिपायेण प्रयोगः, यथा स्व इत्यस्य ज्ञातिधनाभिप्रायेण प्रयोगः। अर्थदोषो नामानुपस्सापकराबदोपस्याॅयत्वं, यथात्मात्मीययोः स्वराबद्दोपस्थाप्यत्वम्। तदेवं त्रिबर्गतत्साधनप्रतिपादकं प्रबंधं भागवतानुपद्देयं निंदित्वा भगवद्यराःप्रतिपादकस्यैव तदुपादुयत्वमुक्तम्॥ ११॥ \% ननु धर्मददितत्साधनानामपि पुरुषाभिलषितत्वेन हितत्वात्तन्निरूपणमप्यर्थवदे़ेवे्यारांकायां विषमिश्रपयः प्ररांसातुल्यं तन्निरुपणमिल्यभिप्रायेणैग्वर्यैैैवल्यतः्साधनानां पुरुषर्थत्वतत्साधनत्वं प्रतिक्षिपति नैष्कर्म्यमिति। निर्गतं कर्मणो निषकर्म निषकर्मैव नैष्कम्य्यं स्वार्थे षगन्य् , कर्मणो बहिर्भूंतं कर्मेतरदात्मयाथाक्योपासनात्मकज्ञानमिस्यर्थः, तनिरंजनं रागह्दे घाद्यंजनरहितं रागादिभिरनुपप्डुतमप्यच्युतस्य भगवतो भाबेन भक्तियोगेन वर्जितं चेद्य ज्ञानानां मध्ये मलवद्धीनमत एव न शोभते। यद्वा नैषकम्म्यं निरंजनं ज्ञानमवयच्युतभाववर्जितं चेन्नालं शोभते नातीव शोभत इ्यर्थः। "सठर्वे च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्ष्मागि"ति केवलिनोऽपि पुनः च्यवनधर्मोक्तेस्तावत्कैवल्यस्य न पुरुषार्थंबवं नापि तत्साधनयोगस्य पुरुषार्थस्साधनत्वमिति भावः। यतो नैष्कर्म्य ज्ञानयोगमेव न शोभते, कुतः पुनः तःकर्म रोभते-किं यत्तःकर्म-ईख्वरे चन चर्षितमनपिंतमभिसंहितार्थकामादिफलमच्युतभाववर्जितं
 दुष्टमेव। फलद़शायामपि पुनः पतनभगरांकयाडभद्रवत्त्वमवगंतठयम्। यद्व्यकारणं निธकामकर्माप्यच्युतभाववर्जितं चेन्न रोभते। अयमर्थः ज्ञानयोगः कर्मयोगश्र भगवद्शक्तिवर्जितो न शोमते। काम्यं कर्म न शोभते इति कैमुन्यन्यायसिद्धमिति 11 २२.।

## श्रामद्विजयध्वजतीर्थकता पदर्ताबली

भारताद्विशास्त्रेषु हरियरासो बहूदितत्वात् कथं खिलं मन्य इत्युच्यत इति तत्रहह यथेति। हे मुनिवर्य सर्वज्ञतम मुनिभिः त्रियत इति वा मुनिवर्य ! घर्माद़यः पुरुषार्थाः यथानुवर्णितस्तथा चासुद्देवस्य महिमा नानुवर्णितः, हि यस्मात्तस्मादनुवर्णनीयः। धर्मादीनामल्पकथनेनापि पूतिंः स्यान्न तथा वासुद्वेवस्य महिस्नो भारतादावतिकथितस्यापि सतां तत्र ताल्पर्यातिशायहफलधिक्याच न हि सूर्योद़यमांकंक्षमाणस्य खद्योतोदयेनेच्छा निवर्तंत इत्येतद्ध हिरब्देनाह, द्वितीयो हिरब्दो हेत्वर्थः $11 ९ \|$ \% धर्मादीनामल्पकथनेन करं पूर्तिः स्यादिति तत्राह नेति। यद्वचो जगत्पावनकरं हरेर्यो न गुणीत कर्हिचिद्पि न प्रतिपाद्येत्तचित्रपद्मपि चित्राणि पदानि यस्मिंस्तत्तथोक्कं तत् वचः शास्त्रं न भवतीयर्थः। कुतः ? तद्वायसं वयोमाजनुजीविताथं रास्त्रमुरांति इच्छंति, यत्र काकोच्छिष्टतीर्थे मानसाः प्रेक्षावंतः मानसाखयसरोविहारिणो वा हंसाः परमहंसाः धवलपक्षा वा जल्पयोविवेककारिणः मिमंक्षया विचारलक्षणस्नानेच्छया न न्यपतन् न निपतंति न प्रविशंतीति यथा तथा यत्र यस्मिन् तीर्थ मानसाः घह्मणो मनसो जाताः सनकाद्यः हंसіः निर्लेपा इति वा। तस्मातू सजनानाद्रणीयत्वेन धर्माद्रीनामल्पकथनेन पूर्तिरिति भावः। विरमं-
 तचिंय्यम् 113011 वासुदेवमहिम्रोडतिकथितस्यापि कथं न पूर्तिरिति तत्राह स वागिति। यस्मिनिबंधे प्रतिश्रोकमपशबद्दायद्धवर्यपि शाबिद्कैर्जुगुप्सिते देशाकालगुणैरनंतस्य हरे: पारिजातहरणाघ्यात्मकयशोलांछितानि नारायणादिनामानि संति साधवः परमभागवताः शुकादग्रो यन्च श्रृण्वंति गायंति गुणंति स जनतायाः जनसमूहस्याघं पापं विभ्रावयति नारायतीति जनताघविप्रवः वाचां विसर्गः विशिष्टरचनाविशेष इत्येकान्वयः। यस्मिन् सति प्रशस्तानि अंतस्य नामानि साधवः श्रृणंतीति यत् यस्मात्तस्मात्स एव वागिवसर्गा इति वा। जनतापापविनाराहेतुत्वात् सज्जनगृहीतत्वाच वासुद्वेवमाहात्म्यप्रतिपादृकमेव शास्लं नान्यद्तस्तदेव शास्त्रणेतृभी रचनीयमिति भावः ॥११॥ \% न केवलं वासुदेवमहिमद्योतकयशोंकविधुरशास्तरचनमेव मोघं किंतु हरिभक्तिविरहितनिर्निमित्तज्ञानकर्मणी अपि निषफले एवेति विज्ञापयतीयाह नैषकम्युमिति। नैषक्र्यं स्बतो निहकर्मणो मुक्तेः साधनम् अलं निर्ंजनं विषयसंमार्जनमलरहितम् अत्यंतविरक्तिमद्वेदार्थविषयं परोक्षज्ञाएमव्यच्युतभाववर्जितं भगवद्भक्तिरहितं हरावच्युतनया निरंतरभावनया मनोयोजनेन रहितं वा न होभते अधिकारिणोभीष्टफलं न प्रकाशयति, बंधकतया राश्यब्सर्घदा अभद्रममंगलमीख्वरे हरौ न चार्षितं कर्म न शोभत इति कुतः पुनः किमु वक्तन्यं ? यद्यप्यकारणं फलकामनादिविधुरं
 चेत्तन्न शोभत हुति किं वक्कठ्यमिति वा। अच्युतभावर्जितमिय्यनेनापरोक्षज्ञानस्य भक्तिसाध्यत्वात् परोक्षोपपद्येवात्र ज्ञानं विवक्षितरमिति ज्ञायते ॥ श्रण

## श्रोमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्मः

तथा तद्वद़वि॥९॥ \% तन्र तस्सम्बंधमान्रं नास्ति तत् पुनरतिनिन्दितमिल्याह् न चद्वुच इति। कर्हिंचित् कुत्रचिद्वि न प्रकर्षेण केनाव्यंशोन गुणीत 112011 \% तदेवं ठयतिरेकेण तद्यशः ₹तुत्वा अन्वयेनापि ₹तौति। स वाचां प्रयोगो जनपर्पपाया अपि अघविप्वो यस्मात् तथाविधः। कोह्ठझोडपि यस्मिन् इल्लोक इलोकं वर्णनंन वर्णन प्रति अबद्धव्यपि तत्तच्छ्लोकमान्रं यत्रिकिचित्रप्तीतिसंकेताद़त्वाद्सम्यगर्थबोधकेऽपि तस्य यशोवर्णनलेहासंयोजितानि नाममान्राणि सन्ति, न तु वर्णनचातुर्य्योणि ताह्हशोडणि। अहो तस्य नामाभासमात्रसिद्धजनताघविप्वमाःत्वं किगन्नाममाहात्म्यं यत्ताहहाकनिष्ववाग्विसर्गमयमपि यशः साधवः पूर्वोक्तमोज्झितकैतता अपि भक्राः परमानन्दावेशात्, विविधतयानुशीलयन्तीयाए चच्छघणन्वन्ती
 म्स्र्यमिति तैः॥ २२-१४॥

## श्रम मद्विश्वनाथचकवर्तिक्कृता सारार्थद्दरिगी

ननु पुराणेषु पाद्यादिषु भगचच्योो वर्णितमेवेति तन्राह यथेति। चकारोऽप्यर्थे। धर्मादयोडपि वासुदेवमहिमतोऽतिनिकृष्टा अपि यभा अर्था अनुकीजिताः पुरुषार्थवेनोक्काः तथा बासुदेवस्य महिमा न वर्वितः पुरुपार्थन्वेनापि न वर्णितः, वाणतोडपि भूरिशस्तन्र तत्र तन्महिमा अन्ततो मोक्ष्साघनत्वेनोक्तः। अतोल्यादृरणीयस्य बसतुनः आदराभावश्रित्तस्याप्रसादद्मपि किं न करो-

 अन्बनु पौनःपुन्येन न वर्णितः 'आनन्द्ययोडर्यासादि'’्यन्र अम्याससयैव शाख्यतावपचर्येज्ञपकवेवेनोक्कव्वात्। अतो भगवन्महिम्न एव फซुवेनोलकर्षे पौनःपुन्येन सपष्टतया यदा वर्णोयिष्यसि तदैव ते चित्तप्रसादो भावीति भावः $11 \rho \| \%$ वासुदे़वमहिमवर्णनाभावे कविकृतिमाःस्यैव जुगुप्सितंवमेवाह न यदिति। यद्वचः कर्तृ चिन्नाणि गुणालंकारयुक्तानि पदानि यन्र तत्
 पुनार्वि किं पुनः स्वमिति। जीवनतुल्येन तद्यरासा विना कविवचोऽलंकारादियुक्ष मृतशरीरमिवापविन्र भवतीति भावः। तद्वायसं तीर्थम् उचिछृषिचिच्रान्नादियुक्तं गर्तविशोषं काकतुल्यानां कामिनामभिलघणीयत्वात् उझन्ति मन्युन्ते। कुतः मानसा मानससरोवरस्या हंसाः पक्षे मानसा हरेमेनसि स्यिता भक्ता यन्र न नितरां रमन्ते न सवर्वर्थेव रमन्त इल्यर्यः। 'साघवो ह्दययं महं साध्नां ह्रद्यं व्वहम' इति भगवटुक्तेः। यद्वा मानं तदूचस आद्रम् अरमणात् स्यन्ति नाशयन्ति। यद्वा मानसाः सनकादय इन्युशन्तीी्यस्य कर्तृपद्यम् । यतः उशिक कमनीयं सरो भगवद्वाम च क्षयो निवासो येषां ते। अन्त वचःशब्देन वाक्ये अभिधीयमाने ‘नाभागो नभगापत्यं यतंतं भ्रातरः कविम्। यविष्ठं ठ्यभजन् दायं अ्नह्बचारिणमागतमि’यद्दीनां भीभागवतीयानामपि प्रथग्वाक्यानं वायसतीर्थवं प्रसज्जेत। शास्त्रेभिधीयमाने ठ्यासादिकृतेषु पुराणादिषु न कुत्रापि हरियझाःसामान्याभाव इति न कस्यापि वायसतीर्थन्वं स्यान्। तर्मान् 'कलिमलसंहृतिकाल नोऽरिखे लेशो हरिरितरत्र न गीयते हभीक्षणम्। इह् तु पुनर्भगवानरोषमूर्तिः परिप-
 सर्वाण्येवोपाख्यानानि हिरियझोऽलंकृतन्येव। अन्यत्र पुराणादौ बहून्येवारुयानानि हृरियझोरहितानि वायसतीर्थन्येवेति सङतिः॥ २०॥ \% \% व्यतिरेकेगोक्त्वा अन्वयेनाह तद्वागिति। स चासी वारिन्वर्गो वाचः प्रयोगश्रोति स जनतायाः जनसमूह्स्यां विभ्यव पति नाइयतीति स प्रतिइलोकमबद्धव्यपि बंधोडपि गाढः शिथिलो वा कापि इलोके चत्र नास्ति किं पुनरलंकारादिरिलर्थः। अपशब्द्वर्यमीति स्वमिचरणाः । तथाभूतेऽपि यन्र वाग्विसर्गे उपाख्याने नामानि सन्ति। किच यद्यदेवोपास्यानं श्रृणन्ति भ्रुत्वापि पुनर्गायन्ति गीत्वापि पुनर्गुणन्ति न तु तुप्यन्तीिति भावः। यद्वा वक्तरि सति श्रृणन्ति श्रोतरि सति गुर्नि
 ज्ञानमपि भक्तिरहितं उपर्थं, किमुत परोक्षं ज्ञानें किमुततरों निष्कामकर्म्म किमुत्तमां सकामकर्म्म उ्यर्थमिल्याह नैषकर्म्यर्मित। अच्युते भावशिचदानन्दृविग्रहृत्वभावनया या अक्तिस्तद्धर्जितं चेज्ज़ानं न शोमते। तेन तस्मिन् मायाशबलतालक्षणापकर्षभावनया
 पुनः परोक्षमिल्यर्थः। न च वाच्यमुपाध्यभावे मोक्षस्यासम्भावना नास्तीति। भगवतोऽचिन्यकात्त्या नष्प्र्याव्युपावेः पुनः पुनः परोोहात् । सथादि वासनाभष्य वृृत परिशिश्ट्वचनम्-'जीवन्मुक्ता अपि पुनर्बन्धनं यान्ति कर्म्ममिः। यद्यचिन्यमहाइार्कौ भगव्रल्य-

पराधिनः ॥＂इति । तन्रैवान्म习्र च－＂जीवन्मुक्ताः प्रपच्मन्ते कचित् संसारवासनाम् । योगिनो न विल्रिय्यन्ते कर्म्ममिर्भंगवत्पराः ॥＂
 भक्तिचन्द्रोद्यवृतंतं पुराणान्तरवचनम－‘नानुत्रजति यो मोहाद् व्रजन्तंः जगद्दीश्वरम्। ज्ञानाग्निद्धग्र्र्मापि स भवेद् घह्नराक्ष्स：॥＇
 भगवति मायामयत्वभावनादिलक्षणोडपराधो दुनिनार एव। एवश्च यद्दि ताह्दार्मकिहीनं ज्ञानमवि विफलं तदा कुतः पुनः शभ्यन्
 न भवतीति॥ ！尺॥

## श्रोमच्हुकद्वे वकृतः सिद्यान्तपद्वीपः

ननु ‘भगवान्वासुद़्ेवश्च वर्चेतेत्र सनातनः＇इति प्रतिज़्ज़ापूर्कं भगवद्गुणस्वरूपादि वा महाभाइते वर्णितमेव। करं मम
 मपि यद्वचः जगतः पविन्रव्वापादकं हरोेयेशः न प्रगृणीत न वदेत्，तत् वायसं तीर्थ वायसगुणयुक्कानां कामिनां रतिस्थानं मानसा वासुदेवमननपवणे मनरिस स्थितःः उरिक्क्षयाः उशिक् कमनीयं प्रसिद्वमानसाख्यसरोवरोपमं भगवघ्यरःप्रतिपाद्कं आास्र्ं क्षयो रमणस्थानं येषां ते हंसा विवेकिन उसांति मन्यंते，अत एव यन्र रध्यांबुगर्तोपमे काकोपमजनप्रिये भगवद्यझोडप्रतिपादृके वचसि
 वासुदेवव्रधानं तु पदुचातुर्य वर्जितमपि महृताद्रेग तेषामुपादेयमिल्याह तदिति। स वाचो विसर्गः जनताघविप्लवः जनताया जनसमूहस्य अधं पापं विप्ल्रवयतीति तथा। जनताघविप्टवत्वे हेतुमाह। चस्मिन्निति यर्मिन् प्रतिइ्लोकमवद्ववत्यपि दोषयुक्त－ मपि वाग्विसर्गे अनंतस्य नामानि संति अतो यत् ्यं वाग्विसर्गं साधचः गुर्वादिभ्यः श्रृणंति शिष्यादिभ्यो गृणंति कथयंति स्वयं
 तत्र शतसाहस्यां संहितायां यो धर्म：प्रोकः काम्यों हिंक：स हि विशोषतोऽरुचिहेतुः स भागवतैर्मुंमुक्षुभिरनुपादेय：，यश्र निष्कामोपि
 भागवतजनानुम्रह्हामेन भगबद्गीतानुसारेणोक्तम，मुद्गलोपाख्यानादिधु सृगुभारद्धाजादिसंवादेधु वार्ण्णययध्याट्मादिप्रकरणेषु कर्मज्ञानवैराग्यभक्तिरह्स्यं तत् सर्वं परमादरेणापाद़ेयमिल्याइायेनाह नैषकर्म्यमिति। निर्गतानि कर्माणि यतस्तन्निषकर्म तदेव
 सद्वैवोपक्रकाले अनुष्रानकाले फलकाले च दु：खावहं न च सर्वकर्मैवैगुण्यापह ई ईरवरेपितं चत्कर्म काम्यं तक्कुतः पुनः झोभते ？ यदृव्यकारणमकान्यं तदप्य्यच्युतमावर्वर्जितं चेन्न झोम्भते। भगवद्वावर्वर्जितो ज्ञानयोगो निष्कामकर्मयोगक्व यद़ा न शोमते तद़ा काम्म्यं कर्म भगवद्राववर्वजितं न शोमते झति किमु वक्तन्यम्॥ ॥श．॥

## श्रीमद्रहुमाचर्याविरचिता सुवोधिनी क्यास्था

＂सर्वेषामेव भूतानों पिता माता स माधवः। तमेव झारणं यात शारण्यं कौरवर्षभाः।। अच्युताच्युत मा मैवं
 भगवह्यरासः प्रतिपाद्नात् कथमुच्यतेनुदि तप्रायमिति तः्रह् यथेति। सल्यं प्रतिपादितं，तथापि प्रकरणाभावात्＇प्रकरणेन विधयो बध्यंते इ़ि न्यायात् तन्रल्यानां तच्छेष्त्वम्। आनुझासनिकेपि भगवद्वर्माणां धर्मत्वेन प्रतिपाद्नं न यशास्वेन तदाह धर्मार्थकाममोक्षा यथा घकरणमेदेन प्रतिपादिताः न तथा भगवन्महिमा प्रकरणभेदेन प्रतिपादित इसर्थः ॥९॥ ＊\＃ननु प्रतिपादकानां कथं न फलसाधकवं तत्राह न तद्वचस्रित्रपद़मिति। कीहशमत्र फलं मुग्यते अंतःकरणप्रसादः
 बोचिछछछष्टगर्तः। प्रमाणबलं दुर्चलमिति वक्रुमाह् चिच्रपद़मिति। अर्थमिति अर्थविशोषाभावे पद़चित्रता＇हीनत्वबोधिका＇
 तदाह हरेर्येश इति। जगत्पविधमिति，साधारणानां हि भारतं पाविन्यजनकं，न पतितानां न वा हुकादितुल्य्यानाम्। तेन न सर्वाकांक्षापूरकम्，इंद तु जगत एव पविन्रं बच इ़ि शान्दमान्रं तेन सामरागादी़ामपि निवृत्ति：，कर्हिंचिद्दिति मुख्यगौणलक्ष－ गाप्रकरणादिंभेदेषु एकर्मिन्रण्यंशो भगवर्प्रतिपादने न दोष हुति सूचितम्। तत्काकवत्पदार्थर्पतिपादकं वायसं तीर्थ काकतीर्थ－ मिति यावत्，वायसा वृद्वाः काकाः लोके चतुराँ्र तथा काभिनों राजपुत्राद्यः न व्वन्येषां काकानां च न ततोधिकदोषनिवृत्तिः， न वा ताह्दहागर्त्तनिर्मातुः ततश्र न निदृत्तिः हंसत्वाच तैस्य उरांति वदंति मानसा इति मनस्येव तिष्ठंति न देहादौ，देहहितकरं च भारतं च अहं च हृति अह्मात्मबुद्धिः तचुक्ताः परोक्षेण हंसा इत्युच्यंते क्षीरनीरविवेकिनश्व सह्जसिद्दूपपि संइलेषं त्याजर्यंति न

संउलेपजनके रमंते। ‘‘ुंसां किलैकांत. वयामि’ति वाक्यात् भगवर्शरिन्रं ताहघं उशिक् कमनीयं क्षयो निवास्स्थानं येषां यथा यथा कमनीयता स्वरुपतो ज्ञानतश्र तथा तथा हैंसनिवासत्वं यतो युक्तितः हृ्रांताच नान्यथा करणं तथापि भगवद्विषयकरवात् 11 :०.11 \%. पूर्वोक्तविपरीतमस्मदादी़ां बचनमिल्याह तद्वारिति। स चासंते वाग्विसर्गइच स इति प्रसिद्वः भक्तक्हतः भाषागीतगोविंद्दादिरपि जनतायाः प्राणिमान्तस्य अघं छिशोषेण प्लावर्यति। सर्वथात्र शान्द्नल भाषाम्रंथइलोकेषु ठ्याकरणणुप्टस्य प्रयोगः अचद्धर्नानार्थं वा अर्द्धपयोगः अय्युपगमेन वा मूर्खह्दद्यये। तत्र हेतुः नामान्यनंतस्येति एकर्ममन्नव्यर्थे बहूनि नामानि प्रयुज्यंते यथा त्रिभवनात्मभवनेल्यादि सर्वतोनंतस्य अनंतान्येव नामानि भवंति न केवलं संज्ञाप्रतिपादकानि। किन्तु घहासा अंकितानि भ्रवणे हेतुः यस्मिन् यस्माद्धा वक्करि सति श्रृव्वंति श्रोतरि सति गायंति अन्यथा च गृणंति एतच पूर्वोक्तहंसादिसतां कृल्यं भगवत्संबंधिनां धर्माणां भगवता सह अभेदात् यत्र कचिद्वतीर्णो भगवान् यथा सेठ्यते तथा कचिद्विि स्यितानि नामानि भ्रूयंते इसर्येचलम्॥ ॥? ॥ \% एवं शब्देषु भगवच्छब्दा एवोत्तमाः नान्य इति निरुपितं, इदानीमर्थे विचारः क्रियते तन्र ज्ञानं स्वरूपतः फलतश्र महत् तथा यज्ञादि तथैनाचारः तथान्ये घर्मादयः एते भगवता भगवदी़ीयैश्र सह स्वरूपतः फलसमाना आहोस्विन्नेति भर्वति विचारणा। तत्र प्रथमं ज्ञानं निंद्वति नैषकर्मेमिति। भक्तिसहितज्ञानादौौ फलसिद्धेर्भवति संद़ेःः किं भक्तः फलं ज्ञानर्येति वा, तदर्थं केवलनिर्णय उच्यते अच्युतभक्तिरहित ज्ञानं सांस्यं बैदिकं वा भत्तथानलंक्छतत्वान्न शोभते, ज्ञानस्य शोभगा तद्वत् शोभा भवति अज़ाननिवृत्तित्र दीपवत्सुवर्णपुत्तलिकाप्यनलंक्धता न शोभते, यद्यपि निरीश्वरसांख्यमते ईईइवराभावादेेव भक्तिर्नास्ति, निस्येर्थे श्रद्वामान्नं सेइवरोपि गुण एवेशवरः, चैदिकोपि घजमानादिद़ेवतावेशाभावे लौकिकत्वात् सर्वापेक्षायार्योक्तर्वात् अंतः करणझुद्धचर्थ भक्तिरपेक्ष्यते। सा च भगवच्छास्बानुसारिण्येव निर्गतमंजनं यस्मादिति अविद्यानिवर्तकं निरुपाधिकं वा किं बहुना सर्वेपु शास्त्रुषु यत् ज्ञानमुक्तं तस्य स्वहूपोपकारिणी वा भर्तिरिति मक्तथभावे स्वरूपं फलं वा न सिधयेदियर्थर्। कर्मापि अक्तिसापेक्ष्मिय्याहं कि पुनरिति। तन्र कर्म विविधं कामनया क्रियमाणं ज्ञानांगेश्वराराधनलक्ष्षणं च। तत्राद्ये भत्त्यपेक्षाडनियता तदाह् शाग्यदुभद्रमिति । साधनकाले फलकाले च क्लेरारूपत्वात् भक्तथभावे न पुरुषार्थरूपं स्यात् । द्वितीये भगवति समर्पणन्यतिरेकेण ज्ञानांगतैव नास्ति, समर्पणमेव भक्तिः भक्तिसाध्यं वा। तदाहृ न चार्पिंतं कर्मेति। न च भगबति अपिंतं कर्म भवतील्यर्थः, चकारादी कारणत्वाभावात् तस्मात्सर्वकर्मसु भक्तिः सहृकारिणी ॥ श्थ।।

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

न यदिलन्र। प्रतिपाद्कानामिति। इतरशेषत्वेन गहः:प्रतिपादकानाम्। प्रमागेलादि। भारतस्याम्नायार्थंत्वान्नैवमिति
 परमग्रे न कृतार्थत्वादिकम, किन्तु धर्मादय एवेल्यर्थः। कथमर्थविशोषाभावात् इ्यत्यत आहुः-तत्र्यम्यमित्यादि हरेर्येश दूति। हरेरेझो न, किन्तु तन्त्वेन प्रतिपाद्दितम, वाचो बेनुवदि्यर्थः। प्रकारान्तरेणापि फलाभावं उ्युत्पादयन्ति वच ह्ड्यादि, तथा च साम्नो भगवत्रियत्वाट्रागाद़ीनां च मोक्षमार्गत्वात्तद्भावेनापि तथेत्यर्थः। सुख्येल्यादि। भारतानां प्रतिपादकमिति भारतवदिति च भारतपदुग्गुप्पत्य्या भगवत्रतिपादकरवाभाबेन भगवतः शास्खार्थंव्वाभावान्न मुख्यतया प्रतिपादकत्वम्, तत्रमेयस्य भगवत्कार्यकत्वंव्वाभावाद्रग्वज्ञातीयत्वाभावात्तर्सारूप्याभावदेकेत्र मुख्यतया प्रतिपाद्यितस्य प्रझंसार्थंव्वाभावात् ‘छत्रिणो यान्ति, कुन्ताः
 भगवान् लक्ष्यत इति न लक्ष्पणयापि। प्रकरणभेदाभावान्र तेनापि। आदिपपदेन ठ्यक्जनाताल्पर्ये। न च 'मुनिर्विनक्षु' रिति वाक्या-
 समाख्यया फलन्यभिचारेण च तथा निर्णययत्। तद़ेतद़भिसन्धायाहुः न दोष इति। अकृतार्थत्वादिद़ोषो नेल्यर्थः। वयस इमे
 मेनेयर्थः, प्रथमपक्षेडबद्धवंवं कैर्तृदोषात्। द्वितीये बुद्धिपूर्वकम्। तृतीये आरोपितमिति ज़ेगेम्। तन्तेति। अघविकावने अर्मिन् श्रोके सिद्वमर्थमाहुः भगवस्सम्बन्धिनामिं्यारभ्य इतिनिरुपितमिल्यन्तम्। भगचचछछ्ड़ा इति। मुख्यतया भगवत्र्रतिपादकाः शब्दाः
 साद्धचं वैदिकमिति द्वैविध्यं नैष्कर्म्यनिरअनपदबोधितम्। भक्त्यनलब्कृतस्य केवल्स्य तस्योभयविधस्याशोभायां गमकमाहुः ज्ञानस्येल्यादि । तथा च गृहशोभया दीपसयेव ज्ञानवतो भवतो मनःप्रसादाभावेनाशोभया ज्ञानस्याशोभा गक्यत छत्यर्थः। अशोभा चात्राल्पप्रकाशकत्वरूपा विवक्षितफलाजनकत्वर्पा च क्षेया। ननु भत्ययावेपि भगवदवतार्वात् व्यासस्य कथमशोमेल्यत आहुः सुवर्णेयादि। ननु साइचे पख्यविशतितर्चज्ञानेन वेदे ‘तमेव विदित्वे’लादिषु घह्मज्ञानेनैव फलस्योक्तर्वात तत एव


पतान् ह्धा लोकायतिककापिलान्। विकर्मस्थान् द्विजान् शूद्रान् सबासा जलमाविशोदि'ति पुराणेषु तस्यारोगेयर्थः। तहिं सेख्वरे कथमझोभेयत आहुः सेश्ररेल्यादि। तथेल्यध्याह्हार्यम्। तथा सेश्वरोपि नास्तील्यर्थः। तत्र हेतुः सगुण एवेति। तन्मते ईैख्यरस्य सर्वद्ध सात्रिक्रविग्रहाविनाभावाछीकारात्तन्मतीयेश्वर्स्य नाच्युतत्र्रमिति प्रणिधानहुपतद्भक्तरपि नाच्युतमक्तित्वम। अत एव तदशोमेल्यर्थः । तर्हि वैदिके कथमशोभेत्यत आहुः वैद्विक ह्यादि । समन्बयाध्याये 'राब्द् इति चे’दिति सूत्रे वैदिक्याः सृष्टे-
 दैविकत्वम्, तद्भावे यज्ञस्य लौकिकर्वात्। 'सर्वापेक्षा च यज़ादिश्रुतेरश्वव’दिति तार्तीयीकेधिकरणे ज्ञानस्वरूपोपकारार्थं सर्वा-

 तथा च ₹नेहरूपत्वामावान्न सा भक्तिरित्यर्थः। अपेश्रार्थकन्वेनानुक्तसमुचायकर्वमभिप्रेल्याहुः किं बहुनेत्यादि । इस्याहति। इति कैमुतिकन्यायेनाहेत्यर्थः। कुतः पुनरिति। अन्रापि शोभत इल्यनुपज्जते। विऐोषणन्रयतात्पर्यमाहुः तन्रेयादि । नेति। अग्रे संसाईजननात्तथेत्यर्थः। नास्तीति। ‘यहकरोषी’त्यादियीतावाक्येरर्पण एव कर्मबन्धनमोक्षकथनात्तथेत्यर्थः। तदाहीति। तस्मात्तद़भावेऽशोभामाहेल्यर्थः। भवतीति। फलसाधकं भवतील्यर्थः ।। ?२।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी।

नन्वितिहासपुगणादिषु तत्र तत्र भगचच्चशो वर्णितमेव, कथमर्णितमित्याइएँच प्रायशब्दप्रहणामिप्रायं उयर्नक्तियथेति। तन तु भगनच्चशोक्यतिरिक्रवर्णनमयुक्तमेव मननशीलेषु श्रेप्ववादिति सूचयन् सम्बोधयतिनहे मुनिवर्येति। यधा च प्राधान्येन धर्मार्थकाममोक्षाएयाः पुरुषार्थस्तन्र तत्र त्वयाडनुकीर्तिताः तथा प्राधान्येन वासुदेवस्य सर्वर्त्तर्योमिणो महिमा न हि
 नेति। चित्राणि गुणालङ्ふएयुक्तन्वेन चित्तचमत्कारजनकानि पदानि यस्मिन् तथामूतमपि यद्वचो चाक्यबन्धः जगरपचित्रं जगतां श्रणवतां वद़तां प्राणिनां पवित्रत्वापादकं हरेर्योा न प्रगुणीत न प्रवड़ेत् तद्वायसं तीर्थं काकहुल्यानां कामिनां रतिस्थानं उशान्ति मन्यन्ते। अत एत्र च₹ च कर्हिचिद्वपि नितरां प्रीत्या न रमन्ति। के ते इस्यपेक्षायामाह-उशिक्क्षया इति, उशिक्य अतिकमनीयं भगवच्चरणकमलं क्षयो निवासो येषां ते भगवद्भक्ताः कथं तेषां सर्व्यागेन तत्र निवास इ्याकाध्क्षायामाह्-हंसा इति। यथा क्षीरनीगविवेकिनो हंसास्तद्वत्तेडापं विषयभोगस्य दुःखहेतुषवं भगवचरणारविन्दसेवाया: परमानन्दुजनकरवं जानन्त्यतस्तन्सेवन्ते
 त्वहम्। मढ्न्यंत्त न जानन्ति नाहं तेम्यो मनागपि" इस्यादिवाक्येम्यः स्वकीयत्वेन भगवन्मनसि वर्त्तमाना इत्यर्थः। अत्रायं द्टान्तः सूचितः। यथा मानसे सरसि विचरन्तः कमरीयपद्मखण्डनिवासिनः प्रसिद्धाः हंसास्यक्विचित्रान्नद्युक्तेड्युच्छिष्टगर्त्ते काकक्रीडास्खाने न निरमन्ते तथा अगचद्का अपि कामिजनरतिजनके विपयमोगे न निएमन्ते इति। अ习्र कर्तृगतं बद्नं शब्द्
 सकलोद्धारकत्वात् सद्दिराददरणीयत्वांच सफल इस्याह-तद्वारिवसर्ग इति। स चासौ वाग्विसों वाचः प्रयोगः जनानां समूहो जनता तस्या अंं मोक्षप्रतिबन्धकीभूतं पापं विपावयति नाशायतीति तथा सः 1 स क इस्यपेक्षायामाह-यस्मिन् वाग्विसर्से अबद्ववत्यपि काव्यालङ्छारदिकलिपतशब्दद्रोषादियुक्तेडपि पर्भतइलोकं अनन्तस्य यशोभिर्टितानि नामानि भवन्ति। ननु भगवन्नामाङ्फितस्यैव वाग्विसर्गस्य पापनिवर्त्तकर्वे किं प्रमाणमित्यपेक्षायामाह यदिति। साधवः परकार्यसाधनपरा विवेकिनो यत् यानि नामानि वक्करि सति शृण्वन्ति, श्रोतरि सति गृणन्ति वर्णयन्ति, अन्यदा स्वयमेव गायन्ति, अतः सदाचार एव तत्र प्रमाणमिति भावः ॥ १? ॥ \% न केवलं भर्कि विना वाक्यबन्ध₹यैव वैयथंयं किन्तु परमपुरुषर्थमोक्षसाधनस्य ज्ञानस्यापि तद्विना वैयर्र्यमेव, कर्मणां तु तद्विना वैयर्र्ये किं वक्तठयमिल्याह—नैष्कर्म्यमिति। निष्कर्म डुभाशुरकर्मलेपरहितं घ्नह्म तदेकाकारं नैष्कर्म्यम्, अत एव अज्यतेडनेनेल्यक्जनं अविच्याख्यं तन्निवर्त्तक निएक्जनम्, एवम्मूतमपि ज्ञानमच्युते भगवति यो भावो भक्तिस्तद्वजितमलमत्यर्थ न शोभते सन्यगपरोक्षांय न भवति । यद्चेवं तदा राश्वत् साधनकाले फलकाले च अभद्रं टुःखप्रदुं यत्काम्यकर्म यद़कारणं


## हिन्द्री अनुवाद

आपने घर्म अदि पुरुषार्थंका जैसा निरुपण किया है, भगवान् श्रोक्षणकी महिमाका वैसा निरुपण नहीं किया $11911 \%$ जिस वाणीसे चाहे वह रस-भाव-अल छुरादिसे युक्त ही क्यों न हो-जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकणाे यशका कमी गान नहीं होता वह तो केंँके टिये उचिछ्ट फेंकनेके स्थानके समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवरके कमनीय कमलवनमें विहरनेवाले हंसोंकी भाँचि अह्यधाममें विह्दार करनेवाले भगवच्चरारविन्द्वाश्रित पर्महुंस

भक्तंकमी उसमें रमण नहीं करेते॥ ?०॥ \% इसके विपरीत, जिसमें सुन्द्र रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दोंसे युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक इलोक भगवान्के सुयशासूचक नामोंसे युक्त है, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाशा कर देती हैं; क्योंकि सत्पुरूष ऐसी ही वार्णीका भ्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं।। ११॥ ॥ \% वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी:ग्रापिका साक्षात् साधन है, यदि भगवन्क्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी सोभा नहीं होती। फिर जो साधन औरंसिद्वि दोनों ही दशाओंमें सद़ा ही अमझ्झहरूप है वह् काम्य कर्म और जो भगवान्कों अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अंहैतुक (निष्काम ) कर्म भी कैसे सुदोभित हो सकता है ? ॥ २२॥
अथो मझ्दामाग भवानमोघहक्य शुचिश्रवा: सत्यर्तो धृतन्रतः ।
उरुक्रमस्याखिलन्व्वमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्दिचेप्टितम् ॥?₹॥
ततोडन्यथा किंचन यद्विवथ्तः पृथग्ह्रास्तल्कुतरूपनाममिः ।
न कुत्रचित्कापि च दुःस्सिता मातर्लभेत वाताहतनौरिवाईपद्पम् ॥ १८॥
जुगुप्मितं घर्मकेतेऽनुझासतः स्वभावरक्तस्य महान् च्यतिक्रमः।
यद्वाक्यतो घर्म इ्तीतरः स्थितो न मन्यते वर्क्य निवारणं जनः॥ १५॥

तदेवं भक्तिशून्यानि ज्ञानवाक्चतुत्यर्मर्मकौशाल्यानि च्यर्थान्येव यतोडतो हरेेश्ररितमेवानुवर्णंयेयाह। अथो अतः कारणात्। अमोघा यथार्था हक धीर्यस्य शुचि झुद्धं भ्रवो यशो यस्य सत्ये रतो धुतानि व्रतानि येन स भवानेवं महागुणस्तावत्। अत उरुकमस्य विविषं चेप्टितं लीलां समाधिना चित्तैकाइयेणाखिलस्स बंधमुक्तये व्वमनुस्मर रमृत्वा वर्णयेयद्यर्थ। एतचच वाक्यांतरमिति मध्यमपुरपप्रयोगो नानुपपन्नः ॥ १३॥ \% किपक्षे दोषांतरमाह तत इति। तत उरुकमचेप्टितालपथग्-
 स्थितानवस्थिता सती मतिः कदाचिक्कापि विषये आपपदं स्यानें न लमेत बातेनाहृता घूर्जिता नौरिव। तदुकं गीतासु "ठ्यवसा-
 भारतादिपु कृतं धर्मादिवर्णनमकिंचिक्करमिस्युक्तं प्रत्युत विर्दद्बमेव जानमिल्याह जुणुप्सिमिति। जुगुण्सितं निन्यं कान्यकर्मादि स्वभावत एव रक्तस्य तन रागिण: पुरुष्य धर्मकते धर्मार्थमतुशासतस्तव महानयं ठयतिकमोऽन्यायः। कुत इलयत आह। यस्य वाक्यतोऽयमेव मुख्यो धर्म हति स्थित इतरः प्राकृतो जनः तस्य काम्यकर्मादेरन्येन तत्वज़ेन कियमाणां निवारणं स्वयमेव वा त्वया क्रियमाणं यद्वा "न कर्मणा न प्रजया घनेन ल्यागेनैके अमृतत्वमानझुः", इति श्रुला क्रियमाणं निवारणं यथाथंमेतदिति न मन्यते। किंतु प्रवृत्तिमार्गानधिकृतविषयं तदिति कर्पयति। तदुक्तं मतंतरोपन्यासे भहृँ: "तन्रैवं शाक्यते बक़ुं येंडधपंग्वादयो नराः। गुह्यस्वं न शक्ष्यंति कतुं तेषामयं विधिः॥ नैप्टिकन्नह्मचर्यं वा परित्राजकतापि वा। तैरवइयं महीतन्या तेनादावेतदुच्यते ॥" इ्यादि ॥ १५॥

## भीवंरीधिरकृतो भावार्थद़ीपिकापकारः

इत्यर्थ इति। स्मरणे प्रयोजकता मतकर्टका सा वर्णनायैवेति भावः। विश्वनाथस्तु-सत्यं तह्यंच्युतभाव एव सर्वोवृृ्टव्वेन तवाभिमतः। स च तन्नामल्रीलाकीर्त्तनश्रवणाद्यिभिरेव भवति। तत्र नाम रामकृषणादि प्रसिद्वूमेव। लीला कीट्रशी तवाभिमता तामुपदिश्रोल्येक्षायामाह-अथो इति। अमोघह्टक् अव्यर्थज़ानः। लीला हि भक्तिमति झुद्धे चित्ते स्वयमेव झफुरति। तस्याः स्व्रकाशत्वादनन्तत्वादतिरहस्यत्वादुन्यथा केनापि वक्कु गुहीतुं चाशक्यत्वर्वादति भावः। समृत्वा च वर्णय तदेव खुद्दयरास्त्वम-

 चिस्तैकात्येण स्मर्यतां रमृत्वा च वर्ण्यतामिति स्वामिचरणोक्तमेतनेतिपदुम्। तदर्थंस्तु एतदुरक्रस्गेय्यादि। अथो महाभाग इल्यतः पृथग्वाक्यमिति। तत्र व्रतानि शरणागतपालनादीनीति झेयम्। महाभागेति। महलस्यत्युत्सवरुपस्याप्रसिद्दो भागोंशो महाभागस्तद्वताए इति यावत्। अत एवामोघहीिति। तीर्थस्तु समाधिना दर्शनगुह्टसमाधिभेदेेन त्रिबा मिन्नानां भाषाणां

 यात्मिकाहमतन्वनिश्वयात्मिका बुद्दिरेकैव चतुर्णामाश्रमाणां साध्या विवक्षिता। सांख्यविषया योरविषया च बुद्विरेकफल्व्वादेका
 भगबस्पादाः। परमेख्याराधनेनैव संसारं तरिष्यामीति निश्रयास्मिका एकनिप्टैव बुद्विरिह्ह कर्मयोगे भवतीत्यन्ये। कर्मंकांडे पुनर्बरहुराखा अन्तंतभेदा: कामानामानन्याद्ननन्ताश्र। तत उस्कमचेष्टितादन्यथा यत्रिकचनापि किं पुनर्बहु विचक्षतो वक्तु-

 घूर्णोयेत्वा नानास्यानं नीत्वाडSहता ठ्याहता ततो निमज्जत एव यथा तथा तैर्श्शानकर्मकाव्यकौराल्लादि़िरपीति विइवनाथः 119811 प्रन्युत वाक्यालंकारे। तव तु का वार्त्ता ? साक्षाद्देदेनोक्रमपि न मनुत हूल्याह-यद्येति। तत्रवृत्तिमार्गान-
 भारतादिशा|स्रं कृतं किं तु कामिलोकानां भगवद्वक्तिमनिचछूनां शास्त्रे प्रवर्तनार्थमेव प्रथमं गाम्यसुखपक्षेपो द्तः । न तु मे तः तात्पर्यं "मुनिरिवक्षुर्मंगवद्रुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्।ः यस्मिन्न्वुणां ग्राम्ययुखानुवर्दैर्मतिर्गृहीता नु हरे: कथायाम" इति विदुरोक्तिरेव प्रमार्णमिति चेस्सल्यम्। उपकारे प्रवृत्तान्त्वत्त एव लोकानामपकार एवाभूद्दिल्याह-जुगुप्सितमिति। घर्मकृते विदुरोक्तन्यायेन भगवद्वर्मग्रहणर्थमेव जुगुल्सितमनुशासतः काम्यधर्माद्युपद्श़तस्वत्तः [सकाशादेव स्वभावरक्कस्य विषये पुप्पत्तित एव रागिणो लोकस्य महान्ड्यतिक्रम उपप्लवो जातः। कुत" इल्यत आह-यद्वाक्यतो वेद़व्यासवाक्यतो धर्म इति। इत्तरः भाक्छृतो जनः "देवान्पवृृन्समम्यच्चर्य खाद़न्मंसं न दोषभाक", इल्यादिविधावेव स्थितस्तस्य धर्मस्य निवारणं "सर्वर्मर्मान्परित्यन्य मामेकं शरणं अज" छ्यादिवाक्येन क्रियमाणं न मन्यते, कि तु प्रवृत्तिमार्गानधिक्रतविषयमेतद्वाक्यमिति कलूपयति। तदुक्तमिल्यादि स्वामिवत्। अत्र संदर्भरतु-तदेवं हरियझो गौणीकुल भारतादिषु कतं जुगुप्सितकाम्यकर्मादिवर्णननप्राचुग्ग्रं लोकानां तदेकनिपृत्वाय जातमिट्याह्-जुगुप्सितमिति। स्वभावरक्तस्यानादिविषयवासनया स्वभावत एव कामनापरस्य पुरुषस्य घर्मकृते भगवद्धर्मपर्यंतस्य निषकामस्य धर्मस्य कते भगवद्वर्ममेव तत्र पर्यवसाययितुमुमु निरन्तरमेव निन्ध्ध काल्यं कर्म श्रासत उपदिशातो न तु वेदे प्रवर्तनार्थं तत्परोचनया यत्किचिद्नुन्य मुहुरपदद्तः कस्यचिद्यस्यापि महान्क्यतिकमो वेद्ततात्पर्यलंघनेनान्यायः स्यान्, भवतः स्याद्दिति तु कथं श्राणीति भावः। ननु वेदेपि ताह्वाम्यकर्मकथनस्य निरंतर्ता हुरये तत्राह् यद्वाक्यत इरि। यस्य तद्विधस्य वाक्यतो दुरहहवेद़र्थनिण्णायकाद्वाक्याद्वचनमात्रत्। किमुत नह्मलोकप्रसिद्धूतकोटिविस्तरपुराणेतिहासतः
 बक्तृतया चिन्तनं तब स्वल्पतमवाक्येनान्यस्य प्रचुरतमवाक्येनापि न मन्यते, यस्मात्तव शिष्याणामपि जैमिन्यादीनां प्रति-
 वर्ण्यतामिति भावः। अतो "न बुद्विभेदं जनयेंद्जानां कर्मसंगिनाम।। जोषयेस्सर्वकर्माणि विद्धान्युक्तः समाचरन्।।" इति शीगीतावाकयं ज़ानायूपदेष्टृविषयमेव न तु भगवद्वर्ममहिम त्वताह्दाविषयम्। तटुक्तं श्रीमद़ितेन 'स्यं निंश्रेयसं विद्धान्र वक्तयज्ञाय कर्म हि। न राति रोगिणोऽपध्यं वान्छतोडपि भिषक्तमः" इति तह्हरोपदेरो सर्वेषामेन परमविश्चासास्पद्ब्वादिति भावः॥ १५॥

## श्रीराधारमणन्दासगोखामिचिरचिता दीपनी न्याख्या।

न कर्म्मणनि। कैवल्योपनिषद् चतुर्थच्राह्मणम्। तत्र धनेनेतन्र पूर्वंनकारस्यानुषछ्जः। एके महात्मानः आनखुः आनशिरे प्राताः। इति श्रीमच्छंकरानंद्स्वामी॥११५-३६॥

## श्रीमी्धीराघवह्याख्या

तदेवं लोकहितार्थं प्रवृत्तस्य तव केवलत्रिवर्गतत्साधननिरूपणमनुचितमित्युक्तं भवति। यतः न्रैवर्गिककर्मणोऽनर्थगर्भत्वमतस्वमखिलानिष्टपरिहारेण प्रायेण भगवद्भक्तियोगनिष्पाद्कतर्चेप्टितज्ञानजनकं प्रंधं कुर्विल्याह् अहो इति। हो महाभाग, भगमत्र भगवदंशभूतत्वमखिलनिगमन्रहट्वृ्वं च। भवान्स्यरतः सत्यं भूतहितं तस्मिन् रतः न केवलं स्यरत एवापि त्वमोघह्टक् सत्यमूलममोघमवितथं पइयतीति तथाभूतहिताचरणाय बद्ददीक्ष इसर्यः, कथमेवमहोभाग्यं ज्ञायते इसतो विशिनष्टि-श्रुचिश्रवा: शुचि विझुद्धं भ्रवः लोकहितार्थमवतीर्णो ठ्यासः इत्येवंविधा प्रथा यस्य सः हेतुगर्भाण्येतानि विशोषणानि, एवंविधस्यानर्थगर्मत्रैवर्गिकनिरूपणमनुचितमिति भावः। उक्कविधस्वमुरकमस्य उरवः विपुलःः कमाः पादविन्यासाः त्रिलोके यस्य तस्य भगवतो यद्विचेष्टितं तद्वेव नृणामखिलानां बंधानां गर्भजन्ममरणादिर्पाणां मुक्तये बंबेफ्यों मुक्तये बा समाधिना अनुस्मर, सम्यगललोचन-
 न्यथा वैपरील्येन तत्कृतरूपनामसिः पृथग्द्हाः पृथग्मूतन्संबंधरहितानर्थान् विनक्षतः चर्णयतस्तवात एव दुःस्सिता मतिः कदाचि-


विवक्षसे चेन्नानाविधार्थद्रिशनसते मतिः कापि तक्कृतरुपनामभिः-कृत ₹ति भावे कः कर्मेयर्यः-नस्योर्कमस्य कर्मरूपनामभिः हेतुभिराख्पद्ं प्रतिष्टां न लमते। बुद्देरव्याकुलुवं नाम भगचक्कर्म प्पनामगोंचरत्वं तन्न सिध्यतीत्यर्थ:, यथा वा तेन वायुना हतोलपथं नीता नौरासपदं न हमते तद्वत्, यद्वाडतः उरुकमाद्न्यथः संत्वेन उरक्रमानात्मकत्वेनाघह््मात्मकस्वतंत्रवरतुत्वेनेति यावत् यकिकचन वस्तु वित्रक्षतः वर्णयितुमिच्छतः अत एव तहकतैरुरुकमकृत्दे वमनुष्यादि रूपनामभिर्हेतुभिः पृथग्दशः पृथग्ट्टेस्तवात एव दुःस्थिता मतिः काषि कर्हिंचिद्यास्पद्ं न लभेत। यत्किंचन विवक्षितं चेत्तदुरक्रमात्मकतया तद्विभूतित्वेनैव चर्णयेश्रेत्तव मतिः सुस्था सलास्पदं
 प्राधान्येनोरकमचेप्टितं वर्णनीयं तर्पसंगादपि यतिकचिद्वस्तु वर्णयितुमिष्टं तद़पि तद्विभूतितयैव वर्णनीयमेवं चेन्मतिरव्याकुलान्यथा तु व्याकुला भवतीति भावः॥ १४॥ \% \% भूतहिताचरणार्थ प्रवृत्तर्व्वमहितमेव कृतवानसीयाह् जुगुप्सितमिति। स्वभावरक्ष₹येल्यर्थकामयोरिल्यादिर्थकामयोः स्वभावत एव रक्तस्य जनस्य धर्मक्रतेर्थकामसाधनधर्मार्थमनु ुासतः भारतनिर्माणद्वारा बोधयतस्तवायं महान् ठ्यतिक्रमः चिकीरिंतविपरीतानुप्ठन्रूप आपतितः। भूनहितं चिकीर्षितमधुना तद्विपरीतमेव कृतमिल्ययं महान् व्यतिकम इल्यर्थः। अत इदें जुगुप्सितं निंदितं हृतं स्वभावत एवार्थकामपारवइयमूलकतापन्रयाभिहृतं जनं प्रति पुनरर्थकामसाधनमेवानुति-
 कामयर्हेयव्वेनोक्करवान्न दोषश्वेयत आह यद्वाक्यत इति। पर: कृत्नवेद्दीतरस्ततोर्वाचीनोऽकृत्स्नविज्जनः अस्य तव वाक्यादर्थकामसाधनमेव धर्म इति स्यितः, अर्थकामावेव निरतिशयपुरुषार्थौं तत्साधनमेव निरतिशय धर्म इ्यधध्यवसाययुक्तः तस्य न्रिवर्गस्य निवारणं न मन्यते। व्वया त्रिवर्गस्य विस्तरेण प्रतिपादिततवात् त्रिवर्गस्य निवारणं त्वद्भिप्रेतमिति जनो न जानातीयर्थः॥ १५॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावत्री।

अधुनालंबुद्विहेतुं विज्ञापयतील्याह अत इति। हे महाभाग अपरिभितभाग्यनिधे, उक्कम्रकारेण कर्मझ्ञानयोर्हररिमक्ति-
 एव सत्ये निर्दुःखानंदानुभवैरतः शरणागतपालनादिधृतृं व्रतं येन स तथा अत एवामोघज्ञानोऽत एव भवान्पूज्यक्वं सकलसजनसंसारबंधनविध्वंसनाय उरकमस्य बहुपराकमस्य तव यज्जगर्सृष्ट्पिपालनादिविशिष्टचेश्षितं बत्समाधिना दर्शानगुह्यसमाधिभेदेन त्रिधा भिन्नानां भाषाणां मध्ये यथास्यितवस्तुकथनलक्षणया समाधिभाषयानुस्मर भगवन्महिमर्पत्वपाद्कश्रीभागवताख्यम्रंथं कुरू। तेन कृतावतारप्रयोजनालंबुद्विर्भविष्यतीति भावः। 'अखिलधर्मगुमये इति पाठे' समस्तभागवतधर्मरक्षणायेत्यर्थः।। १३॥ \% \% केवलधर्मादिविषयशास्बहृल्यानर्थोपि भवतीति ज्ञापयतीलाह अतोन्यथेति। अत एव भगवन्महिम्नोन्यथा विरूद्वतया यद्धर्मादिपुरुषार्थकथनाय विवक्षित तत्रिकचन यत्किचिन्न पुरुषार्थोपयोगि कुतस्तक्छुतरूपनामभिस्तर्मिन् गंधे धर्मादिफलटवेन प्रतिपादितस्वर्गादिगतलावण्यादिहुपमदनकलिकेलाद्विनामवत्पदाथ्थैः पृथग्द्रास्ते मम सुखह्तेतव इति वस्त्वयथार्थज्ञानिनो रागादिदोषपदुप्टत्वेन दुःस्सिता मतिः कर्हिचिक्कापि कस्मिश्विद्विषयेपि समुद्रे वातेन वायुना आहता विघटिता नौस्तरीवा₹पदुमाश्रयं न लमेतेत्येकान्वयः। तस्मालकेनल्धधर्मादि विषयशास्तकृतिरनर्थकारीति भावः। अतोन्यथा श्रीभागवतकृतिमंतरेण यरिंकचन प्रंथकरणं विवक्ष्तितं तद्ग्रन्थ-
 भवेदन्येषों निद्धिताधर्मकारी चेति ज्ञापयति जुगुप्सितमिति। स्वत एव म्रवृत्तिधर्मादिषु रागिणोडज्ञस्य पवृत्तिधर्मादिकृतेतुशासनं कुर्विति प्रेरणं जुगुष्सितं व्वाहौैरिति शोष:, न केवलं निंदितं किंतु महान्व्यतिक्रमः वृक्षाद्धः पतितस्य दंडेन ताडनवन्निःसीमोऽन्यायः। कुतः ‘स यत्र्माणं कुरूत’ इति न्यायाद्यद्वाक्यतो धर्म इति तस्य जनस्य हृतरस्थितो जनो निवारणं न मन्यते इल्यन्वयः। यस्य भवाह्रास्य बचनाद्वर्मोडयमिययुतिध्तस्तस्य प्रवृत्तिमार्गास्यितस्य जनस्येतरर्मिन्निवृत्तिमार्गस्थितः जनः ख्रुकादिन्नायंय धर्मः न चरतेति निवारणं न कोति तस्मात्ताह्द्यांथकृतिरनपेक्षितेति भावः। , घद्वाक्यत्त इति। यस्य भवाह्छेस्य श्रेष्ठस्य वाक्यतो चचनात् प्रतीत एव धर्मः मुख्यपुछुपर्थहेतुरिति यदुत्तरो जनः अधिकारी स्थितः विश्वस्तस्सस्य जनस्य कुमार्गप्रवर्तमानस्य निवारणं सः न मन्यते चेत्तस्य श्रेप्टस्य महान् व्यतिक्रमः अन्यायो यतः, अतो जुगुप्सितमिति संबंधः। कुमार्गसक्ताः स्वस्मिन् विश्वस्ताश्ओेत्तस्मात्ते वारणीया एव, न पुनः प्रवर्तनीया इति कृपालोर्धर्मे एवेति भावः॥३५॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टृतः ऋमसन्द्रर्भः

तदेनंतं हरियशो गोणीकृय भारतादिष्त्कं जुगुप्सितकाम्यकर्मादिवर्णन्राचुर्य लोकानां तद्देकनिप्रत्वाय जातमियाह जुगुप्सितमिति। स्वभावरक्तस्य अनाद़िविषयवासनया स्वभावत एव कामनापरस्य पुरुषस्य घर्मकृते भगवद्वर्मपर्यंत्य निष्कामस्य घर्मस्य कृते भगवद्दर्ममेव तत्र पर्यवसाययितुमनु निरंतरमेव निन्यं काम्यं कर्म शासतः उपदिशतो न नु वेदे़े अवर्तनार्थं तत्ररोंचनया लिंकिचिदन्नूग्र मुहुरपवदतः कस्यचिद्वन्यस्यापि महान् ठ्यतिकमो वेदतावपर्योल्र्रंघनेनान्यायः स्यात्, भवतः स्यादिति तु कथं ज्रवा-









## भीमद्विश्यनाथचक्रर्तिकृता सारार्थदर्शिनी।


 यशो यस्य तथामूतो भवान् भवति। अतः सत्ये रतो। हढव्रत्र सन्न अखिलानां जनानाम् अलिएस्य बंधस्य वा विमुक्तये तस विविधं चेश्चित हीलं समाधिना चिच्तैकायेगे रमर। कीला हि भक्तिमति घुद्धे चित्ते स्वयेव सफुरति, तस्याः स्वकाझख्वादनं-










 चेत्-सलम्, उपकारे प्रवृत्तात् त्वत्त् एव लोकानामपकार एवाभूदियाह् जुगुप्सितमिति। धर्मंकते विदुरोक्नन्यायेन भगबदूर्म-




 घहीतनवया तेनादावेतढुच्यते ॥' इ्यादि ॥ ३३॥

## श्रीमम्बुकदेवक्रुतः सिद्वान्त्वद्दीपः।

यतो भगवदीयानि ज्ञानकम्मवाक्चातुर्याणि मुमुष्षूकारकाणि अथो अतः कारणात् उर्कमस्स उववः बहुविस्तृतः कमाः चरणविन्यासा यस्य तस्य यद् विचेप्प्तिं चरित्रपतिपादकं पुराणमिति यावत्, अखिलानों मुमुक्षणां बंधविमुक्षये बत् समाधिना
 यस्य स गुनिश्रवाः सत्ये घद्सणि रःः सटरतः धृतानि लोकहितावहानि अवानि येन स धूतत्रः-एवंभूत्य्य तब किमसाध्यमिति


 अविषये प्रवृत्ता ठ्यामोहिता सती मतिः कर्हिचिक्कदाचिद्वि कचित्कसिमिभ्विदपि विषये आस्पदं स्थानेंन लभेत बाताहतनीरिच



 पेण तु। गच्येन दत्ते श्रादे तु संवत्सरमिहोच्यते।" श्राद्वकल्पे जुगुप्सतवं स्वभावरक्तस्य जीचस्य धर्मकृते पितृपोषणास्यधर्मर्थम् अनुशासतो भवतः मह्हान्क्यतिकमः। ननु मंद़ानां स्वाभाविकप्रवृत्तिनिवृत्योर्नियमार्थमिदमुक्कं पुनः सदुपदेशेन तनिवारणं शाक्यमत आह् यदिति। यच्यस्य तव वाक्यतः इतरः लौकिको जनः धर्मोयमिति छढविश्वासेन स्थितः तस्य हिंख्रूस्य कर्मणः सदिः: किग्रमाणं निवारणं न मन्यते॥ ॥१॥

## श्रीमहूह्नमाचार्यदिशिता सुबोधिची च्यास्या

यतो मक्ति०्यतिरेकेण ज्ञानं कर्म वा न फलसाधकम् अत आवर्यकत्वाल्लाघवाच मुख्यतया भक्तिरेपदेष्रतया, सा च श्रवणसुपा प्रथमं श्रवणसापेक्षा वा। अतः श्रोत्यचिषयत्वेन भगवर्चरित्र भक्तिमागोंतुसारियोगजधर्मेण स्मृत्वा कथयेत्याह अतो महाभाग इति । यद्यपि अस्माभिर्जायते तथाप्यधिकाराभावात् वक्तुं न ाक्यते, तव च्वेताह्राधिकार इति महाभागेति संबोधनमू। मनसा भावितोर्थः कदााचिद्न्यथा भविष्यतीति न संका कर्तठगा, यतो भवानमोघद्टक् अमोघा दट्टिर्यस्येति, नापि त्वदुक्तमन्यैनींगीकर्तव्यमिति शंकनीयमिल्यभिप्रायेणाह श्राचिभ्रवा इति। शुचि पविन्र श्रवः कीर्तियंस्येति लोके ह्याद़रणीयसुपमेतदेव किंच तवाप्येतदे़ेवाभीष्टमिल्याह सत्यरत हूति । सत्ये रतः भगबद्धर्मव्यतिरेकेण अन्येषामसलत्वात्। किंच यथा व्रताचरणं धर्मंहेतुः तथा
 भगचति न संतीति मंतबंवं, यतोयमुरुक्रमः उरु अधिकः कमः पादविक्षेपो यस्य वामनस्य कमात् एकेन पद़ा सर्वलोकाक्रमणमिलग्रे विस्तरयिष्यामः। स च कालनियमककभगवश्चरित्रावेशादे़ेव भवतील्याह-सर्वे हि जीवाः स्वभावतो बद्वाः कालपाशेन, तेषां बंधननिवृतिर्महानुपकारः। सा च कालनियामकमगवचरित्रावेशादेव भवतीलाह अखिलबंधमुक्तय इति । लोकवेद़योरपसिद्धर्वात् उपायांतर्माह समाधिनेति । भगवानेब स्वयं सर्वोच्चारकः स्फुरिष्यति अनु पश्यात् त्वयापि समर्त्तव्यं विशेषचेष्टितमक्तिजनकं न तु व्या-
 हि सर्ववस्तुषु मरीचिकावन्नियतत्वाभावात् भगवतो गुणानामनंतव्वेपि नियतत्वम्, अतः कार्यसमापिशंक्रया प्रथमत एव तन्नारंभणीयम्। किंच विचरदशायामपि दु:्यात्मकत्वान् तद्विचारिका बुद्विरपि दुःस्खिता भवति तदाह् अन्यथेति। ततो भगवर्चरित्रात्
 अनादरणीयमिति वाक्यसमातिः, तदनूद्य दूषयति चद्विवक्षत इति। वचनानंतरं ममैव दुःखं भविषयतीति किं वक्कन्यं तद्वक्तुमिच्छत एव भवति, तन्र हेतुः पृथम्द्याः भगवत्वेन स्तोत्रेण तत्पर्यवसानामावत् मिन्नतया निसुपणमावर्यक, तथाच मगवद्वर्माะफुरणाद्-
 भगवर्कतानि ततश्र सिद्धव्वाभावान् स्यं कृत्वा ख्यं निरूपणे स्वयमेव पर्यवसानमिति कर्हिंचिद्वि कस्मिंश्चित् काले कस्मिंश्रिदेशो च बुद्धिराएपदं न लभेत । सर्वस्यापि बुद्विकृतत्वात् अन्यदन्यस्यासपद्ं भवति, अन्रझ्कव्वेन स्वाश्रयाभावाच्च टुःस्थिता दुष्टतयावस्यिता स दोषो वायुंवत् सर्वतारिकों बुद्विनौकामिव नाभीष्टदे़ेश प्रापयतीयाह वाताहतेति। आहता घुर्णिता एवमपर्यवसानेन
 मिति। यथा अपेयपानादिकं धर्म इति बोधकस्य नरकपातस्तथा देहादि़म्वात्माध्यासं कृत्वा तन्निर्वाहार्थं यतनीयमिति वक्षुतु-

 न निवर्त्तेतेति भगवदाइोल्लंघनखूपो महान् व्यतिकम: कूपेंधपातनेनेव। नन्वन्यो निवारयतु, तथाच फल्यावान्नातिकमो भविष्यतील्यत आह यद्वाक्यत हैि। इतरः स्वतो विचाराक्षमः पुरातनचकविशवासात् धर्मोयमिति निशिचतबुद्धिः अन्येन अस्मदादिना क्रियमाणं निषेधं न मन्यते, यतो जननधर्मा जनन एवाभिरतः बहुधा श्रुत्वापि निषेध ऊर्वरेंतसां प्रशंसेति। तथा च भट्टाः ‘येंधपंग्वाद्यो नरा गार्ह्थ्यानहोः ते संन्यासादावधिकारिण इति विकल्पो वा उभय ज्वाहणमम’’तिवन् ॥ ३५॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्र्रपुखणोत्तमचरणविर्रचितः सुवोधिन्नीक्रकाशः।

अतो महाभागेलन्न। इलाहेति। इतीदमनेन सन्दुर्भेगाहेल्यर्थः। ताद्शा इति सर्वमोचकाः। अम्र:सदद्यध्वादिति। चरित्रयाधान्यज्ञापनहेतोस्तथाववात्। ननु समाबौ भगवत्कुरणे ठ्यामोहकमपि स्फुरिएयतीति चेत्, त习्राहुः तस्यापीयादि। तथा
 * ॠ तोोन्यथेलन्य। विपरीते बाघकमाहेति। अधिकारसां्थक्यनिष्पादक भगवच्चप्टितोपदेशरूपं साधनान्तरमुपदेष्टुं चरित्रतिरिक्तकथने बाधकमाहेयर्थः। बाधकमुपपाद्यन्ति अभिधेयेल्यादिना। नियतबवाभाबादिति। बुद्विकल्पतत्वेन स्थिरत्वाभावत्र।


तथेल्यभिधेयापर्यवसानमतिरिककथने बाधकमिलर्थः। ननु भगवद्गुणेष्वव्यानन्य्यस्य भवद्रिरक्कत्वाद्यं दोषस्तत्रापि हुल्य इति चेत्, त习्राहुः भगवत इ्यादि । तथा च बुद्विक्पितत्वाभावेन स्थिर्व्वान्तेषां सम्यक्यनं सम्पद्येत हति न तः्रायं दोष इलर्थः।
 एवं वैयासज़्ञानस्य स्वरूपसिलट्रवोधकं दोषद्वयमुत्त्वा मूलन्याख्यानेन सफुटीकुर्वन्ति तद़ाहेत्यादि। अन्यकेति;। आनन्दसपा-
 परं तस्य करं निवृत्तिरियाकाइक्षायां किश्बनेल्यस्य फल्तित्थ वदन्तस्तन्निवृत्तिप्रकारमाहु: अनादरणीयमिति। अन्र ततोन्यथेन्युत्दिश्य किश्चनेट्यनादरणीयत्वं विधीयत ह्यनादुरणीयत्वकथनादे़े वाक्यसमाप्तिरिति तद्रोषनिवृत्तिरियर्थः। तद़नूथेति अन्यथाकथितमनाद्रणीयत्वेनानुच। तथ्पर्यवसानाभावाद़िति। भगवत्पर्यवसानाभावात्। दुःस्थेति दुःखिता। दुःस्सितपद्यस्यममर्थ



 तेनादावेतदुच्यते’ छृति मतान्तरोपन्यासे आहुरिस्यर्थः। 99 ॥

## श्रीगिरिधरक्रता बालप्रबोधिनी

यतो ज्ञानकर्मगोसत्र तन्रोक्कं फलं भक्तिसाहित्येनैव, न स्वातन्न्येणेति ववंदर्णितस्यापि भारतादेवेंयर्थ्यमेन। अथो तस्मात् हे महाभाग, उरवः कमा लीला यस्य तस्य यद्विविधं चेष्टितं लीला तत्समाधिनाऽनुर्मर, स्मृत्वा चाखिल्लग्राणिनां बन्धमुक्तये वर्णयेति केषेणान्वयः। तत्र च तव सामर्र्यममस्ति यतो भवान् घृतत्रतः धूतानि व्रतानि घह्नचर्यादी़नि येन सः। तद्वारणमपि भगवत्र्रीज्यर्थमेवेति सूचग्मनाह-सत्यरत इति, सत्ये भगवति रतः प्रीतियुक्कः। अतो भगवत्पसादे़न तव वर्णितं नान्यथा भविष्यतीय्यमिप्रायेणाह-अमोचह्टलिति। अमोघा यथार्था हक् हृ्टिर्येस्य सः। ठ्यवहाएतोडटयेतद्वर्णनं भवतों युक्तमिल्याइयेनाएशुचिभ्रवा इति, शुचि शुद्धं श्रवः सर्वलोकहितार्थमवरीर्णो व्यास इति कीर्तिय्यस सः। यद्वस्माभिरपि तच्चेप्टितं ज्ञायते तथाप्यधिकाराभावान्न वर्णयितुं राक्यते। तव ववन्राधिकारोऽसीति महाभागेति सम्बोधनेन सूचितम्॥१३॥ \% \% विपक्षे दोषमाहतत उरुक्रमविचेप्टितान् प्रथग्र्राः पूश्ग्वस्तुन्येव ह्क् च्टिस्ताप्पर्यं यस्य तस्य अत एवान्यथा मदुक्तात्रकारान्तरेण यक्किव्यन यत्किच्विदुव्यर्थान्तरं विवक्षतो चक्रुमिच्छतस्तव तया विवक्षया कृतैः सकुरितैः रूपैः पदार्थैः नामभिस्तद्वाचकराब्दैश्र दुस्स्थिता अनवस्थिता सती मतिः कर्हिंचित् कद़ाचिद्वि काले कापि देशे विषये वा आस्दं स्यानं न लभेत। तत्र छष्रान्तमाह-वातेति, वातेन
 बहुशाखा हनन्ताश्र बुद्रयोडन्यनसाथिनाम्' इत्यादि $1198 \| \%$ ननु कामिजनानां भगवचशइइश्रवणे प्रवृ₹्तर्थमेव प्रथमतो महाभाततेडर्थकामादिवर्णनं कृतं, न तत्र ताटपर्यमिति चेत्, सत्यं तथापि तद्विरद्वमेव जातमिल्याह-जुगुप्सितमिति। स्वभावत एवार्थकामयोः रक्तस्य रागवतः पुरुपस्य धर्मकृते भागवतधर्मम्रहणार्थमेन जुगुप्सितं निन्धं काम्यकर्मादि अनुझासतः भारतादिनिमोंणद्वारा बोधयतस्तव महान् न्यनिक्रमः चिकीर्षितविपरीतनुण्पन रूपोऽन्याय आपतितः। यतो भूतहितेच्छया कृतं तत्तेषामहितमेव जातम्, कथमेवमियमेक्षायामाह-यदिति। यस्य तव ‘देवान् पितन् समभ्यचर्च्य खादन् मांसं न दोपरभाक्’ इल्यादिवाक्यतोऽर्थकामादिसाधनमेव मुख्यो धर्म इन्येवं सितः कृतनिश्शयः इतरो विवेकिण्यतिरिक्तः प्राकृतो जनस्तस्यार्थकामसाधनधर्मस्य निवारणं त्वयैवान्यत्र क्रियमाणं अन्येन वा तच्वजेन क्रियमाणम् "नन कर्मणा न प्रजया न धनेन ल्यागेनैके अमृतत्वमानखु:" इस्यादिश्रुल्या वा क्रियमाणं ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं झारणं इ्रज’ इति भगवतापि क्रियमाणं न मन्यते ‘अनुरक्तो गुणान् झुते विरको दूषणान्यथा' इति न्याय्यत्। तत्र रागस्य सर्वाद्यथार्थमिदं निवारणमिति न मन्यते, किन्तु प्रवृत्ति-
 न राध्ययन्ति कर्तु तेपामयं विधिः 11 नैप्टिकं अह्मचर्यं का परित्रजजकतापि वा। तैरवइयं गुहीतन्या तेनादावेतदुध्यत्ये इसादि 11 ११॥

## हिन्दी अनुबाद

महाभाग ठ्यासजी ! आपकी हष्टि अमोघ है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण एवं छढत्रत हैं। इसलिए अब आप सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे मुक्त करनेके लिए समाधिके द्वारा अचिन्य श़्कि भगवान्के लीलाओंका स्मरण कीजिये 11 १२॥ \% जो मनुषग्य भगवान्की लीलाके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह् उस हच्छासे ही निर्मित अनेक नाम और रुपोंके चकतरें पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेद्भावसे भर जाती है। जैसे दवाके झकोरोंसे डगमगाती

हुई डोंगीको कहीं मी ठहг्नेका ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चश्वल बुद्धि कहीं मी सिरि नहीं हो पाती। १४। \% संसारी लोग स्वभावसे ही विषयोंमें फँसे हुए हैं। धर्मके नामपर आपने उन्हें निन्दित (पशुरिंसायुक्त) सकाम कर्म करनेकी भी आंज्ञा दे दी है। यह् बहुत ही उल्टी बात हुई; क्योंकि मूर्खल्रोग आपके वचनोंसे पूर्वोक्त निन्द्धित कर्मको ही धर्म मानकर 'यही़ी मुख्य धर्म है' ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं मानते।। ११।।

विचक्षणोड्स्याहीति वेदितुं विभोरनन्तपार््य निवृतितः सुखम् । प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो मनन्दूर्शाय चेष्टित विभोः ॥ १६॥ त्यकत्र्वा सधमं चरणाम्बुजं हरेंमेजन्नपक्कोडथ पतेत्ततो यदि । यत्र क वा मद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आपोऽमजतां स्वधर्मतः ॥ १७॥ तस्यैंच हेतोः प्रयतेत कोविदों न लम्यते यद्श्रमतामुपर्यंधः । तह्गभ्यते 'दुःखगदन्यतः सुखं कालेन सर्नत्र गभीररंहसा॥? 1 ॥ न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन्मुकुन्द्सेठ्यन्यवद्ध संसृतिम् । स्मरन्मुकुन्द्वाङ््युपगूहनं पुनर्चिहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः॥१९॥ इदं हिं विशं भगवानिवेतरो यतो जगहस्थाननिरोधसम्भवःः ।


## श्रीधर्स्वामिंविरचिता भावार्थद्दीपिका

 तत्राह। विचक्षण इति। विचक्षणो निपुण: कर्विदेन निचृत्तितः सर्वंक्रियानिवृत्यास्य विभोः सुखं निर्विकल्पकसुखत्मकं स्वरूपं वेदितुं ज्ञातुमर्हीति। न पुनरविचक्षणः प्रवृत्तिस्वभावः। विभुत्वे हतुः अनंतः कालतो दे़्शतश्र पारं न
 दर्शाय। भवानिति त्वमिस्यर्थः। पाठांतरे हे भबन्निति सन्बेंधनम ॥ १६॥ \% एवं तावत्काम्यवर्मद्देरनर्थेहुतुत्वात्तं
 य्तन्वेति। ननु स्वधर्मल्यागेन भजन् भर्तिपरिपाकेन यदि कृतार्थो भवेत्तदा न काचिचिंता, यदि पुनरपक एव ब्रियेत ततो
 कर्मानधिकारानानर्थशंका। अंगीकृत्याप्याह वाशच्दः कटाक्षे। दत्र क वा नीचयोनाबव्यमुष्य भक्तिरसिकस्याभद्रममूतिक नाभूदेवेग्यर्थः। भक्तिवासनासद्रावादिति भाचः। अभजद्रिस्तु केवलं स्वधर्मतः को वा अर्थ आतः। अभजतामिति षष्धी तु सम्बन्धमाः्रविवक्षया 11 १ง ॥ \% \% ननु स्वधर्ममाः्रादपि "कर्मणा पितृलोकः" इति भ्रुतेः पितृलोकपापिः फलमस्टयेव
 पूर्ववत्। तन्तु विपयसुखमन्यत एव प्राचीनकर्मणा सर्वत्र नरकादावपि लंभते दुः़्खवत् यथा दुःखं प्रयत्नं विनापि लम्यते तद्वत्। तदुक्तम् "अप्रार्थितानि दुःख्यानि यथैवायंति देहिनाम्। सुसान्यपि तथा मन्ये देन्यममत्रातिरिच्यते" इति॥ ३८।। \% \% यदुक्तं य习 क वाभद्रमभूदिति तदुपपाद्यरि। न वा इति मुक्रन्दसेवी जनो जातु कद़ाचित्कथंचन कुयोनिगतोडपि संसृति नाव्रजेन्नाविशोत्। अंग अहो ! अन्यवत्केवलकर्मनिष्ववदिति वैधर्म्ये हृान्तः। कुत इल्यत आह। मुक्रुदांप्ररुपगूहनमालिगनं पुनः स्मरन्विहातुं नेच्छेत्। यतोऽयं जनो रसम्रह्ः रसेन रसनीयेन गुह्यते वशीक्रियते यद्वा रसे रसनीये ग्रह् आम्रहो यस्य। तदुक्तं भगवता "यतते च ततो भूयः संसिद्धौं कुरूनन्द्न। पूर्वर्यासेन तेनैव हि्यिये ह्यवशोडपि सः" इति ॥? ॥ \% तदेवं भगवलीलां प्राधन्येन वर्णयेट्युक्तं तत्र को भगवान् काश्च तस्य लीला इस्यपेक्षामाह्। दददं विख्वं भगवानेव। स त्वस्माद्विश्यस्मादितरः। ईम्बरात्रपंचो न पृथगीम्बरस्तु प्रपंचाहप्पृरगिलर्थः। तन्र हेतुः। यतो भगवतो हेतोर्जगतः स्यिय्याद्यो भवंति। अनेनैव लीला अपि दर्शिताः। यद्वा इदं विइवं भगवान्। इतर इव यः स जीवोऽपि भगवान्। चेतनाचेतनः प्रपंचस्तद्वर्थतिरेकेण नास्ति, स एकै-
 चार्यवान्पुरुषों वेदेल्यादिश्रुर्यर्थसंपाद्नाय प्रदर्शितम ।1 2०।।

## 

अन्राक्षिपति-नन्विति। इस्यर्थ इति। मचन्छछब्द्योगे मध्यमपुरुषपयोग आर्षः। पाठान्तरे भवन्निति पाठे है अवत्भिति
 बर्णयेयाह-विचक्षण इति। इतरः प्राकृतो विवेकरून्यो जनः स्थित इत्युक्त विचक्ष्णो विवेकी जनस्तु अस्य विभोः सुखं निवृत्ति-

 श्रेष्ठस्तत्त देवेत्तरो जलः" इति न्यायेमाविचक्ष्रणपि तत्रैब प्रवर्त्तेतेत्यतस्तदर्थमपि भगवचरितं वर्णयेयाह। गुणैः प्रवर्तमानस्यात पबानात्मदो बुद्विविवेकरान्यस्य जनस्य बन्धमुक्तये चेष्टित लीलां दर्राय। हे विभो तत्र समर्थ! यताडसावपि सर्वतो निवृत्य शुद्धां भर्कि कृत्वा तदीयं सुखं लमतामिति भावः। यद्वा एवमवतारणीयम्। ननु यदि निवारणं जनो न मन्यते तह्यधधुना तवदुप-
 सन्तीयाह-विचक्षण इति । विभो: कथंभूतस्यानन्तपारस्य। तत्र कालतोन्ताभावमाह। प्रकर्षणगधुरापि वर्त्तमानस्य। तेन तस्य तच्चेष्टितस्य भूतपूर्वमात्रत्वं न ज्ञेयमिति भावः। पमाणतोन्ताभावमाह। गुणैः सत्वादि़िभिर्न भवत्यात्मा देहो। यस्य चिदानन्द्वमयविम्रह्स्येल्यर्थः। न हि घनचिद्वसतु केनापि प्रमातुं शाऋयत इति मावः। सन्दुर्मस्तु पूर्वममिप्रेतं यझोवर्णनमेवोपदिशति। विचक्षणो भवानित्यन्वयः। हे विभो यतो विचक्षणो भवान् सर्वतो निवृत्तिपूर्वकमस्य विभोः श्रीभगवतः सम्श्चन्ध सुखं भर्तिरुपं वेदितुमर्हति योग्यो भचति ततो हेतोरनात्मनः पारमार्थिकबुद्विहीनस्यात एव गुणैविष्ययैस्तत्सुखेन प्रवर्त्तमानस्यापि जनस्य कृते तस्य चेष्टितं लीलामेव त्वं वर्णंय "निवृत्तरर्षैर्पगीयमानाद्भवौषघाच्क्रोत्रमनोभिरामात्" इति तस्याप्यनायासेन सुखप्राष्त्युपपत्तेः। ततो निवृत्तानां तु सुतरामेच तदुद्युतं भवतीति भावः। ततश्र विचक्षणो यो भवर्ति स एव सर्वंविषयनिघृत्रा भजनान्तरेण यदुस्य भक्किरूपं सुखं तद्वेद्वितहुति। अतो यद्यपि "स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्र्य चात्मजम्। शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम" इ़ित। तथा "हित्वा स्वशिष्यान्पैलादीन्भगवान्बादरायणः। मह्यं पुत्राय शान्ताय परें गुह्यमिद़ं जगँ" इति तस्सैव मुख्याधिकारित्वमुक्तम् । तथापि "निवृत्ततर्षः" इ्यादिन्यायेन गुणे: प्रवर्तमानस्यापि हिताथं तस्य चेप्टतमेव वर्णयेर्यादि
 ननु "न बुद्विभेद़ं जनयेद्ज्ञां कर्मसंगिनाम। जोषयेतसर्वकर्माणि विद्धान्युक्तः समाचरन्" इति श्रीगोतोपनिषद्वाक्येन कर्मत्याजनं निषिद्वम । सत्यम्। तजज़्ञानोपदेष्टृविषयमेव। ज्ञानस्यान्तःकरणझुद्ध्यधीनत्वात्तचद्धुद्धेसु निएकामकर्माधीनत्वात्।
 वत्र्याज्ञाय कर्म हि । न राति रोगिणोडपथ्यं वांछतोऽपि मिषक्तम" इति। तस्मातू "सर्वंधर्मान्परिलड्यन्य मामेकं रारणं व्रज" इति "धर्मन्संत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तम:" इत्यादिभगवद्वाक्यवल्गान्नित्यैैमित्तिकस्बधर्मनिष्टाया अपि त्याजनयैव कैवलैव
 भजन्स्यादमुष्याभद्रं तावन्न भवेदेव देवर्षिंमूतातनृणां वितृणाम्" इस्यादे:। यदि पुनरपको भगवत्राप््ययोग्यो प्रियेत जीवन्नेव करंचिद्न्यासक्तसतो अजनाद् दुराचारतगा वा पतेत्तद्वपि कर्मल्यागनिमित्तमभद्रं सम्भवेदेव। भक्तिवासनाया अनुच्छिच्तिधर्मतवास्सूक्ष्मरूपेण तदापि सत्वात् , कर्सनघिकारादित्याह-यत्र क वा जन्मनि किमभद्रमभून्नाभूदेव। वाराब्द्स्य कटाक्षार्थकत्वात् "तुष्यतु दुर्जनः" इति न्यायेनैव पाताद्युपगमः। न तु वस्तुतः पातस्त"द्वेतुकं नीचयोनितवं च। "न ह्यंगोपक्रमे धंसो मद्रर्मस्योद्ववाण्वपि" इति श्रीभगचद्वाक्याद्मोघभत्त्यंकुरस्यावइयभाठयपत्रपुषपफलादित्वादिति भाःः। तत्र अवेदित्यनुक्त्वा भूतनिर्देशरसतु वादिनं प्रत्याक्षेपं सूचयति। सन्द्र्भस्तु यदि भगवर्राष्ययोग्यः स्याद्दायुःक्षयेण चित्रकेतुवद्पराधेन वा देहान्तरं प्राप्नुयात्। भरतवत्तस्मिन्नेव देहेपि बाल्याध्याविष्टः स्यात्तदा तस्य भक्तयभावसमयेपि यः स्वधर्मल्यागसतेनापि नाभद्रं अवेद्राक्तिवासनाया अनुच्छित्तिधर्मतबात्। ततभ्व यत्र काप्यवस्थायां तस्याभद्र्रं न स्यादेव। अभक्तानां तु को वाऽर्थः सततमण्यमिचारी स्यादपि तु सर्वोपि ठयभिचार्येव स्यादिति भावः $\|१ ७\| \%$ अः्राक्षिपतिनन्चिति। "अपाम सोमममृता अभूम"
 प्रवत्तंतामिति चेत् सत्यम्। कोचिद्तु नैबं तै: प्रतारितः स्याक्कर्मणा यो योर्थं आभासते स पुनरर्थभास एव नार्थ इति विमृर्ये्याह-तस्यैनेति। चस्वरूपसाक्षात्कारपूर्वक परमानन्द्युखं भगवद्विप्रहध्यानादि भक्तिसुखं वा तस्यैवेत्यर्थंः। पूर्ववत् अभजतामिल्यन्न यथा तृतीयार्थे षष्टी nथात्रापीसर्यः। नरकादौौ इहादिना इरूकरादिग्रहः। तत्रयत्नं विंना दुःखादिप्रापणमुक्षं भारतादावित्यर्थः। अत्र यत्नकरणे दैन्यमात्राधिक्यमिति भावः। अत एच पन्थान्तरेप्युक्तम्। "आयू रक्षति मर्माणि त्वायुरन्नं प्रयच्छति। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न देन्न्यं न पलायनम" इति। तस्माद़ैहिकार्थ सुतरां कर्म न कर्त्तवयमिति भावः। कालोत्र प्राचीन-





 तस्य गर्वयाहिल्यं सूच्चितम । भजनं न हास्यामीतीच्छामान्र मया कियते। तर्निर्वाहस्व्वीअ्वरस्यैय पाणाविति तदाशयः। तच हेक़:-





















## थीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

 शान्दः खलु मूलोक्त इवशान्द्यार्थभूतः ॥२०-२१॥

## भीमद्धीररामचन्याल्या

नन्वकरत्नविजनो न जानातु नाम, कुत्नवित्डु ममाभिभ्रायं जानाल्येवेल्यत आह विचक्षण हृति। यद़व्यस्य विभोर्भगवतः
 निबृत्तिघर्मनिछो भगबद्देभवाभिक्जो दुर्छम इति भाव:, तथापि गुणै: रजआदियुणमूलकै रागादिभिः प्रवर्त्तमानस्यानात्मनः आत्म-

 प्रलपि तद्थर्थमेवातो विचक्षणजनस्यापि सुखप्रतिपत्तये अर्थकामयोंहैंयव्वं भगवर्केषित्क्तनस्य निरतिशयुपुषपार्थसाधनत्वं च

 स्वधमें स्बमीहितं फलसाघनें घमें ल्यक्बा हंरेश्ररणणांबुजं भजन्भजमानो यः सन्नपछः अपककषायः पतेन्नियेत यदि
 लोकानुप्त्वा श्राश्यतीः समाः ॥ घुचीनां श्रीमतां गेहे योगघ्रोपिजायते। अथवा योंगिनामेक कुले भवति धीमतामिं'ति


मनुतिष्टतां कर्तरि पष्ठीयं को वार्थः आपः प्रात्तः न कोपीटर्यः। 'ते तं भुत्तवा स्वर्गलोके विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलेकं विशंति' इति भगवदुस्तेरिति भावः। अंतवदेवास्य तद्रवति 'तद्यधेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते पुवा होंते
 तटफलयोरपायांतरालभ्यत्वलभ्यत्वे वद्न् उपायांतरेम्यर्तु सुखसाधनोपयुक्तमेव भूतहितं कार्यमिल्याह तर्यैवेति। उपरि घ्रहलोकादिष्चधःपाताल्यािषु भ्रमतां जीवानां परह्रह्मानुभवात्मकं न लम्यते तस्यैव हेतोस्त्टुख्यसाधनोपयुक्तोपायद्र्शनार्थमेव कोशि-
 टुर्लंभ्यवेगेन कर्मणोल्युलक्षणमिदं अ्रमतामित्यनुषंगः, कालेन तदुद्वोधेन प्रार्चीनेन कर्मणा च अ्रमतां जायमानानां जनानामिल्यर्थ:, अन्यतदुपायांतरादेव कालकर्मादिर्रुपाहभ्यते दुःखब्यथा दु:ख्यं तद्वत् अप्रार्थितमपि दुःखं कालकर्मादिहेत्वंतरेणैन भवति तदूरैद्वै पयिकखुखमपीलर्थः। यद्वा भक्तिस!ध्यनैभ्रेयससुखस्याभूतपूर्वंववुःख्यासंभिन्नत्वज्ञापनाय भक्तिच्यतिरिक्कोपायांतरसाध्यस्य सर्वस्यापि डुः्खमिभ्रन्वमाह तदिति। अन्गतः अनभिसंहितफलवर्णाश्रमधर्मोपकृतभगवद्नक्तिक्यतिरिक्तोपायाच्यन्युसं महता कालेन सर्वन्र लम्यते तद् दुःख्वत् दुःखमिश्रमेव, टुःख्यासंभिन्नं तु प्रागुक्तोपायादेवेट्यर्थः ॥ १८॥ \% सन्र क वा भद्रमभूदमुष्य किमिति काहा सूचितमभिपायं सिंहावल्रोकनन्यायेन विवृणोति न बा इति। अंग हे बादरायण ! गुकुंदसेवी मुकुंद्यक्तो जनः कद़ाचिदपि करंचिद्वि संसुतिं नाव्रजेतिकतु ततो मुच्येतैवेल्यर्थः, इदं निष्पन्नभक्तियोगानिष्टपुषाभिप्रायकं ‘तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्द्ये अथ संपस्स' इति भ्रुतेः। अनिष्पन्नभक्तियोगोपि जनः अन्यवत्केवलकान्यकर्मिवन्न संसृतिं त्रजेत्, 'नहि कल्याणकृत्कश्निदि’’्याद्युक्तरीया कर्मिविलक्षणमेव प्रामोतीति भावः। तदेव विशद्यति ‘स्मरन्निति मुकुंदांघधुपगूहनं, गुह-संवरण हति धातुः, मुकुंदांघयोः संचरणं सम्यग्वरणं प्रपद्नमिति यावत्, तर्समरन्वोर्वदेहिकं स्मरन्निल्यर्थः तत्तुनर्विहातुं यक़ुं नेच्छेत्। कुतः यतो

 ह्दियते ह्यवझोपि स:' इल्यादिना॥ १९॥ * ॠ ननु के ते भगवदूगुणा ये मया वर्णनीगा इसपेक्षायां तेषामानंंयान्न मझोपदेष्टुं साकल्येन त्वया वर्णयितुतु वा शक्याः। किंतु संग्रह्टेण तान् दर्शायमीयायाह्ह इदीमिति। यतो यस्माज्जगत्थितिसंहारसर्गाः प्रवर्त्तंते स भगवानिद्ं विभ्यं एवमितर इवेतर एव वा ‘यधैचैवमि’ति चशब्दूस्याप्येवशान्द्पर्योयत्वानुझासनात्, विश्वामिन्नोपि विश्वविलक्षण इस्यर्थः, यत इति जन्माद्यस्य यत छ्यन्येव हेतौ पंचमी। भगवनिद्मिल्यनेन ‘सर्वं खल्विदं घह्य तज्जलनि’ति श्रुय्यर्थमिप्रेतः। एवं
 द्विशोष्यत्वतन्मूलकतद्विउक्षणत्वकारणत्वाक्षितोपास्यत्वमोक्षम्रद्वाद्वयो गुणाः सामधर्याद़्न फलितःः, एवमाद्यस्त्वया वर्णनीया इति भावः। तद्वि उक्तगुणादिजातं भवान्स्वयमात्मना चेद्, तथापि मया भवतः प्रादेश्शान्नं प्रदे़ा एव प्रादेशः स्वार्थेऽण्, प्रादेशामान्रं गुणानामेकदेशामात्रमेव प्रदूर्शितम्। यद्यपि जगदुपादानत्वाद़ीनं भगवद्गुणानामानंत्यं भवान् जानात्येव, तथापि पृष्टेन मया दि ख्यान्रं प्रद़र्शितमिल्यर्थः॥ २०॥

श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता प नावल्डी
समाधिभाषात्मकम्रंथेडधिकार्यभावादुपरन्यत इति न वक्तठयमिति विज्ञापयति विचक्षण इति। निवृत्तितो गुणैः प्रवर्तमानस्यानात्मनोस्यानंतपारस्य विभोः सुखं विचक्षणो वेदितुमर्हैति यस्मात्त्तो भवान् पूज्यस्त्वं विभोश्रेष्टितं दर्शयेत्येकान्वयः। अनुप्रितनिवृत्तिधर्मात्सत्रवादिगुणैजंगत्सृष्टचादौौ प्रर्वतमानस्यानात्मनः अस्वामिकार्यस्य जीवस्य अपरिमिवमूर्तेर्विभोर्मगवतः सकाशात् यद्रविष्यस्सुखं भवति तत्युखं विचक्षणो विशिष्टाचार्यः सारिवकम्रकृतिर्ज्ञातुं योग्य इति यस्मात्तस्माद्विभोः सर्वगस्य हरेख्रारितं समाधिभाषात्मकम्रंथकरणेन ज्ञापयेय्यतोधिकार्यमावान्नोपरंतठ्यमिति भावः। अनात्मनो बुद्वधादेर्गुणनः सत्र्वादिभिः शाब्दादिषु प्रवर्तमानस्य जनस्य सुखाय विभोइचेष्टितं दर्शयेति वा ॥ ३६॥ \# \% इतोपि प्रवृत्तिधर्मोपदेशो वरीयानियाह ट्यक्वेति। अथ स्वधर्मं ल्यक्त्वा हरेश्ररणांबुजं भजंस्तःः यद्यपकः पतेत्तदा अमुष्य यत्र क वा भद्रमभून्त, स्वधर्मं भजतां को वा अर्थ आत एवेत्येकान्वयः। भगवदविषयस्वधर्मानुष्ठानात्मक्रघृत्तिधम्मं सक्त्वा निवृत्तिधर्मविधायकशास्खोक्ताचारैः हरेःः पादपद्मं सेवमानः पुरुषस्तम्मादनधिगतापरोक्षज्ञानादिस्तंफलपरिपाके रागाचंतरायविह्तः स्वलेत्तथाव्यमुष्य पुंसः ‘क्षिम्रं भवति धर्मात्मे’यादिप्रमाणाच्चत्र क वा जन्मांतरे श्रीमदादिकुलोद्भूतस्य निवृ्वृत्तिधर्मात्मकं भद्रमेष्यतु निस्वितं यत्तदतीतवव्वेन भण्यतं इति वचनादप्भूद्रविष्यत्येव। केवलं प्रवृत्तिधमं मजतामनुतिष्टतां अस्यलनेपि धर्मादिषु को वा पुरुषार्थ आको न कोपीति भावः। तस्मान्निवृत्तिधर्मविधायकाए स्रं भवान्करोविवति प्रार्थये। $19 \| \%$ तस्माद्विवेकिना प्रवृत्तिधर्म विहाय निवृत्तिधर्म



 श्रेयानजिति भावः। यथा पापिना ग्ययन्नवरेण टुःखं उस्यते तथा निवृत्तिध्राणागपि साधनसाममीं विना निरायासेन










 ऐोष इसन्वगः॥२०॥

## थ्रीमजीवगोख्वामिकृःः कमसन्द्यर्:

पूर्व्वमभिघेतें यझोवर्णनमेव सपहमुपदिशति विचक्षण दति। विचक्ष्णो भवान् छ्यन्वयः। हे विभो यतो विचक्षग्रो















 कथं भगवत एतहाह्रवबं तराह ददं हीति। हि यसमादिदे विश्नं भगवानिव नतु भगवानेव स्सात्, गतोडसी विभ्बसादितरो।





## 

किश्य तदापप वं धर्मान्वरं विनिन्य भगबद्रयझ एव वर्णयेयाह विचक्षण इति। इ्तरः प्राको विचेकग़न्यो जनः




 झुखां भंकिं कुत्वा तदीयं सुखं लमतामिति भावः। यद्वा एवमबतारणीयम--ननु यदि निवारणं जनो न मन्यते तहीधुनापि



 जनयेदक्ञातां कर्मसंगिनामू। जोपयेत् सर्वकर्मांजि विद्धान् युक्तः समाचरर्नि'ति श्रीगीतोपनिषहाभयेन कर्मय्याजनं निषिद्धमे।





















 तु न प्रभोर्मजनं हास्यामी'ति पुनरपि भजनमारभत एवेसर्थः। अन्र विजह्यादियनुन्त्वा विहानुं नेच्छेदियनेन तस्य गठर्वराहिल्यं






 यताइसी भगवानितरः अस्माद्विय्यस्मादन्वः। कथं विखं भगवानिव कथं विश्यस्मादितरसस्त习ह घत इति। घस्मान मायाशक्तिमतो



 तते' इड्यमरः॥ 1111

श्रीमच्नुकदे वक्कतः सिद्धान्त्रमदीपः।
ननु ‘वेढ़े रामायणे चैंन भारते पंचराइके। आदाबंते च मध्ये च हरिः सर्वन्न गीयते।" इति वचनात्समर्वन हरिचेश्रितं वेदितन्यम् ! न च वाच्यं कर्मादिषु प्रवृत्तेन हरिचेश्वितं तत्तद्य्रन्थे स्थितमपि कुतो वेनितुं शक्यमतो निवृत्तिमार्गपदृर्शानपूर्वकं हरिचेश्वितं
 स्मृतः। प्रवृत्ताश्व निवृत्ताश्र्र निवृत्तोस्मि प्रतिम्रहादि" "्यादिस्मृदेश्र निवृत्तिमार्गावगमात् वेप्टितस्य तत्र तत्र द्रप्रचयत्वाच्च तत्राह् विचक्षण इति। अस्य विभोर्विचेप्टितमुक्कभ्रुतिस्मृतिगम्यात् निवृत्तितो निवृत्तिमार्गात् सुखं यथा भवति तथा वेदितुं विचक्षणः कभ्विद़धिकारी
 एवं तावद्भगवद्रक्तिन्जित कर्मड़ि सर्वमशोभनमतो भगवचचेष्टितं दर्शयेत्युक्तं संप्रत्येतद्धाहर्याय कर्मनिरपेक्षहरिमजनस्यायथावद्-
 ननु कर्मंणा पितृलोक इति श्रुतिः कर्मफलमाह कथमुच्यते को वार्थ आतो भजतां सधर्मत इल्यन्र हरिभजनं निरतिशयनित्यपात-

 न तेषु रमते बुधः" इति॥ १८॥ \% \&जनफलमुपर्य्यधो अ्रमद्रिरपि यन्न लं्ययते तन्रिरतिशयानन्तानन्द्रूपं कर्मफलं तु दुःख्योद्र्कमित्युक्तं तद्रेव प्रपंचयति नेति। अन्यः कर्मनिष्: स हि कर्मफलमोगानन्तरं संसृतिं जन्ममरणप्रवाह्रुपां पुनः प्राप्नोति,
 तु मुकुन्द्ं प्राप्य वै निश्रयेन जातु कदाचिद्धपि कथक्वन केनापि प्रकारेण संसूतिं नाव्रजेत् ‘मामुपेत्य तु कैन्त्रेय पुनर्जन्म न विद्यते'
 गुद्यते। 19 \% \% ननु को मुकुन्द्रो यः सेव्यो यत्सेवी संसारं न व्रत्जति कर्य तेन स्वसेवकस्य संसारस्य च सम्बन्ध इल्यत आह इद्वमिति। यत उपादाननिमित्तरुपात् जगत्स्थाननिरोधसंभवाः स भगवान् मुकुन्द्ः सेठयः, कारणं तु ध्येयमिति श्रुतेः, जगत्कारणठ्यतिरिक्तमुपा₹यं नास्तीति भावः। तेन सह् चिद्धिद्यात्मकस्य सर्वस्य वस्तुजातस्य सम्बन्धमाह-इद़ं कार्यंप्रं चिद्धिद्दात्मकं विशवं तदुपलक्षितं काल्यादिकं च भगतानेव छंद़ोनुरोधेनैकारस्याने इकारः। ननु भगवतः परिणामिव्वं प्रसज्येत इ्यत आह-स्वर्पतो विइवेतः मिन्नः। तो़्रें चेतनाचेतनयोर्बह्नगा सह् भेदाभेदेः सम्बन्धः "अंशो नाना उयपदे़शान्, अन्यथा चापि दाशकितवादित्व-
 तथापि प्रादेशमान्रमेकड़ेशमान्रं प्रद़र्शितम् ॥ ロ०॥

## श्रीमद्रहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी छ्याख्या

ननु तथापि मीमंसाद्वयेन मार्गद्वगस्य सिद्धववात् किमनेन तृतीयेनेत्यत आहृ विचक्षण इृति। आत्मसुख्वं हि निवृत्तिमार्गे प्रकटीभवति। घह्मसुखं च परं शुकवत् सर्वपरिलागेन वैराग्यं च नेदानीं संभवति तदर्धं च नूतनप्रग्नेनेन तद्देतोरेवास्तु किं तेनेति न्यायेन स्वतंत्र एवायं मार्गोस्त्वित्यभिप्रायेणाह्-विचक्षणः कस्रिद्वेव अस्य जगदूनंतपारस्य देशकालापरिच्छिन्नस्य सर्वेहोपरतितनुसुखं वेदितुमर्हिति तावतापि न कार्यसिद्विरि्यिएह विभोरिति। अनात्मनो देहादेः गुणैर्विषयैः प्रवर्तमानस्य न त्युखमिति पूर्वेण संबंधः। नेयध्याहारः, अथवा तस्य निवृत्तितस्तनसंगाभावेन। ननु तेषामपि कृतार्थकरणे समर्थः। यद्वा प्रवर्तमानस्यार्थ तस्संबंधी वा भवान् ददृर्थ यन्नकरणात् तदुद्वारारं भगवदूगुणा वक्तन्या इस्यर्थः। निर्वाहकमाह विभोरिति 11 १६।। \% एवं चतुर्भिः ग्रोकैः उपक्रोपसंहाएाभ्यां चरित्रकथने विधिनिस पितः। तस्य मीमांसामाह द्वाभ्यां ल्यक्त्वेति। ननु भगवत्कथा केन श्रोतठ्या
 त्वाद्सच्छाख्ता स्यात्, सर्वाधिकारित्वान्न निवृत्तिमार्गनिष्ठव्वं तथा सति वा अवक्तक्यमिति तन्रोच्यते-धर्मकर्तरभिरेव ओतनवं परं धर्मपर्यागेन जन्मांतरसहस्र्रेपिवति वाक्यात् यथा निवृप्तिमार्गि धर्मपरित्यागः तथात्रापि ‘तावक्कर्मोणि कुर्वीते’ति भगवद्वाक्यात् घाधकानां चा चिरकालसाध्यानां वा परिड्यागः। तथा च ल्यक्तेति विधिः स्यात्ताह्दोषु धर्मय्यागवचन इल्यन्रोक्तर्थोनुसंधेयः। तत्र हेतुः अस्वधर्ममिति दे़हादिधर्म तदिधिकारेण वा प्रभृतं स्सस्य तु जीवस्य दासत्वात् भगवत्सेवैव स्वधर्मः 'दाशकितवादिकमष्यधीयत'
 चरणसेवा जीवानां स्वाभाविको धर्मः। अंशत्वेपि अंशिनः सेवा मुख्या। येषामष्येतदववास्तं तेषामपि देहधर्मापेक्ष्या अंतरंगमू अन्र मतांतरमनूद्य दूषयति यद्यपक इति। अथ यदि पतेदि़ति जीवस्य दासत्वेन स्वधर्मत्वात् पतनरांकैव नास्ति। भगवत्सायुज्यसाधन-

त्वाच अयमेव च तस्य पाकः 1 पर्यवसानात् यत्वौपाधिकं जीवत्वं तदा अस्वाभांविकाधिकारकृतत्वात् अपकता स्यात्, तथापि न पतनशांका परमोषाधित्वाल्। अथ भिन्नग्रक्रमेण विचार्यते ज्नह्मभावं प्राप्तस्य नायं धर्म इति, तथा सति पतेत् पुनर्जीचभावं प्रान्नुयात् तलापि भजनात् नान्यत इल्याह् तत इति। एवमपकपक्ष्ं घह्सभावाच अंशापक्ष्षमून्य दूषयति यन्र क वेति । साक्षाद्रगवत्सायुज्यहेतुभगवत्सेवायामपि यदि पातः तद़ा क साधनांतरे तस्य भद्रं भविष्यति। साधनं हि पूर्वांकस्थासाध्यमेव वेत्यनादरे काषि साधने तस्य भद्रं न भविष्यतीयर्थः। यदा स्वाभाविकमजनज्ञानाद़ीनां न पुरुषार्थपर्यवसायित्वं नदा दूरापास्तमन्यधर्माणामिल्याह को वार्थ आत्तो भजतां स्वधर्मत ड़ति। अभजतामसेवकानां केवलदेहाद्यध्यासेन प्रबृत्तानां लौकिकानां घ्राह्मणाद्यधिकारेण प्रवृत्तानां बैद्किकां च ये घर्मास्ते वस्तुतः सतां पर्रर्माः। ततर्वान्यधर्मैः को वार्थः प्राप इति स्वशबद्वेनोच्यते। अभजतां हि फलं नह्यांडमधग्यस्थानप्रातिः तर्टेते
 इति भगवद्विमुखानां धर्मः परधर्मत्वात् ल्याज्य एव। अथ पतेदिस्यन्राषि न साधनानुष्टानेन कस्चित्पतति, स्थूणानिखननन्यायेन न केनापि विरोधः $\|$ ? $1 /$ * \% किंच प्रमाणबलविचरेण साधनसुखत एतदुक्ष प्रमेयबलविचारेग फलमुखताइधुना निरुप्यते। 'त天यैव हेतोः प्रयेतेत कोविदो न ल⿰्यते य.द्यमतामुपर्यधः।' पुरुषोत्तमः तदनु तस्यैव ₹पांतरमक्षरं सर्वकार्यकर्त्व तस्यापि रुपांतरं सर्वाधिकारी कालः, कालस्यांशामूतौ कर्मस्वभावौ, पुनरक्षरस्य रूपांतरं यज्ञः, पुनरक्षराद्रूप भे पे प्रकृतिपुरुषौ, ततस्तः्वानि ततो ब्रह्मांडं तत्र पुरुषांशा अस्मदादयः। तेषां प्रयतन्यतिरेकेणापि प्रल्ये पुरुषतामधये कालाधीना: केचलं बुदूबुद्वत् नानाभावं प्राप्तुवंति। तन्र विचारयतु देवानां प्रियः कि फलमिति ? तस्मात् अक्षरपयंतमनिल्यत्बेन तुच्छत्वात् कालेनापि सिद्धि: न तदर्थं यत्नः कर्त्तह्यः। भगवद्धजनं तु न कालसाधयम् । पुरुषोत्तमपर्यवसायित्वात्। न हि पुरुषोत्तमसेवा तदुंतरंगैः क्रियमाणा बहिरधिकारिप्रेरिता भवर्वत, कालगम्यत्वाभावात् सर्aन्न अगवन्मार्गे भगवत एव साधनत्वेन विधानाच। हुग्ते च लोके महाराजातंरंगसेवकानां नाधिकार्यधीनत्वम्। ननु देहेंद्रियाणां कालप्रवाह्स्यानां परिग्रहार्कथं न कालार्धीनत्वमिति-पुरुषोत्तमपरिग्रहादिति झ्रूमः। तस्मात् तस्यैव हेतोस्त-
 भजनस्य सिद्बत्वात्तशाह 'न लम्यते यद्डमतामुर्पयध' इति उपरिेन्रह्मपर्यंत स्थावरपरंतं अ्रमतां जीवानां तन्र रारीरेण तत्तच्छरीरधर्मेग वा यन्न लमयते तद़्थं यत्नः कर्त्तर्यः। तद् द्विविधं यत्त्तु पूर्वोक्तचरणसेवा धर्मरुपा, सेवाया लोकवेद़सिद्वत्वेऽपि न भक्किसेवा तस्सिद्धा। यद्यपि ज़ानार्थमपि प्रयत्न एताहरो भवति, तथाप्यक्षरपर्यनसानात् न पुरुषोत्रमप्रातिः, अठग्रचेतसामिति वाक्यात्
 स्वभावयोः प्रवृत्तिः नाकालसाधये। किंच अहष्ट्रं नाम पूर्वजन्मनि कृतकर्मणोवांतरव्यापार रूपधर्माधर्मलक्ष्षणम् | तत् कस्य कर्मणः ? कि भगवत्रीतिहेतोरहेतोर्वा, आय्यतु नाहष्टं जनयति, हष्टेनैव भगवस्रीतिजननात् फलविपर्यय₹त्वसंगतः। नापि प्रीतिहेतोः, अफलटवेन तद्धर्थ न क्यापारजननं संभवर्वि। किंच कर्मणां प्ररोहैकस्वभावत्वात् जन्मनो नांतिमत्वसाधकत्वम्। अंतिमे च जन्मर्न भगवद्रक्तिः भगवत्रसादैकलभवत्वात् 'स एष साधो चरमो भवाना'म'शि वाक्यात्। जातकेपि धर्मरुपसेवाया एव फलत्वेन झुमग्रहैर्जायमानत्वं तस्मादनन्यसिद्धर्वाद्रगवद्कावेव चत्नः कर्तक्यः। न च लौकिकसुखदुःखाभावार्थे यतनीयं, कालेनैव तस्सिद्दे:, दुःखवत् । अतो देहप्रामावेव तन्रोगस्य सिद्धवत्वात् स्वस्य पिष्टेपषणमिल्याह तल्धम्यत इति । अन्गतः पितृपुत्रभार्याद्दिभ्यः तेषामपि प्रेरकः कालः, स च कालकृतिसाध्यो न भवति, न च देशः स्वतंत्रतया साधनं तस्यापि कालाधीनत्वात्। तुल्यत्वेपि नियतसह्मावात् तदाह-सर्वत्रेति प्रतीकाराकरणार्थमाह गमीररंहसेति। तस्मादजनार्थं प्रयनः कतंठ्यः ॥ ३८। \% तन्र तर्कमाह न जनो जात्विति। ननु वैकुंठगतानामपि जयविजयादीनां पुनरागमनश्रवणात् नैकांततो भक्षिः फलसाधनं अगवतोप्यवतरणात् तत्संगेनावतारसंभवाच पराधीनत्वेनापराधसंभचाच तस्माद्रक्तिरपि नोतक्टहफलेति। तत्राह-न वै जनो जातिवति। अंगीकृत्यापि परिहारः। वस्तुतस्तु जयविजययोः घर्ममार्गानुसारेण कृत्रिमवैकुंठप्रामिः, अत एव तत्रैब वर्णनायां ‘ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधग्य हरिम्। बैकुंठः कल्पितो येने'ति च भगवता सह त्वागमनं परमानंद्वत्वल्फलमेव साधारणानामपि भागवतानां भगवत्सेवकसेवकानां दूषणमंगीकृत्मापि परिहार उच्यते, यथा भरताद्ध: यतो मुकुंदसेवी सर्वेम्यो मोक्ष्नदातुः सेवकः, अन्यवत् यथा सत्यवाढ़ी व्राह्मणः तन्र हेतु: स्मरनिति वाकशरीरभत्तयभावेषि कामुकस्स कामिनीस्मरणमिब परमानंदरुपचरणालिंगनं पूर्वंजन्म्मनि जातमधुना स्मर् यतो रसग्रहः रसेन ग्रहणं यस्य स तथोकः भगवत्कृपाभावेपि मार्गंस्यैव बलिप्हता तदाह यत इति॥ १९।। \% एवं
 पूरणाय 'आचार्यवान् पुरुषो वेढ़’'ति च शास्त्रार्थच्र्वाय च भगवंतं निरुपयति इद़ं हि विख्यमिति। भगवस्सरुपं च निरुपणीयं तद्द्वयं भेदेन निरुपणीयं तथा सति चरिश्रस्यानात्मत्वेन न तदावनायां संसारः स्यात्। अतो द्वयमभेदेन निरुपयति-इदं हि विरवं भगवान् विश्वमनूश्र भगवच्वं विधीयते, तथा सति सर्वन्र भगवद्हष्टिश्चेत् छृतार्थो भवतीति कार्यं भगवश्वेन निरूपितं 'सर्वं खर्रिवदं घह्म तजल्लनि'ति श्रुतिर्हिरान्देन सूचिता। उत्तममधयमाधमाधिकारमेदेन त्रिधान्र निहपणं कर्तन्यं, तत्रोत्तमे निरूपितं, मध्यमे ववेवम्-इदं विशवं भगवानिव न तु भगवान् तेनात्र सम्माननादिकं कर्तक्वं, नासक्तिरिति। निकृष्ट तु इदं विशवं भगवानितःः
 यतो जगत्थाननिरोधसंभवा इति। तत्र जगतः स्थितिर्भंगवत्येवेति भगवानेव जगतीति स्वाधारचवाइगवतः भगवानेव जगत्। मध्यमे तु भगवतः सकाशाजगयुद्ववः, तेन कार्यकारणयोस्तादात्स्यात् कार्योत्मना मेद़ः कारणात्मनाडभेद् इति भेद्सहिण्णुरमेद्सादात्म्यमिति वचनात् जगत् भगवानिवेति। मूढे तु भगवतः प्रलयकर्तृव्वान्नाशप्रतियोगि जगत् भगवांख्य सदातन हूतीतरः, किंच पूवं भगवचरिन्रं निरुपितम्। इद्वं हि विशवं भगवानिवेतर छति, ददानों भगवंतं निए्पयति एतो जगस्याननिरोधसंभवा इति, जन्माध्यस्य यत इति एक्षणं नि रूपितं भरति। एवमर्थभेद्मधिकास्रिभेद च संक्षपतो निहूप्य गुमस्सास्य विवरणं न कर्तव्यमिलाह् तद्वि स्वं्यं वेद् भवानिति तत्
 तथापि वै प्रादे़शमात्रमिति तथापि घद्वत्वेपि प्रमाणबलात् वै निस्रचेन गुख्पदेशःः अपेक्ष्यते। तत्र लौकिकपरिमाणे यथा प्रादेशाप्रदर्शिते तद्वि्दिगुणादिखूं हस्तादिकं जानाति तथा जगत्कर्वंवे ज्ञाते सर्वे इवरत्वाद्यः ज्ञाता भवंति। अथवा प्रकर्षेण आदेशः तन्मान्रं गूढतया शाख्रार्थनिरूपणं अवदुर्थ प्रकर्षेग दर्शितं, अनेन गूढमेव ₹पष्पमिव पदर्शानीयमिन्युपदेशः ॥ २०॥

## श्रीमहोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुलोधिनीप्रकाशः

विचक्षण इत्य习। इत्याहेति-इति शद्कायां तृतीयस्य प्रयोजनमाहेत्यर्थः । निदृृित्विर्गं इति निष्कामं कर्म कार्यमिति मार्गे। घह्मसुखं चेति। ज्ञानमार्ग इन्यर्थः। निवृत्तिमार्ग इन्यनेनैव विधान्तरस्यापि सङ्यहान्न तस्य पृथमुक्तिः। प्रग्न हति। कर्तनग्य ह़ति शोषः। अस्विति। 'न निर्विणोो नातिसक्त' हति पृथगुक्तित्वादस्त्वित्यर्थः। निबृत्तितः सुखमित्यस्यार्थः। 'सर्वेहोपरतिसतनुनः सुख'मिति। 'सुखमिस्यात्मनो रूपं सरेहोपरतिस्तनु’रिति सम्रमरकन्वे वाक्यात् सर्वेहोपरतिस्तनुः सथापिका यस्येट्यर्थः। निवृत्तित, इति सार्वेविभक्तकस्तसिः प्रथमार्थ। तथा च सर्वेहोपरतिर्निषिक्रयव्वं तनुराकारो यस्य ताहरां सुखमित्यर्थः। वाक्यसिद्धत्वादेवंशान्द उक्तः। तावतापीति। ताद्टर्युस्खज्ञानेपीत्यर्थः। विभोरिति। विष्णुः प्रभुः स्वतन्त्रः, तथा च ज्ञातेपि सुखे तददित्सायां तत्राल्ट्यमावान्र कार्यसिद्विरित्यर्थः। उत्तराधं व्याचक्षते अनाषमन इत्यादि। पूर्वेणति। पूर्वार्ध उत्केन सुखपदेन। अध्याहाएदोपाभावाय येजना-
 न तु तेपामनात्मगुणानां तथा करणे समर्थः, तत₹तदर्थं भवान् दीपिमान् त्वं विभोश्षेष्टितं दर्शंयेति योजना। अस्मिन् पक्षे दूराच्वयदोपत्त पक्षान्तरमाहुः-यद्वेति। तथा चत्मनो निवृत्तः सुखं पूर्वोक्तो वेददतु योग्यः, न व्वेताह्धाः। ततो हेतोः प्रवर्वमान-
 इति। एतेनास्मिम्रपि सिद्धान्ते धर्मत्वर्मिति प्रतिभाति॥ १६।। \% ल्यत्वेवे्यत्र। तथा सतीति। सर्वाधिकारवच्वेन जघन्य्वत्वे सति। जन्मान्तरेश्यादि। अर्मिन् वाक्ये भत्तयुद्धवस्योक्तरीत्या पापक्ष्ये उक्तत्वात् लौकिकाधर्मिणोम्च पापक्षयाभावादर्थबलेन कर्मकर्तुरधिकारलाभ इंति विरोधात्तथेत्यर्थः। एवं लन्चेव्यधिकारे तुल्यवल (श्र) वणाशक्तिरिति तत्परिहारायाहुः-यथेव्यादि। श्रन्रापर्वि। विहितर्मक्तिमार्गेपि। नन्वेवं संत्यारम्भद्रायामुच्छहछ्धलतेवापततीज्यत आहुः बाधकानामित्यादि। बाधकानि काम्यानि, चिरकालसाध्यानि तीर्थसत्राद़ीनि ब़ेयानि। तथा चेति। 'तावत्कर्माणी’ति वाक्ये कर्मकरणस्योत्तराववेरक्तत्वात् तद्विचरेणेत्यर्थः । ननु दासत्वाच्युक्तिः भ्रुतावंशत्वसमर्थनार्था, न तु सेवकत्वार्था, घ्रह्मसूत्रे तथा निर्णयादित्यत आहुः अंशत्वेपी़्यादि ।
 सायुज्यसाधनव्वादिति। 'भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति' इत्यादि वाक्यैस्तथेत्यर्थः। पाताभावेव्यपकता तु वर्तंत एति शाङ्ञां निराकुर्वन्ति अयमेवेति। भजनधर्म एव सायुज्यसाधनव्वरूपोर्थों वा। परमोपाधिच्वादिति। परं सगुणं चह्य मीयतेडनेनेति परमस्ताह्दरोपाधित्वादि़ियर्थः। स्वश्रान्देनेति। अभजतां ततः फलाभावं ज्ञापयित्नुं लौकिकनैदिकधर्मस्य स्वधर्मवंवं स्वाब्देनोच्यत छत्यर्थः। तत्साध्यस्यार्थस्यानर्थव्वं बोधग्तन अभजतामित्यादिना । देहाध्यधिकारेग प्रोक्तस्यापि धर्मस्य प्रमाणसिद्धरव्वात्तत्र्यागे दोषोपि सन्भाउयते इत्याराङ्कायां तयोरधिकारिमेदेन दोषाभावायाहुः विधर्म इत्यादि। तथाचान्तर्मुखव्वेनाधिकारमेदान्तैस्त्याज्य एवेत्यर्थः। इदे सममर्कन्चें नारदवाक्यम्। एतेषां स्वरूपमपि तन्रैवोनक्तं ‘धर्मबुद्दचा विधर्मः स्यात् परधर्मोन्यचोदितः। उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शान्द़चिभछलः 11 यर्त्वच्छछया कुतः पुंभिराभासो घ्याश्रमात् पृथंरिति। श्रीधरीये विवृतश्र। घर्मबुद्दथा यर्मिम् क्रियमाणे स्वधर्मबाधः स विधर्मः। अन्यस्य चोदितोऽन्यस्य परधर्मः। उपमा उपधर्मः। शब्दभिच्छबद्देदोन्य्यथा उ्याख्यानम्। यथा

 तथा चोक्तन्यायेन तक्कथनमिति न शझ्टलेखे इल्यर्थः। सिद्वमान्टुः तरमादिल्यादि । अधिकारमेदान्न केनापि प्रमाणेन विरोध
 बल्रविचारे। तन्र विचारयध्विति फेनबुद्युदस्पत्वे विचार्यतु अक्षरपर्षंन्तमिति अक्षरप्रापिपर्यन्तम् अक्ष्रावधीति वा।

विधिरिति। प्रयतेतेड्युक्तो यत्नविधिः। तद्धि वैधमिति। तथा च फलस्यापूर्वत्वेन तत्साधनतन्वस्याप्रतव्वात्तत्साधनत्वं वैधमित्यर्थः। पूर्वश्रन्थानुरोषेन धात्वर्थ सक्षोच्य वैधस्वरूपमाहुः यॅन इत्यादि । 'तं भजे’द्वि्यादिश्रुत्यनुवादृत्वनिरासायाहुः धर्मे च्यादि । भक्किसेवेति। अक्त्र्र्थ सेवा निरुपधिप्रेम्णा सेवा वा। ननु भगवस्रीतिहेतुना कर्मणा भक्तिजनकाह्हाछ्छीकारे कि बाधकमित्यत आहु:

 प्रीयते, आज्ञाकरणात्, सा च तेनाविर्भूंता निंटा, न तु जन्या, भगवद्वर्मत्वात्। अत एव चानशवरा। एवं सति जन्मान्तरे


 कालाहप्टाजन्यतात्। उत्तरार्धं वयाचक्षते न चेट्यादि । ननु सुखार्थं पिताद्योनुकूलयितठ्या इति कथं भत्त्यर्थमेव यत्नः सिध्युतीद्युत आहुः। तेबामिध्यादि। तथा च कालप्रातिकूल्ये कियाया न सिद्विरित्यर्थः। तहि काल एवानुकूल्ययितछग्य इति चेत्, तन्राहुः स चेत्यादि । ननु सुसार्थे देशापेक्ष्रसन्र्वान्भ केवलं कालेन सुखसिद्विरिति तत्सम्पादुनाय तु यतनीयमेवेति कथमेकान्ततो भजनग्रनसिद्धिरित्यत अहुः न चेत्यादि। तथा चाकालननुकूल्ये तद्रोपि यत्नो ठ्यर्थ इत्यर्थः। ननु कालोपि न स्वतन्रः, देशं
 सुखार्थो यत्नः, दुःखभावाय तु प्रतिविधातन्यमितयत आहुः प्रतीतियाद्ध ॥ १८॥ \% न कै इत्यत्र। तर्कीमिति बाधकनिवर्तकं तर्कम्। तं उयाख्यतुं बाधकं विशादुग्ति नन्वित्यादि। पराधीनव्वेनेति कालाद्यधीववेन अदीकर्यापीवि । 'तुष्यतु दुर्जन'ड़ि न्यायेनेत्र्थर्थः। ननु यद्घेवं तहि तुष्यतु दुर्जनन्यायकस्यापि परिहारस्य किं प्रयोजनमत आह्दुः साधारणेत्यादि। यथः भरतादिरिति। साधारणमक्तः। स यथा जन्म प्रामवान्, तदूह्टान्तेन पातः रंक्येतेति ताहास्थलेपि तदुभावाय परिहार इत्यर्थ:।
 लुण्ठिता मारिताश्र, ततईतेन सत्यवादेन स नरके पपातेति भगवतार्जुनं प्रच्युक्तम, स यथा सत्येन तथामूत्, एवं भगवत्सेवकोपि भगवदपराधाद्रावता तथा अविष्यति, भरतवत्। तथा च यदि भक्तिरेकान्ततः फलसाधिका स्यात्, भरतो न पतेत्, यतो नैबमतो नैवमिति बाधकतर्कमीक्रतग्रापीतगर्थो भचति। परिहाइतर्कंस्तु, मुकुन्द्सेली यदि संसृत्वमाब्रजेत्, यदि तथा स्यात्, तद्रा संसृतिं विहातुं नेच्छेत्, इतरसेवकवत्। यतः संसृतिं विहातुमिच्छति, तस्माद्तिर्वन संसृतिं घ्रजति, यतस्तथा न ब्रजति, तबो

 यमिति : सुलमत्वाय भूगस्त्वकथनोपपत्तये च निस्पणीयम्। कार्यमिति भगवत्समवेतं कार्यम्। उत्तम हति उत्तमाधिकारिविषये। प्रकारन्नयेण निरूपणीयमिति। निरुपणीयोडर्थंः प्रकास्त्योण निरूप्यत इत्यर्थः। तहीति स्वस्य सर्वस्य च भगवर्चे।. र०।।

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

ननु यदि मूर्खो मद़भिम्रायमज्ञात्वा कान्यकर्मनिवार्णं न मन्यते तर्ं मा मन्यतां, मया तदर्थे किं कर्तब्यं ? विवेकी तु सदृभिप्रायं ज्ञाँवा भगचदुजनेन कृतार्थः सादि्याशाङ्य विवेकी तु त्वत्रयत्नं विनापि कृतार्थस्तवावतास्सु मूर्वोद्वारार्थ
 सर्वविरुद्धक्रियाल्यागपूर्वकमगवद्भजनेनास्य विभोर्महतः परमेख्वरस्य सुखं परमानन्द्रात्मकं स्वरुपं वेदितुं साक्षात्कर्त्तुमर्हति। ततस्तस्मात् हे विभो मूर्खजनोद्वारे समर्थ ! गुणैः सत्तादिभिः प्रव्त्तंमानस्य स्वर्गनरकादौं गच्छतः सुखदुःखाघनुभवत उद्वारार्थं भवान् व्वं विभोर्भगवतम्धेष्टितं द्रांय वर्णयेय्यन्वयः। विभुत्वमेच र्पष्टयति-अनन्तेति, न अन्तः कालतः पारं च देशातो यस्य तस्येत्यर्थः। गुण्णैः प्रवर्त्तमानतवे हेतुमाह-अनार्मन इति, विवेकबुद्धिहीनस्येल्यर्थः ॥ १६।। \% \% एवं तावत्कान्यकर्मादेरनर्थहेतुत्वात् तं विहाय भगवलीलैव वर्णनीचेत्युक्तम, इद़ानीं तु निल्यनैमित्तिकमपि भक्तिबाधकं स्वर्म विहाय केवंड भगवद्भजनमेव उपदेष्टन्यमिल्याशायेन तत्र विचारमाह-स्यक्त्वेति च्रयेण। ननु स्वधर्मत्यागेन भगवन्तं भजन् भक्तिपरिपाकेण यदि कृतार्थो भवेत्तदा तु न काचिचिन्ता, यदि पुनएपक एव म्रियेत ततो छइर्येद्वा तदा स्वधर्मस्यागनिमित्तोऽनर्थः स्यादेवेल्याशा-
 भगवस्राप्तियोग्योडपि यदि तनो भजनात् पतेत् ऐोगादिना सरणेन विषयन्तरससक्त्या वा विमुखः स्यात्तदापि 'तावत् कर्माणि कुर्वीत न तिविंदेत यावता। मत्कथाश्रवणाद़ैं वा यावत्रीतिर्नं जायते।' 'देर्वर्षभूतापनृणां पितृणां न किङ़रो नायमृणी च
 कटाक्षे। यन का नीचयोनावणि अमुष्य भक्तिसिकस्य अभट्रमसूरिंक नाभूदेवेट्यर्थः। ‘न हि कल्याणक्ष कत्विद्युर्गति तात

गच्छति। पूर्वांयासेन तेनैव द्नियते ह्यवझाइषि सः' इ्र्याविशासनेण गजेन्द्रवह्दादाढ़ीनां नीचयोनावपि भक्या कृतार्थत्वश्रवणेन च मक्तिनांसनासद्रावनिश्रयदिति भावंः। अभ जद्रिसु केषलं स्वधर्मतः को वाडर्थः आतः ? न कोऽपील्यर्थः 1 अभजतामिति घष्टी

 चेत्ताहि तंस्य भंगवदनुभवेन परमानेन्द्यैव हेतोस्तलाभार्थमेव प्रयतेत प्रगत्नं कुर्यात्, न स्वर्गादिविषयानुभवजानितयुखार्थम्। कुतः?
 यथा प्रयन्नं विनाइपि प्रारचधकर्मेगैव कालेमे सहकारिणा कर्मपाकनिमित्तेन सर्वत्र लम्यते तथेयर्यः। तदुक्तमन्यन्रापि-‘अप्राथिंतानि दुःखानि यथैवायान्ति दे हिनामें। सुखन्यपि तथा मन्ये देन्यमत्रातिरिच्यते' इति। तर्हि कुतो न लोको ज्ञायते इदं
 शक्राह-गभीरएंहसेति, अलक्षितवेगेनेनेयर्थः। तथा च कालकर्त्तच्यं न कोऽपि जानातीति भावः। न च स्वर्गादिसुख्खस्य पूर्वकर्मजन्पप्रारछधाधीनत्वाहीकारेडपि कर्मणां सफलत्वमागतमेव। करं तर्हि निष्फलत्वमिति राद्नीयम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणिे पुण्ये मन्र्यलोकं चिशन्ति’ इ्यादिभगवटुक्तेः क्षयिष्णुत्वेन स्वर्गादिसुखस्य फलत्वानङीकारात्तत्साधनानां कर्मणां निषफल"व्वमिति धग्येयम्॥ २८॥ 'यन्न क वा भट्रमभूदमुष्य किं' इति काका सूचितमभिप्रायं सिंहावलोकनन्यायेन विवृणोतिन वा इति। त्वर्मप भगवदवतारत्वेन ममान्भभूतोडस्यतो रहस्यं श्रृिवति सूचयन् सम्बोधयति-अझ्धेति। मुकुन्दसेवी जनो जातु
 तत्र दुराचारं न कुर्गान् तथा दुःख्यं च नानुभवेत्। कुत एवमिति चेत् यतः पूवं कदाचिद्वधानादौौ प्रदुर्भूतस्य मुकुन्द्य्य मुक्ति-

 सोडन्म्र ल ल्नवेवेन तत्रावकाशाभावादिते भावः। तथा चोक्तं भगवताऽपि 'तत्र तं बुद्विसंयोगं लभते पौर्वैदैहिकम्।
 भगवान् काश्व त₹्य लीला इत्यपेक्षायामाह-इद्वमिति। तत्रोत्तमाधिकारिणं प्रति इदं हर्रग्ममानं विश्वं भगवदुपाद़ानकत्वाद्रगवानियन्बयः। मध्यमाधिकारिणं प्रति दृदं विख्य भगवानिव भगवद्धेपेणोपासनीयं न पृथक्त्वेनेसर्थः। हीनाधिकारिणं
 दर्शायति-यत छति। घतो भगवतो हेतोजेगतः सिथतिः पालनं भवति निरोधः संहारो भवति सक्भव उत्पत्तिश्व
 भवान् ख्वयमेव वेद् जानाति तथापि "आचार्यवान् पुरुषो वेद्" इत्यादिशास्यमर्यादासम्पाद़नाय मया प्रादेशमान्रमेकदेशामांत्रं मवतः पद्रिीतम्। अन्र जगज्जन्मादि़्हेतुत्वकथनेनैव भगघतो जगदुपादानतवजगन्निमिन्तव्वसर्वज्ञत्वसर्वशाक्तिमश्नसर्वन्तर्यामित्वसर्वोपास्यंत्वाद्यो गुणा अर्थाद्रेव फलिता क्षेयाः ॥२०॥

## हिन्दी अनुवाद

भगवान् अनन्त हैं। कोई विचारवान् ज्ञानी पुरुष ही संसारकी ओरसे निवृत्त होकर उनके स्वरुपभूत परमानन्द्रका अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धिसे रहित है और गुणोंके द्वारा नचाये जा रहे हैं, उनके कल्यणणके लिये ही आप भगवान्की लीलाओंका सर्वस्साधारणके हितकी हृष्टिसे वर्णन कीजिये। १६।। \# जो मनुष्य अपने घर्मका परि्याग करके भगतान्के चरणकमलोंका भजन-सेवन करता है-भजन परिपक हो जानेपर तो बात ही क्या है-यद्दि इससे पूर्न ही उसका भजन छूट्ट जाय तो क्या कहीं भी उसका कोई अमझ्ड हो सकता है ? परंतु जो भगवान्का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्मका पालन करते हैं, उन्हें कौन-सा लाभ मिलता है ? $11 १ ७ \| \%$ बुद्विमान् मनुष्यको चाहिये कि वह उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करे, जो तिनकेसे लेका घहापर्यन्त समस्त ऊँची-नीची योनियोंमें कर्मांके फलस्वरूप आनेजानेपर भी स्वर्य प्रापि नहीं होती। संसारके विपय-सुख तो जैसे विना चेश्राे डुःख मिलते हैं कैसे ही, कर्मके फलरूपपमें अचिन्यगति समयके फेरसे सबको सर्वत्र स्वभावसे ही मिल जाते हैं।। १८।। \% हगासजी ! जो भगवान् श्रीकृषाके चरणारविन्द्वा सेवक है, वह भजन न करनेवाले कर्मी मनुष्योंके समान दैवात् कभी घुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-मृत्युमय संसारमें नहीं आता। वह भगवान्के चरणकमलोंके आल्डिन्द्धका स्मएण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता; उसे रसका चसका जो लग चुका है 119911 \% जिनसे जगन्की उनपत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान् ही इस विश्वके रूपमें भी हैं। ऐेसा होनेगए भी वे इससे विलक्षग हैं। इस बातको आप स्वरं जानते हैं, तयापि मैंने आपको संकेतमात्र कर दिया है 1 こ०॥
त्वमात्मनाडडत्मानमवेद्यमोवद्क् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् ।
अजं प्रजातं जगतः शिवाय बन्महानुमावाम्युदयोडशिगण्यताम्॥ ॥? ॥
ददं हि पुंसस्तपसः भ्रुतस्य वा स्रिवस्य स्त्तस्य च चु'द्विद्तयोः ।
अविच्युतोडर्थः कविभिर्मिरुपिपतो यदुत्तमश्लोकगुणानु वर्णनम् ॥ २२॥
अहं पुरातीतमवेऽमवं म्नेने दास्यास्तु कस्याश्यन वेद्वादिनाम्।
निरूपितो वाखक एव योगिनां जुश्रूपणे प्राब़ि निर्विविक्षतम् ॥ २३ ॥
ते मग्यपेताखिलच्वापलेर्मके दान्तेड्यूतकीडनकेज्नुचतितिनि।
चकुः कवां यर्थपि तुल्पद्र्शानाः जुश्रूपमाणे स्रनयोड्लभाषिणि॥ २ः ॥
भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

 निस्ययताम्॥२? ॥ \% अनेनैव तपआदि सर्वं तव सफलं स्यादियाहा । दृं हीति। भ्रुताद्यों भावे निष्ट। द्दमेव






श्रीवंशीयरकृतो भाबार्थद्दीपिकापकाशः


 डठ्यभिचारी अर्थो हेतुः। "अर्थो विषयानर्थयोर्धनकारणवसुनि। अभिभेये च शा्द्दानां निवृत्तौौ च पयोजने" ऱति मेदिनी।
 जातुचित्। सर्चे विधिनिषेवाः स्युरेतयोरेव किंकराः" इ्यादिवाक्यतः सर्वेषामपि धर्माणां किं पुनस्तपआद्विमान्राणामिति। यद्वा












 मुमुचुः शिवम्। यथा ज्ञानाम्तृं काले ज्ञातिनो ददते न वा" इति शुकोक्तन्यायेन कदाधिल्कमिि जनं विपयीकरोति। सा ध्रन्तःकरणस्य गुण

[^5]"रचिभिभ्रित्तमासृण्यकृद्सौ भाव उत्गते" इति। एवं "सबां क्रपा महत्सेवा श्रद्धा गुरुपद़ाश्रयः" इति भूमिकाचतुष्यं सूच्चितम्॥ $1 \%$ ॥

श्रीरधधरमणनासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या
 योरिर्यर्थः \| २२-२४।|

## भीमद्रीरराघवव्याख्या

नाह्ं जानार्मीति मा वोच इति बक्षुं त्वमात्मानं भगवदंश्रसंजातं जानीहीयाह्त व्वमिति। अमोघह्टक् अमोधं सत्यं सवं यथावत्परगतीटयोघट्त्त्वं परस्य पुंसः परमपुरुषस्य कल्रमंशमंं कर्मायत्तोट्पत्तिरहितमथापि जगतः शिवाय हिताय ₹चेच्छया जातमात्मानमात्मना स्वयमेवावेहि कठाशान्द्य नितयस्लीव्वास्स्रीपुंसयोरपि विशोषणविशेष्यभाव उपपत्ते:। यते।ऽमोघहुग्मगवद्ंशसंभूतः तस्मादेवंभूतेन व्वया महानुभावस्य भगवतोम्युद्यः जन्मकर्मगुणाद़ीनामप्युपलक्षण्णमदं जन्मकर्मगुणादिरधिगण्यतं
 भावाभ्युदयाधिगणनमात्रेण कथं छृतुलत्यं कथंतरामसंतोषनिवृत्तिश्रेश्यत आह इद्मिति। उत्तमश्रेकस्य गुणानामनुवर्णनमिति चत्तदिद्दमेव कृत्थीभवितुमिच्छतः पुंसः संबंधिनां तपआद्दीनामविच्युतइच्यवनरहितः प्रतिहातिरहितोर्थः प्रयोजनं विभिर्निरतिशायप्रयोजनयाथात्म्यविद्झिर्भिरूपितः। अन्र तपोऽनशानादिमंत्रजपो वा श्रुतमध्ययनं स्विष्टं यागादिपूर्तं वापीकूपतडागखननादिबुद्विः ज्ञानं दत्तं दानं भारतादेरतिविस्तृत्वात्तत्र साएग्रह्णं जलधिमथनाट्युधाकल्पमविचक्षंण्र्दुछकरं तस्मातू मुमुक्षणामतीव सेठ्यं सारमर्थजातं संकल्व्य दर्शय एतावत् कर्तवगमिल्युक्तं भधति। उत्तमश्कोकगुणानुवर्णनश्रवणस्याप्युपलक्षणं, तपआदीननुतिष्ट्रतः पुंसो यद्युत्तमश्रोकगुणानुवर्णनश्रवणयो रुचिर्जययते तद्वैव तेषां साफल्यमन्यथा तु तपआदीनां वैयर्थ्येमेवेल्युक्तम् 11 ₹₹ 11 \% \% ननु भगवद्गुणवर्णनादेरपि तपआद्वितत्तत्क्कियारूपत्वं न स्वतः पुरुषाराधनत्वादविच्युतार्थव्वमस्येति चेत्तर्प्रतिवक्तं त习习 हृ्रांततया स्वस्य पौर्वैद़ैहिकं वृत्तांतमाह अहमिय्यादिना याबस्समाति। हैं मुने पुरा पूर्वस्मिन् कल्पेडतीतमवे जन्मन्यह्हं कस्याश्रिद्येद्वादिनां दास्या अभबं पुत्र आसमिल्यर्थः। वेद्वादिनां गृहेषु प्रावृषि वर्षतों निर्विविक्षतां नितरां वेष्टुं प्रवेष्टुमिचच्छतां चातुर्मास्यदीक्षां प्रवेष्टुमिच्छतां योगिनां संन्यासिनां झुश्रूषणे निमित्ते खुश्रूषणाथं चएक एव सन्नहं वेदवादिभिरिनिरुपितः नियोजितोसमीयर्थः 11 ₹३॥ \# त तः किमत आहृ ते मयीति। यच्चपि ते योगिनस्तुल्यदर्रानाः समद़ऱिनस्तथापि मयि कृवां चकुः। कमाकरणे हेतुं वदनन्नाट्मानं विशिनष्ट्र-अर्भंके बालेडथाव्येेतं ल्यक्तमखिलं चापलं जैद्यायादिकं येन अधृतकीडनके इति चछछेद:अधृतन्यपरिगुहीतानि कीडनकानि बालक्रीडासाधनानि भावे वा हुयुट् क्रीडा वा येन अनुर्तिनि अनुकूले झुश्रूषमाणे तदनुशासनझुभ्रूषापूर्वकसेवां कुर्वल्यल्पभाषिणि मितभाषिणि।। २४।।

## श्रममद्विजयः्वजतीर्थक्छता पदरत्नावल्डी।

तद्वि स्वयं वेदे़्युक्तं विविच्य विज्ञापयति त्वमिति। हे अमोघह्टक् त्वमजमात्मानं परमात्मनः परस्य पुंसः कलां जगतः शिवाय प्रजातमात्मनाऽवेहीत्यन्वयः। आदानादिकर्तुः परमपुरुषस्यांशमबतीणी स्वत एव परोपदेशमंतरेण जानासि। अन्र होट् लङ्र्थ, अन्यथाऽमोघह्चवमेवानुपपन्नं स्यात् ्दि्दि स्वयं वेदेति च विसद्धं स्यान्तन्महानुभावाभ्युद्यः तस्य तव महासामर्थर्यहक्षणचरितोद्यस्तिलोकहिताय गण्यतां प्राधान्येन संख्याय कध्यताम्। तेन जगतः रिवं भवर्तीय्यमिप्रायः।। ₹? ॥ \% \%
 परोक्षज्ञानद्वारा मोक्षसाधनत्वात्कविभिरंविनष्टफलात्मकोर्थो निरूपितः। हिशब्दोवधारणे हेतीं वा। तपः कायक्लेशलक्षणं भ्रुतं शास्तभ्रवणं स्विष्टं उत्तमकल्पतया यजनं सूक्तमध्ययनं बुद्धं ज्ञातं दत्तं दानं एवं हिमहिमानुवर्णनेन सर्वस्य श्रिवसंभवात्तदेव त्वया कर्तुवयमिति भावः ॥२२॥ \% छ द्दानीं हरिकथाश्रवणादि शिवकरमिति वक्षुं स्वातीतजन्मकथनपूर्वकं स्वस्य भागवतसंगतिप्रकारमाह अहमिति। पुराशब्दस्यातीतकालसामान्यवाचित्वेन निश्वयानुद़यान्तद्थर्थमतीतेत्युक्कं अनंतरातीतजन्मनीयर्थः।
 निर्विविक्षतां एकत्र स्थितिमिच्छताम् ॥२३॥ \% स शिष्यगुणेन तेषां प्रवृत्तिमाह त इति। निरस्तसमस्तचंचलस्वभावे जिह्वादोंद्रियनिप्रहवति अत एव निरस्तबालकीडासाधने अनुकू चवर्तिंनि परिचरति अल्यल्वबलवविमहधारिणि मगिते योगिनोऽनुम्रहलक्षणां छकां चकुरियन्वयः। किविशिष्टास्तुल्यद्रद्राना: यद्यपि तुलं गुणक्रियारुपै: समं घह्य पइ्यंतः यथास्सितवस्तुदर्शिनो चा तथापीति शेषः ॥ ₹४ ॥
 पुनश्न जगतः शिवायाधुनैव श्रीकृषण रुपेण यश्राजोऽपि प्रजातस्तमवेहि । तदे़तदूद्दयं ज्ञात्वा महानुभावस्य सर्वावतारावतारिबृन्द्रे－ भ्योडपि दर्शितप्रभावस्य तस्य श्रीकृष्णस्यैव अभ्युद्यो लीला अधि अधिकं गण्यतां निहाल्य ताम्। स्वमीख्वरोडपि भवान् निजाज़ान－ रूपां मायां न प्रकटयर्विति भावः॥ ॥？－२५॥

## श्रीमद्विश्यनाथचक्रवर्न्तिकता सारार्थदर्शिनी

स्वयं बे द़ेति यदुक्कं तदुपपादृर्यति त्वमिति। हे अमोघज्ञान ！तत् तस्मात् महानुभावस्य हरेरेभ्युद्दःः परममंगलं यहः
 भक्तस्य केषुचिद्धर्मेषु यदि स्वृद्धा स्यात् तदा ते धर्मो अ१ि भश्यैैव भवन्तील्याह इददं हीति। पुंसस्तपआदीनाम् अविच्युतोऽ－ व्यभिचारी अर्थो हेतुः इदं उत्तमश्कोकगुणानुवर्णनमेव निरुपितः।＇अर्थो विषयार्थनयोर्धनकारणवस्तुषु। अभिधेये च प्रयोजने＇इति मेदिनी। यत् कर्ममिर्यत् तपसा इलादिभगवद्वाक्याइइ्त्या त१ःआदिफ़ङनामपि सिद्विर्भेवेत् किं पुनस्तेषाम्। ＇समर्त्तव्यः सततं विषणुर्विस्मत्त्तिक्यो न जातुचित्। सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः 1 ＇इल्यादिवाक्यतः सर्वेषामपि धर्माणां कि पुनस्तपआदि मान्राणामिति। यद्धा तपस इति। तपश्रुतादिविधायकश्रुतिवाक्यानां भगवद्ञक्तिविधान एव तात्पर्यांत् हृरिकीर्तनमेवाविच्युतोडभिचेयः ।＇धर्मो यस्यां मदात्मक＇इति भगवदुक्तेः सर्वशास्त्वाक्यानां श्रीभगवत्येव ताल्पर्य्यमिति श्रीमधुसूद्नसरस्वतीव्याख्यानाँच ॥ २२॥ साहच्छिकी भगवदूक्तकैपैव खुद्वाया उक्कलक्षणाया अक्तेहेतुर्नान्यत्तपआदिकमिति वक्तुं स्वपूर्वंवृत्तान्तमाह अहृमिति। पुरा पूर्वकल्पे अतीतमवे पूर्वजन्मनि वेदवादिनां कस्याश्वन दास्याः सकाइपद्भवं जातोडर्मि। प्रार्वृषि वर्षाकाले निविविक्षतां निठर्वेशं एक习 वासं कर्तुमिच्छतां योगिनां तत्रान्वहं कृष्कथाः प्रगायतामिलग्रे वक्ष्यमाणत्वाद्नक्तियोगवतां झुश्रूषणे निरूपितः नियुक्कोडस्मि 11 २३॥ \％\％दान्ते नियतेन्द्रिये। अधृतकीडनके बाल्योचितकीडनमव्यक्रुर्वति। यच्याि ते तुल्यद़र्शनाः सुहीलेषु दुःशीलेषु च सत्क्रुव्वसु तिरसक्रुर्वस्सु च सदाचारेषु असदाचारेपु च जगजनेषु यद्वपि समहृ्टयः। को वा तेषामनुप्राह्यः को वा निमाह्यस्तद़पि मयि कृषां चकुः। सर्वन्र सान्येऽपि महल्सु भरतपद्यादादिषु कृपाया वैषम्यदृर्शनाद्धिति भावः। अन्र मतर्सीशील्यानु－ बुत्र्यादिकमनपेक्ष्यैव प्रथमं कुपां चकु：ततश्र तत् कृाजन्यसौशील्यानुवृत्यादिकं पुनरपि तेषां कृातिशयस्यैव कारणमभूदिति तेषां निरुपाधिकरुणत्वमवइयमेव क्यार्येयम्। ते यद्याि तुल्यद्र्शानास्तदपि अचापल्यादिगुणविशिष्टे मयि कुपां चकुरिति क्याख्याने गुणदोषददर्शानप्रसत्तया तेषां तुल्यदर्शनतवं न्याहन्येत，प्रथमकृपायाश्र निखपाधित्वं न स्यादिति तथा उ्यास्यायेम्। क्रपा हि द्विधा गुणमरी निर्गुणा च। तन्राद्या सर्वेषां सांसारिकाणामपि सर्वर्र गुणोपाधिका यथासंभवं भवेत्，गुणापाचे बद्पादक्ञ，दोषे देषाद्－ द्यश्ष। द्वितीया तु निस्तीर्णसंसाराणं तहह्हशाजां परमभक्तिमतां निरुपाधिकैव，सर्वं्र साम्येन मायिकं कमपि गुणमनपेक्ष्य। ＇गिरयो सुमुचुस्तोयं कचिन्न मुमुचुः शिवम्। यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा 1 ＇इति खुकोक्तन्यायेन कदााचित् कमपि जनं विषयीकरोति। सा द्यन्नःकरणस्य गुणकृतायाः कठोरताया भगवदून्तैयैव ध्वंसे सति तयैव द्रवीभावमापादिते तन्रैचन्तःकरणे
 चतुष्टयं सूचितम् ॥จ\％॥

## श्रीमन्नुकदे वकृतः सिद्धान्त्रपद्रपः।

तद्धि ख्वयं बेद् भवानिल्यत्र हेतुमाहृ त्वमिति। है अमोघट्टक् परमात्मनः कलामजमाष्मानं जगतः रिवाय कल्याणाय प्रजातमवेहि। तत्तरमम प्रयोजनाय जगतः कल्याणाय महानुभावाभ्युद्यः पर्मात्मनः पराकमः अधिगण्यताम् अधिकं निरूप्यताम् $11 ₹ ? 11 \%$ \％हरिपराक्रमश्रणेन जगतः कल्याणं भवतीति दर्शितं प्रत्युत तदर्णयितुरपि तपआदि सर्वं सफलं स्यादित्याह
 तेन दर्शयति भगवन्नारदः－अहिमिति। पुरा पूर्शकल्मे अतीतमवे पूर्वजन्मनि दास्याः सकाशाद्भवम् तदा निरिंचिक्षतां निर्वेशां कर्तुमिच्छतां योगिनां भक्तियोगादिनिष्टानां मोक्षधर्मे ‘आचार्या मोक्षशास्खरयेय्य＇दिना पसिद्वानां छांदोग्यद्यौ सनक्कुमारकल्पादौौ च नारदुगुरु्वेन प्रसिद्धानां स्वशिष्यं शापाकांतमुद्धर्तुमागतानां गृहस्वामिभिर्वेद्वाद्दिमिनिरुपितोस्मि॥२३－२४॥

## श्रोमद्वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

किंच खावतारपयोजनं जानीहि किमर्थमवर्तीर्णोडसि। भगवान् स्वयमवतीर्थ सर्वमक्तोद्वारार्थ स्वांश्ञानकलासं। भगवंतमवतारितवान्। अतश्रतित्राकथने तवावतारो निम्रयोजन इति भगवदि च्छया चांत：करणविषाद्ः। अतो भगवदाज्ञां परि－ पालय स्बजन्मसाफलं चेल्याह। त्वमाइमनात्मानमिति। त्वमात्मानं परस्य पुंसः कलामवेहि। जीवस्य नहोपदे़ेशवत् अयमुपदेश

इति निराकर्तुमाह्। कलामिति साधनं च तन स्वरूपमेव ज्ञातं स्वरूपं तथा ज्ञापयिष्यतीयर्थः। तन्र सामथर्यमाह्ट अमोचह्रिति । ननु सर्ने जीवा: भगवदंशाकलः कोऽयं मयि विशोपस्तन्राह परस्य पुंसः पुरुषोत्तमस्य अन्ये त्वक्ष्रस्य पुरुपस्य चा, नन्वक्षरपुरुष-
 तर्हि कथं ममोत्पत्तिस्तन्राह अजं प्रजातमिति। अनुत्पन्न एन्र रवं आनंद़मात्रकरपादुसुखोद़रादि़र्गासमृपेणावतीर्णः। अतः सर्वंस्यापि जगतः शांतसुखाय महानुभावस्य भगवतः अभ्युद़्यः चरित्रं अधिकं गण्य्यताम्। उद्देशामात्रेणोच्यताम्। अस्य भगचतः्रसेत्रं भकसंबंधिसंबंधिघ्वपि परममनुभानं संभावयतीति महानुभावः। तस्यास्युद्यः परमोर्सचः तस्याधिक्यं ज्ञानादि अ्यः अवाङसो-
 केवलं वेति शांकागामाह इदं हीति। हदं चरित्रश्रवणं तपआयिमिस्तुल्यं फलतः स्वस्पतः साधनत羽 भगवन्वान्। सर्वस्यापि तानि भगवानिति तत्र धर्मविशोषो वर्णाध्रमेषु प्रतिष्टितः, तत्र तपः वानप्रथेषु संन्यासिषु चा श्रुतं श्रवणं वेद़ांतानां तत्संन्गुसिपु। स्विष्टं गुहस्थे सूक्रमध्युचनं नह्मचारिपु, क्ष्त्रियवैरययोः बुद्विदाने। एवं सर्वैद्यैर्मयमत्रति तानि च अविच्युतोSर्थः न विच्युतः अर्थो येन। रास्त्रिद्वावपि लोकसिद्धिर्न भविषयतीय्यत आह कविभिरिति। नितरामिति युक्तिसहितम् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनमनूच्यावि
 एवं सामान्यत उपदेशरामुक्त्वा आद्सिसाधनमाइम्य फलपर्यंतं पदुार्थानां कमं वक्षुं निदर्शानेन स्वचरित्रमाह् सप्रद्शाभिः अहमिति। अतिहीनस्यात्युत्कृष्टपद्राप्तिरस्मिन्नेव मार्गो न मार्गांतर इति शापेन शार्रत्वं प्रातस्य दे वरिंच्वं निरूप्यते। अतीतभवे पूर्वजन्मनि नैकम्यंन्रमक्यावृत्र्थ पुरेति। एतज्नन्मोडजरामरतवख्यापनाय । मुन इत्युक्कविय्वासाय संवादात्। पितृनाम न गुहीवं तदानी-
 संभवेत्ततो बंधः। अनेनार्मिन्मार्गे यथा यथा निराद़र्त्वं तथा तथा कार्यसिद्विरिति। वेद्ववदिनः श्रोत्रियाः। अनेन भगवन्मागर्गारिज्ञानमुकम्। आश्रमिणां संन्यासिनामयं घर्मः यन्मासाष्टकं कीटवत्पर्यटनं विधाय आषाह्ठां यत्र गच्छंति तत्र त्राह्मणनिर्मितविविक्साने तिष्टितीति। तथा द्वयोगान्नारदस्थितिगुहे प्रार्थनया अाह्मणानुज्ञा भाविसनकाद्यइचत्वाइः पर्महंसाः स्तिताः।
 नान्यक्तिकचिदिति नियुकः मत्सम्पमज़ात्वाडपि बालक एव नियुकः योगिनों शुश्रूषार्थं "स्यास्यामश्रतुरो मासानिति" मासचतु.
 कृपामाह ते मयीति। सत्सेवकयोर्गुणदोषाभावा अत्र निहुवयंते। सतां गुणन्रं कृपालुत्वं बह्यविच्चा मननं चेति, धर्मो ज्ञानं
 प्रयत्नदार्र्याभावात् चपलता दोषः सहजः, स आद़ौ हढप्रयत्नेऩ निवारणीयः। तदाह-अपेतानि अखिल्दानि चापलानि यस्मादिति। अर्भकत्वं दीनव्वयोधकी गुणः। तदुनु दोषाभावद्वयमाह। दांते अधृतकीडनके सति। इन्ट्रियाणां विषगाकांक्षाशह्यिकरणं द्मः। न धृतानि कीडनकानि येन इन्द्रियकालकृतौ निगतौ दोषौ विपगसंबंधः कीडासाधनर्परिगहः । तद्रावे सर्वदोर्पनवृत्तिः। ततोंतरंगं गुणमाह अनुवर्तिनीति। एवं स्वतः पंचसु संपन्नेषु तेषां परदुःखपहाणेच्धा जाता। परदुःख्वं चद्धा दुःरितस्य
 ज्रह्ष तुल्यशाबद्वाच्यम । नह्मज्ञानकृं वा। स्वपरयोः सुखदुःखसमत्वज्ञानं तुल्यं तस्य दर्शनं येपामिति परदु:सं हस्धा तनपहाणेच्हैव जाता। न ज्ञानमन्यथा जातमिल्यर्थः। दुर्बलत्वादिच्छामूलभूतज्ञानस्य। ननु कार्यक्ष्त्रा क्वपा न भविषयति, बाधकज़ानस्य विद्यमानरवाद्त आह शुश्रूषमाण इति । सेवायाः सेच्छायाः सेठयवरयवंत्वं सर्वजनीनम्। नन्वनपेक्षायाः कथं वइयताहेतुत्वं तः习ाह मुनय इति। मननबाधकनिवरिका सेवाडपेक्ष्यत एव, सेवायां सांसर्गिको दोषो चहुभाषणमभाषणं वा। तदुभरनिचर्तको गुणः अल्पभाๆणम्। अनेन निर्दुष्ध सेवा द्विरीग्रं साघनमिति 112811

## श्रीमदोस्वामिश्रापुरुणोत्तमचरणविरचितः सुवोधिर्नम्रकाशाः

ववमाष्मनाध्मानमिल्यत्र। साफल्यं चेति कुर्विति ऐेषः 1 साधनरमिति ज्ञानसाधनम्। तर्येति कलात्वम्। तत्रेति। कर्यावज़ाने तथा च यथा धर्माद्योडर्थाः स्वतः स्कुरिताः, तरेद्मपि सफुरिएतीत्यर्थः। अवरीर्ण इति। अन्र क्यापिवैकुण्ठादत्ञागमनख्वोडवतारपदार्थो ज़ातक्यः 1 तनपदस्यार्थः अत इति । रिनपद्यार्थः शान्त्युखायेति । तन्महानुआवेति समर्तममिश्रेत्याहु: अस्रेत्याधि। अवाङ्मनोगोचरत्वादित्यत्र नाक्सहितं मन इत्येवं समासो बोध्यः 11 च? 11 \% इनं हि मुंज्य इत्यत्र। तानीति स्वरूपसाबनफलनि। उक्रत्रिकपतां विदृष्वन्ति एवं सरिर्याद्विना। अर्थशाचद्य वझ्तुनि प्रयोने च रुढवावत्तथीयार्थ बहुतीहौ। गूढोरमेतिवद्वर्णविकृतावविक्युतोर्थ इति पदं साधनमाि बोधयतीति त्रितयलाभ इल्यर्थ: । अविच्युतार्थ इति वा मूलपठोभिप्रेत इति न कोपि शद्धालेशः । निषिद्धमिति। 'कः क्षेमो निजपरयोः'
 संचाद़ाई। मननेन ज्ञातस्य मजन्मनो वा्येन संबादादुक्तविश्वासायेल्यर्थः तद़ानीमिति। तस्मिन् जन्मर्नि वा। परमहृंस－

 स धनकथनमिति। गुणगानरुपसाधनकथनम्। तद़ाहेति। तस्य स्वत एव निवृत्तिमाहेत्यर्थः। बाककज़ान干खेति। तुल्यद्र्शननरूपस्य। सेक्ग्चइयत्वमिति। फलमिति शोषः। अनपेक्षाया इति। न विद्यते अपेक्षा यस्याः सानपेक्षा，तुल्यदुर्शंनत्वेनापेक्ष्तितागाः सेवाया इ़्यर्थः। द्वितीयतिति। निर्दुण्शानुवृत्तिः प्रथमं साघनम्，तद्पेक्ष्येद्दं द्विरीयमिल्यर्थः॥ २४।।

## श्रीगिरिधरक्ता वालप्रदोधिनी

इतो विस्तरतो भगवधझोवर्णनेऽपि तवाचार्यापेक्षा नास्ति भगवद्वताइत्वाद्वित्याशमेनाह－त्वर्मिति त्वमात्मानम् अजं कर्मा－ धीनजीववज्नन्मरहितमेव प्रजातं ₹चेच्छयाऽवतीर्णं आत्मना ख्वयमेव अवेहि जानीहीयन्वयः। अतः किमिल्येक्षायामाह－अमोघ－

 पोत्तम इत्यपेक्षायामाह－परमात्मन इति，सर्वज्ञः सर्वर्शक्तिः सर्वान्तर्यामी परमात्मा त₹येल्यर्थः। किमर्थमेवन्मूतस्यावतार इ्यपेक्षा－ यामाह－जगतः शिवायेति，भगचघइःःपद़र्शीनेन प्राणिनां परमानन्द्लाभायेत्यर्थः। यद्मादेवें तत्तस्मान् महानुभावस्य भगचतोड्य्यु－ दयः परममझलं यशः अधि अधिकं यथा स्यान्तथा गण्यतां निरूप्यतामिल्यर्थः ॥ ₹？॥ \％सर्वन्र फलसिद्वावेव सन्तोप－
 यदुत्तमश्रोकस्य अविग्यानिवर्तकयशसो भगवतो गुणानामनुवर्णनम्। अनुवर्णनमिति श्रवणस्मरणयोरपि उपलक्षणम्। तदिद्दमेव सद़ाचारनिक्षस्य पुंसः सम्बन्धिनां तपआद़ीनामविच्च्युतोऽविनाशो अर्थः प्रयोजनं फलं कविभिः निरतिशायप्रयोजनयाथात्व्यविद्वि： निरुपितः निश्रयेनोक्त ड़ति । नान्र्र प्रमाणं कक्तन्यर्मित्र भावः। तत्र त१ः अनशनादि，श्रुतमध्ययनम्，स्विप्रं यागादि，सूक्तमध्यापनम，
 सर्वत उत्तमत्वे हेतुरयं भक्तिमार्ग एवेति सूचयन् आदिसाधनमारंय फल पर्येन्तं स्ववृत्तान्तमाह्－अहामिति। मननपूर्वंक सावधानतया श्रोतन्यरिति सूचयन् सम्बोधगति－हे मुने ！पुरा पूर्वकल्पे अतीतभवे पूर्वकल्पे अतीतभवे पूर्वजन्मनि अहं वेद्वादिनां न्राह्मणानां

 मुनयो यर्च्वपे तुल्यं सर्वसमं भगवन्तमेव परग्नीति तुल्यद्रर्शनास्तथापि मयि कृषां चकुरिलन्वयः। एवं कृपालुत्वं मननशीलट्वं समद़र्शित्वं च गुरुगुणाः प्रद़र्शिताः，तक्कृपाहेतुव्वेन शिक्यगुणान् दोषाभावंस्र्र दर्शययन्नात्मानं विशिनष्टि，तः दीनत्वमत्र गुणस्तद्रां－ यनाह－अर्मक इ़ति। तथा च कीडासक्तिर्दोषस्तन्नास्तीयाहाह－अधुतकीडनक इति，अधृतानि अपरिग्गृीतानि कीडनकानि बालग्रीडा－ साधनानि येन तस्मिन्। तत्र हेतुत्वेन चाझ्वल्याभावमाह－अपेतेति，अपेतानि निवृत्तानि अखिलनि चापल्गानि यस्मात्तस्मिन्। तत्रापि हैतुत्वेन वरीक्टतेन्द्र्रयव्वं गुणमाह－दान्त इति। तं्रापि बहुभाषणे तेषां मननविक्षेपः स्यान्तद्पि नास्तीर्याह－अल्पभाषिणीति। सर्वसे०यवशीकरणगुणमाह－स्रुश्रूषमाण इति，सेवां कुर्वतीलर्थंः। तश्रापि कापटचं चेत्कथं तयापि प्रसन्नता स्यात्तद़पि ना₹्तील्याह्－ अनुवर्तिनीति，अनुकूले इस्यर्थः ॥२४।

## हिन्दी अनुवाद

ठ्यासजी ！आपकी हृष्टि अमोघ हैं；आप इस बातको जानिये कि आप पुरुषोक्तम भगवान्के कल्यावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत्के कल्याणके लिये जन्म महण किया है। इसलिये आप विशोषरूपसे भगवान्की लीलाओंका कीतर्न कीजिये॥₹？॥ \％विद्वानोंने इस बातका निरूपण किया है कि मनुष्यकी तपस्या，वेदाध ध्ययन，यज़ानुष्रान，स्वाध्याय， ज्ञान और दानका एकमान्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकीति श्रीकृषणके गुणों और लीलाओंका वर्णन किया जाय $11=0.11$ ＊\＃मुने ！पिछले कल्पमें अपने पूर्वजीवनमें मैं वेद्वादी चाह्मणोंकी एक दासीका लड़का था। वे योगी वर्षा－ऋतुमें एक स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपनमें ही मैं उनकी सेवामें नियुक्त कर दिया गया था॥₹₹। \％मैं यच्चपि वालक था，फिर भी किसी प्रकारकी चअ्ञूलता नहीं करता था，जितेन्द्रिय था，खेल－कूदसे दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता मी वहुत कम था। मेरे इस झीळ－खभावको दे़ेखकर समदर्शी मुनियोंने मुझु सेवकपर अल्यन्त


# उच्छिहलेपाननुमोदितों द्विजैः सकर्म्म भुज्ज तदपास्तकिल्वपः। 

 एवं प्रवृत्त्य विहुद्वचेतससदूर्म एवात्मरचिः भ्रजायते ॥ २५॥ त习न्नहं कृष्णाकभाः प्रगायतामनुग्रेंणाभृणनं मनोहराः।
 ययाहमेतत्सदसत्त्रमायया पश्ये मयि ₹झ्नणि कल्वितं परे।। २७॥
 संकीर्त्यमानं गुनिमिमिमहात्ममिर्मिक्तिः प्रवृत्ताडऽत्मरजस्तमोपषंहा॥ २८॥

## भीधरस्वामिनिरचिता मावार्थदीपिका


 स्वतःसिद्धयान न त्वन्येन बताजनितया। अतो ममेयस्स्वपौनरक्तयम्। अनुपदृं प्रतिपद्। प्रिंये भ्रवो गझो यस्य तस्मिन्
 पपंचातीते घ्वाहपे मयि संदसत्थ्थूलं सूक्मं चैतच्छरीरं ख्वमायया स्वाविद्यया कलिपतं न तु वसुतुताइसीति तक्ष्षणमेव पउयामि
 अंथमिति। हरोगेशः। अनुसवं ज्रिकाएम् || ₹८ ॥|

## थीवंरीधरहुतो भावार्श्दीविकापकारः

















 भद्वापदेनाससकिर्देश्रमी भूमिका सूचिता। प्रतिपदं प्रतिक्षणं प्रतिसुतिछतंतं वा। प्रियभ्रबसि छुषे। कृषणे रतिमिल्येकादरी




[^6]बुद्रचादिकं तदीयगुणरुपमाधुर्यम्बादादावेव कहिपतं न तु वैषयिके कापि स्वभोगये वस्तुनीति पइये इति यद्वूर्वं बह्नायासेनापि

 णामपि रजस्तमसी अपहंतीति सा तदा तां भगवदुर्ति पृष्टवतामन्येषामपि रजस्तमसोर्नाइोऽभूदित्यर्थः। भूโिकेयं द्वाद़शी। ततो दर्शानसाक्ष्वन्माधुर्यानुमवावुत्तराध्याये वक्ष्येते॥ २८॥

## श्रीमद्रीरराघवव्यास्या

कृपाफलं वदृन्नात्मानं विशिनष्टि उच्छिश्टेति । द्विजैयोगिभिरनुमोदितः तैर्देत्तानुच्छिप्टलेपन्मुक्तावशिश्वनन्नादीन् सकृद् भुंजे स्म भुक्तवानर्मि। तेन भोजनेनापास्तानि किल्चिषाणि भागवतधर्मरुचिप्रतिबंधकानि यस्य तथाभूत आसम्। एवं
 प्रजायते प्राजायत ॥₹४॥ \#त्रात्मरुचौ जातायां सल्यामन्वह्मनुद्दिनं कृष्गस्य भगवतः कथाः प्रगायतां कथयतां योगिनामनुग्महेण मनोहरा मनोज्ञाः कथाः अशृणनं भुतवानस्मि ताः कृष्णकथा अनुसवनं त्रिकालं श्रद्वया विश्टृण्वतो मम अंग हे ठ्यास ! प्रिगं श्रोतृणां प्रीटावहं श्रवः कीर्तियस्य तस्मिन् भगवति रतिरनुरागों अभवद्वभूव।। ₹६। \% \% तद़ा तस्मिन्प्रियश्रवसि बद्वा रुचिर्येन तस्य मम हे महामते प्रियश्रवसि मतिरर्खलिता सिथरा बमूव। अस्खलितां मति विशिनष्ट्टि-यया मत्या परे घह्यणि परह्नह्हधार्ये मरिय वर्तमानमेतत्यद्सत्कार्यकारणाइमकं जगस्समायया स्वसंबंधिन्या प्रकृत्या कल्पितं निष्पादितं न तु स्वत इल्यर्थः। पइये हृ्टवानर्मि"तघ्यथारेजु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पितःः प्रज्ञामात्रःः प्राणेरिताः": "जीवभूतां महावाहो ययेदे धार्यंते जगत्" इस्युक्तम्रकारेण प्रकृतिश्रेतन-
 शरत्पावृषौ ऋहू अनुसवममलं महात्मभिर्मुनिभिः संकीच्र्यमानं हरेंग्रेशो विश़ण्वतो ममात्मनि ये रजस्तमसी तयोरपह்ंत्री भक्तिः प्रवृत्ता बभूव॥२८॥

## भीमद्विजयध्वजर्तर्थकृता पद्रत्नावल्डी



 स्वशरीरगात्रानिर्वीहमाह, तदनुवर्तिब्वं स्पष्पमाह, सकृदिति चशाबद एवार्थे यतयः सकृदेव भुष्जते तथाहमपि सकृदेव भुंजे त₹फलमाह । तदिति तेन कर्मणा सकृद्धोजनेन अपास्तं निरस्तं किल्बिषं पापं यस्य स तथा। ततः किमभूदिति त习्राह एवमिति। एवमुक्तम्रकारेण प्रवर्तमानस्य विशोषेण गुद्धांतःकरणस्य तेषां परमहंसानां बर्मे विषयवैराग्यcक्षणे भगवतकथाश्रवणान्ये्यासलक्षणे बा
 तत्सकाशे मनोहराः कृषाका अनुदिनं प्रातः सवनादननंतरं प्रगायतां कीर्तयतां परमहंसानां अनुज्ञाखक्षणानुप्रेण अश्रणवमिट्यन्वयः। अंग भीवेद्व्यास तदा श्रद्वयानुसवं त्रिसंध्यमर्पिताः कथा विश्टण्वतों मे मतिः ध्यानलक्षणोपासना प्रियश्रवसि परममंगलकीतों हराव-

 लितं तत्संह्तं चेति पइये। कथंभूतं स्वमायया रवेच्छया मदनुत्रह्हाभिमुख्या यन्र स्थीयतामिति कल्पितं संकल्पितमिल्यन्बयः। घद्षण्यध्यक्तं जगत्पइय इत्यंगीकारे मिध्याज्ञानित्वं प्रसजते, न हि शुक्स्यध्यस्तरजतं पश्यन् यथार्धज्ञानी भवति। किंतु नेदें रजतं शुक्तिरेवेति पइ्यंस्तथा नेदृं जगत्कितु घह्बैवेति न चान्र तथेत्यलमतिपसंगेन ॥ ₹७॥ \% भक्ट्युपासनयोरन्योन्यनिमित्तकमावो-
 मम हरौं तदितरविएागवती अव्मनो मनसो रजोगुणतमोगुणनिमिन्तरागाध्चन्यथाज्ञानादिदोघहृरा मह्त्वज्ञानलक्षणा भक्तिः प्रवृत्ताभूदिल्यन्वयः॥ マ८॥

## थीमजीधगोस्वामिक्टतः कमसन्द्धर्भः

 कीर्तियंय्स्र 1 २६॥\% \% ततश्र स्वस्मिन् भगवति चापरमार्थर्रापस्य मृषाव्वद़र्शंकः परमपरमार्थतदीयस्वस्पस्पगुणचिन्तनावेशो जात इत्याह्ट तर्मिन्निति द्वाभ्यम्। यया मत्याहृमेतत् सद़सद्रणषिटसमप्रचात्मकं यज्जगत् तद्न्यष्टचंशं मधि जीवरुपे स्वविषचकमगवन्मायया कल्पितं पइये। परनह्धर्णि तु समश्रचात्मकं तरा कल्पिवं पइये ज्ञातवार्नस्म। तन्न तन्सग्बन्बः पुनर्मम नास्फुर-
 नटी़्र प्रकर्वेग मुहुर्वर्त्तमानाऽभूदिल्यर्थ：॥ २く॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिक्कृता सारार्थदर्शिनी

ततम्व उच्छिप्रस्य लेपान् तेपां भोजनपात्रलग्नान् ओद्नान् सकृदेकवारं भुक्षे सम। कीह्टरा द्विजैस्तैस्तदर्थ मया प्रार्थितैस－
 मम श्रणकीर्तनस्मरणाष्मिका भक्तिरनायासेनैवामवदित्याह। एवं प्रवृत्तस्यान्यस्यावि जनस्य भक्तानामुच्छिश्रं यो मुङ्क तस्य तेपा－

 प्रतिसुप्तिङन्तं पद़ं वा। मे मम प्रिंं श्रवो यरो यस्य तस्मिन् प्रियश्रवसि कृषणे मम रतिरमूदित्युतो ममेत्यस्यापौनरूचजम् । कृषणे

 यावत्। तथाहि स्थूलं रारीएं भगवजलकलझावह्नद्ण्डन्रत् प्रणयादौौं न तु स्तीये क्यावह्वारिके काषि कृत्ये। सूक्षं भवणनयनमनो－



 दर्शानसाक्षान्माधुर्यर्यनुभवाचुत्तराध्याये वर्श्येते।। ఇ८।।

श्रीमन्बुक्ट्रेकृतः सिद्धान्तपद्रीपः
母 \％अस्यलिताडचिचल्रा मम मतिर्वभूव यया मल्या मयि ध्यातरि विस्कुर्माणे परे धयेये घह्मणि जगत्कारणे भगवति एत－


## श्रीमछह्डमाचार्यविरचिता सुबोधिनी ध्याख्या

ततो यज्जातं तदाह उच्छिह्टेति। पापनाशस्तद्रर्मरुचिच्र ततोऽヒयंतरंगं साधनम्। उचिछछष्टं मोजनशोषः। लेप：
 मनुवार्यैर्निंषिद्धमुन्चिष्रादिदानं कथं कृतवंतस्तत्राह अनुमोदित इति। तस्यैवेयमिच्छा उत्पन्ना खुद्धस₹्वांधसा महापुरुषोच्छिषटे－ नातिपवित्रेणाष्मानं पावयिषयामीति तत उच्छिष्टं च्धा मोदो जातस्तन प्रार्थनायामनुमोदन मान्रं कृतं न तु स्वगमुन्यक्य दत्तमिति। न चायं सर्वथा रू त्रः हह्मबीजत्वात्，गुह्सानां चायं धर्मः，तत्रापि साधारणेधु सेवा च पुष्टिमार्गे सई्नेहा कृपाफलं चैतत् यथौष－ चेनाजीर्णनिवृत्तिस्तथा 5 न्नमस्य देहस्य उच्छिष्टन्नसाधितदे हेन दोषसंताननिवृत्तिरित्यर्थः। तदाह तदपास्तकिल्चिप इति। उचिछछष्ट－ भोजनैकनियमेनापि दोषनिवृत्तिर्लोकसिद्वोति इमेल्युक्तम। रोचकन्रण्येणारुचिनित्ताविक सद्वर्मर्राचपतिनंधकदोधनिवृत्तौ स्वत एव रुचिर्जातेलाह। एवमिति। प्रवृत्तर्येति निरंतरकर्णमुक्रम्। नियमेन चित्तं शुद्ध जातमिल्याही। विशुदूचेतस इति। तेपां
 सिद्धत्वकथनाग लट्रयोगः $11=411$ एवमांतर दोषाभावं गुणं चोक्त्वा बहिगुणमाह तत्रोति। अन्वहमिल्यल्टणव－ मित्यनेन संबध्यते। परमहंसानां वा नित्योडगं घर्म इति स्यापग्युतुम्। कृष्णपदार्परमहंसा अटयेते भक्ता इति ज्ञापितम्। गानं प्रेमाधिक्यात्। प्रकृष्टज्ञानं तदावेन। अनुप्रहेणेयाज्रया श्रवण बोधते। न तु प्रासंगिकम्। कथामनोरमपदाम्यां अर्थमभिमायं ते बोधयंतीति लक्ष्यते। निबंवेन श्रवणाभावायाह। मनोरमा इति मनसो रमणं यासु। एवमेका श्रवणभक्तिः सिद्धा। तस्य। नारदृत्वपर्यंतं फल्। ततः कीर्तनमिति। सांप्रतं तु कीर्तननम्। एवमर्रे र्मरणादिवृद्यों वावदि：कल्यैः नवविधसाधनमक्ती सिद्वायां प्रेक्णा भगवत्सायुज्यं भवर्तीति शास्त्रार्थः। तत्र श्रवणफल्माह ताः श्रद्वयेति। श्रवणादीनां नाह्टद्वारा फल्याधकत्वम्।
 श्रवणस्य नैरंतर्यं कर्त्तवग्रम्। तदाह ता：कथाः अल्यादरेण। अनुपद्यिति पदार्थाक्षारर्थसहितेन वाक्येन हि श्रवणम्। ततो भगवति रुचिः परं श्रवणद्वारा। तदाह प्रियश्रवसीति। प्रियं भवः श्रवणं कीर्तिर्बा यस्य। अंगेति कोमलामंत्रणमप्रतारणाय। प्रमाणबलं परित्यज्ग हन्द्र्रियाणां स्वाभाविकविपयग्रहणं रुचिः 11 २६।। त् कः कत आह। तस्मिन्निति। रुच्या हिं

भगवदनुभवार्थं यत्नो लोकसिद्वः। स च यत्नो ज्ञानात्मक इति तद़ाहृ रुचेः फलस्य कालांतरत्वं ठयावर्त्तयति। तद़ेति।
 तत्र स्खलनं विषयांतरानुसंधानं संद़ेढो वा तदुभयं नास्तीय्यस्खलिता। तत्रापि श्रवणपुरःसरेणेति प्रियश्रवसीत्युक्तम्।＂यो यच्छ्रद्रः स एव स＂दृि वाक्यात् परमश्रद्धायामुप्पन्नायां सफलरुचिरूपायां तत्र्वमाव₹्यकमिति तदाह ययाऽहमिति। प्रथमाधिकारार्थमाह्। यया मल्या अहमेव नह्न मग्येंन सकलं जातं परे मायया परिकल्पितम्। एतंत्स्थूल्सूक्षमं शरीरंरं जगंद्वा मायया पूर्वोक्तया। अस्य जगतः प्रतीतिमान्रस्य अहं घह्नाधिकरणं मायाकरणमिति ज्ञातवानित्यर्थः। प्रपंचठ्यतितिक्ततया घह्नात्मा－ नुमवो जात इति यावत्॥२७॥ एवं भगवद्धावमापन्नस्य निरन्तरमनुवर्त्तमानश्रवणेन ज्ञानभक्तिम्यां परमरनेहो जात इलाह् इर्थर्मिति। भ्रवणस्य भेदांतराणि सन्तीति तन्निवृच्चयर्थमित्थमिति शारत्रावृषिकावृतू मासचतुष्यं पंचकं वा। दे हाद्－ क्लेशस्यास्फुएणमहृ। हरेरेति विऐोषेण श्रृण्वत इति श्रवणानुवृत्तिः，न यतः कुतश्चित् तथा सति निरंगत्वात् फलं न साधयेत्। अतो मुनिभिर्महात्मभिः संकीर्ट्यमान्मिति। मुनिभिरिति स्वफले श्रवणवत् मननं ज्ञानसाधनम्। कीर्त्तनानुवृत्त्यर्थं महात्मर्मिरिति। ＂महात्मानस्तु मां पार्थेति＂श्रोकद्वयार्थोडत्रानुसन्धेयः। सा भक्तिः स्पर्शमणिरुपा जातेल्याह्। आत्मरजस्तमोपहीेति अंतःकरणं


## थ्रीमद्गोस्वामिश्रीपुस्पोत्तमचरणणिरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 शून्राये’ति वा₹ग्यस्य स्तातकम्रकरणस्तत्वेन शूद्रस्य चाविशिष्पत्वेन तथेत्यर्थः। मार्गभेदेनाप्यद़ोषमाहुः सेवा चेल्यादि । अस्य न्याये－ यादि । ‘यस्य येन गुणः，तस्य तत्र रुचि’रिति लोकन्यायसिद्वत्वकथनाय समेत्यनुषज्य प्रजायत इति लट्प्रयोगः कृतः। अन्यथा क्यजायतेट्येव प्रयुज्डादिस्यर्थः ॥ ₹थ॥ \％तन्रान्वहमिल्यं। रुयापयितुमिति। अन्वहमित्यस्य प्रगायतामित्यनेन सम्बन्ध इति रोषः। तदानेनेति भगवति प्रेक्णेल्यर्थः। तस्या इल्यादि । तया श्रवणभक्तया नारद़त्वं सम्पादितमिति सान्यस्य।वयेतावश्त－ सम्पादिकेत्यर्थः। श्रवणफल्रमिति। श्रवणस्य प्राथमिक फलम्। अत इति। उत्तरारम्माभावे पूर्चविच्छेद्स्याप्रयोजकत्वात्। अनुपद्－ मिति । पदं लक्षीकृत्येत्यर्थः। हिर्हेतौ।। २द।। \％तस्मिन्नित्यत। नियमार्थमिति। कार्यकारणभावाब्यमिचारार्थम्।



 समापावपि आषाढीमार४ैयैव संन्यासिनः स्थितेतुक्तत्वात् गते मिथुने मासपश्चकमेव ऋतुद्वर्यं अवतीति तथेत्यर्थः। ज्ञानसाघर्नमिति। तेषामिल्यर्थातू ॥ マく II

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

कां कृपां कृतवन्त इस्यपेक्षायां तां दर्शयंय्त्फलं चाह－उचिछछृे ति । महापुरुषोचिछ्छष्टभोजनेनात्मानं पावयिएयामीति भावेन प्रार्थितैसतैर्द्विजैर्योगिभिरनुमोदितो द्तानुज्ञोडहें उचिछछ्ट्य मुक्तावशिष्टस्य लेपान् पात्रलग्नान् अन्नादीन् सकृदेकवारं भुक्षे ₹म भुक्तवानस्मि । तत्तेन सक्टोजनेनाडपास्तानि किल्ञिषाणि भागवतधर्मरुचिप्रतिबन्धकरूपाणि पापानि यस्य तथाभूत आसम्। एवं नित्यं तस्सेवपूर्वंक तदुच्छिष्टभोजने प्रवृत्तस्य अत एव विझुद्ंद्रं प्रतिबन्धक्रापरहितं चेतो यस्य तस्य मम तेषां महात्मनां धर्मे श्रवणकीर्तनादि भगवद्ञजन एवात्मनो मनसो रुचिः प्रजायते ₹मेत्यनुष््धः 11 ₹乡।। \％तत्र समाजे अन्वहं प्रतिद्नितं कुषगस्य परमानन्दु विग्रह्स्य भगवतः कथाः लीलाः प्रकर्षेण परमप्रेम्णा गायतां तेपामनुप्रह्देण पीतिपूर्वकमाज्ञया ता मनोहरा मनोज्ञा： कुषणकथा अहमराणवं श्रुतवानस्मि। ताः कुष्णकथा अनुपदूं प्रतिक्षणं निरन्तरमनुरृण्वतो मे प्रियं श्रवो यरो यस्य तस्मिन् भगवति मम रुचिरमवदिति। अन्वयमेदात् मे ममेति पदुद्वयेऽपि न पुनरुक्तिद्षोषः। अछेति सम्बोधनेन र्वं मद्रीयोडसि अतस्तवैतत्स्व－ रहस्यं सुगोप्यमपि कथयामीति सूचयति $\|२ ६\| \%$ मननेन त्वयाडलयेतत्सर्वं आ्ञाय एवेति सूचयन् सम्बोधयति－हे महामुने तदा रुच्युत्पत्यनन्तरमेव तस्मिन् भगवति लच्धा रुचिः प्रमाणबलं विनैव विषयग्रहण्णत्मिका बुर्द्वित्तिर्येन तस्य मम तस्मिन् प्रियश्रवसि अन्खलिता विषयान्तरानुसन्धानरहिता मतिर्बुन्द्धित्तिर्बैंभूव। यया मत्या विद्यात्मिक्या अह्मेतत्सद़सत्
 देवोऽहं मनुष्योऽह्रित्यारोपितं पइये पइयामीयन्वयः। भक्त्या घह्नात्मैक्यसाक्षात्कारेण अविद्यानिवृत्या तन्मूलको देद्धान्तःकरणा－


भंगवद्नैर्मुर्निमिः सझ्ञीर्चर्यानं अमलं सर्वदोषनिवर्त्तकं हरेर्येशो विशृण्वतो मे मम आत्मन्यन्तःकरणे ये रजस्तमसी तयोरपहृन्न्री भक्तिः प्रवृत्ता, भगवति सर्वतोऽधिको धढः रनेहो जात इस्यर्थः॥ २८॥

## हिन्द्धी श्रनुवाद

उनकी अनुमति प्राप करके बरतनोंमें लगा हुआ जूँठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गये। इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदग झुद्द हो गया और वे लोग जैसा भजन-पूजन करते थे, उसीमें मेरी भी रुचि हो गयी॥२३॥ \% प्यारे ठ्यासजी ! उस सत्सझमें उन लोलागानपरायण महाह्माओंके अनुप्रहे मैं प्रतिदिन श्रीकृष्ण की मनोहर कभाएँ सुना करता था। श्रद्वापूर्वक एक-एक पद़ भ्रवण करते-करते प्रियकीति भगवान्में मेरीरी रूचि हो गथी। २६॥ \% \% महामुने ! जब भगवान् में मेरी पीति हो गयी, तब उन मनोहरकीर्ति प्रभुमें मेरी बुद्धि भी निश्नल हो गयी। उस बुद्धिसे मैं इस सम्पूर्ण सत् और असत् स्प जगतको अपने पर्रह्मरवरूप आत्मामें मायासे कल्पित देखने लगा।२०॥ \% इस प्रकार घरह्द् और वर्षा-इन दो ऋतुओंमें तीनों समय उन महात्मा मुनियोंने श्रीहरिके निर्मल यझाका सह्कीर्तन किया और मैं प्रेमसे प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्तके रजोगुण तमोगुणको नाश करनेवाली भक्ति का मेरे हद्ययमें प्रादुर्माव हो गया 11 ₹८।1
 श्रीधरस्समिविरचिता भावार्थद्रीपिका।
यस्येति तस ज्ञानगुद्वघंपदार्थर्य हढमाक्तिमतो मे प्रश्रितस्य विनीतस्य ॥₹९॥ \# गुह्टतममिति। साधन-


 यावत्। कि तत्। भगवति भावितं समर्पितं यक्कर्म तत्। कथंभूते भगवति ई़्बरे सर्वेनियंतरि। एवमपि च घह्वण्यप्रच्युतूर्णर्पे॥ ३२॥

## श्रीवंशीधर्कृतो भावार्थद्दीविकापकारः



 प्रति भीगीताभिष्धं च गमिष्यन्तः आ्बो वं यास्याम इति विभाठ्यान्ववोचन्। सन्दूर्मसु ज्ञानें ज्ञानविज्ञानादिसारं चनुः श्फोकीरूपं



 "माया चं बयुनें ज्ञानम्" इति निघणुण्। "माया स्याच्छाम्बरीबुद्धोः" इति न्चिकाण्डोषः। "माया दम्मे छपायां च" इति विश्बः। अन एव स्वरुपभूत्या निलगश्त्या मायाष्यया युतम्। "अतो मायामयं विष्णुं प्रदन्नि सनातनमू" इति माध्वभाष्य-
 हेगव्वेने ज्ञातवानस्म। खममें मायाशब्दस्य चिच्छक्तिचाचित्वे तूपादेयव्वेन तनपदं तस्य चरणारविन्दं गच्छन्ति परममीट्या
 मयि प्रेपपथंतां प्रव्यानुभाष्य च भक्तेः साक्षाद्वाचकं, भ्रीसगबदुक्त श्रीभागवतं चोपदिरय ज्ञातकारणं ज्ञानं च मोक्षपयोजनक-


 भावितं समर्पितम् ॥ हः ॥

## श्रीमदीरराघवज्याख्या

तस्य प्रवृत्तभक्तेरनुरक्तस्य बालस्यापि प्रश्रितस्य विनीतस्य हतमेनः पापं यस्य भद्धागुक्तस्स दांतस्य जितेंद्रियस्यानुचरस्यानु-

 त्रिगुणाहिमक्रकृतिमहिमानमविद्धं ज्ञातवानरिम। अनेन विरोधिध्बरूपज्ञानमुक्तं येन च; ज्ञानेन सस्य वासुदेवस्य परं स्थानं गच्छंति। अनेन प्राप्यप्रापकविषयज्ञानमुक्त अर्थपंचकज़ानमुपदिदिशुरिति फलितम 11 ३१॥ 11 \% तदेवं स्वपूर्वजन्मवृत्तांतृृ्टंतेन भगवद्गुणश्रवणादेस्तद्रक्तियोगसाधनव्वमुक्तं भक्तियोगस्य राभ्वद्रद्रगर्भव्वं पूर्वमेव प्रतिपादितं धर्मकतेडनुशासतः स्वभावर क्तर्येय्यनेन त्रौर्गिककर्ममूलकतापत्रयाभिहतजजनोदेशेन पुनस्रैंवर्गिकधर्मातुकासनं तापन्च्यनिमित्तधर्मर्थंव्वेन निंद्वितमित्युक्तं तेनेश्वरे न चर्पितं कर्मेल्यनेन चानभिसंहितफलस्य कर्मणो भक्तियोगनिष्पादनद्वारा तापन्रयनिवृत्तिहितुववं बदृंख्रैवर्गिकस्य कर्मणः पुनः पुनः तापन्नय-
 दिभिरिति शोष:। कि यत् ्वह्मणि ईैج्ये भगवति भावितं समर्पितं कर्मैव तापन्र्यचिकिस्सिसमिति सूचितमिल्यर्थः। "धर्मेण पापमपनुद़ति, अविद्यया मृत्युं तीर्वे ""यादिका श्रुति:, रमृतिश्र "यज़दानानपपःकर्म पावनानि मनीषिणाम"" इल्यादिका। तापन्रयं हिं पापमूलकं अनभिसंहितफलेन कर्मणा पापनिवृत्तिभक्तियोगनिष्पत्तिद्धारा तापन्रयं निवर्त्तत इति श्रुतिस्मृतिभिः सूच्यते॥ ॥२॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थका पदरत्नावल्डी

 स्यानंतरम्॥३०-३? ॥ \% एतन्मयोक्तं ज्ञानं तापत्रयात्मकसंसारनिवर्तरकौपधं समीचीनं सूरितं लोकस्येति रोषः। तस्मा-

 क्रियमाणेन कर्मणा झ्रुद्वांतःकरणस्य विषयविरक्तिद्वारा भगवति तीव्रया मत्या जनितापरोक्षज्ञानेन तापन्नयात्मकः संसारो निवर्तत इति यत् ज्नह्मणि भावितं यक्कर्म तदे़तत्तापन्र्यचिकित्सितं संसूचितमिल्येकान्वयो वा॥ ३् ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः

तस्येति युग्मकम्। एतदनन्तरं परमरहस्यमन्यद्व्युपदिदिशुरित्याह् ज्ञानविज्ञानादिसम्बलितं चतुश्कोकीरुपमिलर्यः।
 नादपि रहस्यतमम, ॥२९-३०॥ \% अविदें हैयत्वेन ज्ञातवानस्मि । खमते मायाइब्दूस्य चिच्छिक्तिवाचित्वे तूपादेयत्वेन। तत्पद्यं तस्य चरणारविन्दं गचछछन्ति परमर्पीया साक्षात् कुणवंति। इमं म्वनिगममिल्यादिवस्ष्यमाणात् श्रीनारदत्वप्रतौं तत्फल-
 तन यत् पूर्वम् इदं हिं पुंसस्तपसः श्रुतस्येय्यादिना तपआदिजन्यमुन्तमश्लोकगुणानुवर्णनमुक्षं तत्तु तस्य तदासक्तानां तद्वाराविर्भावित्व मेवेति ज्ञापितम्। अथ तस्य तद़व्युपपादपयितुं सामान्यतस्तावत्रिविधपरमतर्चाविर्भावे समर्पितस्य कर्मणो माहात्य्यमाह्य


## भीमद्विश्ननाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शानी


 गुद्यतमम्। यदुद्ववं च्वहाणग््य प्रति श्रीभागवतम अर्ज्जुन प्रति श्रीगीताभिधक्य। गसिष्यंतः श्रो वयं गास्याम इति विभाठ्य अन्व-
 मायाइत्तेश्ष अनुमावं कार्यं प्रभावं वा अविदं ज्ञातवानस्मि। 'त्रिगुणासिमकाथ ज्ञान気 विष्णुराक्तिस्तथैव च। मायाइब्देन भण्यंते शब्द्तत्त्वार्थवेदिभिरि'ति शब्दूमहोदधिः। 'माया च वयुनं ज्ञानमि'गि निघणटुः।'माया स्याच्छान्बरीबुदूध्योरि’ति त्रिकाण्डरोषः। ‘माया दम्भे कृपायाई्चे’ति विश्वः। अत एव 'स्वरूपमूतया निल्यशाक्या मायाख्यया युतः। अतो मायामयं विष्णुं प्रवद़न्ति सनातनसमि’ति माध्वभाष्यप्रमाणिता श्रुतिश्र। एवमप्रिमेष्वपि ग्रन्थेषु मायाइब्देन यथासम्भवं चिच्छक्तित्रिगुणशत्चणादयो वाचनीयःः॥३ः॥
 ज्ञानकारणं ज्ञानश्न मोक्षप्रयोजनकमजिज्ञासवेऽणि महंं सम्प्रति बालस्सास्य वयोषृद्वावायत्यां कद़ाचित् जिज़ासा जनिष्यते वेति विभाइग्य नैरपेक्ष्शां भङ्य्या ज्ञापितमिय्याह एतदिति। संखूचितं न तु साक्षादुक्तं मत्र्रयोजनामावादिति भावः। कि तत् तापन्-



## श्रीमच्छुकद्वेकृतः सिद्धान्त्र्रद्दीवः।


 मुनिम्यः प्रामेन सूक्षमागवतेन वेधसो निखिलविधातुर्वस्सुदेवस्य मायानुभावं मायया पकुला स्वशक्तिमूतया विभ्वस्सृष्टिनाशादिकौशल्बत्मकमनुभावम् अविदम् ज्ञातवानस्मि। एवं देनर्षर्भगववद्वताराणां श्रीक्यासादीनामव्युपदे़्टुरस्योपदेप्टेन् सनकादीन् देवर्षिगुरून् वेद्पसिद्धान् विहाय प्राकृता योगिनस्तदुपदेप्रारोो न कल्पनीयाः, उपस्यितपरियागेऽनुपस्यितस्बीकारे च मानाभावात्
 आध्यात्मिकादिदुःखप्रतिकारकमिति।। उ०॥

## श्रममद्वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अन्र हि भगवदावेशाठ्यतिरेकेकाषिर्भावा न भविषयंतीवि तेषां क्कपया तज्ञातमिल्याह तस्येवर्माति द्वाभ्याम्। पूर्वजातसाधनानां वासुद़ेवपर्यंतं अनुवृत्तिः कारणीयेति तान्यनुवदुति। अनुरक्तस्येति। अनुवृत्तिपर्यंतार्नि गुहीतानि। खुर्भूषालक्षणो विनयः मिन्नप्रमेणेति पृथगुक्तः तथा पापनिवृत्तिः अन्युपकारित्वाद्दीनत्वस्य पृथगुक्तिः। अनुक्तसर्वसमुच्चयार्थ चकारः। अनुवादे कमापेक्षाडभावाद्विपर्येयेण कथनं न दोषः॥ः९॥ \% अस्ति किंचिज्ज़ानं सर्वंवेदांतप्रतिपाघं पंचरात्राच्चागमैक्ष गुरपदेशेन च यद़भिक्यज्यते। यथा के घह्म खं नह्होत्युपाख्याने यस्मिन् जाते पुमान् घहाविद्दववति सर्वंज्तेजस्ती च। ततोऽपि महोपनिषक्पतिपायं देवगगुहात्वाद्गुह्यतरं ततोऽपि पुरुषोत्तमप्रतिपाचघं "भत्तया मामभिजानातींति" रूपं यस्मिन्ननुसंहिते भगवद़ाविर्भावो भवत्येव तद्युग्यतमम्। साक्षाह्रगवता कृष्णेनोक्तम्। यत्तदिति। विशोषतोऽवक्कत्यम्। तेषामपि हद्येे भगवदिच्हया उ१देशार्थमागतम्। अनु पश्वादवोचन्। एतस्य परमकाष्वात्वज्ञापनायाह। गमिए्यंत इति। एततकथने प्रश्नांतरं साधनांतरं च नास्तीयाह। कृपयेति। तञ्रापि हेतुः। दीनवत्सल्रा इति। कत्सं लतीति वत्सलो माहकःः रनेहः तद्वान् वा। पिता पुत्र इव दीनेपु त इस्यर्थः ॥ ३०॥ \% ततस्तव किं जातं तद्वक्तर्यमित्याकांक्षायामाह। येनेवाहमिति। भगवतो वासुदेवस्येति द्ददे विद्यमानस्यैव। अहो इलाश्र्र्य विद्यमानः प्रकाशमान एव न ₹फुरतीति मायानुभावः। लेखनद़्शाऽनुसंधेया। येन गचछंति
 निरूपितास्तन्रैं संद़ेहः "ते मग्यपेताखिलचापलेऽर्मक" इर्यादिसाधनानि कुतो भवंतीति कर्मकालादीनां प्रतिबंधकर्वात्। तत्र कालस्य प्रतिबंधकरव्वाभाव।य उपायमाह। एतदिति। कथारस्यभावे अशनादयः प्रतिवंधका ह्ठाः कर्म चाह्वद्रदारा तदूद्धारा हेतुः कालः तत्र प्रथम द्वृ्टिप्रतिबंधको दूरीकर्तंव्यः स च तापत्रयात्मकः "एतैरुपद्रुत इति" वचनात्। तत्र यद़पि तत्संगेन कथा साधनढ्वेनोक्ता तथापि बहुसापेक्षववबत्मैच न भविक्यति स्वतंत्रमेकं साधनमाह्। एतत् वद्ध्यमाणम्। सम्यक् सूचितं न ₹पष्टतयोक्षं नापि संदि़्धम् । तस्य परिज्ञानं तब भविष्यतीयभिप्रायेणाह। हे घह्मन् ! तापत्रयनिराकरणार्थं चिकिस्सितम्। यथा विषं सर्वनाशकमपि सर्वरोगनिवर्तकत्वेन द्रव्यांतरैभर्भवनया चिकिस्सते तथा कर्मापि सर्वनाशाकं सर्वदोषोनिवृत्तये भगवद्रूपेण चिकिस्यमत इल्याह्ट। यदी योजितमियर्यः । भावनया प्रापितं वा।। ३०।।

## श्रीमद्योस्वामिश्रोपुरुपेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः



 प्रकाशमानानामपि वाक्यानां लेखनैैैयय्येण न सफूर्ति:, तथात्रेति बोध्यमित्यर्थः। भगवदुक्तज्ञानस्य फलं वदन्तो येनेतिपद्स्यार्थमाहु:


 ‘‘यक्करोषि यद़भ्रासी’’युक्तया रीत्या भगवत्यर्पिंतम्। तत्र 'गुराभागुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मचन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा

 दिति। अन्यः प्रान्नुयात्। तथा च ईख्वरः कारयतीति भावनया ईैय्ये प्रापितमित्यर्थः। अत एवं प्रकारद्वयेन भगवत्सन्बद्धं कर्मैव तापन्रयचिकिस्सितरूपमिति तातपर्यम् ॥ ३२ ॥

## भ्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

तस्यैवं श्रवणादिना प्रदृत्तज्ञानमक्तेर पि मे गमिष्यन्तः चातुर्मास्यसमाप्यनन्तरं गन्तुमुद्यतास्ते महात्मानः कृपया अस्य ज्ञानादिशैथिल्यं मा भवत्वितीचछछया गुह्यतमं ज्ञानमन्ववोचन्निति दूयोरन्वयः। साधनभूतधर्मतन्वज़ानं गुह्यम्, तत्साध्यं विविक्तात्मज़ानं गुह्दतरम, तत्राप्यं पुरुषात्तमज़्ञानं गुद्यतममिति विवेकः। तजज्ञानं तर्हि कथं प्रवृत्तमिम्यमेक्षायामाहु-यदिति, यजज्ञानं भगवता न्रह्माणं प्रति अर्जुनं प्रति उद्दूवं प्रति साक्षादुदितमुक्तं तदिलयन्वयः। ननु तेषामेवं ज्ञानोपदे़े किं प्रयोजनमिल्य-पेक्षायामाह-दीनवत्सला इति। दीनेषु तेषां कपा स्वाभाविक्येव न तु किश्ञिस्रयोज़नमुद्धिएयेति भावः। तथापि त्वयि कथं कपां कृतवन्त इस्यमेक्षायां स्वस्य कुपापात्रत्वघटकीभूतान् दीनत्वादिशिष्यगुणानाह-बाल्र्येति, दीनस्येल्यर्थः। श्रधानस्येति, शास्खगुरुवाक्येषु श्रद्धावत इसर्थः। चालस्य भ्रद्धामात्रेण कि स्यात् इन्द्रियपारवरयेन चाख्बल्यसक्भवाद्यि्याशङ्य तदपि नास्तील्याह-दान्तस्येति, जितेन्द्रियस्ये्यर्थः। अनुचरस्येति, स्वसेवकस्येल्यर्थः। सेवाडपि परमप्रेम्णेल्याह-अनुरक्तस्येति, भगवति गुरौं च परमप्रेमवत
 क्तानेन भागवतशाख्रेणाहं भगवतो वासुदेवस्य सर्वान्तर्यामिणः श्रीवसुदेदेवनन्द्नस्य मायानुभावं लीलामाहात्म्यमविदें ज्ञातवानस्मि। तर्पभावस्य दुर्ज़ेयत्वं सूचयन् भगवन्तं विशिनष्टि-वेधस इति, अनन्तकोटिव्रह्याण्डविधातुरियर्यर्थ। तजज़ानस्य फलमाएयेनेति, येन मायानुभावज्ञानेन भगवइ्रक्तास्तस्य भगवतः पढ़ं स्थानं गच्छन्तीर्यर्थः॥ ३? ॥ \% नन्वन्र पथमं महत्सेवा ततश्र तर्कृपा ततश्र तद्वर्मे श्रद्धा ततो भगवत्कथाश्रवणं ततो भगवति रतिः। तया च देहहद्वयविवेकात्मज़ानं ततो हढा भक्तिस्ततो
 पुनस्तापन्रयनिवर्तंकोपायकथनपूर्वकं भगबत्तत्वज्ञानपर्यन्तं कममाह-एतदिति सप्रभिः। इद्धं रहस्स्यं तवापि विद्वितमेवेति सूच-
 तदे़तदाध्याहिमकाधिद़ेविकाधिभौंतिकतापत्रयस्य चिकिस्सितं भेषजं तापजनकपापनिवर्तकत्वेन निवर्तकं संसूचितम्। "धर्मेण
 प्रतिपादितमिसर्थर्थः।। ३०.॥

## हिन्द्री अनुव्राद

मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृद्यमें श्रद्वा थी, इन्द्रियोंमें संयम था एवं शरीर, वाणी और मनसे मैं उनका आज्ञाकारी था।। ₹९॥\% उन दीनवत्सल महात्माओंने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्हतम ज्ञानका उपदेशा किया, जिसका उपदेशा स्वयं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे किया है $\|$ ३०॥ उस उपदेशसे ही जगत्के निर्माता भगवान् श्रीकृष्णकी मायाके प्रभावको मैं जान सका, जिसके जान लेनेपर उनके परमपदकी प्राति हो जाती है ॥ ३? ॥ \% स स्यसंकल्प उ्यासजी ! पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृणके प्रति समस्त कर्मोंको समर्वित कर देना ही संसारके तीनों तापोंकी एकमान्र औषधि है, गह बात मेंने आपको बतला दी।। ३०।।

> आमयों यभ्ष भूतानां जायते येन सुत्रत। तदेश घ्यामयं द्रण्यं न पुनाति चिकिस्सितम् ॥ ३३॥ एवं नृणां क्रियायोगाः सर्ने संसृतिहेतवः। त एवाषमविनाशाय कल्पन्ते कलिपताः परे ॥ ३८।। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्। ज्ञानं यत्तद्धीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्॥३।। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षुयासक्र्। गृणन्ति गुणनामानि कषणस्यानुस्मरन्ति च॥ ३६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

ननु संसारहेतोः कर्मणः कथं तापत्रयनिवर्तकत्वम्। सामग्रीभेद्नेन घटत इति सद्टष्टांतमाह द्वां्ययम्। य आमयो रोगो येन घृतादिना जायते तद्वेव केवल्मामयकारणभूतं द्रव्यं तमामयं न पुनाति न निवर्तयतील्यर्थः। किन्तु चिकिस्सितं क्रठग्यांतरैर्भावितं सत्पुनात्येव यथा॥३३॥ तथात्मविनाशाय कर्मनिवृत्तये कल्पन्ते समर्था भवन्ति, परे ईैख्वरे कल्पिता अर्पिताः सन्तः। अन्र च प्रथमं महत्सेवा ततश्र तंक्कृपा ततस्तद्वर्मश्रद्वा ततो भगवतकशाश्रवणं ततो

 यदुत्रेति 11 ३ห 11 \% भगवदूर्पणेन क्रियमाणं कर्म भक्तियोगं जनयतीति सदाचारेण दूर्शयति। च习 यदा भगवतः रिक्ष्या कर्मीणि कुर्वणणा भवंति तढ़ा श्रीकष्णस्य गुणनामानि गुणंयनुस्मरंति च कृष्णमिल्यर्थः। इ्यं च भगवर्च्छक्ष्षा-"यहकरोषि यद़श्नासि यज्जुहोषष ददासि यत्। यत्त्वस्यसि कौंतेय तन्कुरुषव मद़र्पणम्" इति ॥ ३६।।

## श्रीवंशीधरकतो भावार्थद्दीपिकामकाइः

अन्राक्षिपति नन्विति। इल्यर्थ इति। पवनं पचित्रीकरणमिति पूउधातोरर्थः । तच मलापकर्षणमेव महद्रदूरीकरणमिति यावते। अत उक्षं निवर्तंगतीति ॥ ३३॥ सर्वे इत्युत्त्या खुभकर्मणामपि "स₹त्वं सुखे संजयति" इन्युक्तस्संसृतिहेतुत्वेन बन्धकर्वमेव न हि सुवर्णश्यद्धला बन्धिका नायस्येव बन्धिकेति गुक्कं सौवर्प्यमेंल्यमान्रमेवाधिकं बन्धकत्वं तुल्यमेवास्येति। तथा च हुभकर्मणोपि सुखासक्तिजनकरवेन बन्धकर्वमेवेत्यर्थः। संसृतिहेतवो बन्धनहेतवः 11 ३8 $11 \%$ अन्राक्षिपति नन्विति। भक्तियोगसमन्वितं यज्ञानं तत् हि निस्वितमन्र लोके भगचत्परितोषणं यंत्कर्म पुरुपैः कियते तदधीनमित्यन्वयः। भगवदर्पितकर्मणा भगवद्रक्तियुक्तं ज्ञानमुल्पद्यते। तथा च कर्मनिवर्त्करक्तियुक्तज़ानोटपाद्नद्वारा कर्मणा कर्मनाराकत्वरिति भावः। चक्रवर्तिना-
 निธकग्मं यत्कर्म तद्धीनं ज्ञानं तज्जन्यत्वादित्यर्थः। "कर्मणा ज्ञानमामोति ज्ञानेनामृती भवति अथामृतानि कर्माणि" इाति श्रुतेः। कर्मणा ज्ञानं जायते हि यतोऽतः कर्म ज्ञानद्वारा बन्धनिवर्त्तकमिति भावः। कीटदरां यत् भक्तियोगसमन्वितम्। अन्यस्य भक्ति* रहितस्य ज्ञानस्य तु मोक्षसाधकरवाराक्तःः "नैषकर्म्यमवय्युत्युताववर्जितम" इ्यादिना तिररकार एव दष्टः। भक्तियोगोऽत्र श्रवणकीर्त्तनादिरूप: 11 ३थ\| एवं भक्तिमिश्रेण कर्मणा भक्तिमिश्रं ज्ञानं मोक्षसाधनं भवतीद्युक्तम्। इदानी भक्ति.मश्रनिष्कामकर्मचतां ताहराभक्तसंगभाग्येन केषांचित्कदाचित्कर्ममिश्रा भक्तिरपि भवेद्यि्याह कुर्वाणा इति। यत्र मक्तिमिश्रकर्मणि स्थिता अकस्माद्रसंगभाग्येन भगवच्छिक्ष्या कर्माणि कुर्वाणा; संतः केचित्कृष्मस्य गुणनामानि गुणंति स्मर्गंति च कीर्तिनम्मरणाद्यात्मिकां भक्किं कुर्वरीतयर्थः। भगवच्छिक्षाया यःकरोषीयादिकाया अक्तिप्रकरणपठितत्वान्न कर्मविषयतया वयाख्या युक्ता। कर्मिणो हि कर्मैैफल्याभावार्थं बैदिकमेब कर्मर्पर्यन्ति। सक्तास्तु भगवत्स्वामिकवेनैवात्मानं जानन्तः सकर्तंठयं वैदिकं लौकिकं दैहिकं च कर्म स्वप्रभुप्रवर्त्यमानं प्रतियंतः सर्वमेव तस्मिन्समर्पयन्तीति महान्भेद़ः। अत एवात्र 'यद्न्नासी’"्युक्तम्॥३६॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिचिरचिता दीपनी ब्याख्या

यदितीति। अन्र कर्मभभूमौ भगवदर्पणेन भगवत्परितोषणं भगवत्मीतिकर् यत्कर्म क्रिगते यद्रक्कियोगसमन्वितं ज्ञानं तन् तद़धीनं तस्य कर्म्मणः अधीनं हीत्यर्थः॥३५-३७॥

## श्रीमद्वीराखवच्याख्या

 सूचितं, तथापि त्रैवर्णिककर्मणोंडततोडनिष्टावहत्वेन पापवद्निष्टसाधनत्वातदप पि तापत्र्यनिमित्तमेव। हे सुन्रत यथा येनापध्यानाद्विना मूतानां य आमयो रोगो जायते तदामयकारणं द्रन्यं चिक्कित्सितमपि प्रतीकारत्वेन सेवितमप्यामयं न पुनाति न शोधयति । चिकिसिसतोपि क्याधिरपध्याद्विना पुनर्वर्द्धत इस्यर्थः। चिकिस्सितमिल्यामयविशोषणं वा आमयकाइणेन चिकित्सितं प्रतिकृमप्यामयं
 न्नादेरामयकारणवन्नृणां सर्वे कियायोगा अनभिसंद्दितफलकर्मवयतिरिकाः सर्वे त्रैवर्गिका; कियायोगाः संसृतेर्हेतवः। अत एव परस्मिन्नात्मन्यकल्पिताः असमर्पिता आत्मविनाशाय कल्पंले अन्मनः अंततः स्थावरतवरूपविनाशाय कल्पंते संपना अवंति 1 ₹४।। * \% तहि परस्मिन्कल्पिताः क्रियायोगा: कि वा साक्षान्नःः्रेयसहेतवः न अक्तियोगनिष्पादनदद्वारेयाह यदिति। भगवान्परितुธग्यते भक्तियोगोलत्तिप्रतिबंधकनिरसनोपयुक्तपरितोषयुक्तो भवति, येन तदाराधनरूपेण कर्मणा तद्रगवर्वरितोषणं यत्कर्मोत्र लोके क्रियते अनुक्रियत इति पाठे अनुक्यूततयाडSशरीरपातं क्रियते तद्धीनं तनकर्मीधीनं तन्निषपादमेव भर्कियोगसमन्वितं ज़ानमत्र ध्यानसाधंयं दर्शानार्मकं विवक्षितं "भक्या तवनन्यया शाक्य अह्मेवंविधोर्जुन। ज्ञातुं द्रषट्टुं च तच्चेन प्रवेष्टुं च परंतपे"त्युक्कत्वात् $\|३\|$ \% न केवलमगवत्परितोषणात्मक करैंव र्मक्तियोगानुग्राहकमपि तु अगवद्गुणश्रवणादिकमपीत्याह। कुर्वणा इति भगवच्छिक्ष्या "यत्करोषि यद़र्नासि यज्जुहोषि, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्ये""्याद्युक्तभगवच्छिक्षया असकृत्कर्मोणि वर्णीश्रमानुरुपाणि कुर्वाणाः कृषणस्य भगवतः गुणा नामानि च कल्याणगुणप्रकाइकानि वा गायंति अनुस्मरंति नामानि गुणंति गुणाननुस्मरंति चेत्यर्थः। भर्कियोगनिष्नत्तिकामा इति कर्वृपद्मध्याहर्तंक्यं, यथा भगवच्छिक्ष्याडसकत् कृतानि कर्मोणि अक्तियोगानुग्राह्काणि तथा गुणनामानुस्मरणादिक्रमीति भावः ॥ ३६॥

## श्रीमहिजयध्वजरीर्थकृता पद्रलावली

ननु कर्मणां बंधस्वमावात् कभं तापन्र्यभैष्ग्यमिति तन्राह आमय इति। सुखमेव व्रतं येन स तथा तस्य संबुद्धिः है सुत्रत，सत्यसंकलपादिव्रतोपेतेंवा येन द्रव्येण भूतानामामयं आमयः इलेष्मायो जायते तदेवामयकारणं द्रव्यं चिकिसिसतमौपधी－ कुतं तत्रोगलक्षणं पुनाति परिहरति। हि तदिद्मनतुभवसिद्धमिति हिशान्दार्थः। एवकारसतु तस्य प्राधान्यद्योतनार्थः न तु द्र०ग्यांतर－ निवेधार्थः। कुतः औषधीकरणाय द्रक्यान्तरसंयोगद़र्शीनाच्चाब्द उपमार्थः स यथा 11 ३३। \％एवं तथा नृणां संसारिणों क्रियालक्षणा योगा उपायाः रवतः संसारहेतबः त एव क्रियायोगाः परे पूर्ण नह्मणि कल्पिताः आव्मविनाशाय अपिंताः। अनेक－ जन्मसंचितदुष्कर्मस्खरूपनाशाय कलंते। तस्माल्केवलं कर्मबंधकं घह्मार्पणनोषषधीकृं भक्तिज्ञानद्वारा संसाराध्यरोगगनिवर्तकरिति भावः॥ ३४॥ \％ज्ञानद्धारा कर्मणो मोचकतवमाह यदिति। अन्र कर्मभूमों भगवदृर्पणेन भगवत्परितोषणं यक्कर्म जीजैः कियते यद्सक्तियोगसमन्वितं परोक्षापरोक्षोपपदं ज्ञानं तजज्ञानं तस्य कर्मणोधीनं हि＇कर्मणा ज्ञानमातनोति ज्ञानेनाम्तीमवति अथामृतानि कर्माणी＇ति श्रुतेः कर्मणा ज्ञानें जायते हि गस्मात्तस्मालकर्म ज्ञानद्वारा बंधनिवर्तकरिति भावः। अ习्राम्यिष्टोमादिकर्मसु यत्कर्म－भगवत्परिताषणमिति वा ॥३ं॥ \％कथंकारं कर्मणा ज्ञानमुत्पद्यत इति तन्राह कुर्वाणा इति। यन्र यस्य यजमा－ नस्यार्थे यस्मिन्यने़े हवनादीनि，कर्माणि कुर्वाणा वैदिका ऋतिवगादयः＂समर्वव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तन्यो न जानुचिदि＂＂ति भगवच्छि－ क्ष्याइसकृ尹िरंतरं आद्विमध्यावसानेषु वा कण्गस्य गुणान् स्मरंति नामानि गुणंति॥ ३६॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्धर्भः

एवसिति। आत्मशब्द्दोऽच्र कर्मजातिपरः॥ ३४॥＊अथ भगवत्परितोषणाह्मकस्य तस्य माहादन्न्यं विशेषत आह यद़न्रेति। भक्तियोगः कीर्त्तनस्मरणादिखुपः तत्सर्मन्वितं तेन समवेतं यज्ज़ानं भागवतं तद़पि तदृधीनं तद़व्यभिचरिफल－ मिटर्यरः $113 ५ 11$ \％कथं तत्राह कुर्वाणा इति। भगवचिचक्षया ‘यत् करोषि यदुभ्तासी’’्यादिकथा यत्र भगचत्सन्तोषणे निमित्ते कर्माण्यपि कुर्वागास्ताहराराचिस्वामानयेनासकृत् गुणन्तीर्यादि । शीशौनकादिवदिति भावः॥ ३६।।

## श्रीमद्विश्चनाधचकर्वर्तिकृता सारर्थन्र्शिनी

ननु संसारहेतोः कर्म्मणः कथं तापत्रयनिवर्तकरवम् ？सल्यम्，सामर्भीभेदेेन घटत इति सच्च्रान्तमाह द्वाॅ्याम्। य आमयो रोगः येन घृतादिना जायते तद़ेव धृतादि क्रण्यं चिकिस्सतमौषधान्तरवासितं सत् आमयं न पुनाति न रक्षति，नाशयतीति यावत्। पुनातिर्न रक्षणार्थको जेयः ॥३३॥ \％क्रियायोगाः कर्मयोगाः सर्वे निल्याः कान्याः नैमित्तिकाश्र निककामाः परमेश्यरे कल्पितःः समर्पिताः सन्तः आत्मविनाशाय कर्म्मिनदृत्तये कल्पंते समर्था मवन्ति॥ ॥८॥ \％तदेवेश्वरार्वितं कर्म सत्त्व－ शोधकव्वात् ज्ञानसाधनं भवतीयाहाह भगवदर्पितव्वात् भगवत्परितोषणं निष्कामं चक्कर्म्म तदधीनं ज्ञानं तज्ञन्यत्वादिस्यर्थः। कीहछां यद्नक्तियोगसमन्चितम् अन्यस्य भक्तिरहितस्य ज्ञानस्य तु मोन्रसाधकतवाशक्तेः ‘नैष्कम्म्र्यमव्यच्युत्यावर्वर्जितमि’’यादिना तिएर्कार एव हृ्टः ॥ $3 ヶ \| \%$ एवं भक्तिमिश्रेण कर्म्मणा भक्तिमिश्रं ज्ञानं मोक्षसाधनं भवतीति उक्तम्। इदानीं भक्ति－ मिश्रनिष्कामकर्मवतां ताह्रभक्तसंग्रभाग्येन केषांचित् कदाचित् कर्म्ममिश्रा भक्तिएपि भवेदिलाह्य कुर्वाणा इति। यत्र भक्तिमिश्र－ कर्म्मणि स्यिता अकस्माद् भक्तसंगभाग्येन भगवच्छिक्षया कर्म्माणि कुर्वणणाः सन्तः केचिक्कृष्णस्य गुणनामानि गृण्णन्ति स्मरन्ति च कीर्तनस्म रणाद्यात्मिकां भक्ति कुर्वन्तीयर्थः，भगवच्छिक्षा चेयम्＂यत्करोषि यदन्भासि यन्जुहोति ददासि यत्।। यत्तपस्यसि
 वैफल्याभावार्थ वैदि कमेव कर्म्मार्पयन्ति। मक्तास्तु भगवस्स्वामिकतवेनैवात्मानं जानंतः स्वकर्त्तण्यं कैदिकं लौकिकं दैहिकक्य कर्म्म－ स्वपभुप्रवर्त्यमानं प्रतियन्तः सर्वंमेव तस्मिन् समर्पयन्तीति महान् भेद़ः। अत एवाः्र यद़भ्नासीत्युपन्युस्तम्। एवमेव तः श्रीरामानु－ जाचार्य्यचरणैरपि व्याख्यातम्। अन्र कुर्वाणा इति वर्त्तमार्ननिर्देशान् भक्ति कुवंतील्यास्यातक्रियाया मुख्यव्वाच्चेयं कर्म्मयोगसहिता भक्तिरिड्यतो मक्तेरस्याः कर्मम्ममश्रता लेया। कर्म्ममिश्रया मक्तथा साध्या ज्ञानमिश्रा तया च साध्या मुक्तिसहिता भगवद्रतिः शान्त－ भक्तिनामी＇आठमारामाश्र मुनग＇इलादे़ेज़ेया।। ३६॥

## श्रीमन्हुक्देवक्टतः सिद्धान्तअद्वाप：

कर्मणैव संसारः। भगवति समरिंतं तु कर्म संसारनिवर्तकमिति सहृ्रणंतमाह्व द्वाभ्याम्। तत्र चप्रांतमाह् आमय इति। येन

 विनाशाय अविया कर्मसंज़ान्या तृतीया शक्तिरिप्यते हल्येवंभूतस्यात्मनः कर्मप्रवाद्यस्याविद्याएँपस्य नाशाय ह्यानये कल्पंते

समर्था मवंति $\| ३ ४$ औ उपादेयं साधनचतुषकें संक्षिप्य दर्शायति। यदिति। अन्र साधनापेक्षायां यद्भगवत्परितोषणां भगवान् परितुषग्रते येन तत् कर्म क्रियते स्वीकियते, न वैवैहिकामुष्मिकमोगसाधनम्। अनेन कर्मवैराग्याष्मकं साधनद्वगमुक्तम , यत्तदधीनं भगवद्विषयकं तज्ञानं भक्तियोगसमन्वितं क्रियते इति च साधनद्वयमुक्तम्॥३५।। एतदेन शिष्टाचारकथनेन दर्शंग्रति कुर्वाणा इति। यत्र यस्मिन् काले शास्रम्रसिद्वाः रिष्टाः "यत्करोषि यद्रनासि यजुहोषि दद़ासि यत् । यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरूप मदर्पणमि"ति भगवचिछक्ष्शया कर्माणि कुर्वणाः कृष्यस्य गुणनामानि गुणंति गायंति कृषणमनुस्मरंति ध्याने तन्साक्षांकारं कुर्वंशत। ३६।।

## श्रीमद्रह्इभाचार्यचिरचिता सुवोधिनी व्याख्या

तत्रैव विशोषमाह । आमय इति। येनैव कर्मणा नाइाः ईंकनीयः तद्वेव भगवति भावरीयमिति। आमयः कफपित्तार्दि: येने माषादिना सुत्रतेति संबोधनात् ताहरां तु तव नास्तीति तव मह्दाग्यमिति प्रशंसा। तद्वेव चिकिस्सितं आमयद्रव्यं न किं तु
 ननु पूर्वकृतकर्मणां बाधकानां विद्यमानँव्वात्तैसापत्रयजननाच्च किमग्रिमेण भावितेनेति तत्राह् एवं नृणामिति। यथा भगवति संबंचेन कर्मणा तापत्रग्रनाराः एवमेव पूरंकर्मणामपि भंगवति समर्वंणापूर्वस्वरूपनाशे सति तापाद्यनुत्पादफत्वात्। नृणार्मिति कर्मीघिकारो योतितः। सर्वे पुण्यजनका अपि संसृतिहेतवः जननमरणहेतवः। त एव सर्वे योगाः परे कल्पताः समर्पिता आत्मविनाशाय कल्पंत यथा प्रज्वलितेडग्नौ तुणादि । कुतस्तस्य तापजनकर्वमिर्यर्थः। एवं स्वाभाविकानां लौकिकानां संसारहेतुभूतकर्मणां कृतानां क्रियमाणानां च विनियोग उक्तः ॥ ३४॥ अधुना विहितानां अगवत्र्पीत्यर्थं क्रियमाणानां किं फल मित्याकांक्षायामाह यद्त्रेति "यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता" इ्यन्र भगवत्पत्साद़हेतुत्वेन प्रार्थनात् नियतफलत्वाच्च एकस्य तूभयंचे संगोगपृथक्तवन्यायेन दुध्यादिवदुभयसाधकं स्यात्तथा सति संसारः। पूर्वोक्तानुभयरृपत्वत्। तत्रोच्यते-अत्र निर्णये यत्कर्म भगवत्परितोषणं क्रियते भगवत्परितोषार्थं क्रियते तेन कर्मणा भगवद्रक्तिज्ञाने उत्पदेते। "ततो ज्ञानाम्निः सर्वकर्माणी"ति न्यायेन सर्वर्मरक्षयः इ्यकिप्रायेगाह। ज़ानं ग्रत्रसिद्वं भक्तियोगसमन्वितं तत् तद्धीनं याह्टराकर्गडधीनं हीति "सर्वापेक्ष्षा च यज़ादि-
 गतिस्तन्राह कुर्वणा यत्रेति। यत्र कर्मनिणीँये विषये वा भगवच्छिक्ष्या कुर्वाणा अवंति तत्कर्म भक्तिजनकं अवतील्याह। तद्वा पुरुणाः असक्दारां वारं कृष्णस्य गुणनामानि पांडवरक्षकर्रौपद्रीलजानिवारकगोवर्धनोद्वरणेत्याद्दीनि गुणंति। अनु पश्राह्म्मरंति च कृष्गम्। अत₹नेषां कीर्तनस्मरणभक्तिहेतुत्वात् सर्वोटक्टृष्टमेव तरकर्म।न तेन संसारहांकाऽपीलर्यः। ३६।।

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

आमय इत्यत्र। तन्रैवेति। भगवति भावनीये कर्मणयेव। योगा इति क्रियायोगाः । दध्यादिवर्वद़ति। यथा 'द़ध्ना जुहोति’’ ‘दृधनेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' 'खाद्रे बध्नाति' ‘खादिएं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यंत्’ इत्यादिविदित तद्ध्यादिवनित्यर्थः। सर्वपिक्षा चेति। अयं न्याय उत्तरतंत्रे तृतीयस्य तुरीयपादेडस्ति । तन्र हि पूर्वं ‘पुरुषार्थोतः शाब्दा’दित्यादिभिर्जानस्य फल्साधने कर्मापेक्षा नास्तीति साधयित्वा, अथेदानीं चिन्त्रते, ज्ञानस्वरूपोपकारित्वं कर्मणोस्ति, न वेति । तन्र‘आचार्यवान् पुरुषो वेदे’ति श्रुतेर्गुरूपसत्तितदुपदेशादिभिरेव तत्सम्भवान्न तद्पेक्षेति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तरतु, सर्वापेक्षा सर्चे षां कर्मज्ञानभक्तीनामस्ति पुरुषोत्तमज़ानोटपत्तौ अपेक्षा, कुतः, यज़ादिश्रुतेः, वेदः सर्चोपि पुरुषार्थपर्यवसायी, पुरुषर्थंश्व भगवतभापि रेव, नान्यत्, सा चेज्ञानादेव तदा यज्ञादीनां निरुपणमनर्थकं स्यात्, अतस्तल्परिहागाय मन्तठये कर्मणा पुरुषार्थसाधकर्वे ज्ञानस्वरुपोपकारकत्वेन तथात्वं मन्तउग्यम्। तद़पि निष्कामकर्मकर्तृत्वे। वाजसनेगिशाएवायां ‘यथाकारी यथाचारी तथा सवती’ंत्वादिना सकामस्य कर्तुः पुनराबृत्तिमुक्त्वा, 'अथाकामयमानो योडकाम' इत्याद्यिना 'न्रह्मैग सन् अह्माप्येती' स्यन्तेन पूर्वोक्तर्मकर्तुरेवाकामतवे ततफलकथनात् । 'कपाये कर्ममिः पजें ततो ज्ञानं प्रवर्ततें इति रमृतेश्व । तन्र चप्रान्तः अश्ववदिति । ₹वेष्टफलसाधकदेशव्यवधानात्मकदेशातिकम एवाश्यंग्य यथा साधनत्वम्, न तु तरफलसिद्वाविति, तथाधिकारित्रिविधप्रतिबन्धनिवृत्तावेव कर्मणां साधनत्वमुपकारकत्वम्, न तु भगवत्र्रापिरुपे ज्ञानफलेपीति। सूचित इति। ठयासस्य स्वोक्तिस्मारणाय सूचितः। तथा च पूर्वतन्न्रापेक्ष्रयोत्तरतनन्त्रस्य प习习त्वात्संयोगपृथतत्वन्यायवावेन ततो न पुऩः संसार इत्यर्थः ॥ ३५।।

## श्रीगिरिधरकृता बलग्रवोधिनी

ननु संसारतापहेतुनां कर्मणां कथं तापत्र्यनिवर्त्रकत्वमित्याशाङ्रय सहकारिभेदेन तन्सम्भवतीति सहृ्ठान्तमाह-आमय इति द्वयेन। तव कर्मगों तमह्हुतुव्व नास्तीति सूचयन सम्बोधयति-हे सुत्रतेति। य आमयो रोगो येन घृताद्विना भूतानां जायते
 गान्वयः। पुनाति-धातुरन रक्षार्थः ॥ ॥ ३ ॥ \% एवं तथा नृणां कर्मण्यधिक्रतानां सर्वे लौकिका अलौकिकाम्र कियायोगाः पुण्यपापद्वारा जन्ममरगादितापन्र्यलक्षणसंसृतिहेतवोडवि परे परमेश्यरे कल्पिताः समर्पिताः सन्तरते पूर्वसश्चिततापन्र-

 तन्राशकर्वमिलयमिप्रेल तढुल्पत्तिकममाह-यदिति। अन्र मर्यदादामर्गे भगचत्परितोषकं भगवति समर्पित कर्म पुरुषेण कियते भक्तियोगसमन्वितं यत् कर्मनिवर्त्तकव्वेन प्रसिन्द्ध ज्ञानं तत्तद्धीनमेवेलयन्वयः। भगवद़र्पितं कर्म ततोडन्तःकरणशुद्विद्धारा भगवदूक्तिस्ततो भक्तिसमन्वितं कर्मवासनानिवर्त्तकं ज्ञानमिति कमो बोध्यः। यथौषधं न केवलं रोगमेव निवर्त्तयति, किन्तु पुष्ट्यादिकमपि जनयति स्वयं च विनइयति तथा भगवद़र्पित कर्मापि न केवलं तापमेव निवर्त्तयति किन्तु भक्लादिकमपि जनयति स्वयं च विनइयतीति सूचयन्नाह-हीति ॥ $34 \| \%$ ननु भगवदुर्पित कर्म भक्तियोगं जनयतीटन्न कि प्रमाणमिलयपेक्षायं सदाचारं प्रमागमाह-कुर्वणा इति । यत्र यदा ये भगवंचिछक्षया असकृत् निरन्तरं कर्माणि कुर्वणा अवन्ति तदा त एव श्रीक्ठषास्य भक्तवात्सल्यादिगुणप्रकाशकानि पाण्डवरक्षकट्रौपदी लर्जारक्षकगोवर्धनोद्वरणेल्यादीनि नामानि गुण्णन्ति उच्चरयन्ति तानि कृषणं चानु पश्राह्म्रर्ति च। इयं च भगवचिच्छक्षा 'यत्करोषि यद़भ्भासि चडज़ुोोषि दद़ासि यत्। यत्तपस्पसि कौन्त्तेय तक्कुरुण्व मद़र्पणम्’ इ़िति ३६ ॥

## हिन्दी ग्रनुवाद

प्राणियोंको जिस पदार्थंके सेवनसे जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकिस्साविधिके अनुसार प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको द्र नहीं करता ? ॥ ३३ ॥ \% इसी प्रकार यद्यपि समी कर्म मनुष्योंको जन्म-मृत्युरूप संसारके चकमें डालनेवले हैं तथापि जब वे भगवानको समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है।। $3.811 \%$ इस लोकमें जो शा घ्नविहित कर्म भगवान्की प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्हींसे पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्रापि होती है।। $34 ॥$ उस भगवदर्थ कर्मके मार्गमें भगवान्के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार-बार भगवान् श्रीक्णाके गुण और नामोंका कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। ३६ ॥

नमो भगवते तुम्यं वामुदेवाय धीमहि। प्रयुम्नायानिरूद्धाय नमः सङ्रीणाय च॥ ३७॥
 इमं स्वनिगमं घ्लन्वकेय्य मदनुष्टिवम्। अदान्मे ज्ञानमैखर्यं स्यस्मिन् भावं च केशवः॥ ३९॥ त्वमव्यद्भभ्रुत विश्रुतं विभोः समाव्यते येन विदां गुधुत्सितम् ।

प्रति श्रीमदागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमसकन्धे च्यासनारदसंवादे पश्चमोऽध्यायः॥ ॥॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

कीतरनस्मरणरूपभक्किहेतुत्वमुक्तं ज्ञाइ्हेतुत्वमाह द्वाभ्यां नम इूति। नमो धीमहि मनसा नमनं कुर्वीमहि ॥३囚॥ \% अमूर्तिक मंत्रोक्तन्यतिरिक्तमूतिंशून्यम्। यजते पूजयति स पुमान्सम्यग्द्रानो भर्वति 11 ३८।। \% एवं कुतवति मयि हारिः स्वसदृरां ज्ञानादिकं दत्तवानिय्याहि। इम स्वनिगमं स्बोपदेदेश मदनुष्ठितं मयानुष्टितमवेल्य ज्ञात्वा। भावं च प्रीतिं च॥३९॥ \% अतस्त्वमप्येनं कुरिियाह। त्वरिति अद्ध्रमनलं श्रुतं सस्य, हे अद्रश्रुत विभोविश्रुतं यशः प्रस्याहि कथय। येन विश्रुतेन बुद्देन विद्धां विदुषां बुभुत्सितं वोद्धुर्धिच्छा समाप्यते, यद्यतो दुःख्यै: पीडितानां कलेशाईंति प्रकारांतरेग न मन्यंते ॥ ४०॥

इति प्रथमे टीकागां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥
श्रीवंशीधरक्रतो भानार्थदीपिकाप्रकाशः।
 इलोक्नग्र्या परमोपादेयां खुद्वां निर्गुणां भक्ति स्तुव्वा "अहं पुरातीतभव"" इ्यादिइल्लोकषट्केन तस्या एव भक्तेराविर्भावप्रकारं प्रेमपयंतां वृर्दि चोत्त्वाडधिकारिविशोषे पुनरुपादे़यं भक्तिमिश्रज्ञानं ततोऽधिकां कर्ममिश्रां भर्ति चोक्त्वेदानीं "न्नूयुः स्तिग्रस्य

 तद्पुजपौचत्वेन प्रद्युग्नानिरुद्ययोसनिक्टपाठात्। यद्वा प्रद्युग्नानिरुद्धसंकर्षणानां कमेण सृष्पिस्थितिसंहारकारणत्वात्तथोक्ति:। नमो धीमहि नम干काएं ध्यायेम। मनसा नमनं कुर्वीमहीयर्थः। भगवते षड़ग्रर्चपपूर्णाय। सर्वन्न वसति दीक्यति चेति वासुद़ेवः। सर्वान्तर्यामी सर्वपकाशकसतरमै प्रकृष्टं घुग्नं वित्तं हिरण्यं तद्वद्रूपाय। "हिरण्यइमश्रुर्हिरण्यकेश आ प्रणखात्सर्व एव सुवर्णः" हति श्रुतेः। यद्वा प्रकृष्टं घुन्नं बलं यस्य कामदेवरूपत्वात् "कामो हि बलवत्तमः" इ्यायुक्तेः स तथा।। "ग्रुन्नं वित्ते बलेपि च" इति मेद़िनी। न केनापि खवेच्छां विना निरद्धोडनिरूद्धः। अनो मुख्यप्राणः सोडस्ति जितत्वेनाइस्ये्यनी तेन मुख्यभाणजयवता रुद्धो वशीकृत इति वा। न निरुद्धचंते विषयैर्नाव्रियंते इल्यनिर्धो विवेकिनस्तान्दृधाति पोषयति धारयति वेल्यनिरुद्वस्तर्मै। अनिरस्तमुदाख्यं नाम धत्त इति वा "तस्योदिति नाम" इति श्रुते। सम्यक्पापकर्षणशीलत्वास्संकर्षणः। सम्यकरं हस्तं ददाति
 श्रीनारायणाड़ेव लब्धो घ्रद्सपुच्रजन्मन्येव, न तु पूर्वजन्मनीति संद़र्मः ॥ ३७॥ \% ₹ इति मूर्त्तीनों वासुदेवादी़नाममिधानेन नामचतुप्रयेन चजते पक्वरात्रोक्रविधिना वासुदेवाय नमः प्रघ्चूम्नाय नम छृत्येवं घोडसोपचारैयः पूजयेन्मत्धध्यानोक्तमूर्त्ति मंत्रेणैव जपितेनाविर्भवति मूर्तिःः हारीरं यस्येति वा। यद्वा "मंन्रेण चत्वारि ग्रद्ञा च्रयो अस्य पादा" इस्यादिमंन्रेण प्रतिपादिताकारं यज्ञपुरुषम् "गज्ञों वै विष्णु:" इति भ्रुते:, यज्ञ एव पुरुषोऽन्तर्यक्यी तन्मूर्तिकं प्राकृतमूर्त्तिरहित कठिनं कृपार्द्रमिति वा। "मूर्त्तिः काठिन्यकाययो:" इ्यमरः। स सम्यग्द्रानः तं छद्धाइन्योपि कृतार्थीभवतील्यर्थः। यद्वा दर्शानं ज्ञानं यद्वा हउयतेडनेनेति दर्शनं शाखं भक्तिप्रतिपादकं पघ्घरात्रादि सम्यग्धन्यमात्मम्रसादक्त्वात्। न तु "येनैवासौं न तुष्येत मन्ये तद्६र्शनं खिलम्" इत्युक्तलक्षणं भक्तिरहित शास्रमेव खिलमिल्यर्थः। ततश्र कृते वेदान्तदर्शननस्यापि तवायमात्मा न वै परितुष्शः, मम तु कुतपंचरान्रशास्सस्यात्मा सददा प्रसन्न एवेति भावः॥३८॥ \% सनिगमं निजांतरंगवेदोक्षं ज्ञानं प्रथमतः स्वानुभवं तत ऐर्यर्यं स्वाणिमादिर्खषं ततस्तत्र ममानासक्तिमभिप्रेय्य भावं स्वमहाप्रमाणं चादात् ततः्च मह्लमपीमं मंत्रं क्ययोपदिशोति प्रार्थितेन श्रीनारदेन व्यासस्तमेव मंत्रमुपदिप्ट इति सुधीरिर्बोन्वह्यम् ॥३९॥ \% अद्भ्रश्रुत सर्वंज्ये्यर्थः। "दज्रो द्म्भवदल्पयोः" इति निरुत्तिः। येन विश्रुतेन यझसा समाय्यते तचरोमृतास्वादनिमग्रानां सदा तद्वेकर्भाक्तितानां ज्ञानाय सृहैव न भवेदिसर्थर्ः 118011

इति श्रीमागवते श्रोभावार्थदीपिकामकारो प्रथमसंधे पंचमोड ध्यायः ॥ \& \|

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

मूर्त्यभिधानेनेति मूर्त्तिवाचकेन म्ंत्रेणेत्यर्थः 1 ३८-8०॥

## इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पथमसक्धे श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचितदीपन्याख्यद्दीपिकाटिप्पर्यां पश्नमोडध्यायः॥१॥

## श्रीमदीरराघन्वव्याल्या।

इति इन्थममूर्तिकं कर्मवशयपाकृतमूर्तिरहितं मंत्रमूर्तिमोमिल्याद्युक्तमंत्रफ्रकाइया मूर्तिएपाक्रता अकर्ममूला खवेच्छोपात्ता च यस्य तं मंत्रझरीरकं वाभिध्यायन् ओमादिनामान्यनुगृणंश्च यज्ञाराध्यं परमपुरुषं यो यजते स्वधर्मेणाराधयति स एव पुमान् सक्यग्दर्शनः "ज्ञानी त्वात्मैव में मतमि" त्युक्तविधोधिकारीयर्थः॥३८॥ \# एवं यजतामाडु भक्तियोगो निष्पद्यते इल्यभिप्रायेणात्मानं हघ्रांतयति इममिति । हे खह्मन्मदनुप्दितमिमं स्वस्य भगवतो निगममनुशासनमवेल्य हृछ्बा केरावः स्वस्मिन्भवं भर्तिं
 ल्पकीर्ते वं विभोंगवतो विश्रुतं यराः प्रस्याहि पनध्नीहि येन विश्रुतप्रस्यानेन विदां बोद्धणां बुभुत्सितं बोद्धुमिष्टं समाप्यते आपूर्यंते न निखराष्यत इति यावत्। यच्णुतस्य तस्य जिज्ञासितवं्य नावशिष्यते तथाविधमाख्यानें कुर्विल्यर्थः। किंच दुःखैख्यिभिस्तापैर्मुहुर्मुहुरर्दितः पीडितः आत्मा मनो येषां केशानिर्वणं केशा आध्यातिमकाद्यस्ते निर्वाव्यंतेडपनोचंते येन अन्यथोपायांतरेण तु न निर्वाध्यंते तथाविर्धं यथोशांति अतीवाद्रियंते ताहृं प्रख्याहीयन्वन्वः $1180 ॥$

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्रतागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पश्च्वमोऽध्यायः ॥ \&॥ थिमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्नावली
यो यजमानः स्वयं च निट्यमों नमो भगवत इल्यादिमूर्र्य्यिधानेन मूत्तिवाचकेन मंत्रेण मंत्रपतिपाद्यमूर्तिम अमूर्तिकं प्रकृतिवैकृतिविम्रहविधुरं वासुदेवादिरूपं यझपुरुषं "चत्वारि श्टका त्रयो अस्य पाद़" इल्याढ़िऋक्वतिपाद्याकारं भगवन्तं उद्दिशग यजते स पुमान् घजमानः परोक्षपपरोक्षज्ञानवान् भवति। ते च ऋत्विगाद्यगः सम्यग्दर्शंनाः समीचीनशास्लविज्ञानाः


भगवते घद्जुणपूर्णाय तुम्यं नमः। सर्वंन वसति दीक्यतीति वासुदेवः, बलज्ञानरूपत्वा हैस्यनिरसनशीलत्वात् कीडारीलतवादा तर्मै धीमहि स्मरेम। प्रकृष्टं घुक्नं हिरण्यमेव रूपं यस्य सः प्रद्युम्र: "हिरण्यइमश्रुहिरण्यकेशा आप्रणखास्सर्व एव सुवर्ण" इति श्रुते:, तरमै। न केनापि निरुद्ध इत्यनिरुद्धः, अनो मुख्यप्राणः सोस्यास्तीयनी तेनानिना मुस्यप्राणप्रसाद वता पुरुषेण रुद्वः वशीकृत छति वा। अनिरुधः संसारमुक्कास्तान् दधाति घारयति पोषयतीति वा। अनिरस्तमुदाख्यं नाम घत्त इति वा "तस्योदिति नामे"ति श्रुतेः, तरमैं। सम्यक् पापकर्षणशीलत्वान्संकर्षणः समीचीनं करं सनोति ददाति इति वा तरमै। चराब्दः प्रत्येकं पृथध्यंत्त्वद्योतनार्थः, छतिराबद्दः पभृतिवचनः, तस्माह्टत्विगादिमिैैैष्णवैर्यजनाना भगवंतमीजाना ज्ञानवन्तो भवंतीति भावः $1136-३<11 \%$ स्वानुभवसिद्धमेतदिति विज्ञापयति इ्ममिति। केशावः मदनुत्टितमिमं स्वधर्मनियममवेत्य ऐग्वर्यमीभ्वरविषयं ज्ञानं स्वस्मिन् भावं अर्तिं च मे मघ्यम् अदानित्यन्वयः ॥ ३९॥ छदानोमवतारप्रयोजनालंबुद्धिकारणविज्ञापनमुपसंहर ति त्वमिति । हे अद्धश्रुत "श्रोतामंते"यद्यदेः संणर्णश्रोतृत्वादिगुणसंपन्न र्वमीय्वोपि ऐश्यर्यादिगुणसंपन्नत्वेनाप्रक्यार्थविधुरोपि सजनवात्सल्यदेव येन तर्कीर्तिगर्भग्रंथकरणेन विदुषां विदुंतीति विद्यो ज्ञानलाभकामा:, तेषां वा विचारकाणां वा बुमुत्सितं ज्ञातुमिष्टं समाप्यते संपूर्णं भवति तादरां श्रीभागवतलक्षणं विओोः समर्थस्य तव विश्रुतं यशाः प्रख्याहि प्रखुयापयेल्यन्बयः। तस्मादन्नेषां भागवतकर्णशाक्त्यभावालत्कृतिरेवालंधुद्धिकारणमिति भावः 118011

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतपद्रत्नाचल्यां टीकायां पंखमीडध्यायः॥ ५॥ श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः कमसन्दर्भः
अथ पश्वरात्रवक्ठः श्रीनारायणादेतज्जन्मनि लबधं सप्रणवं मंत्रश्वोपदिशति ※ नम इति। चतुनर्यूहार्मको भगवानेवान
 दिक्रमविपख्य्यैयेण निर्देशास्तु श्रीकृषणचतुर्यूहत्वं बोधयति त₹पुत्रपौन्रवेन प्रद्युम्नानिरुद्वयोस्तनकटपाठात् $\|$ ३७। \% मंत्रमूर्ति तदुकमूर्ति तथाप्यमूर्त्तिकं प्राकृतमूर्तिरहितम्। यज्ञपुरुं पूजायां धयेयाकारमिल्यर्थः। दर्शानस्य सक्यक्त्वं श्रीभगवदाविभर्गात्, न तु अह्मदर्रानवत् खिलर्रवमिति 11 ३८। * स्वनिगमं निजांतरंगपरमवेद्रुपम्। प्रथमतो ज्ञानं स्वानुभवं ततः ऐय्वर्यं स्वाणिमादिरूपं ततस्तन्रानासक्तै भवं स्वमहाप्रेमणण्न्न ॥३९॥ \% यस्मादें मम तदेतत्पर्यंत्यं सनवं तद्गुणश्रवणनिदानकं तच्द्रुचणमेव तपआदीनां परमं फलं तस्मात्त्वमपीति 118011

इति भ्रीमझागवतप्रथमस्कन्धस्य श्रीजीव्रगोस्वामिकतकमसन्द्रमें पश्वमोडध्यायः ॥\% ॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्वर्तिक्ता सारार्थद्रिग्नी

 इलोकत्रxया परमोपादेगां खुद्धां निर्गुणां भक्ति स्तुत्वा 'अहं पुरातीतमने' इड्यादिइलोकष्ट्केन तस्या एव भक्तराविर्भावप्रकारं


 बोधयति तन्पुत्रवौत्रत्वेन प्रद्युम्नानिरुद्वयोस्तनिकटपाठात्। यद्वा प्रद्युभानिरुद्वसक्षण्पणनां कमेण सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वात् तथोक्किः। नमो धीमहि नम₹कारं ध्यायेम मनसा नमनं कुर्वीमहीयर्थः।। ३७।। \% इति मूर्तीनों वासुदेवाद़ीनाम् अभिधानेन नामचतुष्टयेन चजते पक्नरात्रोक्तविधिना वासुदेवाय नमः प्रद्युक्नाय नम इत्रेवं षोड़शोपचार्यैः पूजयते। मंत्रमूर्ति मंत्रध्यानोक्तमूर्तिमंन्नेणैक जपितेनाविर्भवति मूर्तिः रारीरं यस्योति वा। अमूर्तिक प्राकतमूत्तिएहितम् अकठिनं कृपार्द्रैमिति वा, 'मूर्तिः काठिन्यकाखयोशि'यमरः। यझपुरुषं यजनीयं पुरुषम्। सम्यन्द्रानः तं छष्वा अन्येंडपि कृतार्था अवन्तील्यर्थः। यद्वा दर्शानं ज्ञानं यद्धा हइयते अनेनेति दर्शानं शास्त्रं तद्रेव शास्त्रं भक्तिप्रतिपादक पश्वरात्राद्सिम्युधन्यमात्मभसाद्कर्वात्, न तु



 अनल्पवेदशाख्न ! हे सर्बंज्यर्यः, विभोर्विश्रुतं यराः पखयाहि कथय, येन विश्रुतेन बुद्वेन विदां विदुषां चुमुस्सित बोद्धुमिच्छा समाण्यते। तद्यशोऽमृतास्वादनिमग्नानां सदा तदेकभक्तिमतां ज़ानाय स्वैहैव न अवेद्यियर्थः। अन्यथा भकारान्तरेण दुःखेः पीडिताना जीवानां क्लेशाशान्ति न उरान्ति न मन्यन्ते विवेकिनः $1180 \|$

इति सारार्थद्शिन्यां हर्षिण्यां मकचेतसाम्। प्रथमें पश्चमोडंध्यायः सङतः सछतः सताम् ॥५॥

श्रीमझ्छुकदेवक्नः सिद्वान्तपर्दीपः
नतिपूर्वंकं मुखूं भगवत्राप्युपायं ध्यानं युजनं च दर्शानं च उत्तमाधिकारिणं सौति द्वाभ्याम्। वासुदेवाय भगघते नमः पद्रमुम्नय अनिहद्धाय संकर्षणाय च नमः, भगचन् तुम्यं त्वदर्थं तवां धीमहि ध्यायेम ॥ ३्ज॥ \% इत्तीति इलथं मूर्रयभधानेन अमूर्तिकं प्राकृमूर्तिशून्यं मंत्रमूर्तिकम्, मंत्रः वाच्यवाचक्योरमेदात् वासुदेवादिनाममंत्रवाचया मूर्तिर्यस्य स मंत्रमूर्तिकोडप्राकृतमूर्तिः, तं यज़पुरुषं यो यजते स सम्यग्दर्शानः 11 ३८॥ एवं नतिपूर्वंकध्यानयजनपरणणां भगवतो दरंनं भाकिय पाकृददेहवियोगपूर्वकाप्राकृतदे़हप्रापिश्व भवत्तीति स्ववृत्तांतकथनेन सूचयति-हे चह्मन् स्वनिगमं स्वोपदे़ां मयानुक्दितमवेल्यावधार्य केशावः न्रह्मरिवजनकः, ज्ञानं स्वस्मिन् भावं भक्तिम् ऐश्वर्यम् अप्राक्टतदेहादिकमर्रिमाध्याये वक्ष्यमाणमदात् 11 ३Q।। * है अद्र्नभ्रुत हे विपुलकीर्ते! त्वमपि विभोः विश्रुतं यराः प्रखुयाहि श्रीभागवतनिबंधेन कशय, येन विश्रुतप्रबंधेन विदां बुभुत्सितं बोद्धुमिच्छा समाप्यते यच्चतः अन्यथा दुःलैर्मुहुरर्द्दितात्मनां केशानिर्वाणं न उशंति न मन्यंते 118011 इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीमच्छुकदेंक्टतसिद्धान्तप्रदीपे पश्वमोध्यायः 11 : 11

## श्रीमद्लल्ठभाचार्यविरचिता सुलोधिनी च्याख्या

यनि तु पुनः पंचरात्रे मंज्राराधनभकारेण पुरश्यरणादी़िन कर्माणि तेषां निर्णयमाह द्वाभ्यां नमो भगवत इति। इयं हि भगवद्गायत्री नारदोपास्या, अत्र चतुर्मूर्तीनामभिधानं घीमहीर्गर्थांचतुर्मूर्तीध्यायेम। तस्य फलं चतुर्मूर्तिः तद़पि न भोगार्थं किंतु नमनार्थ तदाप न परोक्ष्तया किंतु प्रत्यक्ष्त्या चतुरूपस्यापि चतूरुपमपि भगवानितग्रथंः। चकाराद़न्यान्यपि रुपाणि संगृहीतानि हयप्रीवादीनि \| ३७\| *स्या गायहया विनियोगमाह-एनंत्पेण मूर्त्यभिधानेन मूर्तिवाचकेन मंत्रेण करणेन मंत्रे मूर्ति: रारीरं यस्य मंत्रार्थ रूपममूतिकं मंत्रोक्तव्यतिरिक्राकृतूर्तिरहितं यक्ञुरुषं यज्ञरुपं पुरुषं वा यो यजते जपहोमादिना सक्यग्दुर्शानो अवति, भगवंतं साक्षाटकरोतीट्यर्थः 11 ३८ 11 अ अन्र फलं मयानुभूतमिति संदे़ाभावायाह इमं स्वनिगममिति। स्वस्य निगमो वेद़ः, आजेति यावत्, सा आज़ा मया कृता यथोक्तः पंचरात्रमार्गोनुष्टितः पूर्वकलप एव तद् मह्यं ज्ञानं द्त्तवान् ऐेश्वर्यं च भर्कि च यथा बह्माशिवयोः, तदाह केराव इति केशायोर्वं सुखं यस्मादिति $11 ३ 911 \%$ एवं सर्वेषां कर्मणां निर्णय उक्त इति सर्वंमुपपाय्य उपसंहरन् निर्धारितमुपदेशामाह् त्रमपीति। यथा मया तस्याज्ञा परिपालिता तथा त्वमपि परिपालय, आज्ञापरिपालन्नसमथर्थ सिद्धवरकारेणाह अद्र््र्रुत इति। अनल्पं वेदादीनां श्रणं यस्येति विभोः विश्रुतं कीतिः चरित्रमिति यावत् मधये चरित्रस्य माहात्म्यमाह येन विश्रुतेन वेदान्तज्ञानिनां बुभुत्सितं भगवस्वरुपज्ञानेच्छा समाप्यते "यवद्र यइचास्मि याहरा" इति बुमुत्सा वा परमभक्कि जनयित्वा न जानाति तस्मात्तदाख्याहि। किंच निस्तारार्थ सर्वैर्यनन: कर्त्तठगः संक्लेशाभिभूतैः कर्तुमशाक्य इति क्लेशानिवृत्त्य थं चाख्याहि। आख्यानेनैव दु:ख्वैर्मुहुरर्द्रितानां संक्लेरानिवारणमुरांति सर्बे प्रमाणविंदः। अन्र उपायांतरं नास्ति किष्टानां केसानाशकं तदाह् नान्यथेति $118 \circ 1$

इति श्रीभागचतसुबोधिन्यां लक्ष्मणभट्टात्मजश्रीवल्लमदीक्षितविरचितायां प्रथमस्कंधें पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीमदोखामिश्रमुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः
नमो भगवत इत्यत्र। तस्य फल्लमिवि। घ्यानस्य फलम् ॥ ३७।|
इति प्रथमझकन्धसुबोधिनीपकारो पश्वमाध्यायविवरणम् ॥ \& \|

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

एं भगवत्समर्पितकर्मणां श्रवाद्विभक्तिहेतुत्वमुक्तं तन्र कथं कीर्तयन्ति किञ्च तस्य फलमित्यपेक्षायां स्वोक्तनारदपश्व
 मनसा नमनं कुर्वीमहीत्यन्वयः। वासुदेवाय चित्ते उपास्साय मूलमूताय। प्रद्युम्नाय बुद्धावुपास्याय सृष्टिकर्त्रे। अनिरुद्वाय मनस्युपास्याय सर्वपालकाय। सङर्षणाय अहङ्रारे उपास्याय संहारकर्त्र। चकाराद्न्यासामपि भगवन्मूर्तीनां ग्रहणम्।। ३७।। * इत्येवं मूर्₹यमिधानेन मूर्तिवाचकमन्त्रेण यो मन्त्रमूरि मन्न्रैः प्रतिपादिताः सचिदान््दातिमका मूर्तयो यस्य तम्, अमूर्तिकं कर्माधीनप्राकृतमूतिरहितं यक्ञपुरुषं चज्ञादिकम फल्यातारं यजते जपह्योमनमरकायदिना पूजयति स एव पुमान् सम्यु्द्र्रोनो भवति। लीलात्रिशिष्टें भगनन्तं साक्षात्करोतीवयर्थः 11 ३८ 11 \% अन्र सन्देहो न कर्त्रव्यो मयाडनुमूतत्वादिल्याशयेनाह-इमर्मिति। अस्मिन्नुक्रर्थ विश्वासयोग्यस्त्वमिति सूचयन् सम्बोधयति-हे घह्भन्निति। इम कमेण पूर्वोक्क स्वनिगमं स्वाज्ञारूपवेदप्रतिपादितं साधनजातं

 भुतं श्रवणं यस्य तस्य तवैतदूराक्यं नास्तीति सूच्यति। विभोविविधरूपेग विकीडतो भगवतो विश्रुतं कीर्वि चरित्रं ंवमपि प्रख्याहि

प्रकर्षण प्राधान्येनार्याहि वर्णयेत्यन्वयः। एतेन सिद्धानां साधकानां तव च महानुपकारो मविष्ग्रति, तत्र सिद्धानामपि भगवच्चरि््रबुभुल्सा भवति साऽपि येन वर्णितेन विश्रुतेन समाप्गते निवर्त्तते, साधकानां तु परमं साधनमिद्मित्याह्-दुःःखैरिति। आध्यात्मिकादिमिस्तिविधैस्तापैर्मुहुः पुनः पुनरर्दितः पीड़ित आत्माडन्तःकरणं येषां तेषां ःसंक्लेशानां निर्वर्ं निवृत्तिमन्यथा भगवद्यशाइश्रवणकीर्त्तनादि विना प्रकारान्तरेण न उशान्ति सर्वे प्रमाणविदो। न मन्यन्त इत्यर्थः। सर्वोपकारार्थं;अवर्तीर्णस्म:तवाप्यवतारसाफल्यं आत्मसन्तोषश्रानेनैव भविष्यति नान्यथेति भावः 118011

इति श्रीवललभाचार्यंइंइगोपालसूनुना॥ श्रीमन्मुक्न्द्रायाणां पाद्सेवाधिकारिणा॥ ? ॥ श्रीमहि रिधरास्येन मजनानन्द्सिद्धये \| श्रीमद्धागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी \| २.॥ रचिता प्रथमे मध्यमाधिकारनिरूपणे ॥ विन्दूनः पं्धमोडध्यायो इ्यासोत्तरनिरूपकः ॥ ३्॥

हिन्दी अनुचाद
प्रभो ! आप भगवान् श्रीवुदुवको नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। 'प्रच्युम्न, आनिरुद्व और संकषंणको भी नमरकार है ।। ३०। इस पकार जो पुरुष चतुक व्रूहरूपी भगवन्मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत-मूरिरहित अप्राकृत मन्त्रमूर्ति भगवान् यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है।। ३८।। \% घह्मन् ! जब मैंने भगवान् की आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब इस बातको जानकर भगवान् श्रीकृषणने मुझे आत्मझ़ान, ऐश्र्यर्य और अपनी भावरुपा प्रेमाभक्तिका दान किया 11 ३९॥ \% व्यासजी। आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भगवान्की ही कीर्ति का उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिए। उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुख्योंके द्वारा बारू बार हैंदे जा रहे हैं, उनके दुक्सकी शान्ति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है 11.8011

> पाँचवाँ अध्याय समाप

## अथ पष्टोऽध्यायः

## सूत उसच

एवं निशाक्य भगवान्देवर्षंजन्म कर्म च। मूयः पभ्रच्छ तं घश्जन व्यासः सत्यवतीयुतः ॥? \| ह्यास उनाच
भिक्षुमिर्विश्रवसिते विज्ञानादेप्ट्यमिस्तव। वर्तमानो चयस्यात्र ततः किमकरोद्भवान्॥२॥ स्वायम्भुज क्या वृच्या वर्तितं ते परं वयः। कथं चेद्मदद्साक्षीः काले प्राप्ते कलेनरम्॥ ॥॥ प्राकल्पविपयामेतां स्मृतिं वे सुरसत्तम। न होप व्यवधात्काल एप सर्वनिराकतिः ॥ \& ॥ भीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका
ठ्यासस्य प्ययार्थं च पहे प्राग्जन्मसम्भवम्। स्वाग्यं नारदः प्रहि कृषणसंकथनोद्रवम्॥।


 हि यत ए ए सर्वस्स निराकृतिपपलापो यस्मात्सः॥४॥

## भीविंशीधरक्ततो भावार्यदीपिकापकाशः।


 परोपकृतिस्खभावत्वादृयमपि हरियझोवर्गेनेन झुद्धो भवत्विति कृया मां पृच्छसीति भावः। अत घह्तशान्दो आद्वणण-

 तीच्छावान्। विप्वसित-दह संप्रारणाभाव आर्पः॥?॥ \% ततः भिक्षुपवासानंतरं तेषां गृरध्येतर्व्वाद्रिक्षुव्वम्।

 बाल्यावस्थापश्रिममू ॥ ₹॥ * अपतापो नाशः॥४।

## अस्मिन्पर्याये दीपनी न।

## थीमहीरराघवन्याख्या

 एवमिति। इल्यं वर्णित दे़्वर्षेजन्म कर्म च पौर्वदेहिकं निशम्य स सलवलाः सुतो भगवान् श्रीठ्यासः तं दे



 प्राकह्पविषयां पूर्वकल्पीयमेतां भिद्वृदे़शप्रापं भगवस्स्मृतिमेष कालो न न्यवधान्न तिरोहितवान्न। अडमाव आर्ष:, आगमशाघस्या-
 सर्वविनाइक: ॥ \& ॥

## श्रीमद्विजयं्वजतीर्थछता पदर्लावली




सर्वज्ञोपि ठयासस्तद्वयःरोषवृत्ति पृच्छति भिक्षुभिरिति। तन विशिष्ट्ञानोपद्देष्ट्रभिर्भिक्षुभिर्जानभिक्षादानरीलैर्विंप्रसिते देश्रांतरं गते आघे बाल्ये वयसि वर्तमानो भवान् तदनंतरं किमकरोदित्येकान्वयः $112.11 \%$ तद्रेव विविच्य पृच्छति स्वायंभुवेति । स्वंभुनो नह्मणः पुछ्र ते तव परं ज्ञानोपदेशोत्तरकालीनं वयः कया वृत्त्या वर्तितं मरणकाले प्राते दद्ं रारीरं वा उद़स्राक्षीफुस्सृष्टवानसीट्रेकान्वयः 11 ३ \# सर्वेषां पर्वजन्मसंज्ञादीं निराकतिनिराकरणं द.स्मात्सर्वनिराकृतिरेष कालः सुरसत्तम ज्ञानिश्रेष्ट! तवातीतन्नह्मकलवविषयामेतां स्मरणराक्ति नैव व्यवधात् तिरोहितां नैवाकरोत् अ₹चर्यमेतर्तद्यर्मिनर्थे हिराब्द्, एवकारस्त्वचधारणार्थः 14 \& ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रर्मः

 11 ₹ 11 इढ़ं सम्पति वण्येयानम् ॥ ३- $\%$ ॥ ।।

## श्रीमद्विश्चनाभचक्रातिकृता सारार्थद्शर्शिनी

घशे गत्वा चनं कृषद्शानं तद्वचःश्रुतिः। तद्त्तचिन्मयतनोर्नारदेनाप्तिरुचते।। २।। \% विप्रवसिते तस्मान् प्रवासतो विच्युते, संप्रसारणाभाव आर्षः। किमकरोदिति त्वच्छिहयोडह्मर्प तथा चिकीर्षोमीति भावः।। ₹ 11 \% इद़ं दासीपुत्रभूतं कलेवरं कथम् उत्सृष्टवानसि॥ ॥ ॥ \% न हयवधात् चयवघायन सण्डितवान्, अडागमाभाव आर्ष:। निगएकृतिर्चिनाइः ॥ \& ।।

श्रीमच्छुकद्वेक्टतः सिद्धान्तप्रद्वपपः
विप्रवसिते चातुर्मस्सांतेडन्यत्र गमने कृते। ? ।। \% पर्ं वयः गुरुवियोगोत्तरवर्ति चयः उद्स्राक्षीरुस्सूप्रवानसि ॥ ॥ ॥ न ठ्यवधात् न तिरोहितनान्, अडभाव आर्षः॥8 ॥

## श्रीमद्धह्डमाचर्यचिरचिता सुवोधिनी खाख्या

मध्यमेनाधिकारेण पदार्थी विनिरुपितः। श्रणस्य फलं चांत्ज्ञानरुपं प्रद़र्शितम्।। पट्टे तु बाह्यं तसयैव कीर्तनावधि वर्ण्येते। बाह्याभावे वांतरस्य ठग्रॅत्थति निरूप्यते।।
पूर्वध्यायांते अदान्मे ज्ञानमैइचर्यमित्युक्त तन संदेहः श्रचणमेव निरुपितमवांतरज्ञानंच। कि तदानीमेव भगवता ऐइवर्यं दृत्त कालांतरे वेति श्रोत亏्यविषयनिरुपकस्य फलकथनार्थ भवति विचारणा। अतः प्रच्छतील्याह एवमिति। नाइद़क्तो यथार्थत्वमित्यवगतौ हेतुमाह भगवानिति। असंभावितत्वं निराकरोति देवर्षेरिति। हे नह्मन् रौनक भूयः प्रइनसतूरणींभावात् आदराधिक्ये ज्ञात एव विशोषकथनात् भगधक्कृपया एतावजातमिति कधितोपि पुनः प्रइनः। अनतिप्रयोजनं पृच्छतीति च सत्यवतीसुत इत्युक्तम् ॥ ? ॥ \% \% प्रइनमाह त्रिभिः, भिक्षुभिरिति । प्रकृतरारीरलागज्ञाननाइाभाव:
 वेतीदानींतनसंबोधनं वृत्तिर्जीविका रारीरनिर्वाहिका कथमिति योगादिप्रकाराः वार्थविरोषे पुनरित्यर्थः। काले प्रापे अपापे वेति प्रश्नः। इद़मिति बुद्वधा पुरः स्थितं वेति पाठेडत्यनादरः। काल्जन्यं कालो गुल्वातीति वा आह् काल इति॥ ३।। एता स्मृतिं संसकारनाशोन पूर्वकल्पविषयेभगः ठयवहितां कथं न क्षृं कृतवान, तदा इचं स्मृतिः राबद्दूला स्यात् इदानीं तु प्रत्यक्षमूलेति देवानां मक्तानामपि सतां स्मृतिं कालो नारायति तच तु नेत्यार्यर्येग संबोधनम्। अल्पस्यात्येतद्भावाभाव एवकारः। कार्यद्रींनाद्युक्तता हिशाबदार्थ: कालमाहात्म्यं च प्रत्यक्षसिद्यं भगवत्तात् कालं साक्षात् कृत्वाह एप इति 11811

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणचिरचितः सुलोधिनीम्रकाइः

अथ षष्टाध्यायं विवरिषवः सङ्जति वक़ु द्वयोरर्थमाहुः मध्यमेनेल्यादि। तस्यैवेति श्रवणस्यैन। वर्ण्यत इति। फल्लमित्यनुषज्यते। बाह्याभाव इति। कीर्तनाभावे। हति निरूप्यत इति। इतो हेतोर्यासपाद्यैक्यनिबध्यते। तथा च फल्डोपोद्वातः सझ्गतिर्रिल्यर्थः। श्रोत्वर्यविषयनिसूपकस्येति श्रोतठ्यो यो विषय ऐश्वर्यदानरूपस्तन्निरूपचितुर्नाइदद्सयेल्यर्थः। भवतीति श्रोतुर्भवतीत्यर्थः। एवं निशाम्येस्यन्र। तूऽणीक्भावे हेतुमाहु; आदर्रेल्यादि । तथा च मदुक्तौ व्यासस्याद्रोस्ति न वेति ज्ञातुं नारद्य तूषणींभाव इलर्थः: 11 १ 1 \% भिक्षुमिरित्यन्र। तद़ेति । कालेन संस्कारनाइो 11 २ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

कृष्णभक्तिप्रभूतं च क्यासचिन्तानिवृत्तये । अद्भुतं स्वफलं पश्टे नारदेन निरुप्यते।।
 एवमिति। भगअद्कानां भगवद्रचरितश्रवेग सद्क्षेपतः सन्तोपो न भववीति तु सन्द्रान्तेन जेयमिति सूचयन् सम्बोधयति-हे

अन्मन्निति। एवं देवर्वेर्जन्म कर्म च निशम्ग श्रुत्वा सल्यवतीसुतो भगवान् सर्वज्ञो व्यासर्तं नारदें भूयः पुनः पश्रच्छेलन्बनः 11 र11 \% 母 प्रभेव दर्श यति-भिक्षुभिरिति त्रिभिः। तव विज्ञानादेपृषिर्भिक्षुभिः संन्यासिभिरिप्रवसिते चातुर्मस्स्यन्तेऽ-
 सम्भवल्यतः कथमुपदेशासाफल्यं फलं च ह्रयते इल्यास्यर्येणाह-आद्ये वयसि वर्त्तमान इति $11211 \%$ तन वचने मम महान् विश्वासोऽस्तीति सूचयन् ्रह्यवु₹त्वेनेन सम्बोधयति-हे स्वायन्भुवेति। हे त्वया परं वयस्तदुत्तररमयुः कया वृत्त्या जीविकया वर्तितं नीतम्। मृत्युकाले प्रापे इदं वृत्तान्तकथनमुखेन पर्नुतं दासीपुन्रसूपं कलेवरं कथमुदृस्राक्षीः उरसृश्ववानसि॥३॥ \% सुराणामवि प्राक्मृतिविनाशो ह्रयते, तव तन्नास्तीयतो। ज्ञायते वंवं ते॰्योऽपि श्रे्ठोऽसीति। सूचयन् सम्बोधयति-हे सुरसक्तमेति। प्राकल्पविषयां प्राकल्पीयामेतां मिभ्थवदेशाएदिविषयां ते तब रमृतिमेष कालः कथं न ठ्यवधात् कथं न तिरोहितां चकारेलन्वयः। अडागमाभाव अर्षः। हि गस्मादेप कालः सर्वनिराकृतिः सर्वस्य निराकृतः निराकरणं विनाशो यस्मात्तथामूतः ॥ \&॥

## हिन्दी अनुचाद <br> नारदजीके पूर्वचरित्र का रोष भाग

श्रीसूतर्जी कहते हैं-जौनकजी ! दे वर्षि नारदेके जन्म और साधनाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्द्न भगवान् शीव्यासजीने उनसे फिर यह् प्रश्न किया ॥ ? ॥ \% श्रीव्यासजीने पूछा—नारद्जी! जब आपको ज्ञानोपदेश करनेवाले महोत्मागण चले गये, तब आपने क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी।। २। \% स्वायम्भुव! आपकी शोष आयु किस प्रकार उयतीत हुई और मृत्युके समय आपने किस विधिसे अपने शरीरका परियाग किया ? ॥ ₹॥ \% देवर्वर्ष ! काल तो समी वर्तुओंको नष्ट कर देता है, उससे आपकी इस पूर्वकल्पकी स्टृिका कैसे नाश नहों किया ? 11811

## नारद उवाच

मिभ्रुमिर्विम्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रमिर्मे। वर्तमानो चयस्याष्ये तत एतद"कारषम् ॥५॥ एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढां च किकरी। मग्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्॥६॥ सास्वतन्त्रा न कल्पा 5 Sसीद्योगक्षेमं ममेच्छती। दूरास्य हि वरो लोको योषा दाएमयी यथा ॥७॥ अहं च तद्व्रह्मकुले ऊपिचंस्तद़पेक्षया। दिग्देशकालाव्युत्पन्नो वालकः पश्वहायनः ॥८॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

अकारषं कृतवानहम्। रेफषकारयोविइलेपरछंदो़डनुरोधेन 11 \& 11 \# तत्र तावत्कंचित्कालं तन्रैव मातुर्नेहयंत्रितो न्यवसमित्याह त्रिभःः। एक एव अहमात्मजः यस्याः सा। योषिदिति मूढेति च रनेहानुबंधे हेतुः ॥६।। \# किकरील्यस्यार्थ प्रंंचयति। सेति। अस्वतंत्रा सा अतो न कल्पा न समर्था आसीत्। दार्मयी योषेल्यतिपारवईये चृश्रांतः
 मातुः ₹नेहानुबन्धस्यावेक्ष्या कदा विरमेदिति प्रतीक्षयेल्यर्थः। ऊषिवान्वासं कृतान्। पंचहागनः पंचवर्वः ॥८।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

एतद्धक्ष्यमाणम्। छन्द्रोनुरोंबेन छंन्दोर्भंगभयात्। तडुक्तम् "मूद्दूरेफ़ा विकल्ययंते छन्द्रोभंगमयादिह" इति विश्र्यनाथेन 11 १. \% तत्र तावदिति वाक्यालंकारे। तनैच विप्राश्रम एव। योषितां मूढानां च पुत्रादिषु स्नेहाधिक्यात्। योषितां मध्ये मूढेति वाऽत एव किंकरी दास्यमापन्ना। नान्या गतिराश्रयो यस्य तस्मिन्मयि सनेहस्यानुबन्धनं चके। "अनुबन्धस्तु बन्चे स्यात्" इल्यमिधानात्। अन्रानूपसर्गो यात्वर्थानुगान्येवातः स्नेहबन्धनं चक्र इसर्थः॥ \&॥ \% अतोडस्वतंत्रत्वात् अलचबल्गभो योगः, लच्धस्य परिरक्षणं क्षेमः। मन्पुन्रस्य सुख्वमुद्वाहाद्धि भवतु, यदृधुनास्य सुखाद्यस्ति तदन्वहमेधतामित्येवं सदैव्वेयेषेट्यर्थः। ईइस्य स्वामिनो वशे लोक: सेवकजन इति वा। दारमयी योषा कापुप्तत्तलिका यथा प्रनर्त्तकपुरुषाधीना तथेल्यर्थः $\|\bullet\|$ * * अतो दिगाद्यनभिज्ञत्वात्। इह्हकुले ज्वाह्मणगुहे। "कुलं वंशो गुहे सार्थे जातिसांकयेयोरपि" छ्यभिधानात्। इत्यर्थ इृति। क़ेयें मां ल्वक्ष्यति मरिएग्यतीति प्रतीक्षां कुर्वागस्तन्रैवावसमिति भावः। पश्य हायनाः परिच्छेद्का यस्य स तथा, "हायनोख्री शरत्समाः" इल्यमरः॥८॥

अस्मिन्पयार्ये दीपनी न

## श्रीमहीरराघववयाख्या

एवमाप्टष्ट: यथावत्सवृत्तान्तं वक्रुमारेमे नारद्ः। भिक्षुभिरिति। तत इत्यन्तस्य पूर्ववद्वेवार्थः। एतद्वर्द्यमाणमकारषमकाष्षं कुतवानिति $\|\&\|$ \% तदेवाह एकात्मेत्यादिना कल्पांत इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन। एकोहमात्मजः पुत्रो यस्याः सा मम जननी माता योषेति स्वभावोक्तिः जननीटनेनैव स्र्रीत्वोक्ते। अत एव मूढा किंकरी, अनेन पराधीनत्वमुक्तम्। अनन्यगतौ गतिः पोषगोपाय अनन्यपोषके मग्यात्मजे ₹नेहानुबन्धनं ₹नेहपारवइयं चके।। छ।। \% सा मम जननी अस्वतन्त्रा किकरीवादत एव मम योगक्षेममिच्छल्यपि न कल्पनसमर्था बभूव। योगय्ख क्षेमश्र तयोः समाहारः, योगोडलब्धलाभः, लबधपरिरक्षणणं रक्षितविवर्द्वनं तस्य पात्रे प्रतिपादनं च क्षेमः \|७\| अहं च तदा पंचहायनः पंचवर्षत्यस्को बालकः। अत एव दिय्देशाकाल्रा-
 उषितवानस्मि ॥८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

विज्ञातस्वकीरिवितरणन्यासाभिप्रायो नारद्स्तप्रश्नं परिहरति भिक्षुभिरिति। उक्कार्थइलोकोयम्॥५॥ स्वस्य संन्यासिनामनुगमने कारणमाह एकात्मजेति। अहमेक एव आत्मजोपत्यं यस्याः सा, तथा योषितां मध्ये मूढा विवेकज्ञानरून्या किकरी दासी च एवंविंधा मम जननी न अन्या गतिराश्रयो यस्य सोडनन्यगतिः तस्मिन्नात्मजे मयि ₹नेहानुबन्धनं चक इस्येकान्वयः 11 ६॥ ॠ ऋ केवलं ₹नेहमेव बद्धवती न त्वरानवसनादिदानपूर्वकमित्याह सेति। मम योगक्षेममप्राप्तस्य प्राप्त्युपायं योगं प्राप्तस्य प्रतिपालनं क्षेममिचछछती अस्वतन्त्रा पराधीना कल्पा समर्थो नासीदित्येकान्वयः, कुतो लोकः सेवको जनः ईशास्य स्वामिनो वरो हि यस्मात्तस्मादित्यर्थः। ईशावास्यमिति श्रुतेरीशस्य परमेश्यरस्येति वा कथमिव दारुमयी काष्टनिर्मिता
 एवार्थः पूर्वेण समुच्चयार्थो वा। अहं तस्या: मातुरपपेक्षया तर्मिन् चह्मकुल एव धाह्मणगुह एव ऊषिवानित्यन्बयः। 'कुलं वंशो गुहे नार्थे जातिसाङ्र्येयोरपी'स्यभिधानात् त习 वासे हेत्वन्तरमाह दिगिति। दिगाच्यभिज्ञाने कारणमाह बालक इति-पंच हायनाः संवत्सराः यस्य स तथोक्तः योहं दिगाद्यनभिज्ञः पंचहायनो बालकः सोह्मित्येकान्वयः ॥८।।

## श्रीमद्विश्वनाथच्रक्रित्तिता सारार्थदर्शिनी

 एकाऽहमेवात्मजो यस्याः सा $\|\xi\|$ अ अस्वतन्त्रा अतो न कल्पा न समर्था। $\|\|$ तद़पेक्षया तत्कर्च्रीका या अपेक्षा तया सा मां न व्यजतीवयमपव्यवसमिल्यर्थः ॥ ८।।

श्रीमच्छुकद्वक्कृतः सिद्धान्तप्रद्रीपः
अकार्षम् कृतवानहम् $\|\uparrow-७\|$ \% ऊषिवान् वासं कृतवान् \|८\|
श्रीमद्वल्लमाचार्यविरचिता सुवोधिनी तयाख्या।
 हृष्टे च भगवति तदाज़ा कर्त्तक्येति अनुवादत: प्रतीयते। पूर्वरवधारणात, एतदपि वक्ष्यमाणं त्रिभिः प्रतिबंधकतामेकेनाभावं चाह
 एक एव आत्मजो यस्याः सा आसत्त्याधिक्ये हेतुः, मे जननीति पूर्वावस्थां स्मृवा जनयित्री योषितामपि मधये मूढा उपदेशाभावायोक्तं किकरीति। उपदेशावसराभावः सूचितः। आत्मजे अनन्यगताविति स्वभाविकौपाधिकहेतू स्नेहस्य निरूपितौ $1 \& \|$ ₹नेहेन अनु पश्रादातमनो बंधनं तत्र ₹नेहानुबंधनमेव जातं न कायें अन्यथा चिबयेण ममापि बंधः स्याद्यिभिप्रायेणाह-सा माता अस्वतन्त्रा स्वाम्यधीना वा अत एव न कल्वा मम योगक्षेमादौौ न समर्था। कुंडलादौौ योगः, प्राप्तस्य परिपालनं क्षेमः, घह्मविद्ः सर्वंदेवतासन्निधानेन कथं न योगक्षेमप्राप्तिः, तत्राह-ईशास्य वरो लोक इति मत्त एन पृर्थिज्विधा इति प्रमाणं हिशब्देन सूचितम ईरास्य भगवतः कालस्य वा यथा स्रीप्रतिमा कुहकेच्छया नृत्यति एवं सर्वोडपि लोकन्चेष्टते इति भगवज्ञानवतो बुद्विः कालपक्षेपि तथा कर्ममूतमौतिकपक्षे त्वन्यथा तदम्रे वक्ष्यामः, यथा योषितुपुत्तलिकां कुहकोपि न स्वातन्ड्यादिधर्मयुक्तों करोति तथा भगवानपि जीवान् तदाह योषेति $\|\cup\|$ अहं चेति। चकारातू यथा माता ईल्याराधीना तथाह्मपि, भिन्नतया प्रह्णं विशोषतस्तद्धीनत्वातू तद्वह्मकुले स्वामित्राह्यणानां कुले अनेनान्नदोषो निवारितः। तद्व्वेक्षया मात्टक्टतप्रतिबन्धकाभावावेक्षया दिशः पूर्वादयः, देशः स्बदेशादयः कालाः, दिनरात्रिश्रभृतयः, तैन क स्थातठयमिति विवेकरहितः। अनेन लौकिकापरिज्ञानं अतस्तेनापि न बंधारमविस्मएणे बालक इति विषयसंबंधाभावः पंचहाग्यन इति पराधीनता च॥८।।

श्रीमद्योस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः
उत्तरग्रन्थे भिक्धुभिरियत्र। प्रथमपरन इति कृतिप्ररने : एतेषां न्रयोविंशतिष््लोकानां तात्पर्यमाहुः घह्यविद् इल्यादि । ‘एकात्मजे’यादिइलोकचतुष्टयोक्तितात्पर्पमाहुः भगवानित्यादि। अप्रिमावस्या भगवत्साक्षात्कारार्थकयत्नकरणावस्या। आनुगुण्यसन्देहे यत्कार्य तदाहुः अन्यासक्तिरिय्यादि। ताह्टरामिति आनुगुण्यजनकम्॥५॥ ॠ एकाट्मजेल्यन्र। आत्मन हति ममेलर्थः । तत्रेति मावृकर्तव्यपदार्थमध्ये। योग इति अलबधस्य सम्पाद्नम् ॥ ६-८।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवमापृष्ट उत्तरमाह-मिक्रुभिरियादिना।: तत इटन्तस्यार्थ उक्त एव। एतद्धक्ष्यमाणकार्य कृतवानहम् ॥५॥ \% तत्र प्रथमं स्वमातुर्वृत्तान्तमाए-एकात्मजेति। मे मम जननी माता मयि ₹नेहस्यानुबन्धनं चके इलन्वयः। तन्र हेतुमाह-आत्मजे इति । पुन्रे स्वभावत एव न्नेहो भवतीति तु सर्वजनप्रसिद्वमेव, तत्रापि पुत्रान्तरे सति स्नेहो विभक्तो भवति तद़पि नासीदि-त्याह-एकात्मजेति। एकोऽहमेवात्मजो यस्याः सा। एवमपि पित्रादिरक्षकान्तरे सति मातुर्मनसः स्वाध्ठं भवति तद़पि नासी-दिल्याह-अनन्यगताविति, नास्ति अन्या गतिः मातुः सकाशान्रक्षकान्तरं यस्य तस्मिन्। ननु विवेके सति कथमेवं मोह इल्या-शङ्कयाह-मूढेति। तत्र हेतुमाह-योषिदिति। स्वभावतो योषितां मूढता प्रसिद्दैव। ननु काचिच्क्र्वणादिना विवेकवत्यपि भवती-
 कर्पा तत्त्तस्पाद्ने समर्था नासीदिल्यन्वयः। कुतः ? यतोऽस्वतन्त्रा। तज्र लौकिकचृ्च्या तु पारतन्ड्यं किङ्ररीयनेनैव सूचितम्। परमार्थद्चृथा सर्वोडपि लोक ईेम्बराधीनः सर्वोडपि स्वयोगक्षेममिच्छति सति ततिसिद्विस्तु ईै्वराधीनैवततस्तस्यःः पारतन्डये तु कि वक्त-ठ्यमिल्याशयेनाह-ईशास्येति। तत्र "ईशावास्यमिदं सर्व" इ्यादिशास्त्रप्रसिद्धिं सूचयति-हीति। तत्र हृ्रान्तमाह-योषेति, दारमयी योषापुत्तलिका यथा नर्त्तकवरोन नृत्यति तथेलर्थः। तत्रालबधलाभो योगः, लब्धपरिरक्षणं रक्षितस्य वर्द्वरनं पात्रे प्रतिपादृनं च क्षेमस्तयोः समाहारो योगक्षेममिति॥७॥ \% इदानीं स्ववृत्तं दर्शंयन् मातृस्नेह्यन्त्रितोऽहं कक्विक्कालं तनैन न्यवस-मिल्याह-अहमिति। अहं च तदा पघ्वहायनः पख्ववर्षवयक्को बालकः। अत एव दिग्देशकालव्युत्पन्नः दिशः पूर्वद्यः, देशाः प्रयागादयः, काला दिनरान्रिप्रभृतस्तदनभिज्ःः तदृवेक्षया मातृकृतन्नेहरुपप्रतिबन्धनिवृत्त्यपेक्ष्ता तद्रह्दकुले मातृसेवितत्राह्नणानां गृहे ऊषिवान् न्यवसमिल्यन्वयः॥८॥

## हिन्दी अनुवाद

भीनारद़रीने कहा-मुझे ज्ञानोपदेशा करनेवाले महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रार अपना जीवन ठ्यतीत किया-यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी $14 \| \%$ मैं अपनी माका इकल्लैता लड़का था। एक तो वह सी थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपनेको मेरे रनेहपाहासे जकड़ रक्खा था॥६॥ ॠ वह मेरे योगक्षेमकी चिन्ता तो बहुत करती थी, परन्तु पराधीन होनेके कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचानेवालेकी इच्छाके अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईेख्वरके अधीन है $\|$ * मैं भी अपनी माके रनेहबन्वनमें बँधकर उस चाहाण-बस्तीमें ही रहा। मेरी अवस्या केवल पाँच वर्ष की थी; मुझे दिशा, देश्रा और कालके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञान नहीं था ॥८॥

एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्तीं निशिा गां पथि। सर्पोंडद्रात्पद्वा स्वृष्ट छपणां कालचोदितः ॥ $\rho \|$ तदा तदहमीशास्य भक्तानां शमभीप्सतः। अनुग्रहं मन्यमानः भ्रातिष्टं दिशमुत्तराम् ॥ ?०॥
 चित्रधातुविचित्राद्रीनिभमग्रमुद्रमान् । जलारायाश्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥ १२ ॥

## शीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

गेहान्निर्गतां गां दुहंतीम्। हेतौ शातृप्ययः। दोग्धुं निर्गतामिल्यर्थः। पदा पादेना₹पृष्टः ईषद़ाक्कोंडऽदशद़खादत्
 ₹फीतान् जनपदादीनतियातः सन्महद्विपिनमत्राक्षमिति चतुर्थेनान्वयः। जनपद़ादिषु नानागुणद़ोषयुक्तेषु समह्टष्टिः सन्गतोऽहमिति तात्पर्यार्थः। ₹कीतान्समृद्धान् जनपद़न्दे़ेशान्। तत्र तस्यां दिशि। पुरग्रामत्रजाकरान्। तत्र पुराणि राजधान्यः। ग्रामाः

[^7]भृगुप्रोक्ताः "विपाश्व विप्रभृत्याश्र यन्र चैव वसंति ते। स तु ग्राम इति प्रोक्तः शृद्राणाे वास एव च" दृति। त्रजाः गोकुलानि। आकराः रत्नाघ्युत्पत्तिस्यानानि तान्। खेटाः कर्षकग्रामाः। खर्वटाः गिरितटग्रामाः भृगुप्रोक्का वा "एकतो यन्र तु प्रामों नगरं चैकतः स्यितम्। मिश्रं तु खर्वटं नाम नटी़गिरिसमाश्रयम"" इति। वाए्यः पूगपुष्पाद़ीनां वाटिकास्तःः। वनानि स्वतःसिद्बववक्षाणां समूहाः। उपवनानि रोपितवृक्षाणां समूह्डस्तानि च॥ $39 ॥ \%$ चित्रैर्धातुभिः स्वर्णरजतायैर्विचित्रानद्रींश्च। इमैर्मग्माः भुजाः शाखाः येषां ते द्रुमाः येपु तान् । शिवानि भद्राणि जलानि येषां तान् । नलिनीः सरसीः॥ १२॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्वीपिकाप्रकाशः

इस्यर्थ इति। "लक्षणहेत्वोः कियायाः" इति शातृप्र्यये दोहनार्थं गृहाद्रोशालं गचछंतीं भार्गे कृपणामनाथामद़र्शादिति भावः ॥९॥ ऋ ॠ तदा मातृमरणोत्तरावसरे मातैव मम बन्धनमासीत्तन्मरणान्मम बंधर्नानवृत्येशानुम्रहो जात इनि भावः॥ १०॥ ॠ "नीवृज्जनपदो देश" इसमरः। "अटव्यरण्यं र्विपनम्" च। तत्र तेषां मध्ये अग्रे स्पष्टम्॥११॥ * * "इभः स्तंवेरमः पद्मी" इस्यमरः॥ १२॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

नलिनीः पद्मयुक्तदेशाः, ‘कुमुदिन्चां नलिन्यान्तु विसिनी पन्मिनीमुखाः' इ्यमरकोषाभिधानात् तानिल्यर्थः। अत एव तस्यार्थः सरसीति स्वामी, तन्र सरसीः सरोवरान् बृहजलाइायानिति यावत्॥ २श॥

## श्रीमद्वीरराघवव्याख्या

एवं स्थिते कदाचिन्निशि गेहान्निर्गतां गां दुहंतौं दोग्धुं प्रवृत्तां कृपणां मम मातरं पथि मार्गे पद़ा पादे़न सृृष्टः काल-
 रं सुखमभीप्सतः कामयमानस्येशास्य भगवतोनुग्रहरूपं मन्यमान उत्तरां दिशं प्रति प्रातिष्टं प्रस्यितवानस्मि ॥ १०॥ \% तः्र प्रस्याने ₹फीतान्समृद्धान् जनपदान् देश्रान् द्वितीयांतानामतियात इल्युपरिप्रादन्वयः। पुराणि पटृणानि ग्रामान् हटृरहितान् ्रजान् गोपालनिवासान् आकरान् रत्रायुत्वत्तिस्यानानि लेटान् कृषीवल्र्रामान् खर्वटान निपादादिग्रामान् वाटीः पुष्पवाटिकाः वनान्यरण्यरुपाणि उपवनानि कृत्रिमवनानि च॥ ॥?॥ \% तथा चित्रैर्ननाविंबैर्धतुभिर्गैरिकादिभिभिंचित्रान् नदीपर्वतान् इमैगंजैरैंग्नाः विच्छिन्ना भुजाः शाखा येषां तान् दुमान् शिवानि विशुद्धानि जलानि येषु तान् जलाशयान्सरांसि तथा सुरैः सेविताः कीडिताः नलिनीयाकरान् कथंभूतःः चित्रा नानाविधाः स्वना येषां तैः पत्ररथैः पन्राणि तद्रूपात्मकाः पक्षा रथा रथवत् गमनसाधनान्नि येषां तैरियर्थः। पक्षिभिः संकुल इति शोष:, ध्रमद्निर्प्रमरैः भ्रीः शोभा यासां ताः॥ २२।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पद्रत्नावर्डी

कियंतं काल्मवाल्सीदिति प्रश्नस्य मातृमरणपयंतमवात्समिति परिहारममिमेप्याह्य एकदे़ति। स्पूरा उपताप इति घातोः, आक्रमणेन तपः गां गोमतल्लिकाम् अदशात् अभक्षयत् कालेन मृट्युना चोदितः प्रेरितः॥९॥ \% सोहं तदा मातुरंटंय्यं कर्म कृत्वा तन्मरणं भक्तानामभीष्टमीशस्यानुम्रहं मन्यमान उत्तरां दिशं प्रातिर्ष्टमिटन्वनः॥ १०॥ \% एक एव सहायरहितः अहंं तन्रोत्तरस्यां दिशि देश्शान् समेतानतीय यात इति चतुर्थंश्रोकेनान्वयः। ठ्यालाश्र दुछ्राजाश्र उट्रूकाश्र शिवा: श्रृगाल्यग्ञ ठ्यालोल्ूकरिवाः तासार्मजिरं कीडास्थानं प्रतिभयाकारं मृत्युमाह्बर्यदिव स्थितमत एव घोरमहदपारं विपिनमद्राक्षमित्येकान्वयः। सर्वर्तुसंपत्त्या ₹फीतान् समृद्धान् पुराणि ग्रामाश्र त्रजाश्र आकराश्व पुरग्रामत्रजाकराः । पुरं राजाश्रयः ग्रामो बहुजनाकीर्णः गोपालानां गवां च निवासस्यानं त्रजः रन्नाद्युत्पत्तिस्थानमाकरः लेटान् मृगयोपजीवनप्रेश्रान् पट्टनानि वार्यं्व तास्तथोक्कास्ता: पट्टनवाटीः जलस्यलायतिस्थिता राजधानीपट्टनं पुषपोपजीविनां निवासस्थानं वाटी, वृक्षसमुदाय उपवनमू ॥ः?॥ \% \% इमैर्गजजैंग्ना भुजद्रुमा भूर्जवृक्षा येषु ते तथोक्ताः "भूर्जपत्रे भुजो भूर्जे मृदुत्वक् चर्ममलिकावि"ति यादवः। इमभग्नाः भुजा: शाखा येषां ते तथोत्काः इमभग्नभुजद्रुमाः रोषु ते तथोक्ता इति वा तान्, विचित्रधातुभिः नानाविधगैरिकहरितललादिभिः चित्रा आशर्यर्पापा अद्र्यः गिरयः तान् शिवजलान् गुरुवादिदोषरहितान् जलाशायन् सरोवरादिजल्राधारान्, देवनिषेविता नलिनीः पुक्करिणी: । श२ ॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्री़िनी

दुहन्तीं दोग्धुम्॥९॥ \% तन्मातुर्मरणम् ईशस्य मड्यनुम्महं मन्यमानः प्रातिष्टम अकृततत्साम्परायिकविधिरेव गतवान् | पररमैपद्मार्षम् ॥ १० ॥ \% \% जनपदादी़ीनतियातः सन् महद्विपिनमत्राक्षमिति चतुर्थेनान्वयः। तत्र पुराणि राजधान्यः, ग्रामा भुगुप्रोक्ताः ‘विप्राश्र विप्रभृत्याश्र यन्र चैव वसन्ति ते। स तु ग्राम इति प्रोक्तः शूदाणां वास एव चे’ति, इ्रजा गोकुल्डानि। आकरा रत्नाद्युल्पत्तिस्थानानि । खेटाः कर्षकग्रामाः। खर्वंटा रिर्गरतट्रामा भुगुप्रोक्षा वा ‘एकतो यत्र तु ग्रामो नगरश्चैकतः

स्यितम्। मिश्रन्तु खर्वंटं नाम नदी़ीगिरिसमाश्रयमिंति। वाप्यः पूगपुष्पवाटिकः। वनानि स्वत:सिद्दgक्षसमूहूः, उपवनानि
 तान्न | नलिनीः सरसीः॥ २२॥

## शीमन्तुक्देवकृतः सिद्धान्तपद्रीपः।

 कामयमानस तन्मात्मरणम् अहमनतुपहें मन्यमानः प्रातिष्म्॥ १०॥ \# ₹कीतन्समृद्धान् जनपदान् देशान् तत्र तेषु
 खेटान् कर्षकनिवासान् खर्वटान् निषादादिनिवासान् वाटीः पुप्पाह्याः बनानि अरण्यस्पाणि उपवनानि कृत्रिमाणि वृक्षस्यानानि॥११॥ * * नलिनीः सरसीः॥ श२॥

## भीमदृ्रभाचार्यंविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

भगवतापि किंचित् विवेकाथं प्रतिवंधः स्यापितः, जाते तु विवेके तत् दूरीक़तवानियाह् एकदेति । यद़ा सर्वेपि गृद्याः

 सस्येलाह काहनोदित इति कालदयो भगवदिच्छानुसारेण कार्थकर्तारः॥९॥ \% मयापि स भगवदुपकार इति ज्ञात्बा तथैव कुतमियाह तदा तदृहमीशह्येति सर्वदा हि भगवान् भक्तानामेव कल्याणमीष्टे तथापि, कदाचित् प्रतववंधकानामप्यात्म्बात् न दूरीकरोति। यदि तदापि कुर्यात्तदा मह़ाननुम्रहोडयमिति ज्ञात्वा चिकीषिते न विलम्बः कर्त्तव्य इ्यभिम्रायेणाह अनुमहं मन्यमान इति उत्तरामिति "एपा वै देवमननुष्याणां श्ञांता दिति" ति श्रुते:॥ १०० \#\% भगवक्क्रतेन प्रतिबंधं
 माखवादी़ी् पुरान् नगरान् स्थूलान् ग्रामाः सूक्ष्मावासाः हजा गवां स्यानानि आकरा लवणादीनां लेटाः कुषीवस्ममामाः खर्वेटा अभिनहोतृणाम् एकतो नदी अपरतः ताह्हाः वाटीःः पुष्पादिवाघ्यः वनानि मध्यस्यानानि सहजानिं उपचनानि आरोपितवृक्षाणां

 महापण्करिणी:, वासामेव विशेपणं श्रिवजलान् शीतलं रोगायनुन्पादकजलं शिवं नहिनीः कमलादियुक्तदे़ेख्याताः भुरसेविताः देवालयादिसहितःः ॥ १२॥

## श्रोमदोस्वामिर्भीपुपुप्तोत्तमरणविरचितः सुदोधिन्नाप्रकाशः

एकदे़सः। भगवानिति। दूरीक्रतवानियनेने सम्वध्यते। स्यापित इति। य इति रोषः॥९॥ ॠ \# तदा़ा तदह-



## भीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी



 जनानन्दप्रतिबन्धकनिवृत्तिरूपल्वात् मक्तानां शं परमान्दं अभीव्सतः कामयमानस्येशस्य भगवतोऽनुमहहलपं मन्यमान उत्तरां
 परममेपदमार्षम्॥१०॥ \% त习 त्यां दि़श़ सफीतान् समृद्धान् जनपदादी़ीनतियातः अतिकम्य यातः सन् महद्विपिन-

 भगुपोक्ताः हृृरहिताः, ज्ञजा गोगोपालनिवासा:, आकराः रत्नायुत्पत्तिस्थानानि, लेटाः कर्षक्मामाः, सर्ष्राः गिरितयपामा निषादादिस्यानानि भूगुपोत्का वा 'एकतो यः नु ग्रामो नगरं चैकतः स्थितमू। मिश्रु तु खर्वंटं नाम नदी़ीगिरसमाश्रयम' इ़ति।

 तान् द्रुमान् । शिवानि निर्मल्गानि जलानि येपु तान् जलाशायान् सरांसि । तथा सुरुःः सेवितःः विक्रीडिताः नलिनीः पद्माकरान् ॥ १२ ॥।

## हिन्दी अनुवाद्

एक दिन की बात है, मेरी मा गौ दुहनेके लिये रातके समय घरसे बाहर निकली। रास्तेमें उसके पैरसे साँप छू गया, उसने उस बेचारी को डस लिया। उस साँपका क्या दोष, कालकी ऐसी ही प्रेरणा थी ॥९॥\% मैंने समझा, भक्तोंका मंगल चाहनेवाले भगवानका यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिश्रा की ओर चल पड़ा। $9011 \%$ \% उस ओर मार्गमें मुझे अनेको धनधान्यसे सम्पन्न देशा, नगर, गाँव, अहीरोंकी चलती-फिरती घस्तियाँ, खानें, खेड़े, नदी़ और पर्वतोंके तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएँ, वन-उपवन और रंग-बिरंगी धातुओंसे गुक्त विचित्र पर्वंत दिखायी पड़े। कहीं-कहीं जंग्ली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हाथियोंने तोड़ डाली थीं। शीतल जलसे भरे हुए जलाशाय थे, जिनमें देवताओंके काममें आनेवाले कमल थे; उनपर पक्षी तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे और मौंरे मैंडरा रहे थे। यह सव देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तै करनेपर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, कुझा, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई-चौड़ाई भी बहुत थी और वह साँप, उल्लू, स्सार आदि भयंकर जीवोंका घर हो रहा था। देखनेमें बड़ा भयावना लगता था ॥ ११-१४॥

#  एक एवातिं यातोडद्ममर्राष्षं विपिनं महत्। घोरं प्रतिभयाकारं ठ्यालोल्लक्रावाजिरम् ॥? ४॥ परिभ्रान्तोन्र्ट्रयात्माहं तृट्पररीतो बुभुक्षितः। स्वात्वा पीत्वा ददे नघा उसस्पृो गतश्रमः ॥ १५ ॥ वस्मिन्मिर्मुजेडरण्ये fिप्पलोपस्य आस्थंतः। "आँ्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाभुत्रुतचिन्तयम् ॥ १६॥ 

## थीधरस्खामिविरचिता भावार्थदीविका।

चित्राः स्वनाः येषां तैः पत्ररथैः पक्षिमिस्तन्नादप्रवुद्दैरिर्यर्थः। विभ्रमद्दूर्भ्रमरैः श्रीः शोमा यासां ताः नलिनीरतियावोतिकम्य गतः सन्महद्विपितं वनमद्राक्षम्। कीट्याम् ? नलवेणुणुराणां स्तंबैः कुरौः कीचकैस्व गह्बरं दुर्ग्रमम्। तन्र वेणुजातय एव विपुलांतरालगर्भाः कीचकाः ॥ १३॥ घोरं दुःसहंं प्रतिभयाकारं भयंकर रूपं ठ्यालदीनामजिरं कीडास्यानम् $1198 \| \%$ परिश्रांतानींद्रियाण्यात्मा देहेश्य यस्य तृषा परीतो हयातः उप¥पष्टः आचांतः ॥१५॥\% \% पिप्पल्रोपस्थे अश्वथथमूले आश्रितः उपत्रिष्टः। अत्मना बुद्यघा मनसा वात्मस्थं ह्टदिस्यमात्मानं परमात्मानम्॥ १६॥

## श्रीचंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

"पत्री पत्ररथः पक्ष्स" इस्यमिधानात्। इल्यर्थ इति पक्षिशब्दं श्रुत्वा जागरमितैर्द्विरेफैरिति भावः। नलाः पोटगला वेणवोडसुषिरवंशाः शरास्तेजनकास्तेषां स्तंबास्तृणसंघाः कुशा दर्माः कीचकाः शुष्कवंशाः वायुनोद्दत干व्वना वेणवो वा तैर्गह्बरं निचिडम्। "नलः पोटगले राश्ति पितददेवे कपीद्यरे। कमलेपि कुनद्घां च कमेण कीबयोषितोः" इति मेदिनी। "वेणुर्नुपांतरे त्वक्सारेपि" इति च। "इारस्तेजनके बाणे दध्यये ना आरां जले" इति "ना दर्मेडसी कुरां जले" इति। "स्तंचो गुच्छे समूहे च" इति घराणःः। "कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनंत्यनिलोद्वताः" इड्यमरः। "कीचको दैस्यमेदे च झुष्कवंशे नृपान्तरे" इति विश्यः। "गद्बरो गुहागहनददेंभेषु निकुंजे तु पुमानयम" इति मेदिनी 11 १३॥ \% ॠ ठयाला दुष्टगजा उल्ूका घूकाः शिवाः श्रगाल्यः "व्यालो दुप्रगजे सर्वे ख्वापदे नान्यवन्सले" इति मेदिनी "शिवा गौर्चमवा फेरूमार्य चामलकी तथा" इति च "अजिरं प्रांगणे वाते" इति च। तेषु तेषु बहुविस्मयाप्वे़ेपु भील्याए्पदेपु च चछ्टेष्वपि न मे विस्मयो नापि भीतिएमूत्। तदा मन्मनसो भगवन्माधुर्यास्वादमात्राविप्टत्वाद्दिति भावः ॥ १४॥ \% \% "हदो घट्टेडगाधजले" इति धरणिः। नन्या घट्टे उपғ्षृः पादप्रक्षालनादिपूर्वकमाचांतः स्नात्वा पीत्वा च गतश्रमो मूत्वा तस्मिन्नरण्ये आत्मानं परमात्मानमरितयमिय्यमिमेणान्वयः $\| ३ ॥ \%$ निर्मनुजे मनुष्यसंचाइरहिते यथाश्रुतं भिक्षुद्विजैर्यथोपदिष्टं "पिप्पलं सरिले कीचमइवत्थे ना पतर्निणि। निंरंशुके वस्बभेदे कणायं पिप्पली मता" इति कोझात्।। १६।।

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या


१. प्रा० पा०-रत्नरेणु.। २. प्रा० पा०-कीचकमसरी। ३. प्रा० पा०-एवाभि. । ४. प्रा० पा०-आश्रतः। ५. प्रा० पाआत्मनाडऽत्मस्थमात्मानम् ।

## श्रीमदीराराघवत्याख्या

अतियातोडनिकांतः एकोडसहाय एवाहं नलादिभिर्गद्वरं महद्विपिनं वनमद्राक्षं दष्टवानर्मि। तः्र नलो ग्रंथिपर्णी वेणवः स्थूलवंशाः सराबदाः कीचकाः सूर्द्माः सचित्राः शारस्तंबाः अभ्ववालः कुराः प्रसिद्धाः। विपिनमेव विशिनष्टि घोरसुर्ग्र दुषप्रवेशमत एव ठयालानां दुष्टगजानामजगराख्यसर्पणां वा उल्ल्कानां झुगालविशोषाणां चत्वरं कीडास्थानम् । अतीव प्रतिभयाकारं प्रतिमुखं गच्छतां भयापादकमू ॥ १३-१४॥ \% \% तत्राहं परिश्रांतानींद्रियाण्यात्मा देहत्र यस्य तृषा पिपासया परीतः ठयापः बुभुक्षितः क्षुधितस्व नद्यां हददे र्नात्वोपस्पष्टः कर्त्तरि क्तः, अचांतः पीत्वा जलमिति रोषः, गतः भमो यस्स
 स्थितं हृद्यकमलस्थं वा आत्मानं परमात्मानमात्मना मनसाडचिंतयं ध्यातवानस्मि॥ १६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली


 तैर्ग्वरः निबिडोडर्प्यविशोषः वायुना उद्यूतस्वतःस्वनाः वेणवः कीचका उच्यंते। $13-98 \|$ \% \% तृषा परीतः पानीयपानेच्छुः बुभुक्षितो अन्नकामः अत एव परिश्रांतेंद्रियदेहोहं तत्र महारण्ये नद्यां ह्नदे उपस्पृष्टः कृतपाद्पक्षालनादिकः-स्नात्वा तर्पणादिसकलाः किया: विधाय स्वादूदकं पीतवा तेन हेतुना गतश्रमोऽपगतालस्यो भूत्वा। ३५।। मनुषयसंचाररहितेडरण्ये पिप्पलोपस्थे अश्वत्थमूले आश्रितः स्वस्तिकासन उपविष्टः समाहितचित्तो भूःवा आत्मना विषयेम्यः आह्टतेन मनसा हदि संस्यितमाष्मानं प्रत्यगात्मानं यथा परमहंसे म्यः श्रुतं तथा अचिंतयमित्येकान्वयः ॥ १६॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसंदर्भः।

परिश्रान्तेति युग्मकम् ॥ १५-१६ ॥
श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकता सारार्थदर्शिनी
 यातः सन्नलादिभिर्गह्बरं विपिनमद्रार्षमिल्यन्वयः। 'स्तम्बो गुच्छस्तुणादिनः' ‘वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनंल्यनिलोद्धताः' इट्यमरः। घोरं दुष्पेक्ष्यम्। यतः प्रतिभयाकारं भयंकर रूपम् । ठयालादीनाम् अजिए कीडास्थानं तेषु बहुचिस्मयास्पदेष्षु च छछट्टेष्वपि न मे विस्मयो नापि भीतिरभूत्, मन्मनसस्तदा भगवन्माधुर्यमात्राविष्टत्वादिति भावः $11 ? 3-28-2411 \%$ पिप्पोपस्थे अश्वर्थमूले आश्रितः आविष्टः। आत्मा बुद्वथा आत्मस्थम् उत्पन्नपेमत्वान्मनस्यविच्छेदेनैव छृतवासमात्मानं परमात्मानम्। तथापि यथाश्रुतं मन्न्रोपदिष्ट्रघयानमनतिक्रम्य अचिन्तयम् ॥ २६॥

## श्रीमच्छुकद्वेकृतः सिद्धान्तप्रद्रीप:

कथंभूता नलिनीः ? पन्नरथैः पक्षिभिरूपल्रक्षिताः, विभ्रमदिभ्र्रमरैः श्रीः शोभा यसां ताः, ₹फीतान् जनपदाद्धीन् नलिन्यंतान् भावान् अतियातः सन् विपिनमद्राक्षमित्यनेनान्वयः। कथंभूतं विपिनं नलादिभिर्गद्वरं दुर्गमम्। तन्र विपुलांतरालगर्भः वेणुभेद्: कीचक: ॥ १₹॥ \% प्रतिभयाकारं भयंकरस्पम्, ठ्यालाद़ीनामजिरं कीडास्थानम्, क्यालो दुष्टगजः सर्पो वा 'क्यालो दुष्टगजे सर्पें इति मेद्विनीकारकोशात् $1138 \| \%$ नद्यास्तद्विपिनगतायाः 11 ११।। \% \% आहमानं परमात्मानम्। आत्मनि हादि आत्मना चेतसा अचिंतयं ध्यातवान् ॥१ १६।

## श्रममद्धहभाचार्यविरचिता सुबोधिर्नि व्यास्या।

आश्वर्चरसायाह-चित्रः स्वनो येषां ताह्रॉः पक्षिभिः सह विशोषभ्रमणयुक्तानां अ्रमराणां श्रियो यासु एवमनूद्य तेषामतिक्रमणमांह नलवेणुशाराणां ₹तंबाः कुराः कीचकाः सरन्धाः स्थूला वेणवस्तैर्गद्वरं महद्वनम्।। १३।। \% एक एवातियातोहं कियद्देशातिक्रमोऽत्र विवक्षितः, अथवा पूर्वोक्तानामेवातिक्रमः पूर्वोक्कान् अतियातोहं पूर्वपथिका अन्ये स्थिताः। तन्र तत्र घोरं महद्विपिनं तु एक एव अद्राक्षम् तस्य भग्रजनकत्वेपि न मम भयं जातमिल्याइयेनाह-घोरं ठयाघ्रविदारितमांसादिभिः भयस्यापि प्रतिभयजनक: आकारो यस्य ठ्याघ्राद्योपि ततो भीता भवन्तीलर्यः।। मधये अवृक्ष्टेशोपि भयानक इत्याह-व्यालोल्ूकरिवाजिरं, ठयालाः सर्पाः उल्लूकाः दिवाभीताः रिवाः श्रगालाः तेषामंगणत्वेन तद्भक्षितमांसादियुक्क पूर्वं भगवर्वंतनेन गतस्याव्यतिभयानकदर्शानात् $119811 \%$ बहिर्मुखत्वे जाते परिश्रन्तेन्द्रियात्मा परितः श्रान्तानि इन्द्रियाणि आत्मा देहल्त्व यस्य तथा तट्परीतः बुभुक्षितश्च जातः। कस्यास्रिन्नचाः पार्वत्याः कुण्डमूतो ह्हदः स वृक्षादिना शीतलो भवति तत्र सात्वा च पीतवा


एवं सावधानो भूतवा मनुषयसंबंधाभावमात्रेण कोलाहलपापादिसंबंधाभावात् उत्तमदेशारण्ये तत्रापि पिप्प्लोपस्थे आस्थितः आश्रितः
 स्वम्रकारोनैव आत्मना एवं स्वप्रकाशारत्मझ्ञानानन्तरं पुनर्गूढोपदेशास्मरणेन यस्याह्मात्मा पीठमूतः स कोयमिति जिज्ञासायां अल्मन्येव प्रकारामानं भगवद्रूपं हप्टवान्। सा तु चितनीया मानसी मूर्तिः यथाश्रुतमिति वचनात् तल्ञघ्धवा चिन्तायामारध्धायंं भक्तिरुप्पन्ना तस्यामुत्पन्नायां चरणांभोजध्यानमारबधम् ॥ १६।।

## श्रीमहो स्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाराः

परिश्रन्तेल्यन्न। परिश्रमे हेतुमाहुः बहिर्मुखत्वे जात इति। भगवदनुसन्धानविच्युतौं जातायामिल्यर्थः॥ १४।।
 रूपमिति श्कोकं ठयाचक्षते। ततो भगवदिस्यादि । भर्तृत्वेनेति। कान्तपद्स्यार्थः॥ २६।।

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

तानेव विशिनष्टि-चित्रा नानाविधाः स्वना येषां तैः पत्र्र्यैः पक्ष्षिमिः सङ्कुला इति रोषः। विन्रमद्रिर्प्रमरे: श्रीः इोभा यासां ताः। वनं वर्णयति-नलवेणुशारांां सम्बैः कुरौः कीचकैश्य गह्वरं दुर्गमम्। तन्र वेणुजातय एव विपुलान्तरालगर्माः सच्छित्राः सराब्दाश्य कीचकाः "वेणवः कीचका₹ते स्युर्ये स्वनन्यनिल्लोद्यताः" इल्यमरवाक्यात् ॥ १३ ॥ \% \% घोरं दुन्सहं यतः
 वाचयाः सर्पः उल्ूका घूकाः रिवाः श्रगालास्तेषार्मजिर कीडास्थानमित्यर्थः। तैर्भक्ष्तितमांसा₹थ्यादिप्रदुर्शनेन भयजनकमिति भावः। तत्रापि तत्र मम भयं न जातमिल्यभिप्रायेणाह-एक एवेति ॥ $88 \|$ ॥ दूरदेशागमनेन परिश्रान्तानीन्द्रियाणि आत्मा देहश्च यस्य सः, अत एव तृषा पिपासया परीतो ठयातः बुभुक्षितः क्षुधितः्वाहं नद्या ह्ददे कुण्डे रनात्वा जलं च पीत्वा उपरपृष्ट आचान्तः अतो गतः श्रमो यस्य तथाभूतः ॥ १४।। \% तस्मिन्नरण्ये पिप्पल्यस अश्यंथस्य उपस्थे मूले आश्रितः उपर्पषेष्टः सन् गुरुमुखात् यथा सचिद्धानन्दृविग्रहं श्रुतं तथैवात्मसथं स्वह्द्ययकमलस्थमात्मानं परमात्मानमात्मना मनसा अचिन्तयं ध्यातवानस्मीत्यर्थः। स्थानं च ध्यानयोग्यमेव लधधमिस्याइयेनाह-निर्मनुज इति, मनुषयमात्रवर्जित एकान्त इत्यर्थः i। १६।।

## हिन्दी अनुवाद

चलते-चलते मेरा इारीर और इन्न्र्रियाँ शिथिल हो गयीं। मुझे बड़े जोरकी व्यास लगी, भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुण्डमें मैंने सनान, जलपान और आचमन किया। इससे मेर्री थकावट मिट गयी।। १५।। उस विजन वनमें एक पीपलके नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओंसे जैसा मैने सुना था, हृदयमें रहनेवाले परमात्माके उसी स्वरूपका मैं मन-ही-मन ध्यान करने लगा।। १६।।

ध्यायतथ्रणाम्मोजं भावनिर्जितचेतसा। औत्कण्ठचाश्रुकलाक्षस्य ह्युासीन्मे शनैनैहिःः॥१७॥
 रूपं भगवतो यत्तन्मनःऋान्तं श्रुचापहम । अपइयन् सहसोत्तस्थे बैक्कृव्यादुर्मंना इ्व॥ १९ ॥


## थीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

भावेन भक्त्या निजितं वशीकृतं चच्चेतस्तेन। औरकंछ्येनाभ्रुकलायुक्ते अक्षिणी चस्य। प्रेक्णोडतिमरेण निरिम्नपुलकान्यंगानि यस्य। आनंदानां संप्रवे महापूरे परमानंदे। उभयात्मानं परं च॥१८॥ मनस: कांतमभीष्टम्। शुचा शोकस्तामपहृंतीति तथा तत् उत्तस्थे व्युर्थितोस्मि 11 १९11 \% \% ह्टदि मनः प्रणिधाय स्थिरीकत्यावितृदोहमातुर इन अमवमिति रोषः।। २०।।

## श्रीवंशीधरक्तो मावार्थदीपिकाप्रकाइए

हृदि मनस्येव ध्यायतो मम हरिः क्रमेणासीदागत्याये बभूव। यद्वा रानैः प्रथमं ह्यचाविर्बभूव ततो हद्वृत्तिधु तिस्सुणु
 यतोडक्षिणी यस्य तस्य \| Qu\| \% निर्मिन्नानि अतिभिनानि पुलकानि रोमांचा यस्य च तथा। "पुलकः कृमिप्रभेदे

[^8]प्रस्तरमेदे च मणिदेाे। रोमांचे हरिताले गजान्रपिंडे च गंधर्च" इति मेदिनी। हे मुने इति। मुनित्वाद्दगवद्धचानानंदं त्वं जानाइयेवेति भावः॥ ३८॥ \% त तः किं वृत्तं तन्चह-रूपमिति। झुचेति । भागुरिमतेन हलंताट्टाबन्तः। चैक्रुच्याहैकल्यात्। यथा प्राप्तच्युतनिधिर्जनो दुर्मना भवति तथैवेत्यर्थः।१९॥ \# रोगीवासंतुष्शेऽमवमित्यर्थः॥२०॥

## भ्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ध्याष्या

महापूरे महापवाहे इसर्थंः। १८-२?।।
श्रीमद्डीरराघवन्यास्या
भावर्निर्जितेनाम्यासवशीकृतेन चेतसा चरणांभोजं ध्यायतः चिन्तयतः और्कण्ठ्यात् प्रेमपूर्वकानुध्यानाद्येतोरश्रूणामानन्दजनेत्रजल्रनां कलाबिन्दवो ययोस्ते अक्षिणी यस्य तस्य मे मम हृदि शनैः हरिरासीदाविरासीतृ ॥१७॥ \% तदा प्रेमाधिक्येन हेतुना निमिन्ना अभिठ्यक्ताः पुलका रोमांचा यस्मिंस्तदेंगं इशरीरं तस्य स अतीव निर्वृतः सुखितः आंनन्द्सप्तवे आनन्द्रपाहे लीनो मग्नः हे मुने उभयं देहमात्मानं च नापइयं न हप्रवानस्मि॥ 《८॥ ॠ यदाविर्भूतं मनःकान्तं मनसोतीव प्रियमत एव झुचापहं शुचायाः शोकस्यापहृंतृ भगवतो रूपं तत्पुनरपइगन्वैक्रुत्यात्तद्रद्शनकृताद्धाष्टर्चद्दुःशितमनाः सहसा आशूत्तस्थावुत्थितवानस्मि। कैवल्यादिति पाठांतरम्॥१९॥ \% तदाऽसहायत्वात्तद्यूपं भूयः पुनः द्रष्टुमिचक्छुएंं हृदि मनः प्रणिधाय स्यिरीकृल्य वीक्षमाणस्रितयन्नवि नापइयमत एवातुर इव विषयातुर इवावितृपोऽभवमिति ॥ २०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्का पद्रतावटी

यथाभ्रुतमचितयमिन्येतद्दर्शायितुुं जाग्रदाचवस्यास्वरूपं निरूपयति स्वम इति। स्वव्नाच्यवस्थां आत्मनः परमात्मनः सकाशादात्मनो जीवस्योपपचंते इलन्वयः। तंत्रेणोपान्तत्वादात्मशब्द्स्य द्विरावृत्तिः कर्वक्या। जीवमनःस्थितमायाख्यद्वश्रुतनस्तु-
 र्शाय्यापरपर्यंया सुषुप्तिः, नामरूपक्कियासु वृत्तियैस्य स तथोक्त आभासः प्रत्ययः, नामरुपक्कियाविषयम्ययो जाग्रत्, एतदववस्यान्रयकारणं घह्म न मुदादिवत् कार्यनुस्यूतं किं तु ततो विलक्षणं तद्वि्यभिप्रेल्याह संविदिति। समीचीना प्रकृतिप्रकृतमिश्ररहिता विज्ञानं यस्य तत्तथोक्कं सक्यक् निर्द़ोपमात्मानं वेत्तीति संवित् "तदाद्मानमेव वेदाहं छह्कास्मी"ति श्रुतेः, शारंं सर्वनियंतृ, पघ्यत इति पदं परममुत्तमं पापष्तठ्योत्तमम् एवं जाग्रदाद्यवस्याकर्तृंव्वेनाद्मादि भ्योह्दंतोपकारकं विशिप्टज्ञानघनं सर्वांतर्यामिप्रात्तन्योत्तमं तुर्यं श्नस्वरूपं भ्रुतं तद्रेवारित्यमिति भावः॥ १७॥ \% एतद्वेव विविच्य द्रायति नेति। चिच्रमाश्रर्यर्पं चित्रमविमिश्रमज्ञानत्मकं वा चिन्तं चेतनं जीवं ञ्रायत इति वा चिद्ध् ज्ञानं तनोति राति ज्ञानिनां बहुलीकरोति तदन्येषां ददाति गुरुमुखेनेति वा चित्तरतं वा "स हि सर्वमनोघृत्तिप्रेरकः समुदाह्हत" इति सम्तेः, चिनोतीति चित् चेता स्रहा घहा तं तरति अतील वर्तते, चिनोति सृजाति रमयति वा तस्मादुत्तममिति वा भगवदेै्यर्याद्यिगुणसामग्रीमत्पदं रुपं हरेरिति ोोषः, तत्ततं उ्यामृं भगवतः हरे: पद्ं वा एवंविधं तत्रकृर्यादिसंबंधविधुरच्वादिंन्र्रियाथं जाग्रदवस्थां नानुगच्छेन्न स्वम्नावस्थानं न सुषुष्यवस्थां ‘रिंतितोर्थो मनोरथ’ इल्यभिधानात् न मनोरथमत एव न निरोधं मरणमनुगच्छेद्यिस्यस्य प्रत्येकमन्वयः। चशब्दो मिथः समुचयार्थे
 पातिस्वप्नाय्यवस्याकर्त्ववं किं वक्रव्यमिल्यमिप्रेय्य प्रपंचसृष्टचादिकर्तेत्वमाह स इति। सृष्टचये स एको भगवानासीदिल्यवांतरान्वयः। स पुनः सिस्सृक्षुः अंतर्यामितया अवतारेश्र कीडिष्यन् कीडितुमिच्छन्नात्मनः स्वस्मात्स्बोद्रात् बह्नादिपरमाणुपयंत-
 प्रत्युदासीनो वर्तत इलन्वयः। जग्वा उदास्त इति संध्यभावः। प्रकृत्यादिसाधनांतरमंतरेणापि स्रब्टुं शक्त इति माहात्व्यं द्योतयिक्षुं सृष्टिस्थितिसंहारकर्त्त्वमेव न ज्ञानादिकर्तृंव्वं चास्तीति ॥१९॥\% इदानीमुपास्तिफलमाह ध्यायत इति। भावेन
 तथा तस्य शनैरुर्यम्रेण स्वचरणकमलं ध्यायतो मे हादि हरिरासीत् प्र्यक्षोभूदिल्येकान्वयः॥ ₹०॥

श्रीमर्जीवगोंस्बामिकृतः क्रमसन्दर्भः।
ध्यायत इति शनैः सौरम्यादिक्रमेण ह्र्चासीत्वय्येवाविर्भूतवान् ।। २७-ミ?।।

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी।

भावर्निर्जितेन प्रेमवशीकृतेन चेतसा मनसा हदि मनस्येव ध्यायतो मम हरिः रानैः कमेणासीत् आगत्याप्रे बभूव।
 ग्राहणार्थमाविर्वभूच। कीहृहास्य मम औकंक्येन अश्रूणि कलग्यतो धारयतो।Sक्षिणी यस्य तस्य \| २७\| प्रेम्णोडतिमरेण अल्या-

धिक्येन निर्मिन्नानि अभिन्नानि पुलकयुक्तानि च अंगानि यस्य सः। प्रेमरूपाण्येव सर्वर्यंगानि तद़ानीमभूवन्नित्यर्थः। यद्वा निः ोोषणाभिन्नानि विद़ीर्णानीव वोटुमसामध्यद्देवेति भावः। आनन्द्संत्रवे लीनों लबधानन्दी मुमूच्छे इस्यर्थः। उभयम् आत्मानं परश्न नापरयम् ॥ १८ \｜\％पुनश्व सहसैव तद्रूपम् अपइयन् उत्तस्थे ठत्रुत्थितोऽस्मि। यथा प्रामच्युतनिधिर्जनो दुर्मना भवति तथैवेस्यर्थः ॥ २९॥ प्रणिधाय स्थिरीकटन ।। २०।।

## श्रीमच्धुकद्वेकहूतः सिद्धान्तप्रद्दीपः

भावेन हरिभक्तियोगेन निर्जितं यतस्ततो निवार्य चरणांभोजे स्थापितं घच्चेत्तेन 11 १७।। \％ततः किं वृत्त－ मित्यत्राह प्रम्गोडतिभरेणाधिक्येन निरिन्नाः पुलका येषु तानि अंगानि यस्य सः निर्क्रुतः अल्यंतसुख्संपन्नः आनंद्दंप्रवे लीनः उत्तरोत्तरशतसंख्यानंदवल्यां पठितानामानंदानां फ्लवोऽवधिभूतपूरः तस्मिन् लीनः सन्नुभयं धयातृध्येययुग्मं नापइयम् न दृ्ट्वा－ नस्मि॥ ३८॥ \％तद्नंतरं किं वृत्तमिल्यन्राह－यत्पूर्वं हष्टं भगवतोडसाधारणं रुपं हिरण्यइमश्रुहिरण्यकेशा इत्यादिश्रुतिम्रोक्त मनलोडतीव हषंट्रं शुचं रोकमपहंतीति शुकापहं तद्पइयन् वैक्ठठ्यादधाष्टर्यात् दुर्मना इवोत्तस्थाचुत्थितोस्मि 11 १९।। ततः किं बृत्तमिल्यत्राह स्तन्यामृतपानतः अवितृत्त इव चथा बालः तथा रुपदर्शांनादववितुपोऽत एवातुरः सन् भूयः दिद्धुः द्रष्टुमिच्छुः मनो हदि प्रणिधाय स्थिरीकृत्य कीक्षमाणोपि नापइयं न चष्टवानरिम॥ २०॥

## श्रीमद्वह्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ततश्रारणांभोजं भक्तचा निर्जितचेतसा ध्यायतो भत्तयानंद्धः पूर्णो जातः，तेन प्रेमौँकंछ्यात् आनंदाश्रुप्रभृतयो जाताः ।
 कल्पितमूत्तौं अम्यंतराद्धगवदाविर्भावे मानसाविर्भूतयोरैक्यं चज्जातं तदाह। प्रेमातिभरेति। भर्य हि भगवत्साक्षात्कारः एवमेव नह्मसाक्षात्करोमि यथा गंगाजले देवतारुपाया गंगाया ध्याने क्रियमाणे साक्षाद्भगवत्पप्याविभर्भवति तथा सर्वेषामात्मनामात्मभूते आत्मस्थे भगवति ध्यायमाने साक्षाद्भगवत आविभावश्येत् स्वतः तत्र स्थिरीभूते प्रवेशाः सायुज्यं यथा जलस्य देवतायां प्रवेशो नदी झुछ्यति यथा जीवो न्रह्म संपद्यते एवमाविर्भूते भगवति सांनिध्यात् परमخ्रेन्णः अतितरां महापूरः सांनिध्यलक्षणानामुत्तरे अन्यु－ त्कुष्ट्वात् तेन पूरेण निर्भिन्नाः पुलकाः रोमांचाः तस्य रोमक्रपद्वारा बहिन्निगत इस्यर्थः। एवं सर्वरंगे आनंदे पूर्णे परमा निर्वृतिर्जाता， शांतानंद्मयो जात इल्यर्थः। स च पुनरानंद्संप्रवे गंगात एवोद्वतकलझाजलं पुनगंगायां प्रक्षिम्तं सत् गंगैव भर्वति तथा आनंदू－ संदूवे लीनः तदा आत्मानं भगबंतं च उमयं नापइयं हे मुने इति संबोधनसंवादार्थं कदाचिन्मुनीनामेधं भावः आनंद् चैतन्यू－ भावः प्रविष्टः न चित्रेन स्फुरित इस्यर्थः ॥ ३८। \％ततो भगवदिच्छया भगवति तिरोमूते स्वस्याप्यानंदांशो तिरोभूते मानस्यपि मूत्तिस्तिरोमूता बलवत्या ह्यमिभवात् तदा भगवतो रुपं मनसो भर्तृत्वेन प्रकाशमानं सर्वदुःखनाशाकमपइयन् कािदितो गत इति बुद्वघा सहसोत्तस्थौ उतिथतवानस्मि । नन्वंतः पदार्थस्य कुतो बहिर्गमनसंभावना तत्राह वैक्रु०्यात् विक्लवतया न सकुरित－ मिल्यर्थः। विकलता हि सर्वविस्मारिका। किंच दुर्मना इव जातः दुर्गंतं मनो यस्य यथा सर्वस्वनारो सर्वस्वाविष्टं चित्तं नष्टमिव भवति तथा भगवन्मूत्तों तस्य चिन्तं जातमिति दुष्ट्र्वम्। पुनः कियहकालसमाधाने ज्ञातवान् भगवानाविर्भूतः इति तेन चैतत्
 तद्रगवत्स्वरूपमाविर्भूतं दिहक्षुः तत्र भगवद्वधानमेव साधनमिति ज्ञात्वा पुनर्मनो हदि भगवन्मूर्तिठ्याप्ति सिथरीक्टितान् । ततो मानसी मूर्ति पइयन्नपि न भगवंतं हप्टवान् तदाह। वीक्षमाणोपि नापश्यमिति तदा संताप उत्पन्न इल्याह अवितुप इवातुर इति। यथा तवातुरः ज्ररादिरोगवान् कदाचिद्य द्राक्षादिके दुत्ते अवितृतः सन् पुनः प्रार्थनायां न प्राप्नोति ततः रसाभिविष्टो महद्युःखं प्राल्नोति，न हि ज्वरितस्य चद्बी द्राक्षा तु पध्याय किंतु रोचिका मार्गस्य संवादेन सत्यत्वज्ञानात् भगवदाविर्भावाच्च काचित्तुति－ जाँचैव भुस्तांतवत् तथापि न विशोषेण तृप्तः ।1 ₹०।।

## अस्मिन्पर्ययये सुबोधितीप्रकाशो न। <br> श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

भावेन भक्त्या निर्जितं रववशीकृतं विषयचिन्तातः परावर्तितं चच्चेतस्तेन चरणाम्भोजं ध्यायतो दर्शौनौक्कण्येन अभ्रुकला－ युक्त अक्षिणी यस्य तस्य मे मम हादि हरिः शनैराविरासीदित्यन्वयः $11 \% ७ \| \%$ तदा प्रेन्गोडतिभरेण आधिक्येन हेतुना
 लीनो निमग्नः सन् हे मुने उभयमात्मानं परमात्मानं च नापइयं न दृ्टवानस्मि। मुनीनामेवं कदाचिद्भवतीति तु तवापि सम्मत－ मिति सूचयन् सम्बोधगति－हे मुने इति ॥ १८॥ ॥ यदाविर्भूतं भगचतो रूपं पुनश्च तदिच्छया तिरोधानात् सहसा
 चां शोकमपहन्तीति तथा तत्। तत्रापि हेतुमाह－मनःकान्तमिति，मनोहरमित्यथँः। एवम्भूतमपइयतो व्याकुलता भवत्येवेंत वः 11 ११॥ \％तदूगवदूपं दिचक्षुः द्रष्टुमिच्छुरहं भूयः पुनहंटि दि मनो निधाय स्सिथीकृत्य वीक्षमाणो ध्यायन्नपि यदा

नापइयं तदा़ आतुरो ठ्याकुल इवाभवम, यतो दर्शानेन अवितृम इति। भजनान्द्ममनुभवतो भगवद्रत्कस्य लौकिकप्राणिचद् दुर्मनस्त्वं ठ्याकुलटवं न भवतीति सूचयितुमुभयन्रेवशब्दप्रयोगः॥ २०॥

## हिन्द्धी अनुवाद्र

भक्तिमावसे वशीकृत चित्तद्वारा भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करते ही भगवत्-प्रापिकी उत्कट लालसासे मेरे नेत्रोंमें आँसू छलछख्रा आये और हृदयमें धीरे-बीरे भगवान् प्रकट हो गये ॥ १७।। \% क्यासजी ! उस समय प्रेमभावके अल्यन्त उद्रेक से मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा। ह्दय अलन्त शान्त और शीतल हो गया। उस आनन्दकी बाढ़में मैं ऐसा डूच गया कि मुझे अपना और धयेय वस्तुका तनिक भी भान न रहा॥ ३८॥ भगवानका वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करनेवाला जौर मनके लिए अल्यन्त बुमावना था। सह्सा उसे न देख मैं घहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ 1 १९॥ \% मैंने उस स्वरूपका दर्रान फिर करना चाहा, किंतु मनको ह्वदयमें समाह्टित करके बार-बार दर्शांनकी चेष्टा करनेपर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अवृपके समान आतुर हो उठा। २०॥

एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम । गम्भीरक्षक्ष्क्या वाचा शुचः प्रशमयनिन ॥ २१॥
 सक्टद् यद् दर्शितंतं रूपमेतरकामाय तेडनच। मत्कामः रनकै: साधुः सर्वान्मुश्चवि हैच्छयान् ॥२३॥ सत्स्येवया दीर्घया ते जाता मयि दढा मतिः। हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि॥ २४॥ मतिर्मयिय निवद्ध्यं न विपद्येत कर्हिचित्| प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्व मदननुग्रहात् ॥ २५।।

## श्रोधरस्सामिविरचिता भावार्थद्पपिका

गिरामगोचरः संवेदनस्याविपयमूत ईॅख्यरः॥२१॥ \% हंतेति सानुकंपसंबोधने । मेति। मां द्रष्टुं नार्हति। यतो न विपकाः दग्धाः कषायाः मलाः कामादयो येषां तेषां कुयोगिनामनिष्पन्नयोगानामू॥२ः।। \% कुतस्तर्हि हथ्रोसि त习ह । सकृद्दरींतं मयेति यदेतत्कामाय मग्यनुरागाय। ववत्कामेन किमित्यत आह | मत्कामः पुमान् | हचच्छयान्कामान् || २३ ॥ * \% अदीर्घयाडपि सतां सेवयावदं निंद्यमिमं लोकं देहं, मज्जनतां मत्पार्षद्यां गंतासि॥₹४।। \% प्रजानां सर्गें सृष्टो निरोधे संहारेडपि । प्रजासर्गस्य निरोध इति वा ॥ २३॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः।

विजने जनसंचाररहिते वन ह्स्यर्थः। गिरामगोचरः "यतो वाचो निवर्त्तिन्ते" इति श्रुतेः। सचँरेंव वचनगोचरीकर्तुमशक्योपि भगवान्मामाह् स्वीयवचनसौस्वर्यं श्रवणाभ्यामनुभावयामास । एवं नारदस्य वैधभक्तिमत्रवाद् भगवत्सौंरम्यसौंख्वर्यसौन्द्र्यंणां त्रयाणामेव माधुर्याणामनुभवः साधकदेहे अन्येषां सर्वेषां सिद्वदेह एव तन्माधुर्याणामनुभवो भावीति ज़ेयम्। झुचस्तदर्शानोद्यूतदुःःखोोकान्प्रश्रमयन्नपाकुर्वन्। अत्र वियोगौत्कंक्यवतः प्रेग्णा सर्वथा तृष्त्यभावधर्मववाद्दिवशान्दःः२? ॥ किमाहत्येत आह-हन्तेति। अस्मिभन्मनि साधकदेहे तुभ्यं तु दर्शनं दृत्तमेवेति त्वं तु कुयोगी न भवसीति भावः। संद्रंस्तु "भक्तिः प्रवृत्ताॅ्मरजस्तमोपहा" इत्युक्ते: कषायोत्र सार्विको वनवासायाम्रहः "वनं तु सार्त्विको वासः" इत्याह्युक्तेः। ऊत्कंठावर्द्वनार्थमेतन्॥ ॥२॥ \% तर्हि हाहा पुनरप्येकवारं दर्शानं देहीज्यत अह-सकृदिति। एतदेकवारदर्शरंने के कामाय त्वन्मनोरथं साधचितुं योग्यमिट्यर्थः। न तु मुहुर्देर्शोनम् औत्कंठचस्यानतिवृद्दचा प्रे्णोऽट्यनतिवृद्देस्तस्य तारुण्यं न स्यादिति भावः। अत एव जातप्रमेण्णे भक्ताय साधकदेहे एकवारमेव दर्शानं ददामीति मम नियमः यथा बालमूतः साधकदेहे पे पेमा वियोगोसंक्येन लबधातिवृद्दिः सिद्वदेहे तरुणः सन्चवाधारं भक्तं मुहुरापि मां दर्शययति साक्षात्सेवयति च, ₹वभक्तमनोरथपूर्तिप्रकारमहमेव जानामि न तु मे ख्वभक्त इति भावः। मलकामः यो हि मां कामयते मान्रं मद्रर्रानालभेपीतयर्थः। हचच्छयान् विषयवासनाः तन्रापि "सर्वन्मोद्स्यसि हचचछयान" इत्युक्केर्नारदं प्रति नेदं वाक्यं, किन्तु रवभक्तःः ₹वभावं तं ज्ञापयामासेत्येवात्र तन्वं, सर्वमिद्दं दैन्यवर्द्धनार्थमिलेये ॥२३॥ \% देहं दासीपुन्रकलेवरम्। यद्वा निन्यं लोकं संसारिकजनावासं च्रिभुवनमेव ल्यक्वेत्यर्थः ॥२४॥ \% \% ननु यंतंतरेक सा नइयेत्तदा किं कार्यं तत्राह-मतिरिति। स्मृतिश्नैतज्जन्मविषया। सर्गे हि मतेर्नाशों न सर्वयेति चेत्त च्रह-पजासर्गस्येति। यतो मयि निबद्धा स्थापिता प्रेग्णाडतो न विपघ्येत न नइयेत्। मम नित्यवव्वान्मतिरपि निन्यैव स्यादितिभाव: II PY II

## श्रोराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

कुयोगिनामिति कुराब्दोऽयम् ईपदर्थे，न तु कुत्सायाम्। ईषद्ययोगयुक्कानां तत्काल्योगप्रवृत्तानामित्यर्थः। योगमागप्रघृच्तस्य कुस्साया अभावादिति क्याख्यालेशः 11 こミースム II

श्रीमदीराघवव्यास्या
एवं द्रष्टुं पुनः पुनः यतंतं घंनं कुवंतं मायुद्दिश्य गिरामगोचर：‘यतो वाचो निवर्तने’ इत्युकरीत्या वागविषयः अपरिच्छे－ घ्यत्वादिति भावः। अद्धरयः सन्रिति तत्पयं，भगवानिति विशोषगमध्याहर्त्तव्यं，गगने गंभीरया वाचा झुचः झोकन्प्रामयनिवाह


 सकृदिति। हे अनघ सकृदूपं मदीयं दर्शितर्मित यत्तत्तव मत्कामाय मद्विपयक्किद्धक्षायै।＇एतनकामाय ते＇इति पाठांतरं，तन्र ते
 काममात्रेणेल्यत आह मक्कामः मां द्रहट्रुं कामयमानः साधुचरितः पुमान् रानैः सर्वान् ह्टच्छयान् ह्र्रतान् रागादिद्धेषान्मुंचति नेरस्यति 11 श३ 11 \％यतरते तवादीर्घयाडल्पकालिकयैव सतां सेवया मयि चढा मतिः जाता，त्माद्यिमवच्यं लोक्यत इति लोको देहस्तं शूद्रदेहमित्यर्थः，हित्वा त्यक्तवा मज्जनतां मदूभृत्यतां गंता गमिष्यसि कल्पांतर इति रोषः 112811 \％यदुनुप्रहाद्वेतोः कर्हि चित्पजासर्गनिरोधे प्रल्यकालेपि मचि निबद्धा नित्वितेयं मतिः ₹मृतिश्य न विपद्येत न नइयेत कर्हिचिन्मयि निबद्धा मति： प्रजासर्गोनिऐोवेपि र्मृतिश्व न विपद्यतेति वान्वयः ॥ ₹乡॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पदरतावल्डी

प्रेम्णातिशायितभारेण निर्मिन्नः समुल्लसन् जातः पुलकः रोमांचः प्रेमातिभर्रनिर्मिन्नपुलकोंडगे यस्य स तथा आनंद़सम्प्तवे सुखप्रलयोदके मग्नोहं तमेवापइयमुभयं द्वितीयं समाधिकं वा नापइयं सर्वेत्तमत्वादिल्द्वन्वः $11 ₹ ? 11 \%$ ततः परं किम－ भूदिति तत्राह रूपमिति मनःकांतं मनोहरं हरेर्यदूपमत्राक्षं तत्सहसा अपइयन्नचक्षणणो दुर्मनाः दु：रितनांतःकरणः मुक्षिं भात्रः

 एवमिति । गिरां वाचामगोचरोडविषयोडहरयो गंभीरया अगाधया श्र्ष्ष्णया मधुर्या वाचा मानसीः शुचः प्रशामयन्यिव नष्टः कुर्वन्निव
 भवानिह भूलोके अस्मिन् जन्मनि रूद्रयोनौ मां द्रण्टुं नार्हीति，कुतः कपेण भोगेनायते गच्छतीति कषायः पापम्，अमुक्तपाप－ फलनां कुयोगिनां जन्मनाइनभिज्ञानेन वा कुत्सितः योगो ध्यानादिक एषामस्तीति कुयोगिनः। तेषां पुंसां दुर्दरंः द्रष्टुमशक्यः \｜₹४ \｜

## श्रीमर्जावगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रीः

हन्तेति । भक्ति：प्रवृत्तात्मर जस्तमोडपहा इत्रुक्तत्वात् कषायेऽत्र सारिवको वनवासाद्याग्रह्：।＇वनंतु सार्तिवको वासो
 सकृदिशि। येन कषाया अपि नइयन्तीयाह मतकाम इति। हृच्छयान् अन्यवासनाः ॥ ₹३।। \％मतिरिति अ₹खलिता मतिरिति स्वयमुक्ता या सैव। मतेः फलमाह हित्वेति $1128 \| \%$ ननु पच्चन्तरा एव सा नइयेत् तहिं कि कर्त्तवयं तत्राह्


## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थन्रिश्री़

गिराम् अगोचरः＂यतो वाचो निवतंत＂＂इति श्रुतेः，सठवैरेच वचनगोचरीकर्त्तुमशाक्योडणि भगवान् माम् आह। स्वीगवचनसौस्वग्यं श्रवणां्यामनुभावयामास। एवं नारद्स्य वैधभर्किमत्वाद् अगवत्सौरेयसौन्द्र्यर्यसौस्वर्याणां च्रयाणामेव माधुर्यर्वणामनुभवः साधकदेंहे अन्येषां सक्वेषां तु तन्माधुर्याणां सिद्धदेहेहे एव भार्वी ज्ञेयः। शुचस्तददर्शानाद्मूतदुःखशोकान् प्रशामयन् दूरीकर्वन्। अन्र वियोगौतकण्द्यवतः प्रेग्गः सर्व्वथा तृत्त्यनुमवधर्म्मत्वात् इवशबदः 112911 किमाहेलत आह। हन्त्वति सानुकम्पं सम्बोधनम्। अस्मिन्जन्मनि साधकदेहे मा इति मां ठ्रष्टुं नार्हीति। न विपकाः न दग्धाः कषाया मलाः का－ मादयो येषां तेषां कुयोगिनाम् अहं दुर्दर्राः अच्रयः，तुफ्यं तु दर्शानं दत्तमेवेति त्वं तु कुयोगी न भवसीति भावः 11 ₹२।। \％ तहि हाहा ！！पुनरएयेकवारं दर्शानं दे़ि इल्यत आह सकृदिति। एतदेकवारद्रांनं ते कामाय त्वन्मनोरथं साधयितुं

योग्यमिलयर्थः। न तु मुहुर्दर्शंनम् औरकण्ठचस्यानतिवृद्धणा प्रेग्णोऽप्यनतिवृद्देस्तस्य तारुण्यं न स्यादिति भावः। अत एव जातप्रेग्णे भक्ताय साधकदे़ेहे एकवारमेव दर्शानं ददार्मीति मम नियमः। यथा साधकदेहे बालमूतः प्रेमा वियोगौक्कण्ठचेन लउधातिवृद्धि: सिद्वदेहे तरुणः सन् ख्वाधारं भक्कं मुहुरपि मां दर्शयति साक्षात् सेवयति चेति ₹वभक्तमनोरथपूर्तिप्रकारमहमेव जानामि, न तु मे स्वमक्त इति भावः। मत्कामः यो हि मां कामयते मान्रं मद्दर्शनालाभेऽपीत्यर्थः, हृच्छयान् विषयवासनाः। अन्रापि सर्वान् मोक्ष्यसि हृच्छयानिल्यनुक्तेर्नारदं प्रति नेदं वाक्यं किन्तु स्वभक्ते: स्वभावं तं ज्ञापयामासेत्येवात्र तत्त्वम्। सर्वमिदं दैनेन्यवर्द्धनार्थमिंयेके ॥२३॥ \% अदीर्घया अल्पयापि। अवद्यं निन्द्योकं सांसारिकजनावासं त्रिभुवनमेव ल्यत्तवा मज्जनतां मत्पर्षद्वंवं गन्तासि॥२४॥ \% ऋ न विपद्येत यतो मयि निबद्धा मयि बद्ध्वा स्यापिता प्रेम्णैवेलेलर्थः। मस निल्यु्वात् मतिरपि नित्यैवेल्यर्थः ॥ Р९ ॥

## श्रीमच्धुकद्यक्रकःः सिद्धान्तपद्रीपः

अगोचरो गिरामिति "सर्वे वेदा़ यत्पद्मामनंति, वेदै़ेश्र सर्वैरहमेव वेद्य" इल्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यों वेद़विषय एव इ्यत्ता-
 ॠ ॠ तद्वेव दर्शयति हंतेति चतुर्भिः। हंतेति वात्सल्यसूचके संबोधने मार्हति नार्हति अविपककषायाणामद्धगदर्शान्रतिबंधककर्मणाम्, कुयोगिनामपकयोगानाम् दुर्देरःः दुर्घटदर्शानः॥२२॥ \% कथं तहिं सकृद्रवता रूपं दर्शिततमन्नाह्ट सकृदिति। मे मया सकृद्यद् रूपं दर्शितं तदेतत्कामाय एतस्मिन्नेव रूपे रुच्युत्पादनाय।।२३॥ \% सदिति "याहि स्वं शुट्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः । तावद्दास्यामहं जज़े तन्रापि इह्सवादिनाम" इति विश्वसृक्शापरूपमवद्यम् इमं पांचभौतिकं देहं च हित्वा अप्राकृतदेहभावरूपं मज्जनतां मत्पार्षद्तां लोकमभीष्टं च गंतासि। तदुर्नींतनो देेहस्त्ववद्यो न मवति तदापि सत्सेवायां वासुदेवे द्वाायां मतौ सर्वपरिय्यागपूर्वकभगवद्वघाने भगवह्६र्राने च हेतुत्वेन भगवतोडतिप्रियत्वात्। अन्यथा "अहो बत श्वपचोडतो गरीयान् यजिह्नाप्रे वर्तंते नाम तुभ्यम्, अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज" इस्यादिवक्ष्यमाणस्य सर्वस्य प्रंथस्य वैयध्यं स्यान्न "अपि चेस्सुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तन्यः सम्यगठ्यवसितो हि स:" इति स्ववचनविरोधज्ञ स्यात्॥ ॥८।। * \% न विपद्येत न विनइयेत् ॥ २५।।

## श्रीमद्वह्धभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्य।

तथापि यन्नं न ल्यक्तवान् इ्याह एवं यतंतमिति। मनुष्यांतरवाक्यसंभावनाभावः कोषं स इल्याकांक्षायामाह्अगोचरो गिरामिति। "यतो वाचो निवर्तंत" इति श्रुतेः तत् स्थावरं ज्रह्म भगवच्छास्त्रसिद्यमिति तस्य वाक्यमाह-गंभीरइल्क्षणया वाचा गंभीरत्वेन न प्रतिधवनिः, इलक्ष्तग्वान्नाकाशपुरुषस्य वाणी, तस्य शोकोयं किं मया भ्रमात् किंचिद्नुमूतं आहोस्वित् स्वप्न इति, तथा सति न शासंत्रं प्रमाणमिति महद्दुःख्ं दिदृ्काकृतं च एवं नानाविधाः शुचः ताः प्रश्मयन्निव अस्तितेन शामनमू अप्रे एव संभविष्यति। हदारनीं नास्तीति च तस्मादाह र्रमयन्निवेति॥ २? ॥ \% भगवद्वाक्यमाह हैंतास्मिन्निति। हंतेति ₹नेहेन डुःखितस्य संबोधनम्। अर्ममन् जन्मनि मां द्रष्टुं भवन्नार्हति नवा इहेति, अन्यथा मरणपर्यंतमत्रैच तिष्ट्रेत्, अतो वैक्रुठेन्यन्र वा जन्मान्तरे भविष्यति। इहादर्शाने हेतुः अविपककषायाणां न विशोषेण पका रागाद्योो येषाम्। इदानीं भक्तिज्ञानादे रूद्रमात् अभिभूतास्तिरोहितास्तिष्टंति, पुनः कालांतरे निमित्तांतरमासाद्य प्रबुद्धा भविष्यंति। अतस्तेषां पाको मृग्यत इति "कपायपक्तिः कर्माणी"ति श्रुतेः


 इति। मयि कामः शनकैरिति कामद्वारा यथा यथाहं प्रविष्टः तथा तथा कामान् नुंचतीति। किंच प्रथमतः साधुर्वंवति साधुभि-
 मिल्याकांक्षायामाह सत्सेवयेति। साधनं नु तव निष्पन्नं यतः अदीर्घयापि सत्सेवया मयि द्ठढा मतिर्जाता। तहिं कानुपपत्तिस्तःाहृ हित्वावद्यमिति, देहहस्तु दुछ्टः तस्मिन्नपगते भविष्यति। नन्वेतत्परोहत्वाद्रिमोपि देहस्ताहरोो भविष्यतीति। तत्राह्ट मजनता मम जनः सेवकः तत्ता मजनता असेवकोडपि सेवकशरीरं प्राप्स्यसि ॥२४॥ \% ननु तदा शरीरांतरे ज्ञानादिसाधनाभावान् कथं तव दर्शानं तत्राह मतिर्मीयि निबद्वेयमिति। इद्मेव ज्ञानं तदाप्यनुवर्तिए्यते नाशारांका नास्त्ये व मयि नितरां संबद्वत्वात्त् यथा मत्सायुज्ये जीवानामविद्यया न तिरोभावः तथा ज्ञानाद़ीनामपि मद़्ञानमिव तदपि भविष्यतील्यनुम्टृस्तदाहद कर्हिचिर्द़ित। वाधककालद्दुयमनूस्य निषेधति प्रजासर्गनिरोधेपीति। अपरं च वरमाह स्मृतिश्रंति सर्वपदार्थानां पूर्वानुभूतानां स्मरणं च न विपद्येतेटर्यंः। अनेन सर्वदा सावधानो भरति । एतावदऋ्र सिद्वं कषायपाकः कर्त्तिच्यः, अंतरायैरनुपहतश्र भवेत्त अन्यत्रु मयैव कृतं मयि कामः विपयेष्वकामः एतद्देहावसान एव मत्पार्पद्शीतररप्राम्मिः ज्ञानानाशः सर्वपदार्थर्मरणं च, तत्र निर्विधनेन कपायपाकोपायस्व्वया शीव्रमेव कर्त्तन्य इति सिन्दूम ॥ २ム॥

श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः
हन्तेत्यन्र। अन्यथेति। देशानुक्तौ 11 २१॥ \% \% मतिर्मयीलन्य। अनेनेति भगवदन्तुग्रहजन्येन पूर्वजन्मादिस्मरणेन। तन्रेति भगवद्वाक्ये 11 २४।। एतावदित्यन्र। जातमिति भूतपद्स्यार्थः। तथाकथन ₹ति अह़इयेन र्पेण कथने। आत्मातिरिक्तरुपस्याप्यनुमानगक्यःवं नासीत्यादुध अविरिक्तेत्यादि। सर्वंत्रेत्ति अस्मदादिकृतेषु साघनेषु। उक्तमिति। नमनमुक्तम् ॥ २५ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

विजने एकान्ते एवं भगव६र्शानाथे यतन्तं प्रयत्नं कुर्नन्तं मां गिरामगोचरो "यतो वाचो निवर्तन्ते" इति श्रुतेर्वागविषयो भगवान् गम्भीरया सुखवरया Р्लंक्ष्णया मधुरया वाचा मम शुचः सवाद़र्शांनजन्यशोकान् प्रशामयन्निवाहेत्यन्वयः। सर्वथा शोकम्रशमस्तु मनोर्थितेन दर्शनेनैव ₹यादिति ज्ञापनायेवशाबदुप्रयोगः ॥ २? ॥ \% तदुक्तिमेवाह-हन्तेति चतुर्भिः। हन्तेति कोमळसम्बोधने। हे तात इह ₹थाने अस्मिन् जन्मनि च भवान् मां द्रषट्रुं नार्हति, यतोऽहं कुयोगिनां दुर्दर्शःः दुःखेनापि ट्रष्टुमशक्यः। के ते कुयोगिन इत्यपेक्षायां तान् विशिनष्टि-अविपक्वेति, अविपक्कः अविनष्टः कषायः कषायवद्दुरपनेयो द्रानप्रतिबन्धको विषयरागल्रोभाद्रिरूपो येषां तेषामिष्यर्थः 11 श२।। \% तर्हि सकृत्कथं हृष्टोऽसीयत आह-सकृदिति। अन्यवत्तव दुर्निवार्यो दोषो नास्तीति सूचयन् सम्बोधरति-हे अनबेति। सकृदेकदा यन्मया स्वरूपं दूर्शितं ततू ते तव एतत्कामाय तवाप्यनुरागदाढर्यायेत्यर्थः। न घ्यहप्टेडनुरागदाढ्यं अवतीति भावः। तवदनुरागेण कि फलं भवतीत्यपेक्षायामाह-मत्कामः पुरुषः शानकैः साधुः सर्वतो विरकः सन् सर्वान् हृच्छयान् ह्यदि सितान् कामक्रोधलोभमोहादी़ीन दोषान् विमुश्श्वति ॥ २३ $11 \%$ साधनं तव निष्पन्रमेव, प्रारब्धमात्रं तु प्रतिबन्धकं, तस्मिन्भोगेन क्षीणे सति देहपातानन्तरं त्वं मत्सेवको भविष्यसि तदा तव मद्दर्शनं सुल्ममित्याहसत्सेवयेति । अदी़र्घया अल्पकालिकयाऽपि सतां सेवया ते तव मयि छढा मतिर्जांतैव वर्त्तते। अथेमं हइयमानमवघ्यं मांसाद्विचरूपत्वात् कर्मकालाद्विश्यत्वाच निन्घं लोक्यत इति लोकं देहं हित्वा मज्जनतां मद्भ्भृत्यतां गन्तासि गमिष्यसीत्यर्थः। अवयं
 साधनं विनइयेदिति शोचन्तं प्रत्याह-मतिरिति। मदनुग्रहाद्देतोः कर्हिंचिदि प्रजासर्गस्य निरोधे म्रल्ये सत्यपि मनि निबद्वा तवेयं मतिः पूर्वपूर्वोनुभूतविषया स्मृतिश्र न विपद्येत न विनइयेतेत्यन्वयः। अनेनैव प्राकालविषयां ते समृतिं कालः कथं न खण्डितवानिति प्रश्नस्योत्तरं दत्तमिति ज्ञेयम् ॥ इ४॥

## हिन्दी अनुवाद

इस प्रकार निर्जन वनमें मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान्ने, जो वाणीके विषय नहीं हैं, बड़ी गम्भीर और मधुर वाणीसे मेरे शोकको शान्त करते हुए-से कहा $11=? 11$ ध खेद्य कि इस जन्ममें तुम मेरा दर्रीन नहीं करोगे। जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शान अल्यन्त दुर्लम है ॥ २マ 11 \% निष्पाप बालक! तुम्हारे ह्वदयमें मुझे प्रात्त करनेकी लालसा जाग्रत् करनेके लिये ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रुपकी झलक दिखायी है। मुझे प्राप्त करनेकी आकांक्ष्रासे युक्त साधक धीरे-धीरे ह्ददयकी सम्पूर्ण वासनाओंचा भली-भाँति ल्याग कर देता है।। २३।। \% अल्पकालीन सन्तसेवासे ही तुम्हारी चिन्तवृत्ति मुझमें स्थिर हो गयी है। अब तुम इस प्राक्टतमालन शारीर छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे ॥२४॥ \% मुझे प्रात करनेका तुम्हारा यह दढ़ निश्रय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टिका प्रलय होनेपर भी मेरी कृपासे तुम्हें मेरी सम्तृति बनी रहेगी' । एँ।।

अहं च तस्मै महतां महीयसे झीर्णावनामं विदधेजन्तुकाप्पवः॥ २६॥
नामान्यनन्तन्य हतत्रप: पठन् गुद्यानि भद्राणि कुतानि च सरन्।
गां पर्यंस्सुष्र्मना गतस्पृःः कालं भ्रतीक्षन् वि'मदो विमत्सरः॥ २७॥
एवं कुष्णमतेर्व्र्नन्भसक्तस्यामलात्मनः। कालः प्रादुरभूक्काले उं डित्सौदीमनी यथा॥ २८ ॥ प्रयुज्यमाने मयि तां गुद्धां भागवतीं तनुम् । आरन्बकर्मंनिर्वाणो न्यपत्व पाश्न्भौतिकः ॥ २९ ॥

[^9]
## श्र्रीधरस्वामिचिरचिता माचार्थद्दीपिका

 लिगं मूर्तिर्रुस्य तन्नभोलिंगं संनिहितमपि न लिग्यते छत्यलिगं त₹मै अद्टायावनामं प्रमाणं विद्ये कृतवानहं तेनानुकंपितः सन् 11 २६॥ \% अनंतस्य नामानि पठन्ननवरतं गृणन् हतत्रपर्त्यकल्जो विमत्सरो जात इति शोषः $11 \% \%$ \% काले स्वावसरे कालो मृत्युः प्रादुरभूदाविर्बमूव । अकर्माल्रादुर्भावे हष्टांतः तडिदिति। सौद़ामनीति। विशोषणं ₹फुटत्वपद्रर्शानार्थम् । तथा हि सुदामा माला तत्र भवा सौदामनी मालाकारेत्यर्थः। यद्वा सुदामा नाम कस्वित्रफटिकपर्वतःः। ततः "तेनैकदिक" इति सूत्रेणाण्। एफटिकादिमयपर्वत्रांतभवा हि विद्युदतिस्फुटा भवति तद्वदिन्यर्थः। यद्वा तडिद्दित्यंतिके इत्यर्थः।
 गंता मजनतार्मास' इति या भागवती भगवत्पार्षदुरूपा खुद्धा सन्वम्थी तनुः प्रतिश्रुता तां प्रति भगवता मयि प्रयुज्यमाने नीयमाने आरच्धं यत्कर्म तनिर्वाणं समापं यस्य। आरच्धकर्मणो निर्वाणमेव निर्वाणं यस्येति वा स पंचभूतात्मको देहो न्यपतत्। अनेन पार्षद़तनूनामकर्मर्बधत्वं शुद्धत्वं निल्यत्वमिल्यादि सूचितं भवति॥ २९॥

## वंशीधरकृतो भावार्थट्दीपिकाम्रकाराः

महदूभूतमिति। भगवतो नामैवात एवं कीबत्वम्। यस्य निःभ्वसितमेव चत्वारो वेदास्तस्य चचनं तु ततोप्यतिप्रमाणमिति भावः। ईस्यरम् अतिनिकृष्टाय दारीपुन्रायापि मह्यं तथा वरम्रदानं यदिद्यमि तस्यैकमीश्वरत्वमिति भावः। नर्मि हाद्दोंकाशो लिंगते ज्ञायते इति वा। चद्वा नभो लिंगं हष्टन्तन्वेन गमकं यस्य तत्तथा "आकाशावत्सवंगतर्व नित्यः" इति। नभोलिंगं रारीरं यस्येति वा तथा "आकाइाइारीरं घ्रह्न" इति श्रुतेः 11 ₹६।। स्मरन्नेव न तु प्रकाशयन्। तत एव तुष्टमनाः सपृहां-
 मे कदा भविएगति यन्र तत्पार्षदृतां यास्यामीति भगवत्पार्षदो भविषयामि। कोन्यो वराको मत्सम इत्येनं मद्मत्सरौ मम नाभू-
 ₹वामिचर्णास्तु भवार्थम्रंययस्येवार्थाप्रसिंद्वेराहुः। चद्वेति सुदान्नाडद्रिणा एका दिक् सौदुामनी सर्वण्यापिन्यास्तस्या नियतमेकदिक्त्वं न संभवर्तीति पुनराह-यद्वेति। इत्यर्थ इति। तडिदित्र्यव्ययमीीति भावः। नैरुक्तस्मरणान्निरुक्तिकारवचनात् । विय्वनायर्तुकाले मम स्थूलड़ेहमंगसमये कालः प्रादुरमूत्। यं कालं प्रतीक्षमाणः पूर्वं चिरादमूवं स इंत्यर्थः। राजो गमनसमये तस्य गमनसमयमितिवत्। बुर्दिर्हि भगवति अभेदे़पि भेददं जनगतीत्यनुपन्यासः। कालयोस्तयोए कस्माद्युगपदेवाधारावेयभावेन प्रादुर्मावे हष्टांतः। तडिति विद्युति सौदामनी चथा एकस्यां सौदामन्यां तथैवान्या सौदामनी कदाचिच्चथा भवति तथैव मम पांचभौतिकदेह्मंगकाले एव पार्षददे़्र्पाप्तिकालोमूदित्यर्थः 11 ₹८।। \% नीयमाने सति न्यपतदिति गोषु दुछ्यमानासु गत हतिवत्। यथा गोदोहनगमनयोरतुल्यकालत्वं तथा मम भौतिकदे़ह्यागचिन्मयदेहप्राप्ट्योरपीति भावः। "हित्वावच्चमिमं होकम्" इति भगवदुकों क्र्वाप्र्ययस्तुल्यकाल एव। तदुक्तं "कचित्तुल्यकालेपि। उपविइय भुंक्क, झणत्कृत्वा पर्तति, चक्षुः संमील्य हसति, मुखं क्यादाय सपितीत्यादिकमुपसंख्येयम्" इति भाष्यवृत्तौं। अनेन वृत्तेन पार्षददतनूनामकर्मारब्नवं खुद्वतवं नित्यत्वमिल्यादि सूचितं भवतीति स्वामिचरणाः । अत्रारधधानां कर्मणां नायकत्वाद्नितुल्यानां निर्वाणो नाशो यत्र स इति बहुज्रीहिणा न केवलं तदानीमेव
 मतं साधनद़्शायामेव तन्नाशात्। यद्वक्यते प्रियत्रतकथायां "मैवंविधः पुरुषकार उरुकमस्य पुंसां तद़ंघिटजसा जितघड्गुणानाम्। चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति तन्वम्" इति। अस्यार्थः:-एवंविधं पौरुषं न चित्रम्। चित्रं खल्वेतदेव किं तदि्यत आह-विदूरविगतोंग्यजोपि चन्नामधेयं सकृदाददीत यः स अधुना नामग्रह्णकाल एव तन्वं तन्ं जहाति । अन्र नामप्रहणसमकाले तनुस्यागादर्शानात्य । तन्वारंभकं प्रारढंधकर्मेव तनूराबद्देन लभ्यते इत्येके पाहुरपरे तु अक्तिसंपर्का₹₹्पपर्शमणिन्यायेन त्रिगुणमयतनू रेष त्रिगुणातीतो भवति। घ्रुवादौ तथा दर्शानात्। अन्र तस्यास्र्रैगुण्यत्याग एच तनुल्याग उच्यते। एतच रासारंभे "जहुर्गुणमयं देहम"" इल्यन्र צपंचयिष्यते चक्रवर्तिना। कचित्तु स्तक्तानां देहत्यागोपि भगवता द्रर्यंते इल्याहुः। यथा
 साक्षात्कृतिनिष्टापि विनाइमायाति विना न भोगैः। अपैति नामस्मरणेन तत्ते प्रारब्धकम्मति विरौति वेद्ः" इति। प्रारध्धनारा एव देहपातमिल्यभिभायेण "प्रारधधकर्मनिर्वाणे न्यपतत्पांचभौतिक"" इति सप्तम्योंतमेव पदं प्रयुज्यत इत्यवधेयम्। तदुपयुज्य बहुत्रीहिग्रयोगेण भकानां प्रारध्धकर्मनिर्वणाधिकरणीमूत एव देह: पतेन्न तु ततोन्य इति ज्ञापितम्॥ २९॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ह्याख्या

महद्मूतमिति भगवन्नामप्रथमैकवचनम्। तत्र प्रमाणम् 'अस्य महतो भूतस्ये'त्यादिश्रुतिः। अ₹्येल्यादिकर्तरि पष्टी। महत्तोऽनवचिछ्छन्नस्य परमात्मनः प्रकृतस्य भूतस्य ईंश्यर्य्येति यावत्। निख्वसितं निश्वासवद्रयतनेनैव जातमिल्यर्थः ॥ २६-२०।।
＊＊＇तेनैकदिक्＇इति सूत्रं पाणिनीयच्याकरणस्य चतुर्थंध्यायीयतृतीयपादे द्वादशाधिकराततमम। सुदाग्ना अद्रिणा एकदिक् सौदामनी इति तस्य भर्टोजिदीक्षितकृता वृत्तिः। यद्वेति। अस्मिन् पक्षे तडित्सौद़ामनीट्यत्र सत्रमीतत्पुरुधसमासो क्ञयः। नैरुक्तेति वैदिकमन्राणामर्थझ्ञापको भगवद्यारकमुनिविर्शचतो वददांगशा।स्तविशेषो निरक्कस्तः्यं वचनं नैक्क्तमिति तस्य समरणादित्यर्थः 11 ₹くーミ९！।

## श्रीमद्वरराराघवव्याख्या

अलिंगं कर्म देहरहितं नभोलिंगमाकाशाशरीरकमीख्यरं सर्वनियंतृ ऐख्यरमिति पाठे ईश्वरशबद्ववाच्यं तन्महत्सर्वन्यापकं भुतं स्वाधीनसमाधिकरहितं महदून्रह्म＂तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःख्वसितमि＂ति श्रुतेः। एतावदुत्त्वा विरराम तूषणीमास ततो महसां तेजस्विनामपि महीयसे तर्मै महते भूताय तेनानुकंपितोहमवनामं प्रणामं चिद्धे कृतवानखिम 11 ₹६। \％\％ ततोऽनंतस्य भगवतो नामान्यहं गतलज्ञ：पठन् भद्राणि लोकानां मंगलावहानि गुह्यानि वेदगुद्यानि जन्मानि कर्मोणि च स्मरन् गां भूमिं पर्यटन् तुष्टं मनो यस्य，गता सप्हा शब्दानिविषया यस्य，विगतो मत्सरो भूतविषयको चस्य，विगतः मद़ो देहपारवइयरूपो यस्य सः। अपद् इति पाठेऽनिकेतः कालं देहावसानकालं प्रतीक्ष्न्नासमिति क्रियापद्मध्याहायं यावत्कल्पावसानं जीवितवानस्मीत्यर्थः $112 \vartheta \|$ है चह्नन् ！कृष्णे भगवत्येव मतिर्यस्यात एवामलो वियुद्यः आत्मा मनो यस्यात एव शबद्धादिविषयेष्वसक्तस्य मम काले देहारंभकम्रारध्धावसानकाले कालः मृत्युकालः प्रादुरमू दुपस्थितो बमूव। मृत्युकालस्य क्षणिकत्वद्योतनाय चष्टांतमाह सौदामिनी सुदाम्नः पर्वतस्यादूरभवा सौद़ामिनी चातुरर्थिकोऽण् अन्नितिप्रकृतिभावे नांतत्वात् ङीप् सौद़ामनीत्यापे पाठः 11 ₹८।। \％\％तदा तां प्रसिद्धां सर्वजीवल्रयाधारमूतामिल्यर्थः शुद्वामप्राद्टतां भागवतीमनिरद्धाख्यां तनुं प्रति मयि प्रयुज्यमाने संश्किष्यमाणे लयं प्रात्तुमुद्युक्ते सतीलार्थः，आरच्धकर्मनिर्वाणः तरेहावस्थितिनिमित्तस्य प्रारचधकर्मणः निर्वाणमवसानं यस्य स पांचभौतिको देहो न्यप्रतत् ॥ $\because 9.1$

## श्रीमद्विजयंवजर्तर्थकता पद्रत्नावली

तर्हि किमिति दूर्शितमिति तत्राह सकृदिति। अनघ सांसारिकदुःखरहित ते तव कामाय अथ कदानु पइयेयमित्युत्कंठायै।
 \％\％परमहंससेवाफलमाह सदिति। दीर्घया अहुकालीनया सतां परमहंसानां सेवया परिचर्यया मीय हढा मतिः मननलक्षणा भक्तिर्जाता，वै यस्मादतः अवद्यं दोपरूपरूद्रजातित्वादिमं लोकं देहं हित्वा पश्रातृन्नह्मपुन्रवेन जातस्त्वं मजनतां मस जनतां परमभागवतत्वं गंतासीय्यन्वय： $1126 \|$ \％मयि निबद्धा इयं मतिः कदुाचिद्वि न विपच्येत न नइयेत्，प्रजानां सर्गः सृष्टि：निरोधः संहार एतयोः ₹मृतिनाइाकयोः समृतिर्जातिस्मरणशक्तिक्व न विपद्येत कर्मान्मद्नुग्रहात्। अनेन भगवद्रक्तसंगोभिमत－ फल इत्युक्तं भवति $\|$ ₹く\｜\％\％ईस्वरम् ईशनशीलं सकलजनप्रवर्तनराक्तिमत् अलिंगं जडशरीररहितं रुद्रादन्यद्धा ईव्वरमित्युक्तया भूतविग्रहवान् हर इति इंकानिरासार्थ वा अलिंगमित्युक्तं नभ：लिंगं गमकं चष्टांतत्वेन यस्य तत्तथोक्तम् आकाशा－ वत्सर्वर्गमिस्यर्थः，तन्महदूभूतं ब्रह्म एतावदुत्तवा विरराम，तेनानुकंपितः कृपापान्रीकृतः अहं च महतां महीयसे त₹मै महाभूताय शीषर्णा शिरस्सा अवनामं नम₹कारं विद्धे कृतवानित्यन्वयः ॥ ₹९॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रःः

गुह्यानि गोप्यानि यानि भद्राणि सर्वर्वोत्तमानि कृतानि प्रेयस्यादिभिः सह प्रेपपरिपाटीमयलीलास्तानि तु यथाधिकारं स्मरन्नेव न तु प्रकाशयन्। तत एव तुष्टमनाः ₹प्रान्तरशइन्यक्य सन् पूर्व्वत एव तु विमदो विमत्सर犺 सन् केवलं कालं तत्कृपा－ वसरं प्रतीक्ष्माणोऽहं बभूवेति शोषः 11 २७।। \％कालस्तत्हृपावसरः प्रादुरभूत् यथा वृष्टिप्रतिबन्धकावग्रहक्ष्ये तःन्

 टीका च अनेन पार्षद्तनूनामिल्यादि $11=911$

## श्रीमद्विश्चनाथचकर्शिक्तिता सारार्थदर्शिनी

महद्भूतमिति कीवलिंगं भगवन्नाम＂अस्य महतो मूतस्य निर्वसितमेतचहग्वेद＂इ्यादिश्रुतेः। तेन यस्य निख्वसितमेव चत्वारो वेदास्सस्य वचनं ततोडप्यतिप्रमाणमिति भावः। हैख्वर्म् अतिनिक्षाय दासीपुत्रायापि मह्यं तथा वरप्रदानं यत् इद्मपि तस्यैकमीश्वरत्वमिति भावः। नभस्स आकारो एव लिंगं चिद्नं श्रीमुखवचनरूपं यस्य तत्। यतो न लिंग्यते न लक्ष्यते चक्षुर्म्या－


यास्यामीति । भगवत्पार्षद़ो अविछ्यामि कोडन्यवराको मत्सम इत्येवं मद्मत्सरौ मम नामूताम् ॥ रै।। \％\％काले मम स्थूलदेहभंगसमये कालः प्रादुरमूत्। यं कालं प्रतीक्ष्माणः पूर्च चिरादुमूं स इत्यर्थः । राज्ञो गमनसमये तस्यागयनसमय इतिवत्，बुद्धिहि भागवती अभेदे़पि मेद्ं जनग्तीव्यनुपन्यासः। काल्योस्तग्रोरकस्माद् युगपदेवाधाराधेयतेेन प्रादुभावे छष्टान्तः तडिदिति । विद्युति सौद़ामिनी यथा । एकस्यां सौद़ामिन्यां तद्वैवान्या सौद़ामिनी कद़ाचिद् यथा अवति तथैव मम पाल्यभौतिक－
 भगवता प्रतिश्रुतां शुदां इुद्वसन्वमर्यों यतो मागवतीं न तु मायिकों तनुं प्रति मयि प्रयुज्यमाने भगवतैच नीयमाने सति मम पाञ्रमौतिको देहो न्यपतत्। गोषु दुह्यमानासु गत इति दोहनगमनयोरिक मम भौतिकद़ेह्यागचिन्मयदेहप्राप्तोस्तुल्यकाल－ त्वमेवमूर्भद्यर्थ：। हित्वावद्यमिमं लोकमिति भगवदुको क्रवाप्रत्ययस्तुल्यकाले एव। यदुक्तं कचित्तुल्यकालेडपि＇उपविश्य सुंके झणत्कृल्य पतति चक्षुः संमील्य हसति मुखं क्यादाय स्वपितीत्यादिक्रुपसंख्येयमि＇ति भाषावृत्तौ । अनेन पाष्षद्तनूनामकर्मी－ रध्धत्वं हुद्वत्वं निल्यत्बमियादि सूचितमिति श्रीधरस्वामिचरणा：। अत्रारध्धानां कर्म्मणां तापकत्वादु ग्नितुल्यानां निर्वाणो नाशो यत्र स इसि बहुत्रीहिणा न केबलं तदानीमेव प्रारबधनाश इति लंयते देहपातातू पूर्वकालेडपि तत्रांरो तत्प्रयोगसिद्धेः। न च जातप्रेम्णो भक्तस्यापि प्रार्धं तिक्षतीति शुद्धमक्तानां मतं साधनदशायामेव तनाशात्। यद्वक्यते प्रियत्रतकथायां－＂नैवं－ विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदुंदिरजसा जितषड्रुणानाम्। चित्रं विदूरविगतः सक्टदाद़ीत यनामधेयमधुना स जहाति
 दुद्वोत यः स：अधुना नामग्रहणसमकाले एव तन्वं तनुं जहाति। अत्र नामग्रहणसमकाले तनुत्यागादर्शानात् चन्वारम्मकं प्रारक्ण－
 तथा दर्शानात् अत्र तस्यांग्रैण्यत्याग एव तनुस्याग उच्यते। एतच रासारम्भे＇जहुर्गुणमयं देहमि＇्यत्र प्रपश्वयिघयते। काित्तु मतान्तरोताखाताभावार्थं स्वभक्तानां देहन्यागोडपि अगवता दुर्यत इस्याहु；। यथा ज़ातप्रेम्णोडपि नारद्य देहत्यागस्तदुपि प्रारबध－
 ओगैः। अपैति नामझमरणन तत्ते प्रार्धकर्मति विरौति वेदः॥＂इति। प्रारचधनारो एव देहपात इस्यभिग्राये प्रारणधकर्मनिम्माणे न्यपतत् पांचभौतिक इति सत्त्यन्तमेव पद़ प्रयुज्यते इस्यववेयम्। तद्रयुज्य बहुत्रीहिप्रयोगेण अक्तानां परबधकर्मनिवाणाधि－ करणीमूत एष देहः पतेन्न तु ततोडन्य इति ज्ञापितम् ॥ र९।।

## श्रीमन्ध्धुकद्वकृतः सिद्धान्तप्रदीपः

＂अस्य महतो मूतस्य निय्यसितमेतहवद＂इति श्रुतिप्रसिद्धं यत्तन्महद्रूतं घह्न नभोलिड्डं नभसि ह्यांकाओ＂अंगुष्टमात्रं पुरूषं मध्ये आत्मनि तिष्टती＂ति भ्रुतेः नयोगते सूर्ये चा＂स एष आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो हइयते＂इति श्रुतें लिंगं मूर्तिर्यस्य तत् अलिंगं प्राकृतमूर्तिवजितम् ईअ्वरं सर्वनियंत एतावदुक्त्रा विरराम तूरणीं बमूब। अहं च तेनानुकंपितोडनुगुहीतावनामं त₹मै प्रणामं विद्धिे कृतवान् $\|$ २६ $\|$ \％\％तः कि वृत्तमियपेक्षायामाह नामानीति। गंता मज्जतामसीति भगवत्रोक्ष कालं
 कर्मावसानसमये कालो मृत्युः पादूरमूत् आविर्बभूव，अक्समन्मृत्यूपस्थितौ घष्टांतमाह सौदामिनी तडित् यथा सुदाम्रो गिरे：
 भगवता मगि प्रयुज्यमाने पारध्धकर्मणो निचरणमवसानं यस्य स पांचभौतिको न्यपतत्। अयमर्थः नित्यशरीरवान् सान्वत－ तन्त्रकर्त्ता श्रीनारदः। केनापि कौतुकेन गन्धर्वशरीरं बिभ्रद् द्विजशापवशान्तद्वित्वा दासीपुच्त्वं प्रात्तसद्विव्वा स्वकीयां तनुमाविश्चकार 11 こ९॥

## श्रीमद्ववल्लभाचर्यविरच्चिता सुवोधिनीव्याख्या

एताबत् अग्रे उपायमनुक्तैव स्वतः स्कुरिष्यतीति पूर्वोक्तमाःमुक्त्वा विरराम। प्रामाण्यार्थं वक्तारं विशिनष्टि विशेषतः अज्ञानान्नपुंसकपदप्रयोगः，तदिल्यनुवाद्ः महद्ञातमिति＂अस्य महृतो भूतस्य निःश्वसितमि＂ति वेद़ोद्गममूलमूतं प्रामाण्यार्थमेव महद् जातमिति आकाशपुरुषं ठ्यावर्त्तयति नभोलिंगमिति। आकाशं तु भगवत अनुमापकं प्रथमकार्येत्वात् तथा कथने वा हेतुः यतस्तरकार्यमपि तथा कथयतीति आलिंगनं न हि भगवाननुमानगम्यः आत्मत्वेन प्रल्यक्ष्ववात् अतिरिन्तरुपे पुनर्ग्याप्यादी़ां भगवन्नियामकवं तदाह ईई्यरमिति। अन्यथाकरणसामध्यांत् न हेतुवह्नयादिरिव भगवान् सिद्दचतील्यर्थः। एवं सर्वप्रमाणातीतः सर्वन्र प्रमाणमित्युक्तं मयापि तदुक्तं कृतमिल्याह अहं चेति। तत्र निविध्नार्थ भगवन्तं नमक्करोति तरमै पूर्वपरिचयात्त् ईस्वरफल－ दानपक्षेपि यथा फलं प्रयच्छेत् तदर्थमुक्तम्। ननु नमर्कारमात्रेण तत् कथं कुर्यात्त习ाह। महता महीयस इति अतिमहति तावदेव कर्तंग्यमिति चहिःशान्दश्रवणात् बहिः सितो भगवानिति बहिः शीषर्णावनामें साप्टांगनमककारं कृतवान्। युक्तं चैतत् ्यतो भगवान्
 द्रागाद्यर्तामसाः, तेषामपि वासनारुपा राजसाः अविद्यारूपाः। ते च क्रमात् कर्मणा भक्त्या ज्ञानेन च नाइयन्ते। तन चाधिकासः पृथक पृथक्, अतो नैकेन नैकदा कर्तुं राक्याः। तस्मादेषां ऋ्याणामेकोनुकल्पः कर्त्तठ्यः तद्भगवत्कृपया सत् स्फुरितं तत् कृतवान् "चकांकिस्स नामानि सदा सर्वत्र कीर्त्तयेदि" ति वाक्यात् नामसु न देशाकालयोरपेक्षा। एकवचनमनावर्त्तनीयं, घह्नविद्ः सरैरेव रुपैर्भगगत्सेवनस्य श्रुतिसिद्धूवात् एकनाम्न आवृत्तौ रुपविशेषस्येति न, सैँः सर्वत्र रक्षा स्यात्। ओतुर्वकुश्र परिच्छेदबुद्धिः पाखंडताशंकाणि स्यान्। तत्र हेतुमाह-अनन्तस्येति। अनन्तरुपस्य तथा सत्यनन्ता एव भगवद्धर्माः नामसु स्मृता भवन्ति। अलौकिकं हि लोकमध्ये कुर्वन् गुमं करोति लोकोपहासमिया देहकुल्डंतःकरणधम्मैंच्व लज्ञा भवति विह्तितव्वपि लोकोपहासअत् तथा सति लोकबुद्वणा न भगवति गुद्धो भावो भवेत्। अतस्तान् त्याजयति, हतत्रप इति हत्वा न पुनर्जीवनं क्रियाकर्ममध्ये अधिकारिपदात् नामोचारण एव हतनपत्वं स्वाधीतानामर्थनुष्टानपूर्वकमुपैरुजारणं पठनं, शातृम्रंययेन निरंतरता चोक्ता। चित्तम्स चंचलत्वात्तस्स मिन्धमवलंबनसाह गुह्यानीति । यानि चरित्राणि गुद्यानि लोकसपष्टतय वक्ष युक्तानि पुष्टचाकृतनि द्रौपद्धर्जुनादिषु रायनस्थानादिषु शयनस्थानादीनि अद्राणि मनोहरादीनि ₹व्वस्याबंधकानि कृतानि चेति ₹पष्टतया कृतानि। अथवा कृतानि करिफयमाणानि च भगवत्कृपया तन्छुरणं, रारीरकृत्यमाह गां पर्यटन्निति। अन्यंतसंयोगे द्वितीया, गोशाबदाद् गोसेवावद्वर्मजनकत्वं परितः अटनम्। अनेन ऋजुतया एकमार्गेण देराएिक्रमो निवारितः। एकमंगं साधनसाधनत्वेनोक्त्वा पंचांगानि फलसाधनव्वेनाह। तुष्टमना इत्यादि-मूमिपर्येटनं यद्चन्यार्थं स्यात् तदा मनसो न ताचन्मात्रेण परितोषः स्यात्। अतस्तुष्ट्मना भवेत्, पर्यटनमेव फछत्वेन जानीयाल्, यद्चपि तथा पर्यटनेन लौकिकालौकिकानि फलानि भवंति, तथापि तेषु स्पृहा न कर्तठ्या। तद़ाह नन्वर्परिच्छननानि कर्मोणि कर्तुमशाक्यानि, अत एव द्वितीयाध्याये कर्ममेद़ो निरुपितः। तन्र परिच्छेद्कः देशः कालो वा भवति। ततश्रापरिच्छेद्रकेश्राकाल्यंबंचे कि कुर्यादित्यत आह्ट कालं पर्तीक्षनिति। शतृप्रत्ययेन आदित आरभ्य कालप्रतीक्षा कर्त्तं्या। तत: रारीर क्ष्शाद्सिाधनाभावे बाधके वा नांतःकरणे क्लेरो अवति, दैवगत्या सन्मानने प्रापेपि गर्वो न कर्तव्यः। न हि पूजनेन तस्य महत्रं प्रत्युत तद्वाधक"‘जनेनाभिमतो योगी योगसिर्द्यु न विंद्ती"ति वाक्यात्, विषयाप्रातौ न वा मत्सरः कर्त्तठ्यः। प्रत्युत कालसाध户न्वेन तेपामुपकारो मंतठ्यः, न वा विपरीतो मत्सर्: कर्तंठ्यः। अबाधकविषयप्रापकेषु भगवढ़ाशानिर्वाहकरवात् निषिद्यपापकेंचु तु वाधकवत्सहनम् 112011 एवं पडंगसहितं नामोचारणपूर्वं भूपर्यटनं कषायपाके हेतुः, तस्य कि हप्ट
 कषणो रोचते तदैवैव विपया न रोचंते, त्रह्नत्निति संबोधनमपि संवादाय कहणस्य मत्या विपयासंगे जाते तदेवांतःकरणं शुद्धं जातं तद्वैव कषायाः पका इत्यर्थः । पाकार्थमेव शरीरस्य रक्षितर्वात् पक्वे च कषाये शरीरस्य प्रयोजनांतराभावात्तद्य्रहुणाय कालः प्रादुरभूत्र। काले शारीरप्रारम्भकाहष्टसमापौ शापसमातौ वा उत्तरत्र वा संबंधः। काले वर्षाकाले तडिदिति शीघ्रमिति। केचित् सौदामिनी वसुदामा पर्वंतस्तजाता तडित् सौद़ामिनीट्येकं वा पद़ं तडिदिव पीत छत्यादावेकदेखेश्रयोगः, यथा प्रथमत एव स्तनलिन्नुह्छटेर्वैद्युत् तथा रारीएनाशकरोगाद्यपेक्ष्या कालो जीवपणेता प्रथमत एव प्रादुर्मूत इत्यर्थः 11 २८।। \% ति बुत्तं तदाह प्रयुज्यमान इति। देहवियोगक्लेशो न ज्ञातोऽत एव प्रथमत एव भगवत्संबंधी शुाद्वस₹्वपरिणामरूपो देह उपसिथतः। कालेन चाहं तत्र रीघ्रमेव नीतः, तस्मिन् मयि नीयमाने कियद्रं रारीखमव्युद्गतं विमानसंमुखतया परं मौतिकरवाद् गुरुत्वेन पंचमूतानि कमेण वैकुंठगादाद्वा न्यपतत्। ननु योगे ब्रह्मसंपत्तावपि शारीरं तिष्टति कथमिद्ं पतितं तन्राह् आरछधकर्मनिर्वाण इति। येन कर्मणा इदं रारीरमारबधं तस्य निर्वर्ण: समालिर्यस्य निर्वाणशबद्देन कर्मापि मुक्ष परंपराजनकत्वाभावात् वरादिकंतु आरंभकक्मरूपं भवर्वति।


## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचर्णविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः

नामानील्यन्र। अव्रिद्यारूपा ह़ति। योगद़शंने ‘विपर्ययों मिधयाझ़ानमतद्रूपप्रतिश्ड'मिति विपर्यग्रं लक्षयित्वा ‘अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशाः क्लेशा' इति विपर्ययस्य भेदा उक्ताः। तेषामेव भाष्ये क्यासपाद़ै: ‘तमो मोहो महामोहस्तामिस्सोन्धतामिक्र’' इति पर्वंत्वेन ठ्याख्यातत्वात्तत्पर्वसूपा इत्यर्थः। तन्र चेति। कर्मादिध्ुु च। पूर्थगिति। 'निर्विण्णानां ज्ञानयोगः कर्मयोगस्तु कामिनाम्। न निर्विण्गो नातिसक्को भक्तियोगोस्य सिद्धिद' इत्येकादरो वाक्यादित्यर्थः। यदिति। अनुकल्परूपम्। श्रुतिसिद्धत्वादिति। मण्डल-
 न संत्विस्यादि । 'तद्वैतान् भूत्वावती’ति श्रुतावुपास्यरुपेणैव रक्षेक्षे: सर्वरूपानुपासने तद्रूपेणाभवनात् सर्वत्र त्रिविधरागनितृनिः प्रतिबन्धान्तरनितृतित्व न स्यादिल्यर्थः। दूषणान्तरमाहुः श्रोतुरि्यादि। सर्वंत्रायं श्रह्म न जानातीति श्रोतुर्बुद्धिः स्यात्, सर्वत्रा-
 नतु वस्तादिलागेपील्यर्थः। स्वस्याबधकानीति चित्ताविक्षेपकाण । कृतपदुं करिषयमाणानामप्युपलक्षकमिल्याशयेनाहुः अथवेत्यादि ।


ज्ञादीनि चेल्यर्थः। तद्वाहेति गतस्टहपदेनाहेयर्थः। अपरिच्छिन्नानीति। देशाकालकृतनियमरहितानि। अत एव यावज्जीवाधिकाए कस्यानिर्वाहाददेव। द्वितीयाध्याये जैमिनिसूत्रीये कर्मभेद़: निल्यकाम्याग्निहोःादे: प्रयोगभेदः। परिच्छेदकदेशकाल्सम्बन्धे 'प्रयागे वपनं कुर्यात्' ‘नुलामकरमेषेषु प्रातः₹नायी भवेन्नर' इस्यादिवाक्योक्तदेशकालसम्बन्वे, किं कुर्यात्, परिच्छन्नापरिच्छिनयोर्वंपनादिपर्यदनयोर्मधये कतरक्कुर्गदिस्यर्थः। तत इ्यादि। तथा च कृतिसाध्यत्वासाध्यत्वविचारो हि शरीररक्ष्ताविचारमूलकस्तस्या-

 भवितेति कथितम्, तेनाहं पूर्वमुपवर्हणगन्धर्वो भूलवा, ततो दास्यामुत्पन्नः, तस्य श्रापस्य समापाविल्यर्थः। केचिदिति। विजयध्वजाद्यः। अस्मिन् पक्षे तडिपपद़ं क्रियाविरोषणम्। एतस्याः रौडये प्रसिद्धचभावाचक्र्रीधरोक्तपक्षान्तरमाहुः सौदामिर्नी चेति। सपर्वते ₹फ्फिकमये इति तर्पान्तसम्मवात्तडिद़तिस्फुटा भवतीति कालस्य तद्वदतिस्फुटत्वाय हष्टन्तः। श्रीधरीयेडन्युद्पि पक्ष्रद्वयमुक्तम्। बुदानमाला तत्र भवेति मालाकारेत्यर्थ इति। 'तडिदिस्यन्तकवधयो'रिति नैरक्तिकस्मरणात् तडिद़न्तिक इस्यर्थ
 प्रसिद्बधभावाद्विकलपवाचकपदोक्तिः। अत्रापि दोषमाशाङ्य परिह्रन्ति तडिदिदेल्यादि । आदिपदेन 'तडितोडधि वरुणः सम्बन्धा'दित्यादिंप्रयोगः सड्ग्रह्यते।। २७\| \% प्रयुज्यमान इत्यन्र। नन्वारध्धकर्मनिवृत्तौ 'गन्ता मज्जनतामसींति बरादेरपि निवृत्तेरम्रे शरीरं कथमभूदिल्यत आहुः वरादिकमिति। तथा चारब्धत्वाभावान्न पूर्वं निवृत्तिः, किन्तु टेहम्रह्रणोत्षरं तस्याप्यरबधत्वे जाते निवृत्तिरित्यर्थः। बह्याण्डपर्यवसार्यति। घह्माण्डात्मा। तहींति। घह्माण्डात्मकरवे। ₹. ॥ \% \% कल्पान्त इस्यन्र। अह्नापि नाभिद्धारेत्यादि। एतढुक्तं कौर्मे 'ततोडवतीर्य विश्वात्मा देह्माविइय चक्रिणः। अवाप वैष्णनीं निद्रामेकीभूयाथ विष्णुने’ति $11=9.11$

## इति श्रीप्रथमसकन्धे सुबोधिनीप्रकाशो पष्टाधयायविवरणम् ॥ ६॥

## श्रीगिरिधरकृता बाल्मबोधिनी।

एतावत् पूर्वोकमांत्रमुक्त्वा तत् "अस्य महतो भूतस्य निख्वसितमेतद्यहग्वेद-" इंत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं महदूव्यापकं घह्मोपरराम तूषणीमासेत्यन्वयः। तद्वचनप्रामाण्यें मम विपरीतमावना न जातेय्याइयेये तद्विशिनष्टि-मूतं सत्तात्मकम्। नओोलिझिति, सर्वत्र
 प्रद़र्शानेन वचसा आश्वासनेन च तेनानुकम्पितः कृपाविषयीकृतः संस्तस्मै महतंां ब्रह्माद़ीनामापि महीयसे महत्तमाय पूज्यतमाय शीषर्णा मस्तकेन अवनामं प्रणमं विद्ये कृतवानिल्यर्थः। २६ 11 \% ततश्व कषायनिवर्त्तं साधनं कृतमिल्याह-नामानीति । तन्र भगबन्नामोचारणमेव मुख्यं साधनं तत्र तस्यालौकिकटवात् सर्वंद़ा सर्वत्र तदुचारणे लोकोपहासेन लज्ञां प्रतिबन्धिकां तां त्यक्तवानित्याह-हतत्रपं इति । त्यक्तहजोडहमनन्तस्य नामानि पठन् । अनन्तरूपस्य भगवत एकनामावृत्तौ रुपान्तरेण कृते कार्येडन्यकृतत्वशाङ्यया स्वभजनीये परिच्छिन्नत्वबुद्धिन्गूनत्वबुद्धिध्य स्यातदा सर्वन्र सर्वरुपैँच्र स्वरक्षा न स्यादतः सर्वरणि नामानि यथासम्भवमावर्तितानि, तथा सति
 कदाचिन्नामोचाएणान्तर्मिन् म्रचति सति त्वं किं कृतवानियाकाङक्षायामाह-गुह्यानीयादि । वेदनिरुपितत्वेन लोके अप्रसिद्धानि अद्राणि कामादिकषायमूलपापवासनानिवर्तकानि मङ्जल्रुपाणि कृतानि भगवचर्चरित्राणि च स्मरन् । कुत्राप्यासक्तियोगत्रंशिकाड तस्तर्द्रिया गां पृथिवीं पर्यटन् । तथाव्युच्चनीचवस्तुदर्शांनेन तेषु ₹ृहा सम्भवति, साडपि भगवट्कृपातों निधृत्तेत्याह-गतस्टह्ट इति। तत्र हेतुमाह-तुष्टमना इति। न च परविभवासहनात्मको मत्सर आसीदि्याह-विमत्सर इति। अहमेवंविधसाधनसम्पन्न इत्यहङ्एारात्मको मद़ोऽपि तल्कृपया न जात इत्व्याह-विमद इति । विषयासक्त्याद्यनर्थकारणं वैराग्यतिररकर्र्री मृत्युकालविस्मृतिरेव, साडपि तत्कृपया मम न जातेल्याह-कालमिति। 'हित्वाडवद्यमिमं लोकम्' इति यः कालो भगवतोक्तः स कदा ₹यादिति कालं प्रतीक्षन् प्रतीक्ष्माण आसमिति रोषः॥ ₹७॥ \% हे जर्हान्मति सम्बोधनेन तवाप्येतत्सम्मतमेवेति सूचयति एवमुक्तर्रकारेण आसक्तस्य राब्दादिविषयेषवासक्तिरहितस्य मम कालो मरणसमयः प्रादुरमूदित्यन्वयः। विषयेष्वनासक्तौ हेतुमाह-अमल्यन इति, अमलो रागादिशहितः आत्माडन्तःकरणं यस्य तस्येत्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह-कृषणमतेरिति, श्रीकृषणे एव मतिर्यस्य तस्येत्यर्थः। अकस्मात्रादुर्भावे हप्टन्तमाह-काले इति। काले वर्षाकाले तडिद्विद्युघ्या प्रादुर्भर्वति तथेत्यर्थः। तस्या अतिस्फुटत्वार्थ तां विशि-नष्टि-सौदामनीति । सुदामा नाम पर्वतः, ‘तेनैकद्विक् इति’ सूत्रेणाण्। तथाच यथा एफटिकादिमयपर्वतप्रान्ते प्रादुर्मूता विद्युदपि
 भगवत्छपया मम नाभूदिति सूचयन्नह-प्रयुज्यमान इति। तामिति ‘हित्वाऽचच्चमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि’ इति भगवता प्रतिश्रुतां खुद्धां शुद्धस₹वात्मिकां भागवतौं भगवत्सेवानुरूपां तनुं प्रति भगबता मयि प्रयुज्यमाने नीयमाने सति आरबधं यत्कर्म तनिर्वांणं

समात्तं यस्य सः पाश्चभौतिकः पश्वमहाभूतकार्यभूतो देहो न्यपतद्विल्यन्वयः। अनेन भगवत्पार्षद्तनूनामकर्मारच्धत्वं नियन्वमप्राकृतव्वं च सूचितम् ॥ 18 ॥

## हिन्द्री अनुवाद

आकाशके समान अठयक्त सर्वाक्तिमान् महान् परमात्मा इतना कह्कर चुप हो रहे। उनकी एस कुपाका अनुमव करके मैंने उन श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठतर भगवान्को सिर झुकाकर प्रणाम किया। २६।। \% तमी से मैं इज्जा-संकोच छोड़कर भगवानेके अल्यन्त रहस्यमय और मझ्भल्मय मधुर नामों और लीलाओंका कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्टृा और मद् मत्सर मेरे ह्द्यसे पह्ले ही निवृत्त हो चुके ेे, अब मैं आनन्दूसे कालकी प्रतीक्षा करता हुआआ पृध्वीपर विचरने लगा $10 \cup 11$ \% \% ठगासजी! इस प्रकार भगवान्की कृपासे मेरा ह्दद्यय डुद्ध होंगया, आसर्ति सिट गयी और मैं श्रीकृषापरायण हो गया। कुछ समय बाद, जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आ गयी ॥२८॥ * \% मुझ्रे शुद्ध भगवुत्पार्षद-शरीर प्राप्त होनेका अवसर आनेपर प्रारब्धकर्म समाप्त हो जानेके कारण पाक्वभौतिक शारीर नष्ट हो गया। २९॥

कल्पान्त इद्दमादाय रायानेऽम्भस्युद्वतः। रिशायिषोरनुग्रणं विविरोडन्तरहं विमो: ॥ ३०॥
सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिस्र्क्षतः। मरीचिमिश्रा ऋपयः ग्राणेम्योऽहंं च जा्ञिरे ॥ ३?॥
अन्वर्बहिश लोकांस्तीन् पर्येंग्यक्रक्दितव्रतः। अनुग्रहान्महा'विष्णोरविघावगतिः कचित् ॥ ३२॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

इदं नैल्लोक्यमादायोपसंह्र्योद्न्वत एकार्णवस्यांभसि शायाने श्रीनारायणे शिशायिषोः शायनं कर्तुमिच्छोरिंभोर्दहाणोंडर्मधध्यमनुप्राणं निःश्वासेन सह विविशे प्रविष्टेऽह्म्। "ततोऽवर्तीर्य विश्वात्मा देद्माविइ्य चक्किणः। अवाप वैष्णरीं नित्रामेकीभूयाथ विष्णुना" इति कौर्मोक्कः । स्वायनेंभसीति पाठे स्वायने स्वस्यायने आभ्रयेंभसि हिशायिषोर्र्रद्वण इति
 जज़िरे 1 ३१॥ \% से कर्मिणस्ते बहिन्न यांति। ये तपआदिभिर्घहल्दलोकं गतासतेंतर्न यांति। अहं तु महाविषणोरनुम्रहादखंडितन्मह्मचर्येत्रतः सन्भंतर्बहिक्य पर्येमि पर्यटामि । कचिद्यव्यविघाताप्रतिहता गतिर्येस्य सः॥ ३₹॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः।

ननु तव नित्यतनुत्वे कथमस्मिन्कल्पे स्वायंभुने मन्वन्तरे। "उस्संगान्नारदो जक़े" इति ग्रह्नणः सकाशात्तव जन्मम्रसिद्धिः 1

 इं्यस्यायं भावः, यथा मरीच्यादीनां क्रक्कल्पादनुवृत्तानां संभति सुमप्रबुद्धतैव जन्मोच्यते तथेति ज्ञेयम्। अन्रेदे विवेचनीयम्। सर्वेषु वैक्रुण्ठेषु सर्वेषु कालेषु च श्रीनारदस्य निल्यता श्रूयते। यह्वप्येतन्न घटते, तथापि नित्यश्रीनारद़स्य रुपादिक प्रामं महाभागधेयं जीवविशेषमवलंन्य घटेतोति ॥ ३? ॥ \% न च मरीच्यादयः प्राकृतः स्वस्वकर्मपतिता इवाहं कापि कर्मणि। नापि सनकाद्या इव ज्ञानेपि नियुक्तः। किं वहहं प्रवृत्तिनिवृत्तिधर्मतीतो हरिं भजन्नेव स्वच्छंदेन वर्ते इल्याह-अंतरिति। ये कर्मिणस्ते च्रिलोक्या बहिर्न यान्ति। "अंतख्लिलोक्यार्त्वपरो गुहमेधो बृहद्धत" इन्युक्ते। ये तपआदिमिर्श्नहलोक गतास्ते त्रिलोक्या अंतर्न यांति, कर्मबंधभीतेः । अहं वर्खंडितस्वभक्तिनिष्टः सन्नंतर्बंहिश्र पर्येमि पर्येटामि। यद्धा बहिर्व्रहांडान्महावैकुंठेपि। अत एवोकं नारसिंह़ेपि


## अस्मिन्पर्याये दीपनी न।

## श्रीमद्वीरराघवन्याख्या

एवं प्राकृतीयशरीरपातावधिवृत्तांतः कथितः। अथ तदुपरितनवृत्तांतमाह कल्पांत इ्यादिना। तदा कल्पांते इद्ं जगदादाय स्वस्मिन्पविलाप्य उद्वतः प्रलयार्णवस्यांभसि शयानेऽनिरुद्वाख्ये भगवति शिशचिषोस्तन्नाभिपन्झे शिश्रयिपोर्विभोश्रतुर्मुखस्यंतः प्राणमनुविविशोडनुप्रविप्टवार्नस्मि। सनर्थस्त्वविवक्षितः ॥ ३०॥ \% सहस्सयुगावसान उत्थाय नाभिकमलादिति रोष:, ददं उ्यष्टचात्मकं जगत्सिस्स्षोश्रतुर्मुख्यस्य प्राणेम्यः प्राणादिभ्यः मरीचिमिश्रा ऋषयो वशिष्णादयः अहं नारददः्र जजिरे उद्वमूबुः। अहं च जज्ञ इति पुरुषविपरिणामेनान्वयः 11 ३१ ॥ \% कतो महाविष्णोरनुम्हात्कचिद्यव्यविघताऽप्रतिहता गतिर्यस्यास्कंदितमखंडितं व्रतं नह्मचर्य गस्य सोऽहं त्रिलोकानंतर्बंहिश्च पर्यमि परितः संचरामि ॥ ३२ ॥

[^10]
## श्रीमद्विजय थ्वजतर्थर्थका पदरत्नावली

गतत्रपः लज्जारहितः अनन्तस्य हरेः कृतानि कर्माणि विक्रमलक्षणानि गां भूमिं तुष्टमनाः यहचच्छालगेनालं बुद्विमान्
 असंगतो विर्त्त इति वा, कंथादिप्रावरणरहितो वा। अ आ अं अः पुराणर्षिरिति वाक्यात् ‘अ इति संबोधनं वा’ हे ठ्यास पटः समर्थः। अपटो निकेतरहित इति केचित्तिंल्यं, विमत्सरः विगतमात्सर्यः। एवंविधोहं मरणकालं प्रतीक्षमाणोऽभवमिति ऐोषः $113 ० 11 \%$ कुणणे परमानंद़्बलत्मके हरौौ मतिर्यस्य स तथा तस्य कालः मरणाल्यः प्रावृट्काले प्रात्ते सौदामिन्याल्या
 गुक्तिर्युज्यत इति भावः॥ ३?॥ \% \# मयि झुखां निर्दुषाiं भागवतीं तनुं हारिमूर्तिमेवं प्रयुंजाने ध्यायति सति फलदानाय प्रारच्धकर्मविनाशावान् पश्वभिर्भूनतैर्निर्मितो देहो न्यपर्ताद्यन्बयः॥ ३०.॥

## श्रीमजीवगोखामिक्कतः क्रमसन्द्रम्मः

 इति आर्षम। मरीचिमिश्रा इलस्यायं भाचः-यथा मरीच्यादीनां जाह्नकलपादनुवृत्तानां सम्प्रति सुप्रचुद्धतैव जन्मोच्यते तथेति जेंयम्। अन्रेंद विवेचनीयं-सर्वर्ु वैकुणठेषु सठर्वेषु कालेषु च श्रीनारद्स निल्यता श्रूयते इति यघ्यपि तन्न घटते, तथापि निलश्रीनारदसारुव्यादिकं प्राप्तं महाभागधेयं जीवविशोषमवलन्ब्य घटत इति॥ ३? ॥ \% असकन्द्वत्रतः निश्रलमगवद्रक्तिनियमः । कचित् वैकुणठादावपि ॥ ३०॥

## भीमद्विश्वनाथचक्रव्तिकता सारार्थदर्शानी

ननु तब निल्यतनुव्वे कथमस्मिन् कलेप स्वायम्भुवे "उत्सझानारदो जज़्ञ" इति घह्मणः सकाशात् तन जन्मप्रसिद्धि:।
 पवेशोडमूदिलाहु-कल्पान्त दृति। इदं च्रैलोक्यमाद़ाय उपसंह्र्य उद्वन्वतः एकाण्णवस्यान्भसि शायाने भीनारायणे शिशायिषोः झगनं कर्तुमिच्छोर्विभोर्ज्रह्मणः अन्तर्मध्यम् अनुप्राणं विविशो प्रविश्रोऽहम । "ततोऽवरीयर्य्य विश्वात्मा देहेमाविइय चक्किणः। अवाप वैण्गवीं निद्दामेकीभूयाथ विष्णुने" ति कूर्म्मोक्तेः। स्वायनेऽग्मसीति पाठे स्वस्वाधिकरणेडन्मसीति नारायणेनाभेद्-
 सरीच्यादाः। प्राणेम्यः इन्द्रियेम्यः। जज्ञिमहे इति बक्कन्ये जज्ञिरे इसार्घम्॥ ३? ॥ \% न च मरीच्यादयः प्राक्ताः खस्वकर्म्मपतिता इवाहं कापि कर्म्मणि नापि सनकाध्या इव ज्ञानेऽपि fियुक्तः। किन्ववहं प्रवृत्तिनिवृत्तिधर्म्मातीतो हरिं भज्नेव सम्छन्देन बर्ते इल्याह-अन्तरिति। ये कर्म्मिणस्ते बहिन्न यान्ति अशक्ते, तपआदिभिर्द्धहलोकं गता अन्तर्न यान्ति कर्म्मबन्धभीवेः। अहन्तु अख्वणिडतस्वभक्तिनिहः सन्नन्तर्वंहिश्व पर्य्येमि पर्य्यटामि। चद्वा बहिर्द्रह्दाणडात् महावैकुणठाद़पि। अत एवोक्ष नारसिंदे "सनकाद्या निवृत्ताखये ते च धर्म्मे नियोजिताः। प्रवृत्ताख्ये मरीच्याध्या मुक्क्वैकं नारदृं मुनिमि"ति॥ ३२॥

## श्रीमच्नुक्रेवक्रतः सिद्धान्तपदीप:

कल्पान्ते चतुर्मुखाहरन्ते उदन्वत एकावस्यांभसि इदं त्रैलोक्यमादाय स्वस्मिन् पविलाल्य रायने पुरुपाबतारे

 प्रविश्नि महायोगिं हरिं नारायणं प्रभुमि"ति ॥३०॥ \% सहस्ययुगपर्यन्ते सहम्स्युग्यंख्यक राज्यावसाने उत्थायेद़ं चैलोक्य सिसृक्ष्तः पद्यजस्य प्राणेभ्यः इन्त्रिये स्यलितं घह्झचर्य यस्य सः पर्येमि पर्यटामि।। ३२।।

## श्रीमद्रल््रभाचर्यविरचिता सुवोधिनी ध्याख्या


 रायनार्थमहमपि बहणो नासापुटवायुना सह् अन्तः प्रविष्। वायोरेव गमनाडऽगमने अहं तु तन्रैव स्थितः। प्रविष्पारणसामष्थ्यमाहृ विभोरिति ॥३०॥ \% अन्तःस्थितस्य कालः सहस्स्युगपयंतम्। तदा राजसकले भगवान् तिरोहितः ज्रह्सा तु निर्गतः निर्गय शयनाढुतथाय इदं जगत् पूर्ववत् स्रहुद्मियेप, तदा सिसृभ्षतस्तस्य अवयवेंम्यः मरीचिमुख्या ऋषयः अहं

च जा़िरे तन्र "उत्संगान्नारदो जक्षे" इति वचनात् भगवतो भक्तत्वाद़यमुत्संगे स्थापितः। ततः प्रजापतावन्तःप्रविष्टत्वात् छह्मणः प्राणसेपेम्यो भगवदंशोम्यस्तच्तत्स्थाने स्थितेम्यो जाता इत्यर्थः ॥ ३०\| \% सा कृपा जातेडपि तथैवनुवर्तुत इ्याहअन्तर्कहिरिति। यथा बालकः पुत्रः गुह्मध्ये चहिरपि परिभ्रमति तथा बह्मांडांतर्बहिश्र त्रिलोक्या वांतर्बहिय साधारणन्यायेन बहि: परिभ्रमणे वा सक्भवत्यंतरिंत्युक्तम्। द्वितीया चवत्यंतसंगोगे। ननु किमेतावता अचेतनानां वार्नादी़ामपि तथात्वात् अ₹कंदितब्रत इति न ₹ंदितं भगवद्दरोंनलक्षणं व्रतं यसयेति । भगवतः सर्वंत्र विद्यमानतवाद्देशाविशेषविवक्षायां मक्केः सर्वन्न दर्शानं कर्त्तठयम्। ततश्र यन्रैव भगवन्तं न पश्येत् तत एव त्रतहानिर्भंवेत् अतो मम सर्वत्र परिभ्रमणेन भगवदूरोनान व्रनहानिरिल्यर्थः। ननु मशाकादिह्हदयेऽपि भगवतो विद्यमानत्वात् कथं ताहरोषु तव गतिरिति तत्राह। अनुगुग्रान्महाविएणोरितिं ठ्यापकस्तु देशाकालपरिच्छिन्नः महाविष्णुस्तु वस्त्वपरिंच्छिन्नोऽपि तस्यानुग्रहोऽपि ताहश एव, अतः न विद्यते विघातो यस्याः ताहरी गतिर्यस्येति। कचिद़पी लर्ये कचिन् 11 ३२. ॥

## श्रीगिसिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवं प्राकल्पीयो वृत्तान्तः कथितः, अथ तत उपरितनं घृत्तान्तमाह-कल्पान्त इ्याद्विना। कल्पस्यान्ते प्रल्लये इदं त्रैलोक्यमादाय स्वस्मन् प्रविल्राप्य उद्नन्वतः एकार्णन्वस्याम्मसि झायाने श्रीनारायणे रिशायिषोः शायनं कर्तुमिच्छोः विभोः घह्मणः अन्तः मध्यं अनुप्राणं निउश्वासेन सहाहं विचिशो प्रविष्टः। आत्मनेपद्मार्षम्। 'ततोडवतीर्य विश्यात्मा देहमाविइय चक्रिणः। अवाप वैषणवीं निद्रामेकीभूगाथ विषणुना' इति कौर्मोक्के। स्वायनेऽन्भसीति पाठे तु स्वस्यायनेऽन्भसि शिशयिषोघ्रह्मण इति श्रीनारययणे-
 सिसृक्षतो ब्रह्मगः प्राणेम्य ड्न्द्रियेम्मोडहं मरीचिमिश्राः 疗घयश्र जज्ञिरे जाता इत्यन्वय:। ३? 11 अस्मन् जन्मनि तु मयिं भगवतः पूर्ण एवानुग्रह्डस्तीयाह-अन्तरिति त्रिभिः। ये कर्मिणसते त्रिलोक्या बहिर्ने यान्ति, ये तु ज्ञानतपआदिमिर्दहहलोंक गतास्ते तद्न्तर्न आयान्ति, अहं तु भगवतो महाविषणोएनुग्रहान्न कर्मण्यधिकृतो न वा ज्ञानादावधिकृतः, किन्तु भगवद्भजने एव। तटुक्तं नाइसिंहे-"सनकादयो निवृत्ताखये ते च धर्म नियोजिताः। प्रवृत्ताखये मरीच्याद्या मुक्त्वैकं नाइदं मुनिम" छ़ति। अतः असकन्द्तिंतं ब्रह्मचर्यादिपूर्घकं भगवद्धजनरूपं त्रतं यस्य सः कचिद्दुवि अन्तःपुरादिषु ₹हयादिनिवासट्वेन अतिदुःखम्रवेशस्थानेष्वपि


## हिन्द्दी अनुवाद्ध

कल्पके अन्तमें जिस समय भगवान् नारायण एकार्णव ( पलयकालीन समुद्र्र) के जलमें रायन करते हैं, उस समय उनके ह्वदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी सृथ्विको समेटकर ₹ह्नाजी जब प्रवेश करने लो, तब उनके ग्वासके साथ मैं भी उनके ह्ददयमें प्रवेशा कर गया $\|$ ३०॥ \% एक सहम्र चतु ${ }^{\circ}$ गी बीत जानेपर जब्र घह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करनेकी इच्छा की, तब उनकी इन्द्रियोंसे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ मैं भी प्रकट हो गया।३?॥ \% \% तभीसे मैं भगवान्की कृपासे वैकुण्डादिमें और तीनों लोकोमें बाहर और मीतर विना रोक-टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवनका घ्रत भगवद्इजन असण्डरूपसे चलता रह्ता है।। ३२॥
 प्रगायतः खरीर्यागि तीर्थपादः प्रिंयश्रवाः। आहूत इव मे शीमिं दर्शनं याति चेतसि ॥ ३४॥ एतद्धचातुरचितानां मात्रास्पर्शोंच्छया मुहुः। भव्नसिन्धुप्रुनो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् ॥३५॥ यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः। मुकुन्द्सेवया यद्नतथाडSन्माद्वा न शाम्यति॥ ३६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

किमिति पर्यटसि ईेश्वराज़्रया लोकमंगल्रार्थमिट्याह चतुर्भिः-ददेवेन ईैअ्वरेण दत्ताम् । स्वराः "निषादर्पमगांधारघडुजमध्यमवैवतपंचमाः" इति सत । त एव बह्म । वह्हाभिव्यंजकत्वात् तेन विभूषितम्। स्वतःसिद्दूसमस्वरामिल्यर्थः, मूछंचित्वा मूच्छंनालापवतीं कृत्वा। ३३॥ स स्वप्रयोजनमाह प्रगायत इति॥ ३४॥ \% परप्रयोजनमाह-एतद्धीति। मात्रा विषयाः तेषां ₹र्शाः भोगाः तेषामिच्छया आतुराणि चित्तानि येषां तेषां हरिचर्गनुवर्णनं यद् एतदेव भवसिंधौ पूचः पोतः। न केवलं श्रुतिम्रामाण्येन, किं त्वन्वयव्यतिरेकां्यां हप्ट एवेटर्थर्थः ३५।। एतद्वेत्युक्त्कमवधारणानुभवेन

द्रढयति-यमार्द़भिरिति। यमादि़िःः तथा न शाम्यति, यद्वत् मुकुंदसेत्रया अद्धा साक्षाद़ात्मा मनः श्ञाम्यति करंचिन्मुकुंदूसेवामान्रेण शाम्यति, किं पुनस्तद्गुणवर्णनेनेति भावः॥३६॥

श्रीचंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाइःः।
 लिंगपुराणे उपरिभागे तेनैव तस्य वीणाग्पहुणं प्रसिद्धं "श्रीकृषणदेवो भगवन्स्वरघह्मविभूषिताम्। कल्पादौं दत्तवान्वीणामृषये नारदाय वै" इति। ₹कांदी़यकेदारख्यण्डे तु "रागज्ञानं तथा वीणों नारद़ाय महेे अर्दः। प्रादात्तत्तपसा प्रीतः पार्वतीपतिशंकरः" इन्युक्तं तत्कर्पांतरापेक्षमिति ध्येगम् । "स्वर्रह्माण निर्मातहृषीकेशपद़ंबुज" इंच्युक्तेः। स्वराणां निषादादी़नां साक्षाद्रह्यानंद़ इव श्रणेनानन्द्नजकरवाह्यह्मव्वमिय्युक्तम्। स्वराणामारोहगकमो मूच्छों तद्वतीं वीणां कृत्वेति भावः । अथ स्वरादिकथनं संगीतार्णवात् "सामवेढ़ास्स्वरा जाताः स्वरेम्यो ग्रामसंभवः। ग्रामेभ्यो जातयो जाता जातिभ्यो रागसंभवः॥ समस्वरास्लयो ग्रामा
 कंठोधिथतः स्वराः ॥ घड्जादयः स्वराः सत्र ग्रामौं च षड्जमध्यमों। केचिद्वांधारमष्याहुः स तु नेहास्ति भूतले॥ चतुर्द्रैव भ्रुतयस्तावन्मानाश्र मूच्छेनाः । गीयंते मानवैर्भूमाबन्यासतु त्रिद्शालये ।। स्वयं यो राजते नाद्: स स्वःः परिकीर्त्तितः।
 षड़जं वदेन्मगूरो हि ऋषभं चातको बदे़त् । अजा वद़ति गांधारं कौख्बो वदृति मध्यमम्।। पुष्पसाधारणे काले कोकिलः


 नारदपक्षष्याख्याने उक्रम्। अथ प्रसंगाट्रागनामानि "भैरवः पंचमो नाटो मल्बारो गौडमालवः । द़ेशाखर्भेति षड़भागाः प्रोच्यंते लोकविश्रुतःः॥ बंगपालो गुणकरी मध्यमाद्विर्वसंतकः। घन्या श्रीश्रेति पंचैते रागा मैरवसंभ्रयःः ॥ ललिता गुर्जरी देशी वराठी रामकृत्तथा। मता रागाण्णेवे रागाः पंचैते पश्चमाश्रयःः।। नटो नारायणः पूर्वं गांधारः साल्गस्तथा। ततः केदारकर्णाटौ पंचैचेते नाटसंश्रयाः॥ मेघमहार्धारा मालकौशिकः प्रतिमंजरी। आसावरी च पंचैते रागा मछ्लारसंभ्रयाः॥ हिंद़ोलख्रिगुणाधालीगौडीकोलाहलासथा। पं चैते गौडनामानं रागमाभ्रि्य संस्यिताः । भौषाली हरिपालग्र कामोदी धोरणी तथा। वेलावली च पंचैंते रागा देशाख-
 विद्यते । संतोषाय शिवस्यैते क्षेया बुधजनैः सद़ा।। तथा नयति कैलासं न गंगा न सरस्वती। यथा नयंति रागास्ते नरं गायनकोविद्मू॥ अपि व्रह्सपरानंदा़ादिद्मप्यधिक जुरम्। जहार नारद़ादीनां चित्तानि कथमन्यथा॥" इह तालतानध्रुवकादि बहु वक्तन्यमस्ति। तन्च संगीतार्णवादि अ्योडनसेयम्। रागाणामन्यथा गुणपधानभावेन कचिक्कथनं तु वक्रुरिच्छयैवेवेति धयेयम् $113 ३ 11$ \# पोतः "यानपान्रं तु पोतः" इसमरः। "प्लवो मेकेर्मके पोते म्यपक्षिविशोषयोः" इति निरुक्तिः। हल्यर्थ इति.। साक्षाप्र्यत्क्षक्सीतो नाः्र प्रमाणापेक्षेति भावः। तीर्थचच्छोधकौ पाद़ौ तीर्थ गंगास्ब्य पादे वा यस्य स तथा॥ ३४।। \# \# यत्र हरिचर्यानुवर्णनं धुवम्रह्नादादिषु तन्र संसारतरणमपि हृं यन्र वेनादौौ तद्भावस्तत्र संसारतरणस्याप्यभाव इलन्वयक्यतिरेकावत्र ज़्ञयौ॥ ॥ ॥॥ \% भक्तिसद्भाव एव निस्तार इति निर्द्धारेपि यथा केवलया भक्तयात्मा साक्षाच्छाम्म्यति न तथा भक्तिमिश्रैयोगज़ानादि़िरिर्याह-चमादि भिस्तथा न शाम्यति यद्वन्मुकुंद्येवयाऽद्वा साक्षादेव। अन्र पुरेह भूमन्निल्यादिना नैष्कर्य्यमिल्यादिना च योगादीनां भक्तिराहित्ये वैयर्ण्यद्इक्तिमिश्रैरेव यमार्दिभिरिति लम्यते। अतस्तैरात्मा यद्यपि शाम्यति तद़पि यद्वन्मुकुंदेंवया यमादिविनाभूतत्वाक्केवल्रये्यर्थः। अन्र भवतनुनितित्रायमिल्यादिना तथात्माद्धा न शाम्यतीत्यंतेन प्रंथेन भक्तेरेव निस्तारोपायन्वेनोत्केपि तस्यास्त्रैविध्यं हुइयते। केवलत्वं प्राधान्यं गुणमावश्व "स्यक्त्वा स्वर्मम"" इस्यादिषु "अहं पुरातीतभवे" इल्यादिधु केवलव्वं "कुर्वाणा यन्र कर्मोणि भगवच्छिक्षया सकृत्। गुणंति गुणनामानि कृष्णस्सानुस्मरंति च" इलादिषु प्राधान्यं "यद़त्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्। ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम" इस्यन्र गुणभावः। तत्र केवलत्वे निष्कामाधिकारिणो भक्तिरनन्या शुद्धा निर्गुणोत्तमाऽकिंचनेल्यादिनाम्नी प्रेमफला भवति। प्राधान्ये कर्ममिश्रा ज्ञानमिश्रा योगामिश्रेय्यादिनाम्नी मक्तिः आांताधिकारिणो रतिफला कस्यचिन्मोक्षफलापि भवति। दास्यादिभाववत्साधुसंगवशाएकस्याचदास्याच्चभिलाषिणो भक्तर रतिप्राधन्ये सत्यैग्यर्यपधानदास्यादिभावप्रदा प्रेमफलाषि भवति। गुणभावे तु सीयं नाम फलं च प्रकाशयति। कर्मज्ञानयोगादीनां तया चिना प्रतिस्वफलं सक्यक्साधचितुमसमर्थानां तत्र साहाग्यमान्रं कुर्वती स्यं तटस्थैव भवति। ततश्र
 द्वाद़शयु ₹कंचेषु प्रपंचयिष्यतीति ज्ञेयम् ॥ ३६ ॥

## अस्मिन्पयायै दीपनो न <br> भमदीरारवव्याख्या

 संशः सन्निधापितेन घहाणा भगवता विभूषितामिमां पाणिस्यां बीणां मूच्छंयिंत्वां वादयित्वा मूच्छा वीणादिवाद़नं "वाददे





 हत आत्मा मनः यद्दघथा कुक्रंदसेवया गुणातुभवणादिख़पगाइद्धा सकृंटं शाम्यति कामादिरहहितो भवति चथा तथा यमादिभिर्योगमार्गैंन्न शाष्यति ॥ ३६ ॥

## शीमद्विविजयव्वजतीर्थकता पद्रर्नावरी।






 रोहणावरोह्णकमों मूच्छा, मूच्छनतां गति कारयिं्वा ६रिकथां गापमानोऽहें चरामीयन्वयः॥ ॥६॥

## भीमजीवगोस्बामिकृतः ऋमसन्द्रर्भः

देवः श्रीक्छा एव । लिंगपराणे उपरिभागे तैनैव तस्य स्यं बीणाम्राहुं हि प्रसिद्धम, । स्वाणां नद्वन्वम习 तस्यां वीणायं


 दर्शननं स्वारस्यळच्धम् ॥ ३४-३९॥


## श्रीमड्विश्नताधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी


 छख्वा ॥३३॥ \# प्रिभ्रवा इति स्वयशःप्रियक्वाद्य यन यत्र सझोगानं तत्रायाति तीर्थपाद्य इति य习्यायाति तत्तीर्थ











त्परितोषणम्। ज्ञानं यत्तदध्धीनं हि भक्तियागसमन्वितमिं"ग्रन्र गुणभावः। तन्र केवलन्वे निष्कामाधिकारिणां भक्तिरनन्या झुद्वा निर्गुणा उत्तमा अकिख्ननेत्यादिनाग्नी प्रेमफला भवति। प्राधान्ये कर्म्ममिश्रा ज्ञानमिश्रा योगमिश्रेत्याद्यिनाम्नी भक्तिः शान्ताधिकारिणां रतिफला कस्यचिन्मोक्षफलापि भवति। दास्स्यादिभाववत् साधुसझ्रवशान् कस्यचित् दास्याद्यभिल्राषिणो भक्केरतिप्राधान्ये सत्यैग्युर्ये्रधानदास्सादिभाव्रदा प्रेफल्लापि भवति। गुणभावे तु स्वीयं नास फलं चाप्रकाझयन्ती कर्म्मज्ञानयोगादीनां तया विना प्रति स्वफलं सम्यक् साधयितुमसमर्थानां तत्र साहाग्यमान्रं कुर्वत्ती स्वयं तटर्थेव भवति। ततथ्र भाक्तिमिश्रं कर्म्म ज्ञानं
 रकन्बेपु प्रपख्वयिष्यतीतित ज्ञेयम् ॥ ३६.।

## श्रीमच्त्रुक्देवक्रतः सिद्वान्तश्रदीपः

स्वरश्रह्मविभूषिताम् "स्वतो रंजयति भतुुि्चित्तं स स्वर उच्यत" इ़ति स्वरः निषाद़र्षभगांधारषड़जमध्यमंधैवतपंचम-


## सुबोधिनी

एवं सत्संगन श्रवणमारम्य सर्वन्र भगवहर्ईॉंपर्यंतमेका भ्रवणभक्तिरक्ता। द्वितीया भगवक्कृपया समारच्वेत्याह् देवद्तामिति। भक्तिमार्गे देवकृतोऽपि विध्नः कढ़ाचित्संभाठ्येतेति रांकानिवृच्यर्य कीर्तनांगमूतां वीणां दत्त्रवंत इति देवदद्ता।
 विरोषेण भूपितां ताहशी मूच्छेना संगीतशास्बसिद्वा तां प्रापयिच्वा तथा सति रसाडडविर्भावात् अभ्रांतं संकीर्वनं भवतीति तथा
 प्रगायत ड़ति, पूर्वं यद्दर्शानार्थं भूयान् यत्नः कृतः, स इढ़ानीं ख्वत एव भवति। त习 हेतुः प्रगायत इति। यस्तु स्वरीर्याणि प्रकर्षण गायति तस्साम्रे वीर्यासफुरणं मा भवत्विति स्वयमेन तत्स्फुरणार्थ विषयांतरसंचाराभावाय झीवंश्रं चित्ते समायाति। ननु श्रोतुरभावात् अनंगं कीर्त्तनं कथं फलायेति तत्राह। तीर्थपाद ईति। तीर्थानि संतः पाढ़े यस्य, सर्वे हि संतः सायुज्यं पाता भगवत्वादे वर्तंते अन्येडपि भक्किनहात्। ताहरोो हि भक्तिगुणः। पादं च हृदि स्यापयित्वा गायतीति सतां श्रोतृणां विद्यमानव्वात् कीर्त्तनं नांगविकलम्। ननु कथमेवं भगवान् सर्वां सामम्रीं संपाद्यतीति तत्राह प्रियश्रवा इति। प्रियें श्रवः कीर्तिर्यस्य तत्संगाद्नार्थं सर्वं संपादृयतीति भावः। अमे वीर्यांफुणणे भगवतः र्मरणमाह्वानमिव संजातं प्रियत्वादाद्बाने च समागमनम्॥३४॥ \% * एवं कीर्तनं सपरिकरं निरुप्य सर्वत्र लोके तटिसद्वघधर्थं तद्विपयवर्णनं त्वया कर्तन्यमित्यमिभ्रायेग कीर्त्तनमनुवादेेन स्थिरीकरोति एतद्दीति। मात्वासपर्शेच्छया आतुरचित्तानां हरिचर्यानुवर्णनमेव भवसिंधुपूवः दृषः। एतदिति स्वक्रियमागसमानं होति पूर्वोक्ता हेतव उक्ताः। मां मायां च्रायंत इति मात्रा विषयाः तेषामपि स्पर्शमात्रमे। शब्दव्यंग्येन च महापातकव्वं सूचितम् । हरिचर्यानुवर्णाने तेषां श्रवणं भविष्यति। अन्यथा महारोगस्य संजातत्वात् कापि परलोकसाधने न प्रवृत्तिः। प्रवृत्तावपि तस्य रोगजनकत्वं ज्वरमध्ये भक्ष्तिपन्थ्यादेरिव। श्रचणस्य तु न मात्रासाधकत्वं पात्रेडपि विषये इच्छाया निवृत्त्वान् मुहुरित्युक्तम्। अयं च सुखेनैन संसारतारको मयैव दृृः। साघनतामनूय्य रूपमाह हरिचर्यानुवर्णनमिति॥३५॥ \% तस्य चश्रोपायत्वं वदन् साधनानामतथात्वमाह यमादिभिरिति। चित्तसाधनार्थमेव योगः प्रवृत्तः "योगसिच्वित्तवृत्तिनिरोध:" योगसूत्रत् इति। तथापि रवस्थे चित्ते तन्संभवः, प्राणिनां वंतःकरणं मृतमस्ति कामेन ज्वलितो लोभेन पावितः। तस्य हि मृतसंजीविकया विच्चगा जीवनं भवति। यमाद्यश्र योगमार्गस्तन्र यश्वलितुं शक्तस्तस्येष्टसिद्विः। मुहुश्वायं हत इति कामलोभपरवशत्वम्। उमयोर्बीजमंतः कोधादे वर्हिरिति तयोर्मंहणम्। संसारमग्नानां मोक्षदातृत्वत् मृतसंजीवकत्वं मुकुंदत्वम्। सेवा तु रोगानिवर्तिका। श्रवणेन च अंतः प्रविशाति भगवान् तत्र चित्ते सेवां भावयति। अतः श्रवणप्रकरणेकि सेबोक्ता। यद्चपि भगवदाश्रितो योगोऽपि कमेण तथा करोति सेवा व्वद्धा साक्षात्। योगसेवापेक्षयाडपि योगेशसेवावया उत्तमत्वात्। आत्मेति सजातीयस्य शीघ्रशामकत्वमिति अंतः करणस्यात्मपदुप्रयेगः॥३६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवं च ₹वर्गापवर्गविलक्षणा भगवत्क्रपां विना दुर्लभा मम गतिरित्युक्तम्, एवं पर्शटने कि प्रयोजनं सिद्वघतीत्यपेक्षायं सर्वलोकमझत्ठमेवेत्यभिप्रेत्याह-देवदत्तामिति। देवेने भगवता दत्तां-इत्यनेन भगवदाइज्यैव लोकमझलार्थ पर्येटामीति सूचितम्निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवतपक्वमाख्याः सत, ते एव घह्मानन्दाभिठ्यक्जकत्वाद् घह्म, तेन विभूषितामिमां मत्पाणिश्रां वीणां


सामाश्यतः प्रयोजनं निरूप्य विशोषतस्तन्निरुपयन् खव्रयोजनमाह-प्रगायत इति, स्ववीर्याणि स्वयशांसि प्रकर्षेण प्रेमपूर्वकं गायतो मे चेतसि भगवान् आहुत इव झीघं दर्शनं याति, छृ्टो मवतीयर्थः। प्रगायने हेतुमाह-प्रियश्रवा इ़ति, प्रियं भक्तानां पील्यावहीं
 न कियते, किन्तु कुपया स्वयमेव प्रादु भंवतीति सूचनायेवशान्दप्रयोगः । यद्वा दर्शानदाने हेतुमाह-प्रियश्रवा इति, पियं श्रवः सवकीर्तिर्यस्य स तथा। तथा चानाहूतोऽपि स्वयशाइभ्रवणार्थमेवं दीनस्वमक्तजनानुग्रहेण दर्शानप्रदानेन स्वयास्सम्पादनार्थं वा प्रादुर्भरवतीति
 शब्दादयो विष्यास्तेषां स्पर्शाः मोगासतेपामिच्छया आतुराणि चित्तानि येषां तेषां भवसिन्धोः दुस्तरत्वेन जन्ममरणादिलक्ष्षण-
 हरणभीलस्य चर्यागां ल्रीलानामतुवर्णनं महद्दिः कृतं यत्तदियन्वन्वः। वर्णितं भगवन्चरितमेव वक्तृश्रोत्र्ममतृ णां सर्वंतृषणानिवर्त्तकत्वेन संसारोद्वारकमिति भावः। 'ये हि संखपर्शजा भोगा दुःख्ययोनय एव ते।' 'यावतः कुरते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्। तावन्तो निखनन्त्येव हृदये शोकशङ्कवः॥ यन्जेस्यन्ते कथा मृष्टास्तृणायाः प्रशमो यतः॥' 'यद़ा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मर्ष्योडमृतो मवल्यत्र ₹द्ष समश्रुत' छ्याद्यिवाक्यान्य习्रानुसन्धेयानि । विषयभोगे जातेडपि तद्धिच्छायाः पुनः
 भां्यां हतो मलिनीकृत आढ्माडन्तःकरणं यद्वत् यथा मुकुन्द्सेवया शान्य्यति कामकोधादिसन्तापरहितो भवति तथा योगमार्गैर्यमादिभिर्न शाम्यतीत्यन्वयः। श्रवणादि चिना सेवाया असम्भवात् श्रवणकीर्त्र नस्मरणान्यर्थादायान्ति तानि सेवापर्यन्तमावर्त्तनीयानीति ज्ञापयितुं श्रवणादिप्रकरण्णेरिि सेबोक्ता। ननु ‘चित्तबृत्तिनिरोधो हि योगः’ तद्धैर्यमादि़िः कथं तथा न शान्यतीयपपेक्षायामाह-


## हिन्दी अनुचाद

भगवानकी दी हुई इस स्वरह्दसे विमूषित बीणापर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसारमें विचरता हूँ। ३३॥ \% जब में उनकी लीलाओंका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरणकमल समस्त तीर्थों के उन्मस्थान हैं और जिनका यझोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाये हुएकी भाँति तुरंत मेरे ह्द्ययमें आकर दर्शन दे देते हैं 113811 \% जिन लोगोंका चिन्त निरन्तर विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके लिये भगवानकी लीलाओंका कीतन संसार-सागरसे पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुमव है।। ३५। \% काम और लोभकी चोटसे बार-बार घायल हुआ हृद्य श्रीकृष्णसेवासे जैसी प्रत्यक्ष शान्ति का अनुभव करता है, गम-नियम आदि योगमार्गोंसे वैसी शान्ति नहहीं मिल सकती। ३६॥

## सं्रं तदिद्माख्यातं यत्वृष्टोऽहं त्वयानच। जन्मकर्मरहक्यं मे मवतश्वात्मतोषणम् ॥ ३७।।

## सूत उवाच

एवं सम्भाष्य भगतान्नाइद़ो वासवीसुतम्। आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ याह्चच्छिको मुनिः॥ ३८।।
 इति श्रोमऩागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे ध्यासनाग्द्सक्बादे पष्वोऽध्यायः॥ ६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्रीपिका

 स्वप्रयोजनसंकर्पशून्यः ॥ ३ ॥ \% हरिकभागायकनारद्भाग्यं श्राघते-अहो इति। माद्यन्न ह्वघ्यन्। तंड्या वीणया। 11 ३९॥

इति श्रीमदागवते महापुराणे प्रथमसंधे भावार्थद्दापिकायां टीकायां पष्ठोडध्याय्यः ॥ ६ ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद़ीपिकाप्रकाशः।

सर्वभक्तराविर्भावमझारो वृद्दिः फलं तद्वतो जनस्य चेश्राप्रशबधकर्मनाशः साधकदेहलयागप्रकारोऽकर्मारच्धचिन्मय-

?. प्रा० पा० यः कीन्ती।

तेन च भक्ति यंश्टचिचकी भक्तोडपि याह्टचिच्छकसत्संगोपि ठयासस्य याहचिछक इति भक्तिमतां याहचिच्छकत्रयी जीवतु।। ३८।। नरे परमेंश्वरे सदा़ तिष्ठतीति नारं ज्ञानं तद्दाति ठ्यासादिभ्य इति नारदःः। यद्वा नरेषु जीविषु तिष्त्तीति नारमज्ञानं चति खण्डयतीति नारदः। अरदो दोषद़ो न भवतीति वा। यद्वाSSरः शास्त्रभेद्तद्वदायुःखण्डको न भवतीति। यद्वा नारं नरसमूहं दयते
 संसारक्केशाकांतं जगद्रमयत्यानंद्यति अयं देवर्वर्धन्य इस्यन्वयः॥ ३९॥

## इति भीभागवतभावार्थदीपिकाप्रकारो प्रथमस्कन्धे पष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

## श्रीमद्वीरराधवन्याख्या

प्रश्नस्योत्तरमुपसंहरति सर्वमिति। हे अनघ व्वयाहं यत्प्रति पृष्तसदेतत्सर्वमाख्यातमिल्यन्वयः॥३४॥ \% व्यासनारदसंचादमुपसंहरति सूत एवमिति। एवमित्थं संभाष्य भगवान्नारदो मुनिः वासवीसुतमुपरिचरवसुवीर्य जायाः सत्यवत्याः सुतं व्यासम।मंत्यापृच्छच वीणां रणयन्याहच्चिक: स्वेच्छानुचारी ययौं।। ३८॥ \% देवर्विं स्तौति अहो ईति, घन्यत्वं स्वस्य परस्य च सुखापादकरवं त दे़ेवाह यो देवर्षिः शाई्झधन्वनो भगवतः कीर्तिं गायंस्तंड्या वीणया मायन्मदं पाप्नुवन्स्वंयं बीगास्वनजहर्षमग्नः सनिल्यर्थः, आतुरं तापन्रयातुरं जगद़पि रमयति सुख्यति॥ ३९॥

इति भीमद़ागवते महापुराणे प्रथमक्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां पप्डोऽध्यायः॥ ६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रर्नावल्ड़ी

तीथं गंगाख्यं पादे यस्य स तीर्थपात्तस्य वीर्याणि चरितलक्षणानि प्रदृष्टं गायतः चशब्द्द एवार्थे, एवमुपासकस्येब मम चेतसि प्रियभ्रवाः सगवान् आहूत इव शीघ्रमविलंबितं दर्शानं याति अपरोक्षो मवतीयन्वयः॥३७॥ हरिचर्यानुवर्णानं

 तर्हि यमादियोगानुष्पनविधानं ठयर्थमिति तत्राह चमादिभिरिति मुकुंद्कथासेवया यथात्मा जीवोंडजसा शाम्यति भगवन्निम्यदुद्विमान्
 $11 ३ ९ \%$ \% उपसंहरति सर्वमिति। अतीतजन्मविषयत्वाद्रृह्यंयं मम जन्म कर्म प्रलहं त्वया पृश्रः तदिदं सर्वमाख्यातं तुम्यमितित रेषः। कीह्रां निल्यसंतुप्ष्य तवापि भवतः आत्मनो मनस्तोषणं तुष्टिजनकं भवत आख्यातमिति वा चशाब्द्: जन्मकर्मणोः समुचये, श्रोतृगामांमनां जीवानां तृप्तिजनकमिति वा $1 ४ \% ॥ \%$ सूतः ठ्यासनारदेंवादं रौनकादीन् जूत इल्याह एवमिति । वासवीसुतं सत्यक्याः पुन्रं ठ्यासं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण संभाध्य उक्तवा गच्छामीति आमंंज्य आज़ां गृहीच्वा वीणां
 माछठ्या मधुग्या गिरा तंच्या वीणया गायन् आतुरं किष्टं जगद्रमयति यः सोयं देवर्षिनर्नददः घन्यः कृतकृत्यः, अहों आश्चर्यमेतन्
 भवतीति वा। द़ो अवख्बंडने ॥ ४२॥

## इति श्रीभागवते प्रथमकंधे विजयध्वजर्टीकायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्र वर्तिकृता सारार्थद्र्शिनी

सर्वं भक्केराविर्भावप्रकारो वृद्दिः फलं तद्धतो जनस्य चेष्रा प्रारचधकर्म्मनाशः साधकदे़हत्यागप्रकारोऽकर्म्मारच्धचचन्मयदे़हप्रापिश्म। रहस्यं वेदान्नदर्शिभिरप्यगम्यम्।। ३७।। \% आमन्ड्य अनुज्ञाप्य। यहचच्छया चरतीति याहृच्छिकः हेतुखून्ग्यगमनादिक्किय इत्यर्थ:। तेन च भक्तिर्याद्दच्छिकी अक्कोडपि याहृच्छिकस्तत्सझ्भोऽपि व्यासस्य याह्दच्छिक इति भक्तिमत₹य याह्टच्छिकत्रयी जीवातुः॥३८॥ \% अतो विस्मयं प्रकाशयन्नाह अहो इति तन्ड्या वीणया। ३९॥

इति सारार्थद्शर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम् । षष्ठोऽयं प्रथमेsध्यायः सङ्ञतः सङ़तः सताम्॥ द॥

> श्रीमच्छुकदेक्दृतः सिद्धान्तपद्वद्वः

इति भीसनल्कुमारसंततिप्रवर्त्तकभगवर्निब्नार्कचरणचितकशुकसुधीप्रणीते श्रीमद्मागवतसिद्दांतवर्दापे पथमसकंधीये षप्रण्यायार्थ्यकाशः॥ ६॥

इतोऽपि किंचिद्रहस्यं भविष्यरीजियाशंक्योपसंहरति सर्वं तदि़ित । स्वत एव नारदो महानितिति लोके प्रसिद्धिः, मया त्वेतावान् क्लेशोऽनुभूत इति रहुः्यम्, तवापि चित्तोढ्देगे हेतुरुक्तः। सर्वंत्र भगवान् हेतुरिति कथने हेतुः आत्मतोषणमिति। भगव-
 प्रत्युपकारानपेक्षा। वासवीसुतमिति अनुगमनाच्यावात् पूर्वोक्ति संभाषणरोषन्वेनानूत्य आमंच्य गच्छामीत्युक्ववा भर्तिमार्ग एव इृति र्यापयितुं वीणां रणयन् गयौं। याह्चच्छिक इति पुनरागमनसंभावनाइमावः। मुनिव्वात् कार्यं सर्वं कृवा गतः॥ ३亏॥ * \% गते तु तर्मिन् अभ्यापि ह़दये भक्तिमार्गः समागत इत्यमिश्रायेण नारद्वर्णंनमाहु अहों इति। देवरर्षिरिति छष्टफलसिद्धिः। गायन्माद्यन्निति स्वतंत्रभक्तिः। अयमेव परोपकार इति ज्ञातवान् तदाह रमयतीति॥ ३९॥

इति श्रीभागवतसुवोधिन्यां श्रीलक्ष्मणभद्टात्मजश्रीवल्लमदीक्षितविरचितायं पथममसंधे पष्टोऽध्यायः।। ६।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

प्रश्नस्योत्तरमुपसंहरति-सर्वमिति। यतर्वंं योग्योऽसीति सूचयन् सम्बोधयनि-ह् अनघेति। मे मम जन्मकर्मणोः रहस्यं
 वादं उपसंहरति-एवमिति। नारद़ो मुनिर्वासक्या उपरिचरवसुरीर्यजातायाः संत्यवत्याः सुतं ठ्यासं एवं पूर्वोक्तं सर्वं सम्भाष्य कथयित्वा आमन्ड्य गच्छामीति पृष्षा वीणां रणयन् चाद़यन् ययावित्यन्वयः। उपदे़ो सामर्च्यमाह-भगवानिति, सर्वज़ इलर्थः। गमने हेतुमाह-याहचिछकक इति, स्वप्रयोजनसङ्रलरहित इसर्यः ॥३८॥ \% सर्वोडणि जनः स्वसुखमेवेच्छति नारदसतु



> इति श्रीवल्लभाच्चर्यवंइयगोपालसू नुना \| श्रीमन्मुकुन्द्रायाणां पादसेवधिकारिणा ॥ : \| भीमडिरिधरास्येन भजनानन्द्सिद्धये ॥ श्रीमद्धागवतस्येयं टीका बालपनोधिनी॥ ₹॥ रचिता प्रथमे मं्यमाधिकारनिरूपणे।।ष्ठो वृंत्ति गतो ट्रेवर्विकलस्य निरुपकः।।

## हिन्द्धी अनुवाद

ठ्यासजी! आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधनका रहस्य तथा आपकी आहमतुष्टि का उपाय मैने बतला दिया ॥ ३७॥ \% सूतजी कहते हैं-रौनकादि ऋधियों! देवर्षि नारदने व्याससे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति ली और वीणा बजाते हुए ₹वच्छन्द् विचरण करनेके लिए वे चल पड़े॥३८॥ * अं ! ये देवर्षि नारद़ धन्य हैं, क्योंकि ये शार्झपाणि भगवान्की कीति को अपनी वीणापर गानाकर रवयं तो आनन्द्मग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस त्रितापतत्त जगत्को भी आनन्दित करते रहते हैं।। ₹९॥

# अथ सपमोऽध्यायः 

शौनऋ उवाच

## निर्गते नारदे स्त भगवान् चददरायणः । श्रुतवांस्तदर्मिम्रेत ततः किमकरोद्विशः॥ १॥

## सुत उचाच

घ्तनद्यां सरख्त्यामाभ्रमः पश्विमे तटे । झम्याप्रास इृति प्रोक्त ॠीणां सत्रवर्धनः ॥ २ ॥ तस्मिन् स्व अभ्रमे :्यासो बदर्रीष्डमणिडते। असीनोडप उपन्पूश्य प्रणिद्ध्यौ मनः स्वयम् ॥ ३ ॥ भक्तियोगेन मनसिस सम्यक् प्रणिहितेडमले । अपइ्यन्पुरषं ूून्वं मायां च तद्वाश्रयम् ॥ \&॥

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्नीपिका


 वर्षयतीति तथा॥२॥ \# बदरीगां पंडेन समूहेन मंडिते मनः प्रणिद्धघ्यो स्यिरीचकार "समाधिनाडनुस्सर बदि-



## वंशीधरकृतो भावर्थर्दीपिकाप्रकाशः

अथ वेद़विभागादिष्यु इति विन्भुः॥१॥ \% घह्यनच्यां वेदानां विप्राणां तपतां परमेश्वरस्य वा संबन्धिन्यां नच्यां "वेद्सत्तचं तपो चह्म अह्मा विप्रः प्रजापतिः" इ्यमरः। सतस्राति सद़ाचारपरान्रक्षतीति सत्रो हरिस्तेन वर्द्धपते स्वस्थिस्या जगति ख्याप्यत इति सत्रवर्द्धनः । शम्या युगकीलाः प्राॅ्यंते प्रक्ष्विव्यंते परिध्यर्थेडस्मन्निति शम्याप्रासः, लकुटीकृताम्या नाम यंज्ञियतरूशाखापतितस्यले कृताल्यांतर्यज्ञकरणाच्छम्याप्रास इति तीर्थः। यद्वा राम उपशमोडस्त्येषामिति शामिनः। शम इत्युपलक्षणं दमोपर्यादेः। तेन शमादियुक्ता आसमन्ताँ्पर्केपणासते तिम्नन्यन्न्रेति शाम्याप्रासः $\|$ :॥ \% \% इसर्य इति। अयं चाश्रमः सिन्धुवनांतरंत एव न गंधमाद़नग इति शिशप्टः, तन्रैवादि बद़रिकाश्रमोयमिति प्रसिद्वेः। सरस्बत्यपि तन्रास्त इति। इसर्यर्थ इति। ध्यानस्यैन प्रणिधिपदार्थत्वाद्दिति भावः। उपस्पृरय स्यानादि कृत्वा ॥ ३। \% \% अन्र निश्रलत्वे। अन्र संदर्भ:-भक्तियोगेन प्रेम्णा "अस्त्येवमंग भजतां भगवन्मुकुंदो मुर्किं ददाविति कर्हिंचिस्म न भक्तियोगम्" इ्याद़ौं "भत्त्या संजातया भत्तया" इ़्यादौौौ च प्रसिद्बःः। प्रणिहिते समाहिते "समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम""
 वासुदेवेखिल्यात्मनि" इति पाद्योत्तरख्यंडबचनावप्रम्भेन तथा' "कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा" इ्यादौ "यजेत पुरुषं परम" इ्यस्य बाक्यद्नगस्य पूर्जवाक्ये पुरुषं परं प्रकहत्यैकोपाधिमुत्तरववाक्ये पुरुषं पूण्ण निरुपाधिमिति टीकानुसारेण पूर्णः पुरुषोत्र स्वयं भगवानेवोच्यते। पूर्वमिति पाठे पूर्वमेवाहीमिहासमिति "तत्पुर्सस्य पुरुपत्वम" इति

 कैवल्ये पर अत्मनि" इृति, अत एव "मायाज्न तद़पाश्रयाम" इसनेन तस्मिन् अप अपकृष्ट आश्रयो यस्याः निल्रीय स्यितव्वादिति मायाया न स्बरूपमूतत्वमिल्यपि लम्यते। वक्ष्यते च "‘माया परै्यमिमुले च विलज्जमाना" इति। स्वसूपर्किरियमन्रैब ठयक्तीभविष्यति। "अनर्थोपशमं साक्षात्" इलनेन "आत्मारामाश्र मुनयः" इत्येनेन च। पूर्वन्र हि भाक्तियोगपभावः खल्वसी मायाभिभावकतया स्वरूपर्शक्तिवृत्तिव्वेनैव गम्यते। परत्र ते च गुणाः ज्रह्मानंद्स्याव्युपरिचरतया स्वरूपशक्तेः परमवृत्तिताया-




 "विर्जमानगा यस्य स्यातुमीक्षापयेपुरा" इसनेन तस्या भगबत्पप्देशाश्रयन्वेनेन्तेः ॥\&॥

## भ्रीराधारमणद़ासगोस्खामिचिरचिता दीपनी व्याख्या

 ॥?.॥ * स समाधिनेति पश्वमाध्यायस्य च्योद़शश्रोकः॥ ः-५॥

## भीमदीरराघचन्यास्या





 प्रयाह्हयात्मसमकरोदिसर्थः ॥₹॥ \% \% भगबइ़क्तियोगेनामले मनसि सम्यक् प्रणिहिते समाहिते पूर्वं ताबत् पुरुषं


## श्रीमड्रिजय丬्नजतीर्थकतां पदर्नावरी

भागवतकरणापदेशेन भगवति भर्तिसन्माहात्यं च प्रतिवाए्येतेडस्मिन्रध्याये निर्गत इति। तद़भभेप्रेत भागवतकरणं तल्य









## श्रीमजीवगोस्वामिक्कतः कमसन्द्रर्मः

भक्तियोगेन प्रेग्णा ‘अस्येवमंग भजतां भगवान्मुकुन्दो सुर्किं ददाति कर्हिचिस्म न भक्तियोगमि’’्याढ़ौ ‘भक्या


 प्रकर्येकोपाधिमुत्तरवाक्ये पुरुषं पूर्णं निरूपाधिमिति टीकानुसारेण पूर्णपुरुोड习 स्वयं भगबानेवोच्यते। पूर्वममिति पाठे पूर्वे-









## भीमहिश्वनाथन्नकवर्तिकता सारार्थदर्शिना







 भबतीति तां पृथगुलिखिति मायां चेति। तस्य अप अपरः पध्रिमभाग एव आभ्रयो घस्यास्तां "विठजजमानया गस्य स्यावुमीक्षा-


## 







## श्रीमदूल्यभान्रार्यविर्रचिता सुबोधिनी व्याए्या

एवं त्रिभिमर्म्यमस्य स्यतंत्येणानिखपणात्। नारदव्याससंवादः निस्व्याथोत्तमाभिषा॥ ? ॥ ज्रयोद्शभिएर्यायैः साधकोष्य प्रजापतिः। स्वतंच उत्तमस्यैव साधकोणं निहूएयते॥ः॥ द्वाद्रांतश्र सहितो ब्रधिकारो निरव्यते। हेतः घ घड्भिर्विरक्तिश्र तथा स्वातम् अमंतिके॥ ₹॥
हेउुसु द्विविधः प्रोत्तः सन्निधामतः विशोष: पंचधा पोक्तः सममें त्रितयं जगो। अन्च क्वन्यतमोणिकारो निरुपणाय

 स ख्वगमुय्यम्य महता यत्नेन पालयवि समूलतः भागवतभववोऽधिकारी, एवं पडमिभध्यायैनिंक्लयते यस्याधिकारो निरूपणीयः। पथमं स निर्पणीयः तदृत्रा च। अतः सपमे अध्याये भागवतेत्वन्तिपवृत्ती भक्तानां मनोरथपूरणं च नित्व्यते । तः पथथमं शौनकः भागवतोत्पत्तिभभ्नमाहृ भगवानिति। सहज़श्ति: बादूरायण इति आगंतुकतप:शत्ति: बदरफलेन वर्त्तमानः बादरायणः तद़भिभायं
 त习 झुद्दे देशे भगवदाविर्भावः, शुद्रश्न देवयजनमिति ठ्यासनिवासस्थानस्य देववजनव्वमाह घह्हनयामिति। सामीप्ये सममी,

 पक्षायति यदि परसरामपक्षायेदि"ति वा शम्याः प्रास्यंते अस्सादिति बा तस्स स्थानस्य घलमाह ऋपीणां सन्रं बर्द्रयतीति॥२॥ * * देववयजनबं निहृष्य तत्र उयासस्य समाधिमाह तस्मिन्निति। स्वाश्रम इति। अपराधीनत्वेन निर्युयचित्चपसादहेतों व्यास इ्यधिकारी बदरीरंडर्मिति पाउ:, बदररी अमूददररी परमानंददाधिनी तस्य षंडः समूहः खंडो वा तेन च मंडिते अनेन तवःस्यानं मोक्षस्यानं च तदिति सुचितं भवति, तस्मिन्नासीनः सर्वेदेवताप्रसादाय चाचमने "यख्रिराचामति तेन ऋचः
 स्थिरीकृत्वान्न ॥३॥ * तदा समाधिभभाविषयाः पदार्थाः स्कुरता इति तान्त् चर्णयितुं प्रथम तदाधारं वर्णंयितुं प्रथमं तदाधारं वर्णयति भक्तियोगेनेति। वायुवझ्ञात् स्थिरीभूत्शेन् नाएदवत् स्मूर्तिरिति तदाह। भक्तियोगेनेति निषकामत्वादमले



## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरूपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अथ सतमाध्यायं विवरिषवः पूर्वप्रकरणस्य समापत्वादुत्तरस्य चारस्समाणत्वात्तयोः सङ़ति वक्कुमाहुः एवमिय्यादि। एवं हौनकम्रश्नमुखेन त्रिभिर्नारद़ठ्याससम्वादं निख़्य，मध्यमस्याधिकारस्य स्वातन्ड्रेण निरुपणात् निरूपणं विधाय，अधैतदनन्तर－
 सूतोत्तौ तु प्रश्नोत्तरभाव एव सङ्झतिरितर्थः। नन्वस्य कथमुत्तमत्व\｛मल्याकांक्षायामाहुः साषक इसादि। अयं वर्ण्यमानो भगवानत्र प्रजानां दीनतया साधारणरुपाणां पतिः समन्ततो रक्षकः सन् साधकः। अधिकारश्व स्वतन्त्रः，अत उत्तमत्रवम्। मध्यमे भगवतः साधकत्वेपि नारदस्य प्रजाहापत्वाभावान्न प्रजापतित्वेन साधकत्वम्। प्रथमे चाधिकारस्य न स्वातन्ड्यम्। प्रकुते तूभयसत्वादुत्त－ मत्वमिलर्थः। कुत एतद्वगम्यत इलत आहुः साधकोयमिर्यादि । निरुप्यत इति। सम्रमे सप्रमादिषडध्याप्यां वा निर्ट्यत इसर्थः। अस्तूत्तमतवम्，परमध्यायाः किमिल्यधिका इलत आहुः द्वाद्रोल्यादि । निरूप्यत इति पूर्वेण सम्बन्धः। चावधारणे। अवान्तरफ्रकरणानि विभजन्ति निरूप्यते षड्भिरिल्यादि। तथेति षड्भिरिलर्थः। हेतुषडध्यायीं विभजन्तः प्रस्तुताध्यायस्यार्थमाहुः

 श्रीभागवतठ्यासयोरपि भगवद्रूपत्वान्नोक्तविरोधः। भक्तम नोरथपूरणमिति। तेन प्रकारेणाभ्बत्थाममोचनाइ्रीमद्र्रौपद्यादद्यनोरथ－ पूरणम्। एवश्चात्र सामान्यहेतुत्वं भगवतो भक्तमनोरथपूरकद्वेन विशेषरुपव्वेपि देहरकक्षकत्वेन ज्ञेयम्। घह्हनद्यामिट्यन। पुरो हविइन्चेति।＇‘ुरोरहविषि देवयजने याजये’द़िति विधाय＇एतदैद पुरोहविर्देचयजनं यस्य होता प्रावरनुत्रुवन्नग्निमप अप आदिल्यमभिविपइयती＇ति। तलक्षक्षणं तैत्तरीये षछ्हाष्टके श्रावितं ताहघामित्यर्थः। शग्या प्रास्यतेडस्मिन्निति। शाम्या गदाकारकाष्टविरोपो यज़ायुधम्，प्रस्यते प्रविध्यते बलेन प्रक्षिप्यत इति यावत्। यस्मिन् देशे स इसर्थः। नाम निरुत्य तत्तात्पर्यमाहुः तद़न्नेरियादि ।
 मभिठग्याप्यापक्षायति अझ्जररूपेण बहि：पततीप्यर्थः। दद्रमेव कल्पकारेणोक्तम्।＇यस्याहिताग्नेर र्निरपक्षायेदाश्राम्याप्रासा＇दिति।
 र्नास्मणेडचिछद्रेस्ति कलपसूत्रे च 11 ₹11 भर्तियोगेनेन्यन्र। तदाघारमिति। सफुरितपद़ार्थाधारं मन इसर्थः। अपइयदियन्य। पुरा आसेति इय्युत्तन्त्या पुरुपपदेनैवैव पुरुषोत्तमप्राप्तेः पूर्णपद्मनतिप्रयोजनमिल्यरुच्या पूर्णपदस्य प्रयोजनान्तरमाहुः जीखिल्यादि ॥\＆।

## भ्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

एवं त्रिभिर्मध्यमस्याप्यधिकारो निरूपितः। च्रयोद़्शभिरध्यायैरैत्तमस्य निरूप्यते।। ？॥ श्रीमद्धागवतस्यात्र सपमे करणं ततः। झुकस्याध्यापनं त्रौणेर्द्ण्ड्डक्व विनिख़्गयते॥२ः
ठ्यासं पृष्था नारदो ययावि्युक्कंत उपरितनं ठ्यासवृत्तान्तं पृच्छति－निर्गत इति। अनुद्देगादयः स्वप्रेम सूचयन् सम्बोधयति－हे सूतेति। स्वाश्रमान्नारदे निर्गते सति तस्याभिश्रें भगवलीलप्रत्रतिपादक्रन्थकरणं श्रुतवान् सन् बादरायणः बद्रफलेन च वर्त्तमानः तपोनिष्टो ठ्यासस्ततस्तद्नन्तरं किमकरोदिल्यन्वयः। तककरणे तु तस्य सामधर्यमसीीर्याह－विभुरिति， समर्थ इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह－भगवानिति，भगवदववतार इ्यर्थः॥ ？॥ ॠ झुभस्याने एव भगवत्र्रादुर्भावो भवतीति
 वर्द्दूयतीति तथामूतः शाम्याप्रास इति प्रोक्तः प्रसिद्धो ठयासस्याश्रमोऽसीति ऐोषेणान्वयः 11 ₹। \％बद़रीणां खण्डेन समूहेन मणिडते शोभमाने अत एव रम्ये मनोहरे तस्मिन् ्वे स्वकीये आश्रमे अप उपस्पृर्य＂यख्लिराचामति तेन ॠचः प्रीणाति＂ इति श्रुतिविहिताचमनं कतवाडSसीनः स्वयमधिकारित्वात् पर्रेरणां विनैव ठ्यासो मनः प्रणिद्ध्यों स्रिरीकृतवान्।＇समाधिनाऽ－ नुर्मई तद्विचेष्टितम＇इति नारदोक्तसमाधिं कुतवानिलर्थःः॥॥ \＃समाधौं यद्पपइयत्तद्रर्शयति－भक्कियोगेनेति सार्द्व－ दूयेन। भक्तियोगेन अमले विषयवासनाशून्ये अत एव सम्यक् प्रणिहिते निश्यले मनसि पूर्ण पुरुषं पुरुषोत्तममपइयदिल्यन्वयः। पूर्वमिति पाठे तु प्रथममिल्यर्थः। तदुपाश्रयां तद्धीनां मायां चापश्यदिस्यन्वयःः ॥॥

## हिन्दी अनुवाद

अधबत्थामादारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा जाना और अर्जुनके द्वारा अभत्थथामाका मानमर्दन
भीशौनकजीने पूच्रा－सूतर्जी ！सर्वज्ञ एवं सर्वश्रक्तिमान् ठ्यासभगवान्ने नारद्जीका अभिप्राय सुन लिया। किर उनके चले जानेपर उन्होंने क्या किया ？॥ ？॥ \％श्रीसूतजीने कहा－नह्दनदी सरस्वतीके पश्रिम तटपर आा्याप्रास नामका एक आश्रम है। वहाँ ॠ्हषियोंके यज़ चहते ही रहते हैं।। २। \％\％चहीं ठ्यासजीका अपना आश्रम है। उसके चारों

और बेरका सुन्द्र वन है। उस आश्रममें बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने ननको समाहित किया॥३॥ * \% उन्होंने भक्तियोगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाप्र और निर्मल करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाली मायाको देखा $118 \|$

## यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। परोडपि मनुतेडनथ तत्कतं चाभियद्यते ॥५॥  यस्यां चै श्रयमाणायां कषण पर्मपूरुपे। भक्तिरुप्पयेते पुंस: शोक्रोहमयापहा॥৩॥ स संहितां भागवरीं कत्वानुक्रम्य चात्मजम्। शुकमध्यापयामास निवृरिंनिरतं मुनिः।। द।।

## श्रीधर्स्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

ईईमायकृतों च जीवानों संस्रृतिमपइयद्यि्याष्ट ययेति। यया संमोहितः स्वरूपावरणेन विक्षितः परेंडवि गुणन्य习ाद्यतिरिक्तोडपि तन्कृतं त्रिगुणत्वाभिमानकृतमनर्थं च कर्तुव्वायिकं द्राप्नोति $1141 \%$ अनर्थम् उपशमगति गः अधोक्नजे साक्षाइक्तियोगः तं च अपश्यत्। एतत्सर्वं स्वयं छप्धा एवमजानतो लोकस्य अर्थे सात्वतसंहितां श्रीभागवताख्यां चके। तदृनेन इल्लोकत्रयेण भागवतार्थः संक्षेपतो दर्शितः। एतदुक्तं भवति-विद्याशाक्तया मायानियंता निय्याविर्भूतपरमानंदस्वसूपः सर्वज्ञः सर्वई्कक्तिरीश्वरः तन्मायया संमोहितः तिरोभूतस्बरूपः तद्विपरीतधर्मा जीवः तस्य च ईॅ्वरमक्त्या लन्धज्ञानेन मोक्न झृति।
 माया स जीवो यस्तयार्दितः। स्वाविर्मूतपर।नंदः स्वाविर्भूतसुदु:्समूः॥ स्वाह्गुत्थविपर्योसमवभेदजरीझुचः। यन्मायया
 णायामेव किं पुनः श्रुतायामियर्यःः \|॥ \# अनुकन्य शोधयित्वा \| <\|

## वंंशीधरकृतो भावार्थन्दीपिकाप्रकाशः

अभिवेयस्य प्रयोजनस्य च स्यापकं जीवस्य स्वस्पत एव पइमेश्यराद्दैलक्षण्यमपइग्रदिलाह-ययेति। यया मायया संमाहितो जीवः स्वयं चिद्रूत्वेन त्रिगुणात्मकाज्जात्परोऽपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं जडं दे़हाद्दिसंघातं मनुते तन्मननकृतमनर्थं संसारण्यसनं चाभिपद्यते। तदे़वं जीवस्य चिद्रुप्वेपि यगा संमोहित इति मनुते इति स्वरूपभूतज्ञानशालित्वं ठ्यनक्ति। पकाहैकरुपस्य तेजसः स्वपरप्रकाशनशक्तिवत्। "अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्युन्ति जन्तवः" इति गीताद्विभ्यः तदेवनमुपाधेरेव जीवत्वं तन्नाझासैयैव च मोक्षत्वमिति मतंतररं परिह्तनवान्। अत्र यगा संमोहित इस्यनेन तस्या एव तत्र कर्तृंवं भगवतर्तु तत्रोदासीनत्वं मतम्। वक्ष्यते च"विलजमानया गस्य स्यातुमीक्षापथेमुया। विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धिय:" इति। अन्र विलजमानयेत्यनेनेद़मायाति। तस्या जोवसंमोहनं कर्म श्रीभगवते न रोचते इ़ि। यद्यपि सा स्वयं जानाति तथापि "भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादप्रेतस्य विपर्ययस्मृतिः" इल्यादिद्दिशा जीवानामनादिभगवद्ञानमयवैमुख्यमसह्माना स्वरूपारफुरणणमस्वरूपावेशां च करोति। श्रीभगवांख्वानादित एव भक्तायां प्रमंचाधिकारिण्यां तस्यां दाक्षिण्यं लंधितुं न शाक्नोति। तथा त弓ूयेनापि जीवानां स्वसांमुख्यं वांछन्नुपदिशतित"‘‘ैवीवी ह्र्पषा गुणमयी मम माया दुर्त्यया। मामेव ये प्रपघ्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते" इ़ित। "सतां प्रसंगान्मम वीर्यसंचिद़ो भवंति हृत्कर्णरसायनाः कथाः। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मीनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुकमिष्यति" इति च। लोलया श्रोमद्वघासरुपेण तु विशिष्टतया तदुपदिप्टवानिल्यनंतरमेवायास्यति। अनर्थोपशमं साक्षाद्रक्तियोग इति तर्माद्द्वयोरपि तत्तत्समंजसं ज़्रेयम्। ननु माया खड़ु शक्ति: शान्तेश्र कार्यक्षमव्वं तच्च धर्मविरोष: तस्य कथं लज्जादिकम्। उच्यते, एवं स्यपि भगवति तासां रा्तीनामधिष्टात्देक्यः श्रूयन्ते। यथा केनोपनिणदि महेन्द्रमाययोः संवाद़ः। तदास्ताम्। प्रत्तुतं प्रस्तूयते। तन्र जीवस्य ताह्रूाचिद्रूपव्वेपि परमेश्ररतो वैलक्षण्यं तद़काश्रयामिति यया संमोहित इति च दर्शायति। यर्होंव यदेकं चिद्रूपं धह्ब मायाश्रयतावलितं विद्यामयं तर्होव तन्मायाविषयतापन्नमविद्यापरिभूतं चेल्ययुक्तमिति जीवेइवरविभागोऽवगतः। ततश्र स्वरुपसामर्थर्यैलक्ष्षण्येन तद्द्दितयं मिथो विलक्षणस्वरूपमेवेल्यागतम्। न चोपाधितारतम्यमयपरिच्छेदप्रतिबिबत्वाद्वित्यवस्यया तयोरिभागः स्यात्। तत्र यद्युपाधेरनाविद्चकत्वेन वासवत्वंं तर्होविषयस्य तस्य परिच्छेद्विषयत्वासंभवः। निर्द्दर्मकस्य ठ्यापकस्य निरवयवस्य च प्रतिबिंक्त्वायोगोऽव्युपाधिसम्बन्धाभावाद्विम्बप्रतिबिम्बभेद़ाभावाद् ह्र्यत्वाभावान्व। उपाधिपरिचिच्छन्नाकाझस्य-



मानत्वादाविद्यकट्वमेवेति। घटाकाशादिषु बास्तवोपाधिमयतदर्शानया न तेषामत्रास्तवस्वमच्रांतोपजीविनां सिद्धांतः सिद्धर्यति। घटमानाघटमानयोः संगतेः कर्तुमशक्यत्वात्। ततः्र तेषां सर्वमविच्चाविल्यास एवेति स्रूपपमप्रपेन तेन तत्तद्वृचवस्यापयितुम-
 जीवः पुनस्तदेवाविय्याकलिपतोपाधौ तस्यामीश्वएाख्यायां विद्येति तथा विद्यावत्तेपि मायित्वमिल्यसमंजसा च कल्पना स्यादिस्याघनुसंजेयम्। किं च यच्यन्रभेद्वाद् एव तात्पर्यमभविष्यत्तर्होकमेव चह्माडज्ञानेन भिन्नं ज्ञानेन तु तस्य भेदमयदुःखं विल्रीयते
 प्रतिपादकशाख्राण्यपि करंचित्साह्टर्येन गोण्यैव वृत्रा प्रवर्त्तररन्। 'अंबुवदग्रह्रणान्न तथात्वं वृद्विह्दासभात्त्वमंतर्भावादुभयसा-

 ससमाधिलव्धसिद्धांतयोजनाय योजनीयानि। तदेवं मायाश्रितत्वमायामोहितत्वाम्यां स्थिते तयोर्मे़े तद्नजनस्याभिंचेयत्वमायातम्।
 योग्गद्वमिति प्रयोजनं च स्यापितमिति संदर्भः। विश्वनाथस्तु-ननु भगवद्रूपुणलीलामाधुर्यवर्णनाथं भगव₹र्शननमपेक्षणीयमेव ठ्यासस्य मायादर्शानं किमर्थं तत्राह यगा संमोहित इति। अगमर्थ:-यदर्थं श्रीभागवतं प्रारिष्सितं स जीवो मायारोगग्रस्तः कथं स्वयं स्वाद्युतु नन्माधुर्यम्, अतस्तस्य रोगद़र्शनं विना चिकिस्सा न भवति। तया च विना रोगिणस्तस्य कथमौषधपष्ययोणर्यवस्थेति मायाजीवावपि ट्रब्दुमवर्यमेवापेक्षणीयाविति यया संमोहितः स्वरुपावरणविक्षेपा्यां अमितः परोपि तस्या मायाया गुणन्रया-

 सच्चिदानंद् ईेख्यर इलयर्थः। यस्तु स्वाविद्यया स्वरुपाइ्ञानेनाच्छादितः स जीवः क्लेशसमूहखनिः अर्दितः स्वारीनीकृतः स्वर्मिन्नाविर्भूतः परानंद़ो यस्य स तथेतीशविशोषणम्। स्वस्मिन्नाविर्भूतानि यानि खुदुःखन्यन्यत्यंतिकदुःख्यानि तेषां भू: क्षेत्र्मिति जीववि-
 इचेति स्वाह्चुत्थविपर्यंसमवभेद्जभीझुुचस्ता जुषन्यन्मायया तिष्वति मेदादाद्यं शोकर्ष मवत्येन्न "द्वितीयाद्दै भयं भर्वति" "अनीशया
 रुयामिमां संहितां प्रवर्त्तितवानिग्याह-अनर्थोपश्ममिति। भर्क्तियोगोत्र कीर्त्तनश्रवणाद्धिक्रक्षणः। साधनभक्तिर्न तु प्रेमलक्ष्षणः। अनुछानं ह्युपदेशापेक्ष्ं प्रे तु तत्र्पादापेक्ष्रमिति। तथापि तस्य तत्र्पादहेतोस्तव्प्रमफलगर्भव्वात्साक्षादे़ेवानर्थोपशमनत्वं नत्वन्यसापेक्षत्वेन "यत्कर्मभिर्यत्तपसा"इल्यादेः। ज्ञानादे़्तु मक्तिसापेक्ष्व्वमेव "भ्रेयःस्रृतिं भक्तिमुद्स्य" इस्यादे़। अथवाऽनर्थस्य
 यस्तं भक्तियोग़मपइगत्। अन्र दर्रीनेऽयं कमः। प्रथमं भगवन्तमपइगत्। पूर्णोतिपदुप्रयोगादृंशान्विना कथं पूर्णन्च्वमिति तदूंशा-
 fिच्छक्तिमपरयत्। पृष्डे बहिरंगां मायां शाक्तिमपश्यत्। तया मोहितां जीवशान्ति तद्नंतरमपइयत्। तस्यास्तन्मोहनिवर्विकां सर्वनोपि महतीं चिच्छक्तिमुख्यों भक्तिरूपां शाक्तिमनुग्रहशक्तिविलासभूतां भगवतो वशायित्रों भगवत्येवापश्यत्। तदेत त्सर्वं स्वयं चछ्धाऽजानतो लोकस्यार्थ सात्वतसंहितामेतत्सर्वंत्त्वप्रकाशिकां श्रीभागवताख्यां चक्। "ईईशः स्वतंत्रश्चित्रिंधुः सर्वंच्याप्येक एव हि। जीवोधीनश्वित्कणोपि स्वोपाधिक्यापिशक्तिकः।। अनेकोडविग्ययोपात्तस्यक्काविद्योपि कर्हिंचित्। माया त्वचित्रधानं चाविद्या विद्येति सा
 इसर्थ इति। श्रोतुमुद्यतस्य चेद्ञन्तितरत्पद्येत। श्रुतायां तस्यां चेद्भक्तिः स्यार्त्तीि किमु वक्तन्यमिति भावः। संदूर्भः-अथ प्रयोजनं स्पष्चयितुं पूर्वोक्तस्य पूर्णपुंरुषस्य च श्रीक्ठठणरूपत्वं ठ्यअंजितुं ग्रंभफलनिर्दे शद्वारा तन्र तदुनुभावांतरं प्रतिपाद्यन्नाह-यस्यामिति। भक्तिः प्रेमा श्रवणरुपगा साधनभत्तया साध्यत्वत्व् उस्पघ्यत आविर्भवति। तस्यानुपंगिकं गुणमाह-रोकेति। अन्रैषां संसकारोपि

 तिनां चासंख्यल्रोकानां तन्नामश्रवगमात्रेण यः प्रथमप्रतीतिविषयः स्यात्तथा तन्नाम्नः प्रथमाक्षरमान्नं मंख्रय कल्पमानं यस्याभिमुख्याय स्यात्तदाकारामिल्यर्थः। आहुश्व नामकौमुदीकाराः-कृष्यान्द्यस्य तमाल्टर्यामलत्विषि श्रीगझोदास्तनंधये परन्रह्माणि रुढिरि’ति। विश्वनाथरतु संहितायाः श्रियःसाधनच्वमाह। यस्यां श्रूयमाणायां किं पुनः भ्रुतायां कितरां कीच्र्यमानायां कितंतमां
 संहितं फलं संसारनिवृत्तिः। सा च भक्तानामेव भवतीलाह-रोकेलाद्यि 11 ७।। \% अथ तर्यैन्न प्रयोजनस्य म्रेग्गो घहा-
 पूर्वमिप्टवर्तुकः पिन्राद्रिवइयमेव पुत्रादिकं तत्तदा₹्चाद्यिनुं प्रयतते इलाह-स संहितामिति। कृत्वनुक्रम्य चेति प्रथमतः ख्वयं संक्षिप्तभक्तिकं कृता पश्रान्नारदोपदेशादन नुक्रमेण श्रीभगवदुत्तयैकप्रधानतयाऽनुक्रम्य संझोध्येत्यर्थः। स च नारद़ोपदेशः श्रीकृषणां-
 प्यधर्मे प्रवृत्तेः। यत एव व्यासस्य चित्ताप्रसादःः। तदुक्तं "जुगुद्सितं धर्मकेतेनुशासतः" इलन्न "न मन्यते त₹्य निवारणं जनः" इति कलिय्युगान्पूर्वेव चित्ताप्र सादे न मंस्यत इति प्रयुज्येत। अतस्तद्वैव पूर्वनिर्मितस्यैव श्रीभागवतस्यानुक्रमणम्। तदुक्षं "कृषणे स्वामोपगते" इसन्र "पुराणार्कोधुनोदितः" इति । अत एवेद्दं श्रीमद्धागवतं भागवतानंतरं यद्रत्र श्रूयते यचान्यच्राष्टाद़शपुराणानंतरं भागवतमिति तद् द्वयमपि संगतं स्यात्। निबृत्तिनिरतं व्रह्सानुभविनमपि॥८॥

## श्रीराधारमणद् सगोस्वामिचिरचिता दीपनी ठ्याख्या

तश्र अपइयदिति भक्तियोगेनेत्यादिपूर्व्वश्रोकोक्तक्रियायामन्वयः। ह्लादिन्येति। ह्लादिनी परमानन्द्वयी राक्तिः तया संविदा़ ज्ञानेन। स्वाविद्या स्वाज्ञानम्। श्रोकान्तरक्श। "अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या अर्वे स्वमिति या मतिः। साविचा तनकृतो बन्ध-
 एतत् सहवं छद्धा एवम् अजानतो लोकस्य हिताय भागवतीं संहितां चक्के। ६-९॥

## श्रीमद्वीरराघनव्याख्या

मायां विशिनप्टि ययेति। परोऽपि मायाख्ययक्रकृतेविलक्षणोऽपि जीवो यया मायया मोहितः त्रिगुणात्मकं गुणन्रयपरिणामात्मकं झारीएमेवात्मानं मनुते मन्यते तक्कृतं देहात्मभ्रमकृतमनर्थं च तापन्रयस्वरूपं प्रतिपचते।॥ ॥ \% \% कंच अनर्थोपशामं तापत्रयरूपानर्थोपश्शमनाॅमकमुपायमजानतो लोकस्याधोक्षजे भक्तियोगमेवानर्थोपशामं विद्वान्सर्वज्ञानवान् ठ्यासोऽपइयदिसनुषुंगः। भगवद्धक्तियोगमेवानर्थोपश्मनोपायत्वेन निश्रितचानिल्यर्थः। ततः सात्वतसंह्रितां भीभागवतरुपां संहितां, संहितासंदर्भविशेषः सातवतशब्दस्तु पुरस्तादेव निरक्तः॥६॥ \# तामेव विशिनष्टि यस्यामिति। यस्यां सात्वतसंहितायां श्रूगमाणायां शोकाद्यपर्हतररि परमपुरेे कृष्णे भक्तिरुप्पद्यते, ततो मोहो नाम "अनात्मन्यात्मबुद्यिर्या अरवे स्वमिति या
 स ठ्यासोऽतुक्यम्य विवक्षितार्थान् कमविशोषेण विन्यस्य तदनुकमेणैनेमां संहितां कृत्वा सुतं शुकमध्यापयमास। म्रश्नावसरदानाय
 याथाइन्य्यननसीलम् ॥ 11 ॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्ना चली।

अनिर्वाच्याविद्या माया नाम अतः कथं बंधकशक्तिरियमिल्याशांक्य अनिर्वाच्यायाः अर्थक्कियायोगगादस्यस्तद्दर्शनादत्र बंधकशक्तिरेवोच्यत इ्यभिप्रेयाह ययेति। परोडपि त्रिगुणात्मकम्रकृतेरन्योपि यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं त्रिगुणोपादानकदेहर्पं मनुते तबकृतं मायाकृतं ताह्दामानकृतं वा जननमरणाद्यनर्थमहं कर्तेय्यनधं चाभिपद्यत इलन्वयः। तस्मादेवंविधमायाबंधनिवर्तकमपरोक्षज्ञानद्वारा भक्तियोगमद्राक्षीदिति भाचः॥५॥ \% \% ततः किमकरोदिति तत्राह अनर्थेति। तन्निवृत्तिसाधनमाहेति
 नाइयति इ्यनर्थोपशममधोक्षजे भक्तियोगं विद्वान् महत्वज्ञानपूर्वकप्रेमलक्षणगफक्तियोगप्रदर्शंनाय सात्वतसंहितां चक इन्येकान्वयः $\|६\|$ ॠ अनया कथं भक्तिरुपद्यत इति तत्राह यस्यामिति \|७\| \# अनुक्रस्य संशोध्य न ववद्यवुद्वया निपृत्तिनिर्तमिल्यस्य फलाभिसंधिरहितमिल्यर्थः॥ ८॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः क्रमसन्दर्भः

अथ अभिवेयस्य प्रयोजनस्य च स्थापकं जीवस्य स्वरूपत एव परमेग्बराह्वैखक्षण्यमप₹यदियाह् ययेति। यया मायया संमोहितो जीवः स्वयं चिद्यूपत्वेन त्रिगुणात्मकाज्जडात् परोऽपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं जडं देहादिसंघातं मनुते। तन्मननकृतमनथं संसारण्यसनख्चभिपद्यते। तद्वेवं जीवस्य चिद्दूपत्वेऽपि यया संमोहित हूति मनुत इति स्वरूपभूतज्ञानशालिल्वं व्यनक्कि। प्रकारैकरूपस्य तेजसः स्वपरप्रकाशानशक्तिवत्। "अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव" इति शीगीतादिभ्यः। तदेववमुपाधेरेव जीवत्वं तन्नाइस्यैव च मोक्षत्र्ंमिति मतान्तरं परिह्तववन्। अन्र य्या संमोहित इल्यनेन तस्या एव तत्र कर्तृंव्वम्। भगवतस्तु तत्रोदासीनत्वं मतम् । वक्ष्यते च "वित्रजमानया यस्य स्यातुमीक्षापथेऽमुया। विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः" इति। अत्र विलजजमानयेल्यनेनेद्म/याति। तस्या जीवसंमोहनं कर्म श्रीभगवते न रोचते इति यद्यपि सा ख्वं जानाति तथापि "भयं
 स्कुणणमस्वस्पावेशं च करोति। श्रीभगवंश्रानादित एव भक्तायं प्रपख्वाधिकारिण्यां स्स्यं दाक्ष्षिण्यं लंघितुं न झभनोति तथा







 तयोरिभागः स्यात्। तन यचुपाविरनाविचकत्वेन वास्तबव्वं तर्घविषयस्य तस्य परिच्छेद्विषपयव्वासम्भवः। निर्द्रमंकस्य क्यापकस्य


 घटमानव्वादावि्यिक्वमेवेति घटाकाशादेषु वास्तवोपाधिमयतदर्दर्तया न तेषामवास्तवस्वक्नह्रान्तोपजीविनों सिद्वान्तः सिध्यति, घटमानाघटमानयोः संगतेः कर्गुमशक्यव्वात्। ततश् तेषां तत्तस्सर्वमविद्याविलास एवेति सरूपमप्राप्तेन तेने तेन तत्तद्वणवस्या-







 वाप्रे मुहुरापि ते़ेतद्वन्याससमाधिलन्धसिद्धान्तयोजनाय योजनीयानि। तदेवं मायाधितव्वमायामोहितव्वाश्यां सिते तयोर्मेंदे




 मुदल्ये"यादे़ः। अथवा अनर्थंस्य संसारण्यसनस्य तावत् साक्षात् अठ्यवधानेनोपशमनमू। सम्मोहादविद्यय्य तु प्रेमाख्यस्पीयफळ-





 चासंख्यळोकानां तन्वामभ्रवणात्रेण यः प्रथमपतीतिविषयः स्यात् तथा तन्नान्नः प्रथमाक्षरमात्रं मन्त्रय कल्पमानं गस्याभिमुख्याय

 उम्भनाय तामध्यापयामासेयाह संहूतामिति। क्वानुकर्म चेति विवृतमस्ति। घह्यानन्दानुभवनिमअन्त्वानिवृद्तिनियतं, सर्वंतो निदृत्तौ निरतं त्राइ्यभिचारिणमपीलयर्थः॥ ८-९॥

## श्रममद्विश्वन्नाथचक्रवर्तिकता सारार्थंदर्शिनी।

ननु भगवदूपगुणलीलामाधुर्यवर्णर्णार्थ भगच६र्शांनमपेक्षणीयमेव व्यासस्य मायादर्शांनं किमर्थ तत्राह यया सम्मोहित इति। अयमर्थः यदर्थं श्रीभागवतमारिप्सितं स जीवो मायारोगग्रस्तः कथं स्वयं स्वाद्यतु तन्माधुर्र्यम्। अतस्तस्य रोगद़र्शनं विना विचिकिस्सा न भवरित तथा च विना रोगिणस्तस्य कथमौषधिपथ्ययोठर्य वस्थेति मायाजीवावपि द्रष्टुमवइयमेवापेक्षणीयाविति। यया सम्मोहितः स्वहुपावरणविक्षेपांम्यां अ्रमितः परोऽपि तस्या माय्याया गुणत्रयातिरिक्कोऽपि ततूकृतं गुणकृतमनर्थं तद़िमानेन
 कमो क्षेयः। प्रथमं भगवन्तमपइग्रत्। पूर्णति पद्रयोगाद़ंशान् विना कथं पूर्णत्वमिति तदुंशान् पुरुषावतारगुणावतारार्दीन् अपइयत्। पूर्तिमत्त्वं पूर्णत्वमिति पूर्तिरुपं घह्म अपइ्यत्। ततुकांतिभूतों विमलोरकर्षिण्याद्यनेकप्रभेदवतीं चिच्छक्तिमपइयत्। पृष्टे बहिरंगां मायाइक्तिमपइयत्। तया मोहितां जीचशांक्ति तदनन्तरमपइगत्। तस्यास्तन्मोहिनिर्तिकां सर्वंत। ऽति महतीं चिच्छक्किमुख्यां भक्तिरूपां शाक्तिमनुग्रहशक्तिविलासमूतां भगवतोडपि वशायित्रों भगवत्येवापश्यत्। तदे़तत् सर्वं स्वयं छश्वा अजानतो लोकर्यार्थे सात्वतसंहिताम् एतन् सर्वतन्वश्रकाशिकां श्रीभागवताख्यां चक्रे। "हीराः स्वतंत्रशिवन्सिन्धुः सर्वचयाएयेक एव हि। जीवाइधीनत्रित्कणोडपि स्वापािक्यापिशक्तिक: । अनेकोडविच्योपात्तस्यक्ताविद्योऽपि कर्हिचित्। माया त्वचित् प्रधानश्चाविद्याविद्योति सा त्रिधा $1 / "$ ईश्यरजीवमायाजगतां स्वरूपशार्तेर्मेइच हक्षणप्रमाणादिकं वेद्रतुतिक्याख्यायां उ्यक्तीभविष्यति 11 ६॥ संहिताया: प्रेमसाधनस्वमाह्र। यस्यां श्रूयमाणायामेव किं पुनः श्रुतायां किन्तरां कीर्यमानायां किन्तमां
 संहितं फलं संसारनिवृत्तिः, साच भक्तानामेव भवतीत्याह रोंकेयादि $\|v\|$ अथ तस्यैव प्रयोजनस्य प्रेम्णो घह्नानन्दानुभवादपि परमतबमनुभूतवानेव यतस्ताह्टां शुकमपि प्रेमानन्द्स्य वैशिष्ट्योपलन्मनाय तामध्यापयामास। लोके हि स्वादितापूर्वर्वमिष्टवस्तुकः वित्रादि: स्वयमेत्र पुत्रादिकं तत्तदास्बाद़यितुं प्रयतते इत्याह स संहितामिति, कृत्वानुक्रम्य चेति। प्रथमतः स्वयं
 न्तद्वानानन्तरं परीक्ष्तिक्रत्तृ ककलिनिम्रहात् पूर्वं ज़ेयः, तद्वैव कलिना स्वाधिकारारन्मे स्वपाबलयप्रकटनात् धार्मिकाणामपि शास्यदर्रीनामप्यधर्मे प्रवृत्तेः, यत एव क्यासस्य चित्ताप्रसादः। यदुईंज‘जुगुप्सितं धर्मकतेडनुशासत’ इलन्यन्न मन्यते तस्य निवारणं जन' इति । कडियुगात् पूर्वमेव चित्ताप्रसादे न मंस्यंत इति प्रयुज्येत। अतस्तद्वेव पूर्वनिर्मितस्यैव श्रीभागवतस्यानुक्रमग्। यदुकम् ‘कृऽणे स्वधामोपगते' इसन्र 'पुराणार्कोडधुनोदित’ छति। अत एवेदं श्रीमद्धागवतं भागवतानन्तरं यद्नत्र श्रूयते चचान्यत्र अष्टादरापुराणानन्तरं भागवतमिति तद्द्वयमपि संगतं स्यात्। निवृत्तिनिरतं ह्रह्मानुभविनमपि ॥८॥

## श्रीमच्छुकदे वक्ततः सिद्धान्तप्रद्रीपः।

जीवः पर्मात्मनोंडराभूतः परोडपि देहादिविल्क्षणोपि यया मोहित आव्मानं त्रिगुणात्मकं देहं मनुते मन्यते जीवलक्षणमुक्षंपूर्वाचार्येण 'ज्ञानस्वसूपं च हरेरधीनं रारीटसंयोगवियोगयोग्यम्। अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं ज्ञातृत्ववंतं यद्नंतमाहुः ।। अनादिमायापरियुकरूपं त्वेनं विदुर्वै भगवत्रसादादि'"ति। विस्तरत्तु सूत्रभाइये वेदांतकौसुभे द्रष्टत्यः। तत्कथं देहात्माभिमानकृतमनर्थमभिपद्यते प्राप्नोति 11 \& $\%$ अनर्थम्। जन्ममरणादिसंतापमुपशामयतीय्यनर्थोपश्रं अक्तियोगं चापश्यत् "मद्रकएतद्विशाय मद्धावायोपपदते" इति श्रीभगवदुकं तद्भावापर्तिरूं फलमप्यपर्यत्साधनस्य साध्यलक्षकर्वात्। तथा चोपास्यपुरुषं तदुपासकं जीवं मायां तल्रातौो विरोधिनीं भक्तिरसं फलं चेल्यर्थंचकमपइयतू। अन्येपि साधनादौौ विगोधिनो मायोपलक्षिता ज़्या:, ते चाये Fकुटीभविष्यन्ति। हल्येचमर्थपंचकमजानतो लोकस्यार्थ। सदूगवानुपास्यतयास्ति येषां ते संवंतः सत्वंत एवःसात्वताः, गक्षसवायसादिवत्त्वार्थे अण्, तेषां संदिता भागवतरुपा नामर्थंपकोोधिनीं सात्वतसंहितां चके। वर्ध्यति च"भ्धममद्रागवतं पुराणतिलकं यद्वैधगवानां धनमि"ति ॥६-८।।

## श्रममद्धह्धमाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्या ख्या

तस्या: कार्यं चापइयत् युया संमोहित इनि । यद्चाि प्रपंचोडपि तस्या: कार्यं तथापि तत्र कारणतवेन तस्या अन्वयः, संमोहने तु कर्तूवेन स्वातंच्यात्। एतद्वेवाह ययेति। वस्तुतो जीवोपि चह्मैवेति परोपि पकरतेर्नियामकोपि त्रिगुणाह्मकं गुणत्र्यभावप्नन्नं जड़ुपं मन्यते तत्कृतं च अनर्थ जन्ममरणादि प्राध्नोति $11 \times 11 \%$ तन्र निस्तारोपायं चापइयदिस्याह अनर्थोपराममिति। ज्ञानकाशाया मायया मोह इति न ज्ञाने विश्वास: कतु शाक्रः। ननु सा बनैरुत्पन्नं ज्ञान अकस्मादुतपन्ना मायेति संदेहो न भविष्यतीति चेत् साधनानामपि द्विरुपत्वात् कात्र्न्यैंनानभिउगक्तत्वादिभिः तनिर्णर्णेपि न साक्षात्तस्यानर्थनिवर्तकरवं गथा दर्पणे मुखं नास्तीति प्रतीतिद्धाढर्चेऽपि द्पर्परुपद़ोषस्य विस्यमानरवात् कद़ापि न मुखाभावप्रतीतिः। दर्पणाभावश्व न झानसाध्यः, तथा मूलमूताया

विद्यमानत्वान्न कदापग्यर्थनित्तित्तिः शास््राप्रामाण्येन समाधिना ज़ानेऽपि जाते पुनर्मायया मोह: "ज्ञानिनामपि चेतांसी"ति वाक्यात्। शास्त्रं तु भक्तिद्वारा साधकं वद्ति साक्षाद्रच्तयात्रानर्थनिवृत्तौं ज्ञानमिति "मामेन ये प्रपघंते मायामेतां तरंति ते" एन्रकारेण सर्वेषामनुपायत्वमाह-हि अतः साक्षादनर्थनिदृत्तिहेतुर्भाक्तरेव हेष्ट सा लौकिकी कर्म वेति तद्वघावृत्र्यर्थमधोक्षज इति इंद्रियातीते भाक्तिः शार्त्रीय इव । अनेन वस्तुत एव पदार्थाः नान्ग्थेति बोधितम्, अन्यथा पदार्थनिनूपणं तु ऋषीगां बुद्विद्रोषात् योगोजि राजसादिभिस्तद्भावापन्न इति न वस्तुयाथाल्क्यं बोधयति। अन्यथा विवादो न स्यात्। तस्माद्भगवद्वाक्येन वेदेन वा संचाद़ी योगजधर्मः पदार्थ्यायात्म्यं बोधगति नान्यस्तस्मान्नारदवाक्येन फलसंबादिना भगवदूवाक्रेन संवादि़ा भगवद्वानयेन संचादियोगप्रमाणमिति ज्ञाता अजानतो लोकस्यार्थे युक्तिसहितं ज्ञात्वा सात्वतसंहितां भगवत्रोक्तपदार्थप्रतिपादिकां वेदत्वाय संहितां चक्र।। ६।। \% ननु किमनया संहितया पदार्थज्ञानैर्वा कि साधनकथनेपि प्राणिनां तथाधिकाराभावात् व्यर्था संहितेत्याइांक्य तस्याः फल्याह यस्यां वै श्रूयमाणायामिति। भऋत्तुत्पत्तिपर्यंतमियं श्रोतन्या, इयं च छप्रद्वारा मक्तिजनिका, हष्टे संभवति अट्टकल्पनाया अन्यायमत्वात् यथा चास्य ट्वछटोपयोगः तदुपपादितं प्रथमश्रोके कृषणे आविर्भूते भगवति परमपूरुषे सर्वप्रमोणसमन्वये कालादिनियंतरि वा भक्तिरुत्प-
 $116 \|$ \% एवं भागवत्योटपत्तिमुचना प्रचारमाह्द स संहितामिति। संहितां भागवतीमित्यनुचाद़ः बहुसंद्यिताकरणाद्न्यन्यावुचर्थ:, अनुकमेण शोधयित्वा आनुपूरर्येण वा इदुमन्येन न प्रमृतं र्वविहयतीति स्वसहरं पुश्रमध्यापयामास । इंदं दोषवता न प्रसृतं भविहयतीति मननादवगल्य मुक्तं शुकमध्यापयामास। मुक्षोपि लीलया लोकानुवर्तीं ईेख्यवत्त् तेनापि नास्य पचारो भविष्यतीति तद्र्थमाहु निवृत्तिनिरतमिति ॥८॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुवोधिन्रापकाशः

अनर्थोपशममित्यन्न। ननु मोहस्याज्ञानकार्यत्वाज्ञानेनैव तनिवृत्तिसम्मवेन मोहिनिर्तकतया ज्ञानस्यैव दुर्शंनं युक्तमित ति कुतो भक्केस्तथाव्वेन दर्शनमिल्याकाब्कायां ज्ञानस्यातथाषंत्वं भक्तस्तथाषंवं च व्युतपाद्यन्ति ज्ञानकार्येत्यादि। इतीति। अतो ज्ञानस्वरूपस्य सन्दिग्धत्वादियर्यःः। दिरूपच्वादिति । 'आगमोर्थः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च। धयानं मन्त्रोथ संखकारे।
 सात्रिवकरन्तज़ानोक्तया वृद्रानामपि बहुचिधत्वेन तथात्वादिएर्थः। ननु मायाझानोपायः सन्ध्याधिकरणे ठगासपद्दैरक्त छृति तदुनुसारेण ज्ञातायां तद्विलक्षणतया ज्ञानस्वरूपमपि ज्ञास्यत इल्यत आहु: कात्स्र्ये नेल्याढ़ि। आदिपदेन बाधाभावः शास्त्रस्वाद़: फलसम्वाद्य सद्र्ग्यहते। अनर्थनिवर्तकत्वमिति जन्मादिनिवर्तकत्वमिति। जन्मादिनिवर्तकर्वं कुतो नेल्याकांक्षायामाहु: यथेयादि । नन्वनर्थप्राप्तिजनको मोहत्रेज्ञानेन निवृत्तः, तदा मायाया चिद्यमानत्वेप्यकिक्रित्करत्वम्, अन्यथा ज्ञानेनानर्थनिवृत्तिबोधकानां शास्ताणामप्रामाप्यम्रसझेन महानुपप्रव्रः स्यादित्यत आहुः शास्त्रे्यादि । तथा चातो मायानिवृत्तिरावइयकैवेल्यर्थं। तर्हि रास्तस्य का गतिरित्यत आहुः श्रास्रं विव्यादि। साधकमिति ज्ञानसाघकम्। ज्ञानमिति। उत्पय्यत इति रोषः। अत्र प्रमाणमाहुः मामेवेत्यादि । शास्यीय इवेति। शास्रीये धर्मे यथा श्रद्धा, तथेत्यर्थः। ननु यद्येवमेव पदार्थाः, तद़ान्येपामपि ऋपीगां योगिनां तथा भासेरन्, यदि भासेरन्, तदा तथोच्येरन्, यतो नैवम्, अतो नैवमिति शाङ्रायामाहु: अन्यथेत्यादि । राजसादिभि-

 त्याख्यानेनोत्तममध्यमप्रथमाधिकारिणां भक्किविषय उत्को ज़ेयः। स्वतन्त्रस्येति। इदं ‘पुंस’ इत्यस्य ठ्याख्यानम। स्वातन्ड्यं चात्र देवतान्तरे साधनान्तरे च निष्धराहित्यं बोध्यम् $\|v\|$ \% संहितमित्यत्र। अन्यह्याहृच्यर्थ ह़ति। संहितन्तरपाठनादिठयावृर्यर्थः। अनुक्रमेण शोधयिट्वेति। यथाक्रममुक्तानुक्तदुरुक्तचिन्तां कृत्वा। अयं पक्ष्त श्रीधरोक्तः। अस्मिन् पक्षे समावे: सदोषत्वमायातीटरुच्या पक्षान्तरमाहु: आनुपूर्यें एा वेति। समाधौ क्रियमाणे सर्वा लीला युगपदेव भाता इति पूर्व भानानुसारेणोक्तवाषि पश्राद्यथास्थनं तन्निबन्धनं आनुपूठर्यं तत्कृत्वेल्यर्थः। पाठनंतु द्वाद्रानामपि ₹कन्धानां भाति। आरम्मे एव 'शुकमुखाद्मृतद्रवे'ति कथनात् समातौ सूतेनापि ‘करैमै येने’ति इलोके ‘योगोन्द्राग तदात्मना च भगवद्राताये’ति कथनाचं। लोकानुवर्तीति। चेदिति शोषः 11 ८।

## श्रीगिरिधरक्तना बालप्रबोधिनी

 रोगकारणज्ञानं विना तद़ोपधविधानमशक्यं तथा सर्वानर्थमल्लमाय|ज्ञानं विना तन्निवृत्युपायविधांनमष्यझाक्यमिति मायाद़र्शनं युक्तमेवेति सूचयन्नाह-ययेति। यया मायया सम्मोहितः स्वरूपावरणेन विक्षिलो जीवः परोऽपि बस्तुनो मायागुणन्नयात्न् व्यति-


बुभुक्षितोऽहमिल्यादिव्यवहारस्य प्रसिद्धत्वान्। तक्कृतं देहाच्चात्माभिमानकृतमनर्ध पुण्यपापजन्ममरणादिद्वारा आध्यात्मिकादि－ तापत्रयं चाभिपद्यते प्रमोंति ॥\＆॥\％अनर्थोपशमं अनर्थनिवर्त्तंकं च अधोक्षजे लौकिकेन्द्रियजन्यज्ञानागोचरे भगवति साक्षाइक्तियोगमप₹यदिल्यनुषछ्वेणान्वयः। तत्तरफलाभिसन्धिना कृतस्य माक्तियोगस्य तत्तृफलहेतुत्वेन अनर्थोपशामकत्वाभावात्
 संहितां श्रीभागवताख्यां चक्ऋ इल्यन्बयः। अनेन इलोकत्रयेण विद्याशक््या मायानियन्ता निय्याविर्भूतपरमानन्द्र्वरूप：सर्वंजः सर्वशाक्ति：परमेख्याः तन्मायया सम्मोहितस्तिरोमूतस्वस्पानन्द्त्तद्विपरीताजत्वाद्धिधर्मो जीवः，तस्य च भगवद्रक्ल्या मायानिवृत्त्या मोक्ष इति संक्षेपतो भागवतार्थो दर्शितः। कचिदेतद्विरद्धवाक्यं तु मतान्तरेणाऽनुवाद्मान्रमित्यनुसन्जेयम् ॥ \＆॥ \％\％भकेंरेवानर्थनिवर्तकव्वात् संह्तिताकरणेन किमियत्यत आह－यस्यामिति। वा इलवधारणे। यस्यं भागवत－ संहितायां श्रूयमाणायामेव पुंसां वर्णाश्रमादिहीनानामपि कृषणे भक्तिरूपप्वते इलयन्वयः। भक्तेः प्रभावमाह－रोकेल्याढ़ि। कथमेवं तत्रभाव इस्यपेक्षायां श्रीकृषणम्य सर्बोल्कृष्रवादि़्यमिम्रेय कृषणं विशिनष्टि－परमपूरषे इति। झोकमोह्मयावहेलयनेन ज्ञानैवैराग्यसाहित्यं भक्तेर्ल्द््यते।＇वायुद्देवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयल्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्त्वद्हैतुकम्॥ ज्ञानं यत्तदरीनं है भक्तियोगसमन्वितम $\mid$＇भक्तिः परेशानुभवो विर्रांक्तरेषा च्चिक एककालं भवति।＇तरति शोकमार्मावत्＇।＇मयं द्रितीयाभिनिवेशतः स्यात्र＇इ्यादिवाक्येंयस्तथा निश्वयावृ। अन्र भ्रूयमाणायामेव यदि भक्तिरुप्पघेत तदा किं पुनः श्रुतायां किन्तरां कीर्थ्यमानायां किन्तमां कीर्तितायामिल्याद्युत्तरोत्तरं कैमुल्यन्यायो द्रितः ॥ै॥\％एवं श्रीभागवतोत्प्त्तिमुक्त्वा तत्र्रचारमाहु－स इति। स ठ्यासो भागवतीं संहितां कृत्वा समाधौ ताबद् छ्द्धा लीलादर्शनानुसारेण लिखित्वा ततोऽनुकम्य च आनुपूर्येण यथाख्यानकमेण विन्यस्य च शुकमध्यापयामासेल्यन्वयः। लोके हि सर्वत उत्तमं वस्तु पित्रा पुत्राय दीयते। पुन्रध्याप－ नाश्चास्य पुराणादिशास्ग्रान्तरादुत्तमत्वमिति सूचयन्नाह－अत्मजमिति। ननु ग्रकस्याSSत्मजत्वेऽपि यदि तस्यानधिकारेत्वं तदा तद्ध्यापनमनुचितमेव स्यादिल्याशाङ्कण निवृंच्तिनिरतत्वात् स एव मुख्योडधिकारीयाशयेनाह－निवृत्तिनिर्तमिति। एवत्संह्हिता करणेडधिकारिपरीक्षणे च तस्य सामधर्यमस्ति मननझीलत्वादि़्याइये नाह－－मुनिरिति॥८॥

## हिन्दी अनुवाद

इसी मायासे मोहित होकर यह् जीव तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस माँ्यताके कारण होनेवाले अनथंंको भोगता है।। \％इन अनलंंकी शान्तिका साक्षत् साधन है－केवल अगवान्का भक्तियोग। परंतु संसारके लोग इस बातको नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसोंकी संहिता श्रीमझागवतकी रचना की।। ६ \％इसके श्रवणमात्से पुरुषोत्तम भगवान् श्रीक्ठणके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हों जाती है，जिससे जीवके शोक，मोट्ह और भय नष्ट हो जाते हैं $\|\bullet\|$ उन्होंने इस भागवत－संहिताका निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्रीझुकटेवजीको पढ़ाया ॥．く।।

## शौनक उताच

स वै निवृतिंनिरतः सर्वत्रोपेक्ष्को मुनिः। क्स्य वा बृहतीमेतामारमारामः समक्यसत् ॥ ९॥

## स्तु उवाच

आत्मारामाश्य म्रुनयो निर्रन्था अव्युरुक्रमें। कुर्न्त्त्यहैतुकीं मक्तिमित्थम्मूतगुणो हरिः ॥ ？०॥ होर्गुणाक्षित्रमतिर्भगवान् वादरायणिः। अष्यगान्महदाख्यानं नित्यं निष्णुजनप्रियः ॥११॥ परीक्षितोडथ राजर्षेजन्मकर्मविलापनम्। संख्थां च पाण्ुपुत्राणां वक्ष्ये क्ठष्णकथोदयम् ॥？२॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

 बुद्धिर्यर्यितरिष्यति। तदा गंतासि निर्वें श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च＂इति यद्वा पंथिरेव प्रंथः，निवृत्तहृदगयंथय इलर्यः। ननु मुक्तानां किं भत्तयेल्यादिसर्वक्षेपपरिहारार्थमाह－इ₹थंभूतगुण इति॥ १०॥ \％ननु भक्कि कुवंतु नाम，एतच्छा－ स्राभ्यासे शुकस्य किं कारणमिति। अत आह－हरेरिति। अध्यगात् अधीतवान् । विष्णुजनाः प्रियाः यस्येस्यर्थः। ठग्गाख्यानादिप्रसंगेन तत्संगतिकाम इति भावः। एतेन＂तस्य पुत्रो महायोगी＂इल्यादिना श्रुकस्य ठ्याख्याने प्रवृत्तिः कथमिति यत्पष्टं तस्योत्तरमुक्तम् ॥ १？॥ यद्यन्यव्पष्टं परीक्षितः प्रायोपवेशेन श्रणं कथमिति＂तस्य जन्म महाभ्रर्यम्＂

इ्यादिना तस्योत्तरं वक्रमाह-परीक्षित इति। विलायनं मुर्कि मृं्युं वा। संस्थां महापस्थानम्। श्रीक्ठक्गथानाम् उद्यो यथा भवति तथा ॥ ? ${ }^{2} 11$

श्रीवंशीधरकृतो भानार्थदीपिकाभकाश़
स श्रुकः उपेक्षत औदासीन्येन वर्त्तित इत्युपेक्षकः। ग्रंथेक्य इत्युक्ते।l८॥ श्रीभागवतस्यापि हेयत्वं प्रसक्कमित्यत आह-यद्वेति। इत्यर्थ इति। "भिद्यते हद्ययंय्रंथिः" इत्युक्केरयं भावः। अत्राक्षिपति-नन्विति। यद्धा निर्पंथा विधिनिषेधग्रंथातीता इति। तदुक्कं "चरेद्विधिगोचःः" इति। ननु मुक्तानों कि मत्त्या, निर्र्रंथानां किं भक्तिप्रंथेन श्रीभागवतेन, निरभिमानानां किं पुनः सेठ्यसेवकलक्षणाभिमानेन, विधिनिषेधातीतानां कि पुनः श्रीभागवतोक्तेन अक्तेर्विधिनेत्यादि-सर्वर्केपपरि-हारार्थमाह-इत्थंभूता आत्मारामाणामव्याकर्षणशीला गुणा यस्य सः। तेन मूलत एव भक्तिमाधान्याभ्यासेन घा मद्गुणानुभव एषामसित्वति सनकादिषु भगवत्कृपयैव श्रीक्ठगुणानुभवो मत्रुतस्यास्तिव्वति श्रीडुके ठ्यासस्येव भगवतो भक्तानां वा कपया। यैराहमारामैस्तद्युणनुभवयोग्यता लढधा त एवाहैतुकों भर्कि कुवंति। अन्ये व्वात्मारामाः सायुज्यार्थां अक्किं कुरंतीलहैतुकीप-
 मामभिजानाति यावान्यंग्मिस्मि तर्त्तः 1 ततो मां तत्रवतो ज्ञात्वा विशते तद्नंतरम $11 "$ इति $11 \geqslant 011 \%$ अन्राशांकतेनन्विति। इति भाव इ़ति। "संसारेस्मिन्क्षणार्द्धोपि सत्संगः शोवधिर्नूणाम्" इत्येकाद़ोक्कः। सत्समाजो हि विना शास्त्रनणघ्यर्थं न भवतील्याशायः। श्रीभगवदाज्ञया वै तच्छास्तमधीतवांस्तदुक्तं नारदपुराणे सन₹क्कुमारेण नारदाय सुमेरूपर्वते '‘आकल्पांतं तपःसंस्थौ नरनारायणावृषी। तयोर्निदेशातो ठ्यासो जनकस्तव सुत्रत।। कर्ता भागवतं शास्त्रं तद्धीष्व भुवं बज। स तप्यति तपर्त्वच्च पर्वंते गंधमादने। त्वद्वियोगेन खिन्नात्मा तं प्रसाद्य मतिप्रयम् ।। एवमुकः शुको विप्रं नम₹कृल्य चतुर्भुजम्। यथागतो निवृत्तोसी पितुरंतिकमागतम्॥ पुत्रं प्राष्य प्रह्टष्टत्मा नारायणानियोगतः। चकार संहितां दिकग्रां नानार्यानसमन्विताम् ॥ वेदतुल्यं। भागवतीं हरिभक्तिविवर्द्विनीम्। निवृत्तिनिरतं पुन्नं खुकमध्याप्यच्च ताम्।। त्वन्मुखेन समावातामष्टद्रासह्रस्र्रिक्।।" इति। अन्र विश्वनाथः-नाइदक्टपया क्याससयेव ठ्यासकृया गुकख्यापि तदूगुणमार्धुर्युननुमवो विशोषत एवाभूदित्याह-हरेरिति। हरेगुणेनाक्षिश्ता आक्षेपविषयीकृता मतिर्घहहानंदो येन सः 'धिड्ं मे मतिर्यत ईंच्रो भगवद्गुणमाधुर्ये सत्यपि एतावान्कालो नह्मानुमवेन मया वृथैव यापित.' इति। ततश्व तत्कथासौहार्देन विषणुजना एव। न तु केवल्रा आत्मारामाः प्रिया यस्य स: षहीसमासो वा। अत्र ठ्यास एव भगवद्युणामिबयंजकाजद्रीभागवतीयान्कांश्रन इलोकॉँोकद्वारा विविकारणये सदा समाधि-
 कान्क्रीभागवतीयार्जात्वा तत्रकाशकं च सपितरं ज्ञात्वा तदुंतिकमागल्य श्रीभागवतमध्येष्टेति घह्मवैवर्तोनुसारेण कथा ज्ञेया। तद्वें ठ्यासगुकौ पितापत्र्रों नह्मानुभविचूडामणी अपि विजिल्य भक्तिरेकच्छच्रमिव सर्वजगतीं चक्रे। तदृपि ये तां तथा न मन्यंते कुपथगामिनश्रौराशते यमैनैव दंड्या इति। संदुर्भस्तु-तमेवाथं श्रीझुकस्साप्यनुभवेन संवाद्यति हरेरिति। श्रीकयासादेव श्रुतेन यबिंकचिद्गुणेनाक्षिता मतिर्न्नहानंदानुभवो यस्य स पश्वाद्ध्यगात्। मह्द्विस्तीर्णसपि। ततः तः तस्कथासौहार्द्नेन नित्यं विएणुजनाः पिया यस्य तथाभूता वा तेषां प्रियो वा स्वयमभवमित्यर्थः। अयं भावः-नह्मनैवर्त्तनुसारेण पूवं तावद़यं गर्भमारम्य ध्रीकृष्णस्स सैैैितया मायानिवारकत्वं ज्ञातवान्। ततः स्वनियोजनया शीच्यासदेवेनानीतस्य तस्य दर्शानात्तान्निवारणे सति कृतार्थमन्यतया स्वयमेकान्तमेव गतवांस्तत्र श्रीठ्यासद्वेवतं वशीकर्तुं तद़नन्यसाधनं श्रीभागवतमेव ज्ञात्वा तद्यगुणातिशायप्रकाशमयांस्तदुीयपद्यविशेषान्कथंचिच्छ्रावयित्वा तेनाक्षित्रमतिं कृत्वा तदेव पूर्णमध्यापयामासेति श्रीभागवतमहिमातिशयः प्रोक्तः ।। ११।। \% \% विलापनं विपूर्वाहपेण्यंताल्ल्युट्। श्रीभागवतकथावाचनमिस्यर्थः। कृष्णकथोद्यमिल्यनेन श्रीभागवतस्य तत्रैब ताप्पर्यात्। किञ्वानेन मुख्यतया तेन पृष्टनां कष्णकथानामारंभोपि सूचितः ॥ ?र.।

## श्रीमदीरराघवच्याख्या

तत्र लबधावसरः पृच्छति रौनकः स इति। वा इस्यवधारणे, निवृत्तिनिरतः मुनिरत एव सर्वत्र श्रोतनयेषवध्येतठ्येषु चोपेक्षकः आद्ररहितः आत्मारामः परमात्मैकपरः एवंविधः कस्य वा होतोरिति शोषः। कस्माद्बेतोर्षृं हतीं विपुलामेतां संहिता-
 भगवन्मननविरोधिनी प्रत्युत तदुपयुक्तभगवस्वरूपगुणविवरणरुपत्वाद्तोऽधीतवानित्युत्तरं वक्कु तद्रक्षेः स्वरुपगुणविषयकतामाह सूत आत्माराम इति । यद्यपि मुनय आंमारामाः परमार्मैकनिश्ध अत एव निर्रथाः लौकिकार्थपबंधधारणरहिताः। अनिर्याह्या इति पाठे अरिक्ष्षणीया अपरप्रेक्षा इ्यर्थः। तथापि ते उरकमे भगवत्यहैतुकीमनन्यम्रयोजनां भर्किं कुर्वंति। सविषयाया भत्के: स्वरूपमाह इत्थमिति। इत्थंभूता एवंविधा गुणाः सस्यां तथाविधो हरिरिति एवंविधां भर्तिं कुवंतीट्यन्बयः-हरिरेवं विविध-

गुणकचिस्सरूपक इति समनुध्यानात्मकत्वाइक्तेसत्र भजनीयस्वरुपगुणविषयकज्ञानस्यपेक्षितत्वात्तद्विवरणरूपामिमां संहिताम-
 स भगवान् बादृरायरणिः ड्रुकः ‘नित्यं विष्णुजनप्रिय:' अहर्दिवमाख्यानमध्यगादधीतवान् हरेरिति हरेगुणाक्षितम इतीदं विशेषणद्वयं हेतुगर्भं विष्णोर्जना भक्ताः प्रिया यस्येति बहुत्रीहिः। अयं भावः-यद्यपिभगवद्गुणा वेदान्तेभ्योऽबगतास्तथापि "सवाध्यागयोग्यमासीत योगास्ववाध्यायवान् भवेद़""त्युक्करीत्या भगवद्गुणप्रतिपादक्रवंधसंशीलनस्यावइयापेक्षितत्वा-
 णानां विशिष्य वेद़न्तेग्योडऽगतानां वेदांतावगतगुणेम्योष्यतिशयितानामस्म।दाख्यानाद्वगमादिद्यमध्यगादिति। अनेन प्रबंधम्राशस्त्यं सूचितम् ॥ ११॥ \% तदेवं कस्मिन्दुगे प्रवृत्तेयमिल्यादिप्रश्रानामुत्तरमुक्तम् अथ तस्य पुन्रो महायोगीय्यादिप्रइनस्योत्तरं विवक्षि-
 प्रतिजानीते परीक्ष्ति इति। परीक्षितो राजर्षेजन्मकर्माणि विलायनं विल्यं च तेषां समाहारः तदुपोद्वातरूपपांडुपुत्राणां संस्यानं स्थितवृत्तांतमिनि यावत् तदेतत्सवें छणास्य भगवतः कथाया उद्य अनुप्रसक्तिरस्मिंस्तद्धद्ये। संस्यां च कुष्णकथोदयार्मिति च पाठांतरं, तदा कृणकथोदयामिति संस्याविशोषणं संस्याशब्द्यस्य यथोक्त एवार्थः। तत्र पांडुपुन्राणां संस्यां परीक्षिज्जन्मकर्माद्युपोद्वातसूपां परीक्ष्जिन्मकर्मादिकं त्वितः प्रभृतिपधानप्रतिपाघं, तटुभयानुप्रसक्ता कृष्गका। सर्वोडयं खंधः कृणप्रनंधोपोद्वातरसप इति विवेकः ॥ १२॥

## श्रीमद्विजयंचजतीर्थक्छता पद्रत्नावल्री।

अविद्वानिव शौनकश्रोदयति स वा हृति। आत्मनि रमत इ़लार्मारामो मुनिः सर्वझ्ञो मौन्नी वा अत एव सर्वं्र शिएयसंप्रहणादानुपेक्षक उदासीनबुन्दिरिवितृत्तिनितः धुकः कस्य फलस्यार्थे बृहतीं महतीमेतां समभ्गसद्वा इस्यन्वयः। चतुर्षु पुरुषार्थुपु
 हरतीत्याह आत्मारामा हति। चराब्द्रोडपर्ये। आत्मारामाः स्वरूपसुख एव रममाणा अप्यत एव निर्माह्याः निरमादे़याः मुनयः उत्तमाधिकारिणः उखक्रमे उरवः कमाः पाद़विक्षेपाः यस्य स तथा, तस्मिन् अहैतुकीं प्रयोजनविधुरामानंदूरूपां भक्ति कुवंतीति कि वर्णनीयमित्येकान्वयः। इत्थंभूतगुणः निरपेक्षमुक्तमनोवशीकरणक्षमः किमुतामुक्तमनोवशीकरणक्षमगुण इति वाच्यमिति भावः $1180 \|$ \% अतः भुकेन भागवताम्यसनं कृत्मस्याह हरेरिति। हरेरतिशयज्ञानानंदाद्युगुराक्षिता आकृष्टा मतिर्यस्य स तथोक्तः। बादरायणसुतो भगवान् नित्यं भागवतजनह्दयंगमं महद़ास्यानं आख्यायते भगवन्महिमाऽनेनेल्याख्यानं भागवतपुराणमध्यगाद्न्यंश्रास्यापयामास चेत्येकान्बयः ॥ ११॥ \% \% कस्मिन् युग इल्यादिशौनकप्रनं परिहरतीय्याए परीक्षित इति। अथ परीक्षितो राजर्षेनन्म कर्म विलापनं मरणं वक्ष्ये। तदर्थ प्रथमतः पांडुपुत्रणां संस्यां स्वर्गारोहणं युद्वादुपरितनमहाभिवेकादिमहाप्रस्थनांतां संस्यां स्थितिं च वक्ष्ये, कीहरों संस्यां क्णणकथाया उद्यो यस्यां सा तथोक्ता ताम्।। श२।।

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्भः

तमेतं श्रीवेद़व्गासम्य समाधिजातानुभवं शीशौनकप्रश्नोत्तरत्वेन विशाद्यन् सर्वात्मानुभावेन सहेतुकं संवादयति आत्मा-
 मथ्याकर्षणस्वभावो गुणो यस्य स इलर्थः $11 \% 11$ \% तमेवार्थ श्रीझुकस्याए्यनुभवेन संवादद्यति हरेंरति। श्रीव्यासादेव
 निं्यं विण्णुजनाः प्रिया यस्य तथामूतो वा तेषां प्रियो वा खवयेवाभवदिल्यर्थः। अयम्भावः-बहह्मवैवर्तानुसारेण पूर्वं तावद्यं गर्भमारम्य श्रीकृषगस्य रवैरितया मायानिवारकत्वं ज्ञातवान्। ततः स्वनियोजनया श्रीठ्यासदेवेनानीतस्य तस्य दर्शानात् तन्निवारणे सति कृतार्थम्मन्यतया ख्वयमेकांतमेव गतवान्। तत्र श्रीठ्यासदेवस्तु तं वशीकत्तुं तद्न्ग्याधनें श्रीभागवतमेव ज्ञात्वा तदूगुणातिशायफ्रकाशमयांस्तदीयपद्यविशोषान् कभक्चिच्छ्रावयित्वा तेनाक्षिप्रमतिं कर्वा तदेव पूर्णमध्यापयामासेति श्रीभागवतमह्टिमातिशाय:


## श्रीमद्विश्ननाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्वर्शिनी

कस्य वा हेतोः॥९11 \# निर्मिन्था जिज्ञासितग्रन्थेम्यो निर्गताः। यदुंक्तं "यदा़ ते मोहकलिलं बुद्धिर्ण्यतित-


रिति"। यद्वा विधिनिषेधग्रन्थातीताः। यदुक्तं ‘चरेद्विधिगोचरः’ इति तथाभूतामपि अहैतुकीं फलाभिसन्धिरहितां भर्क क्रुंति। भक्या ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः ततोपि भक्तिरित्युरः श्रेष्टः एव क्रमो यस्मिन् तस्मिन् । ननु मुक्तानां किं अक्या निर्यन्थानां किं अक्तिग्रन्थेन श्रीभागवतेन निरभिमानानां कि पुनः सेठ्यसेबकलक्षणेनाभिमानेन विधिनिपेधातीतानां किं पुनः श्रीभागवतोक्तेन भर्करविधिनेल्यादिसर्वक्षेपपरिहार्थमाह। इतथंभूतः आत्मारामाणामवयाकर्षणशीलो गुणो यस्य सः। तेन मूलत एव भर्किप्राधान्याम्यासेन वा भगवदूगुणानुभव एषामस्तिवति सनकादिषु भगवत्क्टैप श्रीकृणगुणानुभवो मस्सुतस्यास्तिवति श्रीशुके ठगासस्येव भगवतो भक्तानां वा कृपया यैरात्मारामैस्तद्गुणानुभवयोग्यता लबधा त एवाहैतुकीं भर्कि कुर्वंति। अन्ये तवात्मारामाः सायुज्यार्थ भर्किं कुर्वीत्यर्थं, अहैतुकीपद्न्यावृत्तिरनुसंघेया-यदुक्तं "नह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेतु भूतेषु मद्भक्षि लमते पराम्। अक्या मामभिजानाति यानान् यभ्रास्मि तर्चबतः। ततो मां तन्वतो ज्ञात्वा विराते तद्नंतरमि"ति $\|? 0\|$ \%
 विषगीकता मतिर्नह्मानुभवो येन सः, 'धिङ्फ मे मतिं यत ईेहोो अगवद्गुणमधधुर्र्ये सल्यपि एतावान् कालो घह्मानुमवेन मया वृर्थैच यापितः' इति। ततः तत्कथासौहार्द्रेन विषणुजना एव न तु केवला आत्मारामाः प्रिया यस्य स: घष्ठीसमासो वा। अत्र ठयास एव भगवद्गुणाभिक्पक्जकान् श्रीभागवतीयान् कांच्वन ग्रोकान् इलोकद्वारा विविक्तारणयें सदा समाधिस्थमपि शुकं श्रावयामास। तस्स्बतच्छत्तयैन भग्नसमाधिस्तन्माधुर्यार्यकृष्टचित्तसाहरां समाधिमप्याक्षिप्ग सनर्वज्ञतया तान् इलोकान् भ्रीभागवतीयान् ज्ञात्वा तत्प्रकाराकअ्च स्वपितरं ज्ञात्वा तदुन्तिकमागत्य श्रीभागवतमध्यैष्टेति जद्बावैवर्तानुसारेण कथा ज्ञेया। तद्वें ठ्यासशुकौ पितापुत्रौ नह्नानुभविचूडामणी अपि विजिल्य मक्तिरेकच्छन्रामिव सर्व्नजगतीं चक्रे। तद़पि ये तां तथा ते मन्यन्ते कुपथगमिनहौंतरा यमेनैव द्र्ड्या इति ॥ ११॥ \% एतेन तस्य पुत्रो महायोगीलाद्निना गुकस्य व्याख्याने प्रवृत्ति: कथमिति यत्पृष्टं तस्योत्तरमुक्तं यद्न्यत् प्रष्ट परीक्षितः प्रायोपवेशोन श्रवणं कथमिति तस जन्ममहाध्रव्ययमिल्यादिना तस्योत्तरमाह परीक्षित इति। विल्लपनं मृत्युं यद्वा लपेणर्यन्ताल्ल्पुट् श्रीभागवतकथावाचनमिल्यर्थः। संस्था महाप्रस्थानं कृषणकथानामुद्यो यत्र तच्चथा स्याद्धिति श्रीभागवतस्य तत्रैव तात्पर्यर्गात् ॥ ? ${ }^{1 / 1}$

## श्रीमच्दुक्द्वक्टतः सिद्धान्तप्रद्दीपः

सर्वत्रोपेक्षक; सर्वाध्ययनाध्यापनइान्यः कस्य होतोः॥९॥ आत्मारामाः परमात्मध्याननिष्टाः ध्यानविरुद्धेम्यो ग्रन्थेम्यो निर्गता अपि उरुकमे तु भक्ति ध्यानादिरुपां कुर्वन्त्येव। भक्किस्वरूपयाथात्म्यबोधाथं भक्तिबोधिनी संहिता निवृत्तितिरतैरवइयमुपा देयेति भावः। ‘यस्यां वै श्रूयमाणायां कृषणे परमपुरुष। भक्तिरुपपद्यते' इति प्रागुक्के: इत्येकः संहिताधग्यनने हेतुरुक्तः। अथैवंभूतभगवत्रतिपाद्कं ग्रन्थं निदृत्तो वा कः इरणं ब्रजेदिति हेत्वन्तरमाह्। इत्थंभूतगुणो हरिरिति $113011 \%$ द्वितीयं हेतुं विवृणोति। हरेगुणाक्ष्षप्ततिर्महदाख्यानमध्यगाद्धीतवानिति। हेत्वन्तरगमं विशेषणमाहनित्यं विष्णुजनत्रिय इति। विध्णुजनसंगतिसिद्धयेपि महदाख्यानमध्यगात् ॥१?॥ तद्वित्थं "कम्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्याने वा केन हेतुने" "्यादिप्रभ्नानामुत्तराण्युक्तानि। संप्रति तस्य पुत्रो महायोगीत्यादिप्रश्नोच्तरं वक्षंय्य ताव‘दिभिन्युसुतं सूत प्राहुर्मागवतोन्तमम्। तस्य जन्ममहाश्र्यं कर्मीणि च गुणीहि नः ॥' इति चत्वृष्टं तढुत्तरं वक्रमाह परीक्षित इति। जन्मकर्माणि च विलायनं भगवस्प्रापिर्व तेषां समाहारस्तत् कथंभूतं कृष्णकथोद्यम्। कृषणकथानां अक्तपरित्राणादिरुपाणामुद्यो यस्मात्तत् भगवदावेशोन सर्वपरित्यागपूर्वंकरारीरविसजर्जन रूपां संस्थां चकारेण भगवर्रापिं वक्ष्ये। लिंगठ्यत्ययेन कृणणकोदयां संस्थामिः्येवं योजगम् ॥ २२ ॥

## श्रीमद्धह्नमाचार्यविरचिता सुवोधिनी ब्याख्या

कदाचिद्धि प्रवृत्तिस्वभावत्वे तद्दोषेण संबंधात् न भक्तिजनिका स्यात्, विषयावेशाविषण्वावेशयोरिरोधात् एवक्ष्व मननाद्वगतमिति विचारेण ततः प्रतिपन्नं तदाह। मुनिरिति ॥ 11 \% ननु भागवतस्य विषयपरत्वे सति नाधिकार इति निवृत्तिनिरतो योजितः स च न भागवतार्थं तथाविधः, कितुतु ज्ञानार्थमिति तथा सति झाने प्रवृत्तिमात्रस्यैव बधकर्वातू यथा लककिकी प्रवृत्तिक्याज्या तथा भक्तिमार्गानुसारिणी भागवतप्रवृत्तिरपि। तथा च क्यासः स्वकार्यांतुरोधेन यघ्घपि शुकें योजयति तथापि स कथं स्बकार्यविदोषे प्रवर्तेति प्चच्छति स वै निवृत्तिनिग्त इति । भागवत्य पाठः प्रवृतिरूपः येनोपनयनवेदाध्ययनं निल्यमपि परियक्तं निवृतावेव नियतत्वात् । न च पितुर्भगवतो वानुरोधात् पठतीति वाच्यं, फलतो वा स्वरुपतो वा तदुपकारानपेक्षणात्।
 ज़ानसाधनतेनेन भागवतपाठ इति तत्राह मुनिरिति । मननमेव हि साक्षात्कारे एकवाक्यतयोक्रम्। अतः संभावितहेतूनामभावात्



विशेषणन्रगम् । चकारादन्यैन्न कियत इति न, किंतु तेपि कुणंतीयलौकिकत्वम् । अपिशब्दात् अक्तिमार्गस्थिताः मार्गातरस्यसु वैक्लव्ग्राभावात् प्रचारणसमर्थ इति स योजितः न तु मार्गस्यूभावात् निवृत्तिताट्पर्यांच उरुकम इति अलौकिकीं भक्किं कुभंतील्यनुवादः 1 तत्रोपपत्तिः-इदृध्थम्भूतगुणो हरिरिति, भगबद्रुणाः प्रवृत्तिरूपा निवृत्ति स्वभावाः परमानंदर्पूपः्र ज्ञानसूपाश्ञ तसमाद्यः कश्रित् यन्र कुच्रचित् आसक्तो भगवदूगुणुषु रमत एव सर्वप्रतिकृति-
 होरेगुंगाक्षिप्रमतिरिति । गुणानामनुपनिबद्वानां स्वघुद्दथा स्मएणकल्पनया क्केशः । उपनिबंधने तु सिद्वव्वात् सुलमं स्मरणमिति भगवद्गुणैर्वशीकृतमतिः सन् आक्षेपान्नान्यन्र वृत्तिः मत्तरिति फलं गुहीतं तेनान्यत्र विष येंद्रियसंयोगेडपि न ठ्युच्पत्तिरिति भावः।
 रिति, अतो महद्यव्याख्यानमधीतवान्। नन्वनाहूतः स्वयं गत्वा कथं प्रचारितवान् तः्राही नित्यं विष्णुजनप्रिय इति। निष्यं विष्णुजनप्रिया यस्य कामः कामिनीमिव भगवद्गुणाः स्वत्रतिश्रां भन्कं प्रापयंति, अतः सर्वंद़ा ये भगवद्भकाः अकृत्रिमनिल्यवैण-

 निरूपययतुं तादर्ण्यमपि वैष्णव एवेति तेषां पांडवानां संतल्यन्तरस्य दाहां निरुपयन् म्रजा तस्य दाहहेतुमाह परीक्षितोऽथेलाइभ्य यावदध्यायसमापि । अश्वत्थाम्नो महद्वपमानं हेतुः पुत्रांतरदाहस्तूभयन्र संरक्षायामपमानेन अपृष्टांच्यत इति पृश्रमनूच्य प्रतिजानीते परीक्षित इति। अथ भागवतनिरूपणानंतरं तचछ्होतुः परीक्षितः बीजसं₹कारार्थं जन्मकर्मंधर्मरक्षा भगवरकार्यकरणात् विलायने

 कथाप्रतिपादकरवादेतेषां बचनमू। अन्यथा त्वसंगतिः तदाहद कृष्गकथेति। कुणकथाया उद्यो यत्रेति। न हीयं भगवतः स्वतध्वरितरुपा किनि नैंमित्तिकी, अतो हेतुनिमित्तं स्वहूपोपकारिहेतुरिति तन्निरुप्यत इति भावः॥ ?२॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।

स वा इत्यत्र। उक्तमिति । मन्तक्य इति श्रुतौ हेतुंवेनोक्तमिल्यर्थःः॥९॥ \% \% आत्मरामा इत्यत्र। नन्वेषा अक्तिजनिका संहितेति भक्तिमार्गीयाणां तत्रादरात् ते किं न स्थिता दत्तान् विद्वाय ठग्रासचरणा मुक्तं रुकं त₹प्रचाराय योजितवन्त इस्यत आहु: मार्गान्तरेल्यादि $\|? 0\| \%$ हरेगुणेल्यन्न। फलं गृहीवरिति। विषयेन्द्रियसंयोगफलं ज्ञानं तद्रुणिर्गुहीत-
 पुराणात्तथेल्यर्थः। स्वप्रतिष्टर्थमिति स्वस्य प्रकर्षण स्थित्यर्थमिल्यर्थः ।। ११।। \% परीक्षित ह्हत्यन्र। परिपालितमिति। सावे क्तः परिपालनममल्यर्थः। परिपालित इृति वा पाठः। ताचदर्थर्यमित। तावदूर्थस्य मावस्तावद्र्यम्य, एवं प्कारकं परिपालनमिल्यर्थः पृष्टमिल्यादि। पृष्टं परीक्षितमनूद्य तदाहतज्जन्मादिहेत्रुकथनं प्रतिजानीत इत्यर्थः। एतेनाधिकारोक्कि प्रति हेतुतागर्भः प्रसङ सङ्भतिहक्ता ज्ञेया। ननु पाण्डवसंस्थादेर पृष्टत्वात्तुक्के कि प्रयोजनमत आहुः पुरुप्यादि । संस्यामिति। सम्यक्यितिः प्रकारम् देहल्यागपकां चेत्यर्थः। अप्रतिबन्धार्थमित्युक्ते कथं प्रर्तबन्धसंभाबनेति शाछ़ोद़ति, तन्निवृन्यर्थं प्रतिबन्धकर्वं श्फुटीकुर्वन्ति
 पाण्डुमोचनादेव। अन्यथेति सर्वथापृष्टतवे। प्रथमाधग्याये 'को वा भगवतस्तस्ये’्यनेन भगवद्यशाःभ्रवणादरस्य सूंचितववान्ना सझ्भतिरियर्थ: ॥ १२॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

ननु व्यासस्याधिकारित्वात् स्वकृतग्रन्थप्रचारार्थं तद्ध्यापनसम्मवेऽपि शुकस्येतद़ध्ययनं कर्थं सम्मवर्तीति पृच्छतिइति। वा इत्यवधारणे। स शुकः सर्वन्र अध्ययनाध्यापनादावव्युपेक्षक एवेल्यन्वयः। तन्र हेतुमाह-निघृत्तावेव नितरां रतः न कदापि प्रथृत्तिमार्गे। तन्रापि हेतुमाह-आात्माराम इति। एवम्भूतः कस्य वा हतोरेतां संहितां समक्यसत् अल्पाक्यासेनाधीतवान् एतद्भ्यास स्याॅमारामत्वविरोधित्वमेव बहुकालसाध्यत्वादित्यभिप्रेयाह-महतीमिति, ग्रन्थतोरर्थतः वृ वृतीमिल्यर्थः ॥19। * \% उत्तरमाह-आत्मारामेति। आत्माएमत्वेन निर्गंन्था प्रन्थेम्यो निर्गताः 'यदा टे मोहकलिलं बुद्विबर्थतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्द श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च’ इति भगवदुक्तरीयाडधगयनाध्यापनादितो विरक्का अपि मुनयो मननइीला उरूकमे अनन्तल्लीलाविशिष्टे भगवति भर्क्ति कुर्वन्तील्यन्वगः। 'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। नह्नमूतः प्रसन्नात्मा न झोचरि
 मिल्यपेक्षायामाह-अहैतुकीर्मित, प्रयोजनानुसन्धानरहितामिल्यर्थः। प्रयोजनमनुद्दिइय कथं तद्नजने प्रबृत्तिरित्यपेक्षायामाहइनथम्मूतगुणो हरिरिति, इतथम्मूता आत्मारामाणामपि आकर्षणशीला गुणा यस्य स तथाभूतो हरिरित्यर्थः 119011 \% \% भर्ति कुर्वन्तु नाम, तथापि खुकस्यैतच्छास्ताम्यासे कि कारणमिल्यपेक्षायामाह-होरेति। भगचाने शीमहादेवाचताइतवेन सर्वतो चिरकः सर्वज़ोडपि बाद़रायणि: शुकः यतो हरेर्गुणैराक्षित्रा अकृष्टा मतिर्ये स तथामूतः। अत एतस्य समग्रस्य भगचद्गुणप्रतिपादुकत्वात् महदृ्येतदाख्यानमध्यगात् अधीतवानिल्यन्वयः। ननु तथापि परीक्षितं प्रति एतदास्याने तस्य प्रवृत्तिः कर्थमिति यत् ‘तस्य पुत्रो महायोगी’ इल्यादिना पृष्टं तस्य किमुन्तरमिल्याशाङ़चाह-नित्यमिति। न केचल्मात्माराम एव सः, किन्तु नित्यं सर्वदा विष्णुजनाः प्रिया: चस्येति। राज्ञो भगवद्भक्तन्वात्तत्रीयर्थमेतद्वयाख्यानं घटते इति भावः ॥ ११॥ \% तदेवं कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयमिल्यादे रुत्तरमुक्त्वा ‘तस्य जन्म महाश्वर्यं कर्माणि च गुणीहि नः' इति प्रश्नस्योत्तरं सोपोद्धतं बक्षु प्रतिजानीतेपरीक्षित इसि। अथ भागवतोटपन्त्याद्विनिरूपणानन्तरं तच्होतुः परीक्षितो जन्म कर्माणि च विलायनं मोक्षम्व तेषां समाहारः तथा तदुपोद्वातरूपपाण्डुपुत्राणां युधिष्टिरादीनां संस्थां चृत्तान्तं च कृष्णस्य भगवतः कथाया उद्यः अनुप्रसक्तिर्येथा स्यात्तथा वक्ष्ये इल्यन्वयः। निरुपणीयं प्रधानमर्थ मनसि निधाय तत्र्रसझ्जेनार्थन्तरनिस्पणलक्षणपरीक्षिज्जन्मादिकथनं ममाप्यमीष्टं तस्य


## हिन्द्री अनुचाद्ध

र्रीशौनकजीने पूत्रा-श्रीशुकदेवजी तो अव्यन्त निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। वे सदी आत्मामें ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किसलिये इस विशाल ग्रन्थका अध्ययन किया ? 11 ९ 11 घ्रीसूतजीने कहाजो लोग ज़ानी हैं, जिनकी अविद्याकी गाँठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवान्की हेतुरह्ति भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।। ?०।। \% फिर श्रीशुकदेवर्जी तो भगवान्के भक्तोंके अल्यन्त प्रिय और स्वयं भगवान् वेदूनगासके पुत्र हैं। भगवान्के गुणोंने उनके हद्यदो अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवशा होकर ही इस विशाल ग्रन्थका अधययन किया।। १? ।। \% \% शौनकजी! अब मैं राजर्षि परीक्षित्रे जन्म, कर्म और मोक्ष्की तथा पण्डबोंके स्वर्गारोहणकी कथा कहता हूँ; क्योंकि इन्हींसे भगवान् भीक्रष्णकी अनेकों कथाओंका उद्य होता है ।। ?२ ।।

यदा मृधे कौरवसूध्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। वृकोढ़राविद्युगदाभिमर्शमयोरुद्णे ध्डेतराष्ट्रपन्रे ॥ ₹३॥ भर्तुः प्रियं द्रौणिर्रित स्म पइयन् छषणासुतानां सपतां शिरांसि। उाहर्र्् विप्रियमेव तक्य जुगुप्सितं कर्म विगह्रयन्ति॥ $98 \|$ माता रिएू नां निध्यं सुतानां निशाम्य घोरं परितथ्यमाना। तदारुदद् बाष्पक्काकुलाष्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥ ?५॥ तदा शुचस्ते म्र मृजामि भद्रे यद्क्रह्नबन्धोः शिर आततायिनः।
 इति प्रियां वल्गुविचिच्रजलपैः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रर्बतः। अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्ब्रा कपिघ्वजो गुरुपुर्ं रथेन ॥ ?७॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका

तत्र परीक्षितो ज़न्म निरुपयिएयन् आद्रो तावद्रर्मस्य एव अश्वंथाम्नो घहामात् कृष्णेन रक्षित इति वक्षु कथां प्रसौति-यदे़्यादि्ना। यदा द्रौणिः अभ्बन्थामा दृषण|सुतानां द्रौपदीपुत्राणां शिरांसि उपाहरत्-बदा तन्माता अरदत्। तां च सांत्वयन्किरीटमाली अर्जुन आह्हेति तृतीयेनान्वयः। किमिति बालानां शिरांस्यानीतवानित्यपेक्षायामाह्। मृधे युद्धे। यद्यपि

[^11]पांडबा अपि कौरवा एव। तथापि स्रंजयवंशजः घृष्टयुम्नः पांडवानां सेनापतिरिति सृंजयानामिस्युक्तम्। बीरगतिं स्वर्गम्। अथो अनंतरम्| वृकोद्रेण आविद्धायाः क्षिमायाः गदायाः। अभिमर्रोन अभिघातेन भग्नौ ऊरदंड़ंड़ यस्य तथामूते धृतराष्ट्रपुत्रे दुर्घोधने सति॥ ॥३॥ ॠ भर्तुः दुर्योधनस्य। ₹मेति वितर्के। इति एवं प्रियं स्यादिति पइयन्। तस्य तद्विप्रियमेवेति वाक्यांतरम्। विप्रियत्वे हेतुः। जुगुप्सितमिति $1198 \|$ \# घोरं दुःसहं यथा भवति। बाष्पस्य कलाभिः बिंदुभिः
 प्रमृजामि परिमार्जयामि यद् यदा घह्वंधोः च्राह्मणाधमस्य। आततायिन इति। "अग्निद़ो गरदस्रैव शाख्रपाणिर्धनावह्ः। क्षेच्रदारह्रस्रैव घडेते ह्याततायिनः" इति स्मरणादत्र आततायी शस्त्राரिः। तेन च पुह्हहंत्ववं लक्ष्वते, गांडीवात् धनुपः मुत्कै: विशिखैः बाणैः उपाहरे च्वत्समीपम् आनयामि। यत् शिरः आकम्य आसनं विधाय दग्धपुच्रा सती।। १६॥ \% ₹ वल्गवः रम्गाः विचित्राः जल्पाः भाषणानि तैः स अर्जुनः। अच्युत एव मिन्रं सूतः्र यस्य। दंशितो बद्व कवचः। उम्रं घनुः्रापं यस्य। कविः हनुमान् ध्वजे यस्य सः। गुरोः पुन्रं रथेन अन्वान्रवद्य अन्वधावत्॥ १७॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

वीरगतिम्मुक्ति "यमिह निरीक्ष्य हता गताः सहुप्" इति भीष्मोक्तेः।। १३॥ \# \# तस्य दुर्योधनस्य तद्रालहननं। विप्रियमप्रियमेव। वस्तुतः प्रथमं रान्तुवधभ्रवणेन हर्षोद्याट्पश्वात्पशोन भीमादीनां स्वशात्रूणामवधभ्रवणादूल्धवधाँच कुरुवंशालो-

 द्वारयिष्यसीति भावः॥ १६॥ \% "वल्गु स्याच्छगले पुंसि सुंदरे त्वभिज्रयवत्" इति मेदिनी। "दृंशितममि जातद़ंशितेडपि
 किरातीयोपाख्याने वनपर्वणि सर्वशरशक्ष्येडज्जुनेन किरातरूपरुद्रकेंे धनुः क्षिप्त्वा पुनस्स आकृष्ट इति। यद्वोग्रं भयंकरं धनुरस्येति स तथा। १९ ॥

## श्रीमद्रीरराघवज्याख्या

ताब्परीक्षितो जन्मकर्मादिकं वक्षु पाण्डुपुच्रणां संस्यानमाह यदेल्यादिना। यावत्वंचद्शाध्यायसमापि तत्र परीक्षितो जन्म उपोद्धात एवांतर्भाण्योच्यते कर्मादिकं तु तत उपरितनग्रन्थेनेति विवेकः। यद़ेयस्य तद़ा तृतीयेनान्वयः। मृत्रे युद्दे कौरनाणां संजजानां च बीरगतिं वीराणां गतिं गतेषु प्रापेषु सल्सु धृतराए्हपुन्रे दुर्योंबने वृकोदरेण भीमेनापविद्धायः प्रयुक्ताया गदा़ाया अभिमर्षेणघातेन भग्नावूरू एव दण्डौ यस्य तथाभूते सति॥ःः \# क्रौणिरम्बश्थामा स्वचिकीर्षित भर्तुर्धृतराष्ट्रूस्याप्रियमपि पइयन्मन्यमानः स्वपतां रायानानां कुण्गायाः ट्रौपचाः सुतानां शिरांसि अपाहरत् छिछ्वा नीतवान्, हृं कर्म तस्य धृतराष्द्रस्य विप्रियमेव। यद्वा तस्याश्वन्थाम्नः कर्म विप्रियमेव सर्वलोकस्यापीति रोषः। अत एव जुगुप्सितं विगर्गयन्ने अधुनापि विनिन्दुयन्ति
 अक्षिणी यस्याः तथाभूता बभूवेति तदा तों ट्रौपद्धीं सांत्वयन्नुपच्छंद्यन् किरीटमाली किरीटानां राजान्तरकिरीटानामाश्ञा

 आततायिनः" इति शस्रपाणेरातनायित्वस्मरणादाततायिन हत्युक्क, शास्यपाणिर्नम शास्त्रधरणेन निरपराधप्राणिधातुकः। तस्य शिरो गाण्डोकेन मुर्कैर्विशिर्वैर्बांगेर्यद्यदा आहरेयं यम्चदा वाह्हतं शिरः पादेनाकम्य दग्धनुःा व्वं स्थास्यसि तदा़ ते तव शुचः विमृजामि

 सोऽर्जुनः रथेन साधनेन गुरोर्द्रोणाचार्यस्य पुत्रम श्वर्थामानमन्वाद्रवदन्वधावत्॥ १७॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

 वृकोदरेणाविद्धाई मांताया गदाया अभिमर्षेग सम्यक्तडडनेन भग्न ऊरददंडो यस्य स तथोकः तस्मिन् सति दुर्गोधनपातमारम्य ॥१₹॥ \% \% भर्तुः स्वस्वामिनो दुर्योधनस्य मया प्रियं कार्यमिति सम पइयन्निरूपयन् द्रौणिर्यदा स्वपतां निद्रां कुर्वतां कुणासुतानां ह्रौपदीपुत्राणां शिरांस्यपाहरत्तदा ॥ १४॥ \% \% सुतानां माता द्रौपदी शिशूनां सुतानां निधनं निशाम्य घोरं यथा भर्वति तथा परितट्यमाना निधनं विश्रंभणं वा तस्य ह्रौणेर्जुगुप्सितं निन्दितं एतर्छिश्रुनिधनाख्यं कर्म विगर्हुयन्ती अरूद्-




 क्षेत्रदारह्रस्रैव घडेते ह्याततायिनः" इति "आततायिनमायांतं हुन्यादे़वाविचारयन्" इृि स्मृतेः ॥ १६॥ \% \% स कविध्वज इति वल्गवो मनोहराः विचिः्रा विविधाश्रर्यमूता जल्पा वाग्विरोषा ये ते तथोक्काः तैः प्रियां भायं सांत्वयित्वा रथेन गुरुपुन्रमभ्यद्रवदिल्यन्वयः। अच्युत एव मिन्रमनिमित्तबन्बुः सूतो घंता सस्य स तथोक्कः, देंशितः कवचितः, उमं भयंकरं धनुः यस्य स तथोक्तः॥ १७॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्द्रर्भः।

कृष्णकथानामुद़्यो यत्र तय्यथा भवतीति मुर्यतयया तेन प्रश्रानां कुष्णकथानामाएक्मोऽपि सूचितः॥ २२-२०॥ श्रीमद्विश्यनाथचकवर्निक्तिता सारार्थद्रिंनी
 शिरांस्युपाहरत् तदा तन्माता अरूददिति तृतीयेनान्वयः। कौरवाः दुर्योध्रनाध्याः सृंजयवंशोद्भवस्य घृष्टच्चुम्नस्य पांडवसेनापतित्वात् सुस्जयपदेन पाण्डवा उद्ष्यन्ते। वीरगतिं भीबमोक्तयुक्त्या मोक्ष्ं स्वर्गंख्य। बृकोद्रेण आविद्वायाः क्षित्तायाः गदायाः अभिमर्षेण चातेन भर्त्रुर्दुर्योधनस्य एवं प्रियं स्यादिति पइ्यन् चस्तुतस्तु तस्य दुर्य्योधनस्य विप्रियमेव तत् प्रथमं शत्रुणधश्रनणेन हृर्षादयंत्
 भावः। अत एवाह् जुगुप्सितमिति। किरीटाग्राणां बहुत्वात् किरीटस्था माल्रा वा यस्यास्ति स किरीटमाली अर्ज्ज़ुनः ॥ १३-११॥ * * झुचः शोकान् यन् यदा़ उह्वन्वन्धोर्नाह्मगाधमस्यातवायिनः शस्त्रपाणेः "अग्निऩो गरदप्रैव शस्त्रपाणिर्द्धनापह्ः। क्षेत्रदारापहारी च पडेते आवतायिनः" इति स्मरणान्॥ १६॥ \% * अच्युत एव मिन्रं सूतश्र्र यस्य सः दंशितो बद्वकवचः॥ १७॥

श्रीमच्छुक्नेवकृतः सिद्दान्त्पद्पीपः।
तत्र परीक्षितो जन्म वक्ष्यन् तरिपतामहादीनां कथामाह् यदे़ि। यदे़्यस्य तदा किरीटमाली आहेति तृतीयेनान्वयः।
 सब्सु सुयोधनमहारशेषववशिश्ष्षुष कृपकतवर्मौर्दौणिएनन्यन्र विद्धुतेषु सत्सु अवशिश्टेन सैन्येन सह कुषणेषु पांडवेष्चवस्यितेषु सत्सु भीमसुयोधनयोर्गदायुद्धे अथानंतरं श्रीकषणणप्ररितेन वृकोप्रेणाविद्धायाः क्षितायाः गदाया अभिमर्शोन घातेन भग्नौं ऊर एव दंडी यस्य
 विश्राम्यमाणेषु कृपकृतवर्मभ्यां सहागत्य द्रौणिः सुयोधनेन सुप्तवधार्थमाज्तःः भर्तुः सुयोधनस्य प्रियं स्यादिति पश्यन् शिबिरे सुप्तानां कृष्णासुतानां द्रौपदीसुतानां शिरांसि छिच्चापाहरत्, तन् द्रौणिकर्म तस्य सुयोधनस्य विपियं जातं तस्यैवाकार्यकारयितृत्वात्, यतः रिष्षः जुगुपिसतं कर्म गर्हयंति $\|98\| \%$ बाषपकलाभिराकुले अक्ष्रणी यस्याः सा कुषणाडरुदत् तदा किरीटमाली इंद्रद्त्तल्य किरीटस्साम्राणां बाहुल्यमाश्रि्येद्युच्यते किरीटानां माला एव माला अस्यास्तीति स तथा अर्जुन इद्ं वक्ष्वमाण-
 आततायिन" इति स्मतेः, घह्नवंधोर्श्रोह्मणाधमस्य शिरः आहरे आनयामि यद्धाहतंता शिरः आक्क्य आसनं विधाय दुग्धपुन्रा स्नास्यसि तदा़ शुचः शोका श्रूणि प्रमृजामि मार्जयामि, अच्युतो मिन्नं सूतश्र यस्य सः, दृंशितः धृतकवचः॥ ३६-१७॥

## श्रीमद्वह्वभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

तत्र पुवांतराणां मारणं वक्षुं हेतुमाह यदा मृध हति। स्ंजगवंशोंपन्नो घृष्टचुम्नः पांडवानां चमूपतिरिति स्वतः पांडनानां कौरवत्वेपि विरोधनिमित्तं द्रौपदीति पांडवानां घृष्टद्युम्न्रवेशान् अयुक्तपरिहाराय च स्रृंजयानामित्युक्षं तेषां संबंधिनां च मुक्तिरिति निरूपयति वीरगतिमिति "दौौ संमताविह मृत्यू" इति वाक्यात्। अनेन पुन्रणामेव अन्यायमरणमिति शोकहेतुः सूचितः। अथो इृति, मध्ये भिन्म क्रमवचनात् "पार्थास्खपूतः पद्यापुरस्ये"ति च निरपितं दुर्योधनस्यायुक्तमरणमाह वृकोदरेति। वृको द्शाविधः प्राभ उद्रे यस्य तिष्टित स वृकोदर इत्युक्तो भगवत्कार्यसाधक इति वाक्यात्रु भीमसेनपक्षक्षिप्तगदाया अभिमर्षंणेन भग्ने उरु एव दंडौ यस्य दंड इति ताडनहेतुः द्रौपम्याः पद़र्शने दुःख्बजनकत्वात् घृतराष्ट्रपुत्र इति अंधपुत्रत्वादविवेकिवमुक्तम् 11 १३ 11 \% * अत एव तत्रेवकोप्यविवेकी जात इल्याह भर्तुररिति। ट्रौणिरिति वैरानुबंधे मूलहेतुः मातृपुचत्वात् स्खा:, अनेनैकपुच्त्वान्मातुर्म्यहणं, अत एव भगवान् ्वंशार्थ तेन रक्षितः । कुषणा द्रीपद़ी प्रसवमान्रं तस्याः नोद्वार इति सुतानामिति कुषणेति
 तन्मारणमभीष्टं लोकवाच्यता न दुर्घोघने स्थिता, इदं तु लोका विगर्हेंयीतीि तदाएह विप्रियमिति $198 \| \%$ माता द्रौपदी रोदने मातृत्वमेव हेतुः, डिशूनामिति रनेहाधिक्यं भवणादधिकक्लेशः घोरमिति रात्रौ सौषुत्तिकपर्वकभा सूंचिता, यदा अरुदत् तां सांच्वयन्निति संबंधः। किरीटमाली अर्जुनः एकर्मिन्नपि किरीटे किरीटबाहुल्यप्यतीतिः बहुपुरुपचत् युद्वकरणाद्धा सीवशा अपि भक्षा भगवता परिपाल्यन्ते ह़ति अर्जुनस्य प्रतिज़्जानमाह्ड। अथवा तां सांत्वयन्भिति चचनान्न यथार्थच्वं प्रतिज्ञायाः

 हेतुशब्दवाच्यता। ननु विपरीतौ किमुत्तरं तत्राह भर्रे छेति। तन वैधन्यलक्ष्णाभावात्न तथा भविष्यतीति भावः । घद्नबंधो इ़ति

 जिघांसंतं जिघांसीगमन्न तेन म्रह्महा भवेदि"’ति स्मृतेश्व न तद्वने दोषः। वाणैरेव छित्वा समानयनं सपर्शः, दुश्श्वात् तथा करणे सामर्र्यमाह गांडीवमुस्कैरिति। शिारस आक्क्य रनानं क्ष़त्रिय धर्मवेन वैरनिर्यातने उन्कं दुगपुत्रेति सौत्तिक एव दाहः संरकारदाहो वा प्रथमतः शोकाधिक्यहेतुः द्वितीयः रनानहेतुः यदा र्नास्यसि तदा श्रुचः प्रमृजामीति संबंधः। क्षत्रियत्वान्नान्यत्स्वभावतः शोकः कामपराणामेव तन्न कोधपराणामू॥ १६॥ \% एवं कथने हेतुः प्रियामिति चल्गु मनोहरं आक्य रनास्यसीति विचित्रं विशिखैरैपाहर इति। जल्पैरिति स्रैणवाक्यं तत् तस्या अपि क्षत्रियत्वात् सम्यक् सांत्वनम्। एताह्हाकार्यसिद्धी हैतुः अच्युतमित्रसूत इति अच्युतत्वेन स्वक्षा सूतत्वात् कार्यसिद्विः अनुपश्वादान्र्वणं पल्यायनं शंकया पश्रादेव कवचपरिधानं धनुपश्न महणं धनुप उम्रत्वं वधपर्यवसाधित्वात् कपिध्वज इल्यतिसामर्थ्यं सूचितम्। अथवा दंश़ते इति स्वरक्षा उम्रत्वाद्वनुपः कपिध्वजत्वाद्प्यस्या गुरुपुत्रमियन्यनर्थपर्यवसायित्वं रथेनेति न स्वाशक्तिः ॥ १७॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुर्षोत्तमचरणविरचितः सुवोधिन्नीक्रकाराः

इति प्रियामित्यन्न। स्वक्षेति। रक्षापद्ध धनुपि च रथे च सम्बध्यते।। $३ ९$ ॥
श्रीगिरिधरक्छता बालप्रोधिनी।
तलक्षणमुपोद्वातमाह-यदे़ि। यदे़्यस्य तदेति तृतीयेनान्वयः। कौरवाणां सृक्जयानां च मृचे युद्दे वीरेपु वीराणां
 गदाया अभिमर्शेन आघातेन भग्नावूरू एव द्ण्डो यस्य तथाभूतेते सति। संजयवंशजस्य घृष्युम्मस्य पाण्डवसेनापतित्वात् सृअ्जयानामिति लक्षणया पाण्डवानामित्येवार्थो बोद्वन्यः, तेषासेव कौरवप्रतियोगिकगुद्वकर्त्वृ्वस्य प्रसिनद्धववात्। अथो तद्नन्तर-
 स्वपतां कुषणाया द्रौपद्याः सुतानां शिरांसि उपाहरचिछ्छत्वाडSनीतवान् । तत्त्स्य कर्म दुयोंधनस्य सर्व लोकस्य च विप्रियमेव जातम्। यतो जुगुप्सितं दुर्योधनस्यापि कुलक्षयेण श्राद्दतर्पणादिविलोपात् सुमबालवंधेइस्य लोकधृणावहत्वाज्च निन्च्यमित्यर्थः। अत एवाधुनाऽपि सर्वे विगर्हग्तन्ति निन्दन्ति। कथमेवं तस्य विपरीतां बुद्धिर्जातेति वितकं सूचयति-रमेति॥ १४॥ \% \% तदा माता द्रौपद्दी सुतानां तः्रापि शिशूनां बालानामतिस्नेहविषयाणां घोरं दुस्सहंं निधनं मरणं निशाम्य च्द्वा परितव्यमाना अत एव बाएपकलाभिः अश्रुबिन्दुमिएाकुले अक्षिणी यस्यास्तथाभूता सती अरुदत्, तां सान्त्वयन् किरीटमाली अर्जुनः पाहेल्यन्वयः। किरीटस्यैकव्वेऽपि तदुग्रणां बहुत्वाक्किरीटमालील्युक्तम्। यद्धा राजान्तरकिरीटानां माला समूहः प्रणमन्लस्ययासीति तथा।

 मृतपुत्रा व्वं र्नास्यसि तदा ते तव शुचः शोकाश्रूणि प्रमृजामि परिमार्जयामील्यन्वयः। हह्यबन्धुपदेन तद्धधे दोपाभावः सूचितः।
 दोषो हन्तुर्भवति कश्भन' इ्यादिस्मृल्यनुरोधेन तस्य शस्यम्यह्वणपूर्वकबालघातित्वेन आततायित्वाद्वि्याह-आततायिन इति। तचिछिःःपच्छेद्नसाधनं तु ममालौकिकमसीति गाण्डीवनामकेन धनुषा मुत्रैरिलनेनेन सूचितम्। सम्बोधनेन तु तव सौभाग्य-
 सोऽर्ज़ुन इत्येवं चल्गुभिर्मनोहैरैर्विचित्रैश्न जलैपैर्भापणैः प्रियां द्रौपदीं सांत्वयित्वा दंशितो बद्वकवचश्र सन् रथेन साधनेन गुरोर्द्रोणस्य पु्रमश्वन्थामानमन्वाद्रवत् अन्वधावदिल्यन्वयः। सहायसाधनसम्पत्तिसद्धावात्तस्य भयं नास्तीति सूचगंस्तं विशिनष्टिअच्युतः स्वरूपतो गुणतश्र च्युतिरहितः, यद्वा न च्यनन्ति भक्काः यस्य सः। स श्रीकृष्ण एव मिन्रं सूतः सारथिश्व यस्य सः। उमं रात्रुभिरपधृष्यं धनुर्यस्य सः। कविह्हनुुमान् ध्वजे चस्य सः॥ १s ॥

## हिन्द्री अनुवाद

जिस समग महाभारत-युद्धमें कौरव और पाण्डव दोनों पक्षोंके बहुत-से वीर वीरगतिको प्रात हो चुके थे और भीमसे की गदा़के प्रहारसे दुर्योधनकी जाँघ टूट चुकी थी, तब अभ्वत्थामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिंय कार्य समझ़कर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंके सिर काटकर उसे भेंट किये, चह घटना दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी सभी निन्दा काते हैं।। १३-१४॥ \% उन बालकोंकी माता द्रौपदी अपने पुन्रोंका निधन सुनकर अल्यन्त दुःख्यी हो गयी। उसकी आँसोंमें ऑँसू छलछला आये-वह् रोने लगी। अर्जुनने उसे सान्क्वना देते हुए कहा-॥। १॥ \# \# 'कल्याणी ! मैं तुम्हारे आँसू तब पोछूँगा, जब उस आततायी आाह्यणाधमका सिर गाण्डीवनधनुषके बाणोंसे काटकर तुम्हें मेंट
 विचित्र बातोंसे द्रोपदीको सान्व्वना दी और अपने मिन्र भगवान् श्रीक्षष्मकी सलाहसे उन्हें सारथि बनाकर, कवच धारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषको लेकर वे रथपर सवार हुप तथा गुरुुन्र अश्वन्थामाके पीछे दौड़् पड़े। १७॥

## वमापनन्तं स विलन्ष्य दूरात् कुमारहोद्दिग्ममना रथेन।

पराद्रवत्र्पाणपरीप्युरुर्यां यावदमं हुद्रमयाव्यभार्कःः॥ १₹॥
यदाशरणमात्मानमैक्ष्वत भ्नान्वराजिनम् । असंत्न घद्नखिरो मेने आत्मताणं द्विजात्मजः ॥ १९॥ अथोपस्पूर्य सलिलं संदंधे तस्समाहितः। अजानन्नुपसंदारं प्राणकचन्ध उपसिते।।२०॥ वतः प्रादुष्चंतं तेजः प्रचव्डं सर्वतो दिशम्। प्राणापद्मभिभ्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह॥२?॥ अर्जुन न उवाच

## 

## शीधरस्वामिचिरचिता भावर्थदीपिका।

आपतंतम् आधावंतं सः द्रौणिः। कुमारहा बालघाती। उद्विग्नमनाः कंपितह्टद्दः। प्राणपरीव्युः प्राणान् लन्धुमिचछुः न तु कीतिमम्। यावट्गमं यावद् गंतुं शाक्यं तावद् उर्यां पराद्रवपपलायत। को मह्मा मृगो भूत्वा सुतां बब्धुमुद्यतः सन् रुद्रस्य भयाद्यथा पलायते स्म। अर्क इति पाठे वामनपुराणकथा सूचिता। तथा हि विद्युन्माली नाम कर्वाद्राक्षसो माहेश्वरः तरसै रुट्रेण सौवर्णं विमानं दत्तम्। ततोऽसौं अर्कंस्य पृष्ठतो अ्रान्यन् विमानदीष्ट्या राल्तिं विलोपितनान्। ततोऽर्केण निजतेजोंभः द्रावयित्वा तद्विमानं पातितम्। तत् श्रुत्वा कुपिते रहद्रे भयाद्कः पराद्रवत्। ततो रु्रस्य कूरहप्ट्या दंदह्यमानः पतन् वाराणस्यां पतितो लोलार्कनाम्ना विख्यात इति॥ १८॥ \% \% अशाणं रक्षकरहितम्। ननु पलायनमेव रक्षकमस्ति न तस्यापि कुंठितववादिय्याह-श्रांतःः वाजिनो यस्य तम्। घह्मशिरोऽस्तं घ्रह्याख्यम्। द्विजात्मज इति अदी़र्घदर्शितामाह ।११॥ \# \# तद् ह्रह्ाास्रम्। समाहितः कृतध्यानः। उपसंहारमजानतोऽपि संधाने हेतुः-प्राणकृच्क्र इति॥₹०॥ \% ततः अस्लात् सर्वंतोदिशं प्रादुष्छृतं प्रकटीभूतं तेजः अभिप्रेक्ष्य समंताहिलोक्य ततः प्राणापदृं च अभिप्रेक्ष्य अर्ज़ुनः कृषणमुचाच॥२? ॥ * \% प्त्तुतं विज्ञापयितुं प्रथमं स्तौति। कृष्णोति चतुर्भिः। संसृतृते़ेतोः दह्युमानानां तस्याः अपवर्गः अपवर्जयिता नाशक इल्यर्थः 11 श्, 11

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थढ़ीपिकाप्रकाइः










प्रवक्ष्यामि प्रणवं पूर्वमुछरेत्। ततः प्रचोद्याज्ज़ेयं ततो नो यो धियः क्रमात्॥८।। ततो घीमहि देवस्य ततो भर्गोवरेणियम्।
 द्रुतम्॥ ॥०॥ नइयंति शात्रवः सर्वे यमतुल्या अपि ध्रुवम्। एतद्वेव विपर्यस्तं जकेत्संहारसिद्वये॥ १?॥ अह्नाशिएः प्रव््यामि प्रवणं पूर्वमुचरेत्। धियो यो नः प्रचोदयाद्र्गो देवस्य धीमहि ॥१२॥ तस्सवितुर्वरेणियं शत्रून्मे हनहृनेति च। हुं फट् चैव

 सर्वशश्रवः । दादिद्धंतां च सावित्रों प्रोच्य प्रणवमेव च ॥ १६॥ झ्रींपशु हुंफट् अरुकरान्रून्हनहनहुंफट। जप्ववा पूरं द्विलक्षं च

 पूर्वमेव तथा जप्त्वा नियुतद्वितयं तथा ॥२०॥ पुनः संहाररूपेण संहारं च प्रकल्पयेत् ॥ अखं वायठदकं नाम द्वेवानामपि


 जफ्त्वा च लक्ष्षं हि नारसंहं च योजयेत् $\|8: 8\|$ सिंहुरुपास्तथा बाणाः पतंति शान्रवे वने । पूर्वोत्तेन प्रकारेण संहारं च


 कर्गहा।" इस्यमिधानात्। सर्वत इति द्वितीयार्थे तसिः। सर्वा दिशमिल्यर्थः। "उमसर्वतसोः" इल्यायुत्तेत्दितीया। एकत्वं जाल्यभिप्रायम्। सर्वत्र दिद्क्तिल्यर्थः॥₹?॥ \% अन्र संभ्रमे बीप्सा कृषण कृषणेति। यद्वा प्रवृत्तिनिमिन्तमेदा़िम्रायेण द्विरुक्तिः। एकन्र सदानंद्व्वमपरन्र प्रपन्नापन्नाशकत्वमिति विनेकः। न हि सदानंदंद्वस्पस्य निजकें शकर्षक्स्य च तव पार्श्वे ममैतद् दुःख्यमुचितमिति भावः। ननु त्वमपि कुष्णोसि कथं मामेव कृषणकृषणेति न्रूषे इति चेत्तन्राह--हे महाभागेति। महंते पूज्यंते सर्वरिरिति महा इंद्रदायो देवास्तैरासमंताद्धज्ये से亏्यते इति महाभागस्तंस्संबुद्दों तथा। तथा च नाममान्रैणैवाहं कुष्गो न तु महाभागोसमीति भावः। त्वमपि पांडुराजपुच्त्वान्महाभाग एवेति चेत्तत्राह-हे मक्कानामभयंकरेति। मया तु स्वभयमपि नापाकर्तुं शाक्यते, किमुतन्यस्यातस्व्वमेन संनुद्वि चतुष्पयो नाहमिति भावः। इति। "वुजी वर्जने" इल्यतो घनि रूपमेतदिति अतस्त्वमपवर्गरुपोसि, तेनास्माकं संस्रृतेर्मोक्षमपि दास्यसि किमुतास्मादग्नेस्त्रणमान्रमिति भावः॥२२॥

## श्रीराधारमणऩासगोस्वामिचिरचिता दीपनी ह्याख्या।



## श्रीमदीरीराघनव्याख्या

आपतंतं तमर्ज़ुनं दूराद्वेव विलक्ष्य प्रल्यमिज़ाय कुमारहा कुमारघाती सोभ्बस्थामा उद्विग्नं भीवं मनो यस्य तथामूतः प्राणपरीप्सुः प्राणानापुतिम्च्छुजिजीविषुरित्यर्थः, उर्यां भूमौ यावद्गमं यावदृतुं शक्यं तावद्रथेन साधनेन परा्र्वत्पल्लयितवान् को दक्ष्ः यथा रुद्रभगान्तद्वत् ॥१८॥ \% यद़ाडारणं रक्षकरहितं श्रांता वाजिनो यस्य तमैभ्ष्त पर्यालोचितवान् तदा स द्विजात्मजो द्रौणिरात्मा त्रायतेडनेनेलात्मत्राणं स्वरक्षणोपायं ज्रह्मशिरोनामकमस्तं मेनेऽबनुध्यते, घह्नाशिरोऽस्र्रेणार्जुनं हत्वात्मानं रक्षिष्यामि इलध्यवसितवानित्यर्थः 119911 \% अथ सलिलमुपस्पृरयाचम्य समाहितः अस्रत्रयोगोपयुक्तमनः-
 सर्वतोदिशं सर्वदिक्षु प्रादुःकृतं प्रादुर्मूतं प्रचंडसुम्रं तेजः प्राणापद्मभिप्रेक्य्य प्राणचिपत्तिकारित्वेन उत्रेक्ष्य जिष्णुरण्जुनो विष्णु
 भगवंतं कृषणं प्रध्टुकामों नाहमपि वेद्मीति मा वोच इस्यभिप्रायेण तावद्नगवंतं स्वाभाविकैद्दूरेंः सतीति चतुर्भि:-हे कृषण "कुषिर्भू-
 "बाहूराजन्यः कृत" इंयुक्तरीया राजन्यकुल्मभवबाहो, भक्तानाभयं करोतीति तथाभूतस्तस्य संबोधनं, द्हममानानां संसुतेरपवर्गः पारभूतः संसाराद्दिमोचक इति यावत्, त्वमेक एव कृत्नजजगस्तुखावह्स्य तत्रापि भक्तानामभयंकरस्य संसृत्रुतुपमहाभ्भयक्ष्पणक्ष्मस्य तव किगानेतदुपस्यितभगापनयने प्रयास इति भावः॥ २२॥

## शीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नाचली


 यथा रुस्य वृतीयनेत्रस्य तेजसो भयादार्कि: परिधाबति तथेति वायुपुराणंतरर्रसिद्वमिदं, यथा क इति केचित् पठंति, इह्लपंचम-




 एव संसृत्रेपवर्गोडडसि दुःख्यनाशकरोऽसीयन्व्वः॥ ॥२॥

## थीमजीवगोर्वामिकृतः कमसन्दर्भ:

 दिश्रमियर्थ: ॥२२-२२॥

## भीमद्विशनाथन्नवर्तिकता सारार्थद्वियी





 अग्नेक्राणमाध्रमिति भावः ॥२२॥

## भीमन्बुकद्देवकुतः सिद्धान्तपदीपः।






 हे मपरमसदानंद पुनहे कृषा कर्षति स्वानन्वमक्तं खवसाधर्म्यं प्रापयतीति हे स्खसाधर्म्यप्रद़ ! एकः नि:समानातिशय:, दृ्दमानानां संसारिणों संसृतेः संसारस्य अपवर्गों नाशकः॥ ॥०॥

## भीमद्दह्लमाचार्यिविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

 धर्माधितस्य युदोपस्थितो पोल्साहो भवति बाहवधात्तल्य पापेन मनस उद्वेगः, युद्दसाधनं रशः पलायनसाधनं जातमिति रथेनेलयुत्तं पलायने हेत़ः प्राणपरीप्युरिति, येषां रक्षणार्थे नीचसेवा पित्वचःः अन्याए्यकरणं चांगीकृतं तेषां रक्षार्थं पत्यायनं


 पतेत्, अतः भूमावेव यावनन्डुं शाष्यते ताव्पल्यायितवानियर्धः। तदा भयात् शरणान्वेषणे भगवहैगुल्येन गच्छतीति कोडणि









 अन्येपामुपस्यिते भये परिपालनं करोति भक्तानां तु अभयमेवोपस्यापयति न भमें, किंच ख्वत्ता दूरे स्थिता द्लमाना भवंतित,
 पुनरावर्तिनोऽज्ज़ुन। मापुपेय तु कौतिये पुनर्जन्म न वियते" इूति ॥ २०॥

## अस्मिन्पयार्यें सुलोधिनीपकाशो न।

## श्रीगिरिधरकृता बाल्पवोधिनी


 फथं भरं जातमिति बीक्षायां बाहह्यावशादिलयमिप्रयेगाह-कुमारहेति, बाहघातीयर्थः। पलायने छ्रान्तमाह-स्रद्रभयायथा क










 भीकृणणमुवाचेयन्वयः। हेलतनेन भगवतोऽद्नककर्मवं सूचयति। गस्साध्यमझ़्जीछलापि तन्मायावरणं न दूरीक्हतवानिति




 सम्बोधयति-हे महावाहो इति ॥ २२॥

## हिन्दी अनुवाद

बज्ञोंकी हलासे अभ्ष्थ्थामाका भी मन उद्धिग्न हो गया था। जब उसने दूरसे ही देेखा कि अर्जुन मेरी ओर झपपे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर जहाँ तक भाग सकता था, रद्रसे भयभीत सूर्यकी-भाँति भागता


 दिशशाओंमें एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैठ गया। अन्जुनने देखा कि अब तो मेंरे प्राणोंपर ही आ बनी हैं; तब उन्होंने श्रीकृषणासे
 मक्ळोंको अभय देनेनेवाे हो। जो संसारकी घधकती हुई आगमें जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उनारने वाले एकमाः्र तुन्हीं हो ॥ ॥२ ॥

# स्वमाबः पुरुषः साक्षादी़श्रःः प्रक्तेः परः। मायां व्युद्स्य चिच्छक्स्या कैनल्ये सित आत्मनि॥ २३॥ 

 स एव जीकलोकस्प मायामोहितचेतसःः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रोयो धर्मादिलक्ष्णम् ॥ २४॥ तथायं चावतारस्ते अुवो भारजिहीर्षया। ₹चानां चानन्यंभावानामनुध्यानाय चासक्षत्॥ २५॥ किमिदं स्विव्कुतो वेति देवदे़ न वेद्म्म्यहम्। सर्वतोगुखमायाति तेजः परमद़रुणम् ॥ २६॥
## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका

यतः त्वमीइवरः साक्षात्। कुतः यतः प्रकृते: पर: पुरुषः। तत्कुतः यतः आय्यः कारणम। कारणहवेट्यविकारितामाह ।
 मसिभूय स्खितः स एव मायाभिमुतस जनस धर्मादिफलगुपासितः सन्विधस्से। बीर्षेंण प्रभावेण॥२४॥ * तथा

 किमात्मकमिद् कुतो वा आयातीति। स्विद्वितर्के। २६॥

## भीवंरीधिकृतो भावार्थदीविकापकाशः

 भगवान्त्तथा य ईयद्यो अन्तर्याम्याए्यः पुरुः सोपि त्वमेव। तदेवनुभयस्मिन्नपि पकारे पक्रतेः परसतदसंगी। ननु कथं केषलानु-



 सा च शूक्तिबैचिम्यद्देव भबतीति। अत एव सल्येव स्वरुपशत्तिः प्रकृतिर्नामाः मायायास्रैगुण्यम्। एवमेव शक्ति习यविवृत्तिः भी़्बामिमिरेव दर्शिता। "परं प्रधानं पुरपप"" इसादिद्देहहूतिवाक्ये तन्र पुरुसापि मायांतपपातिब्वं तदधिश्चातृतयोपचर्यते। एवं वस्तुतः तस्य तु तस्यः परवंवं यथा श्रीकपिकवान्ये "अनादिएगत्मा पुरुषो निर्गुणः आकुतेः परः। प्रल्यग्धामा म्वयं ज्योतिर्विरवं
 श्रात्तिमेवाह--व्वमिति। कैवल्ये मोक्षाख्ये श्रीवैक्रुंठहक्षणे आत्मनि स्वांश एव स्यितः। कि कृत्वा तत्राविविराजमानया चिच्छत्यया



 वृत्तिद्वयवतीं दुर्भगामिव स्वश्रित्विवात्राप्वंं ठ्युद्स दूरीक्छल तया शात्या सहित एव व्वमात्मनि चिन्मये स्खहपे स्थितः। नजु चिच्छत्येयस्याः कारणव्वेन मत्तो मिन्नतया स्थितवं कथं ममात्मनि स्यितब्वमिय्यत आह-कैवल्य इति। केवलस्य भावः कैवल्यं





 काममहरः॥२४॥ \% \# यथा भगवतस्तवान्येवताराः पुंसामनुध्यानाद्विना मोक्षेहतववस्सथायमप्यवतारः प्राकख्यं परमभक्ताया भुवो भारजिहीषेया जातोड्यन्येषां ख्खानां भक्तानामसकृद्वनुध्यानाय स्यादियतो मोक्षं साधयतस्तव अंक्तिहिकु:ख-

 की्विद्देवोसीति भावः॥ २६।

## श्रीमद्दीरराघवन्यास्या

नन्वेवंविधस्तीख्यरो नाहमिलत आह त्वर्मिति। त्वमेव साक्षादीभ्यरः यरिंकचिद्धीशितन्वत्वापेक्ष्या सर्वोपि लोक ईश्वर एवेतीतरसाधारणुर्रमिप्रेतमीव्वरमितरसमाद्वघावर्त्तर्यति-आद्य आदौ भवः निखिलजगत्कारणन्वेनावस्यितः पुरुषः सर्वांतरात्मतया सर्वपशासितृव्वेन सर्वह्दद्यांतर्वर्तीयर्थः, अथापि प्रकृतेः परः "भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्विरेव च। अपरेय-

 द्विलक्षणस्मीजि जीवस्य देवोऽहं मनुषयोडहमिति देहधर्मस्पर्शदद्शर्नातकथं तस्य प्रकृतिधर्मासपर्शइइचेलतो विशिनष्टि चिच्छत्तया। रुक्तिशब्द्धः सर्वंत्र कार्योपयोगापथक्सिद्धविशोषणत्वार्चचच्छत्तया ज्ञानशात्या निल्याविर्भूतापरिच्छिन्नधर्ममूतज़ानशान्तया मायां प्रकृति चेतनाचेतनात्मिकां ठ्युदस्य मायाशब्दोत्रोपचारान्मायाधर्मपर:, मायाधर्मान् व्युदस्य मायाधर्मैरसप्र इसर्थः। केवल एव कैवल्यः स्वार्थे हयन्, केवले आत्मनि स्थितः रवे महिम्रि प्रतिप्टितः इस्युक्तरील्या आधारांतरानपेक्ष इल्यर्थः। जीवस्तु कर्मणा संकुचितज्ञानत्वा-
 तदाधार्गोवविघ्वतीति भावः॥ ₹३॥ \% तदेवाह य इति उक्तविध ईैद्यर एव वं मायया देहाव्मभ्रमस्वतंश्रत्मभ्रमादिरूपमायाकार्येण मोहितं चेतो यस्य तस्य जीवलोकस्य धर्माद्वितक्षणं धर्मार्थकाममोक्ष्रूपपुरपार्थचतुष्ययस्पं श्रेयस्तद्विपर्ययस्पमश्रेयश्न तत्तंकर्मानुगुण्येन रवेन ₹वेन वर्येण स्वाभाविकानामच्युतेन माहात्म्येनोपलक्षितः विधत्से प्रयच्छसि ॥ ₹४।। \% \% न केवलमंतरात्मतर्रैवं विधत्सेऽपि व्ववतारमुखेनापीलभिम्रेयाहृ तथेति । भुवो भारभूतानां दुচहुतजिहीर्षया संहारेच्छयाऽनन्यभावानामनन्यप्रयोजनभक्तियोगनिष्टानां स्वकीयानामसकृदनुध्यानाय चायं तवावतारः॥२५॥ \# एवं संसुतुय प्रकृतं पृच्छति किमिति, इदं तेजः किंस्विदिति याथात्म्यश्नः कुतों वेति हेतुप्रश्नः कुतो वा आगचच्छति कुतश्व शमिष्यति इलर्थः। स्वस्य व्वेतद़ज्ञानमावेदप्यति न वेक्मघहमिति, तर्हि किं जानासीयत्राह सर्वतोमुखं परमदारुणं तेज आयात्येतावदेव वेद्मीलर्यः ॥₹६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्कता पदर्नाचली

अनिप्रपरिहारसामध्यं तवास्तीयाह त्वमिति। पापानि औघदद्हृद्विति पुरुषः "सर्वान् पाव्मन औषत् तस्माहपुरुष" इति श्रुतेः, पुरुषः पुरु बहु सरतीति वा, सर्वेषामाद़ौ भचनादाद्यः साक्षादीभ्वरः निरुपचरितैख्यर्वोपेतः। तक्कथमिति तन्राह। प्रकृतरिति चित्रकुतेरवयुत्तमः एवंविधस्त्वं चिच्छत्तया स्वरूपझ्ञानशात्तया मायां बंधकराक्ति निरस्य कैवल्ये प्रकृतिप्राकृतबंधरहिते आत्मनि

 भगवदवताराएते यथा पुंसामनुध्यानादिना मोक्षहेतवस्तथा भुवो भारजिहीपिया कृतोऽयं चावताइम्वानन्यमक्तानां स्खानामसकदनुध्यानाय स्याद़ित्यतो मोक्षं साधयतस्तव भर्कैहिकदु:ःनिवारकत्वं किं वर्णनीयमिति भावः। भूभारानुध्यानयोः समुचये


## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमन्द्दर्भः

मायाहेतुकायःः संस्तेतेः नाइकत्वेन मायातो विलक्षणां शाक्तिं दर्शायति व्वर्मिति। त्वं साक्षात् पुरुषो भगवान् तथा य ईश्व: अन्तर्योम्याख्यः पुरुषः सोऽपि त्वमेव तदेवनुभयस्मिन्नपि प्रकाशो प्रकृतेः परस्तदसंगः। ननु कथं केवलानुभवानन्द्स्यापि तदनुभविव्वं यतो भगवर्वमपि लक्ष्येत कभमीश्वरत्वात् प्रकुल्यधिम्षातृत्वेपि तदसंगित्वं तच्राह-मायां व्युद्स्येति, अन्यभिचारिण्या स्वस्पशान्तया तामाभासशार्कि दूरे विधाय तर्यैव स्वरुपशात्तया कैवल्ये 'परावराणां परम आसते कैवलयसंज्ञितः। केवलानुभवानन्द्संदोहो निरुपाधिकः ॥" इत्येकादशोक्करीया कैवल्याब्ये केवलानुमवानन्दे आत्मनि स्वरूपे सिथतः, अनुमूतस्वस्मयुख इलर्थर्थ
 भवतीति अत एबमस्ट्येक स्वरूपशक्तिः प्रकृतिर्नामात्र मायायाब्रैगुण्यम्, एवमेव शाक्तित्र्यविवृतिः श्रीस्वामिभिरेव दृरिता। परे प्रधानपुरुषमिल्यादिदेवहृतिवाक्ये अन्र पुरुषस्यापि मायान्तःपातित्वं तदृधिष्टनात् तथोपचरर्येते एव। वस्तुतः तस्य तु तस्याः पस्वं गथा श्रीकपिलवाक्ये-‘अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। प्रल्यग्धामा स्वयं उयोतिर्विशंनं येन समन्वितमि’ति । त्रिश्ति
 साक्षात् ख्वरूपशक्तिमेवाह व्वमिति, कैवल्ये मोक्षाख्ये श्रीवैकुणठलक्षणे अत्मनि स्वांशो एव स्थितः, किं कृत्वा तत्रातिविराजमानय

चिच्छत्तया मायां दूरस्थितामपि तिरक्कत्यैच मतं चैतन्मयाधिकं निषेधता शीरुकदेवेन ‘प्रवर्तनते यन्र रजस्तमस्तयोः सत्ष्वं च मिश्रं न च कालविकमः । न यन्र माया किमुतापरे हरेरनुन्रता यन्न सुरासुरार्चिताः＇इति，‘मोक्षं परं पद्ं लिङ्भममृतं विष्णुमन्द्रिरमि’ति
 तवैव प्राकर्युम्，परमभक्काया भुवो भारजिहीर्षर्या जातोऽपि अन्येषां स्वानां भक्तानामसकृच मुदुरनुध्यानाय निजभजनसौ－ ख्याय भवति॥ ミ＇ィーそ०॥

## श्रीमद्विश्यनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

ननु व्वन्मातुलेयोऽहीं त्वत्सम एव，मैवं वादीरिलाह्ट्वर्वरिति । ननु त्वं पक्टतेः पर इति किं प्रकृतिशब्देनाविद्यां मायां वा
 प्रामां न्युद्स्य दूरीकृल्य तया शान्त्या सहित एव त्वम् आत्मनि स्विचन्मयस्वरूपे स्थितः। ननु चिच्छक््येल्यस्याः कारणत्वेन मत्तो भिन्नतया स्थितव्वं कथं ममात्मनि स्यितत्वमिल्यत आह कैवल्य इति। केवल्य्य भावः कैवल्यं तस्मिन् झति तया सहितववेऽपि तव कैवल्यमेव तस्य स्वरूपभूता चिच्छहक्तिः，सा तनत्तः सदा अभिन्नैव，ववदेहेह्न्द्रियपरिकरादि़ुपेण तिष्ठति＂परास्य शक्तिबिहु－ वैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानघलक्रिया चेति＂श्रुतेः। माया तु छारेव त्वद्स्वसुपत्वात् ज्ञानाज़्ञानगुणमयजगद्रूपेण वर्त्तते इति त्वत्तो भेद एव तस्या माययास्त्वच्छक्तिव्वात् कचिद्भेद़ोऽपीति भिन्नाभिन्नरुपा सा इाक्तिर्तियर्थः। मायैच शक्तिरेका नान्येति मतं परास्तमेव॥こ३॥ \＃स एव कैवल्ये स्यित एव॥₹४॥ \％तथा तैनैव घकारेण च्युद्समायस्वचिन्मय－ स्वस्पेण अयमवतारः प्रापंचिकलोके प्राकर्ज्रम्॥₹५॥＊एवं सुत्वा प्रस्तुतं विज़ापर्यति किमिद्विति ॥₹६॥

श्रीमच्नुकद्वे वकृतः सिद्धान्तप्रदीपः
आदे विभ्वहेतुत्वेन सर्वेभ्यः पूर्वः पुरुषः सर्वांतरात्मा साक्षादी व्वर्वः स्वयं प्रभुः प्रकृतेः，＂भूमिरापोऽनलो वायुः खं
 धार्येते जगदि＂ति भगवडुक्तायाः अपरायाः परायाश्र परप्रकृतिमत्तयोंकृषः। एतदेवाह मायामपरiं प्रकृतिं चिचछत्तया धर्मभूत－ ज्ञानरूपया ठ्युद्स्यभिभूय स्यितः। पराप्रकृतितः परमात्कृप्तवं दर्शायति कैवल्ये－स्वार्थ हयन्－आत्मनि स्वस्मिन्नेव स्वयं स्यितः ＂प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः：，अणोरणीयन्महत्तो महीयानि＂ल्यादिश्रुतिम्यः॥₹३॥ \％एतदुपपाद्नाय पुरुपर्थप्रद्वं दर्शययति स एवेति। स एवं त्रिगुणप्रकृतिमोहितचेतसः पराम्रकृतेर्जीवस्य धर्मार्थकाममोक्षाख्यं श्रोयो विधत्से प्रयच्छसि। ननु माया－ मये लोके मायामोहितेषु जीवेषु मध्ये व्वदुक्तलक्ष्षणस्य ममावतरणं किमर्थमिल्यत आह्ट तथेति॥२४－२५।। अथ प्रस्तुतं विज्ञा－ पयति किमिति ॥ २६－२凶॥

## श्रोमद्वल्लभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अत्रोपपर्ति श्रोकद्वयेनाहृ। स वै पतिः स्यादिति न्यायेन प्रथमतः स्वस्य दोषाभावः，तदनु परस्य दोषदूरीकरणमिति। तत्र दोषाः पंचविधाः कर्मजाः कालजाः स्वावजाः पापाद्नवःः देश शोनूवाइचेति। ते कमेण निवायंते कर्मांपेक्रयाप्याद्यव्वात् स्वतंत्र－ त्वेन तद्धीनत्वाभावांच न तस्मिन् कर्मजाः। किंच सर्वेषामयं नियामकः भगवान् साक्षाद़ात्मनामपि，अतः काहस्सापि नियामक इत्युक्क भवति，तेन न कालजाः। प्रकृतिनियामकत्वाच न प्राफुताः। भगवतस्तु बह्वयः शाक्तयः संति अन्येन्यविरुद्धाः तत्तर्कार्याथ्थं निर्मिताः। तत्र यस्यामेव आसक्तया कीडायां क्रियमाणायां तद्षोषप्रादुर्भावः संभान्यते तद़ैव तद्विरूद्धराक्तिपादुर्भावनेन पूर्वान् दूरीकरोति तथा चिच्छक्त्ता मायां ठ्युदस्य तिष्टतीति न मायिकद़ोषसंबंधः। देशादोषस्तु न संभाष्य एव，सर्वंधर्मास्पृष्टे केवल एवात्मनि विद्यमानत्वात् अतः स्वतः पंचविधद़ोषरहितः॥२३॥ \％अन्येषां दोषदूरीकरणं कैमुलन्यायेनाह स एवेति। पूर्वोक्तगुणयुक्त एव मायामोहितचेतसो जीवस्य भ्रांतस्य भ्रांट्या यदे़व प्रार्थयते तरमैम प्रयच्छसीति सर्वाभीष्ट－ दातृव्वमुक्तं，अन्यथा सर्वेषामभजनीयः स्यात्॥ ॥४।। \％किंच सामन्यत्यत एतत्तन स्वसृपमुक्षं विशोषतस्तव स्वहुप－ विचारे अस्मदादी़ीां न किंचिन् कर्त्वर्यमियमिप्रायेणाह् तथायमिति। तथा चांयमवतारस्ते यथा भवान् सर्वंद़ोषरहितः सर्वा－ भीष्टदः तथा अवतारोध्ययम्। येषां मते भगवानेव साकारः आनन्दमात्रकरपादमुखोदररादि：मायाजर्बनिकादूरीकरणेन प्रादुर्भूत इईत तेषां न किंचित् वक्तठ्यम्，येषामपि मते खच्चेच्छामये शारीरविशोषे भगवतोऽनंतसूर्यूप्रकाशस्य अयोगोलके वह्नेरिव आगमनमवतार इ़ित तन्मतेनैवं कथनं，तस्यावतारस्य प्रयोजनद्वयं सर्वजनीनं भुवो भारदूरीकरणं वैष्गवशासन्रे तु स्वानामजन्य－ भावानां निरंतरानुध्यानार्थम्। उभयम् अर्जुनस्य्यभिप्रेतमिति उभयथाप्यम्माकं हितकरणं भूभारहरणसहायात् भक्तववाच्च ॥२१॥ ＊＊एवं स्यिते किमिदमकस्मादाविर्भूतमिति तक्कथयेल्याह सर्वदिश्रात्वात् कुतो वेति न ज्ञायते कुच्र वा मूलमिति। अच－ तारेपि तव न किंचिद्जातं देवकार्येसाधनत्वात् तदाएह देवदेवेति। तथात्वमपीत्याईांक्य अव्नह्नत्वान्नाहं वेद् कीर्युपपत्तिः अन्र न संभवति यतः，सर्वतो मुखस्वरूपशक्तित्वात् तस्मिभ्र सति ववमात्मनि स्यितं वस्तु त एवेति भावः॥ः६॥

भ्रोमद्गोस्वामिभ्रीुरणोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनाप्रकाशः
वमाद्य इलन्र। न प्राकृता इति। न स्वभावजाः। अन्र प्रकृतिमागयोर्भिन्नतया निर्देशात् पकृतिपद्स्य स्वमावपरत्वं बोध्यम् । पूर्वानिति दोषतया सन्भावितान् धर्मान् ॥ ころ-२६॥

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रवोधिनी

 कालकर्मादयोडपि नियन्तारो भवन्तीति तन्निरासाय साक्षादित्युक्तम्। तथा च विकारित्वं स्यादिति शह्दानिरासायाह-फ्रक्रतेः परः पुरुष इति। कथं सकलकारणस्य सर्वनियन्तुश्र प्रकृतिपरच्वं सम्भवर्तीति वीक्षायां जीववदृनन्ताममतारहितववादित्याहुचिच्छत्त्याडहन्ताममताकारणभूतां मायामविद्यां उयुद्स्य तिररकुल कैचल्यरूपे आत्मनि स्वरूपे एव स्थित इति॥ २३॥ \# \% पुरुषार्थदानेन सर्वपालकत्वमाह-स एवेति। उत्कविध ईंय्यर एव वंवं मायया अविद्यया मोहितं देहेह्न्द्रियाधात्माभिमानवचेतो यस्य तस्य जीवलोकस्य प्राणिजातस्य खेन वीर्येणाचिन्यप्रभावेण तत्तहकर्मीनुगुण्येन धर्मादिलक्ष्षणं धर्मार्थकाममोक्षःश्रेयः पुरुषार्थं विधत्से प्रयच्छसीलन्वयः $\|$ २४॥ \% यथा रूपान्तरेण धर्मादि विधत्से तथा भुवो भारमूतानां दुराचारणां जिहीर्षया संहारेच्छया स्वानां स्वकीयानाम् अनन्यभावानामनन्यप्रयोजन मक्तियोगनिष्ठानाम् असकृन्निरन्तरम् अनुध्यानाय च ते त्वयाऽयं चावतारः कृत इति रोपेणान्वयः $11 २ ५ \|$ \% एवं संस्रुल्य प्रकृं पृच्छति-किमिद्मिति। यत्परमदारुणमतिभयद्रं तेजः सर्वतोमुखमायाति तदिदं किंस्वित् परमार्थतः किंरूपं कुतो वा हेतोरायातीलहंं न वेद्यि न जानामीति खं वदेति ऐोषेणान्वयः। अह्मपि न जानामीति तवया न वक्तन्यं सर्वद्देवाराधितचरणन्वेन सर्वज्ञत्वादिल्याइायेन सम्बोधयति-हे देवद्वेवेति ॥ २६॥

## हिन्दी अनु शाद

तुम प्रकृतिसे परे रहनेवले आदि पुरु साक्षात् परमेश्यर हो। अपनी चित्-शक्ति ( सरूपशक्ति) से बहिरद्ज एवं त्रिगुणमथी मायाको दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरुपमें स्थित हो। २₹॥ \% कही तुम अपने प्रभाव से मायामोहित जीवोंके लिये धर्मादिरूप कल्याणका विधान करते हो।। २४।। \% तुम्हारा मह अचतार पृथ्वीका भार हरण करनेके लियेये और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण ध्यान करनेके लिये है।। ₹३।। \% स्वयम्प्रकाशास्वरूप श्रीकृषण ! यह भयङ्र तेज सब ओरसे मेरी ओंर आ रहा है। चह क्या है, कहाँसे, क्यों आ रहा है ? इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है ! ॥ २६॥

## श्रीभगनानुवाच




## मूत उवाच

श्रुत्वा भगवता प्रोंक्तं फल्युनः परीीरहा। स्प्र्वापस्तं परिक्रम्य चाहंं जाह्दाय सन्दधे।। २९ ॥ संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी रारसंबृते। आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेऽर्कनह्विवत्॥३०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।


 मुक्कटं घह्नाख्तेजसैव जहि घातय। त्वट्रयुक्तं च शास्र्रं तदुपसंहुलय स्वयमुपशान्येत-यतः त्वसस्त्रोडसि॥ २८॥ \% परे शत्रवः त एव वीराः तान् हृंतीति तथाविधः फाल्गुनः अर्जुनः अपः स्पष्बा आचक्य तं श्रीकृषणं परिक्रम्य प्रदृक्ष्तिणीकृत्य ज्राह्माय
 अवर्धेताम। कि कृत्वा रोदसी घ्रावापृथिठ्यौ समंतर्क्ष्ं च आवृत्य। यथा प्रलये संकर्षणगुखाग्निः उपरि स्थितोऽर्कश्व संहल्य वर्धेते तद्धत् ॥ ३०॥

## श्रीवैशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

त्रोणपुन्रस्साख्यंथाम्नः। इसर्थ इति। प्रागसंकटे कार्यकार्यज्ञानं नइयतीति भावः ॥२ゃ॥ \% इ इ्यर्थ इति।
 नक्ष्नन्जातोऽर्जुनः, ततश्रार्जुनकृतन्यास्तमयोगोत्तरश्न ॥२९-३०॥

## श्रीमद्दीराधावव्याख्या

इन्थं संस्तुतो विज्ञापितश्र भगवान्सर्वज्ञ आह वेत्थेति द्वाभ्याम्। प्राणबाध उपस्थिते सति द्रोणपुन्स्येति कर्वारि षष्ही,


 घह्सास्त्रैणैव तद़भिभावयेत्यर्थः ॥ २८॥ \% छल्थं भगवता प्रोक्तमस्खसंहारोपायं श्रुत्वा परवीरहा फाल्गुनोऽर्जुनः

 ववृधाते वृर्दिं गते॥३०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

यत्तेजः तदिदं द्रोणपुत्रस्य वाह्ममस्रं वेत्येल्यन्वयः। कीछहां प्राणबाधे जीवाधिप्टितदेहनाहो उपस्थिते आसन्ने सति प्रद़र्शितं, प्राणवाध इल्येतन्कुतो वाडवगतमिति तत्राह नेति। असी द्रौणिः अस्य अस्त्य संहारं न वेद्य यस्मादृतो ज्ञायते प्राणवाधे मुक्तमिति 11 ₹७ ॥ \% अस्राणामन्यतमं किंचिद्र्त्रम्य प्रल्यवकर्षणं प्रतीकारसमर्थं निवर्तकं न हि। अतोऽस्त्रः विसर्गोपसंहार-




## असिम्मल्पयार्ये कमसंदर्भों न।

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

प्रदूरितमिति दृ्चैच किं न परिचिनोषि कि मां प्चच्छसीति भावः। संहारमस्योपसंहारं न वेद् तहिं कथमेतत् प्रयुक्तवानिल्यत आह प्राणबाध इति॥ २७॥ \% तर्टि वारुणास्तादिना वह्निमुपशमयामीति चेत्तत्राह् न ह्यस्येति प्रत्यवकर्षणं
 घह्माखं निवर्त्तयितुम्॥२९॥ \% उभयोः घह्यास्त्रयोसतेजसी शरहः संवृते संवेश्टिते परस्परं मिलिक्वा ववृधाते रोद़सी द्यावापृथिठ्यौ यथा प्रलये संकर्षगगुखाग्निः उपरिस्यितोऽर्कश्干 ताविव॥ ३०॥

श्रीमच्छुकदे वक्रतः सिद्वान्तमदीपः।
अस्य घह्माख्त्य अन्यतमतोऽन्यतमं प्रत्यवकर्षणं निवारकं नहि अतोऽस्रतेजसा व्रह्याख्यतेजसैव॥ २८॥ \# तं श्रीकृष्णम्॥२९॥. उभयोरस्बयोः शारसंवृते तेजोमयशारसंयुक्के तेजसी अन्योन्यं संहल रोदसी घावापृथिठयौं खमाकारां चावृत्य प्रलयेऽर्कवल्निवत् ववृधाते अवर्धेतामित्यन्वयः ॥३०॥

## श्रीमद्वल्लमाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।

 ख्खाण्यपि बहूनि हृष्टानि प्रयुक्तानि च, कदाचिद़िि नैवं चश्रमिति च तत्राह नैवासौ वेद् संहारमिति। अतः अनभिज्ञेन प्रयुक्तत्वात्

 जहि, त्वयापि प्रयुक्तमेताद्रामेव तेजो भविष्यति, येनास्य प्रतीकारः स्यादिति ॥२९॥\% एं भगवतोक्ते यदासीत्तदाह् भुज्वेति, परवीरहेति सामथर्यं तं परिक्म्येति कर्यसिद्विः। अस्य घह्यास्य पूर्वन्वद्नाख्रनिवत्तंकत्वमेव, नतु प्रयोक्तृघातकत्वं तदुक्तं ज्राह्बायेति।।३०॥

# श्रीमहोस्वामिश्रीपुखुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः 


श्रीगिरिधरकृता वालम्रबोधिनी
एवं संसतुतः पृष्टश्व भगवानुत्तरमाह-वेत्थेति द्वाभ्याम्। इदं द्रोणपुन्रस्य ज्राह्ममस्यं तेन च प्राणबाधे उपस्थिते प्राशे सति
 तरिं मया कि कत्तुठ्यमिय्यापेक्षायामाह-नहीति। हि यस्मादृस्य घ्नह्माख्य प्रत्यवकर्शनं कृरत्वापाद्कं प्रतिभटमसंत्रं ततोऽन्यतमं
 संहाराभिज्ञोऽसीयन्वयः 11 २८॥ \% भगवता प्रोक्तमस्लोपसंहारोपायं शुर्वा फाल्गुनः अर्जुनः अपः स्पष्धाडऽचमनं
 प्रयुयोजेल्यन्वयः। तस्य ततो भयं नासीद्युद्दे नैकदानुभूततवादिति सूचयन्नाह-परवीरहेति। परेषां रत्रूणां वीरान् योधान् हन्तीति

 वर्द्धतेते तथेयर्यः॥ ३०॥

## हिन्द्री अनुणाद

भगवानूने कहा-अर्जुरन ! यह अभ्बन्थामाका चलाया हुआ बह्मास्त्र है। यह् बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परन्तु वह इस अस्रको लौटाना नहीं जानता $112 ৩ 11 \%$ किसी भी दूसरे अस्रमें इसको दवा देनेकी शक्ति नहीं है। तुम शास्तास्रविद्याको भलीभाँति जानते ही हो, चह्मास्रके तेजसे ही इस ॠद्यास्तकी प्रचण्ड आगको वुझ़ा दो ॥ २८॥ \% सूतजी कहते हैं-अर्जुन विपक्षी बीरोंको मारनेमें बड़े पवीण थे। भगवान् की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान्की परिकमा करेे नह्माख्रके निवारणके लिये घह्नास्तका ही सन्धान किया $11: 9 \| \%$ बाणोंसे वेष्टित उन दोनों चह्मास्तोंके तेज प्रलयकालोन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर सारे आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढ़ने लगे॥ ३०॥
 प्रजोपत्रवमालक्ष्य लोकृ्यतिकरं च तम्। मतं च चासुदेनक्य संजहारार्जुनो द्वयम् ॥ ३२॥ तत आसाध्र तरसा दारुणं गौतमीसुतम्। चअन्वामर्षताम्राक्षः पश्रुं रशानया यथा।। ३३॥ शित्रिएय निनोषन्तं दाध्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् । प्राहार्जुनं क्रकुपितो मगवानद्बुजेक्षणः ॥ ३४ ॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

तयोः द्रौणिफालगुनयोः। तेन दृह्यमानाः सांवर्तंक प्रलयाग्निम् अमंसत मेनिरे।। ३? ॥ \% लोकानां ठ्यतिकरं
 तस्याः सुतम् । अमर्षेण कोपेन ताम्र्र अक्षिणी यस्य सः, निष्कृपत्वे चृष्रांतः-पझ्रुं यथेति । तस्य बंधनं धर्म इल्यन्न च्रृंतः-यथा याज्ञिकः पझुमिति। रशानया रज्ज्वा बध्नाति॥ ॥३॥ \% शोकरोषादियुक्तस्सापि अर्जुनस्य धर्मनिष्टाख्यापनाय श्रीकृषणवाक्यं तदाह पड्भिः-रिशिराय राजनिवेशाय नेतुमिचछंतमर्जुनं प्रकुपित इवेति ॥ ३४॥

## श्रीवंशधिरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

छप्र्वेति । पदहन्त् प्रदग्धुमारभमाणम् । दत्यमाना दग्धुमारम्यमाणाः, "वर्त्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवद्वा" इति लट् ॥३? ॥
 इति भावः। मतं चेति। प्रथमं भगवताख्रतिवातनमान्रं समादिष्टं नु संहरणम्। तच नूनं परास्रं न संहत्तुं शक्यमिति खवशा-

 कोशात्॥ ॥ ३३ ॥ \% "स्कंधावारे तु शिचिरम"" इ्यमिधानात्सेनानिवेशास्यानं र्कंधावारः। अरुणेक्षुण इ्यनुक्त्वांबुजेक्षण इन्युक्ते बहिरेवे प्रकुपित इस्यभिप्रायेण स्खामिचरणैः प्रकुपित इवेत्युक्तम्॥ ॥४॥

[^12]
## भीमद्रीरराघवव्याख्या

 याग्निममंसतामन्यंत॥ ३? ॥ \% लोकन्यतिकरं लोकोपमर्दंनरूंं प्रजोपद्रवं वासुदेवस्य मतमभिप्रायं चालक्ष्यार्जुनः द्वूयं घह्यास्वद्वयं संजहार उपसंहृतबान् ॥ ३२॥ \% तत आसाघ्य समीवमेल्य दारुणमुग्रं गौतक्या द्रोणपत्न्याः कृष्याः सुतं द्रौणिममर्षेण कोधेन ताम्रे अक्षिणी यस्य सोऽर्जुनस्तरसा बलेन बबंध यथा रज्वा पसुं तद्वत् ॥ ३३।। रिपुं ड्रौणि बलाद्रज्ज्वा बद्ध्वा शिबिराय राजनिवेशमयं शिबिरे प्रति निनीषंतं नेतुमिच्छंतमर्जुनं भगवानंबुजक्ष्तः कुणः प्रकुपित आह धर्मपरीक्षार्थमिति भावः॥ ३४।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरस्नावली

सांवर्तंक प्रलयकालीनदाहम् अमंसत न्यरुपयन् ।। ३? ॥ \% \% उयतिकरो नाशः, असोपसंदारलक्षणं वासुदेवमतम्॥३२॥ \% गौतमीसुतं कृपपुन्ं रशानया रज्ज्वा॥३३॥ \% क्रिविराय रकंधावाराय सेनानिवेशानस्यानायेति यावन्, निनीषंतं नेतुमिच्छंतम् ॥३४॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्भः


 मिति स्वशस्त्रैणैक्यं विधाय संहरणाभिप्रायेण। तनु तदाइ़ामान्रेण कृत्वापि पश्चात् प्र्युत ताम्यां वृद्धांय्यामुपद्रवे सति स्यगितायमानम₹्ज्जुनं प्रतिसंहारोऽनुमत इति भावः ॥ ३₹-३९॥

## श्रीमद्विश्वनाधचकवर्तिकृता सारार्थनर्शिंनी

तयोट्र्रोण्यंज्जुनयोः सांवत्त्तंक प्रल्यागिन्नम्॥३?॥ \% लोकानां भूरादीनां व्यतिकरे नाशम्॥ ३२॥ * \% गौतमवंशजा गौतमी कृषी तस्याः सुतम् ॥ ३३॥ \% शोकरोषादियुक्तस्याप्यंज्ज्नुनस्य लोके घर्म्मनिम्टाख्यापनाय प्रकर्षणाह पश्वक्रोकीम--अरुणेक्षण इलनुत्तवा अन्बुजेक्षण इत्युक्ते बहिरेव प्रकुपित इति गम्यते॥ ३४-३५॥

श्रीमच्छुकद्वेवकृतः सिद्धान्तप्रद्रापः
तयोर्द्रोण्यर्जुनयोः अमंसत मेनिरे॥ ३? ॥ \% \% प्रजाया उपप्रवमुपद्रवं लोकानां क्यतिकरं संहारं वासुदेवस्य मतमभिप्रायं चालक्ष्यास्बद्यं संजहार उपसंहतवान् ॥ ३२॥ \% \% गाँतमवंशात् शरारदृतो जाता गौतमी कीपी तस्याः सुतम् तरसा बलेन 11 ३३ 11 \% शोकायाविष्टस्यपप्यज्जुननस्य धर्मपरीक्षार्थ मक्षप्रियो भगवान् शिबिराय सेनानिवेशास्यानाय रिपुं निनीषंतं नेतुमिचछंतमाह ॥ ३४.॥

## श्रीमद्वह्वभाचार्यविरचिता सुबोधिनी छ्याख्या

तयोर्यज्जातं तदाह संह्ट्येति उमयोस्तेजसी अन्योन्यं संह्हल मूलदार्च्याय शारयोः संवेष्पिते भूत्वा चावापृथिठ्यौ अंत-
 मिलितत्वादेकवचनं प्रजा दक्षाद्यः अन्येडपि भगवत्सांनिध्यात्। अतः परमनुपसंहारे प्रल्गो भविष्यतीति भगवदृभिपायं च ज्ञात्वा लोकानां नारां भूरादीनां च सर्वोपकाराथं एकगुरतवात् दूयमात्मन्येवोपसंहृतमिल्याह संजहारेति संजहार उमयोस्तेजसी शारसंवृते आवृल रोदसी खं च वृृधातेऽर्कवह्तिवदिति पूर्वोंकदाहलक्षणं, चकारान् खवस्यापि तेजोलाभात् भगवतः
 पाशादिभिबंध धनेन महान् क्लेशो भवर्तीति तरसा शी़्रं प्रतिक्रियामवसराय दारण्णमिति बंधने हेतु:, मरणरापं मारणं वा ईेग्वरभजनादिना वा कुर्यादिति। ननु गुरुपुन्ं कथं बबंघ तः्रह गौतमीसुर्तमिति। नाषं गुरोः सम्मतः पुत्रः, गौतमी तस्य माता गौतमवंशोत्पन्नव्वात्। अनेन पुच्र्नेह्संबद्वभार्याप्रार्थनया राजसंबंबो मरणं सूचितं अमर्षताम्याक्ष इति अनेन बह्मण्यादयो न स्फुरिता:,
 ध्वजस्तम्भे चेति नीव्वा च परोक्ष्मारणं च तद़भिमेतें तस्य शिविरे नयनमनुचितमिति भगवान्निषेधर्यति शिचिरायेति। सर्पं इबायं न सृष्टठ्यः ₹पृष्चेन्मारणीय एव अपकृतस्तु सर्वथा मारणीयः। तत्र गते च मरणें भविष्यति भगवन्निवेधयति शिविएयेति। अतोऽनैव मारणीय इल्यभिप्रायेणाह नीतिकार्चिचिचारे मारणीयः घर्मविचाऐे बन्धनीयोपि न, रिपुश्न गुहे न नेयः बल्नां न नेय, त习्र असावधाने किंचिद्पकुर्यदिति शिािरं कटकोत्तरणस्थानं, भगवानिति सर्वमारकत्व सूचितम्, अभ्बुजेक्षण इति मक्तरक्षकर्वं सूचितं, तर्मादे़तद्धधे सर्नं सुस्यमिति नो चेन्दहु कर्तव्यमिल्यभिप्रायः॥३४।।

## श्रीमनोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

प्रजोपप्नवमिति इलोकं वयाकुर्वन्ति अत: परमिस्यादि । उपसंहुतमिति। अर्जुनेनेति रोषः। स्वस्यापीति। दाहलक्षणमिति रोषः 11 ₹२॥ \% तत आसाब्घेति इल्लोकं व्याकुर्वते तत इस्यादि $11 ३ ३ ॥$ शिबिरायेत्यन्र सूचितमिति। कालरूपत्वात्सूचितम्॥३४।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

ततस्त्रींहोकान् प्रद्हन्महत् तयोर्रौण्यज्जुनयोरसत्रतेजो ह््वा तेन च दह्यमानाः सर्वाः प्रजाः सांवर्त्रकं प्रल्याग्निममंसता-
 अतः परमनुपसंहारे प्रलयो भविषयत्यत उपसंहरेत्यभिप्रायं चालक्ष्य अर्जुंनो ब्रह्मासत्रद्नयं सअ्जहार उपसंहतवानित्यन्वयः॥ ३२॥। \%3 \% ततरतेन उपसंहारानन्तरं अमर्षेण पुत्रचधादितरकर्मासहनेन ताम्रे रक्क अक्षिणी गस्य सोडज्जुनः तरसा वेगेन गौतमीसुतं गौतमवंशजातायाः कृष्याः पुत्रम् अभ्वत्थामानमासाद्य समीपं गत्वा बबन्वेत्यन्वयः। एवं बन्बने बालव्नात्तस्य कौर्यं हेतु सूचयन् विशिनष्टि-दारुणमिति। ननु गुरुपुत्रस्य तस्य बन्धनमधर्म एव, तत्कथं कृतवानित्याशङङ्याततायित्वात्तस्य बन्धनं धर्म एवेत्यमिप्रत्य छष्टान्तमाह-पशुमिति, याश्ञिकः पुरुषो ररानया रज्ज्वा यथा पशुं बध्नाति तथेत्यर्थः 11 ३३। \% दान्ना रजज्वा रिपुं बल्डाद्वद्ध्वा शिाििराय कटकोत्तरणस्थानाय निनीषन्तं नतुुमिच्छन्तम् अर्जुनं प्रति प्रकुपितो भगवशन् प्राहेल्यन्वयः। प्रोपस्तूपर्येव, अन्तस्तु कृपापूर्ण इति सूचयन् अरुणेक्षण इति विद्धायाह-अम्बुजक्षण इति ॥ ३४॥

## हिन्दी अनुवाद

तीनों लोकोंको जलानेवाली उन दोनों अ₹त्रोंकी बढ़ी हुई लपटोंसे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यहीं समझा कि यह प्रलयकालकी सांवर्तक अग्नि है $11 ३ ? \|$ औ $॥$ उस प्रजाका और लोकोंका नाशा होते देखकर भगवानकी अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लौटा लिया 11 र३ $11 \%$ अ $\%$ ज़ुनकी आँखें कोधसे लाल-लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस कूर अश्यत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुकी बाँध ले, वैसे ही बाँध लिया 11 ३३ 11 * अमस्थामाको बलपूर्वक बाँधकर अज्जुनने जब शिािरकी ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमलनयन भगवान् श्रीकृषणने कुपित होकर कहा-11 ३४।।

मैनं पार्थार्हसि त्रातुं अह्युवन्धुमिमं जहि । योऽसावनागसः सुपानवधीनिरि बालकाजू ॥ ३५।। मतं प्रमत्तमुन्मतं सुप्तं बालं स्त्रिं जंडम्। प्रपन्नं विरथं मीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् ॥ ३६॥
 प्रतिश्रुतं च मवता पाँ्वाल्यै भृण्वतो मम। अहरिष्ये शिरस्तस्य यसते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८ \|

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

अनागसो निरपराधान् ॥ ३५। रिपोरपि सुस्स बालस्य च वधो न धर्म इस्यन्यार्थैर्दर्शयति-मत्तमिति। मत्तं मद्यादिना। प्रमत्तम् अनवहितम्। उन्मत्तं म्रहवातादिना। जड़म् अनुच्यम्। प्रपन्नं शरणागतम्। विरथं अग्नरथम्॥ ३६॥ तद्वधो दंडरुपः तस्यैव श्रयः पुरुषार्थः। यद्यतः दुंडप्रायत्चित्तरहितात् दोषात् स पुमानधो यातीति। तथा च र्मरंति-"राजभि-


## श्रीवंशीधरक्टतो भावार्थद्वीपिकाप्रकाइः

पार्थेति । पृथाया मत्पितृभगिन्या: पुत्रंवात्तब ममापि तव दुःखेन दुःखमत इमं मा रक्षेति भावः। यद्वा पृथायः अस्मद्धंशजाया: पुत्रेण त्वया ज्रद्महत्या कत्तुं नोचितेति गूढ़ोमिप्रायः। रायाना भुंजते यवना हातिवत्सुपानीति। न हि रायानैनिद्रापस्तैर्भोक़ शाक्यते किं तु शायनोद्यता एव भुंजत इत्यर्थः। तथा सुपान् स्वतुमुघ्यतान् सुपमस्ति कर्तुवत्वेन येषामिति मत्वर्थीयाचायमर्थो लम्यः। अन्यथा महाभारतभ्रुततनकत्तृक्युद्धश्रुतिविरोधः स्यात्। बालकानिति। शिष्यमुन्रवेन बालकवत्पालनीयान्न वधाहीनिस्यर्थ; न तु ते बालका महाभारते तेषामतिशौर्येत्वश्रणात्। यद्वा बलमेव वालं तेन कायन्ति युद्वे गर्जंतीति बालकाः। यद्धा बलानों सेनानां समूहो बालं, तरिकरंति विक्षिपंति कुण्वंति हिंसंतीति वा बालकाः। "कृ विक्षेपे, कह हिंसाया"" चेल्युभयोर्डम्रत्यये रूपम्। तेन महारथा इस्यर्थः। अत्र तीर्थन "अनागसं प्रसुमं च बालकं हन्ति यो नरः। स खंड़ो। विधातंक्य इत्येवं मनुरबनीत्"

इति शोकोषि प्रमाणितः॥ ३३॥ * मध्यादिना घत्तूरकादिमहः। अनवहितमसावधानम्। महः पिशाचांदिर्शतो रोगः। आदिनेशे्रवियोगादिम्रहः। बालं दिग्देशादिज्ञानशून्यम्। जडं विवेकशून्यं वा भीतं युद्वमार्गादपस्तृतम्॥३६॥ \# खल इंद्रियारामः। अधृणो निर्देयः। दंडस्य श्रेयस्वे प्रमाणमाह-तथा चेति। ₹मरंति भुग्वाद्य इति रोषः। ₹पष्टार्था समतिः ॥ ३७॥ प्रतिज्ञा च रक्षणीयेयाह-प्रतिश्रुतं चेति। प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातम्। पांचाल्यै द्रोपहै। है मानिनीति यथा व्वं प्रसन्रा स्यास्तथा ते मानं करिष्यामीति भावः।। ३८।।

## श्रीमद्वीरराघचव्याख्या

तदेवाह नैनमिति पंचभिः। हे पार्थ इूमं वह्मबंधुं च्रतुं जीवयितुं नैवार्हसि, किंतु जहि "आततायिनमायांतं हन्यादे़ वा-
 मान्मत्तादिरूपं रिपुं न हन्ति, एवं तु धर्मस्थितिरिसर्यः। तत्र मत्तं मधुना प्रमत्तमनवहितम् उन्मत्तं पित्तादिना जडं केवलमज्ञम् $\|३ ६\|$ \% योऽघृणः निष्कृपावानत एव खलो दुरात्मा यः पुमान्परेषां प्राणैः स्वप्राणान्द्रुषणाति तस्य वधस्तस्यैव
 पांचाल्यै द्रौपघ्धै प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातं किमिति हे मानिनि यस्तन पुछ्रहन्ता तस्य शिर आहरिषयामीति॥ ३८॥

## श्रीमद्रिजयध्चती र्थकृता पदरतावल्री

हे पार्थ घह्मबन्बुं ्राह्मणाधममेनमश्वत्थामानं चातुं नाहसि, किन्तु योसौ निशि रात्रौ सुपान् बालकान् अवधीदितीमं जहि हनेत्यन्वयः। अनागसः अकृतापराधान् तन्राश्वत्थाम्नो वध्यत्वे अनागस्त्वं सुपत्वं बालकत्वमिति हेतुत्रयमनाद्ध्य तद्वननं कारणमिति ज्ञातन्यमू "अनागसं प्रसुमें च बालकं हन्ति यो नरः। स खंडशो विधातन्य इत्येवं मनुरुर्वीदि"'ति समृतेः।। ३५॥ \%. \% रिपुणा नैते हन्तठगा इल्याह मत्तमिति। मत्तं मद्यादिपानेन मद़ांधं प्रमत्तं विस्मृतिमन्तम् उन्मत्तं म्रुप्रं जडं स्ततो विनेकज़ानइून्यं सुमं निद्रितं बालं विशोषानभिज्ञा स्त्रियं बाल्ये तारुण्ये वार्धके च पराधीनवृत्ति प्रपन्नं जारणागतं विरथं रथादिसाधनरहितम् । विपथं युद्धमार्गादपक्रांतमिति केचित् पठित्वा ठयाचक्षते तद्रयचल्नयोरिति धातोः भीतं चलितं युद्वमार्गाद्पस्तृत-
 इन्द्र्र्यारामः अधृणः द्यसरहि नः तद्वधः तस्य हिंसकस्य हननं श्रेयः साधु, कुतः येषां हिंसादिदोषादृधो नरकं यातीति यस्मात्तस्मा-
 इति मम श्रृववः सतः पांचाल्यै ट्रौपच्यै प्रतिज्ञातं च यस्माप्तस्मादिल्यन्बयः ॥ ३द॥

## श्रीमद्विश्न्नाथचक्रवर्शिक्तिता सारार्थद्रार्शिनी

मत्तं मद्यादिना। प्रमत्तमनवर्वह्तम्। उन्मत्तं ग्रह्वातार्दिना॥३६॥ \# तद्वधो दृंडस्पस्तस्यैव श्रेयः। तथा च स्मरन्ति-"राजभिर्दृतद्ण्डाश्र कृत्वा पापानि मानवाः। विधूतकर्मषा यांति स्वर्गं सुक्कृतिनो यथे"ति। अन्यथा यद्यतो दोषात् ॥ ३৫-३९॥

## श्रीमन्हुकदेवकृतः सिद्धान्तअद्धीव:

 तद्वधस्तस्यैव श्रेयः। तथा च स्मृतिः "राजमिर्घृतद्ण्डारतु कृत्वा पापानि मानवाः। विधूतकर्मषा यांति ख्वर्गं सुकृतिनो यथे"ति। यद्यतः राजद्ण्डादिपर्यश्रित्तररितादोषाद्धो नरकम्॥३७॥ \% पांचाल्यै द्रौपघौ॥३८॥

## श्रीमद्वह्वभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ठ्याख्या

तद्रेवाह मैनमिति। पृथासम्बन्धिनी भक्ता चेति तथा बचनं मारणेऽपि दोषाभावे हेतुद्वगमाह अह्नबन्धु रिति अवधीदिति पिन्रादिभिरपकृते अनपराधिनः पुत्रस्य बद्ध्वा नयनमुचितं न मारणं सुपस्य कस्यापि मारणमनुचितं निशि चौर एव मारयति न साधुः। वालकास्तु सर्वेषामेव अवध्याः।।३३॥ \# विचारेणास्य वध्यतां वक्कुं वध्यावध्यनिर्णयमाह मत्तमिति। शत्रवोपि दराविधा अवध्याः, मत्तो मदिरादिना प्रमत्तः असावधान उन्मत्तः पिशाचादिभिः जडः स्वभावतः। अयं तु दशानां नान्यतमः तस्मादृध्यः, किंच सुमबालयोर्वधात् अधर्मयोद्धा।। ३६।। \% नन्वस्य भवत्वधर्मः, अयं कथं वध्यः ? जाहाण शररीएस्य पुरुषार्थसाधकत्वात् तस्माद्स्य सर्वपुरुषार्थवधे स्वस्याधर्म इति तत्राह स्वप्राणानिति। यद्यं न वध्यते तत्र को हेतुः प्रमाणनिपेधस्तु नास्ति "जिघासन्तं जिघांसीयादि"’ति। घाह्मणे धर्मः प्रतिघ्टित इति यद्यवध्यः तदार्मिन् धर्मो नास्ति, द्यया चेद़वध्यः तद़्तदूधे बहूनां प्राणिनां जीवनं भवति। अवधे ववस्यैव कश्वन देहादा़िना उपकारो भविष्यतीति तद़िि नास्ति तद़ाह





श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः
 जीवनहेत्वोर्मध्ये प्राणँः प्रणजीवनं तद्युक्तिमिल्यरः। ननु नेदमयुक्त्क्यागे व्यमिचारादिलत आहुः धर्मे त्विल्यादि । उभयतारकत्वादिति । सगृहः सपझ्युः सुवर्ग लोकमेती' ति तैत्तरीये भवणेन तस्या हिंसायाः कर्तृंपझुतारकत्वाद्यिर्थः। युक्त इति। प्राणसङ्क्षय इति रोषः 1 धर्म्रादिति धर्मजनकाद्युद्धात्, तथा च युद्देन मारणीय इसर्थः 11 ३७-३८ ।।

## शीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी

भगवद्वाकयान्येव दर्शायति-मैनमिति पद्बमिः। तव हितमेव वदामि पैतकवस्रेयव्वादिति सूचयन्सम्बोधयति-हे पार्थति।
 तथा चैतद्वधस्य 'अततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्' इति विहितत्वान्न दोष इति भावः। आततायित्वमेव दर्शयति-य इति । योडसावनागसो निरपराधानिशि सुप्तान् बालकानवधीद्रियन्वयः" 14.11 नन्वहं धर्मज्ञ एनं कृतापराधं रिप्मपि कथं हन्यामिल्याइाइ्कय धर्मवित् मत्तादिदशविधान् रिपून्न हन्ति, अस्य तु तद्व्यतिरिक्तरवान्नास्य वधे कस्रिदोष इल्याह-मत्तमिति।
 रिपून्न हन्ति, अयं तु बालन्य हतवानतो न धर्मवित् 1 अतो नास्य बंचे दोषः कस्रिदियाशयेनाह-मत्तामिति। तन्त मत्तं मधादिना विवशम, प्रमतं कार्यन्तरासक्याडनवहितम्, उन्मतं पिशाचाद्धिभिपद्धुतम, जडं सभभवतो मूर्खम, , पपनं रारणागतं तवास्मीति वादिनम, विरथं भग्नरथम, भीतं मयेने पलायमानं विलीनं च $\|$ उद $\|$ \% तथापि जासणशीरस्य पुरुषर्थसाधकव्वात तद से सर्वपुरुषार्थनाइान्ममाधर्मः सादिलाशाक्कथाह-सपाणानिति। यः खलस्तस बधो दण्डरुपत्वात्तस्यैव श्रेयः पुषार्थसाधकः। यत् यस्मादोषाद़ण्डग्रायमित्तादिरहितान्द्र परपीडाजनिताव पपात् स पापी पुमानधे नरके गातीयन्बयः। तथा च समतिः-राजमिं्धृतद्रणास्तु कल्वा पापानि मानवाः। विघ्यूतकलमषा यान्ति स्वर्ग सुकृतिनो यथा' इति। कोडसी खल इसेपेक्षा
 इाङ्कथाह-अधृण इति, घृणा दया तद्रहित इल्यर्थः। यद्वा तद्धधस्तस्य खलस्य वधस्तस्य हन्तू राज्ञः श्रेयः। कथं ? यद्दोषाद्यस्य खलस्य दोषात्पापांपुमान् राजा अधो नरकं याति 'सतेनो राजनि किल्तिषम' इ्यादिवचनात्। ोोषं समानमू॥ ३७॥ \% स्वत्रतिज्ञापालनार्थमव्यस्य वध उचितोऽन्यथा तव प्रतिज्ञाहानिलक्षणो दोषः स्यादिल्याशयेनाह-प्रतिश्रुतमिति। हे मानिनि चसते पुत्रान हतवांस्तस्य शिरसेत तुभ्यमहमाहरिष्ये आनेष्यामीति मम श्रृण्वत एव सतो मवता पाख्वाल्यै त्रौपचै प्रतिश्रुतं पतिज्ञां तदपि तद्वधं विना कथं सिद्धध्धेदिति शेषेणान्वयः॥३८॥

## हिन्द्री अनुवाद्र

'अर्जुन ! इस बाहणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो माए ही डालो। इसने खातमें सोये हुए निरपराध बालकोंकी हला की है 113411 \% ष धर्मेत्ता पुरु असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, बालक, सी, विवेकज्ञानहान्य रारणागत, रथहीन और भयभीत इत्रुको कभी नहीं मारते $\|$ ३६ 11 \% परन्तु जो दुष्ट और कर पुरु दूसरोंको मारकर अपने प्राणोंका पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है; क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता है तों और भी पाप करता है और उन पापोंके कारण नरकगामी होता है।। ३७॥ \% फिन मेरे सामने ही तुमने त्रोपदीसे प्रतिज्ञा की थी कि मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है उसका सिर में उतार लाऊँगा' $11 ३$ П

तदसौ वध्यतां पाप आतनार्यात्मश्ध्रुहा। मत्तुश्व विप्रियं वीर कतनान् कुलपांसनः ॥ ३९ ॥ एवं परीक्षता धर्म पार्थ: कष्णेन चोदितः। नैच्छद्बन्तुं गुरसुतं यद्यव्याल्महनं महान $118 ० \|$ अथोपेत्य स्रशिविए गोविन्दूप्रियसारथि: 1 च्यवेद्यतं प्रियायै श्रोचन्त्या आत्मजान हतान $118 \% 1$

तथाडडहतं पजुवत् पारानद्दमवाड्में कमजुगुप्यितेन ।
निरीक्ष्य कण्णापकतं गुरोः सुतं वामस्वभाव कपया ननाम च प ४२।।

## श्रीधरस्वामिविरिचिता भावार्थद्दीपिका

यद्यपि चोदितः। तथापि हंतुं नैच्छत्। आत्महनं पुच्रहंतारमपि। यतः महान् $118011 \%$ गोविंद्: प्रियः सारथिः यस्य स:। आत्मजान् शोचंत्य ।| 83 ॥ \% तथा परिभवेन आह्तमानीतम्। कर्मंणः जुगुप्सतेन दोषेण अवाड्युखम्। अपकृतम् अपकारिणमू । कृपया निरीक्ष्य। वामः शोभनः स्वभावः यस्याः सा ॥८२।।

श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्रीपिकाप्रकाराः।
यद्चतोसौ पापस्तत्तर्माद्वध्यतामित्यन्वयः। आह्मबंधुहा पुन्चहा "आत्मबंधुः सुतस्तोको राजीवोंगज आहमजः" इसमिधानात्। बीरेति। न हि वीरैर्राह्मणो हन्यत इर्त गूढोभिप्रायः। यद्वा वीरेणैव वैरनिर्यातनं कर्तुर्ताक्यं नान्येनेति भावः। कुलपांसनः कुलनिन्दाहेतुः $113 ९ \| \%$ धर्म परीक्ष्माणेन यद्यपि चोदितस्तद़ हंतु नैच्छत्। आत्महनं पुत्तहन्तारमपि। "आत्मा वै पुत्रनामासि" इति श्रुतेः। गतो महान् कृषणस्य स्वभावाभिज्ञः। तस्य चायं स्वभावः स्वयं सर्वज्ञोपि धर्मीदिनिघ्हार्यापनाय तद्वतो भक्कान्परीक्षत इति। तन्र'मैनं पार्थाह़िसि छातुम्" इस्याद़्ना बीररौद्ररसं प्रदुइर्य धर्मवन्तमर्जुनं यथा परीक्षते सम तथा "भर्तुःः खुभुषणं स्रीणां परो धर्मः" इस्यादिना "भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वर्मना कचित्" इस्यादिना "अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोन्तरं बहि:" इस्यादिना च कर्मझ्ञानयोगौ पद्रर्य प्रेमवतीर्गोपीः "वरं च मरकंचन मानवेन्द्र वृणीहव""
 गहन्ति" इत्याद्निनान्यानपि भक्तान्परीक्षाश्वकारैवेति। तदीयसिद्धभक्ता अपि तथा परीक्षन्ते। तथा हि शुक एव घह्टसकन्वे
 ज्ञानमुपक्षिप्य भक्तिनिष्टां परीक्षाब्यके इति न तत्र तत्र रपष्टेर्थ तारपर्यम् $118011 \%$ अथ कृषणवाक्यश्रवणोत्तर तमअव्वत्थामानं न्यवेद्यत्रादर्रायत् ॥ 8 ? ॥ \% कृषणा द्रौपदी ॥ ४र ॥

श्रीमद्दीरराघवब्याख्या
तत्र यस्मादसौ पापार्मा आतताच्यात्मनस्तव बंधुहा कुमारवंती हे बीर अर्तुंध्रुतराष्ट्रस्य विप्रियमिदं कर्म कृतवान् कुलपांसनः कुलदूषकश्रातो वध्यताम् ॥ ३९॥ इत्थं धर्मं परीक्षता धर्मपरीक्षार्थमें कृतवता कृषणेन चोदितोडपि पार्थोडर्जुन आत्मजह्नमषि सुतहनमपि तं गुरुसुतं द्रौणिं हंतुं नैच्छत्। यतोरर्जुनो महान् गुरुकृतोपकारामिज्ञः $118011 \%$ ततो गोविंद्ः प्रियः सारथिश्र यस्य सोडर्जुनः स्वशिाविरमागत्य हतानात्मजान्पति शौंचंत्यै द्रौपचै तं द्रौणिं न्यवेद्यत् 118 ? ।। \% तथाह्रमानीतं पशुना तुलं्रं पशुवत्पाशोन बद्वं पशुर्यथा पारोन बध्यते तद्वद्वंद्ध कर्मणः स्वकृतस्य जुगुपितेन जुगुप्साराबद़ास्वार्थसन्लंताद्धावे कः, निंद्या हेतुना अवाध्युखमपकृतमपकारिणमर्जुनेनापकृतं वा गुरोः सुतमश्वत्थामानं निरीक्ष्य द्व⿸्षा द्रौपद्दी वामस्वभावा हेतुगर्भमिदं सुस्वभावत्वाननाम ॥ ४२ ॥

## श्रीमद्धिजयध्वजतीर्थक्टता पद्रत्नावली

"आव्मबंधुः सुतम्तोकः पुत्रोंगज उदाह्रतः" इं्यभिधानादात्मबंधून् सुतान् हतवार्नित्यन्वयः। तस्माद्सौ पापः विभियं तु लोकहष्ट्येति ज्ञात०्यम् $\|३ ९\|$ हरिणाऽर्जुनं प्रति द्रौणिवधप्रतिपाद्नमर्जुनस्य धर्मपरीक्षणाभियायमेव, न तु वधाभिप्रायमिति कथनपूर्वकमर्जुनस्य भक्तचतिशायं कथयति एवमिति। पार्थः गुर्सुतं हंतुं नैच्छद्वित्यन्वयः। कथंभूतः यद्यव्येवं धर्म परीक्ष्ता कृषणेन चोदितः तथापि नैच्छत् कथंभूतम् आत्मानं हतवंतम् अयमपि कम्रिद्धेतुः पुनरपि कथंभूतः महान् महापुरुषः महत्र्वद् नैच्छदिति भावः 118011 \% अथ गोविंद्ध प्रिचश्र सारथिश्व यस्य स तथोकः स पार्थः स्वरिविरमुपेय्य द्रौणिना हतानात्मजान् पुच्रान् प्रति शोचंत्यै प्रियाये द्रौपचौ तं न्यवेद्यदित्येकान्बय:॥४? ॥ \% वामस्वभावा मृदुस्वमावा चारुतर रीलेति यावत्, कणणा तथाहतं तदे वाह पझुत्वात्पाईोन बदूं कर्म जुगुप्सतेन कर्मणा लज्जयावाङ़ुखं अपक्टतं पुं्रह्ययाडपकरारमपि गुरोः सुतं निरीक्ष्य कृपया ननामेस्येकान्व्रयः ॥ ४२॥

## श्रीमज्ज्जववगोस्वामिक्टतः ऋमसन्द्रः्यः

अपकृतमिति किजन्तम् $1 \mid 80-80 \|$

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थद्रिर्शिनी

धम्मं परीक्ष्माणेन यद्यपि चोद्तिः तदपि हंतुं नैच्छत्। आत्महनं पुत्रहृंतारमपि। यतो महान् कृष्गस्य स्वभावा-







 कर्म्मणो जुगुप्सया। अपकृतमिति किबन्तमू, अपकारिणमू। क्षपया निरीक्ष्य। बामः घोभनः। ननाम च उवान चेति

श्रीमच्डुके वकृतः सिद्वान्त्मपद्वीए:

 मानितमू। बामः सुशोभनः स्वभावो यस्साः सा 118 \&. ॥

## श्रीमदह्धभाचार्यंविरचिता सु बोधिनी क्याल्या





 * * प्रकारांतरेण हानेग्रेहे सभागमनमाह अथेति कार्यंसिद्बौ हेढुपदं गोलिंदेति उपसंहारेण्युक्तम । अयं तु हान्हुहते पतितो मृत एव द्वेहरु बाणस्यानीयः प्रतिज्ञातं तु शिरः समानीतर्मित न्येदेदयत्। शोकमध्य एतस्याः धर्मक्ञानमिति ओोचंल्या इल्युक्ता भार्यां





## भ्रीमद्योस्सामिश्रीपुर्षोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

वदसाविलत्र। आत्मन इसस्पर्थः अुआनिति। अंक्रेति चकारसूचितमर्थमाहुः कुलेल्यादि। द्रोणकुले दुर्योधनकुले




## भीगिरिधर्कता बालपबोधिनी


 सूचयन्नाह-पाप इति, पापातमेलर्थः। तत्रसादसी वध्यताम्। नैतद्वधे तव कल्यिदपि दोषो भविष्यति तस्य क्षत्रधमेव्वादितिति








स्यदिति भावः 1180.11 \% अथनन्तरं गोविन्दः प्रियः सारधिभ्र यस्य सोऽर्जुनः स्स्य शिविरं सेनोत्तरणणस्यनमेल्य आगल
 तदानयनमेवानभिप्रेतं मारणं तु दूरत इसाह-तथेति। तथाऽपमानेन आह्ततमानीतं पछुवृत्पा ऐोन बद्धं कर्मजुगुप्सितेन जुगुरिसतेन निन्दितेन बालवधरूपेण कर्मणाडवाब्मुखं अधामुखं लज्जया मुखमप्रदर्श्रयन्तं अपकृतं कृतापकारमपि गुरोः सुतमश्ब्थामानं
 चन्हु: स्वावो यस्यः सा 1 ननाम चेति चकारेग तस्यः सम्भमः सूचितः 4 ४२ ॥।

## हिन्दी ग्रनुवाद

इस पापी कुलाङ्नार आततायीने तुग्हारे पुत्रोंका वध किया है और अपने स्वामी दुर्योघनको भी दुःख पहुँचाया है। इसलिये अर्जुन ! इसे मार ही डालो $\|३ ९\|$ \% भगवान शीकृषणने अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परन्तु अज्जुंनका ह्द्य महान् था। यद्यपि अभ्वर्थामाने उनके पुत्रोंकी हल्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें गुरुपुको मारनेकी इच्छा नही हुई 118011 \% इसके बादद अपने मिन्र और सारथि शीकृषणके साथ वे अपने युद्ध शिविरमें पहुँचे वहाँ अपने मृत पुत्रोंके लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया $118 \%$ \% त्रौपदींने देखा कि अश्वस्थामा पसुकी तरह बाँधकर लाया गया है। निन्द्वि कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर घ्युका हुआँ है। अपना अनिष्ट करनेवाले गुर-पुत्र अश्वथथामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी़ाका कोमल ह्टदय कुपसे मर आगा और उसने अरवत्थामाको नमरकार किया II \&२।।

उगच चासहन्त्यस्य बन्धनानयन सती। मुच्यता मुच्यतामेष जाह्नणो नितरां गुरु:। $8 ३ ।$ सरहस्यो धनुर्गेंद: सविसर्गोपसंयमः अस्त्रामश मतना रिक्षितो यदूनुग्रहान $188 \%$ स एक मगवने द्रोणः प्रजारूपे वर्तते। तस्यात्मनोडर्ध पत्न्यासते नान्वगादीरसूः कपी 1184 ॥


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

ननाम चोवाच चेति चकाराभ्यां संश्रम: सूचितः। बन्धनेनानयनमसहमाना 11 ४३॥ \% सरह्सः गोप्यमन्त्रसहितः। विसर्गः अक्षपयोगः उपसंयमः उपसंहारः ताम्यां सहितः अस्तसमूहघ्य $118811 \%$ कि च तस्य द्रोणस्य आस्मा देहः तस्या अर्ध कृपी आस्ते। अर्धंते हेतुः-पली । अर्घो वा एष आत्मनो यत्पती' इति श्रुतें जजयापती अग्निमादधीयाताम् इति श्रुतेरभयोरेकाकारत्वावगमाच। ननु मर्तीर मृते सा कथं जीवति तत्राह-नान्वगात् भर्तरें-यतः वीरसू:


## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थदीपिकाप्रकाशा।

अस्यम्बव्थाम्रः। सती तदून्धनासहत्वादियं भगवता परीक्षितादर्जुनादपि धामिकर्व साधुत्ववती। एष यतः सर्वेषां वर्णीश्रमाणां गुरुरम्माकं तु नितरामतिशयेन गुरूः। अहो गुरोर्बेध्नमतीवानुचितं कृतवानस्यातो मुच्यतामिति संभ्रमे वीष्सा
 तद्वत्पूज्यः। स्वसाध्वीत्वमुद्रावयति-किं चेति। श्रुतिः ₹पष्टर्था। आद्धीयतीमाधानं कुर्वीयाताम्। एककारकव्वमत्राग्याधाने
 स्तलोचितमिय्याह-वीरसूरिति। ग्राह्मण्या अनुगमनं चैकल्पिकमिति भरतोपास्याने पक्वमरकन्बे वयास्यास्यामः $1184 \% \% \%$

 इल्यसिधानात् । अभीद्धाशः मुहुर्सुंहुः पूज्यम् ॥ ४६॥

## अस्मिन्पर्याये दीपनी न

## श्रीमद्वीरारघवन्याख्या

अस्य : गुरुसुतस्य बंधनेनानयनं बंधनपूर्वंकमानयनं बंधनमानयनं च वा अस्यार्जुनस्थार्जु नकरत्तृं बंधनायनमिति वा असहुंती सती द्रौपदी उबाच उक्तिमेवाह मुच्यतामिल्यदिभिः सार्द्धः पंचभिः। एष द्रौणिर्मुच्यतां मुच्यतां त्वरया द्विरुक्ति,

 11 8811 * * स भगवान्र्रोण पवैष प्रजारपेण बर्त्ते। एतच्छद्दो द्रोणस्यैवाकरांतरेगावस्थितिपरामर्शंकः "आत्मा वै पुन्न" इति भ्रुतिरिति भाव:, पुत्रविषयापकारेण पितैवापक्कियते इति भाव:, ननु स स्वर्गःः इलत्राह तस्येति-त्त्य द्रोणस्यात्मनः

 वेति भावः 118411 \% चत्तस्मात् हे घर्म़्न मदुक्तथर्माभिज हे महाभाग गुर्वमानराहियस्पमहा।भाग्ययुक्त भवद्रि-



## श्रीमद्विजय अ्वजतींध्छता पदरलाबली

न केषलं नत्वा तुषीमभूल्किंदु वचनं चोवाचेलाह उबचेति-अस्य र्रौणेबंधनेनानयनमसहमाना सती प्रस्ससौशील्यादि-
 सकीलकः धुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः प्रयोगोपसंहारसहितः अख्वापः घह्याधब्बसमूहः यस्य द्रोणस्यानुम्हातू भवता लिख्धितः
 गुरुप्र्त्य गुर्व्वपूजाहत्वाद़िति भावः। किंतु अन्योपि हेउुरसीलाह् तस्येति तल द्रोणस्याममनः इरीरस्यार्द्रम् अर्धांगी सती बीरस्: वीखुचवती कपी संप्रास्ते पतिं नान्वगात् अनुगमनं न कुववती, यतोडतो |गुखुपन्ती भत्त्या च मुछ्यतामिति भाव:
 जानातीति घर्मझ: हे धर्मंज़ ! भगानां भाग्यानां समुदायो भागः महान्मागो युस्य स तथा तस्य संबुद्धिर्महाभाग, अअ्खंथान्रो दु:ले



## श्रीमझ्शिश्नाथचक्वर्तिकृता सारार्थदर्शिनी






## श्रीमच्तुक्रकेक्रकःः सिन्दान्त्वपदीप:





## श्रीमइबल्लभाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्यास्या

 मुक्तं सतीति धर्मसखभाबव्वं भर्तारमपि धर्मप्रमादे बोध्येदिति षडंगसहित धर्मवाक्यमाह-मुच्यतामिति द्विरक्षिः संद़हाभावाय विलंबाभावाय च त习 हेऴ: ए घाद्वण इति। एकस्सित धर्मिणि बहूनां धर्माणां स्थितावपि यो महान् धर्मः स आदरणीय:

 न्यायविरोजे धर्मो दुर्घढ इति तदिवरोधं बदन्ती बौकिकन्यायेनापि गुरुत्वमाह सरहस्य इति।। रहसि भवो रहसो मंत्रविसर्गः अब्ाणों मोचनप्रारः उपसंयमः उपसंहारः पुर्रादिष्वपि तथा अवचनात् अस्बमामझ्य घहालालादयः। न होतत् पाठमात्रेण





बतीनां न हि गमनं, ततः पुत्वचे तस्या अतः तस्याः कृपीति नाम व्यहीकी कापझ्यं तद़पि धर्मे बधधकं तस्मादस्य मोचनं निर्ग्यहीकमिति $118 \%$ \% तदाह तदूर्मेते यदि केनापि प्रकारेण गुरकुले दु:सप्रपापणं तदा कृतो गुरसेवाउक्षणो धर्म: सकपो भवति तथा धर्में कापटचं जानन्रवि यस्तथा करोति से न धर्मझः वं तु तद्वर्मःः अतो हे धर्मक, किंच महाभाग्येन गुरणां सेवाकरणसामर्यं भबति, तज्ञातेपि सामर्थरे यदि सेवां न कुर्ग्यात्तदा महदुभाग्यं ब्वं उु तदिपरीन इति महाभागः।

 अनन्रत्या पूजामपि नाहति किंदु सर्वादा नमनमप्यहतीत्यर्थः। किंच धर्मे ज्ञानाभावोपि बाधकः "यदेव विध्यया करोति" इसति भ्रुतेः। ततः स्वस्मिन्निवासिम्रि यः सुखदु:खे समे परयति तत्कृतो धर्म:, अन्यस्तु 'विषमधिया रचितो य' इति वाक्यात् अधर्मंश्रायः ॥ $8 ६$

## भीमद्रोस्वमिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोघिनीप्रकाशः।





 इति तथेल्वर्थः ॥ 8 ६॥

## भ्रीगिरिधरहृता बाल्मबोधिनी

 पेक्षायां तदुक्तिमेवाह-मुच्यतामिल्यादिभिः साँैः पश्बमिः। एव मुच्चतां मुच्यतामिति द्विरक्तिमोचने सन्देहाभावाय
 तर्रापि हेठुमाह-्राह्वण इति 11$\rangle ॥$ \# \% अस्यापमाने तव छतध्नतारूपो दोषः स्यादिति सूचयन्ती गुरुवमेव

 प्रजारुपेण बतते "आत्मा वै पुर्रनामासि" इति श्रेतेरेपदफकारो द्रोणापकार एवेति भावः। किश्च तस्या क्मा देहसस्यान्दू कृषी




 पुनः पुनः ूूज्यं वन्यं चेति ॥ \&६॥

## हिन्दी श्रन्नवाद

गुरपशका इस प्रकार बाँध-कर लाया जाना सती ह्रौपदीको सहतन नहीं हुआ। उसने कहा-छोड़ दो इन्हीं छोड़ दो।

 बड़े हैं। उनकी अर्षानिची कपी अपेते हीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर संकी, वे अभी जीवित हैं
 चाहिए, उसीको व्यशा पहुँचाना आवके योग्यक कार्य नहीं हैं। $8 ६$ प।

मा रोदीददस्य जननी गैतनी पतिदेवता। यथाहं मृतवस्साडsवाी रोदिम्यशुमुखी मुहुः॥ ४७॥
यै. कोपितं अद्नकुलं राजन्यैरजितार्ममिः। तब् क्कुलं प्रदहत्याशु सानुनन्धं शुचांपितम् 11 ४८।।

स्त उवाच
घम्यें न्याय्यं सकरुणं निर्य्यलीक समं महव। राजा धर्मषुतो राइयाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः ॥ ४९॥ नकुल: सहदेवश्श युगुधानो धनंजयः। भगवान् देवकीपुतो चे चान्ये याश योषितः $14 ० ॥$ भीधरसामिविरचिता भावार्थद्दीविका।
मृतबस्सा मुतदुत्रा ॥ भe ॥ * विपक्षे, दोषमाह-यैरिति। तेषां राजन्यानां कुलं कर्म, कथंभूतं? सातुन्ध्धं





## ध्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकारः

 रशिक्षितनुद्धिभिः $118<11$ \% \% हे द्विजाः घौनकादयः! भवन्तो हि द्वितीयजन्मवच्व्वादुपनयनोत्तरंर्वासाभ्यासबलेनैत जानंड्येवेति भावः ॥ $89-40 \|$

## भ्रीराधारमणदास्सगोख्वामिविरचिता दीपनी ब्यास्या






## भीमदीरराघवन्याष्या



 विम्कुलं कोपित कोपविषयीक्टतमत एव ग्रुचा शोकेकार्विं प्रापित दुःशितं सदिस सर्थः त्रेषां राजन्यानां कुं सातुबंधमनुबंधसहित-


 ते प्यलनंदन्निति बचनविपरिणामेन पूर्वेणान्वयः ॥५०॥

## श्रीसद्जिजय"्वजतीर्थछता पदरत्नावली

यथा अभर्शुर्बी मृतबस्सा मृतपुखा अत एवार्त्ताह मुहुरनिश रोद्धिमि तथा पतिरेब द्वेवता यस्याः सा तथा गौतमी



 प्रलनंद्र ह्याद्याह्हयान्वयः। युयुधानः सालकिः ये चन्वेडनुजीविनः ते च याश्न ब्बियः ताशच ननंदुरिति भावः ॥ फ० ॥

## श्रीमजीवगोस्बांमिक्ठतः ऋमसन्द्रर्मः

यैरिति । गुचा शोकेन अर्पित स्वसिन् ज्रापितं ठयापमिलर्थ?। यद्वा ग्रुचा चुक् तस्यामर्पित निमजितं तया ठ्यापमिलर्थंः $118<-4\} \|$

## श्रीमद्विश्न्नाथचक्रवर्तिकता सारार्थद्र्रोनी

मा रोदीत् मा रोदितु $1\|0\|$ सानुबन्ध सपरिवारं गुचायामर्पित शोकठ्यासं तत्कुलं कर्म्म प्रदहति
 मुच्यतां मुच्यतामिति। न्याख्यं न्यायाद्नपेतं, सरहस्य इल्यादि। सकरुणं तस्यात्मनोऽर्द्यमिति। निर्य्यलीकं तद्वर्म्मझक्ञेति। समे मा रोदीदिति दुःखसाक्योक्केः महत् यैः कोपितमिति निष्ठुरोत्तया हितोपदेशात् 118911 \% नकुलादयइच म्यनन्दन् । युयुधानः साल्यकिः ॥ १०-1ः ॥

## श्रीमच्युकरे वक्ठतः सिद्धान्तपद्रीष:

घह्नकुलं कर्त तन्कुलं राजन्यकुलं दहति ॥ ४८ ॥ \% हे हिज्विजाः ! राइ्यःः स्वभार्य्ययाः, राजा युधिष्टिरः भ्र्यनंदृत्। अनुमाद्वितवान् $\|8 ९\|$ \% नकुलाद्याः प्रत्यनंदन् युयुधानः साल्यकिः॥५०॥

## श्रीमद्धल्लभाचर्यंविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

तत एकपुच्रमरणेन रुदतं प्राणिनां यथान्यो विनइयेत् तद्विदिद्यिल्याह मा रोदीदिति। तद्दुःखेनाहमतिदु:खिता अत एव मा रोदीदिति प्रार्थना। गौतमीति ऋषिवंशोद्रवव्वाच्तदोदने महाननर्थ इति सूचितं स्वरूपतोपि सा महती तदाह पतिदेवतेति। पतित्रताया नयनजलं भूमौ पतेच्चेत् तदा निर्वीया भूमिर्भवतीति प्रथा। ननु पतित्रता सर्वंतन्वज्ञा अतो न रोदनं करिमयतीति
 भवत्येवेति भावः। धर्मस्तु ईश्वराविरोधी भवति तत्र धर्मप्रवर्तकत्वात्। जाह्यणा ईेग्यरा एव, तचचेदन्यैः क्षत्रियादिभिः कोपयुक्तं :कियेत तदा अन्येषां कुलं सानुबंध विनरयतीति महतामुपदेशात् महद्वाक्याविरोपेन च धर्मः कर्त्तण्य हति तस्माच्छ्रीघं【 भुच्यतामिति सिद्यम् $11.8<11$ \% सूतन्तु द्रौपदीवाक्यमनूद्य सर्वसंमल्या तथेति स्थापयति धर्म्यमिति द्वाभ्राम्। धर्मादनपपेतं
 राझोडमिनंदने हेतुः धर्मपुत्र इति इ्यमपि तद्रायँति तदाए अत्र संमल्यथं द्विजा हति संबोधनम् 118911 \% नकुल: सहदेवक्षेति चकाराद्यथा युयुधानः साल्यकिः अर्जुनशिष्यः अर्जुनुच गुरुशिष्ययोरेकत्र संमतिकथनं तथैव धर्मनिर्णुय हूति हैंख्यापनाथं भगवतोत्राभिनंदनं भक्तकृपया तदाह देवकीनंदुन इति। देवकीनंदृनपदं भक्तवइयताज्ञापताथं सर्वरजनीनोयं धर्म इति रुगापयिडुं सर्वस्नीपुरुषाणां संमतमिल्याह ये चान्य इति। योषित्पद्मपि मूढ़्व्ज्ञपनार्थम, अतो न पुनरुक्किः। धर्मो द्विविधः तत्त्वसहितः प्रमाणसहितश्चेति। तत्र प्रामाणिका ठ्यवहारे तत्वसहितं धर्मं न मन्यंते, तत्र प्रमाणे मूलमासन्यः, सूत्रात्मकख्वात् अतः सूत्रभूतवाय्ववतारो भीमः $114 ० ॥$

## श्रीमद्गोखामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाइः।

यैः कोपितमिति। स्रोक व्याक्कुर्वन्ति धर्मस्विध्यादि। तथेदिति घह्तकुलं चेदित्यूर्थः $118<1$

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी

किश्व मृता बत्साः पुत्राः यस्याः सा, अत एवार्ता दुःखिताऽश्रुमुखी चाहं यथा मुहुहुंहुः रोदिमि तथाऽस्याश्वत्थान्नो जननी गौतमी गौतमकुलोत्पन्ना कृपी मा रोदीदिल्यन्वयः। अस्या रोदेने तव महाननर्थः स्यादिति सूचयन्याह-पतिदेवतेति 118011 \% किश्बेदं कर्म अस्मक्कुलस्याप्यनर्थकारीयाह-यैरिति। अजितः कामकोधादिपरवशा आत्मा मनो येषां तैरैंः राजन्यैप्र्द्बक्रुलं कोपितं तत्कर्टृ शुचा शोकेनार्पितं क्यामें सत्तेषां राजन्यानां कर्मभूतं-कुलमाशु घीघमेव प्रदहतीट्यन्वयः।
 प४८॥ \% हे द्विजा इति सम्बोधनेन धर्मजत्वात् युष्माकमप्येवन्भूतं वचनं सम्मतमिति सूचयति। धर्म्यमित्याद्ययो बचसः बडुणाः पूर्वंश्फोकषट्के द्रृृठयाः । तत्र धर्म्य धर्मादनपपंतं, मुच्यतां मुच्यतामिति, न्याएयं न्यायानीतेरनपेतं, सरहस इल्यादि, सकरुणं तस्यात्मनोऽर्द्धमिति, निर्य्यलीकं अनृताप्रियरहितं तद्धर्मक्षेति, समं पक्षपातशून्यं मा रोदीदस्य जननीति दुः्यसान्योत्के:, महत् हितं यैः कोपितमिति निष्ठुरोक्त्या हितोपदेशात्। एवन्भूतं राइया द्रौपच्या वनो राजा युधिष्टि: मत्यनन्द्धित्यन्वयः। तंत्रतिनन्दनेपि किमित्यत आह-धर्मयुत हति। धर्मपुच्रत्वेन परमाप्तव्वात्र्रतिनन्दुनेन वचसः प्रामाण्यं सिद्धधतीति भावः 118911 \% \% तथा नकुलादयो ये चान्ये पुरुषा याश्र योषितः ख्ञियस्ते च सर्वे प्रत्यनन्दल्निति विपरिणामेन पूर्वेणान्बयः। युयुधानः सार्यकिः। धनঞयः अर्जुनः ॥ ५०॥

## हिन्द्री अनुवाद्

जैसे अपने बचोंके मर जानेसे मैं दुःखी होकर रो रही दू और मेरी आँखोंसे बार-बार आँसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें $1884 \%$ जो उच्ध्रुल राजा अपने कुक्टलोंसे आाह्यणकुलको कुपित कर देते हैं, वह कुपित घाह्मणकुल उन राजाओंको सपरिवार इोकामिमें डालकर शीघ ही भस्म कर द्वेता है।। $8 ट \| \%$ सूतजीने कहा-शौनकादि कषियों ! त्रौपदीकी बात धर्म और न्यायके अनुकूल थी। उसमें कपट नहों था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्टिरने रानीके इन हितमरे श्रेय बचनोंका अभिनन्दुन किया $118911 \% \%$ साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नर-नारियोंने द्रौपदीकी बातका समर्थन किया ॥ 4011

तत्राहामर्षिको भीमसस्य अ्रयान् चघः स्टतः। न मर्तुर्नाटमनश्रार्थे योऽहन् सुप्तऩ शिशून् 'तृथा॥ ५? ॥ निशम्य भीमगदितं द्रौपघाथ्य चतुर्भुजः। अलोक्य वदनं सख्युरिद्माह हसन्निव॥ ५२॥

## भीकृष्ण उवाच

अब्बवन्धुर्न हन्नच्य आतवायी वधा हणणः। मयैंोभयमाम्नातं परिपादनुशासमनम्॥५३॥ कुर प्रतिभुतं सत्य यत्तत्सान्व्वयता प्रियाम्। प्रियं च मीमसेनस्य पाश्चल्या मद्यमेव च॥। ॥४॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

तस्य तथाविधस्य द्रौणेः वध एव श्रेष्टः। अन्यथास्य नरकपातप्रसंगात्। तदाह-न भर्तुरिति। अहन् जघान ॥ प१॥ चतुर्भुजोक्तेरयं भावः-भीमे तं हन्तुं प्रदृत्ते द्रौपदां च सहसा तन्निवारणे प्रवृत्तायाम् उभयोः संवरणाय आविषकृतचतुर्भुज इति। संदिहानस्य सख्युरर्जुनस्य ॥ प२ ॥ \% वधाहणः वधाहेः। मयैव गालकृता "धाह्लणो न हन्तवयः" तथा-"आततायिनमायांतमपि वेदांतपारगम् । जिधांसन्त जिघांसीयान्न तेन बह्हाहा भवेत्" इति च वद़ता। तदुभयमपि अनुशासनं परिपालय $14 ३ ॥$ तब च प्रतिज्ञां पूरयेल्याह-कुर्विति। प्रियां सांख्वयता व्वया यत् प्रतिश्रुतं हननंं तच्च सत्यं कुरु, प्रियं च कुरा। महं मम। तत्र वधे भीमस्य प्रियं भवति, अवधे द्रौपद्या:, द्वरे श्रीकृषणास्य । ५४।।

## बंरीधरकतो भावार्थदीविकाप्रकारः

 तनूकुर्वन्ति हान्रुकलानीति शिशावस्तान। "इयतेः कु: सन्वच" इति सूत्रेण रूपसिद्देः। महाबलानिल्यर्थः। यद्वा हिशूर्निति। पित्रपेक्षयाऽरीतिवर्षोपि शिझुुरेवेति भावः। "शिगुर्वर्षंत्रयो बाल" इति यथाभ्रुताथांगीकारे महाभारतश्रुततत्पुरुषार्थविरोधः स्यात् ॥५१॥ \% हसन्निवेति। अय सखे ते बुद्देः सौक्ष्यमहं परीक्षिष्ये’ इहट्येतद्वर्घंजकं स्मितमा₹्रमाविषकुर्वन्न तु हास्यमिति भावः॥५२॥ \% जिघांसाऽस्सासीति जिघांसी जिघांसन्वमियाद्नचछेद्यिर्यः। आयांतमुद्यतम्। अत एवोघतस्य द्रोणस्य वधोडनुमतो न तु बदूस्यास्येलयर्थः । घह्वबन्धुत्वमष्याततायित्वादेवास्य विवक्षितं न वस्तुतः ॥ ५३-१४॥ ॥

## श्रीमद्रीरराघवव्याख्या

तत्र भीमस्वमर्षित आह किमिति तस्य अह्नबंधोद्रौंगेर्वध एव श्रेयान् समृतः। कुतः ? यतोडयं भर्तु वृत्वराप्ट्रस्यत्मनः ख्वस्य चार्थे प्रयोजनाय न सुमान् हिशून् हतवान् , कितु वृथैव हतवानिति 14 ? ॥ \% भीमस्य ह्रौपद्याश्र गदितं वाक्यं
 द्वाम्शाम । नह्मबंधुरिति हेतुगमें बह्नबंधुत्वादयं न हंतन्यः, आततायील्यपि हेतुगरं, आततायित्वाद़यं वधार्हगः वधमह्हतीति
 ज्वाह्नणं हन्यात' ‘आततायिनमायांतं हन्यादेवाविचारयन्नि'ड्याद्रिशाख्रानुमतमिदमुभयं पाहि पालय नातिक्रमख। यथैतदुभयं पालितं

[^13]स्यात्तथा कुर्विलर्थः ॥५३॥ \% तन्नन्यतरकरणेडन्यद्कृं स्यान्त्त्तवनुचितमिलमिप्रायेणाह कुर्विति। प्रियां द्रौपदीं सांत्वयता ख्या यत्रतिश्रुतं र्रतिज्ञातं शिररिंछघ्चामिति तदपि सत्यं यथाथं कुरु मीमादीनां प्रियं च कुरु $\|48\|$

## श्रीमद्विजयव्वजतीर्थक्रता पदरलावती

तत्र तस्यामवस्थायाममरितोो मीम आहेलन्वयः। यो भर्तुर्दुर्योधनस्यात्मनः स्स्य च नार्थे सुतान शिशून् वृथाइहन् हतवान।
 चतुर्भुजः भीमगदितं श्रुत्वा औपद्याः वचनमिति रोषः सख्युरर्जुनस्य वदन्नमवलोक्य मंदस्मितं कुर्वन्निद्माहेत्येकान्वयः ॥५२॥ हन न हनेत्युभयं मयैवाम्नातम् अभिहितं चस्मान्तर्मादनुशासनमात्मवचनं परिपाहील्यन्वयः ॥ ५३-५४॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋससन्दर्भः

चतुर्भुज इति तैः। यद्वा मयैवोभयमाम्नातमिति खादेशमाननाय दर्शितैस्वर्पर्य इति भावः ॥ ५२-५३॥ \% \% टीकायां तब च प्रतिज्ञामिल्यन्र चशब्दांद् भीमादीनामिच्छाख्येति क्षेयम् ॥ ५४॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शिनी

चतुर्भुज इति भीमे तं हंतुं प्रवृत्ते त्रौपद्याख्य तन्निवारणे प्रवृत्तायामुभयोर्वारणार्थं भुजचतुष्ट्रं प्रकटयामासेति भावः।
 न हन्तठ्य’ इति "अतताचिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न दोषो मनुर्रहीत" इति उभयमेवाम्नातम् आम्नायकृता मयैवानुज्ञातं श्ञासनं परिपालय। तेन जाह्पणत्वं वर्त्ततेते एव, इदानीं भास्पपणित्वाभावात् आततायित्वं न वर्तंते, इसश्वत्थामा न हन्तठ्य इति मम मतम्। यत्तु नह्मबन्ध्रुमिमं जहीति पूर्व्वमुक्तं ततू तव धर्म्मपरीक्षार्थमेव। तत्रापि बह्बबन्धुमिमं मा जहि च्रातुमर्हसि तथा विरथं भीतं रिपुं धर्म्मविन्न हन्तीति तथा तद्वधस्तस्य हि श्रेय इति न तु वधकर्तुरिति तथा तदरो वध्यतां बन्धनविषयीभूतः क्रियतामिति तत्र तत्र वास्तवोऽर्थोऽपि मयार्पित इति ॥५३॥ \% ₹बया यत् प्रतिश्रुवं प्रतिज्ञातम आहरिषये शिरस्तस्येति तदस्स शिररछेद्ं वधं कुरु। तमेन भीमसेनस्य प्रियं कुरु। पाअ्वाल्याः प्रियमवधं च मझ्यं मम च मदाद्धीनां मतृप्रियत्वादुभयमपि प्रियं कुरू ॥५४॥

## श्रीमच्बुकद्वेवक्रःः सिद्धान्तमदीपः

अहन् जघान $114311 \%$ ड्रौपद्याः मुच्यतां मुच्यतामिति। भीमसेनस्य वधः श्रेयानिति गदितं निशम्य



## श्रीमद्वल्टभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

द्रौपद्युक्ततन्र्वसहितं धर्ममनंगीक्छय स्वयं स्वतंत्रधर्मनिखुपणेन तदृधाथं पवृत्त इलाह तन्रेति। अधर्मप्रतिपक्षत्वात् कोधः, दर्शनेनैव देल्यभयं जनयतीवि भीमः। तस्य रक्षणापेक्षया वध एव श्रयान् यतोऽयं निशि वृथैव सुमान् त्रिशून् अहनत्, एवमन्यद्प्यविचरित करिषयतीति वघः श्रुयानिल्यर्थ। मगवांसत्तूभयसूपं धर्ममुक्तनानिति 114911 \% क्रीपदीभीमयोः परस्परविरोध उभयसमाधानार्थ क्रियाइक्तिद्वयाविर्भावाय भुजचतुष्टयाविर्भावं कृतवानिल्याह निशाम्येति। चतुर्भुजो जात इति भिन्नं वाक्यम्। पर्परविरोधे हि न प्रकारांतरस्थितिर्नेकतापि विरुद्वानामुक्तिमात्रविरोध इति परस्परकार्यजननाय स्वयं तावेवे सतंमितवान् अर्जुनस्तु सख्यपयंतमागत इति। तन्न हापयितु तन्मुखं विलोक्याभिप्रायमाह अर्जुनोडपि संमोहित इव जातः ॥ पर ॥ः \% इति हसन्निवोक्तम, अन्यथा द्रौपदीवाक्यस्याभिनंदितंत्वात् सन्मानं कृतैव तं विस्जेत्, भीमवाक्यं वा श्रुत्वा मारयेत्। तथापि नानर्थो भवेत्, अत उसयाकरणात् भगवान् मोहयन्निवाह एकं चेन्न करोषि तहि उसयात्मकं कुछ। ननु विरूद्धं कथमुभयं कतुं राक्यमिति चेंत्तत्राह मयैवोभयमान्नातमिति । भगवता ह्युभयात्मक वस्तु हष्हा उसयमाग्नातम्, अन्यथा अनात्मत्वप्रंगात्। तचच ज्ञात्वा मया समान्नातं तत् ज्ञात्वा मतृसखित्वात् व्वयापि कर्तिठ्यम्। अन्यथा सखित्वं न स्यादिलभिप्रायेणाए पर्पाह्यनुशासनमिति परिपालय मदाज्ञाम् ॥३ $1 \|$ \% एतावता सर्वेषां संमतं भविष्यतील्याह कुरु प्रतिश्रुतमिति। स्वपतिश्रुतं शिरसः समाहरणे तचिछोमणणिहरणेन पालितं भविष्यति, भीमसेनस्य प्रियं वधेन तद्वपनादिना पालित भवति, ट्रैपदाधश्च प्रियं मोचनेन वदपि तेनैव पालितं भवति, महंं च प्रियमुभयाहमककरणेन ॥ ५४॥

तग्राहेल्यन्न। तर्च्वसित इति। त₹्र्मनारोपित रूपं तेन युक्तः। प्रामाणिका इति प्रमाणपर्यवसितमतयः। सूत्रात्मकर्वे कोधो न युक्त इत्यत आहुः अधर्मैल्यादि। भीमवचनस्यार्थमाहुः तस्येत्यादि $114 \% 11 \%$ निशा्येत्यन्र। उक्तवानिति। पूर्श्रवाक्यपत्रतिनन्दनसूपचिताक्याभ्यां कथितवान्। भिनं वान्यमिति। भगवत्कृतप्रतिनन्द्नकथनोत्तरं चतुर्भुजपद्रपयोगादेवावगन्तन्यमिति शेषः। नैकतापि विहद्धानामिति। विरुद्धानां वाक्यानां एकतापि एकवाक्यतापि नेल्यर्थः। परसपरेश्यादि। ताम्यां वाक्याम्यां सक्भू यैकซार्यजननाय तावेव तदुभयवाक्यार्थावेव स्तंभितवान्य स्यापितवानित्यर्थः। आहेति। भगवानाहेल्यर्थः ॥५२॥ \# \# मयैवोभयमिलन्न। ज्ञाध्वा मया समान्नातमिति। द्रौपदीभीमहाद्धी ज्ञात्वा समाम्नातम्, न तु शास्त्वेनेतेर्थः 1143 -४८।

## इति श्रीप्रथमस्कन्धसुबोधिनीप्रकाशो सत्वमाध्यायविवरणम् ॥ ७॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

तनैरैं द्रौपद़ीवचने सरैंः प्रतिनन्द्रिते सति अमर्षितस्तंत्रतिनन्द्नमसहमानो भीम आहेत्यन्वयः। तद्वाक्यमेव दर्शंयति-तस्याश्वस्थाम्नो वध एव श्रेयान् सम्मृतः। तथा च समृतिः-‘राजमिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। विधूतकल्मषा यान्ति स्वर्गं सुकृतिनो यथा' इति। अन्यथाऽस्य नरकपातः स्यादिति सूचयंस्तद्वराधमाह-नेति। योऽयं सुपाठि.छशून् वृथैवाहन् जघान। वैयर्थ्येमेव सफुटटर्यति-न भर्त्रुर्दुर्योधनस्य, नच आत्मनः स्वस्यार्थे इति॥ ॥?॥ \% भीमस्य द्रौपद्याश्र गदितं वचनं निशान्य श्रुवा चतुर्भुजो भगवान् श्रीकणणः सख्युरर्जुनस्य वद़नमालोक्य हसन्निवेदं वक्ष्यमाणमाहेत्यन्वयः। हे सखे !
 भगवद्वाक्यमेव दर्शर्यति-ब्रह्बबन्धुरिति। '‘्राहणो न हन्तनय'’ 'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न
 त्रौपद़ीं सान्न्वयता त्वया यत् 'आहरिएये शिरस्तस्य' इति शिरइछेदनं प्रतिज्ञातं तद़पि संत्यं यथार्थं कुरु। तथा भीमसेनस्य ह्रौपद्याः पाश्चाल्या महं मम च प्रियमेव कुर्विल्यन्नयः 11 १४।।

## हिन्द्री अनुवाद

उस समय कोधित होकर भीमसेनने कहा, 'जिसने सोते हुए बचोंको न अपने लिये और न अपने खामी के लिये, बल्कि वयर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है'॥ 4 १॥ \# \% भगवान् श्रीक्टषणने द्रौपदी और भीमसेनकी बात सुनकर और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हैसते हुए-से कहा 11 पश 11 \# \% भगवान्रश्रीकणण बोले-'पतित श्राह्मणका मी वध नहीं करना चाहिये और आवतायीको मार ही डालना चाहिये'-शाख्रोंमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। इसलिये मेरी दोनों आञ्ञाओंका पालन करो ॥५३॥ \% तुमने ट्रौपदीको सान्व्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, ट्रौपदी़ और सुझ़े जो प्रिय हो, वह भी करो ॥ ५४।।

## स्त उवांच

अर्जुनः सहसाडs'ज्ञाय हरेरार्द्मथासिना। मणिं जहार मूर्थन्यं द्विजस्य सहमूर्थजम् ॥५५॥ विमुच्य रशनावद्धं वालहत्याहतर्रभम्। त्रेजसा मणिना हीनं रिशिरान्विरयापयत्॥। ५६॥ उपनं द्रविणादानं स्सानान्निर्यापणं तथा। एप हि घह्वनन्यूनां चधो नान्योडसि दैहिकः॥ ५७॥ पुर्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कहष्णया। स्खानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्॥ ५८॥ इृति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमंहंसां संहितायां प्रथमककन्धे द्रौणिनिग्रहों नाम सहमोऽध्यायः ॥ ง॥

## भीधरस्सामिविरचिता भावार्थद्दीपिका





इति श्रीमद्धागवते प्रथमसकंधे टीकायां सद्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

[^14]
## श्रीवंरीधरक्टतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

उमयं वधावधं विद्ध्याद्यं कुर्यात्। एतदुशक्यं न हि। अतो होतोर₹य भगवतोऽयमभिम्रायः। इत्यर्थ इति। "आहरिषये शिरस्तस्य" इति मग्रा प्रतिज्ञातोऽस्य शिरइछेद् एव "कुरु प्रतिश्रुतं सर्यम्" इति वद्ता भगचताप्यमिप्रेतः। पुनग्र पांचाल्याः प्रियं कुर्विति वद्ता शिरसो न चछ्छेद़्र विहितोडतो मयेतथमुभयमेव कर्त्रव्यमिति निश्चित्येति भावः। तेन शिरस्थमपि वस्तु लक्षणया रिरःशबन्दे नोच्यते इति शिररछेद् एव, अभिधया तु न रिरइछेद्दः, इल्यम्वस्यामों वधोऽवधग्व कृत इल्याशायः। यत्तु भारते
 इत्याकण्याभ्यतथाम्रा बहूनि वाक्यान्युक्तवा "प्रदायाथ मणिं दौणि: पांडवानां महात्मनाम्" इस्यत्रप्यचमेवार्थो लक्यते। न ह्यत्र स्वहस्तेन तेन मणिर्द्त इत्युक्षं किं तु प्रदायेति। तथा च तेनोक्तं मम रिरसो मणिर्गु ह्यतामित्युक्केडजुंनेन सह्जो मणिरसिनोद्धुतस्सकेशा इति। यद्वाऽसिना सह मणिं सकेशां जहार स्वीकृतवान्। तेन हिरस उत्पाट्य सकेशो मणिरसिस्व दत्तः। अत एव द्रौपद्यै भीमेनोक्तं तत्रैव "वियोजितश्र मणिना भ्रंशितक्र्वायुधं सुवि" इति। द्विजस्येल्युक्तयायमेव घ्वाह्मणवध इति धवनितम् ॥4५॥ * तेजसा तेजोवता मणिना। यद्वा तेजसा शररोरकांत्या मणिना च॥५६।। \% अनेन मणिमहणनद्ना वपनं मुंडनं द्रविणस्य हिरण्यादेरादानं ग्रहणं स्थानान्निर्यपपं देशान्निषकासनम् । दैहिकः रिार रछेद्रूलारोपणकर्णनासादिकर्त्तनरूपो वधो ज्राह्मणस्य नास्तीत्यर्थः। सहमूर्द्रंजमित्युक्त्या वपनं, मष्यादानेन द्रविणादानं, शिबिरान्निर्यपपणेन स्थानान्निर्यपषं चेति न्रयमेवात्र सम्पादितमिति। महाभारते हि भीमसेन एव तद्वधार्थं गतः। "मयैतद्स्त्रमत्सृष्टें भीमसेनभयान्मुने" इल्यय्वत्थामोक्तेः, "तमअ्यधावत्कौंतेयः प्रगुह्य सशारं धनुः। मीमसेनो महाबाहुः" इल्यतः पूर्वमुक्तेख्र। यद्यपीतथं तथापि श्रीकृष्णाइ्ञयाऽर्जुनोपि गतसतेनैवासत्रं प्रतिसंह्टरमिति ज्ञेयम् । "अर्जुनार्जुन यद्दिठयमसंत्रं ते हृदि वर्तंते। द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कालः संप्रति पांडव।" इति श्रीकहणोक्ति-
 आदिना जलपिंड दानादिग्रहः 11 ५८।।

इति श्रीभागवतभावार्थद्वीपिकाप्रका शो प्रथमस्कंधे सतमो Sध्यायः ॥ ง॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

वपनमिति सर्वर्वमुण्डनमित्यर्थः । द्रविणस्य धनस्य आदानं ग्रहणं द्रविणाद़ानमिति ॥५५-४く ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे धीराधारमणद़ासगोस्वामिविरचित-

दीपन्याँ्यद्दीपिकाटिप्परायां सतमोडध्यायः ॥ ७ ॥

## श्रीमद्रीरा़ाघवन्याख्या

तत एव मुक्कोऽजुनो भावज्ञो हरेहार्दे हर्र्तमभिप्रायमाज्ञायासिना खद्जेन साधनेन द्विजस्य द्रोणेर्मूंद्धन्यं मूर्धिन धारितं मणिं मूर्द्धैजैः केहैः सहितं यथा तथा जहार हतवान् 114411 ॠ ततो ररानां विमुच्य पूर्वैमेव बालानों हत्यया हता प्रभा यस्य तं तेजसा तेजःपद्रेन मणिना च हीनं रहितं सुतरi हतम्रभं शिविरान्निरयापयद्बहिनिःसारयामास $\|$ ५६ $\|$ \% \% नन्ब्रेवमपि स्वप्रतिश्रुतं भीमगदितं च न कृतमेवेल्याशांकमानं शौनकं प्रत्याह सूतः वपनमिति। वपनं मुंडनं द्रविणाद़ानं धनापहरणं स्थानान्निर्यपणं चेत्येष एव हि घह्यबंघूनां वधः अन्यो देहिकः शिएःपाण्यादि च्छेद्रुपो नासित हि, तन्रैत习्रयमपि कृतमेव तेनैव वधोपि कृपाय एवेति भावः $1140 \| \%$ त तः सर्च पांडवा युधिष्ठिएद्यः कृष्णया द्रौपद्या सह्र शोकपीडिताः संतो मृतानां सानां पुत्रबं ूूनां यक्रत्तंक्यं निर्हरणादिकं तचक्चः । ५८।।

इति श्रीमद्धागत्रते महापुराणे प्रथमस्कंधे श्रीमद्वीरराघवाचार्यक्टतभागवतचन्द्रिकायां सतमोsध्यायः ॥ । ॥

## श्रीमद्धिजयध्वजतीर्थहता पदरत्नावली

अर्जुनः सहसा झटिति हरेः ह्वादि स्थितम् आज्ञाय सक्यक् ज्ञारंता क्षुरधारेण असिना द्विजस्य सहमूर्धजं केरौः सहितं

 घह्मबंधूनां प्राणत्यागलक्षणमरणप्रतिनिधियंयं वध इयाए् बंधनमिति अह्मबंधूनामेष एव वधः वधम्रतिनिधिः, अन्यो दैहिको नेत्रोत्पाटनादिको नास्तीयन्वयः। शास्तिहितो नास्तीति भावः। कोऽसाविति तदाह बंधनमिति। पारेन करी प्रष्टे कृत्वा बंधनं द्रविणा-

दानं हिरिण्याहरणं स्यानान्निर्यापणं स्वदेशाश्रिर्यापणं तथाशान्दः प्र्येकमभिसंबंधचितव्यः। सांत्वयन्नियाइर्य नान्योस्ति-
 ज्ञातव्यम् || द凶 ||


## भीमजीवगोस्यामिछृतः कमसंदर्भः।


 विहितम्। यञायान्नं जिघांसन्तमिति विशेषणं तंपरीक्षार्थ गोपितम्। तः हि तत्र तत्रोच्चतस्यैव हननमायाति विरेषणनैयऊर्घात्। अत एव प्रतिज्ञातवेन नुल्ययवेवपपि प्रोणल्योद्यत्य बधोऽनुमतो बदूस्य तु नास्य। आतायिलवं न्याये युद्देडपि मतमू,
 मस्यानुआासनत्रयस्य द्रोपद्दीभीमयोर्मियो विरद्ववान्यद्वयस्य स्वपत्रतज्ञाययं्य युगपत् समाधायंकं मणिहरणादिकमेव करि-


इति श्रीमद्रागवतपथमन्कन्धस्य थीजीवगोस्वामिक्रतक्रमसन्द्रें सममोडध्यायः ॥ ७ ॥

## शीमद्रिखनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्रिननी

हार्देमभिपायम् आझ्ञाय ज्ञावेवेत आहरिष्ये श्रिरसत्येति मया प्रतिज्ञातोऽस्य श्रिरहछेद् एव। कुरु प्रतिभुतुत्स्यममिति बदृता भगवताए्यभिप्रेतः, पुनश्र पाæ्चाल्याः प्रियं कुर्विति वदता श्रिरसो न छेदश्र विहितः।न ह्हराक्यमुभयं विदध्यात्। अत





## श्रीमच्छुक्रदेवक्रुतः सिद्दान्त्तभद्रीः

मूर्छन्यं मूर्द्धनि जातम्। जहार हृतवान्त्य५५॥ * शिचिराधिरयापयत् नि:सारयामास॥५६-乡७॥


इति श्रोमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमच्छुक्देवक्छतसिद्दान्त्पद्रीपे सनमोऽध्यायः ॥७ ॥ भीमदूळ्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ध्याख्या।
भगबत्कृपया अर्जुनः सर्वरूपेकं ज्ञात्वा तथा कृतवानियाह द्वाभ्याम् अर्जुन इति। कृता हेतुत्वात् सहृसेति अथ

 मणिना हीनमिति तृतीयसमीपे द्वयोरनुवादः। श्रिबिरात् खकटकात् निरयापयदिति सतां स्थानानिर्यापणं न सर्वैँच सत्र सुतस प्रवेको न भविष्यतीति ज्ञापितम 14 द६॥ \% \% कतस्य सर्वस्पस्य तथात्वं विवृणोति वपनमिति। हीति पूर्बोक-
 संहरति पुद्रेति ॥५८॥

इति भ्रीभागवतसुवोधिन्यां लश्भमगभट्टात्मजश्रीवल्टमदी़्शितविरचितायां प्रथमरकंधे सतमोऽध्यायः ॥७॥

## भीगिरिधरकृता वालग्रवोधिनो




 विश्रिनह्टि-बलेति, बालानां हृयया हता प्रभा बहिझोोमा यस्य तम्। तेजसा अध्ययनाष्यापनमन्नजपाद्धिजनितेन मगिना च

हीनम्॥५६॥ \% नन्वेवमपि स्वर्पतिज्ञातं भीमगदितं च तद्वननं कृतमेवेत्याशङ्कथाइ-वपनमिति। वपनं मुण्डनमे, द्रविणादानंतं धनापहरणम, तथा निवासस्थानान्निर्यापणं निस्सारणं चेल्येप एव बह्वकन्यूनां आाह्तणाधमानों बधः। इतेडन्यो
 वध्यापि विधानमस्येवेति श्रहंय, तस्यार्थशाहत्वेन 'खाह्यणो न हन्तव्य:' इति घर्मशास्तो दुर्बहत्वादित्याशयः।



इति श्रीवह्धभाचर्यवंश्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्द्रायाणां पाद्सेवाधिकारिणा ॥ ? ॥ श्रीमद्रिरिधरास्येन भजनानन्द्स सिद्दये ॥ श्रीमद्रागवतस्येयं टीका बालग्रबोधिली ॥ २॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने ॥ सतमो विवूतोडध्यायो द्रौणिद्डनिरूपकः॥३ ॥

## हिन्द्रीं अनुवाद

मूतजी कहते हैं-अर्जुंन भगववानके हृद्यकी बात तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अश्रथामाके सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार ली $14411 \%$ बालकों की हत्या करनेसे वह् श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और घह्हतेजसे भी रहित हो गया। इसके बाद़ उन्होंने इस्सीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकाल दिया।। ५६॥ * \# मूँड़ देना, धन छीन लेना और स्यानसे बाहर निकाल देना-वही ब्राह्यााधमोंका वध है। उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है $\|4 \cup 1\| \%$ पुत्रोंको मृच्युसे दौपदी़ी और पाण्डब सभी सोकातुर हो रहे थे । अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बन्धुओंकी दाहादि अन्ट्येष्टि किया की ॥५<।।

सातनाँ अध्याय समात

## अथाप्टमोऽः्यायः


#### Abstract

सूत उवाच अथ तेः सम्परेतानां सानामदकमिच्छताम्। दातुं सकुष्णा गङायां पुरसकृत्य ययुः स्तियः ॥ ?॥ ते निनीयोदक सर्ने विलव्य च भृरां पुनः। आव्ठुता हरिपादाब्जरजःपूतसरिजले।। २। तत्रासीनं कुरुपविं धृतराष्ट्रं सहानुजम्। गान्धारीं पुत्रशोकातर्व पृथां कण्णां च माधनः ॥ ३।। सान्त्वयामास सुनिमिंतबन्धून् गुचार्पिताने। मूतेष कालस्य गति दर्शयन्नत्रतिक्रियाम 11811

\section*{श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका।}


अष्टमे कुपितद्रोणुरस्बाद्रक्षा परीक्षितः। श्रीकृषणेन ₹तुतिः कुंया राज्ञः शोकश्र की
ते पांडवाः संपरेतनां मृतानां गंगायामुदक दातुं सकृषणा श्रीकणणेन सहिताः खियः सीः पुररक्कृयाम्रतः कृत्वा। तसिम्कार्ये ख्रीपुरःसरत्वविधानात् ॥ १॥ \% निनीय दर्त्वा। हरिपादाबजरजोभिः पूता या सरिदझा तस्या जले। पुनर्म्रहणादादावपि र्याता इति गम्यते॥२॥\% कुरूपतिं युधिष्टिरं सहानुजं भीमादिभिः सहितम्। पुन्रशोकार्तामिति तिस्सृणां विशोषणम् ।। ३॥ * \# मुनिभिः सहितः ॥ ४ !!

## श्रीवंशीधरक्टतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

श्रीकृष्णेन परीक्षितो रक्षेटन्वयः ( १) अथ निर्हरणाच्चनन्तरम् ॥१-२॥ \# \# तऋ गंगातटे। पुच्रशोकार्त्तामिति तिसृणां विशेषणमू । गांधार्या दुर्योधनादयः, पृथायाः कर्णः, कृष्णाया त्रौपद्याः प्रतिविंध्यादयः। कृष्णापदेन सुभद्रापि गुद्यते, तस्या अभिमन्पुरितिनामानः पुत्रास्तेषां तस्य तस्य च झोकेनार्ताम्॥३ ॥ ऋ छ भुनिभिद्दारयूतैः। यद्वा तैः सह सांत्वयामास तत्तच्छाखादिवाक्यैर्बोधयामास। हता बन्धवो येषां तन्युधिम्टिरादी़न्। अप्रतिक्कियां दुर्निवार्याम्। "नांतकस्य क्रिया कापि नापराधो न च त्रपा। न गौरवं भयं प्रीतिर्भूतसंघातमइनुते।" इ्यादिवाक्यात्। "समुद्रा यद्रथाघातजाताः सोपि प्रियत्रतः। अदर्शनं गतो भागीरध्या नेता भगीरथः ॥ येन ग्रामादिरचना कृता सोपि पृथुर्तुपः। कालेनाद्रानं यातः का कथान्यनृणामिह।" इस्यादिबहुविधवाक्यैः सांत्वनं चकारेल्यर्थः ॥४॥

## अस्मिन्पयार्ये दीपरी़ न

## श्रीमद्वरराराघवव्याख्या

अथ ते पांडवाः संपरेतानां स्वानामुदकं तिलोदकम् एतच्र्राद्धादी़नामव्युपलक्षणम् इच्छतां प्रेतरुपेण कामयमानानां दातुमुदकं दानुं ख्रियः द्रौपद्यादिस्रीः पुर₹क्छुल कृष्णेन सहिता गंगां ययुः॥ १॥ \# ॠ तः ते सर्वे पांडवाद्यो भृरां पुनः विल्रय संपरेतानामुदकं निनीय प्रदाय हरेः कृषणस्य पादाबजयो रजसा पूते सरितः गंगाया जले आव्ठुतःः स्नात्वा विस्रुद्धा बभूचुरित्यर्थः ॥२ ॥ \% तत्र गंगातीरे आसीनमुपविष्टं सहानुजं कुरूणां पतिं धृतराष्ट्रं पुत्रशोकार्त्तामिति गांधारीक्छषणयोविशोषणं, तत्र गांधारी धृतराष्ट्रभार्य पृथा कुंती कृषणा द्रौपदी माधवः कृषणः सांख्वयामासेत्युत्तरेणान्वयः। सहृानुजमिट्यन्नानुजराबद्वः पांडुसुतधर्मराजादीनामुपलक्षकः, तेषामप्यत्र शोकार्त्तत्वेन सांत्वनीयत्वान्न तु विदुरपरः, तस्य पूर्वमेव धुतराप्ट्रेण निर्यापितत्वाघादवक्षयानंतरमागामिनस्तदावस्यानासंभवात्। एतचास्मिन् तृतीये ₹कन्ेे ₹फुटीभविष्यति॥३॥ हता बंधबो येषां तानत एव शुचा शोकेनार्पितार्दितान् धृतराष्ट्रादीन् बंधून् भूतेषु लोकेषु न विद्यते प्रतिक्रिया प्रत्युपांयो यस्यास्तां कालस्य गतिं जन्ममरणाद्युत्पादन रुपां दूर्शयन् मुनिभिः सह सांत्वयामास। माधव इति कर्तृपद्मनुषंगेण योजनीयम्, एवमुत्तरत्रापि क्षेयम् ॥४॥

[^15]
## श्रीमद्विजयध्वृजतीर्थिक्ठता पदरत्नावर्डी

'खित्रियः पुरसकृल सपरेता युद्धे मृताः सककृणा द्रौपद्या सहिताः कुषणेन चादवेंद्रेण सहिता वा 11 १ $11 \%$ ते पांडवास्तिलोदकं निनीय दर्त्वा मृशां विलप्य परिवेदनलकक्षणं रोदनं कुत्वा पश्चाद्यरेः पादपद्मपरागेण पूते खुन्दे सरितो गंगायाः जले आप्लुतः रनाता अभूवन्चिल्यन्वः॥२॥\% अनुजेन संजयेन सह वर्तमानम ॥ ३॥ \% सुनिभिः सह हताः पुत्रा येषां ते तथा तान भूतेषु प्राणिषु कालस्पस्य हरेः गति विक्रममपतिक्रियामपरिहार्यां दूंयन्य४।।
श्रीमज्ञीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्र्भः

सुनिभिद्धार्दूतैःः॥ ४-६॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

पुनर्वृह्माखतोडरक्षत् तन् गर्भे च परीक्षितम् । कुषणः स्तुतश्न पृथया राज़ः शोकस्तथाष्टमे।।
 सहानुजं भीमादिसहितम् ॥ ३ $1 \%$ मुनिभिः संहितः $118 \|$

श्रीमच्छुकदेवक्हतः सिद्दान्त्पदीप्:।
 कुरुपति युधिघ्दिरम 11 3-8॥

## श्रीमदूह्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

एवं हि सर्वभक्तानां भगवद्याक्यनिष्टत।। सर्वहेतुक्रायै च ससपे विनिरुपिता॥?॥ अध्टमे यस्य वाक्यस्य करणाद्यद्धि जायते। दोषश्वेत्तर्समाधानं गुणंत्वे दाहपोषणम् ॥२।।
पूर्वाध्यायांते अश्वस्थाम्नोडपमाननं निरुपितम्। अनिवच्र्यद्नद्कास्यपक्षेपहेतुत्वेन। अष्टमे तु पदार्थंचतुष्यं निरूपयते भगवतोदुतकर्मनि- रूपणय घह्मास्रदाहः तस्य रक्षा ततोद्भुतकर्मनिर्णययतोन्र ततोऽद्भुतकर्म। तत्र पथमं घह्माख्यसंग-
 प्रेतर्वविमोके हि जीवतां शौचं ततस्तेषां प्रथमं तद्विमोकहेतुक्कियामाह दाहं कुरक्षेत्र एव करत्वा हस्तिनापुरे जलदानाथं सर्वे गताः। घह्मदंडहता अपि यजलसपर्शंमात्रेण विमुच्यंते तत्र धर्मयुद्दे हताः मुच्यंत इति किं वक्तचयं "पप्तं जलं डयंजलमाहमजेन प्रेतस्य तापं प्रशमं करोती" ति तापापनोदार्थ जलमपप्ष्क्यते। तथा च मूलमूततापन्त्यनिराकरणार्थमपि एकहेलया जलं देयमिति निश्रित्य गंगायां गता इति। निरु्यत्ते अथेल्यवैरभावेन संपरेतानामिति सामान्यतः सर्वेषां तत्रापि खानां बहुपुरुषसंबद्धानामपि
 * \% उदकं निनीय पेतेंभ्यो जलं दत्वा "रोद्नप्रियाः पितर" इति विलम्यते, येष्वपि सेषां न खेदः तेपि विहितत्वात् सर्वेवि विलापनं कृतंतः। भूरामिति पुर्नर्विलापाभावाय चकरादन्यदपि कर्तंव्यं कृता पूर्वं जहदानाथं कृत्ननाना अपि पुनः
 जल्ऐोपरंजितेति वचनात् धातुः कमंडलुज़लमिति वचनाच सर्वमेव गंगाजलं ताहरां भवति, तथापि नदीव्वेत ज़लांतरस्रोसंभाव-
 घति सर्वंथा ज्ञापितम् ॥२॥ \% एवं सर्वकर्त्त्ये करते ताहशेषु भगवता यत्कर्त्रण्यं तदाएह तन्रासीनमिति द्वाभ्याम्।
2. सूतउवाच ॥ पुत्रशोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया ॥ खानां मृतानां यत्कृत्यं चकुर्निहरणादिकम ॥ \& ॥

अथो निशामयामास कृष्णायै भगवान्पुरा॥ पतितायाः पादमूले रदंल्या यत् प्रतिश्रुतम्॥२॥ पइय राइ्यरिदारांस्ते रददतो मुक्तमूर्द्रजान् ॥ अलिंग्य ख्वपतीन्मीमगदाभग्नोरुक्षसः॥ ₹॥

इति चिजिय्वजीयेडधिक्रपाठः।


 उसंगाभ्व इकांसि च देषां ते तथोकाए, उरूणि विसीर्णीनि वक्षांसीति वा $\|$ \& $\|$

आसीनमिल्यक्म्यम्वाय कुषपतिं युधिष्टिं सहानुजं विदुरसहित भीमादिसहितं का तीर्थाटनकथा कत्पांतरीया। खियः सर्वा एव पुनशोकार्ता, अतः पुत्रशोकार्वमिति विशेषः। सर्वन्र कुणा द्रौपदी, चकाएात् सुभर्दाद्यः। बीणां सान्वनहेतुः


 भक्तानव्युपेक्षते इमां सिद्धांततामाह भूतेषिवति। काले जातेपु कलयतीति कालः गति म्रवृत्ति न विदते प्रतिक्रिया यस्याः ॥ \&॥

## भीमदोर्ख्वमिम्र्रीपुखषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 सवंहेतुकथायै सर्वेषां मनोरथपूरे यो हेवः भक्तिरूपस्तकथनार्थ निरूपित, चकारेण सूतोक्तावपि हेतुनिरूपणेन तन्रापि श्रीभागवत-



 उु कथनाध्ययनभेदेने वारद्वयुं पररनेपि सममाध्याये अष्ययनविषयकस्योत्तर एव 'निव्यं विष्णुजनप्रिय' इलनेन कथनविषयकस्या-



 अत एवात्र 'कथायै चै'ति चकारो भक्तमनोरथपूरकवेपि भगवदाक्यनिष्व्व्व्य हेहुतास्मूचनायोक्त इति। एवसष्टमाव्यायार्थंपि

 बोबूठच्यम्। एवमग्रिमाध्यायेप् ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी

रक्षा परीक्षितः श्रोतुः कुषणेनाद्युतकर्मणा। खुतिः कुन्याष्मे राइः झोकश्र विनिरुप्यते ॥।
 सम्परेतानां मृतानाम् अत पवोदक तिलोदकं श्राद्वादिकमिच्छतां प्रेतर्पेण कामयमानानां तद्रझायां दाडुं सकृणाः कृणेन सहितास्ते





 सान्व्वयामासे यपेक्षायामाह-भूतेपु भूतकार्ये दे़हादिपु अप्रतिक्कियां निवर्त्तकोपायरहितां कालस्य गतिमुप्पन्तिविनाश्शनिमित्तभूतानों प्रवृत्ति दर्शययन्निति ॥8॥

## हिन्दी भनुवाद

गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीक दारा भगवानकी स्तुति और युधिट्रिरका शोक
सूत्जी कहते हैं-इसके बाद पाण्डव शीकृषाे साथ जलाजलिके हृ्छुक मरे हुए स्वजनोंका तर्पण करनेके लिये खियोंको आगे करके गहनातटपर गये $॥$ ? 1 * * वहाँ उन सबने मूत बन्धुओंको जबदान दिया और उनके गुणोंका सरण करके बहुत विलाप किया। तद्नन्तर भगवानके चरण-कमलोंकी घूलिसे पवित्र गह्नजजलें पुनः स्नान किया ॥ २ ॥ \# * बहाँ अपने भाइयोंके साथ कुछपति महाराज युधिष्हिर, धृत्राष्ट्र, पुत्रोकसे ग्याकुल गान्वारी, कुन्ती और द्रौपदी-

सब बैठकर मरे हुए स्खजनोंके लिये घोक करने लगे। भगवान् श्रीक्कुणने धौम्यादि मुनियोंके साथ उनको सान्त्वना दी और समझाया कि संसारके सभी प्राणी कालके अधीन हैं, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं सकता ॥ ३-8॥

सधघयित्वाजातझत्रो: स्वं राज्यं कितवैर्हृतनम्। घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पर्शक्षुतायुपः॥५।। याजयित्वाश्वमैधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः। तद्यशः पावनं दिक्षु छतमन्योरिवातनोत् ॥\&।। आमन्ड्य पाण्दुपत्रांध शैनेयोद्बनसंयुतः। द्रैपायनादिमिमिविफः पूलितैः प्रतिपूजितः ॥७॥ गन्तुं कुतमतिर्द्रद्नन् द्वारकां रथमास्थित। उपलेमेडभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलामू॥८।

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

कितवैर्बूर्तैर्दुर्योधनादिसिः। द्रौपच्याः कचप्रहणादिना क्षतं नष्टमायुर्येषां तान्॥१॥ \% याजयित्वेल्यादि



## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

कचानां द्रौपदीकेकानां ₹्पर्शोन हतमायुर्येषां दुःशासनटुर्योधनाद़ीनां तान्। अन्र वीर्थेन सुयोधनार्द|नामजातसंज्ञावत्वे "सुयोधनादयः सर्वे त्वजाता जज़िरे घटात्। ठ्यासेनानन्तवर्येण मार्त्रण्डाधिकतेजसा" इति ग्न्थांतरीयश्रोकः प्रमाणत्वेन न्यस्तः : तथा चाजाता दुर्योधनदु:शासनाध्याः शात्रवो यस्य स तथा। तस्य युधिष्टिर्य स्वं पितृपितामहकमात्र्रापमू॥॥ \% \% उत्तमाः कत्पकाः सामख्यो यद्वोत्तमा ठ्यासादयः कल्पकाः कारयितारो येषु तैरश्यमेंधैः त्रिभिरिति एकस्मिन्नेव यागे त्रिगुणदक्षिणादानादेकस्यैव यागस्य त्रियागत्वं जातमिति महाभारतेऽग्यमेधपर्वणि विवृतम । वाक्यानि चेह विस्तृतिभयालोदाहृतानि ।

 मट्कथनात्पूर्वर्मपि त्वं तपोबलेनैतज्ञानासीति भावः॥८॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्यास्या

उत्तमेति। उत्तमः कल्पो येषु चद्वा मुख्यः कल्पो येषु तैः। कल्पो विधानं कल्ग्यतेडनेन कल्पोऽइं स उत्तमो येषु। यद्वा कल्पयन्तीति कल्पकाः अनुष्धातारः ते उत्तमा येषु तैरिति व्याख्यालेशः 11 \&-१?॥

## श्रीमद्दीरराघनव्याख्या

कितवैरक्षघ्यूतायुपारेन बंचकैर्दुर्योधनादिभिहृं तमजातशत्रोर्युधिप्टिरस्य सं राज्यं साधयित्वा राइ्या द्रौपद्याः कचएपर्शोन केशापाशमहप्पेनैव क्षतं क्षीणमायुर्येषां तानसतो दुछान् दुःशासनादीन् घातयित्वा अर्जुनादिभिरिति शोषः॥५।। \% उत्तमकल्पकैर्मुख्यकलैपैन्यूनमन्त्रद्क्षिणिः त्रिभिरश्वमेधैः युधिश्हिं याजयित्वा पावनं पवित्रं तस्य युधिष्टिरस्य यश्ञः शतमन्योः
 साल्यकिः हौनेयोद्व वाभ्यां साल्यक्युद्धवाभ्यां सहितः। आत्मना पूजितैः दैपायन आदिर्मुख्यो येषां तैविन्वै: प्रतिपूनितैद्दारकां प्रति गंतुं कुतमतिर्निस्वितमतिर्हे अह्मन् रथमास्थितः अधिश्टितः $11 \bullet \|$ \% तदाभिधावंतीं भयेन विह्नल्रमुत्तरामभिमन्युपत्नीमिल्थं विज़ापयंतीमिति रोषः, उपलेमे पथि ददर्शैल्यर्थः, यद्वाऽभिधावंती विज्ञापनपूर्वक्मनुवर्तमानाम् उपलेभ इल्यन्वयः॥८॥

## श्रममद्विजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावल़ी

घातयित्वा वधं कारयित्वा पांडनैरिति होषः, कचानां केशानां स्पर्शोन हतानि नष्टानि आयूंषि येषां ते तथा तान् , अजातः सुयोधनः इान्रुर्युस्य सः तथोक्कः, तथा चोक्कं "सुयोधनादघः सर्चे व्वजाता जजिरे घटात्। छयासेनानंतवीर्येण मातंडाधिकतेजसा", इति प्रयोगात् न जातः रान्वुर्युस्य स तथोक्त इति केचित्। कितवैग्नोरप्रायैर्दुर्योधनादिभिः $11411 \%$ मध्यमाधमकल्पयोरुत्तमकल्पकः हातं मन्यवः कतवो यस्य स तथा तस्येंद्रस्य यशो वामनावतारे हरिर्यथा ततान तथाडतनोत्, तनु विसतारे 11 \&-७।। * \% भगवान् यद़ द्वारकां गंतुं कुतमतिः रथमास्थितः तद़ा पाहिपाहीयादिवादिनीं भयेन विवशामात्मानमुद्हि्ययागचछन्ती-

मुत्तरामुपलेसे ददर्शोल्यन्वयः। यन्र मर्य्यलोके परस्परं मृत्युः तन्र त्वद्न्यमभयप्रदं च न पइये। स्वस्याभिमतप्रकाशायाइड्मनेपदप्रयोगः ॥ ८-९॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्मः

अथ संक्षेपेणोक्त्वा पुनः प्रस्तुतमाह आमन्ज्येल्यादिना॥ ७-९॥

## श्रीमद्विश्वन्नाथचक्रवात्तक्तता सारार्थद्रिनी

ट्रौपद्याः कचम्रहणादिना क्ष्तमायुर्येषां तान्॥५॥ \% याजयित्वेल्यादि भाविकथासंक्षेपः ॥६॥ \% \% हौनेयः शिनेर्नस्ता साल्यकिः ॥ ↔-८॥

## श्रीमच्छुकद्रेक्टतः सिद्धान्तपदीपः

किंच कितवैद्दुर्घूंतदेविभिः शाकुनिसुयोधनादिभिः असतः सुयोधनदुःशासनजयद्रथपभृतीन् कचस्पर्शक्षतायुषः दुःशा-
 भिमन्युभार्यं दद़र्श ॥८॥

## श्रीमद्रलभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी क्याए्या

एवमपि तदानीमक्कियमाणमपि भक्तानां हितमेब करोतीवि ज्ञापयितुं लौकिक्रतीयापि यद्वितं तत्करिष्यमाणमपि भगबदिच्छायां जातायां कृतमेव लोकेनाभिक्यक्तमिति सिद्धांतज्ञापनाथं तन्निरूपयति साधयित्वेति द्वाभ्याम्। न जाताः शात्रवो यस्येति भक्तावुत्तमाधिकारो योतितः। दाने हेतुः स्र्राज्यमिति तत्रापि हेतुः कितनैह्टृ तमिति कपटद्यूते दुर्योधनादिभिह्मृं हं ह्तिनापुरममपि तदा पांडोरेव राजत्वान् अत एव कितवैरिति बहुुवचनम्। ननु कालस्याप्रतिक्रियत्वे तेषामायुषो विद्यमानव्वात् कथं तद्वातन तन्रह घातयित्वेति । सर्वे ह्यसंतो राजानः दुःशासनेन सह ऐक्यभावात् कचस्पर्शो द्रौपद्याः तेनैव क्षतमायुः सर्वेषां निरपराधाया
 पाव्मानं तरति घह्नहल्यामि"ति श्रुतेराहारपृथक्त्वपक्षे नाश्वमेधत्र्यकरणम , उत्तमर्पकैः उत्कृष्टसाधनसहितैः उत्तमं वा कल्पयंतीति प्रायश्नित्तरुपैः ₹वसांनिध्यात् त्रिभिरेव शाताश्वमेधसमानयझोजनकऽवं नैलोलक्येपि तस्य यशः अनेनैकोपक्र्मेण अन्वमेधन्रयं कृतमिति ज्ञातर्यम्॥६॥ \# एवं भगवतोडन्यलौंकिकसर्वधर्मसमापिसूचनायाम्यतुज्ञामाह सार्द्देन आमंड्येति। बांधवा ऋषयक्ष अभ्यनुज़ाकर्तारः पृथगुक्ताः, चकारादन्ये सर्वे। हौनेयः साल्यकिः, द्वैपायनादीनां स्वस्थव्वात् अभ्यतुज्ञातुल्येपि पूजनमधिकम् $\|\bullet\|$ \# व्रह्सन्निति। घाह्मणस्य महाकोध इति सूचितमू। रथारोहणपंतंत्वक्रिया। अग्रे यंतुरश्वानां च मक्तस्य कार्ये उपस्थिते प्रारवधमपि स्वकार्यं ल्यजतीति ज्ञापयितुं तस्मिन् समये उत्तरां दृ्वनान् इल्याह उपलेभ इति। सा हि भक्तानुत्तरा उत्कृष्टेप्यर्थः। अत एव घह्माघ्यदृर्शंनं तस्याः प्रथमं मुख्यमेवास्रम्। आयसशारेण संबद्धमुत्तरां प्रति गच्छति, तदनु तस्मादुद्रताः पंचशाराः पांडवान् प्रति गच्छंति, मूलोच्छेदेडधिकव्यापारत् अकौरववद्पांडचमपि करिष्यामीति वस्याभीष्टवातू आभिमुख्येन धावंत्ती भयविह्बलां वखादिष्वसावधानां प्रावृत्याच्चभावात् आगच्छन्ल्या एव पाहीति वचनात् आहेल्याद्यनुक्तिः ॥८॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

घाबयित्वेलम्र। कचस्पर्शमान्रेण कथमायुषः क्षय इल्याकाक्क्षायामाहुः निरपराधेल्यादि। प्राणानामुस्समादिति। आयतनादिति
 प्राणा वै या' इति शवणात् प्राणानामुत्तमायतनं शिरसतत्राप्य आयुषः प्राणाधीनस्य तत्र तथात्वान्तथेत्यर्थः 11411 \% याजयिब्वेति श्रोकं ठ्याचक्षते तरतील्यादिना। रात्रिसन्राधिकरणेनार्थवादिकफलस्यात्रोपाद्येयत्वे सिद्दे आहारपृथ干्वपक्षेण आहार आहरणं प्रयोगसत्पथत्तवपक्षस्य ‘तन्र सर्वेंडविशेषादि’्यधिकरणे सिद्द्रत्वात्तेनेल्यर्थः। इदें पूर्वतन्त्रे चतुर्थस्य तृतीयपादे चिन्तितम्। तथाहि 'सार्वकाभ्यमझकामैः प्रकरणादि'ग्यस्मिन्नधिकरणे दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादे? सर्वकामार्थव्वं सिद्दम्। तत्र कामा नैमिन्तिकः, ज्योतिष्टेमादिस्वरूपं निमित्तम्। तच सर्वैषु कामेष्वविशिष्टमिति सकृज्ज्योतिष्टोमाद्यनुष्ठनेत्येकमिवा(न्यो?)न्यान्यपि फलनि बाधकाभावाद्रवन्तीति युगपस्सर्वफलनसद्विरिति प्राते ब्मूःः। नान्र ब्योतिष्टेमे निमित्तीकृल कामा विधीयन्ते, कामानामननुष्ठेयत्वाते, किन्तु पुरुषस्य स्तत एव प्रापान् कामानुद्दिश्य ज्योतिष्टेमादिर्विधोयते। अतस्तेषां स्वर्गपश्वादीनां पर्परनिरपेक्षाणामेव फलत्वात् तत्तत्साधनत्वेन चोद्यमानो ज्योतिष्टेमादिरपि तत्तदर्थ प्रथक् प्रोोगमह्हतीति वाक्यविचाराद्वसीयत्त इति

11 \& 1 \%, उपलेभ इल्यत्र। गारम्भाधभावादिति। अन्र पाठः पावृत्याद्यभावादिति भाति $\|v\| \%$ पाहि पाहील्यन। आगचच्छन्नेकेति। अत आगच्छन्त्या एवेति, प्रद्रायनिन्यत्र प्रद्रायन्या इति, बोधयन्निस्यन्र बोधयन्तीवेति पाठो भाति। इल्युक्षं भघतीति। यथा पिवेहीत्यादौ़ द्वारादिपदार्थस्याभिनयेन प्रतीतिः तथात्रापीसर्थः ॥ द॥

## श्रीगिरिधरकुता बालप्रबोधिनी

 साधयित्वा तद्वरो कृत्वा, रा₹याः द्रौपद्याः कचस्पर्शोन केशाकर्षणेनैव क्षतं क्षीणमायुर्येषां तानसतो दुष्टान् दुरहासनादीन् भीमार्जुनादिभिर्घंतयित्वा $14 \|$ उत्तमकल्पकैः मुख्यकलैपः अन्यूनमन्त्रदक्ष्षिणैस्तिभिएख्वमेधैस्तं युधिष्टिर याजयित्वा तस्य यशो दशसु दिक्षु आतनोत् विस्तारयामासेल्यन्वयः। तन्र हृष्टान्तमाह-रातमन्योरिवेति, इन्द्रस्य यश इवेत्यर्थः। लोके होकस्य केचिन्मित्राणि सुयराः कीर्त्तयन्ति, केचिच्छत्रवस्तवपयराः कीर्त्तयन्ति, तस्य तु अगवत्कृपयाडजातशान्रुत्वादपयशो नैवामूत् किन्तु यशा एवेल्याशायेनाह-पावनमिति 11 ६।। \# ततय्व पाण्डुपुत्रान् चशाबदादन्यांश्य आमन्डय प्रष्ध्र किनेनेमा रैनेयः सात्यकिसेनोद्धवेन च संयुतः सहितः आत्मना पूजितैंद्देपायनादिभिर्विभै: प्रतिपूजितः $1 \vee \|$ \% भगवान् स्वसङ్ఞइं विह्रायापि भक्तमनोरथं पूरयतीति सूचयन् सम्बोधयति-हे ब्रह्नन्निति। द्वारकां प्रति गन्तुं कृता मतिर्येन स रथमास्थितः अधिष्टितः सन् भयेन विह्बलां ठ्याकुलामभिधावन्तीं स्तुवन्तीं साक्मुखमागच्छन्तीम् उत्तरामुपलेभे दुदर्शेलयन्वयः।। ८।।

## हिन्द्री अनुवाद

इस प्रकार भगवान् श्रीकृणने अजातरात्रु महाराज युधिष्टिरको उनका वह राज्य, जो धूर्तोने छलसे छीन लिया था, वापस दिल्लाया तथा त्रौपदीके केरोंका सपर्शा करनेसे जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका वध कराया $11411 \%$ साथ ही युधिष्टिरके द्वारा उत्तम सामप्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यक्ञ कराये। इस प्रकार युधिष्टिरके पवित्र यााको सौ यज़ करनेवाले इन्द्रके यशाकी तरह सब ओर फैला ट्दिया 11 ६॥ इसके बाद भगवान् श्रीकणणने वहाँसे जानेका विचार किया। उन्होंने इसके लिये पाण्डवोंसे विद्रा ली और ठयास आदि शाह्नणोंका सत्कार किया। उन लोगोंने भी भगवान्का बड़ा ही सम्मान किया । तद्नन्तर साल्यकि और उद्धवके साथ जानेके लियें वे रथपर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भयसे विह्लल होकर सामनेसे दौड़ी चली आ रही है ॥ $-<$ ।।

## उत्तरोवाच

पाहि पाहि महायोगिन्देवदेन जगत्वते। नान्यं त्वदमयं परये यत्र मृत्युः परस्गरम् ॥ ९॥ अभिद्रवति मामीश शारसतमायसों विभो। कामं दहढँ मां नाथ मा मे गर्मों निवाल्यताम् ॥ १०॥

सूत ${ }^{3}$ उचाच
उपधार्य वचस्तक्या मगवान् मक्तवत्सलः। अपाण्डवमिदं कतु द्रौणेरस्तमबुछ्यत 119911 तर्योंचाथ मुनिश्रेष्ट" पाण्डवा: पश्न सायकान्। आत्मनोडमिमुखन्दीपानालक्ष्यास्त्रण्युपादुदुः \| १२ \|

## श्रीधरस्बामिविरचिता भावार्थदीपिका

उत्तरा श्रीकृषणं प्रार्थयते पाहिे पाहीति द्वाभ्याम्। अन्यस्तु प्रार्थनायोग्यो नास्तीसाह। त्वत् त्वत्तोडन्यमभयं भयरहितं न पइयामि यन्र लोके। परसपरमन्योडन्यं मृत्युर्भवति ॥९॥ तन्र प्रस्तुतं भयमावेदयति। अभिद्रवत्यभिमुखमायाति। तप्रमायसं लोहमयं झल्यं यस्य सः। अतिकार्पण्येनाह । काममिति। कामं यथेच्छम $119011 \%$ पराभवे-
 तर्ह्यं वेति। तर्स्येन तदानीमेव ॥ ?२॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाराः।

वीप्सात्र संभ्रमे। किं यामीति चेत्तत्राह-हे महायोगिन्निति। योगिनः "अनागतमतीतं च वर्त्तमानमरींद्रियम्। विम्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्प्यन्ति योगिनः इति वाक्यात्सर्वझ्ञाः सन्ति। तवं तु महायोग्यतो जानासयेवेति भावः। तहि रक्षास-

[^16]


 त्वान्ममाभिलष्तथूरणों समर्थोसीति भावः। अभिलषितदानेडन्येपि देवाः समर्थाः सन्तीति चेत्तदाह-विभो इृति। ते तु परिच्छिन्न-
 नन्बभिमन्युना तेन प्या विनापि जीवितं प्रार्थयन्ती न हजसे ? तर्राह-कामं यथेच्छमे। हे नाथेति। सर्वंविभैर्वर्ययुक्त्स तव मद्वननेडपि मंर्रेरक्षणसामर्थ्यमसीति भावः ॥ १०॥ \% \% तस्या उत्तरायाः। उपधार्य श्रुवा। यतो भगवानतोडजुध्यत



## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

एकस्यैव अह्बाब्लब्य बहुुुप्बत्वात् पश्व सायकान्त्रति ॥ २२॥

## श्रीमद्रीरराघवन्याष्या

विज्ञापनमेवाह पाहीवि द्वाम्याम्-हे देवानामपि देवे हे जगनपते निखिहजगश्ञातः हे महायोगिन्मूष्षमार्थदर्शिन्पाहि

 यस्माच्वं मया रक्षणीयेयेग्राह अभिद्रवतीति। हे ई्शश विभो तमश्नासावायसोऽयसो विकार: जारः मार्मभिंद्रवति अभिमुल्खागच्छति। हे नाथ, स इरोो मां कामं यथेच्छं दहु, मम गर्भश्र यथा मा निपालयां तथानुगृाणेयर्थः ॥ २०॥\% \% तस्या उत्तराया वचेड़वधार्यांकर्ण्य भक्तबस्सलो भगवानवुध्यताध्यवस्यत् किमिति अपांडंबं पांडवाभावं कर्जेमिदे शर रूपेण द्रवत्
 आलननोभिमुखमागच्छतः दीपान्पंच सायकान् घरानाउঞ्द्यास्लाणि उपाददुः जगुहुः ?२॥

## भीमद्विजयष्वजर्थार्थक्ता पदरताबती

अयसो विकार आयसः तहश्षासावायसइचेति तथोत्तः श्राः हननशीलो। बाणः शरीरविनाशनझशत्तिप्रकाशनाय आयसेति, अपरिच्छन्नस्य तव गर्भरक्षणं राक्यसाधनमिति घ्योतनाय विमों इति, नाथ ऐेश्र्येशक्तियुक्त मां यथेष्टं दहत, कि तहिं मम गर्भो मा निषायतामिति ॥ $\wp-२ ० \|$ \% भगवानस्या उत्तराया बच उपधार्य श्रुवा निफ्किय ददमवनिमण्डलमपांडवं
 भिमुखान् ज्वलितान् पंचसायकानंतकरान् बाणानाउध्ष्यानंतरमेवा्खाणुपाददुरित्येंकान्वयः। बोंड्तकर्मणीति धातोः समंतं कुवंतीति सायकः, वुनुत् आयादेखशः्र ॥ २२॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्तः ॠमसन्द्दर्म।

 तन हेतुर्भंत्तबस्सल इति ॥ ॥?-१२॥

## धीमद्विश्वनाथचकवर्तिंकृा सारार्थद्झर्शिनी।

वत्तोऽन्यम् अमयं न पइयामि। परपपरम्, एकस्य मृत्युरन्यस्तस्स मृत्युपपरस्स्साप्यन्य इत्येवम्॥९॥ \% \#



श्रीमच्छुकद्येवकृतः सिद्धान्त्त्पद्दीप:
ःवत्त्वत्तो5न्यमभयं न परये, चन्र ववदन्ये घह्यादिखवंधुपयंतजने पस्वरं मंन्युर्भवति स त्वदन्यो जनः मां पाठुं कथं शभ्नुयादिति भावः॥९॥ \# तदमायसं शल्यं यस्य सः माममिद्रवति मामभिमुखमागच्छति, कामं यथेच्छमी॥ २०॥


## भीमदल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ध्यास्या।

तस्या भयोद्विमाया वाक्यमाह पाहि पाहीति। कायवाञ्ययमेकार्थपतिपाद्तनाय न कर्मनिरुपणं घच्द्त:, कितु आह्मानं पद्रद्शयन्ती पाहीति वचनात् आत्मानं पाहीत्युक्तें भवति। महायोगगिन्निति साम₹्यं पकारं च बोधयंतीव संबोधयति।
 गर्भों रक्षणीय इति संबोधयति जगत्पत इति। कथं ग्वझुरादिपु विद्यमानेष मामेव प्रार्थयसे इसत आह् नन्यमिति। जगति श्वत्तः अन्यमभयं भयरहितमेव न पइये मृट्युठ्यात्वात् । अभीतो हि झरणयोग्य:, किंच समानशीळठ्यसनानां सख्यमपेक्ष्यते, तर्र

 दूयं मृयोरपतीकार्गपक्षे स मुन्युर्मां दहतु मे गर्भों मा निपायतां योगबळान्रूर्म पाहय। अनेन भक्तरक्षा गर्भरकैव मुख्या न

 असममुध्यतेलर्थं;, अथवा एतस घह्सशिरसो यदबत्वं क्षेपणधर्मत्वम् अपांडवं कर्जुमिति उभयथापि पांडवनाझार्थमस्रं पयुक्तमिति ज्ञातवानिलर्थः॥ 1911 \# सस्मिन्नेव समये उ्यसनांतरमप्यागतमिल्याह तहोंवेति। तर्लोेक्यव्ययसमुदा़यः



श्रीमदोस्सामिश्रीपुखणेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

 विषयाथं रक्षिता इल्यर्थः॥ २२॥

## भीगिरिधरहृता बाल्ग्रोोधिनी

मम रक्षायों सर्वथा वं समर्थोडसीति सूचयन्ती सम्बोधचति-हे महायोगगिन्निति। अत एव सत्कृय देवाराधितचरणकमलस्व्वमियाझयेन पुनः सक्बोधयति-हे देवदेवेति। जगत्पाएकस तव समक्करक्षाडsइइयकीति सूचयन्ती सम्बोधयति-हे
 नान्यमिति। व्वत् व्वत्तोऽन्यं न विद्यते भयं यस्मात्तं भयनिवर्त्तकं न पइये। कुत इस्येक्षायमाहाह-यत्रेति, य习 लोके परपपरमप़ि
 भयमुपस्थितं यस्माच्वं मया रक्षणीयाइसील्येक्षायामाह-अमिन्रिवतीति। सर्वान्वर्योमिणस्तब किमस्माभिर्विज्ञापनीयमिलाइयेेन सम्बोधयति-हे ई़रोति। समर्थस्य तच किमश़क्यमिति सूचयन्ती सम्बोधचति-हे विभो इति। स्वामित्वात् स्वसक्तरक्षां करिघ्ययेयेन
 मागच्छति। स कामें यथेष्टं मां ददुतु, मम स्वमरणभयं नासि, परन्नु तेन मम गर्भर्तु यथा मा निपालयतं तथाडनुणुछाणेति


 तस्सिन्नेव समये ठ्यसनान्नरमप्यागतमिलाह-तर्हीति। अथचाब्द आभ्धर्यूचचकः। है सुनिभ्रेप्ट इति सम्बोधनं विभ्वा-


## हिन्दी अनुवाद

उन्ताने कहा-देवाधिदे़े ! जगदीध्यर ! आप महायोगी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षी कीजिये। आपके अतिरिक्र इस लोकमें मुझे अभय देनेवाला और कोई नहीं हैं; क्योंकि यहाँ समी परसपर एक दूसरेकी मृल्युके निमिम्त बन रहे हैं॥९॥ * * पयो ! आप सर्वशक्तिमान हैं। यह द्हकते हुए लोहेका बाण मेरी ओर दोड़ा आ रहा है। स्वामिन ! यह् मुझे भले


शीकृषण उसकी बात चुनते ही जान गये कि अभ्वर्थामाने पाणड़ोंके वंशको निर्बीज करनेके लिए घ्नह्साख्रका प्रयोग किया है $119 १$ ॥ \% शौनकजी ! उसी समय पाण्डवोंने मी देखा कि जलते हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे हैं। इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अख उठा लिये ॥ ?२ ॥

उयसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम् । सुदर्शोनेन स्वास्त्तेण स्वानां रक्षां ठ्यधाद्विसुः ॥ १३॥ अन्वःसः सर्वभूतानामान्मा योगेवरो हरिः। स्वमाययाडडृूणोदर्भ वैराख्याः कुरतन्तवे ॥१४॥
 मा मंसा होतदाश्वर्य सर्वाथ्थर्यमयेऽच्युते। यद़ं मायया देव्या सृजत्यकति हन्त्यजः॥ १६॥

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

 * \% वैराफ्य्या उत्तराया अन्तस्थः सन् गर्भमावृतवान्। तत्र हेतुः। यत आत्मांतर्यामी। योगेग्वर इति बहिष्द्स्यापि प्रवेशाघटनार्थमुक्कम्। कुरूणां तंतवे सन्तानाय। पांडवानामपि कुरवंशाजत्वादेवनमुक्तम्।।१४।। \% अमोघमप्रतिक्रियं च


## बंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

एकेन घह्माश्रेण पूर्ववदर्जुनप्रयुक्तेनापि प्रतिजनाभिमुखमागतस्य पृथक्पृथक् घह्यास्यू्य दुर्निर्वारत्वान्तत्र्रयोगादिकालविल्बम्बासहत्वांच दुष्परिहरं वीक्ष्य विचार्य न्यस्तशझ्ओोपि सुदर्शोनेनेलयादि। तेन स्वप्रतिज्ञाभंगेनापि भक्तवाष्सल्यनामानं स्वधर्ममसाधारणं ररक्षेति भावः। अस्खाणि रास्लाणि। "ठयसनं विपदि अ्रंशो" इति कोशात्। विपदं अंशं वा। इसर्थ इति। श्रीभगवन्तं विना स्वरक्षकमन्यममन्यमानानामिति भावः॥१३॥ \# ॠ अन्तस्यः सन्नन्तर्यामितया स्थितोऽपि योगेय्वरः योगबलेन हरिरिति कहणारुपेण गर्भमावृणोत् आवृल्य स्यितो ररक्षेलर्थः। स्वमायया योगमाययेति। वैराङ्या तु तथाभूतववेनाज्ञात इटर्थः। तीर्थस्तु स्वमायया स्वसामर्येये तथावृणोद्यथा घह्मास्त्रं न दहेदात्मना गूहितमकरोदिल्याह्। घह्मास्त्रभावं क्षयं नीववानिति भावः। "माया तु ज्ञानसामर्थ्यक्छपेच्छावश्वनास्वपि" हूल्यमिधानात्॥ १४।॥\% भगवत्सामथ्र्य सर्वतः
 सर्वविधविप्रेषु भुगुसपपसातीव समर्थोमूट्येन भगवानपि पदा वाडितस्तथा सर्वदेवेषु भगवानेवातीव समर्थो नान्य इति प्रदर्शनार्थमुक्तं है भृगूद्वहेति। "भधाने च परेणये उद्वाहो धारकेडपि च" इृति धरणिः। भृगुकुलमुख्यत्वादेव त्वामिद्ं ज्ववीमीति
 यदेद्दमिति। माययेचछया देव्या देद़ीप्यमानया। अच्युते विनाशारून्ये॥ १६॥

## भीराधारमणदास्गोस्रामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

सुदर्शेनेनेति युधिम्टिरादीनामेव क्षेयम्। परीक्षितस्तु गदया-अघ्बतेजः स्वादया विधमन्तमिति भामयन्तं गदां



## थीमहीरराघवव्याल्या

तदाइनन्यविषय आत्मा मनो येषां तेषामन्र च रक्षकाणां पांडवानां तद्वचसनं डुःखमवल्रोक्य विमुः कृषःः स्वासाधारणेन सुदर्शानेनाख्लेण स्वानां पांडवानां रक्षां ठ्यधादकरोत्। सुदर्शीनेन तान्सायकान्चिरस्य पांडवान् ररक्षेयर्यः॥ १३॥ \# \% ततः सर्वान्तरात्मतयाऽवस्थितः आत्मांतःपविशय धारकश्र भगवानत एव योगेश्वरः निरतिशययूूक्मार्थदर्शी उत्तरागर्मप्रविष्टपांडवास्यदर्शीत्यर्थः, हरिः कृष्णः कुरुतंतवे कुरुवंशविस्तारार्धं वैराख्या विराटपुज्रा उत्तराया गर्भं स्वयमास्मनैवावृणोद्देराच्या उद्रं स्वयं प्रविरय
 नेनापि निरसमिति हौनकाभिश्रें दोषमनूंद्य तं प्रतिक्षिपति यद्यपीति। घह्याशिरोनामाब्रमपतिक्रियं केनाप्यनिवार्यमत एवामोघमप्रतिहतम, तथापि हे भृगूद्दह ! वैषणवं विषजोः संबंधि तेजः तेजोरुपं सुदर्शानमासाध समगात्। सुदरंनेतराम्रतिक्रियं घह्तास्रं,
 शा्किम्चुरेडच्युते स्वाश्रितास्लभूषणगुणविभूल्यादीन्न च्यावयति न पृथक् करोतीत्यन्युतः तथाभूते भगवत्येतट्युदर्शनेन घह्नाख्ं
 षड्मावविकाररहितः इदं चिद्चिदात्मकं कृत्स्नं जगन्मायया देव्या देवस्य स्वस्य संबंधिन्या माययाडSश्र्यरात्तथा सुजत्यवति


## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थच्चता पद्रत्नावली

न अन्य विषय आत्मा येषां तेडनन्यविषयात्मानः तेषाम् अन्येषु भगवद्वार्तरहहितेषु विषयेषु शाबदादिषु आत्मा मनो न गच्छति येषां ते तथोक्तास्तेषामिति वा पांडवानां तद्वथसनं वीक्ष्य विभुः सुदर्शानाख्यस्वास्रेण स्वानां पांडवानां रक्षां ठयधादित्येकान्वयः॥ १३॥ \# \# सर्वपरणिनामंतहृंदि संस्थितः आध्मा आदानादिकर्ता योगैभ्यर्यवान् सहजाणिमादियोगैगैर्वर्यवान् सर्वोपायानामीअ्वरो वा हरिः संसारदुःखहरणशीलः कुरुणां संतत्यविच्छेदाय वैराघ्याः विराटपुज्याः उत्तरायाः गर्भं स्वमायया स्वयोगसामर्थ्येन यथा घह्हास्रं न दहेत्तथावृणोत्, आत्मना गूहितमकरोदित्येकान्वयः॥ १8\| \% \# यघ्यपि घह्मशिरोऽसं व्वमोघमव्यर्थमप्रतिक्रियं प्रतिकाररहितं च, तथापि वैष्वं तेज आसाच्य सम्य्यगााम्यदित्येकान्वयः॥ $14 \%$ \% यो
 रहिते हररौ एतद् ह्रह्वाख्रोपश्रमतलक्षणमाश्रयं मा मंस्था न चिंतयेत्येकान्वयः ॥१६॥

## श्रीमख्जीवगोस्वामिक्कृतः क्रमसन्द्रर्मः

तत् झटिलघशक्यसमाधानं ठ्यसनं विपद़म्॥१३॥ \% सउर्वभूतानामात्मा परमाक्मेल्यन्तःस्यः। तहिं कथं


## श्रीमद्विश्वनायनक्रव्तिकता सारार्थदर्शिनी

घह्मास्स्यास्खन्तरैरनिवार्यत्वात् तथा एकेन घह्नास्त्रेण पूइर्ववद्ज्ज्जुनप्रयुक्तेनापि प्रतिजनाभिमुखमागतस्य पृथक् पृथक् जन्माखस्य दुर्निवारत्वात् तत्प्रयोगादिकालं विलम्बासहत्वाच ठ्यसनं दुषपरिहरं वीक्ष्य विचार्य्य न्यस्तरास्लोडपि सुदर्शानेनेल्यादि । तेन स्वप्रतिज्ञाभङ्भेनापि भक्तवात्सल्यनामानमसाधारणं स्वधर्म्ं ररक्षेति भावः H १३। \% \% अन्तःस्य इति वैराल्या अपि अन्तर्यमिमूपेण स्यितोऽपि योगेश्वःः योगबलेन हरिरिति कृणासेपण प्रविइय गब्भम्मावृणोत् आवृत्य स्यितो ररक्षेलर्थः। ख्वमायया योगमाययेति वैराद्या तु तथामूतव्वेनाविज्ञात इलयर्थः। कुहणां तन्तवे सन्तानाय। पाण्डवा अपि कुरुवंघाजा एवेत्येवमुक्तम्॥१४४११६॥

## श्रीमच्धुकद्वेवक्टतः सिद्धान्तभद्दीपः

कथंचिदर्ज़ंनः ख्वात्मानं पूर्ववत्रक्षितुं शाक्नुयादपि नान्ये शक्नुयुरितयतसतेषां भीमत्युदर्शानेन रक्षां ठयधादकरोत्॥ १३॥ * हरिः स्वानन्यजनढुःःखह्रणख्वभावः योगेश्वरः। दूरस्यक्तमनोरथसंपादनदक्षोपि सर्वभूतानामात्मांतर्यमी। सर्वंत्र नित्यं प्राशः, अत एव भक्तवास्सल्येन गुहीतः। सूक्ष्ममंगलमूर्तिः प्रतिग्रीतचक्राच्चायुधः वैराध्याः विराटपुञ्याः। अतःस्थ एव कुखंतने तर्संतानाय स्वयं गर्भमावृणोदावृृतवान् $1198 \|$ * अमोघमनिषफलम्। अप्रतिक्रियमप्रतिभटम्। वैणनं तेजः सुदर्शानादिरूपमासाद्य समशाम्यत् सक्यक् ्रांतमासीत् ॥ १५॥ सर्वमाश्रर्यमयं यस्मिन् स तथा तस्मिन्। एतदुदरें आविर्भूय गर्भरक्षणं बहुमुख्वन्नह्माखरामनमाश्रर्यमिति मा मंस्शा मन्यस्व। इदं विचित्रं विरवं मायया स्वशक्तिभूतया ॥ २६॥

## भीमहल्लभाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

अंत्र भगवतोपि क्रियासामधर्यात् दूरापास्तं पांडवानामिति वक्तुं भगवान् स्तक्तानां रक्षामेव कृतवान् नास्खस्य प्रतिक्रियामिल्याह। न अन्यो विषयः आत्मनि येषंं स्वभावेन सर्वे विषया भवंतु नाम, चित्ते तु भगवलक्षण एव विषयस्तेषामस्ति अत: "तद्द्येतन् भूत्वड़ड़ती"ति विषयार्थंमेव ते रक्षितःः । तत्र सुदर्शनचक्रकमलातचक्रवत् रारपांडवानां मध्ये परिभ्रमति। अतस्तेन तेषां रक्षां कतनान्। स्वानामिति तेषां रक्षायां हेतुः, विभुरिति सामधर्ये, स्वास्तपदेन बुद्धिपूर्वकरक्षाकरणस्वं सुदर्शानस्य सूचितम् ॥१३॥ \% \% प्रधान उत्तरागर्मे प्रकारांतरेण रक्षामाह अंतस्थ इति । गर्भं प्रविष्टस्यार्थस्य गर्भरंक्षार्थम् ‘ओषधे च्रायस्वैनमि’तिवत् माययया गर्मशरीरमावृतवान् ।तन्र बहि: स्थितस्य आवरणं न संभवतीति तदर्थं चत्वारि विशोषणानि चतुविधमायाव्यापिप्रतिपादकानि। तन्र

मध्य एव भगवान् स्थितः सुवर्णतेजोचतू तं पाल्यतीव्याह，अंतस्य इति। सर्वमूतानां मधये स्थितः किंच अन्यस्यान्यपाल्न सर्वरथा न संभवतीति गर्भरूपो भूष्वा पालितवानिलाह，किंच बहिरपि तच्छरीररक्षार्थमाह योगेम्वर इति। योगबलेन स्वयं तत्र कारीगा－ स्वयोर्मध्ये स्थित्वा पालयंतीलर्थः। अन्पथा जह्माख्रहरीरसंबंधेदोपो वा संक्रमेढ़िति। ननु किमित्येवंप्रकारैं पालयतीति चेत्तन्रह हिरिरि । सर्वेषां दुःखहरणस्वभावत्वात् समुद़ायरक्षात्वे तर्साध्या स्वमायया स्वाधीनमायग्रा घह्यांडकोटिभ्रमनिवर्त्तंकज्ञानाग्न्या－ वरकरूपत्वान्मायायास्त्यावरणं युक्तं वैराह्या इति संबंधान्तस्योद़रदाहोपि यथा न भवति तथा कृतवानिति लक्ष्यते। उभय－ वंशयोर्भक्तववात् एषा रक्षितेत्याह वैराख्याः कुरुतंतवे इति। तंतुः परंपरापाएको वा॥ १४॥ \％नः घह्मांत्रं गर्भे प्रयुक्तं दाहैकैक्वभावत्वात्। तत्रासमर्थमन्यत् कुतो न दहति तत्राह यद्यप्यस्नमिति। सयमुक्तं सर्वदाहकमेतत् महादेवस्यापि पिशाचत्वं यतो जातं तत् घह्मशिरः घह्यणः पंचमं हिएः तस्य गुणद्वयं सहजममोघं सर्वद़ा कार्यं करोतीलर्यर्थः अप्रतिक्कियं च，न विद्यते प्रतिक्रिया प्रतिकूल्क्रिया ठ्यावर्त्तकक्रिया वा ग़्येति，तथापि किंचिदुदुतं जातमित्याह। वैष्गवं तेज आसाद्येति यथा ठयाघो मंच्रबलेन गौर्भवति तथा परमसात्विकं वैष्णवं तेज आसाद्य प्राप्य सम्यगशाम्यत् शांतमभूत्। प्राकृतं देहं प्रज्वाल्य भगवद्भावापन्नं वैष्णवं देहां ज्वालयितुं प्रवृत्तं सन्मध्ये वैष्मवं तेज आसाय्य तद्रूं सत् तदैक्यं प्राप्तवदिलयर्थः। तत्र विश्वासार्थमाह हे भृगूदहेति－ भ्टगूणां हि पूर्वं बैबावनिर्णयः कृतः। अन्यथा राजसास्तामसाश्र भत्त्या भगवत्संबंधं प्राव्य सात्रिवका भूत्वा कथं सायुज्यं
 रूपं कथमन्यथा अवेत् ？तथा सति भगवता युद्दे प्रयोज्यमानानां बहहास्याद्दीनां तथावंं न स्यात्। अन्र च परीक्षितः पांडवानां च
 त्वात् । न हि हप्रंतन्याप्त्यादिना भगवति पदार्थनिर्णगयः कतुं राक्यते＂अलौंकिकासुतु ये भावा न तांस्तरेक योजयेदि＂ति वाक्यात्। किंच सर्वाश्र्यमये विरद्वसर्वधर्माणामाश्रये भगवति अलौकिकसर्वपदार्थमये किमाश्रर्यं न ह्येतद्न्यस्योच्यते। किंच च्युतिरहितः स्वयमात्मन एवात्मानं सर्वं च्युतं करोति तत्र किमेतदाश्रर्यमिति। किंच माया नाम काचिच्छक्तिः पूर्वं निरूपिता，सा च देवता－ मायास्बरूपमूता तया किल विइवं सृजति अवति हृंति च। एकं वसतु असहाय एकर्यैव अनेकभावं संपाद्यतीलर्थः। किंच अत एव जायते विरुद्धधर्मंसंबेवेंपि न पूर्वधर्मनिर्वृत्तिः॥ १६॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रोपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अन्तःस इलन्र। ओषधे त्रायवनैनमितिवदिति। दीक्षणीयायां दीक्षाङ्तल्वे विहिते केशइइमश्रुवपने क्षुरस्य नतिर्युग्विन्नमनया श्रुत्या कल्पे विहितं ‘ओषधे त्रायर्वैनमिति स्वधितिं नर्यक्नं निद्धधाती’ति। तथा चौषधे दाहिनिधान एनं चजमानं न्रायख्व त्वक्छेद्नाकरणान्रक्षेल्यर्थात् यथा ：स्वधितिना रक्षा，तथा मायासंबंधिद़ोषाजननात्तया आवरणमित्यर्थः। बहि：स्थितस्येति। बहिःस्थितकर्तृकमिल्यर्थः। सुवर्णतेजोवदिति। तस्य तैजसत्वात् तेजो यथा कारणत्वेनान्तःस्यितं तथेलर्थः। दोष इति। चद्याघस्य
 क्रिया। उ्यावर्तककियेति स्तम्भिका क्रिया अन्यथेति वैषणवनिर्णयाभावे॥ १४।॥ \＃ा मंसथा इलन्र। तथाल्वमिति सारिवकत्वम्। तथाबं न स्यादिति स्वकार्यकरणसमर्थव्वं न स्यात्। एवं भगवद्वाक्यकरणजनितदोषस्य भगवत्कृतं समाधान－ मुक्क्｜। अतः परं गुणपोषणमुच्यते，तन्र रक्षणं गुणस्तस्य पोषणं भत्त्यर्थत्वम्，तदुत्र पृथास्तुल्या उच्यत इलाशयेनाहुः एवं भगवतेल्याड़ि। स्तुसर्थबोधककारिकायां कृतहेलालेति एकं पद्यम्। कृतहेलाज्ञानवतीलर्थः। अग्रिमस्वारस्यात्पद्वद्यं वा ॥११－१६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

विभुः सर्वथा समर्थः श्रीक्टकणस्तेषां पाण्डवानां तद्वहास्त्जनन्यं ठ्यसनं दुःख्यं वीक्ष्य्य स्वास्रेण सुदर्शंनेन रक्षां क्यधात् अकरोत्，सायकान्निरस्य पाण्डवान् ररक्षेलर्थः। तत्र हेतुमाह－स्वानामिति，स्वमक्तानामित्यर्थः। स्वमक्तरवमेव स्पष्टयति－अनन्येति， नान्यविषयः आव्माडन्तःकरणं येषां तेषामिलर्थः ॥ १३॥ \％त ततश्र हरिर्भक्तदुःखहर्ता श्रीकृषणः कुरूणां तन्तवे वंशा－ विस्ताराथं स्वमायया स्वशाक्तया सूक्ष्मरूपेण वैराऊ्या उत्तरायाः कुक्षिं प्रविश्षो गर्भ वालमावृणोत्，सर्वतः परिभ्रमन् जह्माख्यो ररक्षेलर्थः। तस्य तन्र प्रवेशो नानुपपन्नः，यतो योगेश्यर इति। योगिनोडिि तद्द्तसामर्भ्येन परकायं प्रविशान्ति तहिं तस्य तत्र प्रवेशो काडनुपपत्तिरिति भावः। तदुपपत्ती हेत्वन्तरमाह－सर्वभूतानामन्तस्य आत्मा，अन्तर्यामील्यर्थः। पाण्डवा अपि
 वक्ति－यघपीति। यद्यपि जह्मारारोनामकमस्तमप्रतिक्रियं के नाप्यनिवार्यर्यम् अत एवामोघमप्रतिहतं च，तथापि हे भृगूद्दह वैछणवं विष्णोः सम्बधि तेजः तेजोरूपं सुदर्शानमासाद्य प्राप्य सम्यगशाम्यत् शान्तमासीदिति सम्बन्धः। सुदर्शनेतरास्राप्रतिक्रियं बह्मास्रं सुदर्शननमेव
 नायं प्रभावः सुद़र्शनसम्य，किन्तु भगवृत एवातोऽत्र व्वया विस्मयो न कार्य इल्याह्－मेति। अच्युतेते स्वरुपतः इक्तितश चयुतिरहिते
 जनकानन्तशक्तिप्रचुरे इत्यर्थः। हिशबद्देन "परास्य राक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" "चतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इ्यादिशासत्रेफवेतस्यार्थस्य प्रसिद्दिं सूचयति। सर्वास्वर्यमयत्वमेव क्यक्ज्ञयुतुं विशिनष्टि-य इति। यः स्वयमजः कर्मधधीनजन्मादिषडित्वकाररहित एव देछठ्या देवस्य स्वस्य सम्बन्धिन्या मायया अचिन्त्यशात्तया इदं विय्यं सूजति उत्पाद्यति अवति रक्षति हन्ति उपसंहरति चेत्यन्वयः। सकलजगतृस्थिस्थितिलीलस्य कियदे़तत् सुदर्शानेन नह्मास्त्रनिवारणं येनाश्र्वर्यं कार्यमिति भावः।। १६।।

## हिन्द्धी अनुवाद

सर्वशक्तिमानू भगवान् श्रीकृष ने अपने अनन्य प्रेमियों पर-रारणागत भक्कोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आयी जानकर अपने निज अस्त्र सुद्रान चक्र से उन निजजनों की रक्षा की ॥ १३॥ \% योगेख्वर श्रीक्टष्ण समश्त प्राणियोंके ह्वद्यमें विराजमान आंत्मा है। उन्होंने उत्तराके गर्भको पाण्डवों की वंशा-परम्परा चलनेके लिए अपनी मायाके कवचसे ढक दिया 112811 \% शौनकजी ! यद्यपि घह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान् श्रीकृषणके तेजके सामने आकर वह शान्त हो गया $\|३ 乡\|$ चह कोई आश्रर्यकी बात नहीं समझनी चाहिए; क्योंकि भगवान् तो सर्वास्वर्यमय हैं, वे ही अपनी निज शाक्ति मायासें स्वयं अजन्मा होकर मी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं ॥ २६॥

## 

## कुन्त्युवाच

नमस्ये पुरुषं त्वाडऽद्यमीश्वरं प्रकते: परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्जहिरवस्थितम् ॥ १८ ॥ मायाजवनिकाच्छन्नमज़ाघोक्षजमण्ययम्। न लक्ष्यसे मूढद्रा नटो नाख्यधरो यथा॥ १९॥ तथा परमहंसानां मुर्नीनाममलार्मनाम्। भाक्तियोगविधानार्थं कथं पखयेम हि तियः॥२०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

कृष्णया सह \| २७\| \% त्वा त्वां नमस्ये नमक्करोमि। ननु कनिष्ठं मां कथं नमर्करोषि तत्राह। आय्यं पुरुषं कुतः प्रकृतेः परम्। ततकुतः। ईश्वरं प्रकृतेरपि नियन्तारम्। अत एव सर्वभूतानामन्तर्बहिश्च पूर्णन्वेनावस्थितं तथाप्यत्रक्ष्यम् $11 ३$ \% तत्र हेतुः। मायैैव जवनिका तिररकरिणी तयाच्छन्नं प्रतिच्छन्नम्। अतोडहमज्ञा भक्तियोगानभिज़ा केवलं नमस्यामि। अधोक्ष्जमिंद्रियजं ज्ञानं यस्मात्तम्। अठययमपरिच्छिन्नम्। तत्रपंचः। मूढद्धरा देहाभिमानिना पुंसा न त्वं लक्ष्य्यसे 119911 क किंच परमहंसानामात्मानाँ्मविवेकिनां ततो मुनीनां मननरीलानामपि ततय्यामलात्मनां निवृत्तरागादीनामपि तथा तेन निजमहिम्ना न लक्ष्यसेडतो भक्तियोगं विधातुं तवां वयं ख्तियः कथं हि पइयेम। यद्वा परमहंसादी़ामपि भक्तियोगविधानार्थं त्वाम् आत्मारामाणामप्यचित्यनिजगुणैखकहन अक्तियोगं विधातुं कारयितुमवतीर्णमिल्यर्थः ॥ २०॥

## श्रीचंरीधरकृती भावार्थद्रीपिकाम्रकाशः

 तर्रक्कतिपरत्वम्। अत एव प्रकृतिनियंतृत्वाद्वे। तथापयंतर्बहिष्टेपि। अन्र विश्यनाथः-ज्ञाततात्काटिकश्रीकृष्णसर्वकृत्या कुन्ती हद्यद्यितस्य तन्महैख्वर्यस्य वेगं सोढुमपारयन्ती स्तौति-नमस्य इति। किं अ्रात्रेयं मां नमस्यसि। तत्राह-पुरुषं न तु पुरुष एवास्मि कोत्र सन्देहस्तत्राह-आयम्। ननु द्वेहानामेवागमापायितवं पुरुषो जीवस्त्वाय एव सर्वस्तत्राह-ईख्यरम्। ननु स्वर्गे इन्द्रचन्द्राद्या भूमौं राजानोडपीय्वा उच्चन्ते, तत्राह-प्रकृतेः परम्। किमहमन्तर्यामी पुरुषः न। अलक्षम्य। अन्तर्यमी बुद्धचादिप्रकाशालक्दय एव किं च्रह्य न। अन्तर्बहिश्वावस्थितम। यस्मादन्तरुत्तरागर्भसो बालकं च रक्षितनानसि बहिश्चास्मांख्या रक्ष्न्समीपे सिष्टसीति ॥ ३८॥ \% \% किं स्वं परिचिछन्नोसि वयापको वेति त्वामहं ज्ञातुं न झक्नोमील्याह-मायैव जवनिका तिरसकरिणी

[^17]तया च्छन्नं पइयमीलयर्थः। कि माया मामावृणोति त习्राह-अज़ा मेघाचछन्नं सूर्यमहं न पइसामीतिवन्मायया मद्ध्ट्रचाच्छादनात्त्वा त्वामप्याचछन्नं पइयामीयर्थः। यतोधोक्षजमधःस्थितमक्षजमिन्द्र्रियं ज्ञानं यस्य तम्। इन्द्रियजं ज्ञानं यन्न सम्रण्टुं प्रभवतीलह्यहैमैन्द्रियिकज्ञानव्यज्ञैव। न च माहृ्रानिकृष्टजनाज़ेयत्वे तव कापि क्षतिरिलाह-अव्ययमिति। ननु मां साक्षात्पइयसि स्तौषि प्रकृतेः परत्वेन जानासि तद्व्यज्ञाएमील्यात्मानं किमिति निन्द्सीयत्यत आह-न उक्ष्यस इति। नाख्यधरः गीयमानगीतपदार्थोभिनयरसानुरूपनृत्यतललादिविशिष्टो नटो मूढह्द्रा संगीतशास्रानभिज्ञेन नटोयं नटतीच्येवं हृष्टोपि यथा न लक्ष्यते न ज्ञाततत्वो भवति तथैव त्वं मया हृष्टोपि न उक्ष्यसे इति तथेत्यस्य पूर्वेणनान्वयः। पांड़ान्पालयन्नपि सर्वांतर्याम्यपि मुहुर्यक्बतामादीन्पांडववधार्थ मन्न्रं ग्राहयसि। स्वयं न्यस्तशस्तोप्यस्रं गृहुसि, शिश्नपालनपवृत्तोपि भीष्मादीन्संहारयसि। द्रौपदीसुभद्रयोरतिस्निह्यन्नपि तन्पुःन्घातयसीलयेवमादिका लीला तव किन्तन्वेलहृं न जानामीति भावः॥ १९॥\% स्रीजातेर्मेम
 त्वां कथं पइयेमेयर्थः। त्वां भजन्तोडपि लीलामाधुर्यक कृष्टचत्तास्तव तर्वं त्र जानन्ति यतोऽत干तेषां भक्तियोगे प्रवर्त्तयितुं स्वीकृतविम्हं वं कथं जानीम इल्याह यद्वेति। इल्यर्थ इति। अमलात्मनां गुणमयमालिन्यान्निष्कांतानां जीवन्मुक्तानामिल्यर्थः।


## श्रीराधारमणद्सासगोस्वामिविरचिता दीपनी क्याख्या

अध इस्यादि स्वतःसिद्धज्ञानमित्यर्थः ॥ १९-२? ॥

## श्रीमद्धीरराघवन्याख्या

ततो घह्यतेजसा घह्सास्त्रेण विनिर्मुस्तैराब्मजैर्युधिश्विरादिभिः छृषणया द्रौपद्या च सह सती पृथा कुंती प्रयाणाभिमुखं कुषणम् इदं वक्ष्यमाणमाह॥ १७॥ \% तदेवाह नमस्य इति पड्डिंवशाया। प्रयाणाभिमुखं कृष्णमवलोक्य तद्शिशलेषमसहमाना तं ततो निवर्तंयितुं लौकिकोऽपि कस्रिद् गुणाद्यः पुमानाश्रितान्न हातुमुत्सहते परमकारणस्य सर्वंतरात्मनोऽचिंत्य-
 गोचरस्याविज़ातचिकीर्षितस्य सर्वशरीरकस्य सर्वसुह्ददोडचित्यविविधविचिन्रचेष्टितस्यावितक्क्यावतारस्य तव पदांबुजमंतरेण नास्माकं शरणमई्यतः कथमनन्यात्मनोस्मान्विहाय गंतुमुद्युंक्षे इति विक्षापयति। तत्र तावल्धैकिकपुषषचैजात्यज्ञापनायानितरसाधारणिर्द्धर्मैंर्विशिष्टं नमरकरोति नमस्य इति। आचं सर्वजगक्कारणं प्रकुतेः परं पुरषमीख्वरं ववां नमरकरोमि नमरकारेण पूजयामीलर्यः। नमःशबदात् "शाब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेचेभ्यःकरणे" इसतः करण इस्यनुवर्तमाने "नमो वरिवस्चित्नङःकच्" इति करोलर्ये क्यच्यार्षंव्वादात्मनेपद्यम । सांख्याभिमतपुरुषठयावृत्यर्थमीक्वर मिन्युक्तं सापेक्षमीश्यरत्वं घह्हादिसाधारणमिति तद्वचावृत्च्यर्थं सर्वभूतानामंतर्वहिख्यावस्थितमिल्युक्तम । अनेन "यम्श किंचिज्जग्सर्वं हइयते श्रूयतेपि वा। अंतर्वहिश्र तत्सर्वं ठ्याप्य नारायणः स्थित" इति श्रुतिरपप बृंहिता भवति। अनेन देवताविशोष्त्वं च फलितं सर्वभूतानां घह्नाद्यिस्थावरांतानामन्तर्वहिश्र क्याप्य नियंतृतयावस्वित-
 \% \% तनहहेतुः-मायाजबनिकाच्छन्नं मायैव जवनिका नेषथयं तद्वत्तिरोधायकच्वात् तया जीवाज्ञानरूपया हेतुमूतया छन्नं तिरोहितमिंद्रियाविषयमिति यावत्। कि सर्वेपामव्यतींद्रियंये नेल्याह अज्ञेति। अक्षजा इंद्रियवृत्तय अधोऽक्षजा चस्मात्सोऽधोक्षजः, इंद्रियवृत्र्य विषयः। अज़ानामनुपासकानामधेक्षजमजज्ञाधोरक्षजं तत्र हेतुरच्ययमिति न ठ्येति विविधं विकारं गच्छतीयक्ययं विविधविकारभाज एवाज्ञाक्षजविषयत्वाद्ञाधोक्षज इसर्थः। अनेनैतत्सूच्यते योगविश्युद्यमनसानुग्राद्य इति। तथा च भ्रूयते "न चक्षुषा पइयति कश्ननैनं न मांसचक्षुरभिबीक्षते तम् । हृयते तवग्यया बुद्धघा सूक्ष्मया सूक्ष्मद़र्शिभिः ॥ हृदा मनीषा मनसाभिक्लत्तय एनं विदु:" इलादि
 नटो यथा हृर्यते तथा द्रइयस इसर्थः। यद्धा मूढच्चा जानता पुंसा नाफ्यधरो नटो यथा न लक्ष्यते अयमेवंविध इति न ज्ञायते किंतु

 वयं कथं जानीम इल्याह तथेति। तथा तथपी़सर्थः, मुनीनां सदा व्वर्स्खरूपमननशीलानाममलात्मनां विश्रुद्यमनसां परमहंसानां भक्तियोगविधानार्थम् अर्थशब्दोड़्र विषयीभूतपदार्थवाची भक्तियोगप्रपंचस्याथं विषयभूतं भक्तियोगह्हरंं वां स्तियो वयं कथं पइयेमहि जांनीमहिं। तहि कि जानासील्यपेक्षया नटं नाख्यधरं नख्योपयुक्तनामरूपादिविशिष्टतयैव जानते न तु तन्वतो Sयमेतज्जातिनामरुपगुणक इति तद्वद्स्मिन्नवतारे यानि कृषणवासुद्रेवदेवकीनंद्नादिनामानि यच्च पंकजनाभाद्यवयवोपेतं तान्येव सर्वैषामेव समानानि केवलं जानीम इल्यमिप्रायेण उक्कनामरूपविशिष्टं नमरकरोति कृष्णायेति श्रोकद्वयं निगद्वेनैव ब्याख्यातम्॥ ॥०-२२॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पद्रताचली

घह्सास्त्रतेजोमुस्तैरार्मजैर्युंधिष्टिरादिभिः पुनैः सह सती साध्वी॥१७॥ \# संसारव्यावृत्तये आचं पुरुषमिति
 लक्षणया वृत्त्यापि ज्ञातुमशाक्यं तर्हि शून्यप्रायमिट्यत उन्कं सर्वभावानाम् "अंतर्वहिए्व तत्सर्वमि" ति श्रुतेः। आय्यस्य कथमंतर्वहिि्य व्याप्य स्थितत्वमिल्यत उक्षं भूतप्रलयेऽपि धुवं निल्यमविनाशिनमू॥ ३८॥ \% त्वां नमर्ये इसपरोक्षतयोक्तस्य कथमउस्क्यव्वमिति तत्राह मायेति। हे अधोक्षज वशीकृतेन्द्रिय जीवस्वगुणाच्छाद़कपरमाच्छादकोभयविधमायाख्यतिरसकरिण्या छन्नस्त्वं मूढद्धशा विपरीतज्ञानया मर्य्यया मया उं्क्यमाणोऽपि न लक्ष्यसे यथा नात्यधरो नटो ह्र्यमानोपि तद़ंगुल्याचभिनयलक्षित-
 मिल्याह तथेति अमल्रात्मनाम् अविद्याकामकर्मादिम्ररहितमनसां मुनीनां सर्वंज्ञानां परमहंसानां सनकादी भां भक्तियोगविधानाथं भक्तियोगकरणविषयं त्वां तेडपि पइयंति तथा रागाद्मिम्यः स्त्रियो वयं कथं स्वां पइयेमहीत्येकान्वयः। ₹त्रीषु ताएतम्यविरोषद्योतनार्थमाब्मनेपद्र्रयोगःः२०॥

## श्रीमझ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमन्द्दर्मः

नमस्ये इति सार्द्वकम् ॥ १द॥ \% अलक्ष्यत्वे हेतुर्मायेत्यादि पद्दद्यम्। तत्र प्रंथममनधिकारिणः प्रति प्राकटयावसरेडपि द्वितीयमन्यदा स्वरूपत एवेन्द्रियज्ञानातीतत्वात् सर्वं्र स्यितत्वेऽपि। अन्ययं तेन सह् न ठयेतीति। मायेत्येतत् प्रपंचयति न लक्ष्यसे इति सार्द्वकम् ॥ $१ 9 \| \%$ तथेति तथाच सतीलर्थः । अमलात्मनां मुनीजां मध्ये ये परमहंसा आत्मारामास्तेषां र्वप्रेमसंपाद़नप्रयोजनकं ब्वाम् ॥२००

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थन्दर्शिनी

कुषणया द्रौपद्या सह। सती वैषणवी।।१॥ \% ज्ञातताल्कालिकश्रीक्ठषणसर्वक्या कुंती ह्यद्युद्दितस्य तन्महैश्वर्य्यस्य वेगं सोटुमपारयंती सतौति नमस्ये इति। किं अन्रो्रें मां नमस्यसि तत्ञाह पुरुषम्। ननु पुरुप एवास्मि कोऽヲ संदेह-
 ईख्वरा उच्यन्ते तत्राह प्रकृतेः परम्। किमहम अन्तर्यीमिपुरुषः। न। अळक्ष्यम्। अंतर्यामिबुद्धधादिप्रकाशत्द्ध्य एव। कि
 च तिष्टसीति किं वंवं परिच्छिन्नोडसि ठ्यापको बेति व्वामहं ज्ञातुं न राक्नोमीयाहै। मायैव जबनिका तिररक्करिणी तया आच्छन्नम्। ननु कि माया मामावृषोति त习्रह अज्ञा मेघाच्छन्नं सूर्य्यमंहं न परयामीतिकन्मायया मदूहछछ्घ्याच्छाद्नात् ववामव्याच्छन्नं पइयामीयर्यः। यतोऽधोक्षजं अधः स्थितमक्षज ज्ञानं चर्येति ऐंद्रियकं ज्ञानं गस्याधः स्थितमेवन्न स्रष्टुं प्रभवत्तीयह्मैन्द्रियकज्ञानवती अज्ञैव, न च माद्धानिकृष्टननाबेयत्वे तव कापि क्षतिरित्याह अन्ययमिति। ननु मांसाक्षात् पइयसि संौषि प्रकृतेः परत्वेन जानासि तदृव्यक्जासीयात्मानं किमिति निंदुसि इूल्यत आह न उक्ष्यसे इति । नाम्यधरः गीयमानगीवपदार्थामिनयरसानुरूपनृत्यतालादिविशिष्टो नटो मूढद्राा संगीतशास्खानभिज्ञेन नटोऽयं नटतीच्येवं हछेडपि यथा न लं्ष्यते न ज्ञाततर्वो भवति तथैव व्वं मया छच्रोऽपि न हद्ध्यसे इति तथेल्यस्य पूर्वैणैवान्वयः। पाण्डवान् स्वभक्कान् पालयन्नपि सर्वा्तनर्याम्यपि सुहुरव्यश्वत्थामादि पाण्डववधार्थमसंत्र ग्राहयसि संयं न्यस्तशास्त्रोडपि अस्त्रं गृहासि रिष्ट्षपालन्रवृत्तोऽपि भीष्मादीन् संहारयसि प्रौपदीसुभुद्रयोरतिस्निद्धन्नपि तत्पुन्रान् घातयसील्येवमादिका तव लीला कितच्वेल्यहं न जानामीति भावः $11 ? 9.1$ \% \% ख्नीजातेर्मम का वार्ता सर्वज्ञा मुनयः परमहंसा अपि चल्लीलामाधुर्येंण कृष्टा भजंत्येव तद्भजनतन्त्वमप्यविद्वांसो लीलालास्यं किं ज्ञास्यन्तीयाह परमेति। अमलाक्मनां गुण्मयमालिन्यानिष्कांतानां जीवन्मुत्तानामिल्यर्थः। तेषामपि भक्तियोगविधानमर्थः प्रशोजनं यस्य तं यदुक्तम-आत्मारामाश्चेयादौ कुनंलयैहैक्तुं भक्तिमिति॥ २०॥

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्धान्तपदीपः

 स्वपुच्राम्यामपि कनिष्टे कर्मान्नमक्करोषि तत्राह आद्यमिति। कि प्रधानं नेल्याह। प्रकृतेः परं पुरुषमिति। किं कमपि जीवतिरोषं नेल्याह। ईर्द्ररमिति। ननु जीवेषु केचिदी प्रविष्टः शास्ता जनानां, यच किंचित् जगल्यस्मिन् हृचयते श्रूयतेपि वा अंतर्बैहिख तत्सर्ं ठ्याव्य नारायणः स्थितः। मयि सर्वर्मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणां इवे"सादिश्रुतिसमृतिप्रतिपाद्यं परं तच्वममिल्थर्थः। तर्हि सर्वन्र कुतो मां जना न पश्यंति तन्राह। अल्द्ध्यमिति साधारणेश्षभ्षुरादिभिरम्राह्यमिल्यर्थः "नन चक्षुषा पइयति कल्विद्रेन" मिल्यादिश्रुतेः। योगझुन्दैः करणैसतु भचदनुमहभाजनो अवंतं पर्यघट्येवेति भाव:, "तमकतुं पइयति चीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्। हइयते त्वग्यया दुद्वधासूक्ष्मया सूक्षमद़र्शिभि:",






 लक्र्यसे सम ॥१९॥ \% कि चैतावत्वेन तु कोपि ख्वां न जानातीलाह्ट तथेति यथानंतानिंयस्बसपपुणशक्षक्याघ्याभ्रयस्तथा परमहंसानाम् आत्मानात्मविवेकवतां मुनीनामात्मादिमननरीलानाम् अमलत्मनामाव्माद्विज्ञाजासार्हागाम् न उंक्ष्यसे


 मुत्तरोत्तरं कैमुयन्व्ययो ब़ेयःः ॥२०॥

## शीमदूलमाचार्यंविरचिता सुवोधिनी व्याष्या

एवं भगवना सर्वे रक्षिता:, तन्र कुलयाद़ीनामें ध्रम उल्पन्न:, वयं सर्वे विषयाथर रक्षिता इति तथा सति ठ्यर्थं रक्षणमिति






 विंन्मिति याबत्, जडठुद्यदासार्थ पुरुपमिति जीवठ्युदासार्थमाध्यमिति, एताह्याम्य सर्वकारणत्वात् विवरुवव्वमुक्तं,



 एवायं दुर्बेयः 1 न साधनंतररमावादिति "यस्यमतं तस्य मते मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमंविजानतामि"


 ननु तथा सति कथं न संवेंः प्रलक्षीकियते घटादिवन तन्रह्न मायाजवनिकाच्छन्नमिति, मायेव जवनिका तिरककरणी अंतः पट इलर्थ:, तया आच्चन्ने सर्ववस्तुनि बत्तुसरुपव्वेपे मायगान्यथा मासमानत्वात् न प्रयक्षीकियत इसर्थे। अत एव ममापि

 करोति "परांचि खानि ठ्यतृणन् स्वयंमू:। तस्मान् पराइ्व्वइयति नांतरात्मन्। कश्रिद्दीरः प्र्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृत्वमि-





 \%. नुु आविभांवन्वथानुपपत्त्या सर्वेपों ज्ञापनार्थमे वाविर्भूत इति कथमुच्यते न ज्ञायस इति। नहि भगवान वंचनार्थ-

माविभूंतो रसजननायैवेल्याशीक्याह तथा परमहंसानामिति। भगवान् भक्तियोगार्थमाविर्भूतः वेदान् ऋषींखावतारयित्वा तैः ससाघने ज्ञाने उत्पने यद़ग्रिमं कार्य तद्धर्ववतीर्णः। तदूज्ञाने संन्यासोडगं यतः करणवोधकर्वात् "संन्यासयोगात् यतयः खुद्वसर्चव" इति श्रुतेः, अनादे र्दोषाजननाच तदनुमननमंगं, श्रवणस्य पूर्वमेव निषपन्नत्वात् तद्नु निदिध्यासनयुक्कानां च। निदिध्यासनं हि चित्तैकाम्रघं तत्र भावनिर्धारो वा तत्रांतरंगमंगं श्रद्धांतःकरणे तेषां ज्ञानाधिकारिणां जाताजानानां वा भक्तियोगठ्यतिरेकेण भगवज्ञानं सायुज्यं वा न भवतीति तथा अवतीर्णमियर्यः 1 हंसास्तु विविक्तज्ञा ज्ञानवंतः केवलमात्मानमेव ये पइयंति ते परमहंसाः यद्यपि सर्च निडयं पइयंति, तथापि रसिकानामेव रसोतपत्ति, नहि नपुंसकानां स्त्रीणां वा स्तीरुपेण नुत्ये क्रियमाणे श्रंगाररस उत्पद्यते, प्रत्युत स्वसमानधर्मीविष्कारं कृत्वा विडंबयतीति खेद उत्पद्चते तथा साधारणस्त्रीपुरुषाणां दैस्यांशानां च रसो न ज्ञानं न वा अक्तिरिति तद्वचनाथं नटलीलां करोतीति स्त्रियो वयं कथं जानीमः। प्रत्युत लन्जाकार्यद्यस्मद्बोषहेतुरूपप्रकटयात् दोषयुक्ताः परं भविष्याम इत्यर्थः।। २०॥

## श्रममोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाराः

नमस्य इत्यन्र। एवमजेति। एताहरां भवन्तं राब्दादिना जानन्यप्याहमत्वेनाजानन्तीत्यर्थः। दइयमानपेक्षयेति। हइयमानं मनुष्यत्वक्षत्रियत्वाद्वि तद्पेक्षया। जडब्युदासार्थमिति। आघ्वत्वं पकृत्याकारादीनामपि तत्तन्मते वर्तते इति तद्वघुदासार्थमिर्यर्थः। तर्घाद्यपद्मनतिप्रयोजनमित्याइाङ्रायामाहुः जीवेल्याद्वि। पितृरूप्वमिति। पििताह्मस्य जगत' इति वाक्योक्क़ं तद्रूपत्वम्। न हरयत इति। 'पराक्वि खानी’ति श्रुतेस्तथेत्यर्थः। कार्येत्यादि । सर्वानुमानापेक्षया कार्यलिड्नकानुमानस्य सर्वंथानुमापकर्वेपि भगवतोऽह्इ्यत्वेन कार्यस्य तत्सहचारादर्शनेन उयाप्तिनिभ्वया(भावा)त्तथेत्यर्थः। अत एवेति। उक्तस्वभावत्वादेव श्रपीति। अल्द्यमिति इोषः। तेनालक्ष्यपद्स्यावृत्तिर्बध्या। गुरुणा वेति। अपद्य गुरुवाचकर्वात्तथेल्यर्थ। अज्ञवक्कथनमिति। ‘न वेद स’ इति श्रुतावज्ञत्वक्रथनमित्यर्थः। कारणच्वं गच्छेदिल्यादि। कारणत्वादी़ीं स्वरुपसम्बन्वविशोषत्वेन स्वरपद्वयात्मकतवादेकतरनारोपि तथात्वादिस्यर्थः
 तपादनायेत्यर्थः। दोषहेतुरूपेति। दोषप्राकटचहेतुरुपेत्यर्थः 119911 \% कृष्णायेत्यन्र। सोदारार्थमिति। स्बकीयोदारार्थम्। अज्ञानदशायामनमर्कार्यत्वे दप्टन्तः यथेत्यादि । अस्मिन् पक्षे वासुदेवपदी मूलरूपपरम्। इदं च सूतेनानूद्यते इति सन्वोपहितमेव मूलखृं स्यादिल्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः कृष्णायेति वेति। पालकपुत्र इति। पालंकस्य पुन्न इत्यर्थ। ननु कुमारपद्नेन कथमेतदुपलभ्यत इस्यत आहुः ₹कन्द इल्यादि । वसतीवरीवदिति। यथायं राब्दो यक्ञियजलविरोषवाचको निगमसिद्वस्तथेत्यर्थ।। सम्बन्बमोचक्बमिति सम्न्नेन मोचकत्वम्॥ प०॥

## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी

ततथ्व घह्मतेजसा लह्मास्त्रेण विनिर्मुक्कैराह्मजैयुधिष्टिरादिभिः कुषणया द्रौपद्या च सह पृथा कुन्ती प्रयाणाभिमुखं कुषणमिदं
 त्वा त्वां नमस्ये नमसकरोमीड्यन्वयः। भ्रातुक्यनमक्कारस्यानौचित्यमाराङ्चेयेरत्वमुपपाद्यति-पुरुषमिति नव ििविरोषणीः। पुरुष सर्वान्तर्यामिणम्। आघं सर्वंपादानम्। ईश्वरं सर्वपालनोपसंहारातिकर्तारम्। तहि सर्वत्रासरक्तः स्यादित्याशाक्षाहप्रकृतेः परमिति, प्रकृतिकार्येष्बहम्ममेत्यभिमानरहितमित्यर्थ: । एवम्भूतः स कासीत्यपेक्षायामाह-सर्वभूतानां सवंप्राणिनामन्बर्बहिश्रावर्थितमिति। तथापि सर्बेषामलक्ष्यमिति ॥ २८\| \% तः हेतुमाह-मायेति, मायैव जवनिका तिरसकरणी तया आच्छन्नं तिरोहितस्वरूपमित्यर्थः। अत एव अज्ञाधोक्षजमिति। अज्ञानां अविवेकिनां अनुपासकानों अधः अक्ष्रें अक्षाणि इन्द्रियाणि तन्ज ज्ञानं यस्मात्स तथा तम्, अजेन्द्रियजन्यज्ञानाविषयमित्यर्थः। अठयये न न्येति न विविधं जन्मादिविकारं गच्छतीति तथा तमित्यर्थः। अज्ञाधोक्षजत्बमेव सद्धष्टन्तमुपपाद़्यति-नेति। यथा नाटचधरो नटो मुद्हाा तद्याथात्यमजानता पुंसा नाट्योपयुक्तवेषविशिष्टतया द₹्यमानोडपि परमार्थस्वरुपेण न हरयते तथा मूढद्धशा देहायात्माभिमानिना अश्नन त्वद्किहीनेन पुंसां व्वं मनुछयनाटघधर्तेन रूपेण हइयमानोडपि सचिदानन्दे वरस्वरूपेण न लक्ष्यसे न हगसे इर्यथेः 11911 \% तदेबं 'न चक्षुपा पइ्यति कम्रिदेनम्। न मासचक्षुरधिवीक्षते तम । यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" इत्यादिशाख
 दर्शिभिः। मनसैवानद्रष्टक्यः इत्यादिंशास्तिद्धं योगपरिदुद्धमनोगाहत्वं द्रर्शयन्ती तत्र स्यानधिकारमाह-तथेति। अमल। तमना इडदान्तःकरणानां भक्तियोगविधानार्थम् अवतीण व्वां वयं स्तियः योगादिसाधनहीना अज्ञास्था संचिदानन्दविमहत्वेन कर्ध पइयेमहीत्यन्वय: करं तेषाममलात्मववमित्यपेक्षायामाह-परमहंसानामिति। सारसारविवेकित्वेन परमसारभगवन्नजनैकनिश्रानामित्यर्थः। भगवद्धजनादे वामलात्मत्वमिति माव। कर्थ तोषामें विवेक इत्यपेक्षायाहाह-मुनीनामिति, मननशीलना मिर्यर्थः। शास्तनात्पर्यविचारद्देव तथा विचेक इति भावः $1120 ॥$

## हिन्दी अनुवाद

जब भगवान् श्रीकृण जाने लगे, तब नह्मास्तकी ज्वालासे मुक्त अपने पुत्रोंके और द्रौपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान् श्रीकृषणकी इस प्रकार स्तुति की $\|? \vartheta\| \%$ \% कुन्तीने कढा-आप समस्त जीवोंके बाहर और भीतर एकरस स्थित है, फिर भी इन्द्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते; क्योंकि आप प्रक्कृतिसे परे आद्वि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमरकार करती हूँ ॥ १८। \% \% इन्द्रियोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपनेको ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तमको भला कैसे जान सकती हूँ ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किये हुए नटको प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दीखते हुए भी नहीं दीखते ॥ १९।। आप शुद्ध ह्द्यवाले विचारशील जीवन्मुक्त परमहंसोंके हुदयमें अपनी प्रममयी भक्तिका सर्जन करनेके लिये अवरीर्ण हुए हैं, फिर हम अलपबुद्धि सित्रयाँ आपको कैसे पह्चान सकती हैं ? ॥ २०॥

# कुष्णाय वास्रुदेगाय देवकीनन्द्नाय च। नन्द्रोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ २१॥ <br>  

 यथा हुषीकेरा खलेन देंचकी कंसेन रुद्वातिचिरं शुचापितता। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव् नाथेन सुहुर्विपद्धणात्॥ २३॥ विषान्महाग्ने: पुरुषाददर्शानादसत्समाया वनचासक्छच्छ्धृतः। मृधे मृधेडनेकमहारथास्तरतो द्रौण्यस्त्रत्यास्म हरेऽभिरक्षिता: ॥ २४ ॥
## श्रीधरस्वामिचिरिता भाचर्श्शदीपिका

ज्ञानमत्त्योरशाक्रत्वमुत्त्वा पुनः केवलं नमरकरोति कृष्णायेति द्वाभ्याम्॥२?॥ \% \% पंकजं नाभौ यस्य पंकजानां मालंा अस्ति यस्य पंकजवन्रसन्ने नेन्रे यस्य पंकजांकितावंघी यस्य तरमै। र२॥ तब्टृतोपकाराननुस्मरति यथेति द्वाम्याम। अयमर्थः-मातृतोडपि मय्यधिका तन प्रीतिः। तथाहि हे हाषीकेशा यथा देवकी कंसेन रुद्धा त्वया विमोचिता अहं च तथैच कि विमोचितेति काका महान्विशेष उक्तः। तं दर्शयति साऽतिचिरं रुद्धा सती तस्मादे $व$ सकृद्विमोचिता। तथा शुचार्पिता च सती। न च तस्याः पुत्राः रक्षिताः। अस्ति चान्यो नाथस्तस्याः। अहं तु विपद्गणात्तः्रापि मुहुः रीब्ं च सात्मजा च त्वयैव च नाथेनेति।। २३। \% \% विपदुणमेव दर्शयति। विषादीमस्य विषमोद्कदानात्। महाग्नेंतुगृहदाहात्। पुरुषादा: हिडिंचद्यो राक्षसास्तेषां दर्शनात्। असत्सभायाः घूतस्यानात्। अभितो रक्षिता आस्म अभचाम ॥ २४।।

## श्रवंरीधरकृतो भावर्थ्धीपिकाभ्रकाशः

तदेबं भूतसत्वमहों अर्माकमिथथं सुखद्सापहारी च संबृत्तोसीति तत्तहर्मृत्वा नम₹करोति। सर्वाबतारेक्ययमेब तवावतारो धन्योडतोहं कृष्णाय नम₹करोमीति। तत्रापि यांस्तवं स्वीकरोषि तेচवपि प्रेमवत्सु धन्येषु मधये मद्रम्रातापि धन्यो च₹ते पितेल्याह-वासुदेवायेति। ततोप्यधिकप्रेमवती देवकी धन्या या ते मातेयाह-देवकीं नन्दुयसि तदीयगर्भे स्थित्वा तां सर्वतोपि समृद्विमतीं करोषीस्यर्थः। ततोप्यधिकप्रेमवान्नंदो धन्य इल्याह-नन्दगोपस्य कुमाराय। कौमारलीलामाधुर्यं स एवास्वादितवानिति भावः। ततोपि प्रेमवती धन्या यशोद्रे्यप्रिमपच्चे वक्ष्यते। कौमारलीलातोपि व्रजस्यस्य नवकैशोरलीलामाधुर्यमधिकमिलाह्ड गोविन्दायेति। कैशोरारम्भ एव अभिषेकानन्तरं गोविन्दुनामख्यातेः। तद़ैव गाः सर्वेषां सर्वे न्द्रियाणि विन्दृत्याकृष्य प्रामोषीलर्यरः।

 तक्कृतोपकारैं स्वतापहारित्वं दर्शायन्ती दीनाहं ₹व्वया स्वमातृवत्पालितेल्याह-हे हृषीकेशोति। मदन्तःकरण्णं ₹वमेव जानासीति भावः। अहं तु तथा न मोचिता किं तु सहात्मजेति मयि विशोषेण तव द्या। तन्र हेतुः शुचारिंता। छुचायां शोक एव मट्कर्मणाऽहमपितेति तस्याः सकाराद़प्यहमतिदुःखिनील्यर्थः। किं च तवयैच नाथेनेति। त₹्यास्तु नाथो विद्यत इत्यपत्यांतरोप्पत्तिसम्भावनाया विद्यमानतवात्। त्वं चापत्यचूडामणिरमूरेव किमन्यैरपालितैर्निैद्टहैः घड्जैर्मैरिति भावः। किश्चाहं मुहुः पुनः पुनरपि यो विपदुं गणस्तस्मन्मोचिता"। सा तु सकृदेव कंसहेतुको यो विपन्न्ध एव तस्मान्मोचिता। तन्रापि मद्रर्मे परमेख्वरो जनिष्यत इति मनोनुलाप सुखाभिमानवस्याः कुतो विपन्न्धोपि। तद्नन्तरं विपत्कापि तस्या नाभूदेवेति। अहमेव सर्वेतोप्यतिदीनेति मयि तन दीनबन्धुत्वादेव द्या। नववं देवकीव रवयि प्रेमवती भाग्यवती चेति भावः। स्वामिचरणैरयमेवार्शः रफोटितः अयमर्थ इलादिना। तनयेवेलयेवकारेण बलदेवस्याप्यन्यन्र पक्षपातदर्शीनमसूचीति॥२३॥\% \% आदिना चककिर्मीरादिम्रह्ः। अनेके त्रोणभीष्मकर्णंशल्याचा ये मद्वारथासतेषामसनेंयः ॥ ₹४।।

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

जगत्कारणतामाह। नमः पंकजनाभायेति। पंकजं लोकात्मकं पद्मं नाऔौ यस्य अपरिच्छेद्यतामाह पंकजमालिने हृति। एवंभूतानां पंकजानां माला श्रेणी यस्यास्ति अझोषन्रहाण्डाधार इति ठ्याख्यालेशः ॥ २२-३६॥

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या



 अपि कथं पइयेमहि ख्रिय इत्युक्तिर्लोकपरिपाऊ्यभिप्रायिका। यतस्त्वं साक्षाएप्रकृतः परः, परमपुरुष ई,न्यरस्तत एवास्यामवतारूदश्रायामपि स्वभावमजहस्स्बासाधारणान् धर्मान् दर्शयसीलयिप्रायेणाह यथेति। हे हृषीकेश खलेन दुरात्मना कंसेन चिरं झुचा शोकेनार्पिता निल्यार्पिता शोकं प्रापितेति यावत्, या च देवकी यथा विमोचिता तथाऽहमपि सपुत्रा हे विभो सर्वइाक्ते त्वयैंव नाथेन विपदां गणान्मुहुर्विमोचिता, कि किमेतस्य नेलादि विमोचितैवेल्यर्थः। अनेन ख्वार्थनिरपेक्षपरदुःखनिराचिकीर्षाख़ंप कृपानुष्वम् आभ्रितानिष्टपरिहत्तृंव्वं निम्नोन्नतानादरेणाभ्रितमात्रपक्षपातित्वं च प्रद़र्शितमिति फलितम्।। २३॥ \# \% कोऽसौ विपद्नणः दस्मात्वं विमोचितेलयन्नह विषादिति। महाग्नेर्लक्ष्गग्रहाग्ने: पुरुषादानां राक्षसानां दर्शनाद्रयात् वनवासकृच्ह्र्तः वनवासक्लेशात्
 गंतठ्यः, विस्तरभयान्नान्र लिख्यते॥ ॥४॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्का पदरतावल्डी

तर्हि सीणां भगवडुपासनाभावेन तउज्ञानाभावान्मोक्षाभाव इ्याशांक्य तन्स्तुतिरेव अपरोक्षज्ञानजनकतया मोक्षसाधिकेल्यभिम्रेल्य कृषणं सौति कृषण्णति। कृषति विल्खिखि दारयति मोहपटलमिति कृषणः तर्मै नमो नमः। नीलोप्पलद़लइयामलाय वा। वसुना दी०यतीति वसुदेवः आनकदुंदुभिः, तस्य पुत्रो वासुदेवः तसमै इति। वस आच्छादेन इति धातोः इद् जगदाच्छाच दीव्यतीति वासदेवःः तस्मै इति वा। बलात् दैल्यनिरसनशीलकीडादिगुणसंपन्नाय वासुदेवाय इति वा। देवकी लक्ष्मीः तां नेंदयिनुं शीलमस्येति देवकीनंदनः त₹मै। नंदगोपनाग्नो राइः कुत्सितं कुष्ड मारयति नाशयतीति नंद़गोपकुमारः, तरमै। पुराणांतरसिद्धार्थंमवलंब्य कथितोयमर्थः। अन्यः प्रसिद्धः गवां विद्दो लाभो यस्य स तथा तस्सै गवा वेदेन लम्यत इति गोविन्द् इति वा।। २?॥ पंकजं नाभौ यस्य स तथा तर्मै, पंकाजनं जननं यस्य तत्पंकजनं पव्ं तत् आभवत् अभिभवति आभातीति वा पंकजनाभः, तरमै। पंकजै रचिता माल्यस्यास्तीति पंकजमाली तर्मै। पंकजदलवन्नेत्रे यस्य स तथा तरमै। पंकजै रचिता रेखा तद्युक्तोंडघ्रिर्यस्य स तथोक्तस्तर्मै॥ २२॥ \# हहीीकेश इं ट्रियगणनाथ 'कसि हिंसायामि’ति धातोः कंसेन हिंसाशीलेन इन्द्रियारांमेणाचिरकारागुहे रुद्धा शुचार्पिता देवकी व्वया यथा विमोचिता हे विभो सहात्मजा पुनैः सहिताऽहं त्वयैव नाथेन विपद्रणात् मुहुर्विमोचितेत्ये-
 प्रयुक्तमहाग्नेः पुरुषादानां हिडिंबबककिर्मीरादीनां दंशनाद्भक्षणाद्सतां दुर्येधनादीनां द्रौपदीकेशम्रहणादिनिदितकर्मणां सभायाः वनवाससंकटान्मृधे मृधे रणे रणे अनेकेषां महारथानां नागाद्यस्र्रतः तथाइचत्थाग्नो भह्दास्राच त्वयाऽभिरक्षिता आस्म इत्येकान्वयः। तस्माद़हमघ्य त्वां ह्रारणं गताऽस्मीति वाक्यशोषः॥ २४॥

## श्रीमज्ञीवगोस्वमिकृतः कमसन्द्रर्म

तद्रेवंभूतोऽपि त्वमहो अस्माकमिन्थं सुखद्सापहारी च संवृत्तोऽसीति तत् तत्रमृत्वा नम干करोति कृषणायेति॥ ॥? ॥ तदे़वमेव सुखद्वत्वापहारिव्वरूपं निजस्वभावं प्रकटयन्निव पंकजनाभैनिजिंगैर्विराजसे इल्याह नम इति। पंकजाकारं भगवल्टक्षणं



## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिंक्छता सारार्थद्रर्शानी

अतः सर्वावतारेषु मधये त्वमेवातिश्रेष्ठ इल्याह कुषणायेति। तत्राषि यांस्तवं स्वीकरोषि तेष्वपि प्रेमवत्सु धन्येषु महये मद्भ्राता अतिधन्यो यस्ते पितेल्याह वासुदेवायेति। ततोडपि अधिकपेमवती देवकी धन्या या ते मातेल्याह। देवकीं नन्दूयसि तदीयगर्भे स्थित्वा तां सर्वतोऽपि समृद्विमतों करोषीतर्ये। ततोऽव्यधिकरेमवान् नन्दो घन्य इलाह। नन्दुगोपस्य कुमाराय कौमारलीलामाधुर्यं स एवास्वादयामासेति भावः। ततोडपि प्रेमवती धन्या यझोदेल्यक्रिमश्रोके वस्षते। कौमार्लीलातोडपि
 सर्वेन्द्रिाणि विंदसे आक्कृष्य प्राव्नोषीलर्थः। असाधारण्येन तदास्सादकजनासतु रहस्यव्वेन खीयरसास्वादनानौचित्येन च नोटृंकिताः ॥२？॥ अ अहं तु तेषां मधये न गणनीया，तद़पि मन्नेख्रुख्वद़ोऽसील्याह नमः पंकजेति। तव नाभिमाला नेत्रादिषु पतिता मे हृष्टिः सुखशीतला भवतीति भावः।२२॥ \％किझ्वाहमतिदी़ना त्वया मातेव पालितेयाहाह यथेति। हे हृषीकेोोति मदन्तःकरणं त्वमेव जानासीति भावः। अह⿹्च तथा मोचिता किन्तु सहात्मजेति मयि विरोषेग तव द्या। तः
 तस्यास्तु नाथो वसुदेवो विद्यते इस्यप्यान्तरोप्पत्तिसंभावनाया विद्यमानत्वात् त्वअ्वापत्यचूडामणिरभूरेव किमन्यैरपालितैर्निक्छुट्टै： घड्ग़र्मैरिति भावः। किख्घाहं मुहुः पुनः पुनरपि यो विपदां गणस्तर्मान्मोचिता। सा तु सकृदेव कंसहेतुको यो विपद्गन्ध एव तस्मादेव मोचिता तत्रापि मद्गर्मे परमेश्वरो जनिष्यते दृति मनोडनुलापसुख्यभिमानवर्याः कुतो विपद्गन्धोडपि तदनन्तरं विपत् कापि तस्या नामूदेवेति अहमेव सर्व्चतोऽध्यतिदी़ीेति मयि तव दीनबन्धुत्वाद्वेव द्या न ववहह देवकीवत्रवयि प्रेमवती भाग्यवती वेति भावः॥२३॥ \％\％विपद्गणमेव दर्शयति। विषाद् भीमस्य विषमोद्कदानात्। महाग्नेजनतुगृहदाहात्। पुरुषादा हिडिम्बादयो राक्षसाः। असत्सभाया घूतस्यानात् ॥२४॥

श्रीमच्चुकद्दे चक्रतः सिद्धान्तप्रदीप：
अतो＂अध्लविदावनोति परम्। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छती＂य्यादिश्रुतिस्मृत्यनुसारेण अगवन्तं ज्ञात्वा प्रेम्णा नमरकरोति कुषायेति द्वांभ्याम ॥マ？－२२॥ \％अथ यथेति द्वाम्यां भगवत्कृतोपकारास्स्मति। यथा व्वया देवकी विमोचिता तथाहं च विमोचितेति सामान्योक्तिः। तन्र विशोषं दर्शायति सा तु झुचार्पिता कंसहतपुन्रशोकर्यात्ता सुचिरं सलेन दुरात्मना कंसेन रुद्धा सती सकृद्विमोचिता। अहं तु विपद्रणान्सहात्मजा सुहुः। शीघं च विमोचितेति मातृतस्तव मयि कृपातिशाय इति भावः 11 २३॥ \％तदे़वाह। विषाहकामकोष्टथाखये गंगायां स्याने दुर्योधनेन भीमाय दत्तात्। महाग्नेर्वरणणावते
 वनवासे प्रातात् बहुविधाल्क्लेशात्। मूवे मृचेडनेकमहारथास्त्रः। प्रतियुद्दमनेकानां महारथानां भगद्त्तादीनां विएव्वस्रादिभ्यः।
 रक्षिताः। आस्म भवामः ॥ $28 \|$

## श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ठ्याख्या

एवं स्वसूपमुक्त्वा गुणान् वदन्ती सर्वसंबंधेन नमस्यति कृष्णायेति। नाम्ना भ्रातुपुत्रत्वं यान्येव नमरकरणीयानि रूपाणि तन्येन भगवान् स्वोद्धाराथं सस्य सर्वंसंबंधन् पुरस्हतंत्यावरीण्ण इति ज्ञातेन नमर्करणीयानि। भवंति यथा महतः प्रक्षीणदराायां सेवकर्वे हज्जया नमरकारं करोति लोकः। ननु केवलं मन्यते कुष्णायेति वा मूलस्पस्यानुवादः मूलमनूघ्य हि संबंध－ निरूपणेन नमरकरणीयो मवति वासुदेवायेति 习्रावृप्रत्वं अातृनिरूपणेन छातरं मोचयन् तद्रािनीमपि मोचर्येदिति तथा देवकी－ नंद्नायेति देवकीं मोचयन् तन्ननन्दाएमपि मोचयेदिति चकारात् पितृभामकं मोचयन् तत्पत्नीमपि मोचयेदिति पांडवप्रियायेति नमसकरणीयं खूपं तथा दूरसंबंचेडपि मोचयेदिति बसुदेवमिन्रसंबंधमाह नंदगोपकुमारायेति। कुमारः पालकपुत्रः ₹ांदे तथोपलब्चेः， गोपसंबंधेनापि मोचयेदिति गोपपद्ं सन्मार्गवर्त्तिनां सर्वेषामेव सर्वाभीष्टपद्द इति। गवामिन्द्राय ‘इन्द्र्र न₹त्वाभिषेक्ष्याम’ इति
 वसतीवरीवत् निगमनाद्य द्विरुक्तिरादरात्। अनेन संबंधमोचकवंं गुणोऽव्युक्तः ॥ २？॥ \＃\＃गुणांतरानाह－नमः पंकजनाभायेति जगत्कारणन्वभूपितत्वकृपाश्रयत्वसुखसेव्यववगुणैन्नमस्यति। नमनं हि स्वरूपे गुणे वा न लीलादौ रसावेशात् पंकजं नाभौं यस्येति अह्यपितृत्वं पंकजमालिने इति। लक्ष्मीपतित्वं सा हि विवाहे नवपंकजमालां प्रक्षिप्तवती पंकजनेत्रायेति। सर्वपतित्वं वरयतासंपा－ दकव्वेनामृतवर्षणाद्वा पंकजांघय इति। भक्तिप्रवर्तकाय सवेजनकत्वेन सर्वमुत्पायापि प्रयच्छेत् ऐहिकामुषिमकं प्रयच्छति भक्ति चेति गुणाः ॥२२॥ \％लीलामाह त्रिभिः यथेति। मुख्यलीला हृषीकेशोति। सर्वेषामिंद्रियाणां नियामकत्वेन अर्तृवद्रमणात्र् त्वत्तः सर्वेन्द्रियम्रीतिमनुभूय तद्रसाभिनिविष्टः के वा न नमेयुरिलर्यः। किंच तैैषा महती लोला मातरं पितरं च खलेन बंधनं कारयित्वा बहुकालं च डुः्यानुमवं च कारयित्वा पश्रान्मोचयसीति अतस्तदपेक्षया वयमेव कृतार्था इति। तवैषा लीला वक्रुमप्यशक्या भक्तमोचकस्य गुणत्वेऽवि लीला गुद्या，गुण एव तथाहवेन कर्त्तवयः यथा，खलेन कंसेन देवकी च रूद्धा सती त्वया विमोचिता अविचिरं श्रुचार्पितापि विमोचिता शोकमपि दूरीकृतन् तथाहं च चकरात् यझोदानंदयोरपि मयि पुनर्विरोषोऽढयसीत्याह सहात्मजा अनेन ममाब्मजा अपि मोचिताः तस्यासु भवानेवत्मज इति। नात्मजांतरापेक्षा अथवा तस्या बहृवः पुत्रा मारितःः，ममत्वेक एवेति तद्विपरीतत्वं मयि कथमेवं करणं तत्राह विभो इति। हे सर्वरकरणसमर्थ，किंच

त्वयैव नाथेन व्वमेव नाथो मूत्वा मोचयसे अथवा नाथेन सह सा मोचिता। अत्र तु तद्भावात् त्वमेव नाथ इल्यर्थः। तव नाथमवननाथमोचनयोराय एव श्रेयानिल्यहमुत्तमा लीलायां विपरीतकथनमव्युत्तमम्। किंच विपद्वणात् मुहुः सा न मोचिता किंतु वारद्ययमेव, अहं तु बाल्यादार्म्य वारं वारं विमोचितेति। किंच विपद्रणात् विपदां समूहात् एकस्यामापदि गणशोव्यन्या आपद्: समायांति ता भारते प्रसिद्धाः ॥ २३॥ \% ता आपद़ो गणरति

 प्रभृतीनां वनवासकृच्र्रत इति वनेऽपि राज्यैग्वर्यदानात् तद्नु युद्द्र मृचे गोग्रहणमारम्य अम्यावधि यावंतः संग्रामा जाताः। अनेके महारथा भीष्माद्यः, तेषां च्रह्मास्बादिभिः भगद्त्तकर्णादीनां तवप्रतीकार्यता भवद्रक्षा.च तन्रैच सिद्धा। सा रक्षा न प्रार्थनया, चाधकस्वरूपाज्ञानात्, अत आह हरे इति हे हरे अभितो रक्षिताः स्मः॥२४।।

## श्रीमद्योस्वमिश्रीपुखषोत्तमचरणविरचितः सुबोचिर्नीप्रकाशः


 थाव्वं कल्पनाक्लेरोनायातीति तद्विहाय प्रकारान्तरेण सर्वपतित्वमाहुः चइयतेंय्याद्दि। प्रच्छेदिति। भर्ति प्रयच्छेत् ॥२? ॥ \%



## श्रोगिरिधरकृता बालम्रचोधिनी

एवं ज्ञानस्य दुर्लेभत्रमुक्रवा भक्तसतु सुकरत्वं मत्वा तस्य भक्तवात्सल्यं सूचयन्ती पुनः केनलं नमरकरोति-कुषणायेति

 नमः 11 श् 11 \% त्वया तु मातृतोऽपि मख्यधिका प्रीतिः कृतेति सूचयन्ती त₹कृतोपकारान्निवेद़यति-यथेति द्वयेन। हुषीकाणीन्त्रियाणि तेषामीरास्य नियामकस्य तव किमविदित यन्मया विज्ञापनीयमिति सूचयन्ती सम्बोधर्यति-हे हृीकेशोति। समर्थस्य दीनरक्षणमुचितमेवेति सूचयन्ती सम्बोधयति-हे विभो इति । खलेन दुर्जनेन फंसेन रूद्वा देवकी त्वया यथा विमोचिता तथाडह्मपि त्वयैव विमोचितेल्य्रन्वयः। चशब्द्रे न विशोषः सूचितः। साऽतिचिरं कंद्धा सती त्माद्वेव सकृदेव विमोचिता तथा खुचार्पित। पुत्रोोकेन व्यमैंब विमोचिता न तु तस्याः पुत्रा अपि रक्षिता ईति। अहं तु रीघं भुहुर्वां वारं विपद्नणात् सहात्मजा त्वयैव नाथेन रक्षिताडस्मि। एवकारेण तस्यास्तु रक्षंकान्तरमष्यस्ति मम तु रबमेवेति दर्शितम्।। २३. 11 \% \% कोऽसौं विपद्नणो यस्मात्वं विमोचिताऽसीत्यपेक्षायां तं दर्शययति-विषादिति। भीमस्य विषमोदक्रानात्। महाग्नेर्लक्ष्षागृहदाहात्। पुरुषा हिडिम्बादयो रक्षसासतेषां दर्शनात् तज्नन्यभयात्। असरसमाया: घूतस्थानात्। वनवासकृच्छूतः वनवासे यो दुर्वासःप्रभृतिजनितः क्लेशास्तस्मात्। मृधे मृचे प्रतियुद्धं येडनेके महारथा भीहमाद्यस्तेषामस्रेमयः। द्रौणिश्नद्नाख्त्रतः्र 1 है ह्रे भक्तुःखहरणस्वभाचत्वादेव सर्वतो रक्षिता आस्म अभवाम। पुन्रादिसाहित्याभिप्रायेण बहुवचनम् ।। २४.।

## हिन्द्री अन्गवाद

आप श्रीकृष, वासुद्रेव, देवकीनन्दन, नन्द्गोपके लाड़ले लाल गोविन्दुको हमारा बाएन्बार प्रणाम है ॥२? ॥ \% 83 जिनकी नाभि से चह्का का जन्मस्थान कमल पकट हुआ है, जो सुन्द्र कमलोंकी माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विराल और कोमल हैं, जिनके चरण-कमलोंमें कमलका चिन्ह है-श्रीकृण! ऐसे आपको मेरा बार-बार नमरकार है 112211 \% हृीकेश ! जैसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैद्द की हुई और चिरकालसे शोकग्त द्वेवकीकी रक्षा की थी; वैसे ही पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने बारबार विपत्तियोंसे रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप सर्वराक्तिमान हैं। भीकृषण ! कहाँतक गिनाॅ-विषसे, लाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिक्ब आदि एक्षसोंकी हष्टिसे, दुष्टोंकी घ्यूत-सभासे, वनवासकी विपत्तियोंसे और अनेक बारके युद्धोंमें अनेक महारथियोंके रास्तार्रोंसे और अभी-अभी इस अथ्बत्थामाके घह्मास्त्रसे भी आपने ही हमारी रक्षा की है।। २३-२४।।

विपद: सन्तु नः साश्वत्रत्र तन्र जगदूगुरो। भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवद्शर्नम्॥ २५॥ जन्मैव्वर्ंशुतुत्रीमेरेधमानमदः पुमान्। नैवचह्हत्यभिधातुं वै

त्वामकिश्ननगोचरम् ॥ २६ ॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदी़िका

 इल्याह। जन्म सन्कुले जन्मादिभिरेधमानो मद़ो यस्य सः। अभिधानुं श्रीकृषण गोविंद़ेति वक्कुमपि अकिंचनानां गोचरं विषयमूतम् ॥२६॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्शदीपिकाप्रकाशः

भगवत्म्मरणविरोधिसम्प्पपर्परातो भगवदर्शानकारिविपत्परम्परैन श्रेयसीयाह। विपद्ः त习 तन्र सांसारिकठ्यापारेपु अपुनर्भवो मोक्षस्तस्य दर्शान यस्मात्। हे जगत्पते झति विपदंजन्रदानेन सम्पन्मद़न्धजगतां हितकारी त्वमसीति भावः॥२乡॥ \% \% परिपंथी विरोधी प्रतिपक्ष्रीति पर्यययाः। ऐख्यंर्यं प्रभुत्वं भुतं शास्त्रं शर्धरं श्रीकृषणादन्यन्न किंचनोपादेयंय येपां तेडकिश्यना भक्ताः ॥२६॥

## श्रीमद्दीरराघवव्याख्या

 सॅजगा निरसनीया आभ्रितानां विपदः संतु असतां न तन्निरसनाय यत्नस्व्वया कार्य इति भावः। यद्यद्युनर्भवदर्शानं भवतो दर्शनं स्यात् न विद्यते पुनर्भवस्य संसूतेदेर्शानं यस्मात्तथाभूतं भवद्दर्रानं यदि स्यात् संभावनायां लिङु सकलापन्मूल्संसतिपरिहारक्षमं तद्यदि स्यात् विपद़ः संतु नाम अर्थद्देव तन्निवृत्तेरिति भावः॥२५॥\% नन्वहमीश्वस्र्श्त्तर्ति व्वमिव सर्वेडपि मामेवंविधं कि न वदन्न्तीयत आह जन्मेति। ऐश्वर्येब्दो धनपर:, भ्रुतशान्दो विद्यापरः, जन्मैग्वर्यभ्रुतानां सक्कुल्पसनधनविद्यानां
 भावादिति भावः। अनहृंतामेव सूचयितुं विशिनष्टि-अकिचनगोचरं नासि किचन येषां ते अकिचनाः निःकामास्तेषां गोचरम् ॥ २६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतर्थर्थता पद्रत्नावर्टी

 विपद् एवास्माकं संत्विति विज्ञापयति विपद् इति। हे जगत्पते नोऽस्माकं तत्र तत्र सांसारिकठ्यापारेषु निरन्तरं विपदः संतु, यासु यासु विपस्सु अपुनर्भवं मोक्षं दर्शयदील्यपुनर्भवदर्शंनं स्यादिति चय्यस्मात्तस्मात्ताः स्युरिति वाक्योषः 11 २५। \% \% संपद्भपो चिपदां श्रेयस्वं कुत इति तत्राह जन्मेति। अभिजनैस्वर्य शास्त्रवणजनितविद्याधनश्रीमदेवर्वर्धमानमदः पुमान् अकिंचनानां परमहंसानंं विषयं ज्ञातुं योग्यं च्वामितीच्थं व्वामभिधानुं वक्तुमुपलक्षणमेतत् स्मतुं वा नाहंः। वै यस्मात्तस्मात्म्मरणहेतुविपद् एव श्रेयस्यः संपद्रच ड़ति भावः॥ २६॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः ऋमसंदर्मः

विपद् इति। दर्शनमवल्रोकनम् यत् यासु। अपुनर्मवम् अन्यत्र कुखापि रेह्चामाधुर्ग्याभावात् पुनर्न जातं दर्शनं सम्यक् प्रतीतिर्यस्य तत् अपूवर्वंमिन्यर्थः 11 PY ॥ \% मद्विधसम्पद्स्तु ववत्सम्बन्धमात्रपरिपन्थिन्य इत्याह जन्मेति ॥ २६॥

## श्रीमद्विश्न्नाधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी।

किश्च ता विपद एव मे सम्पद् एवे्याह विपद इति। हे जगतां गुरो हितकारिवेने स्वकृपोशथविपद्क्जनम्रदानेन संम्पत्पमादघ्शूर्णाधंंसिन् यत् यासु विपत्सु भवतो दर्शानम्। कीद्दरां नास्ति पुनरपि भवस्य संसारदुगगस्य दर्शनम्


## श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्त्रपद्रीप:

यासु भगवत्स्मरणदर्शन्नादिक स्यात्ता विपदोऽपि युक्ताः यासु तन्न स्यात्ताः संपदोऽव्ययुक्ता इल्याह विपद इति द्वाम्याम् । हे जगद्यगुरो ता विपदोडपि तन्र तन्र जन्मनि जन्मनि नः स्युः। काः ? गत् यासु भवतो दर्शानं स्यात् कीहक् द्रीनं

[^18]तत्राह्त् अपुनर्भवदर्रानमिति। नास्ति पुनरपि भवस्य जगतो दर्शनं यस्मात् \|२乡॥ \% जन्मैख्वर्रश्रुतश्रीमिः सत् कुऊजन्मधनवियाश्रीभिरेधमानो मदो। यस्य सः, नास्ति किंचन येषां तेषां निःकामानां गोचरं विषयमाराण्यं व्वामभिधातुम् हे कुष्णेति वक्रुमपि नार्हिति॥२६॥

## श्रीमद्वल्लुभाचर्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

एवं नानाविधलीलया भगवस्कृतां रक्षां प्रतिपाद्य लीलाया अद्धुतकर्म वक्रुं रक्षापेक्षया आपद् एव समीचीना झति क्षुधितस्यान्नभोजनसुखवत् विपत्पीडितानां भगवद्दर्शनानंदो दुर्लम इति। लोकानां विपद्वमनिश्व्वेडपि भक्तानामिष्ट्राधनत्वात् तः प्रार्थयते विपद इति। एवा भगवतो विपरीतलीला आपस्सु परमानन्द्ध प्रयच्छति तदुभावे परमानन्दृतिरोभावं करोतीति । तत्र यन्नैव स्थीयते गक्यते च, ननु कथमेवं निर्द्धारः कियते विपद एव संत्विति कुतः। शिक्षितमेतत्तत्राह जगद्युरो ! एतत् शिक्षितं यद्विपद्ः समीरीना इति अंतर्यामितया पेरणादूधिर्पर्युपपत्तिदर्शनाच यथा सर्वर्राणिनां शिक्षितप्रकारमाह भवतो दर्शनं यत् स्यादिति याभ्यो विपद्म्यः। दर्शनं यस्य स्यात् तबैव फल रूपदर्शानान्बयठ्यतिरेकाम्यामिद्मवगतम्। न विद्यते पुनर्भवस्य दर्शनं यस्मात् पुनः रारीएं न पइयेदियर्थः। अथवा अपुनर्भवानों जीवन्मुक्तानां दर्शनं चस्मात् ॥ १५॥ \# \% एवमद्रुतल्रीलामुपपाद्य दुष्चुद्ज़्नेयत्वमाह चतुर्भिः जन्मैभ्वर्ये ति। भगवतो हि नव प्रकारा धर्मा ज्ञेयाः नवविधमक्तिहेतवः स्वरूपगुणादिप्रकारेण भिन्नाः। तत्र स्वरुपे ज्ञाते भ्रवणं भवति गुणेपु ज्ञातेषु कीर्तनं भवति लीलायां स्मरणम एवमेकः खंडः। द्वितीयखंडे समीपगमनपूजनवंदनदास्यानि । तृर्तीये सख्यात्मनिनेदेने । तत्र दुष्श्दुर्ज्ञयत्वादीनां तत्र त习 कारणतामुपपादृयिघ्यामः। तत्र प्रथमं तावत् दुष्ट्रुर्शेयत्वं निरूप्यते। तन्र जन्म सनकुले ऐख्वर्यं राज्यादौ श्रीपतेर्न ज्ञायते तावत् दुप्रानां बाधककायवाङनोक्यापाराणां दर्शनात् अगवत्समीपं न गच्छेत् ज्ञाते तु पुतः। अंधो न परयतीति चक्षुऽमताडपि न द्रष्यमितिवत् अस्मद्ब्बुद्धीनां बाधपतीतिरिति द्वितीये खंडे प्रव्त्तंते। अतः पदूसेवनार्थ दुष्टुुर्जेयत्वं निरूप्यते। तत्र जन्म सत्कुले ऐख्वयं्यं राज्यादौौ श्रुतं शाख्यादौं श्रीः संपत् एताभिरेधमानो मदो यस्य अयमर्थः-यथा तंडुल्यदेस्तुन्द्नद्वारा पितृदेवमनुष्यादीनां तृतिजनकत्वेनामृतत्वेऽपि मदापेक्षिणां स्वमलव्वेन पर्यवसानात् मादकत्वं तथा सति सक्कुर्टोप्पन्न इति न तस्य संग्रहः कर्तंव्यः। एवमुत्तरत्रापि इममेवान्तं "विद्यामदो धनमद" इति वाक्यं प्रवृत्तं पुमानिति। स्वातन्न्येण गुरुभिएनियक्य इत्युक्तम्। अत एव व्वामभिधातुं नार्हुति यथा पूर्ं घाह्वणोऽपि जाल्यन्तरमापन्नो मदिरामत्तो वेदं पठितुं नार्हति पठनेण्युन्मत्त्रलपितमेव तन्न श्रोतठ्यम्। यघ्यपि भर्तींी सर्वेडधिकारिणस्तथापि कृत्रिममदिरादिसम्बन्वे वेदाधिकाराभाववत् मादकस न भगवचछछ्दोगारणाधिकाएः। अतस्तदाचारान्न काचिद्वथवस्था। ननु "जन्मकर्मावदातानामि"ति वेदाधिकारोक्तेस्ताद्रशस्य वेदानधिकारो भवतु नाम, भगवतः पुनः सर्वाह्मकर्वात् "चक्रांकितस्य नामानि सद़ा सर्वच्च कीर्तयेदि"तंत समृतेक्य "पतितः स्खहित" इति वाक्यान् महापातकिनोऽपि प्रायश्चित्तत्वेनोक्तत्वाज्च कथं मत्तस्य नाधिकार इति चेत्तंत्राह। अकिंचनगोचरमिति अरिंचनाः पूर्वोक्करहिताः। तेषां गोचरो गय्यः। अयमर्थः-न ताद्दास्स्याधिकार इति न स्वरूपतोडधिकारो निवार्यते किन्तु फलतः। भगवानेव ह्द्ये नायाति। भगवद्दुगुणाश्श मुखे आगच्छन्तो उयवहाइत्वेनागच्छन्ति शौंचे गंगाजलवत् अकिंचनगोचरस्वभावत्वत् अद्यापि लोके सर्वे संभाष्यन्ते न मत्ताः। अतसतेषु कढ़ाचिद़पि भगवत्सान्निध्याभावादृनधिकार इत्युक्तम् ॥ २६॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

 ज्ञात इति। उक्तश्रोकन्रयोक्तप्रकारेण ज्ञाते। एवमत्रेपि। समीपगमन इत्यादि । समीपगमनपदेन पाददसेवनम्। तस्मिन् सति तानि भवन्तीति समीपगमनादिर्द्वितीयः खण्ड इत्यर्थः। सस्याव्मनिवेदने इति। एतयोर्देन्यनिवारकर्वातृतृतीयव्वं बोध्यम्। अं्यह्येति कोके तद्वधुत्पादृयिष्यते। तर्रेति तेषु षट्सु। तत्र तत्रेति तत्तच्छूलोकण्याख्याने। दुघ्दुर्जेयत्वस्य पादेसेवनं प्रति कारणतामुपपादयन्ति तत्र प्रथममित्यादिना। दुध्रनामित्यादि। दुष्टसम्बन्धिनो ये ताह्दशब्यापारास्तेषाम्। पेयमिति सुरार्पमन्नमलमितिऐोषः। तब्कुलस्येति तस्य कुल्येयेत्यर्थः। जाल्यन्तरमापन्न इति म्लेच्छादिभावं प्रापः। मादक्सेति मादकसम्बन्धिन इत्रर्थः। पूर्वोक्ररहिता इति । उक्तचतुर्विधमदूरहिताः। इ्तीति। इदं बोधयतानेन वाक्येनेत्यर्थः।।२५॥

## श्रोगिरिधरकृता वालपवोधिनी

एपा हि भगवतो लोकविपरीता लीला यदापत्सु भक्तानां सन्निधाने स्थिथ्वा यत्परमानन्द्ं प्रयच्छति सम्पस्सुतु
 ष्षंशयामि सम्पन्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रह्' इत्याद्विश्वदूचनादेवैवं निस्रितमिति सूचयन्ती सम्बोधयति-हे जगद्रूगुरो इति। यत्,

यस्मिन् देशो यस्मिन् काले च यत् ्यासु विपस्सु भवतो दर्शनं स्यात्तत्र तत्र ता विपद् एव शार्क्सर्वदा नोऽसमांकं सन्वित्यन्वयः।

 यसे इत्याशाङ्फथ सम्पदां श्रेयःपरिपन्थित्वमाह－जन्मेति । जन्म सतकुले प्रादुर्मावः，ऐश्वर्यं घनाद्दिसम्पत्，श्रुतं विद्या। जन्मैंग्वर्य－ श्रुतानां श्रीभिः समृद्धिभिरेधमानो वर्धमानो मद़ो यस्य सः पुमान् व्वामभिधातुं रामकृषणगोविन्द़ेति तव नामोचारयितुं； नैवाहतीलयन्वयः। शास्त्रेयु－विद्यामदो धनमद्त्तथैवाभिजनो मद्ः। एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमाः＇इति मद़न्धत्वस्मरणेन तेषों याथा₹्यविवेकाभावं सूचयति－वा इति। विवेकिन एव सनं सक्वा व्वां भजन्ते इल्याह－अकिद्वनगो－


## हिन्द्दी अनुवाद

जगद्गुरो ！हमारे जीवनमें सर्वदा पद－पदपर विपत्तियाँ आती रहें；क्योंकि विपत्तियोंमें ही निश्वितरुपसे आपके दर्शान हुआ करते हैं और आपके दर्शान हो जानेपर फिर जन्म－प्य्युके चक्करमें नहीं आना पड़ता ॥ ₹乡॥ \％ऊँचे कुलमें जन्म，ऐश्वर्य，विद्या और सम्पत्तिके कारण जिसका घमंड़ बढ़ रहा है，वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता； क्योंकि आप तो उन ल्रोगोंको दूर्शान देते हैं，जो अकिज्वन हैं ॥ २६।।

## नमोडकिंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये। आत्मारामाय शान्ताय कैनल्यपतये नमः॥ २७॥

मन्चे तवां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्। समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिशः कलिः ॥ २८॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

प्रस्तुतमनोरथपूरणाय पुनः प्रणमति। अक्किंचना भक्ता एव वित्तं सवेंखं यस्य तरमै। ततः किम। निवृत्ताः गुणवृत्तयो धर्मार्थकामविषया यस्मान्तसमे। तत्कुतः आ厄्मारामाय। तन्कुतः शांताय रागादिरहिताय कि च कैवल्यपतये कैवल्यं दानुं समर्थाय 11 २७॥ ननु देबकीपुत्रं मां कथमेवं सींषि तत्रह। मन्ये व्वां कालं न तु देवकीपुत्रम । तत्र हेतवः ईशानं नियंतारम्। अनादिनिधनम् आधंतशून्यम्। विभुं प्रभुम्। समं यथा भवति तथा सर्वन्न चरन्तम्। ननु पार्थसारथेः कथं मम साम्यं तत्रह्। यघ्यतस्ववत्तो निमित्तमूतादूतानामेव मिथः कलिः कलहो भवति न तु स्वतस्वयि वैषम्यम् ॥२८॥

## श्रीवंरीधिरकृतो भावार्थद्दीपकाप्रकाशः

न विद्यते किंचिन्मान्रं पाकृतं वस्तु，अपि तु त्वलक्ष्पणं पूर्णचिदानन्द्खस्तं वस्त्वस्ति येषां त एकांतभक्ता एव वित्तानि धनानीवातिप्रेमास्पदानि सर्वतः संगोपनीयाओ यस्य तर्मै तेषां वित्तायेति वा । नन्वकिश्चना दरिदा उच्यन्ते। सलम्，भगवदूकानां मायगगुणवृत्त्याख्याः सम्पदो न सन्तीयाह－निवृत्ता गुणवृत्तयो विषयभोगा चस्मात्तर्तमे। यद्वा निवृत्ता गुणागुणकार्यमता रागद्वेषादयो येषां ते निवृत्तगुणा जीवन्मुक्ता₹तेषु बृत्तिर्वर्त्तनं यस्य। यद्वा तेषां वृत्तिर्यस्मिन् स निवृत्तगुणवृत्तिस्तरमै। यद्वा गुणैर्टृें त्तिर्येषां ते गुणवृत्तयो हम्पटाः，निवृत्ता गुणवृत्तयो यस्मात्तर्मै। अकिंचनेष्वासक्तोप्यन्यत्रोदासीन एवेल्याह－आत्मारामाय स्वानन्द्－ मग्नाय। तदात्मारामव्वम्। घद्वा मक्तानासपराधे सत्यपि न व्वं कुव्यसीलाहाह－रांताय स्वभक्तेष्वनुम्नाय। मुमुक्षुमक्तेपूपकारक－ त्वमाह－कैवल्येति $\|$ 叉凶 ॥ \％अत्राक्षिपति नन्विति। तत्र कालट्वे पुनराक्षिपति। न चासत्यौदासीन्योपकारापकार－
 यद्वा येपु भावेषु भूतानां मिथः कलिर्मवति तेषु समं चरन्तमिल्यर्थः॥ २८॥

## श्रीमदीरराधवन्यास्या

अन्येश्व चिद्दचिद्वयावर्त्तैकरीख्यरासाधारणधर्मैर्विक्रिषन्ती नमक्करोति नम इति। अकिचनानां वित्ताय विद्यू लामे इति घातुः। विद्यते ङंम्यते इति वित्तः तस्मै，निवृत्ता गुणानां रजआदीनां वृत्तयः कामकोधाद्यों यस्य तस्मै，अनेनाचिद्वयावृत्तिः। शान्तायोर्मिषट्करहिताय। अशानायापिपासाशोकमोहैजरामृलयः घडूर्मयः। अनेन बद्वजीवव्यावृत्तिः। तन हेतुरात्मारामाय स्वानुभवै－ कपराय कैवल्यं प्रकृतिसम्बन्धराहित्यं मोक्ष इति यावत् तस्य पतिस्तर्मै मोक्षप्रदायानेन मुक्तनित्यजीवच्यावृत्तिः। ₹०।। \％
 कालझरीरकं व्वां मन्य हलर्थः। अत एव कालकृतजन्ममरणादिए हितम्। नन्वहमपि प्राकृतवद्वैपम्यादिमानेव ततः कालं विशिनष्टि । खर्वन समं चरतं काल्यन्त यद्यस्माल्कालनिमित्ताद्य भूतानां मिथः कलिः। कल्हो भवति समं चरन्तमिल्यनेन कालघरीरकस्य तव
 मिति सूचितम् ॥ र०।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्हता पद्रत्नावली

श्रीकृष्णादन्यतिंकचनोपादे़यं न विद्यते येषां ते अर्किचनास्त एव वित्तं गस्य स तथा तर्मै। निवृत्ताः सत्व्वाद्विगुणानं
 तर्मै वा। अत एवात्मन्यारमत इल्यात्मारामः, तरमै। आत्मनां चेतनानां आरामाय कीडाकृत्रिमभवनाय अत एव शान्ताय सुखपूर्णायात एव कैवल्यपतये मुक्तिनाथाय नम इ्यन्वयः ॥ २७॥ \% न विद्येते आदिनिधने यस्य स तथा तमनादिनिधनम्, अनस्य प्राणस्य जन्मलयकर्तारमिति वा। ईरां शिवमानयति चेष्टयर्ताति ईझानः, तं सर्वेश्यरं वा। जगच्चेष्टाशक्तिमन्तं वा। परं सर्वस्मादन्यं सर्वंत्र स्वपरेपु समं यथायोग्यं चरन्तं त्वां कालं संहर्त्तारं मन्ये। कुरूपांडवादिभूतानां यद्यस्मात्वंं मिथोऽन्योऽन्यं कलिः कल्हस्तं व्वामिति वाक्यशेषः ॥ २८॥

श्रीमख्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्धर्भः
ननु अकिज्वनवित्तवेने कियन्माहात्यं जातं तत्राह निवृत्तेति। गुणवृत्तिरहितस्य तव यद्रक्तवित्त्ववं तत् परममहदेवेवि भावः। तद्वि भक्तानां निर्गुणत्वं सर्वगुणमयादुक्कृष्त्वश्व ठ्यनक्ति आत्मारामायेत्यनेन। ततोऽध्याधिक्यम् आष्मारामस्यापि तद्वित्तत्वात्। एवं शान्तायेल्यदि $\| २ ७ ॥$ \% स तु तब सुस्वभावस्तर्कागोचर एवेल्याह मन्ये इति चतुर्भिः। कालमन्तर्यामिणम ईईानं बहिश्व सउर्वनियन्तारम्। यद्ग्यन्र येषु भावेषु भूतानां मिथः कलिर्भवति तेषु समं चरन्तम्। अन्र प्रथमे समत्वं, द्वितीये समत्वेऽपि भक्ततद्द्वेषिगोरनुम्रह्तनिम्रह्पपचचरितत्वम्, तृतीये तद्धर्थत्लीलावतारे परम आवेशः, चतुर्थ तु तत्रापि परम इति॥२८-३०॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्टता सारार्थदश्शिनी

 एव वित्तानि धनानीवातिप्रमास्पद़ानि सर्वर्वतः संगोपनीयाश्र यस्य तस्मै येषां वित्तायेति वा। नन्वकिंचना द़रिद्रा उच्चन्त्ते। सत्यम्, भगवदक्कानां मायागुणवृत्युत्थाः सम्पदो न भवन्तीलाह। निवृत्ता गुणवृत्तयो विषयभोगा गस्मात् तस्मै अकिंचनभक्तेष्वेवासक्तिमुक्त्वा अन्यत्र ब्वौद़ासीन्यमाह आत्मारामायेति। भक्तानाम् अपराधे सल्यपि न वंवं कुपयसीत्याह शान्ताय। स्वभक्तेष्चनुप्रहाय मुमुक्षुभक्ते उपकारकत्वमाह कैवल्येति॥२७॥ अक्तापराधिषु संहारकत्वमाह कालमिति। तथा तथा सामरर्धे कारणमाह ईशानमिति तथा रुपत्वेन सवंक्वालद्रेशस्थितिमाह अनादीति विभुमिति। न त्वासक्लौदासीन्यो-
 सघृण इ्यादि ॥ २८॥

## श्रीमच्तुक्देवक्रतः सिद्धान्त्र्पद्रीपः

पुनः भगवद्वगुणान्वक्कुं तावस्रणमति । निवृत्ताः रजआदिवृत्तयो यस्मात्तरमै, कैवल्यं कार्यकारणरुपप्रकुतिसम्बन्धराहित्यं
 तत्राह मन्ये इति। त्वां कालं "यः कालकाल" इति श्रुतिप्रसिद्धं कालशाक्कि जगत्कालयन्तं मन्ये इलर्थः। ईशानं सर्वंचिचिदात्मकं विइवं स्ववशीकुर्वणम्। आदिश्र निधनं चादिनिधनेन विद्येते आदिनिधने यस्य स तथा तं विभुं सर्वंच व्रापकम्। समं यथा स्यात्तथा सर्वत्र चरन्तम्। ननु घृतराष्ट्रपत्रपौत्रादिनाशहेतोर्भवत्याः पुत्राणां प्राणा-


## श्रीमद्वल्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ननु रिष्टेरपि न ज्ञायते। भगवतोऽचिन्त्यमहिमत्वात्। सत्यं तथापि न ज्ञायत इति। ज्ञायते तदाह नमोऽकिज्वनवित्तायेति। अकिश्रना वित्तं यस्य अकिश्वनानां वा वित्तं, वित्तं ह्टद्यपि तिष्धति बहिररीति। वित्तवतां तथा तेषु भगवान् भगवति च ते, अतरते एव जानन्ति नान्य इस्यर्थः। तन्र हेतुमाह निवृत्तगुणवृत्तय इति, निवृत्ता गुणा येषां ते निवृत्तगुणाः। तैर्वर्त्तनं यस्य तेषु वृत्तिर्यस्येति वा। "हरिर्हि निर्गुणः। मन्निष्ठं निर्गुणं समृतमि" ति च भगवद्वाक्यात्। अतो निर्गुणगक्ये न सगुणगम्यबवं यथा चक्षुर्गान्ये न रसगम्यत्वं तत्रापि हेतु;-आत्मारामायेति आत्मन्येवारामो यस्य। अनेन स्वापेक्षाभाव उक्तः। परापेक्षायामपि

आान्ताय शान्तरूप्त्वान्न कूरैपेप्ष्यत इसर्थः 1 किश्य यैरपेक्य्यते तैर्मोक्षार्थमपेक्ष्यते, नियतफलत्वात् तस्य। अन्यतु काकतालीयं कदाचिद्ञवति। अतो मोक्षपतित्वान् मुत्त्यधिकारिमिरेव सेक्यो नान्यैरिटर्थः $11 \approx \circlearrowleft \|$ एवं प्रसंगात् स्वस्वं कथयन्ती तन्मनखका पुनः प्रकृतं दुप्रदुर्जेयव्वं प्रकारान्तरेणाडSह मन्य इति । दुष्टा द्विविधाः विषयपराः पूर्वोत्ताश्व। तन्र पूर्वोत्तानामगम्यता निरूपिता। विषयपराणां चागम्ग्रतामाह संभावनया। एवं हि संभाठ्यते यदि विषयपरा भगवन्तं जानीयुस्तदा कालग्रस्ता न भवेयुरिति भगवत एव कालत्वात् ज्ञाते पुनर्शानी प्रियतमो मत इति वाक्यात् स्वप्रियं न भक्ष्रयेक्कालः। अतः कालठ्यातेः न भगचन्तं जानन्तीति मन्ये। ननु कालस्य कथं भगवत्त्वं तत्राह ईशानमिति। सर्वंज्र तर्युयर्वर्यात् न होतत् अभगवत्वे संभवति। किए्च
 वाक्यार्थो बाध्येत। अत एव अनादिनिधनत्वात् कालो भगवान। किछ्च्च कालवशात् सर्वं भवति अन्यथा, शीतादिपु कि निमिन्तं स्यात् । अतः सर्वभवनसमर्थत्वात् कालो भगवान्। किंच 'निर्दोषषं हि समं बह्ये'ति वचनात् समत्वं भगवदूर्मः। स च काले वर्तत इति भगवनित्याह । समं चरन्तं सर्वन्रेति सर्वन्च कालः। समानेनैव घ्रह्मरुपेण प्रविर्शाति तत्रोप्पत्तिः। यत् यस्मात् कालात् मिथः परसपरं भूतानामपि कलहः पूर्वमेकप्रणभूता अपि कालमेव निमित्तमासाच क₹हेन व्रियन्त इत्यर्थः। एवं त्वमेव काल इति कालग्रासादववगम्यते, न कोडपि व्वां जानातीति ॥२८॥

## थ्रीमद्योस्वामिश्रीपुख्षोत्तमचरणविरचितः सुबोधितीप्रकाशः

न वेदे़ल्य। चिकीषितावेद्ने हेतुमाहुः सामान्यत इ्यादि । कचिद्विति कस्मिन्नपि काले। खवाभाविकधर्मस्य भ्रमहेतुत्वे भगवद्वर्माणामेव मित्रादिभावं प्रति हेतुतायातीलाशङ्कां वारयितुमानुः स्वाभाविकस्येयायि। सर्वभावित इति हत्तजन्तम्, सआ्जातसर्वभाव इसर्थः ॥ २く॥

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

 दः्रेन सझेपनीया यस्य तरमै नमः। ननु समु द्वानों संरक्षणे तेम्यः पूजादिलाभसम्मवेडीि तान् विहाय किश्बनसंरक्षणे भगवतः किं
 यापिपासाझोकमोहजराम्य्यवः पदूर्मंयस्तद्रहितायेटर्यः। तत्र हेतुमाह-निवृत्तगुणवृत्तये इति। निवृत्ता गुणानां रजस्तमरसत्वानां वृत्तिर्वित्तनं यस्मात्तरमै नमः। त习्रापि हेतुमाह-आत्मारामायेंति । आव्मनि अगणितानन्द्रस्वरूपे एव आरामः रमणं यस्य तरमै नमः। एवं सर्वत उदास्सीनस्य अजने भक्कानां किं फलं भवतीसपेक्षायां अध्यात्मिकाद्वितापच्नयनिवृत्तिपूर्नककैवल्यराब्दवाच्यस्वस्पानन्द्रलाभ एवेति सूचयन्त्याह-कैवल्यपतये नम इति॥२७॥ न नु देवकीपुन्रं मां कथमें स्तोषीत्याइाङ्धथाह-मन्ये इति। ईशानं सर्वनियन्तारं अनादिनिधनं जन्ममरणादिरहितं विभुं व्यापकं सर्वत्र समं चरन्वं कालयन्तं कालं व्वामहं मन्ये इलयन्नयः। सममिति तत्तत्र्राणिकर्मानुसारेण दुःखसुखादिफलद्दावृत्वमेव समत्वमभिम्रेतमिंद्युपलक्षणविधय्यSडह-भूतानार्मिति। यत् यस्मात् कालस्पात्व्त्तो भूतानां मिथः पर्पपरं कलिः कलहो भवति। कलिरिति मित्र्वाद्दीनामत्युपत्क्षणम्॥ २८॥

## हिन्दी अन्नुवाद

आप निर्धनोंके परम धन हैं। मायाका प्रपश्व आपका स्पर्शी भी नढीं कर सकतां। आप अपने आपमें ही विहार करनेवाले, परम शान्तस्वकप है। आप ही कैवल्य मोक्षके अधिपति हैं। आपको मैं बार-बार नमरकार करती हूँ॥२७॥ * \% आपको अनादि, अनन्त, सर्वंव्यापक, सबके नियन्ता कालरूप परमेश्यर समझती हूँ। संसारके समस्त पदार्थ और प्राणी आपसमें टकराकर विषमताके कारण परस्पर विरूद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबमें समानरूपसे विचर रहे हैं।। २८॥
न वेद कश्चिद्धगयंश्विकीरिषंतं तवेहमानस्य नृणां विडम्ननम् ।
न यस्य कश्रिद्धियोतोऽस्ति कर्हिंचिद् द्वेष्यश्थ यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् ॥ २९॥

जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः। तिर्यंस्नूंषिछु याद:सु वदत्त्यन्वविट्ब्बनम्॥३०॥ गोप्याददे त्वयि कागयसि दाम तावद् या ते "दशाश्रुकलिलाज्जनसम्र्रमाक्षम्। ववन्रं निनीय भयभान्यया सित्रय सा मां विमोहयति भीराि यद्विभेति॥ ३? ॥

[^19]
## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

ननु निम्रहानुम्रहस्पं मयि प्रसिद्धं बैषम्यमत आह न वेदेति। नुणां विडम्बनमनुकरणमीहमानस्य कुर्वतः यसिंमस्त्वसि
 स्पेण। ॠषिषु ववामनादिस्त्रेण। यादस्सु मस्सादिखेप। $1130 \|$ नरविडम्बनम्याश्रर्यमिल्याह गोपीति। गोपी यशोदा ववयि कृतागसि दधिभांडसफोटनं कृतवति यावदाम रज्जुमाददे जमाह ताबत्तत्त्क्षणमेव या ते दशाइचस्था सा मां विमोहयति। किभूतस्य। अभुभिः कलिलं ठ्यामिश्रमंजनं ययोसते च ते संक्रमे ठ्याकुले अक्षिणी यस्मिस्तद्वक्रं निनीयाधः कृत्वा ताडयिमयतीति भयस्य भावनया स्यितस्य। यद्यतस्वत्तो भीरपि स्वयं बिभेति तस्य ते दशा ॥३?॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः।

पुनराक्षिपति-नन्विति। अन्र विश्वनाथः-ननु तत्र कलहे तच्वनिश्रायकः को भवेत्तः्र न कोपीय्याह-न वेद़ेति द्वाम्याम्। नृणां शास्ख्वविवादिनां तेषां विडम्बनं ज्ञानैैफल्यमीहमानसये च्छतः। यद्वा रामकृषणादवतारें स्वीयेन नरत्वेन नृणां
 नरमाः्रणां विषमा मतिरिति। यथा सूर्यस्य सूर्येकांतरिलायां स्वतुल्यधर्मव्वप्रदानेनासक्तौ अन्धेठवैदासीन्ये चक्रवाकेपूपकारित्वे

 जन्मेति द्वाभ्याम्। अजस्य जन्माकर्तुः कर्म तन्रापि तिर्यगादिषु तच तच तव सर्वोव्कृष्टस्येश्वरस्याल्यंतविडम्बनं तत्तज्जातीयार्थेनात्मना न्यूनव्वांगीकारात्। तथाहि वाराहजन्मनि "घाणेन प्रथ्ठयाः पदवीं विजिध्रन्" इलादिनां सर्वज्ञत्वेपीج्वर्वेऽपि वास्तवशूकर एवाभूर्यमवलोकय "जहास चाहो वनगोचरो मृगः" इत्येव। न तन्त्वज्ञास्त्वां कर्माधीनं जीवमेव मन्यन्त ह़ति भावः। अन्राजत्वकर्तेव्वयोरेव सल्यत्वे जन्मकर्मलक्ष्तणयोर्लौलयोर्मिथ्यत्वं तथात्वे च तया खुकदेवाद्यात्मारामगणचित्ताकर्षणत्वासंगतिः। "जन्म कर्म च मे दि़न्यमेवं यो वेत्ति तर्त्वतः" इति भगबदुक्तेश्र। जन्मकर्मणां सत्यत्वेऽजत्वाकर्तृत्वयोरसंगतिरिति। तस्मादचिंत्यानंतशक्तिमतो भगवतः को वेद तर्वमिति भावः। "अतर्भ्येन कृतौ दीर्घलम्बने च विडम्बनम् । हासाखपदे निविष्टे च" इति धरणि: 11 ३०॥ \% तस्मात्तव लीलामेवास्वादयामील्याह-गोपीति। एतेन नन्दगोपादप्यतिप्रेमवती श्रीयझोदा धन्या यया तवैताह्टरोो वरीकार इडि सूचितम्। तत्र "भीरपि यद्विभेति", स्त्युक्यैव कुन्त्या ऐेश्र्यज्ञानं ठ्यक्तीकृतं भयभावनया स्थितस्येल्यन्तभंयस्य च तया सल्यत्वमेवाभिमतम्। अनुकरणमान्रत्वे ज्ञाते तस्य मोहो न सम्भवेदिति ज्ञेयम्। अत एवेह्मानस्य नुणां विङक्बनमिल्याद़ौं विडम्बनमनुकरणमिति व्याख्यान्तरं पराहतम्.॥ ३? ॥

## श्रीमदीराराघवब्याख्या

नन्वहमपि कांश्रिदनुगुबन्कांश्रिभ्निगृह्नन्न कथं वैषम्याद्दिरहित इल्यत आह नेति। है भगवन्नृणां विडंगनमनुकारमीहमानस्य कुर्वणस्य तव चिकीर्षितं न कोडपि वेद। क्विन्निम्रहोऽप्यंततोऽनुग्रह्सपतया फलतीति न वैषम्यादिकमस्ति पूतनाशकटयमलर्जुनबेनुककेशिकुचल्यापीडचाणूरमुष्टिटतोसलकंसादिविषयनिम्रहस्सांततरतेषां निरतिशयपुराषार्थ हुपमुक्तिहेतुत्व्वदर्शंनादिति भावः। यत एवमत एव त्वयि वैषन्यादिरहिते तदापादयतां नृणां मतिरेव विषमेल्याह न यस्येति। कहिंचिदृपि दरितः प्रियो द्वेष्यश्र नास्ति यस्मिन्नृणां मतिर्विषमा रजस्तमोन्वयादयथार्था भवति। नृणां विडंबनमीहमानस्येयनेन नरचेक्रानुकारमात्रमेव न तु सर्वर्था तस्सजातीयचेप्टितम् "जन्म कर्म च मे दिव्यमिति" भगवतैवोक्तत्वात् इति सूचितमू॥ २९॥\% विडंवनत्वमेवन्यथानुपपत्त्या ढढयति जन्मेति। अजस्य जन्मरहितस्य कर्मययत्तोल्पत्तिरहितस्साकर्तुः प्राचीनकर्मानुरुपप्रवृत्तवुद्दघधधीनकर्मरहितस्यात्मनः सर्वांतराहमनस्तव तियमादिष्षु जन्म तत्सजातीयं कर्म चेति यत्तद्यंतविडंबनमेव, अन्यथाडजस्यकर्तुरार्मनश्र तन्न घटत इति भावः। तत्र तिर्येक्षु वराहादिषु ऋषिषु भार्गवदृत्तात्रेयकाई्देमादिषु नृषु राघवयादवादिषु यादस्सु मत्स्यकूर्मादिषु जलौकःसु विडंबनमात्रम् $॥$ ३०॥ \% न चेद्ं घटत इल्यभिप्रायेणाडह गोपीति। तावच्चथा व्वयि कृतमगोडपराधो येन तथाभूते सति गोपी यशोद़ा दाम रजजुमाददे ख्वन्दूधनाथं परिजगुहे तदाभ्रुमिः कलिलं कहुपितमंजनं ययोसते संं्रमे भयसूचकाटोपयुक्ते अक्षिणी यस्य तद्वकन्न निनीय उन्नीय उत्तम्य अभ्रुकलिलेल्यादिक्कियाविरोषणं वा, अभ्रुकलांजनसंभ्रमाक्षं यथा तथा वक्तं निनीय प्रापयेयेलर्थः यस्माद्यतो भीरपि बिभेति तस्य तव भयभावननया भयाभिनेयेन स्थितस्य या दझा सा मां विमोह्यति। अत्र भीशाब्देन सर्वेषां मयहेतुर्म्ट्यु-
 मोहयति मूढां करोति पश्वान्तु नरचेष्टानुकारमान्रमिद़मिति ज्ञापयतीति तावच्छन्द्दायः ॥ ३३॥

समं चरंतमिलयेतद्विवेचयति न वेदेति। यस्य तब योग्यतातिरेकेण कर्हिंचितकम्विद्दचितो नास्ति, कम्चिद्दूहे हयो नास्तीति शेष:, एवमपि यस्मिस्त्वयि नृणामासुरम्रकृतीनां मतिर्विषमा अर्जुनोऽनुग्राह्योऽयं दुर्योधनो द्वेष्य इति तां्यामुभांयіं बहूपचितपुण्यद्वेषनिचयाववगणयय हे भगवन् नुणां विडंबनमनुकरणमीहमानस्य चेष्टमानस्य द्विषंतं नैव भोजयेदि्याद्विवचनात्त्य तव कम्रित् पुरुषः चिकीरितं कर्तुमिष्टं न वेद् न जानातीटयेकान्वयः। अथवा लोके यस्मिन्पुंमि गोेान्तातिरेकेण ₹नेह्द्वेषकारिणि नृणां मतिर्विषमा अस्य दृयितोऽयमस्य द्वेषीति न भवांस्ताद्रश इ्यतः समचरीति वैद्विका इति 11 श९11 अधुनाडनाद्रिनिघनत्वं समर्थंयते जन्मेति-हे विश्वात्मन् सरांतर्यामिन् अजस्याजातस्यानायासेन फलानपेक्षया अकत्रुरात्मनः स्वामिनस्तव तिर्यक्नुपशुषु यादःसु जलजंतुषु यजन्म तजाल्यनुकारि कर्म च तद़तिशयेन विडंबनमतोडनादिनिधनोऽसीति भावः, अजस्याइतनस्तिर्युगाद्विषु यज्जन्माकर्तु रारमनस्तजात्यनुसारि यत्कर्म तदुभयमत्यंतविडंबनमिति वा योजना 11 ३०॥ \% इंद्याचतिविडंबनं विदुषामपि मोहकमित्यमिप्रेल्याह गोपीति। त्वयि कृतागसि द्धिभांड़ं भित्त्वा नवनीतापहारिणि सति यदा गोपी नाम्ना यशोदा नित्यमुक्कं त्वां बदूध्धुं दाम आदद़े तावत्तदा यं तवां प्रति भीः सर्वजनस्य अयकारिणी दुर्गापि बिभेति यस्य भयभावनया अभ्रुमिः कलिलं कल्डपं अंजनं यस्य तत्तथोक्तं अश्रुकलिलांजनं च तत्संश्रमयुक्तं अक्षि यस्य तत्तथोक्तं वक्त्रं विनम्यावाचीनतया कृत्वा स्थितस्य ते तव या द्शाडवस्था सा मां विमोहयतीत्येकान्वयः। तस्मात्तद्नुकरणं विदुषामणि मोहकमिति भावः।। ३०।।

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः

गोपीति। अन्र मीरपि यद्विभेतीत्युक्त्या तस्य ऐश्रय्र्यज्ञानं क्यक्तम्। ततो यदि सा भीः सत्या न भवति सदुा तस्य मोहोडपि न संभवेदिति गक्यते। सफुटमेव चान्तर्भयमुक्षं भयभावनया स्थित₹्येति ॥ ३१॥

## श्रीमद्विश्चना थचकवर्तिकता सारार्थद्रिशारी

ननु तन्र कलहे तच्त्वनिश्वायकः को भवेत् तन न कोडपीत्याह न वेदेति द्वाभयाम्। नृणां शास्रविचादिनां तेषां विडम्बनं ज्ञानवैफल्यम् ईहमानस्य इच्छतः। यद्वा रामकहणाचवतारे स्वीयेन नइतवेन नृणां नरमान्राणामेव विडम्बनम् ईहमानस्य ताह्टासौन्दुग्र्यसादूगुण्यचरित्राध्यदर्शानात् अन्ये नरा विड़्बिता एव अवन्तीति भावः। नृणाम् अज्ञनानाम्। विष्मा मतिरिति गथा सूर्यस्य सूरर्यकान्तािलायां सतुलयधम्मत्वप्रदानेनासक्तौ अन्बेषु औदासीन्ये चक्रवाकेषूपकारित्वे घूकत₹करान्धकारादिप्वपकारित्वे लक्ष्यमाणेडपि न तस्य वैषम्यं, कितु तत्र तत्र वस्तुसाद्रगुण्यायेव कारणमिति बोध्यम् $112911 \%$ कित्य यदि तव साम्यकर्तृत्वर्तृंत्वजन्मवत्ताजत्वादिषु सिद्वांतानिर्विद्य लीलैचास्वाद्नीयेत्याह। अजस्य जन्म अकर्त्तुः कर्म। तत्रापि तिर्य्यगादिधु तन्च तन्च तव सर्वोट्कृषटस्येभ्वरस्यात्यन्तविड्बनम । तत्तज्जातियाथार्थ्येन आत्मनो चगूनत्वांगीकारात्। तथाहि वाराहे
 इत्येवमतत्रवज्ञास्त्वां कर्म्मोधीनं जीवमेव मन्यन्ते इति भावः। अ习्रात्वाकर्तृत्वयोरेव स्यत्वे जन्मकर्म्मलक्ष्णयोर्लीलयोर्म्मिभयात्वम्। तथात्वे च तया शुकदेवाद्यात्मारामगणचित्ताकर्षणस्यासंगतिः। "जन्म कर्म्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति त₹्वत" इति भगवदुक्तिश्ञ जन्मकर्म्मणोः सत्यत्वे अजत्वाकर्तृववयोरसर्झ्जतिरिति तस्माद़चिंत्यानन्तशाक्तिमतो भगवतः को वेद् तन्रवमिति 11 ३०॥ \% तस्मात् तव हीलामेवासादयामीयाह। गोपी यहोदा ₹वयि कृतागसि दधिमन्थनीक्फोटनं कृतवति सति यावद्दाम रज्जुम् आददे जग्राह तावत् ततृक्ष्णमेव ते तव या दूशा अवस्था सा मां विमोहयति। कितु तस्य अभ्रुभिः कलिलं व्यामिश्रम् अंजनं संभ्रम आवेगश्काक्ष्णोर्युत्र तद्वक्न्रं निनीय अधः कत्वा ताडयिष्यतीति भयस्य भावनया स्थितस्य यद् यतस्त्वत्तः भीरपि स्यं बिभेति तस्य ते दरा। तेन पूष्वोक्तान्नंदगोपाद्यतिम्रेमवती यशोदा धन्या यया तवैव ताहरो वरीकार इति सूचितम्। अन्र भीरपि यद्विभेति इत्युत्तथैव कुत्या ऐश्यर्य्यज्ञानं वयक्तीमूवं भयभावनया स्टित्र्येत्यन्तर्भयस्य च तचा सट्यत्वमेवाभिमतम् 1 अनुकरणमाऋत्वे ज्ञाते तस्या मोहो न संभवेदिति क्ञेयम्। अत एव तवेहमानस्य नृणां विडम्बनमित्यादौौ विंडम्बनमनुकरणमिति व्याख्यान्तर परास्तम् ॥ ३?॥

## श्रीमच्छुकन्देवक्रतः सिद्धान्तप्रद्वपः

ननुतु देवराजः स त्रजो मां हंतुं यतंन कृतवान्, नृपतयो जरासंधचैद्यप्रभृतयो बहुशो ममावज्ञां कृतवंतस्तदिदां समं चरंतं सर्वत्रेलादि भव्या वचनं कथमर्थवत्त्यादत्राह न वेदेति। हे भगवन् षडैश्रर्पसंपन्न नृणां विडंबनमनुकरणमीहमानस्य त त्रद्रानुरुषं चरिवं कुर्वाणस्य तव चिकीर्षित तत्तत्कर्मानुसारेण कर्तुरमीष्टं कश्रिद्वपि न वेद्।। एवं स्वतो यस्मिन् प्रियाप्रियरहिते ₹व यि विषमा मतिर्नुणामझानाद्ववति $\|₹ ९\|$ \% अजस्य कर्मजन्मोत्पत्तिशून्यस्य ₹वेचछ्छया जन्म अकर्तुः सत्रवादिगुण हेतुककर्तृत्व-

 त्वयि कृतागसि दधिभांड₹फोटनं कृतवति गोपी भीयझोदा यावछामाददे रज्जुं जमाह तावक्कालमेव ते तव चा दशाइवस्था सा मां
 यस्य तद्वक्नं भयभावनया निनीय स्थितस्य यद्यतो भीरपि विभेति तस्य॥ ३? ॥

## श्रीमद्र ल्लभाचार्य विरचिता सु बोधिनी व्याख्या।

इदानीमवतीणीं तु सुतरां भक्षा अपि न जानंतील्याह न वेद कश्रिदिति। किं कर्तुं भगवान् विचारयतीति न कोडपि वेद् । ननु कार्यद़र्शीनेन ज्योति:शास्र्रण वा यदेवे ज्ञायते तदेव भगवचिकीर्षितमिति कुतो न वेद तन्राह तवेहुमानर्येति, नृणां विडंबनमनुकरणमीहमानस्य चिकीर्षित न वेदेल्यर्थः। सामान्यक्यापारेणैव कार्यस्य सिद्धर्वात् विशोषरूपमनुकरणं किंकार्ययेति भवति संदेहः। नन्वस्यानुकरणस्य कार्यं स्पष्टमेव पांडवरक्षा कौरववधश्रोति भूभारहरणम् अर्जुनाद़ीनां यशोदानं च, तदपि नेल्याह् न यस्य कश्चिदिति पांडबरक्षादिकं च तदा विशोषकार्यं स्यात् यदि भगवते मित्रोदासीनविद्विषो भन्वेयुः। तथा सति भगवच्वमेव न स्यात् । की्दिदापि द्यितो न एवं द्वेष्यश्र, कचिद़पि चकरादुदासीनः, तर्हि कथं कारं हृरगते पांडवरक्षादि न च कालादिति चक्षण्यं, कदाचिद्वि कौरवरक्षाश्रवणात् तत्राह् यस्मिन् विषमा मतिर्नृणामिति। यस्मिन् त्वयि नृणों वा दीना विषमा मतिर्भवति अयमस्माकं मित्रम्, अयं शत्रुरिति न हि कलघादिषु वस्तुषु गुहे नीयमानेषु दर्शानाच्छकुनादिसंपत्तौ न तेषां सरूपं भिद्यते, सुक्तिकायां वा रजतादिपतीतों तस्य स्वाभाविकधर्मव्यतिरेकेण कस्रिद्ति अ्रमहेतु:, स्वाभाविकस्यैव अमहेतुत्वे सर्वेषामेव अ्रमः स्यात्। तस्मात् स्वगतद़ोपेणैव रागादिना त्वयि मित्रव्वादिपरीतिः, नतु त्वयि ताद्दोो धर्मः कशिद्विस्तीयर्थः। ननु तदनुसरणं धर्मो भगवल्यस्ति यतः सर्वभावित इच भवति
 निरूपयति द्वाभ्यां जन्मकर्म चेति। मगवतः सर्वानुकरणरुपो धर्मः लक्षणमसाधारणो धर्मः नटादिरपि किंचिद्व्र्व्यांतरसंबंचेन तथा स्वात्मानं प्रकाशयति भगवांस्तु केनलं अविक्रियमाण एवायमानंदरूप एव नरदे़ेंद्रियस्पेण हैर्यखुपेग स्वात्मानं ख्यापयति-एतनूगवतोऽसाधारणं लक्षणम्। एतद्धज्ञाने कोपि भगवंतं न पूजयेत्। नवाऽस्य मोहकत्वं उक्षणत्वात्, अन्यथा सर्वेषामपि मोहो भवेत्, तस्मादनुकरणं भगवलक्ष्षणमिति ज्ञेयम्। तन्र चेद् भ्रमः पूर्ववत् सद़ोषेणैव दुष्यति न भगवतः कस्रिद्दोष इसर्थः । ननु युक्तिबाधितं न वेद्दोऽपि बोधयतीति कथं भगवतोऽनुकरणं संभवति तत्राह विश्वात्मन्निति, यथा भगवानविक्कियमाण एव विश्वरुपो जातस्तस्यानुकरणे कः प्रयास इति भावः। अजस्य जन्म अकर्त्रुः कर्म पुकुषोत्तमस्य आॅंत्मनो व्यापकर्य तिर्यक्षु वराहादों ऋषिधु वामनादौ यादःसु मत्स्यादौ तच्तद्यदेण सफुरणमत्यंतमनुकरणं पुरुषोत्तमत्वमपि ज्ञापयन् मनुषय्यव्वादिकमपि ज्ञापयति। विश्वर्मिसतु ज्ञाते जगत्र्चेन न ज्ञायते तस्मादनुकरणलक्षणं असाधारणो भगवदूर्मः। अतो नानेनापि भगवति संद़ेहों युक्ति इति सिद्दम् 11 ₹०।1\% \% ननु विशोषदर्शनात् संदेहो गमिष्यति, किं तद्वर्मवत्वेन ज्ञापनेन तन्राह गोप्यादद इति। एताह्दरामनुकरणं भगवतः यद्विशेषदर्शानेऽपि जाते अ्रममुत्पादयति तत्राहमेव हृ्टांतः, कदाचिदहं गता गोकुले त्वां द्रष्टुं तस्मिन् समये गोपी यशोदा शिलापुन्रेण भांडभेदने कहते कृतागसि त्वयि दाम आद्दे तदा तावत्तदानीमेव या ते दशा जाता ननु सा स्वभावत एव दशा भवति तत्रहहं-अभुकलिलांजनसंभ्रमाक्षमिति । अभ्रुभिः कलिलं यदंजनं तेन सम्यग्रभ्रमयुते अक्षिणी यस्येति ताह्हां मुखं नीचतया स्थापयित्वा स्यितस्य तवेति पूर्वेण सम्बन्धः। एवं सर्वर्ञातं सर्वथा भीत इति । नन्वेवमेवास्तु को दोष इति चेत्तत्राह भीरपि यद्विभेतीति, यद्रयं यतो भगवतो भवति भीतवं भयहेतोर्बाधको धर्मः, न हि तस्मिन् विद्यमाने कस्स्यचिन्यं संभवति ॥ ३? ॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुर्वोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

जन्म कर्म चेल्यन्र। न पूजयेति। मतुष्यादिरुपतयैव ज्ञानात्तथेति ऊक्ष्षणज्ञानसैयैव तदूपपूजनहेतुत्वंमित्यर्थः । अस्यनुकरणस्याल्यन्ततां सुटीकर्तुमाहुः विथ्वस्मिन्निल्यादि। तथा चास्मिन्ननुकरणे उभयथा ज्ञायस इति हेतोरस्याल्यन्तव्वमिल्यर्थः। अलन्त-

 मुखेनाहुः तंद्वंडये्यादि । यथा चन्दनसन्निहितवृक्षान्तराणों तथेल्यर्थः ३? ॥

## श्रीगिरिधर कृता बालव्रबोधिनी

 सम्बोधयति-हे भगवन्निति। नृणां मनुध्याणां विडमबनमनुकरणमीहमानस्य कर्वतस्तव चिकीरितं कर्तुमिष्ट्र कश्रिदपि न वेदे्रे-


सर्वत्र समस्यैतदपि न घटते इत्याशायेनाह-न यस्येति। चस्य तव कर्हि चित् कदाचिदपि कतिदृपि दितः प्रेयान्नास्ति द्वेछयः रात्रुप्र नास्तीयन्बगः। तरि कथमित्यर्जुनमित्रत्वादिव्यनहार इ्यपेक्षायां भ्रमादेवेत्याह-यस्मिनिति, यस्मिंस्त्वयि नृणां विष्येयं पाणड-
 तव जन्मादिविडम्ननमलाश्रर्यजनकमित्याह्जन्मेति। हे विश्यात्मन्निति सम्बोधनेन न मम तिर्यगादिषु जन्मादि किन्बन्यु-
 कुत इत्यपेक्षायामाह-आत्मन इति । परमाॅमनः पुण्यपापाँच्यसम्भवेन तिर्युगादिधु जन्माद्यसम्भवाद्दिति भावः। तिर्यक्षु चराद्धिः। नुषु रामादिः। ऋषिषु वामनादिः। याद₹सु मत्सादि:।। ३०॥ \% \%रावतारेषवपि बालविडग्बनमल्याश्र्यर्यिति सूचयन्ती स्वमोहं दर्शायति-गोपीति। गोपी यरोद़ा यदा त्वयि कृतागसि दिधिमाण्डफफोटनरूपापराधं कृतवति सति तवझून्धनार्थं दाम रज्जुमाददे जग्राह तावत्तदा अश्रुमिः कलिलं ठ्यामिश्रमक्जनं ययोसते च ते सम्न्रमे व्याकुले च अक्षिणी यस्मिंस्तद्वक्नं निनीय अधः कृत्वा मां ताडयिष्यतीति भयस्य भावनया स्यितस्य ते तव या द़शा अवस्या सा मां विमोहयतीस्यन्वयः। क्रुल एवं विमोह इस्यपेक्षायामाह-भीरिति, यद्यस्मात्वत्तो भीरपि स्वयं विभेतीति। भगाभिमानिदेवस्यापि भयजनकस्य तत्र भयासम्भवादिति भावः ।। ३? ।।

## हिन्द्री अनुवाद

भगवन् ! आप जब मनुएयोंकीसी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं-यह कोई नहीं जानता। आपका कमी कोई न प्रिय है और अप्रिय। आपके सम्बन्धमें लोगोंकी बुद्धि ही विषम हुआ करती है $\|$ २ $1 /$ आप विश्वके आत्मा है, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशुपक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमें आप जन्म लेते हैं और उन योगियोंके अनुरुप दिवय कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है।। ३०।। \% \% जब बचपनमें आपने दहीकी मटकी फोड़कर यशोदा मैगाको सिझा दिया था और उन्होंने आपको बाँधनेके लिये हाथमें रस्सी ली थी, तब आपकी आँखोंमें आँसू छलक आये थे, काजल कपोलोपर बह चला था, नेत्र चङ्नल हो रहे थे और भयकी भावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका लिया था ! आप की उस द्शाका-लीला-छविका ध्यान करके में मोहित हो जाती हूँ, मला, जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा ? ॥ ३? ॥

## केचिदाहुरजं जातं पुण्यइलोकस्य कीर्वये। यदोः प्रियस्पान्चवाये मलयस्येन चन्दन्नम्॥३२॥

अपरे बसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽम्यगाव्। अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्॥३३॥

## भीधरस्सामिविरचिता भावर्थन्दीपिका



 याचितः सन् | अस्य जगतः क्षेमाय || ३३ ||

## भीवंशीधरकृतो भाबर्थद्धीविकाषकारः





## भीमदीररामवन्यास्या

यतो विडंबनमान्रं न तु तार्विकमत एव व्वदवतारपयोजननिमित्तं चेदेमेवेति निइच्चेतुमशक्तथा तत्र नाना तरंयंतीयाह केचिदिति पंचभिः। केचित्तदवतारप्रयोजननिर्णयमवृत्तानां मध्ये अजमपि त्वां प्रियस्य भक्तस्य पुण्यइलोकस्य यद़ोः कीत्त्ये तहुंशो




## श्रीमद्विजयव्वजर्थर्थक्षता पदरलाबलो

इदानीमेंवंविध्य तव देवक्याँ जन्मानुकरणे निमिन्तं विद्वांसोडनेकधा बदंवीति विज्ञापयति केचिदिलादिना। केचिद्धि-
 मिब॥ ३२॥ * अपरे चुधाः देवैर्यांचितोऽजस्वमस्य सज्जनस्य क्षेमाय सुरद्दिषां वधाय च वस्देवेवस्य सकाशाढेवक्यामम्यगादावाविर्भूत इति जुुवते ॥ ३३॥

## श्रीमज्जीवगोस्बमिक्कतः ऋमसन्दूर्भ:

केचिदि़ित चतुष्कम् || ३२-३५.||

## भ्रीमद्विभ्वनाथचक्वर्तिकता सारार्थदर्शिन्नी

एवं च त्वं न चेत् प्रादुर्मविष्यस्ददा जगन्मोहिनी इयं लीला केन वाडSस्खादविष्यतेति प्रादुर्भावकारणमेव मतभेदेनेन बहुप्कारमाह केचिदिति । पुण्गइरोकस्य युधिम्रिर्स "पुण्यइलोको नलो राजा पुण्यइलोको युधिषिए" इति पुण्यइलोकवेनेन तद़ानीं

 क्षेमाय ॥ ३३ ॥

## भरमघच्कुषदेवक्त्रः सिद्धान्त्पर्दीपः




## भीमद्वलल्रमान्चार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

 चतुर्भिः। नमनाथ्थं जन्मनिद्धारः कर्त्तव्यः दे देहांतःकरणात्मनामुत्तरमुत्तं श्रेयः। ततो देहुव्वेनानमनीयव्वेडपि भगचद्वतारव्वे ज्ञाते नमनीयव्वं सिद्वघति। तः ताह्चस्य कथमनमनीयदेह हति शंका। त习 ऋषिभेदे़न स्खयोगजधर्मेंदात् परमार्थतो भगवदिच्छा-
 मोक्षश्र द्वावर्थाविह्ह संमतो" अर्थद्रव्यविरोधे अर्थों बहीयानिति तदयं मतभेदः। अर्थस्य गुणमावदेहे मुख्यतया दूयम्। अर्थमाधान्ये च मतद्वयमस्ति तब वंशकर्त्रुमुख्ययव्वाते। महत्रवाच दीपष्वस्यापनेन तस्य कीर्त्रिभ्रवतीति धर्मश्राधान्येन यदुबंशेडबतीर्ण इल्लाह केचिद्दाहुरिति अजं जातमिति । पूर्ववद्धिरद्धधर्माभयंबम्। पुण्यूलोकस्य यदोः। अत एक तथैव शाहार्थो निर्धारित


 याचितः सन्नज एव जात इलाहुसदाहाह अवर इति। सोडजॠ्वमेवेति पृथग्योजना। "पित्रोः संपइयतोः सच" इति प्राहृतुरूप-
 बधार्थाय" इ्यादिवाक्यानि। अनेन दूयं प्रयोजनं मिन्नमिति ज्ञापितं देवानां मिन्नतया हितकरणात्। चकारात्तेषामवि
 वैपष्यं स्यात् ॥ ३३ ॥

## भ्रीमद्गोस्वामिश्रीपुखषेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

अपर इसत्र। देहमुख्यव्वेपि तुल्ये कथं द्वितीयमतमियपेक्षायां मतान्तरे बीजमाहुः धबर इसादि। छुतमयन्नत्वादिलपि


 तथात्वात् तथा च तदृर्थमाविर्भांदे पूर्ववंद्रोन म्रादुर्मवेत्, न नु पूर्णस्तथा भवेत्, अतो नेदे प्रयोजनमिति त्रेषामाशयः। कामหभाना इति। त्रिवर्पधधानाः। स्वतन्रफछतोति। भारावतरणस्येति झोषः। तथा च सुखसाधनस्य स्वन्न्रलतेति विर्द्वमापदेतेति

 एवं छृतमिति । अनेन क्रकारेण भारानतरणं छृतम । ननु देवहितकरणादी़ीनामपि प्रयोजनानां छ्ययमान्ब्वात् कथमेकमेव प्रयोजनब्वेनोच्चते हलत आहु:-फकपष्क इयादि। सर्वेपां मुख्यमयोोजनत्वाझी कारे को दोप इ्याकांक्षायामाहु: अन्येेयादि । एकसिन्


## श्रीगिरिधरक्कता बालम्बोधिनी

जन्मपयोजनस्यानिभ्रयाद़ेव तद्धुधा वर्णयन्नीर्याइयेनाइ-केचिढिति। पुण्यइलोकस 'पुण्यइलोको नलो राजा पुण्य-


 प्रि्निरुपांय्यां याचितः सन् अस्य विभ्वल क्षेमाय स्वस्यर्यं सुरद्विपां दैल्यांतां वधाय च अजः काएकर्माधधीनजन्मरहित एव


## हिन्द्धी अनुवाद

आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों टिया हैं ? इसका कारण बतलाते हुए कोई-कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचलकी कर्तिका विस्तार करनेके लिये उसमें चन्दन प्रकट होता है, वैसे ही अपने पिय भक्त पुण्यर्रोक राजा यदुकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिये ही आपने उनके वंशमें अबतार पहाण किया है ॥ ३₹ ॥ \% \# दूसरे लोग यों कहते हें कि बसुद़ेव और देवेकीने पूर्वजन्ममें ( सुतपा और प्रििनके सुपमें ) आपसे यही वरद़ान प्राप किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए मी जगवेके कल्याण और देलोंके नाइके लिए उनके पुत्र बने हैं॥ ३३ ॥

भारादतारणायान्ये अुवो नाव छ्वोद्वौ। सीदल्ल्या भृरिभारेण जातो द्यात्मभुवार्थितः॥ ३४॥
भवेडसिन् क्टिश्यमानानामवियाकामकर्ममिः। भवण्सरणणार्हाणि करिण्यंनिति केचन॥३५॥
भुणवन्ति गायन्ति "गुणन्त्यभीक्षायः सरान्ति नन्दन्ति तवेहित जनाः।
त एव पखयन्त्यनिरेण तावकं भगग्रचहोपरमं पदाम्बुजम्॥३६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

 देहाचभिमानाक्कामस्ततः कर्मोण तैः हिंयमानानों तन्विघृतये भवणाच्होणि कर्माणि करिघ्यन्न ॥३॥ \# अस

 यार्मिस्त्त् ॥ ३६॥

## शीवंशीधिरकतो मावार्थदीविकापकाशः

अन्ये इल्याहु७-सीदंद्या आसन्रमजनायाः ॥३४॥ \% ततोडविघातः ततः कामात् किरियानानां सांसारिकाणामपि प्रेमसन्तिसिद्धघर्भमेव कर्मीणि करिष्यन्। "जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः। हीलाबतारिः






 संसारानिवर्त्रकं, पद़ाम्बुजमेव न तु तव निर्विशेष स्खस्परिति ॥ देः ॥

## श्रीमहीराराघवचयाख्या

अन्ये तुदधौ अर्णवे नाव इव भूरिभारेण सीदन्या: क्किरयन्या भुवो भारापहारायז्ममुवा च चतुर्मुंखेनार्थितो भगवान् जात इयाहुःः 11 ३४। \% \% केचन अस्मिन् लोके अविद्यादिभिः। किएयमानानां जनानां भवणस्मरणाद्यर्हाणि चेश्टितानि

 पहृत्वृवं सूचितम्। तन न साक्षातिक्तु संसृतिनिवर्त्तक सगवचरणारविन्दसाक्षाक्कारावहभक्तियोगानिष्पाद्नद्वारेयभिप्रयेग भगवच्चेप्टितभ्रवणादिपरणणामेतचरणाम्बुजसाक्षाडकारो नान्येषामिल्याह श्रृणन्तीति । ये जनास्तवेहितं चेक्टितं श्रृण्वन्ति वक्तृसान्निध्ये गुणन्ति श्रोतृसान्निध्ये, तदुभयासन्निधी च सयं गायन्ति सरन्ति नन्दन्ति, त एव मवप्रवाह्य संसारप्रवाहस्योपरमो यस्मात्तत्तावकं त्वदीयं पदान्बुजमचिरेण पइयन्ति ॥३६॥

## श्रीमद्विजयष्वजतीर्थक्टता पहुरतावली

अन्ये प्राज़ा उदृधौ हिरण्याक्षादि भूरिभारेण सीदन्य्या आसन्भमजनाया नाव इव दुःसहायुरजनभारेण परिखिन्नाया भुवः आत्मभुवा प्रार्थितः भारावतारणाय जातोऽसीयाचक्षते 11 ३४॥ \% केचन पंडिता अस्मिन् भये संसारे अविद्याकामकर्मभिः। कि्रियमानानां दुःलेन परिभूयमानानों श्रवणार्छोणि नामानि स्मरणार्होणि स्पाणि करिघ्यन्नवातरदिति वद़न्ति॥ ३乡॥ \% कर्मणां श्रवणस्मरणैः कि फलमिति तत्राह स्रृण्वन्तीति। ये जनास्तवेहितं चेष्टितमभीक्षणशः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति नन्दृन्ति त एवाचिरेण क्षिप्रं भवर्रवाहोपरमं संसारप्रवाहस्य उपरमो निवृत्तिः विनाशो यास्मिन् तत्तावकं पदान्बुजं पइयन्तीत्येकान्वयः। तर्मात् त्वत्कर्मश्रवणादि फलं मुक्तिरेवेति भावः ॥३६।।
श्रोमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः
 सम्बन्वेनैव तत्तल्लीलाश्रवणादिकम् अन्येषां भवतीति प्रत्युत तत्र तनैन मुख्यत्वमवसीयते। तदेवं तत्तन्मतसमाहारेण समुदायस्य कारणत्वेऽट्यवान्तरतारतम्यं विवेचनीयम्। मम तु गोप्याददे़े इति वर्णिता श्रीयझोदैन्व सवर्वोत्तमतया भातीति श्रीकुन्तीदेवृ्यभिश्रायः ॥ ३६-३ง॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

आत्मभुवेति घह्मपार्थनस्य प्राधान्यविनक्षयेति सन्न्व मतान्तरम् ॥ ३४॥ \% समतमाह। अविद्या अज्ञानं ततः कामः ततः कर्म्माणि तैः किरयमानानां सांसारिकाणामाि प्रेमभक्तिसिद्दुर्थमेव कर्म्मोणि करिष्यन् केशनिवृत्तिस्त्वानुषह्णिकी उत्तररहोके पद़ाम्बुजदर्शनस्यैव श्रवणादिफलट्वोक्तेः तद्रोनन्तु पेमल्य्यमेव॥३॥ अस्य पक्षस्य सिद्धान्तत्वमभिप्रेल्याह श्रृण्नन्तीति। ते एव न त्वन्ये पइन्यत्येव न नु न पइयन्ति अचिरेणैव न तु चिरेण तावकमेव न तु व्वद़ंशस्य कस्यचित् भवप्रवाहोपरममेव न तु संसारानिवर्त्तकं पदान्बुजमेव न तु तव निर्किवशोषं खर्वरूपमिति। अर्थसौन्दुर्य्यलगभाय घडवधारणानि द्रप्णठ्यानि॥३३॥

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्धान्तघ्रदीपः

आत्मभुवा घह्मणा $1138 \|$ \% अविच्चडSत्मानात्मज्ञानाभावस्तः। कामो विषयाभिल्याषस्तन्निमित्तैः कर्मभिः। क्रिएयमानानां जनानां क्लेश्रनिवृत्तये श्रवणस्मरणाद्हर्हाणि चेष्टितानि करिष्यन् जात इति केचन मन्यन्ते 11 ३乡 ॥ \% चरमपक्षस्य सिद्धान्तत्वं सूचयन्त श्रवणादिफलं दर्शयति। शृष्वन्तीति। तवेहितं चेप्टित गुरोः सकाशातृ खृण्वन्ति शिष्यादीन् । प्रति गुणन्ति कचिच गायन्ति स्मरन्ति नन्द्निन्ति च ते एव भवप्रवाहोपरमं संसारनिवर्तंकं पदाग्बुजमचिरेण पइ्यन्ति 11 ३६॥

## श्रीमदल्लभाचर्यंविरचिता सुवोधिनी क्याख्या

अन्ये पुनः कालान्तरीयत्वात् वसुदेवस्यापि "अर्थो बत्लीयान" इति न्यायं पुरक्कृत्य कामपधाना भूमिभारहरणाथे भगवानागत इसाहुः। तदाह भारेति। ननु भगवति सपरिकरे समागते परमधिको भारो भवति न तु भारावतरणमे। भारकर्तुपु भूमौ वा बलत्वेन प्रविष्टे भारनाशा एव न तु भारोत्तरणम । भारकर्तूणामधःपतेतेन वैषक्यं सुक्तिदाने पूर्वोक्रपक्षाविशोषः स्वतन्त्रफलता च स्यादिति चेन्न। अयं भारो न दैहिकः कि तूद्युतचेष्टाहेतुको मानसः, सोड व्यतिभावनया दीहिक इव भवति। तन्र भूमौ भगवति समागते तत्र चित्ते जाते उद्देजकविस्सरणानारोत्तारणमू। बुद्वया हि भार आरोपितः। सीघं प्रतीकारकरणायाह्

नाव इवोदधाविति। अनेन वैषम्यात्कालस्यापि मन्जनहेतुवंवं सूचितम्। यथा तरंगादिराधारदोषस्तथा धर्मक्षयादिरपि कालद़ोषः। तस्मात्काळधारायाः पृथिठ्या आधाराधेयोभयद़ोषसंभवाच्छीघं प्रतीकारः कर्त्तण्य इसर्थः। अन्यथा पुनर्भूमेरुद्वारः कर्तन्यः पतति सृष्टिश्र अत एव श्रद्मणः ग्रार्थनेन्याह। आत्मभुवाऽर्थित इति। आत्मभुवेति स्वस्यापि घ्वह्नजननं पततीति भावः। ल्रीपुच्रार्थनया कृतमिति कामत्वाद्रगवतोडनमिप्रेतब्वं सूचितम्। अवसादनेन विशीर्णतायां पुनर्निर्माणं कर्तव्यं स्यात्। तथा चैकदेशनिर्माणासंभवात् नूतनह्नहाण्डनिर्माणमप्यापतेत्, अतो भगवतैवं कृतमिति एकपक्षे इतरप्योजनं प्रासंगिकमिति द्रष्यवम्। अन्यथा अर्थभभदादवतारभेदोो भवेत्य३४॥ सतेषां पक्षाणां पूर्वपक्षत्वान्न पर्यवसानकथनम्। केचन पुनर्भगवद्दिचारेण न्रैवर्गिकार्थस्य हीनवं विचार्य भगवक्कियमाणेनैव हेतुना सर्वंमुक्ययं भगवदववार इल्याहुः। तदाह भवेऽस्मिनिति। स्वाभिप्रेतत्वं तु स्वरूपनिरुपण एवोक्तम्। मुक्तिभ्रकरणे श्रवणादीनां धर्मत्वेन भक्तिर्वमिति विशोषः। मव इति । निरन्तरोत्पत्तिमार्गात् गमनेन अस्मिन्निति अनेकदुःखदर्शानात् स्थिल्यापि क्ठेशस्यासह्यता निरुपिता। अविद्या स्रूपाज्ञानं ततः कामः विषयेच्छा। न हि परमानन्दे सफुएति विषयेच्छा भवति, ततस्तद्ध त्रिविधानि कर्माणि, श्रवणादेः कर्मणः अविद्याकामकर्मनिवर्त्तकतवं पंचमाध्याये निरुपितम्। श्रवणस्मरणयोर्भवनद्वर्मपरत्वे प्राकृतबाह्याभ्यन्तरसंगाभावात् न जन्मक्लेशः, अर्थविवक्षया च स्थितौ सर्वस्य भगवच्वेन ज्ञानात् न दु:खदर्शांक्लेशोडपि। अन्यथा परमकारुणिको भगवान् कूपेन्धपातनन्यायेन लोकानां ज्रैवर्गिकसिद्वये नावतरेत् हढमूलत्वज्ञापनाय त्रिविधतापपद्ं परियज्य अविद्यादिपद्र्रयोगः कुतः। अहेतुकक्लेश्रपदर्शाने तु निर्मूलखकत्वात् स्वत एव दुः्यनाइो भवेदिति। श्रवणादीनां वैयथ्थ्यं स्यात्। अतो भगवान् मुत्त्यर्थमेवावतीर्ण इति सिद्दम्। अवतीर्ण एव भगवर्यर्हता भवति श्रवणादिविषयस्य $\|3 ५\|$ \% एवं जन्मकारणनिद्दारमुक्त्वा फलनिर्द्धारमाह। श्रृणन्तीति दास्ये हि फलनिर्णयः कर्त्तठ्यः। धर्मादिवद्वयभिचारिफलत्वे परम्पराफलत्वे अन्यफलत्वे वा स्वतः सेवां कः कुर्यांत्, यद्यापि स्वरूपनिख्पणेनैतत् सिद्धचति। परह्दांत्वे भगवतः। स्वस्य च जीवत्वे दासत्वाद्दास्यसिद्विरिति तथापि, योग्यतामान्रं सिद्धचेत् न फलमुखतया। अतः श्रवणादिभिर्यदि पदं पइयेत् तदेव दाइयं कुर्यादिति युक्तं फल्बनिरूपणम्। ईंहितं चेष्टितं भगवत्रयत्नमात्रनिएपन्नमिल्यर्थः। तवेल्यवतीणीस्य यथा सर्वे पद़ार्था उगति तत्र तत्र सिद्धः तथा संतो भगवक्कथा च गंगावद्रेशविशोषे नियताः। तथा च गंगायां स्रायादिलत्र न गंगायामागतायां स्रायादिति। किन्तु स्वयमुयन्य तीर्थमुद्दूर्य महृता प्रयत्नेनान्त:प्रविइय स्नायादिति। एवमत्रापि वक्तरि सति श्रृण्वन्तीति न किंतु सतां स्थाने गत्वा यथा वद़न्ति तथोपायं विधाय समनसकेन्द्रियैः सम्यक् शक्तितावपर्यनिर्णयः कर्तठ्य इस्यर्थः। कुते च निर्णये तदानन्द्रे हृघाविर्भूते रसेन गायन्ति ततो रसपरवशाः संतः अन्यान् पुरस्कृल्य गुणन्ति उपदिशन्ति। एतेषां हेतुहेतुमझावोऽप्रे वक्तन्यः। ततः सर्वेषां पदार्थानां भगवत्सम्बन्धिव्वेन श्रुतत्वात्। यं कंचन पदार्थं हछ्दा ईहितमेव स्मरन्ति ततः स्वतन्त्रफलरवात् आनन्दू हेतुत्वाच स्वत एव नन्दन्ति अन्तरानन्दयुक्ता भवन्तीजयथः। एवं भवणकीर्तन नानि सावान्तरफलानि निरूपितानि। अतो महाफल्रनिरूपगाय अवान्तरफलवतामेव महाफलमिति निख्पयति। त एव पइयन्तीति । अचिरेणेति पदादेव अयोगो क्यवच्छिन्नः। कालस्याहेतुर्वादेव न कालविलंबो बाधकः यथा कत्रित् समुद्रे मज्जन् तत्तीरं पइयेत् तथा भवप्रवाहहस्य उपरमो यन्र ताह्टरातीरभूतं पदांबुजं पइयेत् ॥ ३६॥

## श्रीमद्योस्वामिश्रीपुरषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 विवक्षित इति तस्माद्यस को विशोषो येनास्य पूर्वपक्षकोटिपात इट्यत आहुः मुक्तील्यादि। निरन्तरोर्पत्तिमार्गाद्नमनेनेति। 'जायस्व म्रियस्वे' ति श्रावितो निएन्तरोलपत्तिमार्गः। ल्यन्लोपे पæ्बमी। तं प्राप्य कालिकम्रलयादिति विचारेण यद्रमनं पूर्वावस्थानिवृत्तिस्तेन भवे उत्पत्तिरियर्थः। स्थित्येति वर्तमानार्थकशानज्बोधितया स्थिल्या। निरूपितमिति। 'एवं नृणां क्रियायोगा' इल्यादिना निरुपितम्।
 स्वः सेवनरूपं दास्यम्। तर्हि किमिति फलनिरुपणमियत आहुः तथापील्यादि। एवमत्रापीति स्वयमुद्यन्येय्यर्थः। एतेषामिति। श्रवणगानोपदेश़ानां स्मरणनन्द्नसहितानां वा। भ्रवणकीर्तनानीति बहुवचनं गानस्याव्युपलक्षकम्। अवान्तरफलं स्मरणनन्द्दौ। अत इति श्रवणादिभ्यः ॥ ३५॥ \% \% अप्यदेयन्यन्र। दैन्यं निरूपयतीति। दैन्यमनोजस्त्वं तद् दृष्वा हि भगवान् भत्तेषु सख्यं प्रकटयति, यथा पुर₹जनोपाख्यानेडन्तर्यामिणा प्रकितम्, अतः सख्यं प्रति तस्य कारणत्वबोधनाग तन्निरूपयतीट्यर्थः। विषयाभाव इति । डुःखाभावे । ल्यागसम्भावनायां बीजमाहुः अन्यद्येयदि ॥ ३६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

अन्ये तु आत्मभुवा घह्मणा प्राथितः सन् उदधौ नाव इव दैस्यानां भूरिभारेण सीदन्त्याः किलइनन्स्या भुवो भारावतारणाय जात इसाहुरिलन्वयः । अस्य पक्षस्य प्रसिद्धब्वं घोतयति-हीति ॥ ३४ ॥\% केचन त्वस्मिन् भवे संसारे अविद्याकामकर्मभिः किरयमानानiं जनानi केशनिवृत्यथं भवणस्मणार्ांणि कर्माणि करिष्यन् जात इल्याहुरिलन्वयः। तन्र अविद्या

 श्रोतरि सति गृणन्ति कीर्त्रयन्ति, अन्यदा रसाविर्भावःः स्वयमेव गायन्ति समरन्ति च, अन्दैः कीत्र्यमानमभिनन्दन्ति, ते एव
 इसन्वयः॥ ३६॥

## हिन्द्री अनुवाद

कुछ और लोग यों कहते हें कि घह पृथ्वी दैलोंके असन्त भारसे समुद्रमें हूबते हुए जहाजकी तहह डामगा रही थी-पीड़ित हो रही थी, तब नह्माकी प्रार्थनासे उसका भार उतारनेके लिए ही आप प्रकट हुए ॥ ३४॥ \% कोई महापुरष यों कहतें हैं कि जो लोग इस संसारमें अज्ञान, कामना और कमोंके बन्धनमें जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन होगोंके लिये भ्रवण और सरण करनेयोग्य लील्रा करनेके विचारसे ही आपने अवतार घहण किया है ॥ उ५ ॥\% भक्तजन बार-बार आपके चरित्रका भवण, गान, कीन्तन एवं सरण करके आनन्दित होते रहते हैं; वे ही अविलग्ब आपके उस चरणकमळका दर्शान कर पाते हैं जो जन्म-मृन्युके प्रवाहको सदाके लिये रोक देता है।। ३६॥

> अप्यद्य नस्त्वं संक्रतेहित प्रभो जिहाससि खित्दुद्दोर्नुन्तीविनः।
> येषां न चान्यद्धवतः पदाम्बुजात् परायणं राजु योजितांहसाम् ॥३७॥

के चयं नामरूपाम्यां यदुमिः सह पाण्डवाः। भवतोडद्दर्शनं यहिं ह्यीकाणामिवेशितुः॥ ३८॥ नेयं शोमिष्यते तत्र यथेदानीं गदाघर। वव्पद्रैरद्धिता भाति सलक्षणविलक्षितैः॥ ३९॥ इमे जनपदाः F्टृद्धा: धुपकौषधिवरुखःः। वनाद्रिनद्युदन्न्न्तो होधन्ने तव वीक्षिती:ः 118011

## भ्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

 स्वित्किचिच्वं जिहाससि येषामसाकमन्य्यपरायणं नैवास्ति। तल्कुतः। राजसु योजितमंहो दुःबं 'ैैस्तेषं ख्यानां कुतमीहितमपेक्षित येन तस्य सम्बोधनमू। विसगांतपाठे व्वंपदविशेषणम्॥ ३७॥\% नतु तव बन्धवों यदवः पुत्राश्र पांडगाः
 नाम्रा विस्याल्या रुपेण समृद्रया च यदुभिः सहिताः पांडका नाम के बयं न केडषि। अतिपुच्छा इसर्थः। हीवीकाणातिंद्रियाणा-

 * * अपि चेमें जनपदा देशाः सृृद्धाः सुसमृद्धाः सन्नः॥ ॥०॥

## श्रीवंशीधरक्रतो मावार्थदीविकामकाशः

 अय त्वं नोऽस्मानपि स्विजिहाससि ? यतोऽध द्वारकां यातुमिति भावः। ननु बहुदिनमत्राबसं संप्रति द्वारकां यान्येव तत्राबर्यं मम किचिन्हूयमसीयनुन्ञां देही भावः। यद्वा हे पभो इंति व्वमतन्योपि तन्र्यकहत्यकरणसमर्थोस्यतो मास्मांस्सजेति भावः। निर्विसर्गपाठे सम्बुद्धिरियम्। तस्स
 इति। व्वद्यियोगोस्माकं मरणकले इति भावः॥३८॥ \% अन्यदाहनिक्घ हे गदाधरेति। त्वया शरणागतरक्षणाथं-

 ल्याह-इएम इति ॥ ४०॥

[^20]योजितमिति । राजानो ह्यस्माभिर्दुःखं प्रापिताः, अत干त्वत्तो त्यन्य आश्रयो नास्टयेवेत्यर्थः $11 \leqslant-३ 9 \|$ \% सुपका ओपघयो त्रीधाया वीरधो लताश्र येपु ते एधन्ते वर्देन्ने ॥| $80-89 \|$

## भीमद्रीराघवन्यास्या



 अत एव राजसु राक्ञां मध्ये योजितांहसां योजितदुःलानां येपामन्यंप्रायण्ं नासित तानर्मानियन्वयः ॥३७॥\% \%


 नामरूपाम्यां क इति वान्वयः। किं बददर्शना ऋष्यादिनाम्ना तापसादिस्पेंण वान्विता इलयर्थः। ३८ 11 * हे गदाधराधुना




## भर्रमद्दिजयष्बजतीर्थक्का पदरलावली


 नोडसान्त जिहाससि अविस्तित् द्वररकागमनव्याजेन लंक्रकिच्छसि किसित्व? कीहछास्वं स्कहतेहितः सतंचत्रेप्टितः स्वार्थे भृयाये


 यदूनामसाके च भवतो दर्शनंतं तदा ते गादवाः बयं पांडगाश्र ते वर्यं नामरूपषंत इति वा, के वरमिति केचित्पठंति, यरि भवतोडदर्शंनं तदा नाग्ना यशासा बलेन रुपेण बलकोशायात्मना यदुभिः सह वंयं के असक्कल्पा एवेति तस्माच्वद्विरोड्साकं मरणकल्प:
 उवयि द्वारकां गते तथा न शोभिष्यत इल्येकान्वयः। अथवा इयं भू: व्वपदृएट्किता यथा भाति त्वयि वैकुणठं गते यथा



## श्रीमजीवगोस्वामिक्टतः कमसन्द्रर्भः

पाडवाः पांडुसम्बन्धिनः $113<-8 \circ 11$

## शीमद्विभ्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

अस्माक सुखद्दुःखे त्वदर्शानादर्शने एव नान्ये। तत्र सुखसमयो गतः संप्रति दुःखसमयोऽयमायातीत्याह अप्यद्येति। अद्य नोडस्मान् अपिस्वित् ववं जिहाससि यतो 5 व वं द्वारकां यानुमिच्छसीति भावः 1 ननु बहुद्विनमत्रावसं संप्रति द्वारकां याक्येव। तत्र ममावइयं किंचित् कृत्यमस्ति अनुज्ञां देहीस्यत आह्सक्वतेहितः ₹तेनैव कृतं निएपादितम ईहितं चिकीर्षितं यस्य सः त्वं कृतकर्त्तब्योडसीति भावः। निर्विसर्गावाठे संबोधनान्तरं, राजसु योजितम् अंहसतथपिचादिवधेत वैरं यैस्तेपामू। अनुजीविनो मल्पुतान् अधुनापि
 बान्धवा इति न ते कापि चितेयेयत आह के बयमिति। नान्ना ख्याल्या रुपेण सामर्येत च। ईंशितुर्जीवस्यापद्घोने हृीकाणां यथा



## श्रीमच्छुकद्दे वकृतः सिद्धान्तपद्रीपः

स्वकीयानां स्वकृतमवेक्षितं येन तस्य संबोधने है स्वकृतिहित है प्रभो वं राजसु योजितांहसां योजितढुःखानामत एव येषामस्माकं भवतः पदाम्बुजादन्यत्परायण श्रेयःप्रापक नैवास्ति तान्सुहदो द्वढरनहाननुजीविनो निजभृत्यान्नोडस्मानघ जिहासस्यपिस्वित् हातुमिच्छसि किम् ? 11 ३० $11 \%$ नन्वत्रागमने यादवानां तत्र गमने युष्माक दु:खोद्यस्तत्र कि कारणमत्राह के इति । हृषीकाणारिंद्रियाणामीशितुर्मुख्यस्य प्रणस्यादर्शांनमिव भवतो यर्है अद़र्शंन तदा यदुभिः सह् पांडवाः नामरूपां्यामुपलक्षिताः न केडपि, अतिद्दीना एवेत्यर्थः 1 ३८।। इयमस्परिरक्षिता भूमिः स्वैस्तद्साधारणैलक्षणैधर्वजादिंचिह्नै विलक्षितैर्भूंक्यां चिह्नितैर्ये दानी शोभते तथा तत्र त्वयि निगते सति न शोभिष्यते 4 ₹ $\rho$ । \% किचे-
 नेति पूर्वेणान्वयः 1180 ॥

## श्रीमद्धल्डमाचार्यविरचिता सुबोधिनी वयाख्या

एवं फलं निरुप्य दैन्यं निरुपयति अप्गद्येति चतुर्मिः, सखये हि दैन्यनिवृत्तिः, द्वन्यं ह्यंतःकरणधर्मः स यदा स्फुरति स दीनः स च त्वयि सति विषयाभावे न स्फुरितः। इदानीं पुनः प्राप्ते विषये उद्रमनं भावयन्न व 干्फुरितस्त्मादुस्मान् दी नान् मा ल्यजेति प्रार्थयते। अन्यदा हि भगवान् कार्य सरोषं कृत्वा गच्छति। इदानीं कार्यस्य निःशोषत्वात् प्रुर्नगगमिषयतीति अभिप्रायेणास्मान् स्यक्तवा गच्छति। हे स्वकृतेत ! स्वानामेव कृतं कां तस्मिनेव इहित यस्य भक्तकार्यकर्त इत्यर्थः। त्वदपरियाग एवास्मरकार्ये तत्रैव तवेहितं भवत्विति भावः। अपीति संभावनायाम्। अद्यं ति किमस्मत्र्यागद्विनमित्यर्थः। नोऽर्मानथवा नस्त्वमिति। परित्यागः सर्वथा भाठय इति न वक्तक्यमन्यथाडपि त्वया कतु शक्यत इति प्रभो ! जिहाससि स्वित् ? स्विदिति किमर्थे। एतावता कालेन वयं डुद्धद्वया जाताः परिग्रहद्शायां च कथं यागः। किंच दासाश्र जाताः। अनु पश्वाज्जिडस्यास्तीयनुजीवी दूरे गते जीवनमेव न भविषयतीत्यर्थ। किंच येषामस्माक तव पदांबुजव्यतिरेकेण नान्यत्परायणमस्ति। तत्र हेतु:-राजसु सर्वैु योजितांहसी योजितापराधानाम हदानीं वर्य सर्वविरोधिनो जाताः। अतस्त्वद्रक्षाव्यतिरेकेण न जीवाम इस्यर्थः 11 ३०। न च वयं स्वभावत एव महांत इति शांकनीयं तवद्दरानेनैव महर्वं नान्यथा के वर्यं नाम्ना रूपेण च विख्याताः यदुमिः सह पांडवाः ? यर्हि भवतः अदूर्शांन नाम च रूपं च गमिष्यतीत्यर्थः। यदुत्वं पांडचत्वं च तत्र हतुभूत्त हष्टांतमाह। हरीकाणारिमिद्रियाणामीशितु: प्राणस्यादूरोने। एकैकेंद्रियहयतिरेकेणांधबधिर। इव जीवंति । प्रणे तु गते सर्वमेव गच्छेदित्यर्थः 11 ३८।1 \% कि च अयं देशोऽपि न सुखदो मविषयति। यथेदानों त्वत्पदेरंकिताSतिशोभा युक्ता भाति इयमेवाग्रे न शोभिषयते। खानि असाधारणानि लक्षणानि धवजादीनि तैर्विरोपेण लक्षितैः। रोभा हि सर्वा तवत्संबंधाधीना। गदाधरेति। भूमेः पाद्रपर्शे सार्तिवकभावर्वेदोर्में कर्दमरवं भवति। कर्द्मे च क्षेत्रे सर्वो हि साधारो गच्छतीति गदाधरत्वसुक्तमिदमलौकिकें मया हरयत हति तथा
 तु सस्यादिसंपत्तिर्भगवदर्शानाधीनेत्याह। इमे जनपदा देशाः सुएतु ऋद्धाः सुक्ठुपकाः ओषधयो बीद्याद्यो वीरुधो द्राक्षादयस्व


## श्रीमनोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 इस्यादि ॥३し॥ ॠ अथेत्यत्र। दूयमेव हि साध्यमिति। आत्मनिवेदने वक्ष्यमाणयोंद्वयोरेव यतो हेतुरवमतों द्रयमेव साध्यमिल्यर्थः। नास्तील्यादि । तथा चत्मक्यतिरिक्कमावपक्षे प्रार्थनवैयर्यर्यमित्यर्थः। प्रतीतेनेति। आह्मानाः्मोद़ासीनतया प्रतीतेन। न करंच्यः स्यादिति। तथा च रासत्रेषु ज्ञानिनां विरागत्वोक्तिर्बिरुद्धघंतेत्यर्थः। उक्कवादिति। 'इदं सर्वं यदुयात्म' लादावुकत्तवात् । स्फुरणादित । तत्परि्याग आवइयक इति रोषः। नन्वें ज्ञायते चेत्परियागः कर्तक्य इत्यतस्तस्य दुषकरत्वमाहु: रववदि्यादि । तथा च न तत्रास्सड्सामथर्यमिति भावः। विंधेयद़ायामियादि । विधेयववसफूतौ सत्यां रासत्र्रण हेतुना सनेहः पुत्रा-
 अविमोक इति । तथा चातः प्रार्येत इति भाव:"11 8011

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवं सफलम् अचतार्पयोजनं निहाँ्य इदानी तवास्मत्परित्यागोडनुचित इस्याइायेन स्वद्न्यमाह-अपीति चतुभिः। द्वारकाकायं तवत्र स्थित्वाऽपि तं कत्तुं समर्थ इत्याशायेन सम्बोधयति-हे प्रभो इति। अक्तवत्सलत्त्वाद्रक्तकार्यसाधने निरपेक्षतया त्वमेव तत्परो नान्य इति सूचगन्ती पुनः सम्बोधयति-हे ₹वकृतेहितेति, ₹वानां भक्तानां कृतं कार्यमीहितमपेक्षितं य₹्य तत्सम्बो-

धनमू। विसर्गान्तपाठे तु त्वम्पद्विशोषणम्। अपिस्वित् किंच्वित् नोऽसमानच वं जिहाससि त्यक्रमिच्छसि, यतो द्वारकां गन्नुमिच्छसि। स्विद्विल्यनेन तदनुचितमिति सूचितम्। कुतोऽनुचितत्वमित्येक्षायां अनुजीविव्वाद्धिति हेतुमाह-अनुजीविन



 किमिति कार्पण्यं भाषसे इसाइश ्बणाह-के वयमिति। यहिं भवतोडददरशनं यदा व्वमसमान्न व्रक्षसि तदा़ नाम्रा विल्याल्या रूपेण समघ्बपा च यदुभिः संह सहिताः पाण्डवाः के नाम बयं ? न केपि, अतितुच्छा इय्यर्थः। तत्र दृ्वान्तमाह-हृषीकाणामिति, हैपीकाणीन्द्रियाणि तेषां मध्ये एकैकस्याभावेड्ध्ध्वादिक भवति तेषामीशितः ः प्राणस्साद़ऱने तु यथा न तेषां नाम च रूपं च

 सती भाति शोभते तथा तः तदा व्वन्निर्गमनानन्नरं न शोभिष्यते इलन्वयः। साक्षाद्रुगवद्विक्ववतार्वादिति सम्बोधनेन सूचितम्




## हिन्दी भनुवाद

भक्तवान्छाकलपतरु प्रोो ! क्या अब आप अपने आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंको छोड़र जाना चाहते हैं ? आप जानते हैं कि आपके चरण-कमलोंके अतिरिक्त हमें और किसीका सहारा नहीं है। पृध्नीके राजाओंके तो हम यों ही विरोधी हो गये हैं 1 ३०॥ \# जैसे जीवके विना इन्तिर्याँ इान्तिहीन हो जाती हैं, बैसे ही आपके दर्शन विना यदुवंशियोंके और हमारे पुच पाण्डवोंके नाम तथा रूपका असित्व ही क्या रह जाता है? 11 दटा। \% \% गदावर ! आपके विउक्षण चरणचिहोंसे चिहितित यह कुरुजाझङ-द्देशकी भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, बैसी आपके चले जानेके बाद़ न रहेगी। ३९॥ आपकी हृिके प्रभावसे ही चह देश पकी हुई फसल तथा हता-वृष्नोंसे समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी हट्टिसे ही वृद्बिको प्राृृ हो रहे हें ॥ $80 \|$

त्वयि मेऽनन्यविपया मतिमंधुपतेडसक्कव्। रतिमुदहहतांदद्धा गझैवौघमुदन्वति॥ ॥२॥

## भीधरसामिविरचिता भावार्थ्दीपिका

गमने पांडवानामकुषघलमगमने च यादवानामित्युभयतो ठ्याकुलचित्ता सती तेष स्नेहनिवृत्ति घार्थयते। अथेति। विशवेशेलादिसम्बोधनानि स्नेहपाशच्छेदे सामर्च्चस्यापनाय। हढं संतम् ॥8९॥ \# \# तृः किमत आह। त्वयीति। अनन्यविषया सती मे मती रतिमुढहतात्। अनवचिछ्धनां पीति करोत्वियर्थः। ओघं पूरम्। यथा गंगा पतिबन्धं न गणयद्येवं मतिरपि विध्नान्मा गणयत्विति भावः ॥ $8 \% . \|$

## भीवंरीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकाशः

 कर्गं समर्थस्य विम्यांतर्गंताया एकस्या ममाभिळषितपूरणं चाल्यल्पतरमेवेति भावः। हढं गाढमे। अन्रांयं भाव:-यस्वं सर्वेषामेब

 स्रेहच्छेदा|त्तत्र नेल्याह--व्वयि मतिर्मे धीः। इसर्थ इति। कि त्वनन्यविषयास्त्वद्धत्कास्वद्वमिन्ना एव तेष पीति विना ववर्यपि



अत एव बन्धकतवेन मया स पाशरुपकेण प्रयुक्त इति भावः। अत एव गंगा यथोदन्वत्यखिलनदन्नदीनामाश्रये ओघं पूरं वहति तथा मतिरपि सर्वभक्ताश्रयणीये त्वयि रतिम् । अपरं स्वामिवत् 118 ह.।।

## श्रीराधाइमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी हयाख्या

पूरः प्रवाह्त्तमियर्थः 1187.11

## श्रीमद्वीरराघवच्याख्या

मद्भिप्रायं जानास्येस्येवेत्यभिप्रायेण संबोधयतीयाह-अथशबबदः प्रभ्नद्योतकः, हे विशवेशा सवांतःकरणनियंतः हे विश्यातमन्सर्वांतराॅ्मन् विय्वरारीरकश्वेषु पांडवेषु मे मयि विभक्तिव्यत्यय आर्ष:, वृष्यिषु यादवेषु चेमं दढं ₹नेह एव पाइः तं चिन्धि। यद्वा वृष्चिणु पांडवेषु च त्वत्तनेहपाइाः-इ्यभिप्रायेण मे इत्युक्तम् 118 ? ॥ \% तदेवं व्यंजयंती प्रार्थयते त्वयीति। हे मधुपते! याद्वानामेव माधव इति नामांतर तच नवमे ₹फुटीभविष्यति, त्वय्यनन्ये विषयादितरा अविषया मम मतिरसकृद्ध द्रा उन्न्वति समुद्रे गंगाजलौधमिव उद्वहतात्। यथा गंगासमुद्रमप्राप्यैव सजलौघं वरोद्नुमक्षमा समुद्रं प्राव्यैव स्वजलौंघं वहति एवं त्वामप्राप्य रंतुमक्ष्रमा मे मतिस्त्वययेव रतिमुद्रहतादिस्यर्थः ॥ ४२॥

## श्रीमद्वि जयध्वजतीर्थकता पद्रत्नावली

पांडवयाद्वेषु भागवतत्वेन ननेह आवरयक इति जानंत्यपि पुत्रमित्रादिश्नेहः संसारहेतुत्वाद्वेय इति ज्ञापयितुमाह अथेति। अथानंतरमेतदुनुग्रहाण किं तदिति हे विशवेश विख्यात्मन् विश्वह्यापिन् विश्वमूर्ते अनंतविग्रहस्वकेषु स्वीयत्वेनाभिमतेषु पांडवेषु पांडवसंबंधिषु याद्वेषु च मम गाढं पुत्रमिच्रादिरनेहपाशां छिंधीय्यन्वयः। पुत्राद्रिनेह एव च्छेद्यो न तु भागवतन्नेह:, तस्य शास्त्रे कर्त्तठयत्वेन विहितत्वादिस्यभिप्रेत्योक्तमिममिति॥ ॥? ॥ \% न केवलं विषयविरच्याडलं किंतु तवग्यनपायिनीं रतिं बवं वितरेल्याह त्वयीति। हे मधुपते आनन्द्नाथ! नान्यविषया रुद्रादिविषया अनन्यविषया ओघं जलग्रवाहवेगं उद्न्वति समुद्रे।। ४२॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्दर्मः

अथेति तैरवतारितम्। एवमत्युभयेषं ताह्टरातदेकालम्बनतादर्शानेन तेष्वधिकसगवत्रीयाधारत्वं स्वस्याधिकस्नेहहेढुरिति तेषु त्नेहच्छेद्ठ्याजेनोमयेषामपि खवद्विच्छेद्ध एव कियतामिति च ठ्यज्यते। ततश्योत्तरत्र सूतवाक्ये तां बाढमित्युपा-
 नवच्छेदेन रतिमुद्वहतात्। जातया रस्या प्रतिबन्धं निराकरोतिवत्यर्थः। तदुतदद्द हष्टान्तेन स्पष्टयति गंगेवौघमिति। सा यथा महाप्रवाहद्वारा तथैवेल्यर्थः। उभयोरपि प्रतिबन्वे सत्यधिकोच्छलनकृतिसाम्यात् ॥ ४२॥

## श्रमद्विश्वनाथचकवर्तिक्टता सारार्थद्रित्री

गमने पांडवानामकुरालम् अगमने च यादवानामित्युभयतो ठयाकुलचित्ता सती तेधु रनेहनिवृत्ति प्रार्थयते अथेति। यस्त्वं सर्वेषामेव विइ्वेषाम ईशो भवसि। आत्मा चेतयिता। तद्यूपोडपि स्वस्वानुवर्तिनां वृष्गिपांडूनां कलयाणाय कृपासिन्धुस्त्वमेव सावधानः सदैवासि। अहं किन्तत्कुरालचितया वृथैव म्रिये इति भावः 118 ? $11 \%$ तर्हि किं घह्नज्ञाने स्टहावती भवसि ? वृष्णिषु ₹नेहच्छेदे मययपि रनेहच्छेदात् तत्र नेल्याह-त्वयि मतिः रति प्रीतिम् उत्कर्षेण वहतात् अनवच्छिन्नतया दधातु । किन्त्वनन्यविषया उवद्क्कास्त्वद्मिन्ना एव तेधु प्रीतिं विना ंवय्यपि प्रीतिर्न सिद्धघेत्, त्वं प्रसीदसीर्यपि नेय्यहं जानाम्येव। अतस्त्वत्तस्वद्भक्केम्यश्चान्यत्र ममत्वशून्या। तद़पि पांडवेषु यादवेषु त्वद्रक्तेकपि यत् सनेहस्य छेद् प्रार्थये तत् त्वद्वतारात् पूर्वत एव देहसम्बन्धेन यो ठयवहारमयः सनेह: प्रतृत्तस्तस्यैब, न तु त्वत्रियत्वनिबन्धनस्य। अत एव बंधकत्वेन स मया पाहारपकेण प्रयुक्त इति भावः। अत एव गंगा यथा उद्न्वत्यखिलनदन्नीनामाश्रये ओघं पूरं वहति तथा मतिरपि सर्वभक्ताश्रयणीये त्वयि रतिम्। यथा च गंगा प्रतिब्धनं न गणयति एवं मतिरपि विधनान् न गणयतिवति भावः ॥ ४२ ॥

श्रीमच्दुकद्वक्टतः सिद्धान्तप्रद्रीप:
उभयकुलंधूपलक्ष्किताट्रपंचाद्वैराग्यं प्रार्थंयते अथेति $118 १ ॥$ भगवति भक्ति प्रार्थयति रवयीति। हे मधुपते उद्न्वति समुद्रे ओधं पूरं गंगेव मे मतिः त्वयि अनन्यविषयाइन्यभिचारिणी सती रतिमनुरक्तिमसकृष्रतिक्षणमद्धा साक्षादुद्यतातु ॥ ४२ ।।

## श्रीमहललमाचार्श्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

एवं बहिर्मुखतमा द्वैन्यं प्रतिपान्य अंतर्मुखतया भिन्रक्रमेण दूसं प्रार्थयते अथेति द्वाभ्याम्। दूयमेव हि साध्यम्
 भगवतः सर्वात्मत्वं भज्येत, नास्ति चेत् केन सहासंगः। ननु प्रतींतर्नेति चेत्तत् प्रतीतं भगवानन्यो वा ? उभयथाऽपि पूर्वोक्त एव दोषः। अन्यथात्वेन प्तीतेर्ने ति चेत् यद्याि तत्रापि पूर्ववद्विकल्पः संभवति, तथापि ज्ञानिनोऽसंगो न कर्तठ्यः स्यात् । तस्मात् एवमेक रुपं चक्तन्यं यथा शाम्लार्थपरित्यागौ संगतौ मचतः। तदाह विर्वेशाविय्वात्म「न्निति। विइवं कार्यं स्वयं सर्वकारणमत ईशः, अनेन स्वार्थं सर्वं सृजतीति मुख्यसिद्धांतो ज्ञापितो भवति। ततो भगवदर्थे कृते जगति स्खस्याहंताममतायां भगवद्विरोधेन बंधः स्यात "कीडार्थमात्मन" इति वाक्यात्। अतो यथा अक्षोरिद्रेंद्राण्योलंक्ष्मीनारायणयो रमणार्थ नित्रा सृष्टा तथैव परियामः सृष्ट इलर्थः। इदानीं सर्वात्मत्वं साधर्यति विभ्वात्मनिति। विश्वस्यात्मा स्वसूपं यद्वैव आत्मव्वेन यद्वेव न सफ़रति तस्यैव परियागः। ननु वस्तुतः आत्मत्वें किं सकुणोेनेति चेत् न यतोऽयमात्मा। उद्देरयविधेयभावस्योक्तर्वात् उद्देरयक्कुरणे ल्यागः। बोधतारतम्य एव सर्वसाधनानामुपयोगात्य न च विश्वात्मत्वमौपचारिक अभ्र्रसेनो ममात्मे’तिवत्तत्रहृ विश्वमूर्त्रं हति। विश्वं मूतौं यस्य विश्य-

 प्रपचंत" इति वाक्यात् छेदने पुनर्योजनाभावः। छढमिति। छढग्रंथित्वादविमोकः॥४१॥ \% एवमुदेदये वैराग्यमुक्त्वा विचिये भगवति साक्षादवतीर्ण ₹नेहं प्रार्थयते त्वयि मेऽन्न्यविषयेति। यद्यपि अ्राृपुच्रंजेन रक्षकव्वेन च स्नेहोऽस्स्येव तथापि स देहसंबंबेनान्यविष्यकः। आत्मसंबंधी हि त्वनन्यविषयः। परमात्माऽयमात्माडधिष्टान्री देवतेति मतिः परमां प्रीतिमुद्रहतात् । ज्ञानेन भक्तिर्मवत्रित्यर्थः। प्रतिबंधकागणनायां रतेर्भगवद्मेदे च हृष्टांतः परम्परासम्बन्धाभावे च ओघं प्रवाहमुदन्वति समुद्रे ॥८२॥

## श्रीमहोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुवोधिर्नपक्रकारा:

च्वयीत्यत्र। ₹नेहं प्रार्थयत इति । आत्मनिवेदन नहेतुत्वेन रनेहं प्रार्थयत इलर्यः। ज्ञानेनेति भगवति ह्यात्माधिष्वातृत्व-
 मिदृम । स्वरूपमिति। 'नमस्य' इलादिश्रोकन्रये गीतोक्तस्य पुरुषोत्तमस्वरुपस्य सिद्धववात्तस्य श्रौतत्वं बोधयितुं मूलनाम्ना स्वरुपमेवं बोध्यते इलर्थः। गाग्भीर्यद्य इति। तेन वैषणवतन्त्रोक्तरूपतापि सूचितेति भावः1 हविस्याग हृति। यागात्मा धर्म इति रोषः। अन्येषामिति। फलानामिस्यर्थः। यद्योगेनेल्यार्दि। योगो हि चित्तवृत्तिनिरोधात्मकः, तेन करणे मनसो रुद्वत्वान्न प्रसाद इलतोतिदैन्यम्, तथा च तद़ीम्यरट्वेन तन्नियामकरवादृच्र्यनिरोधे चित्तप्रसादा़्देन्यनिवृत्तिरिति भावः ॥ ४२॥

## श्रीगिरिधरकृता वाल्पबोधिनी

एवं बहिर्मुखतया दैन्यं निरूलय भगवतो गमने पाण्डवानां अकुरालं अगमने च याद्वानां अक्रुालमिति निचार्य उभयथापि ठ्याकुलता भवति तत्र तेषु नेहह एव हेतुः, स च परमपुरुषार्थभगवं््रीतिप्रवाह₹य प्रतिबन्धक इस्यन्तर्मुखखतगा भिन्नप्रकमेण तेछु सनेहनिवृत्ति प्रार्थयते-अथेति भिन्नृक्रमे। व्वद्रचितस्य स्नेहपाहास्य विच्छेद्त्तव नाराक्य इति सूचयन्ती जीवजडान्तयांमिस्पेण भगवन्तं त्रेधा सम्बोधयति-हे विखर्य चराचरातमकर्य जगतः हरा नियन्तः, है विश्वत्मन् जीव, विश्यमूर्त्ते विख्वं मूर्तिर्यर्य
 स्यन्वयः 118 ? 11 \% एवं प्रतिबन्धकनिवृत्तावपि परमपुरुषार्थरुपा प्रेमलक्षणा सक्तिसतु "यमैवैष वृणुते तेन लम्यः" इलादिश्रुतेंगेगवत्कृपों विना दुर्लमेति ता प्रार्थयते-वयीति। हे मधुपते इति सम्बोधनेन मधूपलक्षितसवंयाद्वपपतित्वात् तत्पालनाथं द्वारकागमनस्याप्यावर्यकत्वं चत्तदा मध्रार्थितं द्र्वा यधेच्छसि तथा कुर्विति सूचयति। मे मम मतिस्व्वयि असकृत निरन्नरं

 प्रवहणे चृ्नन्तमाह-गझेति, उद्वन्वति समुद्रे यथा गझा ओं जलपूर प्रवहति तथेत्यथंः 118 P 11

## हिन्दी अनुवाद

आप विश्वके स्वामी हैं, विश्यके आत्मा है और विख्यरुप हैं। यदुवंशियों और पाण्डवोंमें मेरी बड़ी ममता हो गयी है। आप कृपा करके स्वजनोंके साथ जोड़े हुए इस स्नेहकी छढ़ फाँसीको काद दीजिये।। ४१॥ \% श्रीकहण ! जैसे गङ्भाकी अखण्ड धारा समुन्रमें गिरती रहृती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरन्तर प्रेम करती इहे 118 8 11

# श्रीकृष्ण कृष्णस बृष्पप्रावनिध्रुराजन्यवंशदहनानपर्गवीर्य। गोबिन्द्ध गोद्विजमुराविंहरावतार योगेश्वराखिलगुरों भगवन्नस्ते ॥ ४३॥ 

## सूत उवाच

पथथयेल्थं कलपदै: परिणूताखिलोद्यः। मन्द्द जहास वैक्कुणो मोहयनिब मायया ॥ 88 ॥ तां बाढमिन्युपामन्य प्रविश्य गजसाह्वयम्। स्रियश्न सपरं यास्यन प्रेक्णा राज्ञा निवारितः 11841 व्यासाधैरैश्रेंहाज़ः क्वष्णोनाद्धुतकर्मणा। प्रदोधितोडवीविहासैर्नाकुज्यत जुचांपितः ॥ 8६॥

## श्रीधरस्तामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

एवमम्यधर्य पुनः 丂्रणमति। हे श्रीकृषण ते नमः। उपकाराननुस्मरन्ती बहुधा सम्बोधयति। कृषणसखार्जुनस ससे। वृषणीनामृषम श्रेष्ठ। अवन्यै भून्यै द्रुह्यन्ति ये राजन्यास्तेषां वंशास्य दहन। एवमव्यनपवर्गवीर्याक्षीणाप्रभाव। गोविन्द्र प्रापकामबेन्वैश्यव्य। गोद्विजसुराणामार्तिहरोडवतारो यस्येति $\|8 \%\|$ \% कलानि मधुराणि पदानि येषु वैर्वाक्यैः परिणूतः स्तुतोऽखिल उद्यो महिमा यस्म सः। णुस्तुताविस्यम्मात्। परिणुतेति, वक्त०ये दीर्घशछन्दोडनुतोधेन। मंदमीषत्। तस्य हास एव माया। वक्ष्यति हि 'हासो जनोन्माद़करी च माया' इति $188 \|$ \% त्वयि मेडनन्यविषया मतिरिति चत्रार्थित तद्वाढमिन्यंगीकृल रथस्थानाइजसाह्वयमागल पश्रात्तां चान्याश्र सुभद्राप्रमुखाः स्तियः उपामंत्रानुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन् राज्ञा युधिष्टिरेण प्रेमणान्रैव कंचिक्कालं निवसेति संप्रार्थ्य निवारितः ॥ ४५॥ \% अथ भीषमनिर्याणोत्सवं वक्कमुपोद्वातकथां
 महोत्सवाय राज्ञा सह कुरक्षेत्र गन्तक्यं तत्र तन्मुखेनैवायं प्रबोधनीय इतीर्यराभिप्रायः कार्यद्वयविधायकम्तमजानद्रिरिलर्थः। श्रीक्ठणेनापि प्रबोधितो नाबुध्यत। अन्र हेतुः। अद्दुतकर्मणेति। यथा कुरूंड़वसंधानार्थ गतेडपि यथोचितमेव वदन्नपि विम्रमेव छढी़कृतवानेवमत्रापि प्रबोधयन्नयेधमेव दढ़ीचकारेलर्थः $118 ६ 11$

## धीवंरीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

हे श्रियाऽतसीक्रसुमकान्स्या कृष नीलवर्णति वा । "अतसीक्कुमुपपमेयकान्तिः" इ्याद्युक्तेः। यद्वा श्रिया सरूपसंपत्त्या कर्ष्याकर्षति गोपीजनप्रेमभक्तान्स्वसमीपमिति श्रीकृषणः। श्रीप्रदः कृषणः श्रीकृषणः। देवन्राह्मणवत्समासः। यद्वा वृष्विणवद्वर्षन्मेघवहृषभ श्रेष्ट सर्वोपकारकेलर्थः। "वृषिणः कुलविशोषे च वर्षन्मेघेडपि कथ्यते" इति तीर्थः। "वृषिणः पांडनचन्द्रयोः। त्रिषु ना यादवे मे े"" इति मेदिन्युक्तेः। वृषणयः पांडवा ऋषभाः प्रिया यस्य स तथा। "प्रिये श्रेष्ठे वृषेष्षमः" इलयिधानाते। भूमिद्रोहोत्र तदुपरि पापाचरणमेव तद्वन्तो राजानः कसाद्यास्तेषां वंशस्य दुहनो नाशकः। एवसपि दुष्राजवंशदाहकरवेपि अक्षीणप्रभावोSप्रामश्रमः 1 प्रामं कामघेनुहेतुकं गवामिद्रत्वरूपमैख्यर्य येन। वस्तुतस्तु गोभिर्वेदांतवाक्यैविचदते उपलम्यत इति गोविंदः। तथा च तद़नभिज्ञाहं न व्वां ज्ञातुं समर्थासीति भावः। त्वं भक्तजनक्लेशकर्षकोपि सामान्यतः मत्पुत्रस्यार्जुनस्य तु विशेषत इस्याह-कृषणसखेति। न केवलमर्जुन एव तव प्रियोपि तु यदवोऽपीत्याह-वृष्ण्यृर्षमेति। तत्रियत्वं हि तद्विरोधिनृपनारो-नैवाकृतेलाह-अवनिधुपाजन्यवंशदहनेति। तैरेकीभूयापि व्वं जेतुं न शाक्य इलाह-अनपवर्गवर्येति। भक्कानुमहार्थमकर्तग्यमपि वं करोषंयवेय्याह-गोविंदेति। गोचारण रुपर्मतनिकृष्टमपि कर्म त्वयांगीकृतं श्रीनन्द्यशोदानुम्टायेति भावः। वस्तुतस्तवावतारो गोःाह्यणामरदुःखनिवृत्रर्थमेव नापि तु सर्वजनदुःखहरणार्थमेब। गवादित्रिभी रक्षितैः सर्वे रक्षिताः स्युस्तथाहि-गवां ग्राहणानाञ हविमंम्रधारत्वेन तद्रक्षया यज्ञसिद्धेर्देवा अपि रक्षितास्युसते च सम्यगृृष्टयादिना विश्यमखिलमेव रक्षन्तीति "देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेगः परमवाप्सयथ 11 " इति श्रीगीतोक्तेः। एतेडधुना दुःखिन इति ज्ञाने तनान्यापेक्षैव नेटाह-योगेश्रेरेति। ननु योगेश्यराणामन्वक्लेशापहरणावकाश एव नास्ति "ममैनं चरन्ति मुनयो न परार्थनिष्टए" इति प्रह्वादो क्तेसत्राह-अखिलगुरो इति। सर्वहितकर्तुस्तव न ह्यन्ययोगेश्यरसाम्यमिति। नन्वखिलहितोपदेछ्टुरपि सामध्याभावे न किख्वित्तेन कर्तु शाक्यत इति चेत्तत्राह-हे भगवनिति। परमैय्बर्युयुक्तस्य सर्वेश्यस्य तव न किमप्यशक्यमिति भावः। अहं तु सर्वथा तव तत्वमजानाना केवलं नमसकरोम्येवेल्याह-नमस्त इति 118 ३ ॥ \% "णू स्तने" इति तौदादिकस्य नुवतेर्दीं घींतत्त्वत्तस्यैवायं प्रयोग इति धयेयम्। स्वामिचरणानामांर्त्वर्याय्यानं प्रयास एव। हासो जनोन्मादकरीसस्य निराद्रतत्वमेवातो मायया कृपया मोहयन्। इवशबदो वाक्यालंकारें। "माया द्रम्ये कपायों च" इल्यमिधानात्। विश्बनाथसतु माययेव
१. प्रा० पा०-गुचर्दितः।

मोहयन्न तु मायया किं तु प्रेम्णैवेल्यर्थमाह $1188 \| \%$ अन्र राज्ञ प्रेम्णेति विवशकरत्वं वयंजितम् $1184 \| \%$ \% उपोद्धातकथां प्रस्तावावेशकारिणीं कथामू। वर्णनीयमर्थं मनसि निधाय तदूर्थंमर्थांतरकल्पनमुपोद्वातः। तत्र कुरक्षेत्रे तन्मुलेन भीष्मास्येन। इस्यर्थ इति। "न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन्पुमान्वेद् विधिस्सितम्। यद्विजिज्ञासया युक्ता मुछुंते कवयोऽपि हि ॥" इत्युक्ते:। तत्राबोधे। इसर्थ इति । तस्य विचित्रानन्तशक्तित्वान्तत्कथनाभिप्रायो दुर्जेय इति भावः। अन्र विश्वनाथः-यद्यहमिद्नानीमिहैव स्थितोऽभूवं तर्घासन्नमृत्युकालं मद्दर्शनं विना मर्त्रुमनिच्छन्तं भीष्मं स्वमक्तमाध्मानं सपरिकरमेव संदूर्य सुखयामि। लोके तदुत्कषं स्यापयितुं तन्मुखेनैव राजानं च प्रबोधयार्मीति भगवंद्यिप्रायं ठ्यंजयन्नाह। ईई च्वस्य श्रीकृषास्येहाया उत्कलक्षणाभिप्रायस्यब्बैरिज्ञैर्व। अद्युतकर्मणेति। इद्मस्याद्युतं कर्म यत्स्बयमेवास्य हृदि प्रविश्याविवेकमुत्थापितवान्। बहिस्य खकर्त्केण ठ्यासादि कर्तंकेणापि प्रबोधेनाबोधमेव दृढीचकार। तेन च भीष्ममुखोदितेन तत्तेन तं पबोध्य ठ्यासादि भ्योडपि मत्तोपि मदेकांतभक्तो भीष्म एवातिशयेन धर्मज्ञानतत्त्वज्ञ इति लोके विख्यापयामास। किश्च युधिश्रिस्य तु ततोपि प्रेमाधिक्यादाधिक्यं यत्तदनुरोधेनैव द्वारकामगच्छंस्तत्र स्थितः। तत एव तन्निकटं गत्वा तथा चके इति विवेचनीयम्॥४६॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ठ्याख्या

वंशास्येति। यथा वायुररण्ये वंशोषु परप्परसङ्बर्षेण वह्निमुत्पाद्य तेन तान् नासायति एवं राजन्यवंशोषु परस्परकलहवशाद् वैरमुत्पाघ्य तेन तन्नाशकर्व्वमिति वंशद्हनपदेन सूचितम्॥॥३॥ हास इति द्वितीयस्कंधस्य प्रथमाध्यायीयैकन्रिंसाश्रोकः॥ ४४-४३॥ उपोद्वातेति वक्ष्यमाणमर्थं मनसि निधाय तद़र्थम् अर्थान्तरवर्णनम् उपोद्वातः। "चिन्तां प्रकृत्तसिद्धुर्थामुपोद्वातं विदुर्बुध" इति तंलक्षणात् ॥ ४६-४०।।

## श्रीमदीरीराघवत्याख्या

ख्वाभिश्रेतज्ञ्वमनुमतौ" "अंजलिः परमा मुद्रा क्षिर्रं देवप्रसादिनी""्युक्तविधांजलिरेवोपायो न ततोऽन्योऽसीत्यभिष्रायेण केवल्रमितरासाधारणगुणविशिष्टें संबोधं नमरकरोति श्रीकृषणेति। हे श्रीकृषण सर्वलोकसुखकर, कृषणोऽर्ज़ुनस्तस्य सखा कृष्णसखः तत्संबोधनम्, वृष्णीनामृषभ श्रेष्ट, अवनिद्रुहामवन्युपलक्षित्रोकोपद्रवकारिणां राजन्यानां वंशास्य दहनो यथा वेणूनां दहनोऽग्निर्नाशक: तद्वद्वाजन्यकुलनाशक ! अनपवर्गमनंतं वीर्यं यस्य हे गोबिंद् गवां द्विजानां सुराणां चार्तिहरोऽवतारो यस्य
 परिणूतः परिगीतोडखिल उदयो महिमा यस्य स वैक्रुणः श्रीकृषणः मायया हासात्मिकया $S S$ ःर्येशात्तथा लोकं मोहयन्निव मंदमीषजहास हसितवान्। मंदमिति क्रियाविशोषणम् $118811 \%$ तावत्सपुरं यातुमुद्युक्तो भगवांस्तां पृथामन्याः स्रीश्र बाढमामित्युपामंःग्रांगीकारपूर्वकमनुज्ञाप्य प्रेम्णा राज्ञा युधिशिरेण च निवारितः गजाह्यं हास्तिनपुरमेव पुनः प्राविशत्। प्रविइयेति पाठे
 श्रीक्ठष्णेन भगवता च ईतिासैः प्रतिबोधितोऽपि धर्मसुतः अत एव शुराचार्वितः नाबुध्यत कालस्य गतिरीद्धीति न विजक्षे॥ ४६॥

## भीमद्विजयध्वजतीर्थक्कता पद्रत्नावली ।

 वृष्णितत् मेघवद्नक्ताभिमतवर्षण "वृषिणः कुलविशोषे तु वर्षन्मेघेऽपि कध्यत"इसभिधानम्। अवनिद्रुहां भूकंटकानां राज्ञां वंशामन्वयं दहतीयवनिधुग् राजन्यवंशदहन अवनिधुमाजन्यास्यवेणुपाहक इति वा तस्य संबुद्धिरननिभुमाजन्यवंशदुहन अमरवंधवीर्य देवस्तुत्यपराक्रम गोविन्द्व वेदवाणीलब्धविभव गवां द्विजानां सुराणामार्तिहरोडवतारो सस्य स तथोक्तः, संबुद्धिः गोद्विजसुरुरार्तिहरावतार योगैग्वर्ययुक्ताखिलगुरो यथायोग्यं ज्ञानोपदेशकरतः ते तुभ्यं नम इ्यन्वयः। ४३॥\% \% विकुणा नाम काचिह्टििपत्नी तृपुत्वेनेन जातः वैक्रुणठपुरनाथोऽपि वैकुंठ इति वा । पृथया कुंया कलपदैः स्रीत्वाव्यक्तवर्णमधुरपदै़ः योगमायया स्वरूपशक्लया $1188 \| \%$ यत्ववद्भोष्टं तथास्त्वति बाढमिति तामुक्त्वा द्रौपदीपूर्वाः स्तियम्न द्वारकां गमिष्यामीत्युपामंग्य गंगातीराद्नजसाह्हयं प्रविश्य स्वपुरं द्वारकां यास्यन् गमिष्यन् प्रेग्णा संप्रति न गंतब्यमिति राज्ञा निवारितः पांडववात्सल्यात्तन्रैवावात्सीदित्येकान्चयः $118 乡 11$ ॠ \# माध्वसंप्रदागयपाठे इतो नवमाध्यायारंभः। अतसत्र एषोपोद्वातपंक्तिः-स्वानंदानुन्त्वलक्षणो मोक्षः सकलपुरुषार्थोत्तमः, स च भगवद्परोक्षज्ञानलचिधिष्णुप्रसादल्म्य इ्ययमर्थः प्रतिपाद्यतेऽस्मिन्धध्याये। तद् ज्ञापयितुमुपोद्वातं रचयति ठ्यासाधैं-रिलादिना-स्वराज्येऽभिषिक्तोडपि ज्ञातितदनुबंधिवधात्पापनुद्यघा राज्यानिचछ्हुर्युधिष्किो राजा नादुध्यत अयं धर्म इति ज्ञातं नावैदिलन्वयः। कथंभूतः ईैस्बस्य ईहां सहष्टथादिलक्षणां चेष्टां जानातीतीखरेण तत्कथाविशोषैः पकर्षेण बोधितोडपि ज्ञाल्यादिमरणनिमित्तशुच विद्दः $118 \xi 11$

## श्रीम्ज्ञीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रः

गोणिन्देति निड्यपापपरमगोलोकाधिप्येल्यर्थः। चद्वा अथ विइवेशोल्यादिपच्चन्र्यस्यैं योजना-तत्पियवर्गे स्वसम्बन्धहेतुकां पीति निषिष्य श्रीभगवत्येव तामभ्यर्थ्य पुनस्तत्प्रियवर्गे तदाधारत्वेनैव कीतिमझ्जीकरोति अथेति त्रिभिः । तत्र निवेधः प्रथमेन। अभ्गर्थना द्वितीयेन। अद्ञीकारस्तृतीयेन । अत्र श्रीकृषणसखेल्यादिसम्बोधनैसत्र्पील्याधारत्वेनार्ज्जुनादिषष्वपि पीति-
 च्रान्तः "हासो जनोन्मादृकरी च माये"ति तु विराड्गतमेव। यदि वाक्यालंकार इवशब्द्स्तदा मायाशब्दोडवि कृपावाचक
 एवासीदिल्यर्थः 1 ईरश्वर्य ताह्दगिच्छयैव तेषां युक्तिः प्रतिहतशक्तिका कृतेति स्वाम्यभिप्रायः। वस्तुतस्वेवें ठ्याख्येयम्-यद्याि उयासाद्याः राजाऽयं स्योपदे़ारं न मंस्यत इति जानंत्येव तथाध्यद्युतकर्म्ममध्या ईंद्यरेहाया विज्ञैरपि सद्दिः सम्बोधित इति ॥ ४६-8९॥

## श्रीमद्विश्वनाथच्चक्रवर्तिकता सारार्थद्रर्शिंनी

स्तवान्ते सर्वस्युखद्वेन समर्ती प्रणमति। कृष्णस्य अर्ज्जुनस्य सखा। अवन्यै द्रुद्यन्ति ये राजन्यासतेषां वंशा एव वंशास्तेषां दहन अनपवर्गवीर्य हे अक्षीणपराकम। हो गोविन्द् प्रापकामधेन्वैस्वर्य्य ॥ ४३॥ \% परिणूत्तेत तौदादिक्रणूशि स्तवन इल्यं दीर्घान्व एव, माययेव मोहयन् न तु मायया, किन्तु प्रेम्गैवेलर्थः $118811 \%$ त्वयि मे अनन्यविषया मतिरिति यत् प्राथितं तत् बाढमित्यद्भीकृत्य रथस्थानाते गजसाह्बयं प्रल्यागत्य पश्यात् ताख्च अन्ग्याश्र सुभद्राप्रमुखाः खियः उपामन्त्य अनुज्ञाप्य सपुरं यास्यन् राज्ञा युधिष्टिरेण प्रेम्णा अन्रैव कक्वित् कालं निवसेति सम्प्रार्थ्य निवारितः। तेन च राजो प्रेग्णः सर्वतोऽपि वशीकरणध्वातिशयो व्यक्जितः $\|8 母\|$ \# यह्हाहमिदानीमिहैव स्थितोडसूवं तर्श्यासन्नमृत्युकालं मद्दर्शनं विना मर्तुरमनिच्छन्तं भीष्मं स्वभक्तमात्मानं सपरिकरमेव सन्दूर्य सुखयमि, लोके तदुत्कर्षं ख्यापयितुं तन्मुखेनैव राजानं च प्रबोधयामीति भगवद्भिप्रायं ठ्यक्जयन्नाह ईस््वरस्य क्रकणस्य ईहहाया उक्तलक्षणस्य अभिप्रायस्य अक्षैर्विजैर्वा। अद्दुतकर्मणेति इद्सम्यादुतं कर्म्म-यत् स्वयमेवास्य हिदि प्रविइय अविवेकम् उत्थापितवान्। बहिस्र सकर्तृकेण व्यासादिकर्त्वेणापि प्रबोधनाबोधमेव हढीचकार 1 तेन च भीธममुखोदितेन तत्वेन तं प्रबोध्य ठ्यासादिम्योडपि मत्तोऽपि मदे़ान्तभक्तो भीष्मोऽतिशयेन धर्म्मज्ञानतत्रवज्ञ इति लोके विख्यापयामास। किंच युधिश्टिरस्य तु ततोऽपि प्रेमाधिक्यादाधिक्यं यत् तदनुरोेनैनैव द्वारकामगच्छुंसत्र स्यितः, तत एव तन्निकटं गत्बा तथा चके इति विवेचनीयम्य 11 \& ॥

## श्रीमन्नुक्देक्टकतः सिद्धान्तपद्रदप:

संसारे विरक्ति ज्रह्यण्यनुरक्तिमभ्यर्थर्य तद्दार्याथथ पुनः प्रण्मति श्रीक्ठछणेति। हैं श्रीकृषण है शीयुक्तसदानन्द्वर्वर्प ते नमः अनपवर्गमपगमनानहं स्वाभाविकं वीर्य चस्य स तथा तत्सम्बोधने अनपवर्गवीर्य $118 \% 11$ \% कलपदेर्मधुरपद्वेंक्यैः पृथया परिणूतः परिगीतोऽखिलोदयो निखिलमहिमा यस्य सः। दीर्चोकार रहांदसः। मन्द्ं यथा स्यात्तथा मायया कृपया जहास

 श्रुचापितः सुद्धद्वघोक्रव्याप्तः। कुष्णेन प्रवोधितोऽपि नाबुध्यतेत्यन्र हेतुं सूचयन्विशिनष्टि। अद्युतकर्मणेति। स्वकक्तकार्यसिद्दूये स्वयं कालयवनमविजिल स्वक्ततेजसैव तं घातयिडुं तत्र तमनयत्। एवं धर्मसुतर्रबोधनार्थं प्रवृत्तेनापि भीक्ठछणेन स्वभक्तस्य भीष्मस्य समीपे सर्वैयुधिष्दिरादिभिः सहैव गन्तुकामेन ख्वेच्छयैव न प्रबोधितः सः-एवंविधानि अद्युतानि कर्माणि यस्य स तथा तेनेट्यर्थः $118 ६-86 \|$

## श्रमद्धह्यभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ठ्या ख्था

एवं नवधा भगवंतं सतुत्वा शाख्रार्थव्वेन नवविधमत्थंतंरे रनेहे जाते माहाल्ये च जाते पुनः पुनर्भगगवदाविर्भावे किं कर्त्तव्यमिल्याकंक्षायां माहात्म्यस्मरणपूर्वक नमनं कर्त्वर्यमिति सिद्यांतः। तदत्र सरं सतुत्वा उपसंहारे माहात्यस्मरणाय बहुधा संबोधयन्ती नमस्यति श्रीक्ठषणेति। नव विहोषणानि भगवन्निति विशेष्यं तत्र श्रीकृषणेति स्खरूपं "कृषिर्भूवाचकः झब्दो णश्ञ निर्वृतिवाचकः। तयोंरैक्यं परं ब्रह्न कुण इलभिधीयते। साकारत्वानु सौंदूर्यं श्रीशान्देनाभिधीयते" कृष्णसलेति गुणाः कृषणोडज़ुनस्तस्य सखा, समानशीलत्वे उयसनकथनात् गांभीर्यद्यो गुणाः सूचितःः। लीलामाह वृष्ण्यृषमेति कपटमानुषलीला सूचिता। दुप्टदुर्शेयत्वमाह अवनिघु पाजन्यवंशादहनेति। न हि भगवजज्ञाने इयमवस्या भवेत्। असाधारणं धर्म्ममाह अनपवर्गवीर्येति। न विद्यते अपवर्गो चस्य ताहदां वीर्यं यस्य, इदं हि पुरुषोत्तमस्यासाधारणं चिह्रम्। जन्मकारणनिद्दारमाह

गोविद्देति सद्रक्षाइवतारप्रयोजनम् । फलमाह गोद्विजसुरर्त्तिहरावतारेति। गावो द्विजाः सुराश्र तेषामार्तिहृहरोडवतारो यस्य। अनेन धर्मगल्लानिनिवृत्तिरुक्ता भबति । द्वेतोद्देशेन मंत्रकरणको हविस्याग हति ज्याणां निरुपणं धर्म्ममूलकत्वादन्येषां न पृथक् निरूपणम् । द्न्यनिवृत्र्यर्थमाह योगेश्वरेति। एतदतिद्वैन्यं यदोगेन सं०ं कियते न खत इति निजप्रार्थनामाह अखिखगुरो ! इति । प्रमाणसिद्दं महं द्रेयमिति पूर्वोक्तधर्म्ववान्न सगुणः किं तु भगवानिति भगवन्निति। "नमो नम एतावत्सदुपशिक्षितमिति" नमरकारः 1 ४३ 11 \% एवं रतुते भगवकर्त्तब्यमाह। विषयभोगार्थमेव होतावत्कृतं न तु वैराप्यभक्यर्थमन्यथाडरण्यादेव तथा कुर्यात्। तस्मायः कश्रित् यत्किंचित् प्रार्थयतां नाम, भगवांस्तु प्कान्तं स्वविचारितमेव प्रयच्छति। अतोऽद्युतकर्म्मनिरूपणे मोहं दत्तवानित्युच्यते। कलपद्रेगंद्रदकंठेनोज्चारितैंः अन्यक्तमधुरैः पदेः पर्णितःः परितः ₹फुरितः सर्वे उद्वा यस्य गुणानामन्योऽन्यमिश्रणान्नवधा तद्भाव एकघेति "एकधा दरधा चैव हइयते जलचन्द्रवर्दि"ति श्रुतिरव्येबममिभ्राया तथा लीलाश्व। पू खतुताविति धानुरुकारन्तः कविकल्प्द्रमे निरूपितः, अतो न दीर्घ₹छादसः। मन्द्ं जहास मोहनस्याव्यज्ञानाथं वैक्रण्ठ इति साम्पतं रक्षायां स्थितः जयविजयपातनाद्वा मोहयन्निवेति। अदुतकर्मिव्वादिति "स्वरूपेण कृतार्थव्वं मायया च विमोहनम"॥४४॥ \% अन्तःकृतिमुत्तवा बहिःकृतिमाह तां बाढमिति। तां कुन्तीं प्रार्थितां वा बाढमिल्यङ्जीकारे वचनम्। यत्ष्वया कत्तंचग्यं वक्तण्यं वा तन्ममापि सम्मतं न तु मया अपूर्वं

 118411 इसं घद्युतलीखा भगघतो मुक्तस्य बन्धो बद्बस्य मोक्ष इति। अतो युधिश्हिस्य मोह प्रपक्नयति सर्षाभः ठ्यसनानां तथात्वात् "स्वस्मिन्यद्वैव करणमुत्तमस्यधमस्य वा। तद्वैव मोहः कृषणे तु ज्ञानमित्येष निभ्वयः ।1" ठ्यासादौरिति। नंतु मोहोडधिकारिणः प्रमाणान्निबर्त्तने तः्र युधिद्धिरोडधिकारी अन्यथा अमे विज्ञानानुद्ययः स्यात्। प्रमाणं वेदाः तक्रर्तारो ठ्रासनारदादयः। तैर्वोध्यमानस्यापि ज्ञानं नोदेति भीबममुखादेवायं बोधनीय इति भगवदिच्छातः योगजधर्मेग ज्ञानरांत्या वा न भगवदिच्छा ज्ञायते इच्छा जिज्ञासायां तु चित्तस्य भगवत्परव्वे विषयविसमरणनात् निमित्ताभावे जिज्ञासा नइयेत्, अतः सर्वंज्ञा अपि सच्वठ्यवधानभगवदवताराश्र भगवदिच्छां न जानन्तील्याह ईईश्देहाबैरिरिति। भगवताडपि बोधितो नाबुध्येत तऋ हेतुः अदूभुतकर्मणेति यथा सर्धयर्थ गतः सर्वसमर्थो विव्रहं कृत्वा आगतः एवं बोधनाथं वाक्यानि वद़न् अबोधं संपादितवानिलर्थः। इतिहासैः पुरावृत्तकरनैः नच तेषों वाक्यानामबोधकरवं तत्राह प्रोधितोऽपीति प्रबोधो दूरे प्रत्युत सोकेनार्षितः समर्षितो भक्ष्तित इल्यर्थः ॥ \&६॥

## श्रीमदोर्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 अन्यूना इति यौगिकाथं पुरक्कृत्य भगवद्गुणेषु सतो न्यूनत्वाभावात् ₹फुरणाभावसकुरणप्रयुक्तौ खिलत्वतद्रभावावित्याइयेनातुः
 यामाहुः गुणानामिय्यादि । तथा चैवं कुन्तीबुद्धथा अखिलत्वमिलर्थः। एवमखिलववसाधने उपपत्तिमाहुः एकघेल्यादि । एकस्य नाना-
 विजयवातनाद्वेति यथा तन्र सविचारितमेब कृतवान्, तथात्रपीति बोधनायेट्यर्थः 1183 H \% तामित्यन्र। प्रार्थितामिति रतिमिल्यर्थः। एवं सतोत्रपार्थनान्नीकारमुसेन गुणपोषणमुक्तम्। अतः परं युधिष्टिरानुतापग्रन्थः किमर्थं इस्याकाड्क्कायामाहुः इमं हील्यादि। तथा च दोषसमाधने गुणपोषणे च भगवतोडद्रभुतकर्मेब्बं व्युत्वाद्यित्नुमेष पन्थ उपोद्वातरूप इलर्थः। अत इति। सुक्तर्वात्। तथाध्वादिति 'द्यूतं च मांसं च सुरा च वेर्या पापर्द्रिचौयें परदारसेवे’’येवं सप्रस्कत्। तथा च च्यूतादिव्यसनानमुक्तस्यापि शोकात्मा बन्ध इत्यद्भुतमित्यर्थः। नन्वस्तेकम्, तथापि घ्यूब्यसतविमोकस्य बहुकालमारंय्य जातव्वादिदानीमेन किमिति बन्ध इयत आहुः स्वस्मिनियादि । 'कृषणे तिव'’यनेनापि ‘यदैवे’’यादिकमनुषज्यते। तथा च 'यक्ष्वयमाणोर्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहा सगे'यादि वाक्यास्सार्थं यदा वाजिमेधाः कृताः, तदा मोहोमवदिलर्यः 1184 ।।

## श्रीगिरिधरकृता बाल्रबोधिनी

एवमम्यर्च्य भगंबतः स्वरूपं तत्रभाबं तटक्कृतानुपकासंश्रानुस्मरन्ती बहुधा सक्बोधयन्ती पुनः प्रणमति-भीक्षकणेति। है श्रीकृषण सदानन्दुर्वरूप, हे कृषणसख अर्जुनसख, हे वृषणीनामृषभ श्रेष्ट पालक, हे अवन्यै भुन्यै द्रुह्यन्ति ये राजन्यास्तेषां वंशस्य दहन, हे अनपवर्गवीर्य अक्षीणप्रभाव, हे गीविन्द् प्रापकामधेनो, गोद्विजसुराणामार्तिहरोडवतारो यस्य तस्सम्बोधनम, है योगेश्वर


संस्तुतः सम्प्रार्थितश्र भगवन् यक्कृतवंस्तदाह-पृथयेति द्वयेन। कलानि मधुराणि पदानि येषु तैर्वाक्यैः पृथया इन्थं पूर्वोक्क्रकारेण परिणूतः संस्तुतोडखिल उदुयो महिमा यस्य स वैक्रुणो भगवांस्तां मायया मोहयन्निव मन्दं जहासेल्यन्वयः 1 हासो जनोन्मादकरी च माया' इति वक्ष्यमाणत्वात् तस्य हास एव मायेति मन्दहासककरणान्मायया मोहयन्निवेत्युक्तम्। न तु वसुतुतो मोहनमेव तर्या भक्तव्वेन मोहनस्यानुचितत्वात्तत्रार्थितभक्तिवरदानाझीकारस्य वक्ष्यमागत्वाच्चेत्यभिप्रायेणेवशबद्द्रयोगः ॥8४॥ \% तiं कब्ञित्कालमत्र निवासं कुरपाण्डवादिषु मम सनेहपाशं छिन्धि व्वयि च पीतिप्रवाहं सम्पादयेति कुन्तीप्रार्थनां बाढमित्यद्जीकृल
 राज्ञा युधिष्टिरेण प्रेग्णा अन्रैव कख्बिक्कालं निवसेति सम्राध्य गमनान्निवारित इत्यन्वयः। एतेन राजः प्रेग्णः सर्वेप्रेमत आधिक्यं सूचितमू $118^{\prime} \% 11$ \% अथ मीष्मनिर्याणोत्सरं वक्ष तन्मनसि निधाय तत्रसझाथं अर्थन्तरवर्णनरूपोपोद्वातक कां प्स्तौतिठ्यासाचैरित्यादिना । ठ्यासादैस्मुंनिमिः कृष्णेन चेतिहा सैः पूर्वदृत्तकथनैः प्रबोधितोऽपि राजा युधिष्टिरो नादुद्धचत विवेके नैव प्रापेग्रन्वयः। तत्र हेतुमाह-शुचारिंत इति, शोकेन ठ्याप इत्यर्थः। ननु ठ्यासाद़ीनां परमापत्वत्वात् प्रबोधनेऽपि समर्थत्वान तैः प्रबोधितः कथं नाबुद्वचतेयत्यत आह-ईश्वरहेाबैरिति। ईश्वरस्य श्रीकृष्णस्येहा ₹वभक्तभीष्मनिर्याणमहोत्सवाय राज्ञा सह कुरक्षेत्रं गन्तन्यं तत्र च तन्मुखैनैनायंयं प्रवोधनीयस्तेन च भीष्मस्य तच्वज्ञव्वं लोंके विस्यापनीयमिएयमिप्रायस्तमजानद्विरित्यर्थः। तथा च क्यासादीनां प्रबोधनसामर्ष्ये सत्यपी प्र्येच्छायःः प्रबलत्वान प्रबोधो जात इति भावः। तर्हि कृष्णेनापि कथं तृ्रबोधः कृतस्तस्य तदुनभिप्रेतव्वात् तत्र्रोधने कुतेऽपि कथं न प्रबोधो जातस्तस्य सर्वान्तर्यामित्वादितयपेक्षायामाह-अद्भुत्रकर्मणेति। तथा कुरुपाण्डवसन्धानार्थ गतोऽपि यथोचितमेव वदन्नपि भूभारहरणपाणडवविजयस्थापनाय्यं विप्रहमेव हढीट्टतवांस्तथाः्रा्युपरितः प्रबोधयन्नव्यन्तरबोधमेव हढीकृतवानंतर्योंमित्वादिल्यर्थः ॥ ४६॥

## हिन्दी अनुवाद

शीकृषण ! अर्ज़ुनके प्यारे सखा यदुवंशग्रिरोमणे ! आप पृथवीके भाररुप राजवेषंधारी दैल्योंको जलनेके लिए अगिनखरूप है। आपकी शक्ति अनन्त है। गोविन्दा ! आपका यह अवतार गौ, नाह्मण और देवताओंका दुःख मिटाने लिए ही है। योगेश्बर ! चराचरके गुरु भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करती हूँ $1483 \|$ सती कहते हैं- इस प्रकाए कुन्तीने बड़े मधुर रबदोंमें भगवान्की अधिकांश लीलाओंका वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान् शीकणण अपनी मायासे उसे मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द्य मुसकराने लगें 18811 \% उन्होंने कुन्तीसे कह दिया-अच्छा ठीक है' और रथके स्यानसे वे हस्तिनापुर लौट आये। वहाँ कुन्ती और सुभट्रा आदि दे़िवियोंसे विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्वितने बड़े प्रेमसे उन्हें रोक लिया 118411 राजा युधिष्टिको अपने भाई-ब्ध्धुओंक मारे जानेका बड़ा रोक हो रहा था। भगवान्की लीलाका मर्म जाननेवाले ठ्यास आदि महर्षियोंने और स्वयं अद्युत चरित्र करनेवाले भगवान् श्रीक्टषणने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेष्टा की; परंतु उन्हें सान्व्वना न मिली, उनका शोक न मिटा ॥ ४६॥

आह राजा धर्मुतथिन्तयन सुद्दां वधम्। प्राकतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवरां गतः $H \%$ ०।।

 नैनो राजः प्रजाभर्तुंर्मयुद्ध वधो द्विषाम्। इति मे न तु बोधाय कल्पते शासने वनः $11.40 \|$

## शीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

अवबोधमेव प्रपंचयति आहेति घड्भिः। प्राकतेनाविवेकठ्याप्तेनास्मना चित्तिन हे विप्राः $118011 \%$ \% पारक्यस्य ख्यक्रगालादाहाइस देहस्यार्थ। मे मया। अक्षौहिणीरक्षौहिण्यः। अक्षौहिणीप्रमाण तु ठ्यासेनोक्तम् "अक्षौहिणी
 च प्रसंख्यानमेतदेव प्रकीर्तितम् ॥ ज्ञेयं शातसहसं तु सहस्राणि नवैव तु । नरणा मवि पंचाश्च्छतानि त्रीणि चैव हि 11 पंचषष्टिसह्स्राणि तथाश्वानां शतानि च। दशोत्तराणि षट् प्राहुः संख्यातत्र्वविद्दो जनाः। एतामक्षौहिणीं प्राहुर्येथावदिह संख्यया" इति
 न दोष इूति चेत्तः । नैनो साइ इति। द्विषां वध एनः पाप न भवतीति युच्छासनं किक्षारुपं बचः कुतो न कर्पते यतस्तदूचः

प्रजाभतुंरेव। अयं भावः-स्वजानामन्यतो बाधे प्रसके तद्वधोड़नुज्ञतः । दुर्योधनेन तु प्रजायां पाल्यमानायां मया केबलं रह्य लोभैन हतत्वात्पाप मेवेदमिति 119011

## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थदीपिकापकाशः।

वस्तुतसतु तस्यात्मा ह्यम्राकृत एवेति। तदपि प्राकृत्त्वारोपो भगवदि च्छयोक्कप्रयोजनायैवेति जेयम्। हे विप्रा इति यथा विप्रा अपि कर्म कत्वातिसाहसेन पशाच्छोचन्यहो किमस्माभि: कृतं पुरैवैतन्न विचारितं तथा राजापि शोकवानभूदिति
 मेकीकृल २१८000 अक्षौहिणी भवति इति विचेकः $118<11$ बाला अभिमन्युलक्ष्मणाद्यः। द्विजा द्रोणादयः। सुह्दो घृद्युम्नादयः। मित्राणि विराटप्रभृतीनि। पितरो भूरिश्रवःपभृतयः। अतरो दुर्योधनाद्यः। गुरवो दुपदादयः। एतान्द्रोहितवानिति बालद्विजसुह्मन्मत्रातृगुरुधुक् तस्य तथा निरयोन्नरकात् अयुतायुतैः कोटिभिरिल्यःः 118911 \% अत्राशय-माह-अयम्भाव इति ॥ $40 ॥$

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

एतां गजरथनराम्वानां साकल्येन २,१८,600 परिमिताम्। तत्र $2 ?, 600$ रथा:, २ २, 000 गजाः, $२, ० 9,380$ नरा:, $\xi 4, \xi 40$ अश्वा: ४८-4२ 11

इति श्रीमन्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचितायां दीपनीवयास्या-
टिप्पण्याम् अष्टोडध्यायः ॥ ८॥

## श्रीमद्वीराइघवब्याख्या

कितु हे विप्राः बंधुषु ननेहमोहयोवंशः प्रातः। अत एव पाकतेन देहेन तदनुवंध्यादिश्रवणेन मनसा सुह्हां वधमेव चितयन् धर्मसुतो राजा युधित्रिए: अभवीत्र $118011 \%$ तदेवाह यावस्समाप्ति। अहो दुरात्मनो मम हदि रुढमझानं पइयत 1 तदेव दर्शायति पारक्यस्य श्वरृगालादिभक्ष्यस्य देहस्यैव देहसुखार्थमेव मे मया बह्यः अक्षौहिणीरक्षौहिण्यो हताः 118 C 11 बालादिद्रुह: बालादिहंतुर्मम वर्षायुतानामयुतैरपि निरयान्मोक्षो न हि मवेत् $118911 \% \%$ ननु "रौयं तेजो धृतिद्वक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। धर्म्याद्वि युद्वाच्क्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यत"इत्यादिशा स्रैं्दम्ययुद्यस्य धर्मत्वावबोधना₹वं हतान्प्रति कि शोचस इत्यत आह नेति। प्रजाभर्त्तुः पोषणाधिकृस्य राजो युद्वे द्विषां वधो धर्माद्नपेतः नैनः न पापं कितु धर्म एवेति यद़नुरासनात्मकं वचों भगवद्वचः तन्मम बोधाय विवेकाय न कल्पते विवेक जनयितु समर्थमित्यर्थः। धर्मयुद्धस्य धर्मतेवपपि तदनुबंधितया महतः पापर्यैव प्राप्त्वादिति भावः $1140 ॥$

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नावली

इ₹थं बोधितोडपि धर्मे अधर्मबुद्धि कि चकारेति तत्राह आहेति। हे विपाः त्रणुतेति ऐोष:, प्राक्हतेनार्मना धर्माधर्मविवेकविधुरेण मनसा तक्कारणमाह सनेहाजातो मोहो अ्रमः नेहमोहस्तस वशां गतः तस्मात् तन्निमित्तमाह सुहदां ज्ञातितदनु बंधिनां चधमहनिशं चितयन् धर्मसुत इतथमाहेत्येकान्वयः। सनेह्मोहवशां गत इत्यनेत धर्माँमनों धर्मसुतस्य कर्थं धर्मे हरि-
विमखन विमुखदुष्टतदनुबंधिवधलक्षणे ववधर्मव्वरांकाSभूदित्येतद्न दूतोपास्तम् $1180 \|$ किमाहेति तत्राहु अहो इति। मे ह्टादि रुढमंकुरितमझानं ततु पइयत अहो आर्शर्य कथं मे पारक्यस्य परकीयस्य श्वशृगालभोग्यस्य मे देहस्यार्थे बह्वयोडक्षौहिणीरक्षौहिण्यो हता एव यस्मात्तस्मादिति रोषः 1186 ततफलमाह न म इति। मे निरयान्मोक्षो वर्षाणामयुतायुतैः न
 भूरेश्रवः प्रभृतीन आतृन् दुर्योधनादीन् गुरुन् भीธमादीन् द्रोहितवान् हिंसितवान् इति बालद्विजसुहुन्मित्रपित्भातुगुरु्भुक तस्य 118911 \% \% प्रजाभर्त्तः प्रजापालकस्य राजो हरिद्विषां वधो नैतः पापं न भवति प्रत्युत युद्धे वैरिणां राजां वधो धर्मो धर्मसाधनमिति यतू "यः पदाति हंति स भवति चातुर्मास्ययाजी" इस्यादिशाभवं नित्यं वेदवचो मे बोधाय अमं निरस्य यथार्थंज्ञानाय न कल्पत इलन्वयः। तुरान्द्द एवार्थे $1140 ॥$

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्भः ।

नैन इति। राइ्ञो धर्म्मयुद्वे द्विषां वधः एनः पापं न भवतीति यत् रासनं वचः ततु न मे बोधाय कल्पते। यतः तद्वचः प्रजा: पालयंतमेव राजानं प्रति न तु लुळधं प्रतीति वाक्यार्थः। भावार्थंतु टीकावद्व $1140-4 २ \|$


## श्रीमह्विश्वनाथचक्रव्तिकता सारार्थद्रिंनी

अबोधमेव प्रपद्वयति। प्राकृतेनात्मना चित्तेज वस्तुतस्तु तस्यात्मा ह्याप्कत एवेति। तद़वि प्राकृतत्वारोपो भगवदि च्छयैवोक्रम्रयोजनायेति ज्ञेयम् ॥ ४७ \| \% \% पारक्यस्य श्यश्रृगालाघ्याहारस्य देहस्यार्थै अक्षौहिणीरक्षौहिण्यो हताः। अक्षौहिणीप्रमाणं ठ्यासे नोक्तम-"अक्षौहिणी प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः। संख्यागणनतत्वनज़ःः सहस्राण्येकविश्रतिः। शातान्युपरि चाष्टौ च तथा मूयझ्व सपति:। गजानाख्व प्रसंख्यानमेतड्रेव प्रकीर्तितम्। क्षेयं शातसहस्रन्तु सहस्राणि नवैव तु।। नराणामपि पझ्घाशत् र्रातानि च्रीणि चैव च । पश्रघष्टिसहस्राणि तथाश्यानां शतानि च। दशोत्तरराणि षट् प्राहुः संख्यात्त्ववाविदो जनःः। एतामक्षौहिणीं प्राहुर्यूधावदिह संख्यये"ति $118<11$ \% सुहद्धः सम्बन्धिनः 1 मित्राणि सखायः। पितरः पितृक्याः ॥ ४९॥ \% द्विषां वधः, एनः पापं न भवतीति यत् श्रासनं शिक्षारूपं वचः कुतो न कल्पते यतस्तद्वचः प्रजाभर्त्रुरेव। अयं भावः-स्वप्रजानामन्यतो बाधे प्रसक्ते तद्वधोडनुज्ञातः, दुर्योघनेन तु प्रजायां पाल्यमानायं मया केबलं राज्यलोमेन हतत्वात् पापमेवेद्ं मम जावमिति ॥५०॥

## श्रीमच्छुक्रेवक्टतः सिद्धान्तप्रदीव:

पारक्यस्य शूगालदिभक्ष्यस्यार्थ मे मया ॥ ४८-8९॥ \% \% धर्मयुद्धो द्विपां वधः राजः एनः पापं नेति शासनं शिक्षामूतं बचो मे बोधाय न कल्पते, यतस्ताह्दरां वचः प्रजामर्तुरेव प्रजापालकस्याधर्मयुद्दे द्विषद्वध एनो न भवति, घुतराष्ट्र प्रजार्मतरि विद्यमाने मस प्रजाभर्तृत्वाभावात् द्विषद्वध एन एवेल्याश्रयः ॥ प०॥

## श्रीमद्वह्यभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अत एव शोकव्यापस्य वाक्यमाह आहेति। राजा रजोगुणव्यापः धर्मझुतः प्रार्थनया धर्माज्ञातः बहिर्मुखं धर्ममुररीकृतवान् अत एव सुहदां वधं चिंतयन् पूर्वकृतं शोचति अंतःकरणर्मपि समीचीनं भगवता कुतमिल्यभिप्रायेणाह दे़ाहादिबुद्धणा विप्रा इति। संबोधनं भगवतोडद्दुतकर्मत्वभावनाथं रनेहो मृते मोहो जीवब्सु $\|8 凶\| \%$ विपरीतबुद्धिं विस्तारयति अहो इति। देहोपभोगाथं महतोडन्यायस्य करणमज्ञानजन्यं हृदि प्ररूढं नास्य प्रतीघातः शाक्यो जातः। तत्र हेतु:-अंतःकरणाझुद्धिः । तदेवाज्ञानमाह पारक्यस्येति। श्वश्टगालादिभक्ष्यस्य। अक्षौहिणीः अक्षौंहिण्यः मे मदीया हता इल्यज्ञानम् | वस्तुतसतु भगवता भूभारहरणाथं लीलया वा हताः ॥४८॥ \% अनेन हह लोको गत इन्युक्तं परलोकोडपि आासीीयाह् बालेति। बालो अभिमन्युप्रभृतयः द्विजाः द्रोणादयः सुद्टदः शब्यादयः मिश्राणि कर्णादयः पितरो भीष्मादयः अ्रातरो दुर्चोधनादूयः एत एव वा गुरव अन्ये च। एकस्थापि महापातकस्य बुद्धिपर्वकं कृतस्य न प्रायंश्रित्तं तस्मानरके वासो यावदाभूतसंप्रवमित्यर्थः ॥४९॥ \% \% ननु गुध्यमानानां वधः को वा दोषाय सत्यं "श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञामि"ति प्रजारक्षार्थं शत्रुवधशचेत्तदा न दोषः, प्रकृते तु दुर्योधने प्रजापालने क्रियमाण एव मया स्वलोभार्थेमेव सर्वे हताः। अतो राइो धर्म्मयुद्रे द्विषां वधः प्रजाभर्तुर्नैंतः न दोष इति नीतिवचनं मां बोधयितुं न इक्नोतीीयर्थः ॥ 4०।।

## श्रीमद्रोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनप्रकाशः

नैनो राज इति स्कोक ठ्याचक्षते नन्विल्यादि $1189 \|$

## श्रीगिरिधरकता बालप्रबोधिनी

अबोधमेव प्रपश्बयति-आहेति पड्ञिः। प्राकतेन अविवेकठयाप्तेन आत्मना मनसा सुह्ददां मित्रबान्धवादीनां वधं चिन्तयंस्तेषु यः स्नेहसत्प्रयुक्तो यो मोहः कर्त्रव्याकर्त्वयाननुसन्धानं तस्य वशा गतः सन् राजा आहेत्यन्वयः। तर्यैंनं मोहेन भगवदाबज्रोह्धघनम् अनुचितमेव धर्मपुत्व्वादित्याइयेनाह-धर्मसुत इति । युष्माकमवयेतत् सम्मतमिति सूचयन् सम्बोधयति-हे विप्रा इति ॥ ४७॥ \% तद्वचनान्येक दर्शंयति-अहो इति पश्वमिः। अहो अनुचितं एतद् दुरात्मनः दुष्टचित्तस्य मे हृदि रुढमज्ञानं पशयतेत्यन्वयः। कथं तज्ञेयमित्यपेक्षायामाह-पारक्यस्चैंति। यतः पारक्यस्य श्वश्रृालाद्याहारस्य देहहस्यार्थ मे मया बह्तयः अक्षौहिण्यो हताः। अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु ठ्यासेनोक्रम्"अक्ष्रौहिणी प्रसद्धघाता रथानां द्विजसत्तमाः। सद्ध्रथागणनतत्वज्ञःः सहस्राण्येकविंशतिः ॥ शतान्युपरि चैवाष्टी तथा मूयश्र सपतिः २१८७०।। गजानां च प्रसह्धधानमेतदेव प्रकीर्तितम् २२८v०। क्षेय
 च 1 दशोत्तराणि षट् प्राहुः सद्धथातर्त्वविदो जनाः ६५६१०॥ एतामक्षौहिणीं प्राहुर्यथावदिह सद्धयया" इति ॥ \&८ ॥ \% \% आस्तां तावदक्षौहिणीवधवर्र्ता येषां एकैकस्यापि वधे महापातकरसरणं तेषामपि वधो जातः। अतस्तवपापफलान्निस्तारो न ह्र्यते इल्याह-बालेति । बालाः अभिमन्युप्रभृतयः, द्विजाः द्रोणादयः, सुहुस्सम्बन्धिनः इाल्यादयय, मित्राणि सखायः कर्णादयः, पितृव्याः, ध्रातरो दुर्योधनादयः, गुरवः, अन्येऽपि पूज्याः, तेषों द्रोहकर्तुर्घातकस्य मे वर्षाणां अयुतायुतैरपि निरयान्नरकात् मोक्षो निस्तारो नैव स्याद़त्यन्वयः। हिशन्द्रोडवधारणार्थकः $11 \% ९ \%$ धर्मयुद्दे द्विषां वधो राज्ञ एनः पापं न मवतीति यच्छासनं शिक्षा-

रूपं वचस्तन्मे बोधाय सन्तोषाय न तु कलनते समथं नैव भवतीवयन्न्वः। कुतो न कल्पते ? यतस्तदचो धर्मयद्दे प्रजाभर्तेरेख।
 ज्ततो मम पापमेब जातमिति भावः \#५०॥

## हिन्द्री अनुबाद

रौनकादि ॠषियो ! धर्मंपुत्र राजा युधिष्टिएको अपने खजनोंके वध से बड़ी चिन्ता हुई। वे अविवेकयुक्त चित्तसे इनेह और मोहके वशमें होकर कहने लगो-भला, मुझ दुरात्माके ह्ददयमें बद्धमूल हुए इस अज्ञानको तो देखो; मैने सियार-कुत्तोंके आहार इस अनात्मा रारीरके लिये अनेक अक्षौहिणी सेनाका नाश कर डालो $1186-8 \mathrm{C} 1$ मैंने बालक, ज्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा-ताऊ, भाई-अन्धु और गुरुजनोंसे द्रोह किया है। करोड़ों बरसोंमें भी नरकसे मेरा छुटकारा नहीं हो सकता $\|89\|$ यद्यपि शास्तका वचन है कि राजा यदि प्रजाका पालन करनेके लिये घर्मयुद्वमें शान्तुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, किर भी इससे मुझे सन्तोष नहीं होता 1140 ।।

## सींणां मद्धुतबन्ध्नां द्रोहो योडसाविहोत्थितः। कर्ममिर्गृहमेधीयैनाहं कल्पो व्यवोहितुम् ॥ ५? ।।


इति श्रीमद्नागवते महापुराणे पारमहंसयां संहितायां प्रथमसक्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्टिरानुतापो नामाष्प्मोऽं्यायः ॥ ८॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्रोपिका

कि च युद्व पुंसां वधो मवतु नाम धर्मः। स्रीणां तु मया हता बन्धवो यासां तासां योडसौ द्रोहोऽनुद्दिष्टोऽव्युतिथतस्तं ठगपोहितुमपाकतुं कलपः समर्थो नाहं गृममधीयैंगुंहाश्रमविहितेः $114 १ 11$ \% \% ननु "सवे पाप्मानं तरति तरति घह्महल्यां योडख्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेदद" इति श्रुतेः पापसख्वमेधेन नइयेद्वेव्याशंभ्याविवेकविजृत्भितं हेतुवाद्माभिल निराकरोति। यथेति। यथा घनपंकेन पंकांभो न मृज्यते यथा वा सुरालेशक्टसपपविच्यं बह्या सुरया न मृज्यते तथैंव भूतह्यामेकों प्रमादतो जाता बुद्विप्र्वहिं साप्रायैर्यज्ञर्माष्टुं शोधयितुं नाहीतीति ॥ ५२॥

## इति श्रीभा० म० प्रथमस्कन्धे टीकायामष्पमोडध्यायः ॥ ८॥ <br> श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

 यः पुरुषः। उचेति निपातौ। उ वितर्के च। पुनरेनमात्मानं वेद़ सोपि सर्पाप्मानं तरतीति श्रुतिभागार्थः। हेतुवादुं नास्तिकताम् "नास्तिक्ये कारणोक्तौ च हेतुवादः प्रकीर्तितः" इति निरुक्तिः। यद्वा ज्ञानपक्षमाश्रित्यैन युधिष्टिरेण यक्ञो निंदितो न तवकर्त्तक्यबुद्धया, "न्रह्मार्पणं बह्महविः" इत्यादौौ बह्मार्पणबुद्धथा कर्सव्यत्वेन विहितत्वात्। "कर्मणा ज्ञानमामोति" इति श्रुतेः ॥ ५श।।

इति श्रीभागवतभावार्थदीपिकापकारो प्रथमस्कन्धे ऽमोडध्यायः ॥८॥

## श्रीमद्दीराराघवन्याख्या

ननु धर्मार्थं यतमानस्यवर्जनीयतया प्रसक्तमपि पापं वर्णाध्रमधर्मरपोहितुं राक्यमेव "धर्मेण पापमपनुद्ती"ति शास्रादिलत आह-स्रीणामिति मया हता बंधनः पतयो यासां तासं खीणों योसी त्रोहः पापात्मक इह घर्मयुद्ये प्रवृत्ते मग्युतिथतः तमहं ग्रहमेधीयैग्ग हाश्रमिणः कर्तब्यैद्दैमैबर्येोहितुं न कल्पः न प्रभुः। बहुकालानुभाक्यफो विपुलो दोहोSलकालनिवर्यैंगुहमेधीयैं: कर्ममिनापोहितुं कल्पः 1 कर्मणा कर्मिनिहारश्रायुक्त इति भावः $114 श 11 \%$ एतदेव सद्धषांतमुपपाद्यति यथेति। पंकांगं सपंकमंग पंकेनैव यथा माष्टु शोधयितुं नाहतित लोकः यथा च सुराकृत सुराकृतदोषदूषित भांडं यतः सुर्यैव माष्टु नार्हति तथा यज्ञैरेकामपि भूतहल्यां न माष्टुर्टर्हि पंकांक इति पाठे पंकांकितपादाचवयवः पुमान् पंकेनैवात्मानं माहट्रु नाह्ति तद्वदि्यर्थँः। पंकांकमिति द्वितीयाँतपाठे पंकस्यांको यस्मिस्तदंगं पंकेन माष्टु नाहैति तद्वत् । १०. 11

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीमदी रराघवाचार्यकृतागवतचन्द्रचन्द्रिकायाम् अष्टमोडध्यायः $\|<\|$

## श्रीमद्विजर्रध्वजतीर्थक्रता पदरनावल्डी

कुतो न कल्पत इति तत्राह खीणामिति। मद्वतबंजूनां मया हता बंधवो यासों तास्तथा तासों मन्निमित्ता बंधवो यासामिति वा सीणां योऽसौ द्रोहो हिंसालक्षणी वैधड्यपाष्या मय्यन्वितः संपृक्तः तमहे हयमेधीयैरश्यमेधसम्बन्धिभिः कर्ममित्यैपोहितुं न कर्वो न समर्थ इस्येकान्वयः 14 द $11 \%$ तन्र चप्रंतमाह यथेति। पंकांमः कर्दंमजलं पंकेन कर्दमेन युक्त क्रवं शोधयितुं यथा न रक्नोति यथा सुरा सुरया मिश्रीकृत दोष क्यपोद्य डुद्व कर्तु न शक्ता स्वगझुद्धव्वात् तथैव यज्ञो



इति श्रीभागवते प्रथमसंधे विजयष्वजटीकायामष्टमो डध्यायः $11<11$

## श्रीमद्विश्वनाथचकचर्तिकता सारार्थदर्शर्शानी

मया हता बन्धवो यासां तासाम्। कल्पः समर्थः ॥ ५१॥ \% \% ननुच "सर्वं पाव्मानं तरति तरर्रति चह्हहल्यां



इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचतसाम् । अष्पः प्रथमेऽध्यायः सक्रतः सझतः सताम् ॥८॥

> श्रीमच्कुकद्देवह्रतः सिद्धान्तप्पद्दीपः

किंच घर्मयुद्धे द्विषद्वधः पापं मास्तु इदं पापं तु "धर्मेण पापमपनुदती"ति श्रुसाज्ञया गृहाश्रमोचितेन कर्मणाऽपि निराकत्तुमशक्यमिलाह स्रीणामिति। मया हता बंधवः पतिपुन्रादयो यासां तासां योऽसौं द्रोह उत्थित्तं गृहमेधीयैर्गृहाश्रमिसाध्येरर्यपोहितुमपाकर्तु महं कल्पः समर्थो नास्मि $\| ५ ? ॥$ \% किं च "सर्वं पाप्मानं तरति घह्टहल्यां योश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेदे" ति श्रुन्युक्तमपि कर्म क्ञानपूर्वकगुर्णदिवधरुपातिघोरतरपापभयाविष्टो धर्मराजो मम ज्राणाय नेलाइयेनाह गथेति। यथा पंकेन पंकांभः यथा वा सुर्या सुराकृतमपाविन्यं न मुज्यते तथा भूतहत्यां ट्रोणादिरूपपाणिनधजन्यामतिघोगामेकामपि
 बेद़ोक्तमपि कर्म कथं पवित्रीकुर्यादिति भावः॥ १२॥

इति श्रमझद्रागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रोमच्छुकदे वक्हतसिद्धान्तपदीपे अष्प्माध्यायार्थम्रकाशः ॥८॥

## श्रीमद्वह्यभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

ननु प्रायश्वित्तं क्रियतां किं शोकेन तत्राह खीणामिति। पापस्य हि रोगवत्र्रतीकारः स च प्रत्यम्रोप्पन्नस्य प्रथमं कत्तंठयः
 वहि प्रायश्रित्तं क्रियतां तत्राह कर्मभिरिति। अस्यन्र प्रायस्रित्तं सर्वपरिल्यागः शरीरपरिल्यागो वा, न तु गुहमेधीयैः कर्ममिः द्रह्यमयैर्भूतहिंसात्मैैः यन्यपि प्रायं्चित्तत्वेन वेदेन बोध्यते तथापि मम नाधिकारः तथाविधसाधनाभावात् ॥ ५?॥\% \% अयथाविधसाधनैखतु अरीर्ण भोजनवत् सर्वनाइका इति न ताहहायक्जेन निस्तार इति सहृष्टंतमाह यथेति। कर्देमजलक्षालनार्थं यथा पंकलेपः भिन्यादिलेपनवत् अधिकमृत्संपादको भवति। अस्य दृष्टांत्य न परलोकनाशकत्वमिस्याशांक्य हृ्रांतांतरमाह सुरया वेति। यथा सुराबिंदुसपर्शो महल्या सुरया प्रक्षालनं परलोकनाशकं भवति। एवमेवैकामपि चह्महल्यां बहुभिरपि यज़ञः पछुमारकेः द्रीकत्रुं कोऽपि नाहीतीयर्थः। वस्तुतः पूर्वकांडविचारकैर्निमैथितं ज्ञानं मोहज्ञानमिति निरूपितम्। एवं भगवते।ऽद्भुतकर्मत्वं सिद्यम्, ॥ ५२॥

इति अ्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणभट्टात्मजश्रीवह्धभदीक्षितविरचितायां प्रथमस्कंधविघरणे अष्प्मध्यायचिचरणम् ॥८॥ श्रीमदोस्वामिश्रीपुसुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

इति प्रथमसकन्धसुवोधिनीप्रकारोडष्टमाध्यायविवरणम् ॥८॥

## शीगिरिधरकृता बाल्पवोधिनी

किश्वानुज़ातत्वाधुद्वे द्विषां वधो पापं मा भवतु परन्तु मया हता बन्धवो यासां तासां बीणां योऽसीं इहेदानीं द्रोहो ढुःखमनतुज्ञात एवोस्थितः तज्जं पापं तु गहमेधीयैः ग़हाश्रमविहितैः हिंसापायैः कर्मभिक्यपोहितुं दूरीकर्तुंमह न कल्पो न समर्थः $14 ? ॥$ ननु "सर्व पाप्मानं तरति बह्दहत्यां योऽख्यमेधेन यजते" इति भ्रुतेरश्वमेधेन सर्व पापं विनइयेदेवेंत्याशक्रं हछ्टन्तेन निराकरोति
 चृन्तान्तरमाह-सुरयेति। यथा वा सुराकतमपाविश्यं बह्वथा सुरया न मुज्यते तथैंैैकां भ्रमादतो जातां भूतहुलां बुद्विश्रूकहिंसाप्रायैः यज्ञै: माष्टुं शोधयितुं दूरीकत्तु कोऽपि नार्तीयदन्वयः $114 २ 11$

इति श्रीचल्लभाचार्यवंक्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्द्रायाणां पाद्सेवाधिकारिणा ॥ ? ॥ थ्रीमटिरिधरास्येन मजनानन्द्सिद्दये ॥ भ्रीमद्धागवतस्येये टीका बालम्रबोधिनी॥ ₹॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्रमाधिकारवर्णने ॥ अष्टमो विवृतः श्रोतु रक्षादिविनिरूपकः ॥ ३॥

हिन्दी अनुवाद
खियोंके पति और भाई-बन्धुओंको मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआा है, उसका मैं गृहस्योचित यक्षयागादिकोंके द्वारा मार्जन करनेमें समर्थ नहीं हूँ 11 १? 11 \% जैसे कीचड़से गॅदुला जल ख्च नहीं किगा जा सकता, मदिरासे मदिराकी अपविन्रता नहीं मिटायी जा सकती, बैसे ही बहुतने हिंसाबहुल यज्ञोंके द्वारा एक भी प्राणीकी ह्याका प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता ॥ ५२।।

## अथ नखमोऽะ्यायः

# स्स उ उाच <br> इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वर्मविवित्सया। ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवचतोऽपतव् ॥ १ ॥  भगवननपि विर्प्रे रथेन सधनझयः। स तैवर्यर्रोचत नपः कुबेर इन गुद्यकैः ॥ ३ ॥ छ्वा निपतितं भूमौ दिवइच्युतमिवामरम् । प्रणेप: पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥ \& ॥ <br> <br> श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका 

 <br> <br> श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका}

युधिष्धियय भीध्मेण सर्वधर्मनिरूपणम्। कुष्णझ्कुतिश्र मुक्तिक्न नवमे तस वर्यदेते। १॥



## श्रीवंरीधिर्टतो भावार्थद्वीपिकापकाशः

तस्य भीष्मस्य (१) इल्युक्तरी़्या ततो हरितनापुरतः। विशोपेण नइंति पापन्य्येति विनगानम्। देवानामिव ₹ं:





 रूपमिदम्। "असगतिदीप्यद्यादानेपु" इति धातुपाठात् ॥४ ॥

## दोपनी आदादाशइलोकं न

## भीमद्रीराघवक्याख्या

तत इतील्थ प्राद्रोहाइक्रीतो युघिकिएः स्वाज्ञातधर्मान् बोदुधुमिच्छया विशसनं विशसिता हिंसिता यन्र बंधवः तद्वि-



 पांडवाश्रक्रिणा श्रीक्ठछोनेन सह प्रणेमु:॥ $8 \|$

## भीमद्रिजयध्वजतीर्थफ्टता पदरल्नावली

प्रजाद्रोहादिति भीतः युधिमिः ः सर्वधर्मज्ञानेच्छया ततो हासिनपुरात् विशसने युद्सानं कुरक्षेप्रे प्रायात्तश्राजि व्रत्र




श्रीभीष्ममह्दिमद़र्शनार्थं भगवदिच्छयैव तत्तत्र्पभावावरणमपि जातमित्याह् इति भीत इति चतुर्भिः ॥ १-९॥

## श्रीमद्विश्वनाधच्नवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

नवमे स्वप्रभुं भीषमो दद़र्शाथ तदाबत्रया। धग्मानुक्क्व्वा बहु सतुत्वा तमेव प्राप भक्तितः।।
य习्चपि तवाविकेको नापयाति तदा सर्व्वधर्म्मतन्तवज्ञं भीष्ममपि पृच्छेति युक्तिर्यदा सण्वसम्मताऽभूत् तदा राजा तन्रैच ययाविल्याह इ्तीति। विविस्सया विचारेचछ्छया। विनझानम् कुरक्षेत्रम्। द्वेवत्रतो भीष्मः॥ १-२॥ \% भगवानवयन्वगच्छत् ॥ ३-४॥

## श्रीमच्तुक्ने वक्टतः सिद्वान्तप्रदीप:

पवोधचितुु पवृत्तेनापि श्रीकृषणेन यदथं न प्रबोधितस्तदर्शर्यितु नवमाध्याय आरम्यते। लीणां मद्वतबवंधूनां द्रोह उतिथत

 भगवान् श्रीकुषोऽपि रथेनान्वगच्छत् स युधिष्टिः तै आध्रादिभिः॥ ३॥ \% द्वः स्वर्गाद्भूमिच्युत्तमरमिव स्थितं चक्रिणा धर्मसंस्थापनकामेन सह् प्रणेतुः 148.1

## श्रीमद्धल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

लोक्रतील्या कृषणस्य यदा कार्यसमापनम्। तदा भागवतश्रोतुर्दे हरक्षा निरुप्यते।। ?॥ ऐहिकामुछिमकफलमक्तानiं स्थानभार्ययोः । सर्वेष्टाडSपूरणं चैव भगवत्कार्यसंप्रहः॥ २॥ श्रीमझागवतश्रोतू रक्षा पूर्वक्कियाऽखिला। निरुपिता ततो मध्ये भगवत्कार्येवर्णनम्॥ ३॥
एवं परीक्षितः रारीररक्षग्रस्तावे रक्षापूर्वकार्य मायावेष्टनमुक्त्वा इतरकार्यानिर्पण ऐकागयेण रक्षाइसंभवान्मधये भगवक्कार्य निरूपणीयं तच कार्य चतुविध सर्वमक्तानामैहिकसर्वफलदानपर्वरकमक्तिदानमैहिकामुलिकोोरेकसंबंधाय निर्वेदग्र
 सर्वसुखदानोपसंहारम्नतुर्थम्। तन्र मुक्तिदानमेवोत्तमतःकार्य मेहि कफलदानादि तन्पूर्वरंगमिति निम्रिल्य रक्षापूर्वंगेन सहैकसिन्रध्यायेडछ्टमे निरुपितम्। नवमे द्विनीयं कायं निरूप्यते। "नवमे ख्वस्य मिन्नंव प्राम्तस्याभावसंशये। खच्छंदृृत्योसतच्छांत्ये
 भगवद्द्रोहमाचरन्नरक व्रजेत्। इति द्रायितुं भीष्मशरपंजरसंस्थितिः $1 /$ ३ ॥ तस्याव्युद्वारकः कृष्णो निजदत्तधिया स्तुतः। इति सुतिस्तथाव्यस्य ताह्यूपेण वर्ण्यते $18 \%$ संगतिमाह इति भीत इति। जातेडपि प्रजाह्रोहे किमस्मक्छतं न वा अधर्मजनकत्वमस्ति नवेति संदेहात् प्रजाद्रोहस्य भगहेतुव्वमेत एवं सर्वंजस्यैव सर्वसंदेहनिवृत्तिरिति सर्वतर्वज्ञानार्थं सर्वेषां धर्म्माणां वेदितुमिच्छया ततो हस्तिनापुरात् विनशानं कुरुक्षेत्रं प्रागात्, त习्रापि यत्र देवव्रतोऽपतत्। देववद्रतं यस्य भगचतो यथा प्रतिज्ञा

 भगवानपि मुक्तिद्धानार्थमवइयगमनेऽपि युधिष्टिर्रियाथं सहैव गत इल्याह भगवानपीति। विप्रर्श! इति सम्बोधनं भगवतोऽनुवृत्तिर्लोलख्वाते न दोषायेति ज्ञापनार्थ रथेन संधनंजय इति। गरुडध्वजमारह्यार्जुनेन सारथिनाइन्वगच्छदिति लक्ष्यते।
 तमाह। । यथा गुद्धकैः सह् कुवेर कुत्सिते बेरं अक्ष्ति यस्य अनेन बहि:प्रकाशो महान् अंतस्त्वंधतुल्यस्तथाऽयमपि झोकग्रस्त इस्यर्थेः ॥ ॥ \# \# एवं सरेंः सह् गमनमुपपाद्य संभाषणन्यतिरेकेणैव दर्शीनमात्रेणैव नमरकारं कतवन्त इल्याह छद्येति। पतितस्यापि महती कांतिरिति सदृष्टंंतमाह। भूमौ तस्य स्पर्श एवायुकः कि पुनः पातस्तथा भीष्मस्य पराजय एवाशक्यः कि पुनरेवंभावः। याह्द्रोडपि देवो मनुष्याणां नमरकरणीयस्तथा भीष्मोडपि भगवद्विरोधाचरणेऽपि नमर्करणीयः, यथा देवः स्वगदच्युतोऽवि अन्य्रेषां भजनीयः बुध्यादी़ां विद्यमानब्वात् तथा मीषमोऽपगतदेहोडपि ज्ञानपूर्णत्वात् नमसकरणीय इसर्थः।
 मिति सानुगा इति। "आगल नमनं यत्रु लोकाद्रक्तस्तथान चेत्। विपरीतटवमापन्नः कथमेबं अवेद्दिति। सवैंः सह नमरकार-


## श्रीमहोस्वामिपुरषषोत्तमचरणविरनितः सुबेधिनप्रकाशः

 तन्निरूपणे हेतुमाहुः लोक इल्यादि। कार्यं स्फुटीकुर्वन्ति ऐिहिक्स्यादि। कथमेवमत आहुः श्रीयादि । निरूपितेति। अष्टमे निरूपिता। मध्ये इति। नवमादित्रये। तथा च वयासोत्तौ सूतोक्तौ चाहाधिभावो निर्वाहकत्वं चेति समानैव सङ़तिरियर्थः। ऐहिकेलादि । कारिकोक्तमथं ठ्याकुर्वंन्ति एवमिल्यादि । तेनैककार्यन्वं सनतिः फलिष्यति। रक्षापूर्वाँनेनेति। मायावरणेन। नन्वैहिकामुष्मिकयोरेकसम्बन्धाय पाण्डवमुक्किरेव निरूव्या, भीष्ममुक्तिकथनस्य कः प्रसझ इसत आहुः नवम छ्यादि । स्वस्येति। स्वकीयस्य

 भीष्मः। अघं द्रोहरूप भगवद्वराधमुस्सून्य देह जह्याद्दिति हेतोः पुरसकार ईेरित:। तथा च भक्तेन कुतेपि द्रोहे भगवान् तनिवर्तनार्थ स्वयमेव प्रतिबन्धं दूरीकरोतीति ज्ञापयितुं तदुक्तिरिति भावः। प्रासद्धिक प्रयोजनान्तरमाहुः राइ इलादि। राज्ञो युधिष्टिरस्य यो मोहस्तस्याप्यनुपेक्षणीयत्वापदेशतो निवृत्तिरपि वक्तन्या, अन्यथा केछो विद्यमाने 'अन्ते या मतिः सा गति'रितिन्यायाद्राजोपि मुक्तिप्रतिबन्धः स्यात्, अतस्तद़र्थमपि पुरर्कारोक्तिरियर्थः। रोषं सफुटम्। तथापीति। उद्धार्येवेपि। ताघ्मुपेणेति।
 याछश्रा इति। याहहास्ताह्रा इलर्थः। आगल्येल्यादि । आगल्य यन्नमनं तन्तु लोकात् लोकमाश्रिल्य लोकसक्गहार्थमित्यर्थः। लोकसक्मह्र्वरूपमाहुः। भक्तस्तथा नक्यः, न चेत्, यदि भक्को न स्यात्। विपरीतत्वं दोग्घृभावमापन्नः प्रातः कथमेवं नक्यो भवेदिति अयं याहशताद्टाभक्तस्य नम्यंव्ववोधनस्वो लोकसङ्यह् इस्यर्थः 1 ४।।

## श्रीगिरिधरक्रता बालपबोधिनी

राज्ञा पृष्टेन भीऊमेण सर्वधर्मनिरूपणम्। कुषण₹तुतिश्र तन्मुक्तिर्नवमे विनिरुपयते॥ १॥
यथा भगवता सङ्किपतंत तथैव जातमिट्याह-इतीति । इत्येवं पूर्वोक्तम्रकारेण प्रजानां द्रोहात् विनाइजनितात् पापाद्मीतो युधिष्टिः सर्वेषां धर्माणों विवित्सया भीषममुखाद्वेदितुमिच्छया ततो हस्तिनापुरात् सत्र देवव्रतं अद्मचर्यदिलक्षक्षण यस्य स भीष्मः अपतत् तद्विनशानं कुरूक्षेत्रं प्रकर्षेण महतोदोगेन अगादित्यन्वयः॥ १॥ * तद़ा ते प्रसिद्धा भीमादयो 习्रातरोऽपि सर्वे सन्तः श्रेष्ठा अश्वा येषु तैः स्वर्णेन भूषितैः रथैस्तमन्वगच्छन्निल्यन्वयः। तथा ठयासधौम्यादयो विप्रा अपि रथैस्तमन्वगच्छन्निय्यन्वयः ॥२॥ \# \% भगवतोद्युतकर्मतवमननुसन्बेयमिल्याशयेन सम्बोधयति-हे विप्रे इति। सधनझ्जयः अर्जुनेन सहितो भगवानपि रथैस्तमन्वगच्छदित्यन्वयः। स नुपो युधिं्िरस्तैर्र्रात्रादिभिर्र्यरोचत। तत्र हृ्टन्तमाह-कुबेर इवेति, गुह्यकैयैथा कुवेरो विरोचते तथेलर्यः ॥ ३॥ \% \% भूमी निपतितं भीष्म द्धा सानुगाः भूलादिसहिताः सहचक्रिणा कहहणेन सहिताथ पाण्डवास्तं प्रणेमुः। पतितस्सापि कान्त्यतिशयं सूचयन् ह्ष्चन्तमाह-दिवः स्वर्गाच्चुतं पतितममरमिवेलर्थःः॥ ४।

## हिन्दी अन्नवाद

युधिष्टरादिका भीष्मके पास जाना और भगवान् श्रीकष्णकी स्तुति करते हुप भीष्मज़ीका प्राणल्याग करना
सूतजी कहते हैं-इस प्रकार राजा युधिष्विर प्रजाद्रोहसे भयमीत हो गये। फिर सब घर्मोंका ज्ञान प्राप करनेकी इच्छा से उन्होंने कुरकक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ भीธमपितामह हारशागयापर पड़े हुए थे ॥? ॥ \% शौनकादि ॠषियो ! उस समय उन सब भाइयोंने ख्वर्णजटित रथोंपर, जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुतेते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिश्टिरका अनुगमन किया। उनके साथ ठ्यास, धौम्य आदि जाहाग भी थे 11 २॥ \% रौनकनी ! अर्जुनके साथ भगवान श्रीकृषण भी रथपर चढ़कर चले। उन सब भाइयोंके साथ महाराज युधिष्ठिकी ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षोंसे घिरे हुण ख्वयं कुवेर ही जा रहे हों 11 ३ ॥ \% अपने अनुचरों और भगवान् श्रीक्रण्णके साथ वहाँ जाकर पाण्डवोंने देखा कि भीष्मपितामह स्वर्गसे गिरे हुए देवताके समान पृथ्वीपर पड़े हुए हैं । उन लोगोंने उन्हें प्रणाम किगा 11 \& 1

तत्र चह्षयः सर्ने देवर्षयश्र सत्तम। राजर्षयश तत्रासन् द्रष्टु मरतपुछवम् ॥ ५।। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः। बृदृत्रो भरद्वाजः सरिष्यो रेणुकासुतः 11 है।। वसिष्ट इन्द्रप्रमद्तितो गृत्समदोऽसितः। कक्षीवान् गौतमोडत्रिथ कौशिकोडथ सुदरांनः ॥ ७।। अन्ये च मुनयो घह्नन् वह्नराबाद्योऽमलाः। रिष्यैरुपेता आजग्मु: करयवाडिरसाद्यः ॥ ع॥

## भीधरखामिविरचिता भावार्थदीपिका

 $\|\xi-\infty\|$ घ घद्वरातः गुकाः आंगिरसो हृहस्पतिः ॥ ८॥

## श्रीवंदीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशा।

 राजर्षय इति विवेकः / "कर्मज्ञानोभयपरा विप्रा वह्यर्षयः रमृतः। कर्मगौणा ज्ञानपरा विपा देवर्षयः समृताः ।1 तपश्ययां पुरस्कृल यथाशासंत्र प्रजावनम्। ये क्षत्रिया प्रकुर्वंति ते तु राजर्षयः समृतःः" इति संहितोक्के:, पुंसि परमेख्यरे गौर्हष्टि्यस्स स पुंगवः 1 इदं समासांतटचि रुपम्। "पुमाक्जीवे परेशे च बाह्मणे पालकेपि च" इति निरकिः। भरतेषु पुंगवो हरिभक्त इट्यर्थः "दिग्टृष्ट्रदीधितिस्वर्गवज्ववाग्वाणिवारिछु । भूमौ पशौ च गोशब्दो विद्धदिः परिकीर्तितः" इलनेकार्थमख्जरी $11411 \% \%$ भगवान् "ठयासो नारायण: स्वमम" इन्युक्के 11 \& \% कौौिको विश्यामितः 11611 हे ्रहन्निति। त्वमपि त्रिकालज्ञात्वाजानास्येवेति भावः ॥ ८।।

## श्रीमद्वीरराघवनयाख्या

तन्र भरतपुंगवं भरतनंइयश्रेष्ठं दे वर्विप्रभृतय आसन्नागल स्थितनंतः $114 \|$ तानेव कांश्रिदाह पर्वत इति
 मुनयः शिष्येरुपेताः कर्यपादयश्राजग्मुः॥८।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावल्री

तन तदा सर्वे देवर्षंयः नाएदादयः न्हहर्बयो क्यासाद्यः राजर्षयः विश्वामित्रादुय मरतपुंगवं भीब्मं द्रष्टुमायाता आसन्निल्न्वयः 11 \& 11 * तेषां नामान्वाह पर्वत इ्यादिना, रेणुकासुतः शीपरशुयमः ॥ \& ॥ \% कौशिको


## श्रममद्विश्ननाथचक्रवर्तिकता सारार्थद्रिनी

 श्रीमन्धुकदे वक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः ।

 डुकः। आदिना श्रीकपिलाघाः, आंगिरसो बृहस्पतिः, आदिना भीनाएद्रप्रभृतयः $11 \subset \|$

## श्नमदद्दहुाचार्यविरचिता सुबोधिनी ज्याख्या

सवंज्ञा ॠषयो मीष्मो गूढं तर्वं बक्ष्यतीति समाग़ता इसाहद तत्रेति। चह्मर्षयो भृभ्वादयों देवर्षयो नारदाद्यो राजर्षयो


 गणयति निभिः। 'सातिवकाः प्रथमं प्रोक्ता राजसास्तदनंतरम, तामसा दोषनिर्हाराचुल्यास्ते राजभिर्मतः ।' (?) पर्वत इति।
 राजसा वह्हर्षयो वसतुतस्तु नवैव । अथेति मिन्नमकमेण सुदशंनस्याये कथनात् सुदर्शानः अन्ये च राजर्षिभेदाः जाह्नणा अपि तत्वेन निर्दिष्टः। चहारातः डुका। तेषो तमसादिदोषाभावमाह अमल इति। बहिरेव ते तामसाः, अंत्तु निर्गुणाइति तन्मध्ये


## शीमद्योंस्सामिश्रीपुरष्षोत्तमचरणविरचितः स्रुबोधिनीप्रकाशः

तत्रेल्यन्र। सवर्थदर्श नादिति। काले मनःसकः सार्थस्तदर्शनादिल्यर्थ। बाघकषिष्यध्वमिति। बाधकस तद्वर्ममुख्यंबसाध-


## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

सावधानतया श्रोत०्यमिलाशयेन सम्बोधयति-हे सत्तमेति। तः तदा व习 भरतकुले पुछ्नवं श्रष्ठ मीषम द्रष्ठु बन्मर्षयो भृग्वादयः सर्वे देवर्षयश्र नारदादयः राजर्षयो राजानश आसन् समागता इ्यर्थं। 1 औ। \% तानागतानृष्षीनेव दर्शयति
 रसो बहह्पतिः ॥ ८॥

## हिन्दी अनुवाद

शौनकजी ! उसी समय भरतबंक्रियों के गौरवरुप भीष्मपितामहको देखनेके लिये सभी इह्मरि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ आये ॥५॥ \% पर्वत, नारद, धौंम्य, भगवान् ठ्यास, बृहद्यश, भरद्वाज, शिष्योंके साथ परशुरामजी, वशिष्ट, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्, गौतस, अन्रि, विश्वामित्र, सुदशंन तथा और भी हुकदेव आदि खुछदह्द्यय महात्मागण एवं शिष्योंके सहित काग्यप, अद्निरा-पुत्र बहस्पति आदि मुनिगण मी वहाँ पधारे।। ६-८।।

तान् समेतान् महाभागानुपलक्य वरत्तमः। प्जयामास धमजो देराकालविभागवित् ॥९॥ क्ठण्णं च तत्प्रभाजज्ञ आसीनं जगदीव्वरम्। हिद्श पूजयामास माययोपात्तवि्रहम् ॥ 30 ॥ पाण्डुप्रानुपासीनान् प्रश्रयप्रमसह्ञात्य। अय्याचष्टानुरागास्रैंन्वीभूतेन चक्षुपा ॥??॥ अहो कष्महोडन्याग्यं यद्यूयं धर्मनन्द्नाः। जीवितु नार्हथ किषंट्टं विप्रधर्माच्युताश्रया: ॥ ?२॥

## श्रीधर्बामिविरचिता मावर्थद्यापिक।

वसूत्तमो भीष्मः देशकालविभागविदित्युत्थातुमशक्यत्वाचछयान एव मनसा बाचा च पूजयामासेल्यभिपायः॥९॥ हदिशथं संतं पुरतश्रासीनं पूजयामास $\|30\|$ \% उपासीनान् समीप उपविष्टान् प्रश्रयो विनयः प्रेम ₹नेहस्ताम्यां संगतनुपसन्नान् । पठांतरे ताभ्यामेवनतान् अभ्याच्टाभ्यभाषत। अनुरागासैः रनेहाश्रुभिरंधीमूतेत चक्षुषोपलक्षितो दद्रोति वा 11 १॥ \% अभिभाषणमाह अहो छ़त्येकादशभिः। हे धर्मनंदननाः क्हिष्टें यथा भवत्येवं जीविनुतु नार्हथ यूयमिति यदेतददहो कष्टं जुगुप्सितम । अहो अन्याचयं चैततू । यतो यूयं विप्रा धर्मोडच्युतश्वाश्रयो येषां ते॥ १२॥

## श्रीवंशीधरकृतो मावार्थदीपिकापकारः

महाभागान्महानुभावान्। उपलम्य दघ्दा मनसा प्रतिगम्य वा देशकालयोर्विभागमौचित्यं वेत्तीति तथा। प्र्युत्थानाभिवंदनादिपूलायामशक्तल्वान्मानसीं वाचकीमांजलिकी वा पूजां कतवानिल्यथः। आपस्संपद्वमों जानातीति धर्मज़ः। यद्वा "धर्मो धर्मविदुत्तमः" इति सहस्रनामसु धर्मोपि विष्णुवाचकस्तं सर्वदेहेषु स्थितं वा जानातीति धर्मजः। भीष्मस्य वसूत्तमत्वं कथमिति चेत्तत्रें कथानुसंधेया श्रीमन्महाभारतीया-कदाचिन्महाभिषाख्यो राजा तपोयज्ञादिप्रभावेण घहलोको गतस्तंत्र घह्मसेवार्थमागतां स्रीरूपां गंगां हछ्धा कामवशोडभूत् । सापि तं दृ्घा तथाविधैव जाता। तौ ताहहौं हछ्ध्व घहा ववं मनुष्यो नृपो भव। व्वमपि मानुषी भूत्वास्य भार्या भविष्यसीति शाशाप। स च शत्तः प्रतीपं पितृव्वेन संचिल्य तस्थौ। तद्वसरेऽप्टवसवो वसिष्टाश्रमं जग्मुस्तेषु घौर्नोमा च पत्न्या पृष्टो धेनुं हछ्दा कस्येयमिति तत् श्रुत्वा स च तामाह। नंदिनीयं वसिष्ठस्य धेनुरस्या दुग्धपानेनायुतायुः स्थिरयों-

 प्रसादितो मुनिराह । ते च मार्गे गंगां घह्मलोकादागतां तद् वृत्त श्रुत्वा व्वं मानुषी भूत्वाडसमाअ्जनय मातरिति जाताआतान्स्वप्राहें क्षिपासमानिति चोचुः। किश्ब स महाभिषः प्रतीपाद्राजः श्रंतनुनाम्ना जातोऽभूत्। स च पित्रेथ्थमुक्तः। पुत्रः पुराहं गंगातीरें गत्वा

[^21]
 तों भज। सा का त्वमिति न प्रष्टवयेत्युक्त्वा पुत्राय राज्यं दन्ता पतीपो बनं जगार्मातिं। अथ कदुािचछछंतनुर्मूगयां चरन्मंगातटस्थामतीव सुंदरीं कांचिन्नारीं ददर्रा। सा च वं महाभिषं मत्वा सितादिभिर्मोहयामास। स च रांजा तीं ने जानाति गंगेयमिति सा च तमाहु। प्रतीपतनयं ववामहं जानामि मत्कृतं खुभमझुमं वा यदि नो वारयिष्युस तदा त्वां वरिष्यामीति। से च तथेत्याह्ये। सा च काले चुपादूभं द्धार। ततः सा जासमान्रं बालं गंगांभसि चिक्षेप। एवं सत्र चिक्षेप। शांतनुर्विचारयामास। यद्येनं वारयिहये तदा मां त्यक्ष्वा गमिहयतीयम् । अधुना ववष्टमो गर्मो जातस्तं कथं जीवयामीति विचार्योवाचाहं तव दासीस्मि। सप्त सुतांतु व्वया हता एकं वंशारक्षाथे देहि। इंग्रुक्तापि यदा तं तत्रैव क्षेप्तुमियेष तदा स उवाच पाविष्टे! नरकान्न बिभेषि ? मत्पुन्रं दर्त्वा गच्छ वा तिष्ठ यथेच्छम्। सोवाच समयलंघनादहं तु गच्छामि। तव पुन्रं वने पालयिषयेडहं तु गंगा देवकार्याथं मनुष्ययोनिं प्राप्रास्मि। येंभसि क्षिता मया ते वसिष्ठशाता वसव एव। तत्रार्थनया मानुष्षीभावं गतास्मीति। मातरं विना पुत्रजीवनं दुर्घटमत एनं प्राप्तयौवनं तत्रैवागतं त्वां दास्यामि, यत्राहं ₹बया वृता इत्युक्त्वा सा गता। राजा तचिंतया दुःखं लेभे। कदाचिन्मृगयां गतस्तत्र सरित्रदे धनुरादाय की डन्तं तमेव बाहं शांतनुर्नृपः पप्र चछ-कस्यात्मजोसि ? स न किंचिदुवाच। तदा राजा स्वपुत्रोयमिति निस्रिय्य स्थितः। गंगा च त₹मै दर्शानं दत्वोवाच। वसिष्षाश्रमसथेनानेन ₹वदात्मजेन धनुर्वेदो जामदग्नाद्धीतस्तद्धुनेमं गृहीचवा पुरं गच्छेति। ततः स गजाह्वयं गतबा द्वज्ञानाहूय तं यौंवराज्ये स्थापयामासेतीत्थं भीष्मो वसूत्तमो क्ञेयः 11 ऽ।1 \% कृष्णमिति। सदा रवेषां भक्तानां ह्रदि्र्थं हृद्यस्थमपि मायया कृपया उप नेत्रसमीपे आत्त आनीतो विग्रहो येन तम्। यद्वा माययोपात्तो युधिष्टिरेण साक प्रबोधाम्रबोधहेतुको विग्रहो विवादों येन तम्। "विम्रहः कायविस्तारे विभागे ना रणेडसित्रयाम्। विवादे च विरोवे च हलेडपि परिकीर्तितः" इसमिधानात्। तीर्थंसु मायया इवेचछयोपात्तः पितृत्वेन गहीतो वसुदेवदेहो येन तमिल्याह 119011 \% पाठांतरे प्रश्रयम्रेमसन्नतानिति पाठें। चक्षिडो दर्शनार्थतामाश्रिंयाह-ददर्रोति वेति 11 १? 11 \% है धर्मनंद्ना इति बहुत्वं प्रधानापेक्षम्। यद्वा छत्रिणो यांतीतिवत्। अहो यो धर्ममाचरणेन नंद्यति समर्द्वरयति तस्यापि चेत्कष्टं तर्झन्याय्यमेवेति भावः। विप्रादिएवेकोपि सुखजीवनायालं "विप्राणां सेवनं लोके विपद्ध्वान्तसहस्रपात्"। "धर्मो रक्षति कान्तारे यन्र कोडपि न रक्षिता"। "हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्" इत्यादिवाक्येम्यः। किमुत संहिता एतेडत उक्तमहो कष्टमहोडन्यायमित्याःखर्यदद्व्याश्यर्यमिति घ्चोतनाय कष्टन्यायोभयोपादानम् । अन्र पगृद्यसंज्ञाभावस्त्वार्ष एव। वस्तुतस्तु भूभारावतरायावरीर्णानां पांडवानामासुरजननिधनेन बनवासादिष्वपि नि० पसुखित्वान्नास्ति दुःखमिति ज्ञेयम् ॥ ?२॥

## श्रीराधारमणद्सगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

धर्म्मेण नन्दुयन्ति ये ते तथा । 'नन्द्रिविपचादिक्यो ल लुणिन्य्यचः' इति कतंरि ल्यु: ॥ ?२-३? ॥

## श्रीमद्रीराराघवब्याख्या

तान् घह््मर्षिप्रभृतीन्समेतान् समुदितानुपलक्याभिज्ञाय धर्मज़ देशाकालविभागज्ञश्य वसूत्तमो भीธमः यथाहं पूजयामास पूर्वजन्मनि वसुत्वाद्वसूपम इत्युक्तम 11911 \% तथा कहगं च तत्रभावभिज्ञो ह्यभिसंपूजयामास धयानेन हदिस्थं करत्वा मानसैरुपचारैं पूजयामासेलर्थः। कथंभूतमासीनमग्रत उपविष्टं जगदीख्वरं मायया संकल्परुपज्ञानेनोपात्तो विग्रहो यस्य तम् $1190 \| \%$ तत्र उपसीनानुपविष्टाननुवर्तमानान् प्रश्नयेण विनयेन प्रेम्णा च संगतान्पांडुपुत्राननुरागासैरनुरागजैस्र्रविंदुमिरंधीभूतेन चक्षुषा अभ्याचष्ट ददरा उवाच च। चक्षेरुमयार्थकत्वात् अत्र तंत्रेणोभयमपि विवक्षितम् 1128.11 \% \% तत्रोक्तिमाह अहो इति द्वाद्राभिः। हे धर्मनन्दून अहो इदं कष्टं जीचनमन्यायपमिति चछेद् संधिरार्षः ‘आदि’ति प्रकृतिमावत्वातू, यदस्माद्विरा धर्मोडचगुतो भगवांश्राश्रयो येषां तेविप्राद्यनुवर्तिनो यूयं किष्षं कृचछंग य्रथा तथा जीवितुं नाहथथ ॥द२॥

## श्रीमद्विजयंवजतीर्थकता पदरत्नावल्ली

महाभागो वसूत्तमो भीष्मः समेतान्संगतान् नृपादीनुपलक्ष्य द्धा मनसा प्रतिगम्य वा पूजयामास। कथंभूतः देशाकालविभागवित् देशः कुरुक्षेत्र कालः इारतल्पशायनलक्षणः तयोरिभागमौचित्यं वेतीति प्रत्युतथानादिवंद्नादिपूजायामशक्तत्वान्मानसीं वाचिकीं आंजलिकीं वा पूजां कृतचानित्यर्थः । अन्यन्र तद्देशतटकालविभायं जानातीति धर्मज्ञ, आपसंपद्धर्मो जानातीति धर्मज्ञः घर्मशच्दवाचणं भावन्तं जानातीति वा धर्मझः $11 \rho \|$ \% कृष्ं च पूजयामासेतयेकान्वयः। कथंभूतः तस्य कुष्णस प्रभावं सामधयं जानातीति तंप्रभावज्ञः। कथंभूतं तत्रासीनं जगत ईख्वरं मायया ₹वेच्छया पितुत्वेनांगीकृतवसुदेवशारीरं हिद्वि मनसि स्थितं ध्यानलक्षणोपासनया इरीरमध्ये पुंडरीककर्णिकायां द्वीपवद्दीप्यमानं वा 1130.11 प्रभ्रगुणेन प्रेमगुणेन

 नाहथ, विभादिष्बेकोडपि सुखजीवनायालं किमु बहुत्वमियमिभायेणोक्क विष्धर्मांच्युताभ्रया इति। यन् किष्टा जीवथ तलकष्ट-
 भूभारावतारणायावतीर्णानामसुरजननिधनेन बनबासांद्विष्वपि निस्यसुलिख्बाद्विति विशेषधोतनार्थः। धर्मस्य नंदनः धरंम नंद्यतीति वा धर्म एव नंदनो यस्य स तथेति वा धर्मेंण सुखकीडा यस्य स तथेति बा तसमान्नन्दनं सुलनंद़नं यस्य स तथेति वा॥ १२॥

## श्रीमज़ीवगोख्सामिकतः ₹मसन्द्भर्भ:

कुषणमिति। सदा ख्वेषां हृदिन्थं ह्दृयस्यमपि मायया कुपया उप नेत्र्रमीपेडपि आत्त आनीतो विम्महो थेन तम्
 तस्मिस्तस्य स्निण्धतादर्शानया तद्दारारा द्रोणादीनामपि तथाभावण्यंजनगा दूरीकनुं तत्सन्निधावानीतवान् सोऽरं भ्रीभगवानिति

 अपि यद् ्यूयं जीविवुं नाहरथ जीविठं योग्या न भवामेति मन्यध्वे तदहो कष्मम्याय्यं च। तत्रापि विपधर्म्माच्युतानामाभ्रया अपि


## भीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्रता सारार्धदर्शिनी

वसूत्तमो भीष्मः॥९॥ * माययैवेपात्तो गृहीतो विमहो युधिक्रेंण साद्द्ध पघोधापवोधहेतुको विवाद़ो

 वेचन्यायः समभूद्विति भावः। क्किष्टे यथा स्यात्तथा यूयं जीवितुं नाहै, अन्ये तथा जीवन्ति चेत् जीवन्विति भावः॥ श२॥

## थीमन्त्बुक्देवछृतः सिद्धान्त्रद्दीप:

बसुप्त्तमो मुख्यो बस्वर्वस्मिश्रापाद्रीष्मत्वेन स्यितः॥९॥ \% शीकृषणपूजने विशेषमाह कृषणं च हदिस्थं पूजयामास। नुु बहिभ्यरो हहदि कथं स्खितो भवेत्तेन च स कुतो ज्ञातस्त्राह मायया कुपया हृदि उपान्त आविष्छृतो विमहो येन
 प्रेमसंनतान्विनयस्नेहाग्यामवनतान्पांडुप्रान्न अनुरागासेः: र्नेहाभ्रुमिः अन्धीयूतेनेन चध्कुषापलक्षितः अभ्याचश्ट ददर्श अभ्ययाषत


 संधिरार्ष:॥ ३尺॥

## श्रीमद्बल्लभाज्रार्यविरचिता सुबोधितीव्याल्या

अन्रोत्तमाधिकारे धर्मिनिर्णे तदुक्षेषु तरतममावज्ञानार्थंगणना। एवं च्रयः समागताः पांडवा भगवानृपयझ्झेति। तन शषिपु कृमाह तान् समेतानिति । महान् भागो घस्येति धर्म्बानादिसमूहः भागः। बसृत्तमो भीष्मः, भूमों हि बसवो मोच्चन्ते
 पूर्बस्स पथमं पूजनमिल्यादि। विधानविदिति पाठेडपि स एवार्थः।। ९॥\% एवं मुनीन् मनसा बचसा धर्मोपयोगित्बेन

 हैदिस्यमियन्नर्यामिणं तस्य बहिमाने हेढ़ः माययोपाप्तविम्हमिति मायया इक्या सीकृतो विमहो येन प्राकृतणोंनेन्द्रियादिना अहंकारेण च जीवानां देहम्महणं भगवतस्तु सरान्यैव देहनिर्मीणमपि मागत्वादन्यथा भासयति जीवसम्बन्वि्वेन पुत्रत्वादिना


 उपासीनानिति धर्मयुक्तान् पश्रयप्रेमसंगतानिति ज्ञानोपदेशहाहेतुः, विनीतेषु स्त्रिग्वेषु हि ज्ञानमुपदिइयते। भगवदर्शर्शात् कूरभावेऽपगते स्निग्धभावेन वद्तील्याह अनुरागालैरिति । अन्धीभूतेन चक्षुषा सहितः लक्षितो वा सिग्ध इति स्वक्लेरोन सहितं परढुःखं रोदने हेतुः सर्वे हि भगवता ठ्यामोहितः। एतेडपि क्लेशां प्राम्तवन्तो वयमपीति भावः ॥१?॥\% तेषां क्लेश्मनुवद़ति दूयेन अहो कष्टमिति, अहो इयात्रर्ये, तेषां वनवासक्लेखां समृत्वा निरन्वयमेतत् प्राममिल्यहो कष्टं हेलनकचग्रहणादिकं रमृत्वा अहो अन्याय्यमिति पूर्ववत् "बीजस्वभावक्षेत्रणां धर्माधर्मैस्तथा पुमान् । सुखं दुःख्यं च लसते कर्ममार्गेण नान्यथा" तत्र चद्रवद्यि: प्राप्तं दुःख्खं क्लेशाचछारीरम अन्यायान्मानसं तक्कर्मजन्यं न भवति यस्मात् यूयं धर्मनन्द्नाः। यद्चपि युधिष्टिर एव धर्मपुःः, तथापि तन्राधान्येन स्थिता इति सर्वे तन्वेन ठग्रपदिश्रम्ते। अतो बीजदोषाभावात् अतो दु:खं न युज्यते। किंच विप्रधर्माच्युताश्रयाः भवत्सु
 विप्राभितानां सर्वनीतिज्ञानात् नीतिविरोधाभावः। धर्मश्य स्वाश्रितं युद्धे स्थापयति अच्युताश्रयत्वान्च ईूग्बरसम्बन्धी धर्मः ₹फुरति। एकैकाश्रितोडपि न क्लेघां प्राज्नोति किमुत त्रितयाश्रितः त्रयाणामेकभावात् धर्ममार्गे चेयं ठ्यवस्था कालमार्गेण भिन्नतया वक्ष्य्यति भगवन्मार्गेण च॥ १२॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुपुषोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः

कृषणं चेल्यन्न। कथं पूजित्वानिति। सम्बन्धित्वेन वा ज्ञातित्वेन वेश्वरत्वादििना बेल्यर्थः। मायया देहम्रणोक्ती मायावादिवत्कालपनिको देह इति शाछा स्यात्तनिव्नृत्यर्थमाहुः प्राकतेत्यादि। निरूपित इति। सूतेन निरुपितः। उत्तरन्रेति। दशमाध्याये कौरवेन्द्रुरर्सीवाक्येषु, तस्य वास्तवत्वं तु ‘यस्यामतं तस्य मतं' 'अविज्ञातं विजानतi' विज्ञातमविजानतामि’यादिश्रुला ज्ञेयम्


## श्रीगिरिधरकृता बल्पबोधिनी

अन्र त्रयः समागताः पाण्डवाः भगवान् ॠषययेति, तन्र ॠषिपु कृतमाह-तानिति। तानृषीन् समेतान् समागतान् वसूत्तमो भीष्म उपलफ्य छष्दा पूजयामासेत्यन्वयः। तेषां पूउगवे हेतुमाह-महाभागानिति, भगवदुपासकानिल्यर्थः तस्य पूजकटेे हेतुमाह-धर्मज्ञ इति। तथापि तस्यां युद्धभूमौ पूजासामम्रीलाभासम्भवात्कथं पूजनं सम्भचतीर्याइए विदिति। यस्मिन् दे ोरो यस्मिन् काले च यदुचितं कर्तंचयं तद्विभागेन जानातीति तथा। तथाच तत्र तदा ₹तुतिनमक्रारादिनैव सक्करें कृतवान्, नतु चन्द्नाद्यितेति भाचः॥९॥\% \% भगवन्तमपि तथैच पूजग्यमासेयाह्-कृषणं चेति। स्वसम्मुखमासीनं कुषणं च पूजयामासेल्यंन्वयः। ननु कुषणस्य क्षत्रियत्वात् कनिक्ष्वान्च कथं तत्वूजनमिल्याशङ्कथाह-तत्र्रभावज़ इति। कथन्मूतः

 भूतेन चक्षुपोपलक्षितो भीष्मः उपासीनान् ख्वसमीपे उपविष्टान् पाण्डुपुत्रान् अभ्याचष्ट अभ्यभाषतेत्यन्वयः। अनुरागे हितोपदेशे च हेतुमूतंस्तद्गुणान् सूचयंस्तान् विशिनष्टि-पश्रयेति। प्रश्रयो विनयः प्रेमा ₹नेहस्ताभ्यां सङ़तान् उपसन्नानियर्यःः। सनतानिति पाठान्तरम्॥११॥ \% \% तद्भिभाषगमेव दर्शयति-अहो इतरेकादशभिः। 'बीजसवभावक्षेत्राणां धर्माधमैंस्तथा पुमाने। सुखं ढुःखं च लभते कर्ममार्गेण नान्यथा' इति हि शास्खवचनं, तत्र युष्माकं बीजदोषस्तु नाष्टेयेवि सूचयन् सम्बोधयति-हे धर्मे नन्दृना इति। यद्यपि युर्धिष्टिर एव धर्मपुत्रस्तथापि तब्राधान्येन स्यिता इति ते सर्वे त एव यथात्वेन ठ्यपदिइशन्ते। अहों
 यक्षा अवति तथा यूयं जीविनुं नहहंथ। कुत इत्यपेक्षायामाह-यदिति । यस्माते विपा धर्मः अच्युतश्र श्रीकृषणः आभ्रयो येषां तथाभूता यूयमिट्यर्थः। विम्राद्येकैकाश्रितोडपि यदि के हां न प्रमोंति तदा किं पुर्नख्वितयाश्रितानां के शायोग्यतेति वक्तन्यमिति भावः। एतेन ख्वभावदोषोडपि निराकृतः ॥ ?२॥

## हिन्दी अनुवाद

भीष्मपितामह धर्मको और देशा-कालके विभागको-कहाँ किस समय क्या करना चाहिये, इस बातको जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी चषियोंको सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किगा $11911 \%$ वे भगवान् शीकुणका पभाव भी जानते थे । अतः उन्होंने अपनी लीलासे मनुष्यका वेष धारण करके वहाँ जैठै हुए तथा जगदी़र्यरके रुप में हृदयमें विराजमान भगवन् श्रीकषणकी बाहर तथा भीतर दोंनों जगह पूजा की $11 \% \| \%$ पाण्डव बडे विनय और

ओंमेके साथ भीष्मपितामहके पास वैठ गये। उन्हें देखककर भीष्मपितामहकी आँलें प्रेमके आँसुओंसे भर गयीं। उन्होंने उनसे कहा 1133.1 * * 'धर्मपन्रो ! हाय ! हाय ! यंह बड़े कह और अन्यायकी बात है कि तुमलोगोंको जाह्वण, धर्म और भगवान्के आक्रित रहनेपर भी इतने कष्के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदावि योग्य नहीं थे॥ ३₹॥
 सर्त्र कालक्कृं मन्ये भवतां च यद़प्रियम्। सवालो यद्रोे लोको वायोरिव घनानलिः॥?४॥ यत्र धर्मुतो राजा गदापणिर्वृकोदरः। क्णोड़त्री गाण्डिरं चापं सुहुक्छुष्णसंतो विपत् ॥ ?५।। न बस्य कर्धिचिद्राजन् धुमान् वेद विधितिसतम्। यद्विजिज्ञासया युक्ता मुद्यन्ति कवयोजपि हि ॥ १६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

किं च पाण्डो संस्यिते मृते जालाः भ्रजाः पुत्रा यस्याः सा। वधूर्चेति द्विन्यं दर्शितम्। लोकान्यपयानि वदृती।



 जिज्ञासया॥ ३६।

## श्रीवंशीधरक्रुतो भावार्थद्दीविकापकारः

अतिरथे महारथसहम्बेतरि संस्सिते स्वग गतवति सयतोकवती ुुररहिता यथा बहुक्वेश्रती भवति तथा वालभजा

 कषान्म्रावेति भावः ॥३३॥ \% \% ननु तहिं कथमसाकें क्लेइस्तः तत्कारणं प्राचीनार्वांचीनं किमपि पापमपइयन्वक्रमसमर्थ एव लोकोक्तिरीव्यैवाह-सर्वमिति। ननु कालो हि प्रारच्धसुखलुख्यमोगयोरेवाधिकरणमेवेति सहकारित्वादुपचारेणैन

 काल एव कारणमिल्याह-सपाल इति। कचित्सकाल इलयि पाइः। लोक इन्द्रादिसहितश्रत्ऱशगभुवनात्मकः ॥ $28 \| \%$ \% \%
 इति शीकपिलदेवोन्केः। कुण्णे दास्यसस्यवाल्सल्यवतः पाण्डवान्कथं कालोडतिकमेदेलयतोडतिविस्मयान्वितः कारणं विनैव कर्मोप्पत्तिरूपं विभावनांकारं भावयन्नाह-यत्रेति। राजा रंजकः सर्वेषां धर्मुतुत्वात्। यन्र च तल्य राज़ कनिषः
 यः स भीमसेनः। वृकझब्दः उपलक्षणं, येन विराटनगरे निंहोपि युद्दे विद्दीर्ण इलयर्थः। तथा यनेन्द्राबतारः कुलोज़ुनोऽम्री खी कृत्रोणाखिल्याबवियः। तस च करे रिपूपूयोणितनमनकारिगांडीवाएयं धनुयेन शंकरोपि तोषितः सर्वसुपवर्वधिराजोऽ-
 काळमाहात्म्यं वर्णिठुं न शक्यत इूति भावः। "विना कारणमुट्पन्तिः कार्येयेति विभावना। अनध्ययनविद्धांसो निर्ट्रे्यः:
 रुपत्वाश्स कथं तमतिकमेतेलेयाक्षिपति-नच्विति। तर्ह़त्र किं निद्दारयामि। सामान्यतस्ताबदयं सिद्वान्तः सर्वनादिसंमतो
 घ्वाभवादिः कोपि न वेद। अहे को वराक इति भावः। ननु कोपि मा जानातु जिज्ञासा व्ववर्यमेव जायते। तनार्मायु दु:बदानमेव कि चिकीर्षित सुखदानमेव वा उभयदानमेव वा। तत्राधं न, मक्तवाहसल्यगुण्य लोपादनोचिलात्। दितीयमाि न, अद्धृ्वादेव। टृतीयमवि न, सौहार्दलेपापत्ते। वहिं जिज्ञासापि नैव कर्तुमुचितिति विनिर्णयनाह-यद्विजिज्ञासयेति। युक्ता विवेकिनोषि कवयः सर्वशास्त्ञा अपि मोहमेव पान्तुवन्ति सिद्बान्तालाभादिति मावः। अत्र भीष्मस्य महाविज्ञल्याकी

[^22]कबय इति मुद्घन्नीति पदाभ्यों युधिष्टिरादयोपि भगवद्नक्तः प्रारंबं भुंजत इति मतं परास्तम्। हे राजन्निति। यन्र घह्यादीनां मोहसत्र <ाजस्तव का वार्त्तिति भावः। संद़भंस्तु तेषामार्तिद्धारेण स्वस्मिनावेशार्थ तत्सण्डनजनितहृष्षद्वारेण च स्वस्मिन्प्रेमवर्द्बनाथं तथा विधिस्सितमिति गूढोभिप्रायः ॥१६॥

## श्रीमद्दीरराघवत्याख्या

अतिरथे पांडौ संस्यिते प्रेते सति बालःः प्रजाः पुन्रा यस्याः सा वघ्याश्र पृथा कुंती तोकवस्पप्यवती सर्यपि युष्मदर्थे
 कालः यत्कृतं मद़प्रियं तत्राद्ट वायोंश्वामेघपंक्तिरिव यस्य वरो सर्वो लोको वर्तंते स एव कालः $1198 \| \%$ अव्यंतासंभावितमिद्ममवदिति विस्मयते यत्रेति । यन्र धर्मसुतादयः तत्र विपदिति चित्रमिल्यर्थः। आयः कृष्णशाब्दोऽर्ज़नपरः द्वितीयस्तु भगवत्परः तद्विशोषणं सुहुदिति धर्मसुतादी़ां सुह्त् स्रीशब्देन कृष्णा सी हौपदी विवक्षिता। धर्मसुतादी नामन्यतम एव सर्वत्रिपक्षक्षपणक्षमे सति संभूय सर्वेषामवस्थानेडपि विपद्भअवदिति एतदृतिचित्रमिति इदुं सर्वं कालक्छतमेवेति भावः। सुह्हत्
 संति यदुपेक्षये"न्युक्तविधस्य तन्रापि भवतामतीव सुह्दः कुषास्य विपन्निमित्तकर्मोद्वोधकालानुवर्तित्वादेवोपेक्षा संगता, नान्यथे-
 मिल्यन्नह नेति । हे राजन्नस्य कुषास्य विधिस्सितं ज्ञातुं प्रवृत्ताः कवयो घह्मदयोऽपि मुद्यंति।। २६।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्तावल्री

अतिरथे पांडौ संस्घिते स्वरं गतवति सर्यतोकवती पुन्रहिता यथा बहुक्लेशवती भवति तथा बाह्रम्रजा युष्मन्मतुप्रय्यःः पुत्रबती पुत्रपोषणादावतिक्केंां प्रामोति यथा तथेल्यन्वयदृ्टांतो वेत्येकान्वयः।१३॥ \% एवंविधयुष्मदप्रिये भवदारबधकर्मनियामको हरिरेव हेतुरियमिपेपेयाह सर्वमिति भवतां यद्रियें दूःखादि तत्सर्व युष्मत्रारच्धकर्मनियामककालख्यहिरिकृतं मन्ये वायोवेशं गता घनावढिरिक जडाजडलोको यस्य भगवतो वोो वर्तंते स नारायणः सर्वगुणपूर्णत्वालकाल इल्युच्यत हत्येकान्वयः $112811 \%$ अन्यथानुपपत्तितोडप्ययं हेतुः सिध्यतीयाह यन्त्ये । यन्र राजा रंजकः धर्मस्य सुतः
 चेंद्रावताए: छछणोडर्जुनोऽही द्रोणादुपाच्चास्त्रामः तस्य च करे रिपूणां पूयशोणितनमनकारि गांडीवाख्यं धनुः चत्र चैषां सर्व-

 अपरिच्छिन्नत्वाद्यस्य स्वरूपजिज्ञासया युक्ताः कवयोऽपि मुद्घंति अयमित्थंभूत इति निर्देष्टुं न जानंति हे राजंस्तस्यास्य विधि-
 कर्मानुकूल्येन विपषकरत्वं युक्तमित्येकान्वयः ॥ १६॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्भः

यध्यस्माक विपन्ति कालकृताममत्वा स्वकातमेव तु मवा दुण्यं लमसे वहिं कथं मवतों सा जातेलयमिप्रेलाह यन्रेति $1 १ ५ 11$ \% न हीति। अन्र तेषामार्तिद्वारेण स्वसमन्नावेशाथे तत्रंडनजनितहर्षदारेण च स्वस्मिन् प्रेमबर्द्दनाथ तथा विधिटिसतमिति गू ढोडभिश्रायः 11 द 11

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्निक्तिता सारार्थदर्शिनी

ननु कि किष्टे तत्राहि। संस्यिते मृते। बालभजा इति बालम्वन्वदशायामेकाकिन्येव केशान् प्रता। युहमाकं पौढ-
 प्रा चीनार्वाचीनं किमपि पापमपइयन् बक्रमसमर्थ एव लोकोक्तिरीयैवाह सण्वंमिति। ननु कालो हि प्रारन्धसुखदुखरोगयोरेबाधिकरणमेवेति सहकारित्वादुपचारेगैव कालकृं मन्ये इति बूषे प्रारहधपापकृतमिति स्पष्टे कथं न वद्सील्यत आह भवाश्रेति। युविष्टिो हि साक्षाद्र्म्मावतार इति प्रसिद्ध एव। धर्मस्सापि पारधधं पापमसीति चेन्मन्तन्यं वहिं कथं धर्म्मस्य धर्मत्वम्, अतोऽतिप्रबलोडतिदुर्निवारो दुस्तर्कः काल एव कारणमिल्याह सपाल इति 112811 \% न ननु-‘न कहिंचिन्मतपरःः शान्तरुपे


दास्यसरूवतस्सलयवतः पांडवान् कर्ं कालोऽतिकमेत इयतोऽतिविस्मयान्कितः कारणं विनैब कम्मोत्पत्तिरूपं विभावनः
 सम्पत्तावपीयर्थःः ॥ ११॥ \% क तर्घ्यत्र कि निर्वार्रयामि सामान्यतस्तावद्यं सिद्धांतः सकर्ववादिसक्मतो यत् कृष्गस्य चिकीर्षितमन्यथाकत्तु न कोडपि समर्थस्तचिचकीर्षित किमिति अद्यापि कोडपि ने वेत्तीयाह न ह्यस्येति । कहिंचिपि काले कोडपि पुमान् बह्ममवादि: कोडपि न वेद अहं को चराक इति भावः। ननु कोडपि मा जानातु, जिज्ञासा तु अवरयमेव जायते। तत्रास्मासु दुःखदानमेव कि चिकीर्षित सुखदानमेव वा उभयदानमेव वा, तन्राघं न भक्तवात्सल्गयुणस्य लोपानौचित्यात्। द्वितीयमषि न अच्छत्वादेव। तृतीयमाप न तत्सौहार्द्दलोपापत्तः। तर्हि जिज्ञासा नैव कर्त्तुमुचितेति विनिर्णयन्नाह यद्विजजासयेति। युक्ता विवेकिनोडपि कवयः सन्वंशास्त्र्ञा अपि मोहमेव पाॅनुवन्ति सिद्धांतालमादिति भावः। अत्र भीषमस्य महाविज्ञ-


## श्रीमच्हुकद्दे वक्टतः सिद्धान्तञद्रीप:

किंच संस्थिते मृते बालाः प्रजाः पुः्रा यस्याः सा तोकवती सपुत्रा मुहुः क्वेरान्प्रामा $11 ? 311$ कमफफलप्रदानं परमेश्वरम्रवृत्तौ निमित्तमूतेन कालेन कतत मन्ये।1 3811 \% धर्मरेहिकबलास्रैनुप्यदिवयास्तादियोगः किं बहुना
 प्रभावमुक्त्वा तन्रियंतु: परमेख्वरस्य प्रभावमाह न हीति । अस्य श्रीक्ठष्णस्य चिकीर्षितं कर्तुमिष्टम् ।। ३६।।

## श्रीमदहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

एवं स्वभावबीजदोषौ परिह्ट्य क्षेत्रदोषाभावायाह। संस्थिधिः स्वधर्मपरिपालनं सूचितमू। अत एव युषम्मकृते धर्ममार्गेण भवद्रक्षार्थ बहून् केशान् प्रापवती माट्रीपुत्रौ तोकौ। यमलजातावतिबालकौ पद्युलनेव्यशत्ती। अत एव मुहुः तस्मात्सर्वथा
 अकारणकार्योत्पन्यभावात्। किं कारणमित्याकांक्षायामाह। गर्वं कालकृमिति सर्वमाध्यात्रिमकादि अस्मत्कृतं वा सर्ं कालकर्तृकं न तु निमित्तमान्रंबं तत्राह मन्ये इति। ममैंबं प्रतिभाति 'भ्रमाणमंतःकरणप्रवृत्तयः' इति वाक्यातू स्वमनसि निश्वितं वदति काल एव दुःखहेतुजर्योतिःशास्त्रसंवादात् लोककर्मणो निराकरणाच्च ज्ञानिनोऽकेशात् स्वभावात्तर्रापिर्त पापादिहेतुः। ईश्वरस्य च सह वृत्रा भक्तत्वान्नेश्यरकृतं दुःखम्, अतः पारिरोष्यात् कालकृतमेव मन्ये यद्यदिति प्रसिद्धं नैताहरां कर्म भवतां जन्मांतरेऽपीति सूचितम्। प्रक्रतोपयुक्तकालस्यसामर्थ्यमाह सपाल इति। स्वाधारवर्यत्वालोकानां वयसा व्यातत्वात् कालमित्या भोगाच चह्मांडस्थितिरपि कालमिता सपालो लोकः इंद्रादिसहितो लोकः। न केवल्यल्यन्तकालवशाव्वं स्थितिकार्यकारणनारोडपीति हष्टांतमाह वायोरिति। यथा वायोर्वो घनवंक्तिः सर्वमासेषु समागच्हंतो मेघाः वायुनैब अवंति न भवंति
 स च राजा स्वयं पालितो अन्यान् पालयेत्, चृको दशाविधः प्राण उद़रे यस्य स च बलाधिष्ठात्री देवता गदापाणिः ससाधनः। कुष्गोडर्जुनः नाम्ना समानधर्मत्वं प्रातः अस्ती गांडीवधनुषा घह्नास्तादिव्रयोगसमर्थंः चापस्याक्ष्यत्व नाम्ना सूचयति अन्यत्तु नाशायोग्यं भगवiंश्र सुह्टत् हितन्वेषी। एत एव विचार्यमाणे दुःखहेतनो जाताः । तथाहि पांडुना पूर्वमेव पुन्रं पाइर्वे स्थापयित्वा राजत्यागः कृतश्रेत् तदा न दु:खरांका, भीमस्य वा महाबलत्वाभावे न दुःखं भवेत्, अर्जुनस्य वा राधावेधाघ्यकरणे आशायाभावान्न दुःखं भवेत्। अमिना वा साधनानि न द्तानि चेत् इंत्रेण सह कलहाभावात् भगवता साहाय्यं न कृतं स्यात् तदा दीनदयया दुःखदातृभिर्दुःसं न दत्तं स्यात् । तस्मात् सुखसाधनतवेन ये गृहीतः तैख्रेदू दुःखं तदा कालकृतमित्येव निश्यय: $139 \|$ ॠन्ववं सति कालस्य बलिष्हता सूचिता तथा कर्थ मगवन्तं कालोडतिकामेत्ताह न ह्यर्येति। अस्य विधितिसतं कोडपि न व्रेद, यद्यवि कालो भगवदाज्ञाकारित्वात् मगवद्विच्छायां सत्यां न प्रवर्तते, परं भगवदिच्छैव ज्ञातुमशाभ्या भगवान्न सुखदुःखहेतुः तथा सति सर्वत्र सर्वस्य स्यात्। कितु भगवद्विच्छा सा कारैकोन्नेया न कार्यात् पूर्वमवगंतुं राक्या। नन्वेवं सति भगवान् कथं विश्यसनीयः तत्राह। यद्विजिज्ञासयेति भगवान् पांडवेभ्यः किं दुःखं दत्तवान् निर्वेदार्थं वा सुखं दत्तवान् भगवत्परिपालितत्वानेन भक्तिं वा दत्तवान् कौरवाणों वा हितं कृतवान् इति विचारे क्रियमाणे सर्वत्र युक्तिसंभवात् अत एव कवयोडपि मुद्यन्ति अवाङ्यनसगोचरे युक्किर्न वर्त्त इति शब्दार्थः: 11 \& ॥

## श्रममहोस्बमिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाइ:

सं कालकृतियत्र। बहूनामिस्यदि। 'ईअ्वरो वा भवेत् कर्ती पुरुषो वापि भारत। हठो वा विद्यते लोके कर्में वा फलं समृत’मिति राजधर्मेडन्यन्र लोकादीनां कर्टृत्वप्रतिपाद्नाद्वित्यर्थः। निराकरणादिति। धर्मनन्द्नपदेन कर्मणः धर्मांभ्रयपदेन

लोकस्य च निराकरणादिसर्यःः। सहृच्येति। वक्ष्यमाणया सहृृत्च्या। बइगव्वे हेतुः। बसलेलाढ़ि। कालमिलेति। काळमानेनेसरर्थः 11 १8 11

## भ्रीगिरिधरकृता बालम्रोधिनी

क्षेत्रदोषाभाबं सूचयन्नाह-संस्यित इति। पाण्डौ संस्यिते मृते सति पूथा सुहुर्वारं बारं बहून्न् के शान् प्रोपेयन्बयः। प्रथमतस्तन्मरणे एव महान् केगो जात इति सूचयन्नह-अतिरये इति, अनन्तैः सह युद्कर्त्तरि महावीरे इलर्थः। तहि कथं न






 सूचयन्नान्नयं करोति-यत्रेति । यत्र यसिन्त् पाण्डवपक्षे धर्मयुतो युधिमिधो राजा, इति पुण्यसम्पत्तिः पापामावश्न दर्शितः। गदा


 तयैन सरं दुर्धटितमपि सम्पद्ये हति निश्नयः। नतु कृष्णविधित्सितं चेतचहहंस्माभिर्बोत
 स्येति सूचयन् सम्बोधयति-हे राजन्निति। हिद्वदमवधारणे। अन्डुगल्या पद़र्शययति-अर्येति। अस्य श्रीம्णस्य परमेख्वरस्य



## हिन्दी ग्र्नुवाद

अतिर्थी पाएडुकी मुल्यके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगोंके लिये कुन्तीरानीको और
 लोकपालोंके सहित सारा संसार काल भगणन्न के अधीन है। मैं समझता 若 कि तुमलोगांके जीवनमें ये जो अपिय घटनाएँ
 सेत और धनुर्धारी अर्जुन रक्षाका काम कर रहे हों, गाण्डीव धनुप हो और चवयं भ्रीकृण्ण सुह्तन हों-भळा, वहाँ मी विपत्तिकी
 बड़े-चडे़ ज्ञानी भी दसे जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। ?६॥

तसादिदें दैवतन्त्रं उ्यकस्य भरतर्षम। तस्यानुविहितोडनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्र'भो ॥ १७॥ एव वै भगवान साक्षादाषो नारायण: प्रमान । मोहयन्मायया लोके गूढश्रति बृष्णिषु।। ?८।।



## थीधरस्वामिविरचिता मावार्थद्दीपिका





[^23]अस्येति। अनुभाबं पभावम् ॥९९\| \# * त्वमझ्ञानादमेवं मन्यदे। मातुलेयं देवक्वाः सुतम्। प्रियं प्रीतिविषयम्। मित्र मीतिकर्तारम्। सुह्तनमुपककराननपेश्योपकारके च। सौह्वद्वाद्विश्वासात्। अकरोः कृतवानसि। सचिबं मन्न्रिणम्॥२०॥

## भीवंरीधरकृतो भावार्थदीविकापकाशः

तम्मानुक्तदुर्ज्ञयव्वहेतोः। किश्न खभक्ताय तत्रदानादिक दुर्जेयद्ययोजनकमिलपि निज्ञिल हे नार्थेति हे भरतब्वमेति

 संवं तर्वं न वेल्सीय्यत आह-एष हति। मायया मोहयन्निति पृषे हि भीष्मादपि किमहमतितच्चवक्न इल्यादिवाचा बंचयन्वस्थ्यति।

 परमव्योमाधिपतिः सोण्ययमेवेति। स्वामी बु-अनुविधेयोडनवर्त्तनीयः। तःादिपुंस्वं चेलाह् ॥३८॥ \% क तदादि-













 मिलनेने पूर्वेंणैवान्वयः।

## भीमहीरराघवन्याख्या


 कुषणो विवक्षितः। तस्य द्वैवस्पानुविहितः वस्येति कर्तरि पष्ही, तेन वर्वितस्वं हे प्रभो नाथ अनाथाः पजाः पाहि पाहय ॥ रुष।







## श्रीमह्विजयध्वजतीर्थछता पदर्नावरी





मींख्यरं परेक्ष्तयाऽभिधायेदाजीमपरोक्षतया हस्तमाहेण निर्दि़शय्भिव निर्दिशति एष वा इति। यः साक्षादाद्यो नारायणो भगवन्स एप पुमांलोकमज्ञजनं यथार्थज्ञानाच्छादिक्या मायया मनुष्य इति मोहयन् गूढोडविक्षातो वृषिणधु चरति वै यस्मात्तस्मादयमेव कालाख्य इूत्येकान्वयः॥ ३८॥ * तर्हिं क एनं यथाबद्देदेति तत्राह अस्येति। हे नृप सदाशिवो भगवानस्य हरेग्गुद्यतममनुभावं वेद् तथा देवर्षिर्नारद़ः साक्षात्कपिलो भगवानपि जानातीत्येकान्वयः॥ १९। \% \% वं यं कृषणं मातुलस्य वसुद्वेवस्यपत्यं प्रियं बंधुं मिन्रं संकटेपु, मित्वा ज्ञात्वा रक्षितारं सुह्त्तमम् अतिशयेन सुह्हदं मन्गसे यं च वं सौहार्दात् सचिबं मंत्रिणं दूतं संदेशेहरं सारथि यंतारमकरोस्स्याई्येति पूर्वेण संबंधः 11 २०।।

## श्रीमर्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रर्मः


 * \% अस्यानुभावाज्ञानसद्राववतामवि भवतां सक्बन्धविशोषमयसरर्वाच्छादुकमधधुर्य्यक्जानात्मकप्रेमविशोपेण चशीकारित्वं तु तैरपि दुर्लंभमिल्याह यमिति त्रयेण। सौहद्वाचाह्दराप्रेग्ण एव हेतोः यं मातुलेयं मन्यसे अथ सारथि सारथिमपीत्यर्थः स एव साक्षादूगवानियादि पूर्वेणान्वयः। टीकायां मातुल्या इसादिक सीम्यो ढक्रिसद्वघर्थमिस्थं न्यास्यातम्। मानुलस्यापत्यं मातुलायनिरित्येव स्यात् वृद्वाद्पत्ये फिज एव सम्भवात् ॥ २०।।

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदशिनी

इदं सुखदुःखादिकं दैवतन्त्रम् ईशश्यराधीनमेन ठ्यवस्य निश्वित्य किंतु तद्विधिस्सितस्य दुर्ज्ञयताक्ते: स्वमक्ताय तत्पद्वानादिक दुर्ज्रेयप्रयोजनकमिल्यपि निश्रिस्य तस्य कृषग्स्य अनुविहितोडनुगतः हि गतो अनाथाः प्रजाः पाहि॥ १७॥
 कथं सबर्ं तर्त्वं न वेत्सीय्यत आह एष इति। मायया मोहगन्भिति पृष्बे हि भीष्मादपि किमहमतितर्त्वज्ञ इलादिवाचा वश्चयन्
 अस्यानुभावं भावबोधकं चेष्टविशोषं शिबो वेद, न तु विधिस्सितं स्वरूपं प्रभावं वेल्यर्थः। तथाहि रसशास्तज्ञः प्रथममनुभावं

 तेन च अस्य सर्वेश्धरस्य सर्वर्वनियन्तुः महास्वतन्च्स्यापि वरीकारकः कोडपि पदार्थविशोषस्तन तन्र वर्त्तमानोऽस्यापि चित्तमभीक्षणं विद्युतीकुर्वन्नधग्यासते इस्यनुमिमीते च। स च नानाविशेषवान् सविषयाभ्रययोश्रेतोविद्रानकः पस्पर वशीकारकश्र प्रेमाभिधान एव परमपुरुषार्थचूडामणि: भक्तिरेते हानुरागादिशबद्दैरुच्यमानो भवति। किंच तत्तजनकेनेष्टेन प्रतिसमयद्ट्रेन अस्य वशीकाराधिक्यमेव द्धा तेन च प्रेमाधिक्यमनुमाय सिद्दूसाधकमत्केषु एतत्क्तृं कमेव कष्टपदानं भक्तिवृद्धघर्थमेवेति सिद्धांतं निस्विनोति च शिव एव नारद एव कपिलदेव एवेति। अत एव द्रौपद्यादिषु कष्राधिक्यात् प्रेमाधिक्यक्य हछ्टम्। तथा-'यस्याहमनुग्र्बामि हेरिष्ये तदूनं रानैः। ततोडधनं ल्यजंत्यस्य स्वजना दुःखद्युःखितमि’्यादिश्रीमुखवाक्येन च भक्तकष्टस्य हितैषिणा भगवतैव दीयमानत्वात् न कर्म्मारब्धत्वम्। किं चैतदुपि न सार्वर्वत्रिक कचित् कचिद्कष्ट्रापि स्वभक्तभक्ति वर्द्धुयतीति विधिस्सितन्तु न कोऽपि वेदेस्युक्तम्। अनुभावन्तु शिवनारदादिरेव वेद। अन्ये पुनमंदा दाएमबन्धनादिकमप्यनुकरणत्वेन व्याचक्षाणा अनुभावमपि न विदुरिति $\| 9 \%$ * अनुभावमेव दर्शार्रति यमिति। सर्वेश्यर्स्यापि युष्मत्सचिवत्वदौौयाक्कि प्रेमवशयत्वानुभाव इस्यर्थः। अन्र यमिल्यस्य अस्यानुभावमिल्यनेन पूर्रेंणैवान्वयः ॥ २०।।

## श्रीमच्छुकदेवक्ठतः सिद्धान्तपद्रीप:

यस्माल्कीदरां कमफलं कस्मिन्काले कृषणो दास्यतीति ज्ञानाभावाद्वेतोरिद् सवं देवतुंत्रं कृषायत्तं वयवस्य निम्रिय तस्य कृतस्यानुविहितोऽनुवर्ती सन् हे नाथ प्रजाः पाहि पालय ॥ १७॥ \% आघो नारायणः सर्वे षामवताराणां मूलभूतस्य नारायणस्यापि मूल्नभूतः विश्वहेतुः साक्षाद्रगवानेव श्रीकृषण एव मायया संकल्परूपेण वयुनेन॥ १८-१९॥ \% अकरोः कुतवान्॥ २०॥

## श्रीमद्धल्लभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

तहिं अतः पर कः प्रतीकार इसत्यत्र आह्मादिति। यस्मात् सर्वं कालाधीनं स च कालो भगवान्। तदेव च प्र्वशब्दवाच्यं कालातिकमश्र प्रकारांतरेण संभावनीयः। तस्मादेतदद्नुविहित एतदा़्ञाकारी सन् अनाथाः प्रजाः पाहिं।

आज्ञाकरणेन स्वधर्मेण च भगजान् परितुषयतीति मर्यादा। यद्यपि विशोषतः प्रमेयबलविचारेण भगवान् केन तुष्यतीति न ज्ञायते, तथापि प्रमाणवद्विचारेणैव तदुक्तमू। पूर्ं दुर्योधनाद्यो नाथाः स्खिताः। इद़ानीमनाथाः पजा अथवा त्वयि नाथेऽपि नाथत्वाभिमानाभावात् द्येा केवलं ताः प्रजाः पालनीयाः समर्थत्वात् $1 \% \% 1 \%$ \% ननु तस्यानुविहित इति पूर्वपरामर्शात् पूर्वं कालस्य निरुपितबात् देवतंत्रमित्यनेन ततोऽपि पूरं कुषणस निरूपितत्वात् कस्यानुविहितो अवेदिति संदेहे कालस्य सर्वाधीनत्वकथनात्तद्धीनत्वमनूय्य प्रजापालनं विधीयत इस्यायाति न स्वस्थेति वाक्ये च पूर्व कृणनिरुपणात् कालार्धीनतवे निरुपिते तनिवारणाथं तद्विधिटिसतसंदेहो निरूपितः। तन्र कि कृषणः कालाधीनो न मवतीति निरुध्यते कालकारणत्वं वा निवार्यते कालकृषणयोर्वा सहमावेन दुःखकारणत्वं निरूप्यते त्रिषवपि पक्षेषु काल्यत् कुष्णस्य मैद्र समायाति। ततश्रा कालपक्ष: पूर्वापरविरुद्ध इल्यारांका। तन्निराकारणार्थ काल एव कृणः स च भगवानिति कृष्णस्य भगवत्वं निरुपयति एष वै भगवानिति। एष कालरूपः कृषणः वै निश्वयेन उपचाराभावेन ज्ञानद्वारा आवेन च साक्षाद्धगवान्। ननु किमस्य कृषणस्य कालरूपस्य भगवत्ते तत्राह आयो नारायणः पुमानिति। य आद्यः पुरुषोत्तमः स एव नारायणः नह्माण्डविग्रहः स पुमान् स्वराद । अनेन कालस्य कृष्णत्वं तस्य भगवन्वं भगवतः पुरुषोत्तमत्वं पुरुषोत्तमस्य नारायणत्वं नारायणस्य स्वरादपुरुषत्वमिति स्वरारीरे भारप्रतिभाने तन्निवारणार्थं समागतः यदुषु प्रविष्टो वर्त्तंते। यथाडऽत्माने काडपि न जानाति तथा मायया नरचेष्टाभिर्लोकं ठग्रामोहयन् सर्वथा भगवन्वं संगोष्य सर्वान् भक्षयितुं चरतीयर्थः ॥ १८।। \% ननु कथमयमेवं कथं वा कोऽपि न जानातील्यत आह अस्यानुभावमिति द्वाम्याम्। अयमेव च तस्यैवंचिधस्य एवमनुमावः सर्वमारणः सर्वंगोप्यः, तं शिव एव जानाति यः तं स्मरन् भक्ष्नयनि शिवः कल्याणरूपो भबति। तथाच देवक्ञषिर्गारद्: सर्वत्र प्रविइय सर्वान् मारयन् सर्वहितत्वेन प्रतिभाति तथा साक्षात् भगवान् कपिलः प्रकृतेरेव कारणत्वं निरूप्य पुरुषकारणत्वं निवार्य सर्व हेतुः सन् सर्वहेतुत्वं निवारयति। अतः सात्विकेषु राजसेषु नामसेषु गुणातीतत्वेनोक्ताख्या एव जानंति॥ १९॥ अन्ये तु बहुधा श्रुत्वाSपि न जानंति यथा भगवान् इत्याह। यं मन्यस इति। वसुदेवगृहे अचतारात् मातुलपुन्रं मन्यसे किंच प्रियं प्रीतिविषयं मन्यसे सम्बन्चेनारमीयत्वेन मिन्रम् उपकारित्वेन गुहां निरंतरोपकारित्वेत द्रौपद्यादिदानात् सुह्तमं च सुह्हत् सझावयुक्तः कदाप्यकपः परोक्षे प्रत्यक्षे च साक्षारपरंपरया च तद्वितमेव विचारयति न केवलं ज्ञानमान्ं, कित्वयुक्तानि बहून्येव कृतवान् । तद़ाह अकरोः सचिवं सचिवो मंत्री दूतो हीनतया कार्यसाधकः ठयवहारे समस्यापि हीनर्वकरणं सौहार्द्रात् अत एव सारथिं कृतनान् रथस्य रक्षेकः सारथिर्नियतः केवलसारथयठयाघृच्यर्थः॥ २०॥

## श्रीमद्गोस्वामेश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

तस्मादित्रित्र। द्वतन्त्रमित्यनेन कालस्य निरुपितत्वादिति सम्बन्धः। सर्वर्धीनकथनादिति। अत्र बहुत्रीहिर्बोध्यः ।| ?७ ॥|

## श्रीगिरिधरकृता वालग्रबोधिनी

ताह मयेदानीं किं कर्तन नमित्यपेक्षायां भगवदाजैव पालनीयेतयाह-त₹मादिति । श्रेष्टस्य भगवदनुर्तित्वं भवति भवतोऽपि कुलश्रेष्टत्वात्तदेव युक्तमिति सूचयन् सम्बोधगति-हे भरतर्षभेति। तस्मांत भगवदिच्छायाः सवंतः सुखदुःखादिकं सर्वं द्वैवतन्त्र परमेश्वराधीनं ठयवस्य विनिश्वित्य तसयेश्वरस्यानुविहितः तद्जाज्ञानुवर्ती सन अनाथाः वद्वयतिरिकरक्षकर हिताः प्रजाः पाहीट्यन्वयः। कुलपर म्परागत天वामित्वेनापि तत्पालनं तवोचितमेवेत्याइयेन सम्बोधयति-हे नाथेति । भगवत्कृपया तत्पालनसामभयं तु तवार्त्येवेल्याइायेन सम्बोधनान्तर हे प्रभो इति $\|? 0\|$ \% ननु परमेयारवं तु नारायणस्यैव शास्तिद्ध सर्वं कारणत्वात्, तत्कृष्णस्य कथं परमेश्वरत्वमनुविधेयत्वं वेश्याशाहुण स तु श्रीकृषण एवेत्याह-एष इति त्रिभिः। आघः सर्वकारणभूतः पुमान् पुरुषोत्तमः नारायणः 'आपो नारा इति प्रोका आपो वै नरसूनवः । अयनं तर्य ताः पूर्व तेन नारायणः समृतः' इति रमृत्युक्तजलहायी भगवान् ऐेर्यदिविद्धुणपूर्ण साक्षादेव श्रीकृषण एवेल्यन्बः। वा इ्यवधारणे। साक्षादित्येनेनांइात्वं निराक्टम्। तर्हि कथं न परमेख्वसया प्रतीयते इत्यपेक्षायामाह-मोहयनिति। स्वमायया लोक जनं मोहयन् गूढ आच्छादितपर मैरवर्यो चृषिणषु याद्वेषु चरति विहरतीत्यन्वयः 11 ३८ \& अं भगवानित्यत्र किं प्रमाणमित्यपेक्षायां महतामनुभावमेवेत्याशायेनाह-
 कपिले्र वेद्, नान्बः, यतो वेदेष्वपि गुह्यतममिति। तरि हिवाद्यः कथं जानन्तीलपेक्षायामाह-साक्षाद्रगवानिति त्रगाणां विशोषणं भगवद्वतारत्वाद्ति्यर्थः 11 १९11 \% त्वं त्वज्ञानात् यं मातुलेगं वसुदेवपुत्रं प्रियं प्रीतिविषयं मित्रभीतिकर्तारं सुह्त्तममुपकारानपेक्षोपकाइकं च मन्यसे सौह्हदात् विश्वासात् सचिवं मन्न्रिणं दूतं सारथिं वा अकरोः क्चतवानसि । अथशब्दूर्यकारार्थकः ॥ २०।।

## हिन्द्री अन्तावाद

युधिष्टिए ! संसारकी ये सब घटनाएँ ईंश्वेच्छाके अधीन हैं। उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजाका पालन करो; क्योंकि अब तुग्हीं इसके स्वामी और इसे पालन करनेमें समर्थ हो । श०।। \% ये श्रीकृषण साक्षात् भगवान् हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं । अपनी मायासे लोगोंको मोहित करते हुए ये चडुचंशियोंमें छिपकर लीला कर रहे हैं। १ॅ॥ \% इनका प्रभाव अत्यन्त गूढ़ एवं रहसच्मय है। युधिष्टिए ! उसे भगवान् शाङ्रx, देवर्षि नारद् और और खयं भगवान् कपिल ही जानते हैं।। १९॥\% \% जिन्हे तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मन्त्री, दूत और सारथितक बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे रवयं परमात्मा हैं।। २०।

## सर्वात्मनः समद्रोो घ्यद्वयक्यानहड्क्कते। तक्कृतं मतिचैषम्यं निरवघ्यक्य न कचित्॥ २?।। तथाप्येकान्तमक्तणु पइय भूqंनुकम्पितम्। यन्मेऽसूंस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥ २२॥ भक्त्य।Sऽवेर्र्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन्। त्यजन् कलेचरं योगी मुच्यते का मकर्मभिः।। २३।। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिद्ं हिनोक्यहम्। <br> प्रसनहासारुणलोचनोद्धरन्मुखाम्बुजो ध्यानपथशतुर्भुजः ॥ २४ ॥ <br> श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

नन्व्वीय्वरशेंक्कथं नीचे सारथ्याद़ौ प्रवृत्तस्तत्राह सर्चेति। त天कृतं नीचोचकर्मकृतं मम योग्यमयोग्यमिति मतेवैधम्यं कचिद्पि नास्ति। कुतः निरवद्यस्य रागाद्रिश्न्यस्य। त्क्कुतोऽनहंकृतेः। तच कुतोऽद्वयस्य। तद्वि कुतः समह्हरःः। तन्रापि हेतुः सर्वस्सात्मनः। ययेष्ट वा हेतुदेतुमदावः ॥२?॥ \% तथापि समत्वेडपि। हे भूप। अनुकन्पितमनुकंपाम्
 दिति विलम्बं घोतयति। अहं हिनोमि ल्यजामीति स्वातन्ड्यम्। इद्मिल्यनात्मत्वेन ज्ञातम्। प्रसन्भहासेनारुणलोचनाभ्यां चोललसद्रुचिरं मुखाम्बुजं चस्य। ध्यानस्य पन्था विषयः। योऽन्यैस्चिन्यतेते केवलं सोऽग्रतः स्थितः सन्मां प्रतीक्षतामिल्यर्थः॥ २४॥

## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाराः।

अन्राक्षिपति-नन्विति। तद्रागाद्यिशून्यत्वं तचानहंकृतित्वं च तदूपि अद्वयत्वमपि। तन्रापि समहृक्व्वेपि। संभवत्वायथेष्टं वेलाह्ट। अヲ विश्यनाथः-ननु परमेश्वस्य भक्तिवशीकतन्वे दूलसारध्यादिरपकर्ष एव तस्मिश्र सति कथं प्रेमा पेरमेश्वरस्य सुखप्रद इयत आह-सर्वात्मन इति। निरवच्चस्य निर्दोषप्रेमवतोऽस्य कृष्णस्य तक्कृतं दूलादिकृतं मतिवैषक्यं न। अन्र हेतुः। सार्वकालिक सतः सिद्ध महैग्र्रमेवेल्याह-सर्वस्यात्मन इति। अर्जुनस्याप्यात्मा स एवेति स्वयमेव सारर्थी ररी चेल्यत एव समद्धशः समं तुल्यमात्मानमेव सर्वत्र परयतः सर्वात्मत्वादे बाद्वयस्य द्वितीयाभावादेवानहंकतेर्गर्वरहितस्य। कि च महैख्यर्यहीनोप्यन्यः प्रेमी प्रेमत एव हेतोरात्मनो नीचकर्मोत्थमपकर्ष क्लेराश्श दुःख्वव्वेन न मन्यते। अस्य तु महैग्वर्यादेवानन्द्यमान्रस्य कुतः प्रेमवतो दुःखं तसमाघुष्माकमेवोटकर्षो यत एताहघोपि परमेश्रोो भवतों दुल्यादिकं करोतीलहों वशीकारकव्वं प्रेन्ण इति भावः ॥ २? ॥
 बीभत्सितं मन्समीपस्थाने प्रस्थापित इलययमप्येकोऽनुभावोनुभूयतामिति भावः। है भूपेति। अहो भूपे त्वयि त्वस्यानुकम्पोचितैव। यतो मयि भूपत्वाभावेपि समह्तवादेवे सा कोति भावः॥ २२॥ \% योगी समाहितन्तःकरणः कामकर्मभिः कामनया कौतः संसारबन्बहेतुमूतैः कर्मभिः 1 २३॥ ॥ इलर्थ इति। प्रसन्नहासेयादिना तद्रांनबहुकालतार्थमेव शरीरलागे विलम्बः कृत इति लम्यते। तच शरीरान्तरामौं मे कदा दर्शरने स्यदित्युत्कंठाविष्ट्वादिति गम्यत इति भावः। यद्वा प्रतीक्षतां
 ममच्वाद्वचानस्य पंथा विषयमूतो यः सर्वकालमेव भवेत् प्रसन्नहासेत्यादिख्पोडसिम्नंतकाले साक्षानयनगोचर एव विष्षित्विति भावः । चतुर्भुज इति। भीष्मोपास्यमन्धष्यानस्य तथाव्वमवगक्यते।। २४-२४॥।

[^24]
## थीमडीरगाघवन्याल्या





 सर्वस्य तव्भीतिविषयव्वमवगवं हरीरें हात्मनः भीतिविषयं यघ्यपि सबं चिद्धिचदात्मकं जगच्छरीरमूतं म्रियं कपाविषयं च, तथापि

 एकांतमकेष्बनन्यपयोजनेष्वनुकंपितम् अनुकंपास्य संजावेयनुकंपितः तारकादिव्वादितच् अनुकंपायुक्तं पर्यावेहि, तः लिंगमाह
 यस्मिन भस्त्या मनो निवेशय वाचा यस्य भगवतो नाममाबमेव कीर्त्तयन् करेचरं लजन्योगी कामकर्ममिः काम्यंत इति कामाः शब्दावदिविषयास्तेषां निमित्तमूतःः कर्मभिः पुणवपापात्मकेः कर्मभिश्रेति वा मुच्यते संस्रतिबंधान्मुच्यते इसर्थं। । यच्छहब्द्य स कृष्ण


 श्रीकृषणः देवानामपि देवो ध्यानपथः ध्यानविपयमूतः सन् प्रतीक्ष्तां चक्षुपथल्वं प्राप एवं ध्यानपथोडपि भवत्विर्यभिप्रायेण ध्यानपथ इल्युक्तम, घद्वा द्विभुजन्वेन ध्यानपथो भवव्विय्यमिभायेण वदुकिः तत्र्यानां द्विभुजव्वेन चक्षुपथोडपि खस्य चनुर्भुजत्वेन


## श्रीमहिजयध्नजतीर्थछता पदरत्नावली

 सर्वात्मनो वा समहह्शः यथा वस्तु तथा सर्वपद्रार्थान् जानतः अद्ययस्य समाधिकरहितस्य अनहंकृतः प्राकृवैक्छतशरीररहितत्वा-
 कचिदृपि नास्ति अनेकविधानां जीवानां हि तदिल्येकान्वयः॥ २?॥\% तथाण्यस्खाहो सर्वोत्तमोऽहमनेन सारथित्वादिकु विहित इति विषमा बुद्धिर्गिसीयाह्य सर्वांमन इति । सर्वंतर्यामिणः पिता माता सुहत एवंविधविषममतिष्वस्माख्य संसर्गकारण
 एकांतमकेषु अव्यभिचीणेभक्तिमस्ड युष्मायु अन्येयुपु मयि चानुकंपितम अनुकम्पi कपों परय। कुत इति तत्राह यदिति। प्राणस्यागकाले प्रायः स्वेन पृषः पुत्रादयोडवि पूवंमेव विमुखा गच्छन्यहो। असून्त्र प्राणांस्यजतो मे मम स्वामी शीकृषणः साक्षाद्रानेंत



 समयपयंतं भगबतोऽबस्यानं प्रार्थयते स इति। अहं यावदिदें पंचभूतरचितं कहेनरं हिनोमि ल्यजामि ताबदुत्तराघणपयंतं स देवो भगवान्वतीक्षतों मयि कुपया अनुम्रहं कुर्यादिति प्रार्थय इलन्वयः। करंभूतः प्रसनहासैअ्रारणे लोचने नेने पसनहासारण
 यस्य स यथा दद्मेव ध्यानविषयं बदुः परतः स्थितस्य द्विभुजत्वादयमेव स इति परोक्षत्तया निर्देशः ॥ २४॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृः ऋमसन्द्र्भः






यदपि ताहरास्य तन्न सम्भवति तथापि हे भूप एकांतमक्रेषु युष्मासु अनुकंपां पइय，येषां भक्तिविरोषेण परवशः सन्नसावपि तथा तथा 55 हमानं बाढमेवाभिमन्यते इ्यर्थः। यः खल्ड शारीरस्यापि सम्बन्धे हेतुः सोऽमिमान एव हि सम्बन्धहेतुर्मुख्यः न शरीरम्। सति ख्वाविर्भावादिना रारीरसम्बन्धेडपि तस्य मातुलेयत्वादिक सुतरामेव सिद्धघतीति तात्पर्यम्। तत्र हेतुः यन्मे 5 सूनिति। यद्न गस्मात् गुष्मत्संबंधादेव हेतोः। तदेवं परमोपादेयत्वज्ञानादेव तत्संबंधार्मक एव श्रीभगवानुत्कांतावपि मुहुरेव निजालंबनी－ करिब्यते－विजयसखे रतिरसतु मेडनवद्येति पार्थसखे रतिर्ममास्तित्वति विजयरथकुटुम्ब इस्यारम्य भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोरिति च॥ २२॥ भात्तयेति युग्मकम्। योगी समाहितान्तःकरणः सन् यस्मिन् भक्त्या मन आवेरय वा वाचा नाममात्रं कीर्तियन् वा कलेवरं स्यजन्मुच्यते॥२३॥ \％प्रसन्नहासेयादिना तद्दरंनबहुकालतर्थमेव रारीर्यागे विलम्बः छत इति लम्यते। ततध्व रारीरांतरप्रापौ सत्यां कदा वा दर्शानं स्याद्वित्युत्कण्डाविष्टत्वादिति गक्यते। चावन्न मे नवद्रा दशामी कुतोडपी－ यादिक हि श्रीलीलाझुकस्यापि प्रार्थन श्रूयते $1128 ।$

## श्रमद्विभ्वनाथचकवर्तिक्टता सारार्थद्रिनी

ननु परमेख्वर्य भक्तिवशीकृत₹वे दौौ्यसारध्यादिएपकर्ष एव，तसिमिश्र सति कथं प्रेमा परमेश्वरस्य सुखप्रद् इत्यत भाह सठर्वर्मन इति। निरव्चस्य निर्दोषपप्रेमवतोडस्य कृष्णस्य तत्कृतं दौस्यादिकृतं मतिवैषक्यं न। अन्र हेतुः साठव्वकालिक सतः सिद्ध महैं प्वगर्यमेवेत्याह सवर्वात्मन इति। अन्ज्जुनस्याप्यात्मा स एवेति स्वयमेव सासथी रथी चेति। अत एव समह्राः समं तुल्यमात्मानमेव सर्वंत्र पइयतः। सर्वात्मत्वादे वाद्वयस्य। द्वितीयाभावादेव अनहंकृतेर्गर्वशून्यस्य। किंच महैग्वर्यहीनोडल्यन्यः प्रेमी प्रमत एव हेतोरार्मनो नीचकर्मोतथमपकर्ष क्लेरां च दुः्वत्वेन न मन्यते। अस्य तु महैग्यर्यादेरानन्द्दमा习स्य कुतः प्रमतो दुःख्यम् ？ तस्माद् युเमाकमेवोकर्षो यत एताहरोडपि परमेश्यरो भवतां दूस्यादिक करोतीयाहो वशीकारकत्वं प्रेम्ण इति भावः।। २？।। \％अथापीति। यद्यपि युष्मत्तुल्यो न भवितुं शाक्नोमीति भावः। अनुकम्पितम् अस्य मग्यनुकम्पां पइय，ययाडयमानन्द्मय－ साक्षाद्नह्दस्वरूपोडव्येताह्दां बीभत्सितं मत्समीपस्थानं प्रस्थापित इत्ययमत्येकोऽनुभावोऽनुभूयतामिति भावः। युष्माकं व्वयमेवा－ नुकम्पय इति भावः॥ २マーマ३॥ \％प्रतीक्षतां क्षणमत्रैव तिष्ठतु，यावदहं किंचिद्विलम्बय चक्षुर्यामेव सौन्दुर्ग्रामृतम् पिघन् स्वस्य मनोडनुलापं प्रकारायन् स्तौमीति भावः। मम उपास्यस्वाद्वयनस्य पन्था विषयीभूतो यः सर्वकालमेव भबेत् स प्रसन्नहासेत्यादिरुपोऽस्मिन्नन्तकाले साक्षान्नयनगोचर एव विष्टतिवति भावः। चतुर्भुज इति भीष्मस्योपास्यमन्न्र्यानस्य तथात्व－ मवगमयति ॥ २४॥

## श्रीमच्छुक्दे वकृतः सिद्धान्तप्रीपः

सर्वातमनः चिद्विच्छक्किमतः अत एवाद्वयस्यैकस्य ताह्हापदांतराभावात् अत एव समहराः पर कीयपदुर्थाभावाद्विघम－
 एकांभक्केषु अनुकंपितं जातानुकंपं परयालोचय，यद्यसादसून् ्यजतो मे मम कषणो दर्शानं चकपथमागतः प्रातः ।। २२।। \％ अधुना स्ववांछितं पार्थयते मक्लयेति द्वाम्याम्। यस्मिन्मनः समावेइय योगी कामकर्ममिः संसारप्रदे：कर्ममिर्मुच्यते ।R२।। प्रसन्नेन हासेन अरुणलोचनाम्यां चोल्लसन्मुखांबुजं यस्य सः ध्यानस्य पंथा आश्रः अन्यैस्तित्यते केवलं स चतुर्भुजः पुरः स्थितः सन् याव्कलेवर्व हिनोमि ल्यजामि तावन्मां प्रतीक्ष्ताम् ॥ २४－२५॥

## धीमदृधभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या।

नन्वन्ये मगवंतं मा जानंतु，भगवान् खात्मानं जा़नन् करं हीने कर्मणि प्रवर्त्तते तत्राह सर्वर्मन इति। सर्वस्मिनात्मा यस्य，अनेन स्वार्थमेव करोति कथं वैषम्यं स्यात् ？वेदादिप्रमाणवत्वाच्च रात्रुमित्रोदासीनेषु समबुद्धि；，अतोऽपि न वैषम्यं，किंच मेददर्शाने सत्येवं भवति तस्य तु सर्वमात्मैव भासते। अतो न विद्यते ह्दैतं यस्य ताह्टशस्य कथं वैषम्यं स्वरूपेण प्रमाणेन प्रमेयेण निराकृतं वैषम्यमवतारे तु निरहंक्रियया तनौन विघते अहंकृतिर्यस्य त₹कृतमुज्वनीचकर्मकृतं सर्वर्मेवाकिंचित्कर्त्तबयमिति करोति तत्तूकृष्टमिति। ननु हीनकर्मणा कथं न दोषः स्याद़त आह निरवद्यस्येति। अपहतपाप्मन इत्यर्थः। अपहतपाप्मत्वं न देशाकालाव－ चिछ्छनमिल्याह न कचिदिति। तस्माद्यमेव सर्वभक्षकः प्रज्ञानादुपचरितः ॥ २？॥ \％\％एवं कृतवानित्युक्ते भयमसे०यता च प्रतिभाता，तनिरकरणार्थमाह तथापीति। यद्यार्येवमेव तथाध्येकस्तिन्नसाधारणो गुणोडस्ति यद्भक्ककृपा भजनीयत्वे हेतुरभये
 न्तेनाह यन्मेडसूनिति । न हि मम सटहोडपराधी क्ििद्ति अवहेलनकर्ता मक्तर्रोही द्विष्टपक्षपाती च，तथापि कदाचिन्नामग्रहात् अक्कासासं पुरक्टूय पागत्यागसमये भको मवेत् दुष्ट इति संक्रया स्वयमागत्य आत्मसाक्षात्कारं कारयित्वा कृताथे क्रतवर－
 भगवदाविर्मावक्यतिरेकेगापि भगवदैंगैर्मानसरूपनामभिर्मुक्किर्मवतील्याह भक्त्यावेइयेति भक्त्येति। विहितमक्त्यधिकारिण: प्रत्युक्तं वस्तुतस्तु यथाकर्थिन्मनोनिवेशन मेव मुन्किहेतुः इन्द्र्यठ्यापारमपि भगवन्नाम्ना कुर्वन् पूर्व योगाम्यासरतोडपि इनानीं भक्तिमार्गेण रारीएं त्यजन् कायचाङ्मनोभिः तामसराजससाच्तिवकमपि कर्म कुर्नन् पूवं कामकर्मकः कृतैमुच्यते। एभिः कर्मीभिः तानि कर्माणि स्वभावं प्रापितानि मुक्किहेतवो भवंतीत्यर्थः 1 २३। \% एं भजनीयभगवद्गुणानुक्वा स्वस्य मनसा मूर्तिकल्पनाइरक्तेः अंतिमोच्छासपयंतं भगवस्थितिमेव पार्थयते स देवदेव इति। अस्क्कपाया अन्योडपि हेतुरस्ति न केवलमिदानींतनी भक्तिः, यतो देवानां वस्वादीनां देवः सर्वंदा पूज्यः, किच स्वतश्र पूर्णः भगवानिति स यावदिदं रारीरं मया त्याज्यं तावत्तिष्ठतु न मधये शारीरं ग्रहातु मारयतु, इदमिति जीर्णम अहमिति सामध्यं "ये यथा मां प्रपद्यंते" इति वाक्यानुसारेण मा तिष्टतु, किंतु प्रसन्नहासः अरुणे च लोचने ताभ्यामुहसन्मुखांभोजं यस्य हासस्य प्रसन्नत्वान्न माया मोहः लोचनयोररणणत्वान् मत्पापदूरीकरणं तयोरपि प्रसादे विशोषणे मयि सर्वगुणनिधानं मुखांबुजस्य ताहरात्वेन स्वपद्रपपिः ध्यानपथतवेनाणिमाद्यः चतुर्भुजत्वेन पुरुषार्थचतुष्ट्यसिद्धि: ।। २४।।

## ₹न म्योकतः ३? म्रोकावधि सुबोधिनीपकाशो न।

## श्रीगिरिधरक्रता बालप्रबोधिती

नन्वयं परमेखर्शेतकथं तस्य नीचे साख्यादौ कर्मणि प्रबुत्तिस्तन्राह-सर्वेति । अस्य तत्कृतं नीचोचकर्मकृं मम योग्यमयोग्यमिति मतेर्वैषक्यं कचित्त कदाचिद्धि नास्तीयन्व्वः। तत्र हेतुमाह-अनवद्याइयेति, रागादिद्दोषरहित₹्ये्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह-अनहङूकूरिति, अहमुत्कृष्ट इत्यभिमानरहितस्येत्यर्थः। तत्र हेतुमाह-समद्रा इति, सरंत्र सममातमानं पर्यत इ्यर्थः। तत्र हेतुमाह- सर्वातमन इ़ति। तत्रापि हेतुमाह-अद्वयस्येति। उक्तार्थे न कमिच्स्सन्देहः शास्तिद्वत्वादिति सूचयति-हीति 11 २? 11 \% \% भगवद्किस्तु न कदापि विफलेत्याह-तथापीति। यद्यपि सर्वर्मा समदर्शी च, तथापि हे भूप एकान्तभक्षेषु अनन्यम्रयोजनमक्षेषु तस्यानुकम्पितं कुपां पइय कृानुमानं कुरा। केन लिझ्झेन साडनुमेयेत्येक्ष्कायामाह-यदिति। नहि म₹सह्रशोडपराधी कस्दिद्ति, यतोऽहमवहेलनकर्तां भक्तर्रोही दुष्टपक्षपाती च। तस्यापि कदाचिन्नामग्रह्णादिना भक्याभ्यासं पुर्रकृत्य दुष्ट्रोऽपि मम भक्रो विमुच्यतामिति मनसि कृत्वा यत् यस्मात् असून् प्राणं₹्यजतो मे मम कृष्णः साक्षाद्दर्शानमागतः। मरणसमये भगवद्दर्राने तु विमुक्कौं न सन्देहः ‘अन्ते या मतिः' इति सिद्धान्तादिति सूचयितुमसूंस्यजत इति विशोषणम्।। २२।। मात्रेण कथं विमुक्तिरि य्यपेक्षायां मरणसमये यचिन्तनादिमात्रेणापि विमुक्तिर्मवति किं पुनस्तस्य साक्षाद्दर्शनेनेति सूचयन् स्वद्हत्यागपर्यन्तं भगवतोडवस्थानं प्रार्थयते-भक्त्येति द्वयेन। यस्मिन श्रीकृषे भक्या मनो निवेइय वाचा च यस्य नाम कीर्तय क् कलेवरं त्यजन् योगी भक्ति गोगवान् पुरुषः कामकर्मभिः नानाविधकामभगकृतैलौं किकवैदिकैः संसारबन्धरूपैः कर्ममिः पुण्यपपात्मकैविमुच्यते स भगवान् यावदहमिद्ं कलेवर हिनोमि च्यजामि तावत्पतीक्षतां मम हष्टिगोचर: सन्नेव तिष्टत्वित्युत्तरणणान्वयः 1123 ।1 \% न केवलमिदानीन्तनी भक्तिरेव तदनुग्रहे हैतुः किन्त्वहं वसुः स देवानां वस्वादीनामपि द्वः पूज्यो रक्षकश्व ततोडपि मग्यनुम्र एवोचित इति सूचयन्नाह-देवद्वेव इति। यावद्विति विलम्बं द्योतयति। अहं हिनोमीति ₹वातन्ड्यं सूचयति। इद्मिल्यनात्मत्वेन ज्ञातम्। तत्रापि 'से यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम', इयि वाक्यानुसारेण ममापराधं कौर्य च रमृत्वा भयद्ररुपेण मा तिष्ठतु, किन्तु योगिध्येयेन सौम्यूपेणैवेत्याह-ध्यानपथ इति। तदूपमेव दर्शयति-पसन्नेति, प्रसन्नहसेन अरुणलोचनाम्यां च उस्लसत् रुचिरं मुखाम्बुजं यस्य सः 1 धर्मादिचतुनिधपुरुषार्थपद़त्वेन चत्वारो भुजा यक्य सः॥ ₹४।।

## हिन्दी अनुचद्द

इन सर्वार्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहङ्षाररहित और निषपाप परमात्मामें उन ऊँचेनीचे कायोंके कारण कमी किसी प्रकारकी विषमता नहीं होती ।। २?।। ॠधिष्टिए ! इस प्रकार सर्वंत्र सम होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंपर कितनी कृपा करते हैं ! यही कारण है कि ऐसे समयमें, जब कि मैं अपने प्राणोंका त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान् श्रीकृषणने मुझे साक्षात् दर्शान दिया है।।२२॥ भगवपपरायण योगी पुरु अक्तिभावसे इनमें अपना मन लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए झुरिरका त्याग करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके बन्धनसे छुट जाते हैं $1123 \|$ \% वे ही देवदेव मगवान् अपने प्रसन्न हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोंसे उल्लसित मुखवाले चतुर्भुजरूपसे, जिसका और लोगोंको केचल ध्यानमें दर्शान होता है, तबतक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जबतक मैं इस शरीरका ल्याग न कर दूँ।। २४।।

## सूत उचाच


#### Abstract

 पुरुस्वमावविहितान् यथावण्ण यथम्रमम्। वैराग्यरागोपाधिभ्यामम्ञातोमयलक्षणन्त्य २६॥ दानधर्मान् राजथर्मान् मोक्षधर्मान् विभागइः। स्वीधर्मान् भगवद्वर्मान् समासव्यासयोगतः ॥ २७॥ धर्मर्थंकाममोक्षांध्र सहोपायान् यथा मुनें। नानाख्यानेतिहासेप् वर्णयामास तच्ववित् ॥ २८।।


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीविका

तड्सानुकम्पं वाक्यमाकर्ण्य 112411 \% पुरुष्वभावेन विहितान्नरजातिसाधारणान्वर्णयामासेति तृतीयेनान्वयः। यथावणं वर्णधर्मान्। यथाश्रममाश्रमधर्मांश्व। वैराग्यरागाभ्यामुपाधिम्यां कमेणाम्नातसुमयं निवृत्तिप्रवृत्तिरुपं लक्षणं येषां तान्॥२६॥ \# \# पुनसत्तैव विशोषमाह दानेति। मोक्षधर्मान् शामद्मादीन्। भगवद्वर्मान्दरितोषणान्द्धादशादिनियमरूपान्। समासकग्यासौ संक्षेपविस्तारौ तावेव योगावुपायौ ततस्ताभ्याम् ॥२७॥ \% धर्माद़ंश्र यथाधिकारं प्रतिनियतोपायसहितान्। यथा यथावत्। नानाख्यानेषु य इतिहासांसेपु यथा सन्ति तथा वर्णयामासेति॥ २८।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

यथावर्ण वर्णयोग्यधर्मान् । योग्यतायामवययीभावः। अयं भाचः-न हि घह्मचर्यददय आश्रमधर्माः सर्वे कमेणानुष्ठेया इति नियमः। कि तु वैराग्यं चेस्सद्दैव भिक्षवो भवेयुः "यदहरेव निरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत" इति श्रुते। रागफ्रेत्तदा गुहस्या एव अवेयुः "अविपककषायोस्मादमुष्माच विहीयते" इन्युक्तेः। कर्मणा कषायपाकार्थ गार्हुस्ध्यमेव सेवेतेति भावः। ततश्र तत्रैव दानधर्मानिल्यादि सर्वंन्ते च भगवद्वर्मन् भत्यंगानीति मोक्षधर्मेक्योप्यस्य पार्थंक्य शैठ्यं च वयक्जितम्। समासः संक्षेपो वगस्सो विस्तरस्तयोर्योगेन युक्ततया धर्माथकामेय्यादि। एवश्चोक्कास्सर्वे धर्मीश्वतुर्षे वर्णेछ्चेव पर्यवस्यन्तीव्युक्तपोषन्यायेन तानेवाह-घर्मेति। उपाया धर्मादिसाधनानि। यथा यथावदेव नानाखुयानादिषु ये ये इतिहासासतैंुु प्रद्रशर्य प्रमाणीकुतानिल्यर्थः 11 २६-२८।।

## भीमहीरराघवन्याख्या

तदीधीध्मवचो निशाम्य युधिष्टिर: शारपंजरे रायानं भीष्ममृषीणों ग्रृण्वतां सतां नानाविधान धर्मानपृच्छत्
 यथाश्रम चाह्मणादिवर्णानां घह्यचर्यायाभ्रमाणां च योग्यार्थकयथाइब्दूस्यव्ययीभावः वैराग्यरागावकामकामंौ तावेवोपायौं ताभ्यामाम्रातानुभयविधान प्रवृत्तिनिवृत्तिभेदमिन्नान् यथैकसैवैवमिहोत्रादिकर्मणः अगिनहोन्रं जुहोति, जुहुयास्सर्गकाम:, यावजीवमग्नहोन्रं जुहुयादि'ति स्वर्गाधिकारजीवनाधिकारहखाम्यामुपाधिम्यामेव भेद?, एवं वैराग्यरगोपाधिभ्यां प्रवृत्तिधर्मत्वेन निवृत्तिधर्मत्वेन चाम्नातान्वस्तुत एकरुपन् वर्णाध्रमादिधर्मानित्यर्शः ॥₹ 11 \% आम्नातानिय्यनेन वैदिकधर्मानृृच्छदिति सूचितम तथा स्मार्त्रधर्मानपृचछछदियमिप्रायेणाह दानधर्मानिति। राजधर्मानिति शाख्रोक्तः मोक्षधर्मां पंचरात्रादितंत्रोक्ता: तत्रापयवंतरमेदाभिप्रायेण पुरुष्वभावभेदााभिप्रायेण विभागप्राय इल्युक्त भगवद्वर्मास्तच्च्वरणकीत्तिनादयः समासक्यासयोगतः संक्षेपविस्ताराभ्यों युक्काः शास्बेषु पतिपाद्यतयेति समासठ्यासयोगाः सार्वविभक्तिकस्तसिः
 द्वितीयांतानां वर्णयामासेत्युत्तरत्रान्वयः। हे मुने सहोपायान् ससाधनान् धर्मर्थकाममोक्षानपि यथावनानाविधेष्वाख्यानेषिवतिहासेेषु च यत्तन्वं तद्भीबमो वर्णंयामास ॥२८॥

## श्रीमद्रिजय ध्जजतीर्थच्छता पदर्त्नावली




तान् कथंभूतान् वर्णपुरुषषस्यैते निजत्वेन विहिता धर्मास्तदाश्रमिपुरुषस्सैते विहिता इति विविच्य यथावर्ण यथाभ्रम्म वर्णिनामाश्रमिणां पुरुषाणां ख्वभावविहितान्निजत्वेन विहितान् धर्मान् वैरामयोपाधिना रगगोपाधिना च एते निवृत्विधर्मां एते प्रवृन्तिधर्मा इति निष्कामज़ानपूर्वमियाद्विवचनैः प्रतिपादितोभयविधलक्षणान्त्य६॥ \% विभागरः पूथक् पृथ् भगवतः सर्वन

 पांड़वप्नश्नान् क्याचख्यावित्यस्यार्थ यथेति॥ ॥८॥

## श्रीमजीवगोस्वामिक्कृत कमसन्द्रर्मः

तत् निजचिरस्थितिक्रकाइकं श्रीभीष्मस्य वचनमाकण्ण्ये। २५-२८ ।।

## श्रीमझ्दि्व्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

युधिश्हिरस्तदाकर्येति तर्हि मां कः प्रबोधयिष्यतीति ठयग्रोऽपृच्छत्, शायानं शरोेति। यद्यपि तद्रायां प्रश्नानौचित्यं तद़पि गत्यंतराभावादिति भावः॥२५॥ \% पुरुष्वभावेन विहितान् प्रथमं नरजातिसाधारणान् धर्म्मान् वर्णयामासेति तृतीयेनान्वयः। ततो यथावर्ण वर्णयोग्यधर्म्मान् योगयतायामछ्ययीभावः। ततो यथाश्रमं ततो वैराग्यरागाम्यामुपाधिंयां कमेणाअ्नातमुभयं निवृत्तिप्रवृत्तिसुपं लक्षणं येषां तान्। अयमर्थः-न हि घह्नचर्यद्य आश्रमधर्गः: सठवैरेरेव द्विजैः सर्वे कमेणैवानुत्रेया इति नियमः। किन्तु वैराग्यं चेत् सदै़ भिक्षवो भवेयुस्तदा रागश्वेद् गुहस्या एव सदेति $11 २ ६ । \%$ ततश्र तनैच विशोषतो दानधर्मानिलादि सर्वान्ते च भगवद्यर्मान् भत्यंगानिति मोक्षधर्मेय्योऽव्यस्य पार्थक्यं औप्ठचक्व व्यंजितम्। समासः
 पोषन्यायेन तानेवहह धर्म्मेति। उपाया घर्म्मादिसाधनानि। यथा यथावदेव। नानाडSस्यानादिषु ये ये इतिहासास्तेषु प्रद्रई्र प्रमाणीकृतानिलर्थःः॥ २८॥

## श्रीमच्नुक्देवक्टतः सिद्धान्तप्रदीपः।

पुरुषाां स्वभावै: सात्विककराजसतामसैर्विहितान्वर्णयामासेति तृतीयेनान्वयः। यथावण्ण वर्णानां योग्यान् वैराग्यरागाभ्यामुपाधिभ्यां कमेण अभ्नातोभयलक्षणान् प्रतिपादितप्रवृत्तिनिवृत्तिस्रूपपान् ॥ २६-२९॥

## श्रीमद्वहभाचार्यविरचिता सुबोचिनी व्याख्या।

एवं सर्वपुरुषार्थदानाय सर्वाभिव्यक्ति कुर्वन् विषयांतरसंचाराभावाय प्रकटस्तिश्धत्विति प्रार्थना। मध्ये सावकारां
 कारणत्वाभावात् वधादिदो़ोषाभावं विनिश्रिल्यापि कथं पृच्छतीलयत आह तदाकण्यापि शारपंजरे शयानमिति। यदि भगवानेव करोति किमिति भीष्म: जारपंजरे पतितस्तिष्टति, न घ्यकृतं भोजयति भगवान्। तथा सति अतिप्रसंगः स्यात् दुःखस्य च सर्वजनीनत्वात् भगवतः सर्वकर्त्त्वस्य च श्रौतत्वात् सर्वेषामेव ऋछीगां संदेहः। अतस्तेषामपि संदेहनिवृत्र्यर्थमृीणामनुश्रण्वंतां पृष्टवानित्यर्थः। धर्माणामेव नानाविधत्वान् प्रबलदुर्बलताभावोऽस्ति राजसेवकवन्न वेति संदेहादपि प्रभ्रस्ताह विविधानिति॥२॥ \% \% धर्माख्रिविधा: श्रैतः पौराणिकाः पुरुषर्थसाध्यत्वेनान्वयठ्यतिरेकसिद्धा लौकिकाएक, तान् सर्वान् भीष्मः कमेणा-
 धर्मेग च। तन पुरुपस्वमावविहितः सतंत्रा रक्षादयः वर्णधर्मज्ञानाद्यः, आश्रमधर्माः अध्ययनादयः, रागोपाधयः पूर्वांडोक्ताः, वैराग्योपाधय उत्तरकाण्डोक्ताः $1 ₹ ६ ा 1 \%$ दानधर्माद्यः पौराजिकाः गोदानादयः तुलापुरुषादयो वा राजधर्मः: कार्तिकग्रतादयः 'समासठ्यासकथनात् बुद्धिर्भवति वै स्यिरा।' अतः संक्षेपविस्तराम्यामाह समासेति $12 \omega 11 \%$ \%ुरुषार्थचतुष्टयसाधनीभूतधर्मानाह धर्मेति। पुरुपार्थानों सखूपं साधनानि प्रकाराश्य यथा यथावत् मुन इति संबोधनात् न विस्तरेणोच्यते मननविध्नव्वादिति आख्यानं शब्द्रघानं तैरेवमुक्तमिल्यादि इतिहासः पुरावृत्त तैरेवं कृतमेवे जातमिति तथा निःरांककथने हेढुः। एतावता सरेसंदे़ा निवारिता इट्युक्त भवति । सगुणकर्मणा बंधः निर्गुणकर्मणा मोक्षः। लोके फलसाधकत्वं ज्ञानं भर्वतिति 'यमधः उपरि वा निनीषति तमसाधु साधु वा कर्म कारयती’ति ईैख्यस्य सर्वकर्वृववं जीवस्य दुःखायनुभवश्धोक्तो भवति, धर्मपवचनादिकं कालविलंबादे़े न त्वनेन पुरुषर्थसिद्धिरिति ॥ २८॥

## भ्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी।

यघ्घपि तस्यां दशायां प्रश्नों नोचितस्तथापि तत् प्रणणल्यागविषयकं भीष्मवचनमाकण्ण्य श्रुत्वा भीष्मे मृते मां कः प्रदोधयिष्यतीति गलन्तराभावात् व्यमचित्तो युधिश्हिस्तं इरपख्जरे रायनं भीष्मं विविधान् धर्मान् अपृच्छदित्यन्वयः 1 भीष्मवाक्यस्य प्रामाण्यं द्योतयन्नाह-ॠषीणामनुश्षृण्वतामिति, ऋ ॠयोऽपि तयोः संबाद़श्रवणपरा जाता इलर्थः ॥ ₹५।। \% तदा च
 तांस्तत्रवविद्धीर्मो वर्णयामासेति तृतीयेनान्वयः। तान्द्रोंयति-पुरषस्वभावेन विहितान्नरजातिसाधारणन्। यथावर्ण ज्राह्लणादिवर्णयोग्यान् धर्मान् । यथाश्रमं हह्नचर्यायाश्रमयोग्यान् धर्मान्। वैराग्यरागावेवोपाधी ताम्यां कमेणाम्नातमुभयं निवृत्तिप्रवृत्तिरूपं लक्ष्रणं येषां तान्॥२॥ \# \# पुनस्तत्रैव विशोषमाह-दानधर्मानिति, तुलापुरुपादीन् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् शाम़द्ममौनानीहादीन् । विभागशः त习ाण्यवान्तर भेदभिन्नान् । स्रीधर्मान् पातिज्य्यादीन्। भगवद्वर्मान् हरितोषकान् एकाद्र्रादिव्रतनियमान्
 साधनसहितान् धर्मादीन् , ससाधनानां स्वरूपमिल्यर्थः सढ़क्षेपतो निरूपितोडर्थो भवता विस्तरेण विभावनीयो मननशीलववादित्यारायेन सम्बोधयति-हे मुने इति॥ ॥८॥

## हिन्दी अनुवाद

सूतजी कहते हैं-युधिष्टिरने उनकी यह बात सुनकर रारशय्यापर सोये हुए भीषमपितामहसे बहुत-से ऋरियोंके सामने ही नाना प्रकारके धर्मोंके सम्बन्धमें अनेको रहस्य पूछे।1 २५ ॥ \% तब तच्त्ववेत्ता भीष्मपितामहने वर्ण और आश्रके अनुसार पुरुषके स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे बतहाये हुए निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप द्विविध-धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, स्रीधर्म और भगवद्वर्म इन सचका अलग-अलग संक्षेप और विस्तारसे वर्णन किया। शौनकजी ! इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चरों पुरुपार्थोंका तथा इनकी प्राप्तिके साधनोंका अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया H२६-२く।।

धर्म प्रवदतसस्तस्य स कालः प्रत्युपस्सितः। यो योगिन₹छन्दृृत्योर्वाज्छितस्तूत्तरायणः।॥ २९॥ तद़ोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसओं मन आदिपूरुे।
कठणे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरःस्थितेऽमीलितहुण्यधारयत्॥३०॥ विश्डाद्बया धारणया हताशुमस्तदीक्षैयागु गतायुधक्यथः। निवृत्तसर्वेंन्द्रियवृतिविभ्रमस्तुष्टाव जन्यं विसूजअ्जनार्दनम् ॥ ३? ॥ भीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितुष्णा भगवति सात्वतपुझवे विभूम्नि। सगुखमुपगते कचिद्विततु प्रकृतिपुपुषि यद्भवप्रवाहः॥ ३२॥

## श्रीधरख्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

छंद़ेनेच्छया मृत्युर्गस्य 1 २\& ॥ \% सहम्रणीर्युंद्दे समीपस्यान्सहस्स रथिनो नयति पालयतीति सहस्रणीर्भीषमः। सहस्रिणीरिति पाठे सहस्राधवतीर्गिरः। लसंतौ पीतौ पटौ यस्य तस्मिन्। अमीलितहगेन मनो ठ्यधारयत् 11 ३० $1 \%$ \% अनयेव विद्युद्यया धारणया हतमझुभं यस्य सः। तस्य श्रककृषास्येक्षया कृाह्ट्रैव गत आयुधश्रमो चस्य सः। अत एव निवृत्तः सर्वेन्द्रियवृत्तीनiं विभ्रमो विविधं अ्रमणं चस्मात्सः। जन्यं देहम् ॥३? 11 \% $\%$ परमफलरूपां श्रीक्रणणे रतिं पार्थंयितुं प्रथमं सकृतमर्पयति। इति नानाधर्मायुपायैैम्मोधाएणलक्षणोपकल्पिता समर्पिता। क? सात्वतानां पुंगवे श्रेष्टे भगवति। वितृष्गा निषकामा। अवितृष्णेति वा छेद़ः अवितृमेलर्थः। विगतो भूमा यस्मात्तस्मिन् यमपेक्ष्यान्यन महत्वं नास्तीयर्थः। तदेव परमैम्यर्यमाह। स्वसुखं स्वस्वरपभूतं परमानंदमुपगते प्रापवत्येन। कचित्कदाचिद्विहतुं कीडितुं प्रकृति योगमायामुपेयुषि सीकहतवति । न
 भवति ॥ $3 จ \|$

## शीवंशीधरकृतो मनार्शनीपिक्मकारः:

"छंदो वरोप्यभिप्राये पचैषणरतिषवपि" इति कोशात्। एतेनोत्तरायुणमरणमेक्र श्रेप्ठमिति न ध्येयम्। 'देशो च काले च मनो न सजयेत" इति वक्ष्यमाणत्वात् किं तु खच्छन्वमृं्युतैबन्चसूच्चीति $U$ २९।। $\%$ तदोत्तरायोे प्रापे सति उप-
 तर्ध्येयस संमुखस्थत्वात्तन्मीलने प्रयोजनाभावादिति भाबः 11 ३०। \% इति मदायुःसमातौ मतिर्भगवति उपकल्पिता,
 चीनें किमण्ग्यन्यासीति हेतोरेषा मतिरेवोपायनव्वेन कल्पिता ॥ ३?॥ \% ननु उपायनद्रायिनो लोके किश्चिजिधृद्षवो
 ननु नारायुण्यैव भगवत्वेन महती प्रसिद्यिश्र सान्वंकालिकी तत्राह-विभूभ्नीति। इलर्थ इति। सर्वेय्यर इति भावः। तदेव भूमत्वसमर्पंक "यो वा भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति" इति श्रुतेः। यद्वा रवैर्यादवपांडवैरेव सह सुखं परमानंदमुपाधिक्येन
 भवप्रवाह इति बदृता पुरुषादुयोप्यस्यैवावतारा उन्कासतेषापेव भवप्रवाहकतबादिति भावः। यदुा यतः प्रक्रतेरिति। "विलीचो हि प्रकतौ संसारमेति" इति श्रुतेः। प्रकृतिरेव जीवानां संसारहेतुः ॥ ३्य ॥

## श्रीराधारमणदासमोस्वामिविरचिता दीपनी ब्यास्या

अवितृमेति दर्शाने अलंबुद्विराहिल्यादिति भावः ॥ ३२-३५॥

## श्रीमद्वीरराघवव्याख्या

एवं पृष्रन् धर्मान्प्रवदृतः योगिनः छंद्मृल्योः खच्छंदानुसारी मृत्युर्यस्य तस्य भीธमस्य यो वांछित उत्तरायणः स कालः प्रत्युपसितः । यद्वा तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यरछंद्म्ट्योर्योगिनः वांछितः स चापि क उत्तरायण इ्यन्व्वःः॥ २९॥ * \% तड़ेति। यदा स कालः प्रत्युपस्थितः तदा सहस्रुणीः सहसाणां क्रुपांड़वदिरूपाणां नायकः सहसं स्ववश्यानां स्यति सदूतिं प्रापयतींति का स भीषमः गिए उपसंहल विरम्य मुक्तः संगो देहतदनुवनध्यादिसंगो यस्य तन्मनः पुरः स्थिते लसंती।
 तद्विम्धध्यानैकपवणं चित्तमकरोदिलर्थःः 11 ३०॥ \% विशुद्धया धारणया भगवद्विमहानुध्यानाव्मिकया हते तिरसममशुं भगवृ्राम्तिविलम्बावहं प्रारबं यस्य तद्वीक्षयैव भगवह्दर्शेनैनैवाझु गता निरसता आयुधप्रहारजा वयथा यस्य, निवृत्ताः सर्वेषामिंद्रियाणां वृत्तयो विभ्रमः देहार्मादिश्रमश्र गस्स स भीषमः जन्यं जननयोगयं देहहं विस्सन यद्ध्यन् जनार्देनं सर्वंजनदु:खहरं
 प्रकृताबताररूपं तत्रयोजनं चानुसन्धाय तसिमन्स्वमतिदाढ़्यें प्रार्थयते इति। वक्ष्यमाणपकारेण मम मतिर्भगगति वितुषणाइलं-
 कथंभूते सात्वतपुंगवे सात्वतानों यादवानi पुंगवे शेष्दे भागवतानां नायके वा विभून्ति विलक्षणे मूम्नि वागादि म्यः प्राणशाबदवाच्याज्जीवाच विलक्षणेऽपरिच्छिन्ने भूमराब्दवाच्य इलर्थः "भूमा व्वेव विजिज्ञासितवयः यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ती" ति हि श्रूयते। तदाह खसुखमुपगत इति। संं साभाविकमुखमुपगतबल्यपशिचिछचन्वसाभाविकानंदशालिनीलर्थः, कचिद्देहो विहत्ज़ं प्रकृति विग्रहमुपुयुषि यद्रवप्रवाहः संसारप्रवाहो भवृति यत्संकल्पमूल क्षेत्रज्ञानां संसार्रवृतिस्तस्मिन्रियर्थः ॥ ३२।।

## श्रीमद्रिजय丬्वजतीर्थंकता पदस्ताबली










 * \% ननु किमियं स्तुतिर्मानसी वाचिकी वा इति मतिरिति। इतिशब्दो हेत्वर्थः प्रकरणार्थो वा समापिवचनो वा यत एवं भगवान् सकलम्रवर्त्तः तस्मात्तस्मिन्मतिर्मननगीलबुद्विरपकलिपता तद्विषयीक्छता सकलशाखम्रकरणे वन्द्यमाणप्रकरणे वा समापौौ मरणकाले। किंविशिष्टे विभूभ्नि परिपूर्णे अपरिचछेद्लक्ष्षणपूर्णवंब देशाकालयोरव्यर्तीति अत उक्षं भगवतीति।
 उपगते आगते अतिनिकटवर्तिनीति वा "निलीनोहं प्रकृतौ संसारमेतीवि" श्रुतेः यस्याः सकाश़ाजीवानां संसारप्रवाहो मवति।
 मतिः वितृष्णा विषयतृष्णारहिता वौ हरौ" वृष्णा यस्याः सा तथा वा "विः पक्षिपरमात्मनोर""स्यमिधानम् ॥ 3₹॥

## श्रीमज़ीवगोस्वामिकतः कमसन्द्रर्मः।

यो योगिन इति। तेषां तथैव व्यवसायमान्रं श्रीभीषमस्य तु श्रीभगवद्६र्शनदीर्घंत्वाय क्याजमय एव स इति क़ेयम । वक्ष्यते च श्रीस्वामिभिरपि द्वितीये-स्थिर सुखं चासनमिल्यादौ द्रेशो च काले च मनो न सज्नयेददे’्यन्र देशो पुण्यक्षेत्रे काले च उत्तरायणादौ मनो न सजयेत् न संं प्रापयेत्। न देशाकाली योगिनः सिद्धिहेतु किन्तु योग एवेति॥₹Q-३०॥ \% तदीक्षयैवेति तलकर्मकेक्षया तदागमनसमयादेव लबधयेति प्रथमवृत्तमुक्तम 11 ३? $11 \%$ सात्वतपुंगवे इति धारणाविषयस्य तस्य विशोषणं न तूपलक्ष्षणमिति ज़ेगम्। विभूम्रि विझोषेण भूमातिशयो यस्मिन् तत्र भूमवाक्यनुदूमशब्दे़नात्र परमातिशाय्येव चोच्यते। विशब्द्तु तद्वचत्तयर्थ एव, कचिदिल्यादिना पुरुषावतारकर्त्रंवमुक्तम ॥ ३२-३३ ॥

## श्रीमद्विश्वनाथच्रकवर्तिकृता सारार्थद्रिनानी।

धम्मं प्रवदत इत्याद् । छन्देन इच्छयैव मृत्युर्यस्य तस्य 1 ₹९11\% \# युद्रे समीपस्थान् सहस्रं रथिनो नयति परिपालयतीति सहल्कणीर्भीธमः। सहांत्रिणीरिति पाठे सहस्रार्थवतीरिएः उपसंहृल्य अन्यतः प्रल्याहृय अमीलितह्येव चक्षुणी

 मतिमंगवति उपकल्पिता मष्रभो मदन्तकाले कपापरवशतयैन मस्समीपमागते किब्विद्युपायनें दातुरुचितं तत्र सन्र्रति ममाहंतार्पद्यमतासपद्योर्मध्ये समीचीनं किमण्यन्य्यन्नासीति हेतोरेषो मतिरेवोपायनतेवेन कल्पिपा। ननु उपायनदायिनो लोके
 यडुकुलोत्तंसत्वेन पसिद्दे। ननु नारायणस्यैव भगवत्वेन महती प्रसिद्धिश्व साँ्व्वकालिकी तत्राह विभूम्नीति। विगतो भूमा यस्मात तस्मिन्य यमपेक्षान्गं महच्चं नासीति नारायणस्याप्यवतारिणीलर्थः। तद़ि सचैर्याद्वपांडैैरेक सह खुखं परमानंद्दम्। उप आधिक्येन प्राप्त इति स्वरूपलक्षणमुक्तम्। तटस्यलक्षणमाह प्रकृति मायामीक्षणेन महत्तत्व्वाद्युप्पादकतगा उपेयुषि। यतः प्रकेतेर्भवप्रवाहः सृष्टिपरम्परा तेन पुरुषादयोडट्यस्यैवावतारा इति भावः ॥ ३२ ।।

## श्रीमच्छुकवदेक्ठतः सिद्धान्तपद्रदीपः

यदोत्तरायणः कालः प्रत्युपस्थितस्तदा सहस्सं जनान्नयति भगवलोकं तद्वर्मोपदेशोन प्रापयतीति सहस्यणीर्भीष्मः गिर उपसंह्य विरम्य पुरः स्थिते स चतुर्भुजे आदिपुरुषे जगटकारणे श्रीकृषे अमीलितहुगेन सौंदर्यद्रद्रनविच्छेदमयेने निमेषणमप्यकुर्वन् मनो वगधारयत् $\|$ ३० ॥ \% विद्युद्वया पुरःस्थितभगवद्विषयकधारणया हत्तमझुभं भगद्ञावप्रापिर्रतिबंधकीमूतं प्रारब्धं
 बाद्याअ्यंतराणां वृत्तयो विभ्रमो विविधो अ्रमश्र यस्य स तथा तन्रत्मज्ञाने विरोधीभूतो अ्रमः स्वपरयोः केवलभेदध्रमः केवलाभेदेअ्रमः उमयोजंडरुपत्वंभ्रमः ख्वस्पेण जीवात्मनि ठ्यापकर्वभ्रमः। भगवन्मूर्र्यादौौ मायिकत्वादिध्रमः भगवति देवतांतरसाम्यअ्रमःइलादिपकारो विविधो अम्तस्य निवृत्त इति दिक्, एवंभूतः सन् जन्यं देहं विसृजन् जनार्दनं श्रीकृषणं तुष्टाव।। ३? । \% \% सुतिमेवाह इतीटेयादशभिः । तत्रादौ श्रीकृषणे निषकामभक्ति प्रार्थयितुं ज्ञानसर्थैय प्र प्रार्थयते इति। इयं भगवद्गुणस्वरपपादिविषयमतिर्जानात्मिका वितृष्णा निष्कामा भगवति श्रीकृषणे कलिपत प्रतिष्टिता भवतु। तस्बरूपगुणादियाथात्म्यं दर्शंयिनुं विशिनष्ष्-साच्वतपुंगेे सार्वतानां श्रीनारदादी नामुपास्ये तदेवाह विभूम्नीति विगतो भूमा यस्मादतो भूमा नाश्ति तस्मिन "मूमा वेवे विजिज्ञासित亏 गो यो वै भूमा तस्सुख्मम"ति श्रुतिप्रसिद्दे:। तदेवाह स्वसुखमुपगते इति। खं स्वधारणं सुखमपि गतवति "यतो वा इमानि मूतानि जायति" इति श्रुतिमुपब्टंहयति कचिद्विहतुं अकृतिमुपेयुषि इति यद्नवम्रवाह इति च

कचिस्सृष्ट्युपक्रमसमये विहत्ठुं नानाभवनलीलां कर्डुं प्रकृतिं निजामचेतनराक्तिं "मायां तु प्रकृति विधान्मायिनं तु महेखार्वमि" सादिश्रुति प्रसिद्धामुपेयुषि अधिष्ठाग स्थितवति यत् यतो हेतोर्भवप्रवाहस्तस्मिन 11 ३२ ॥

## श्रीमद्रह्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

समागते काले सर्वमुपसंह्टतवानियाह धमं प्रवद्त इति द्वाम्याम्। उत्तरायणकालस्योत्तमतंव्वपि पूर्वकालस्य निकृष्वात् तद़ोषसंबंधे निर्दुष्टा न अवेदिति तद्व्यावृच्यर्थ धर्म प्रवदत हत्युक्त योगिनामुत्तरगतेनियतत्वात् सूर्येमंडलमध्गय्यमार्गत्वात् उत्तरायण एव सूर्ये गंतुं रक्यते। छंदमृतोरिति योगजधर्मेण कालस्य वशीकृत्वात् स्छंद्यमृत्युत्वमू॥ २९॥\% तसिम् काले यत् कर्तंण्यं तदाह तदोपसंहत्येति सर्वपरित्यागेन भगवचितनं कर्त्वं्यं तन्मौनेन मनसश्शांचल्यपरिहारेण अक्कियया च मवति। तन्र शरीरक्रियाभावः पूर्वमेव सिद्धः वाङ्निनयमनमाह गिर उपसंहहलेति। सहत्रणीः सहस्रं योद्धा वा युद्देन वचनेन वा नयति स्वाधीनान् करोतीति स्वधर्मोक्कर्ष उक्तः। मनसो विनियोगमाह विमुक्तसंग इति। विशोषेण मुक्का अंतर्बहिः संगा येन, आदिपुरूपे वगधारयदित्युक्ते मानस्यां प्रतिमायां ठयनधारणमुक्क भवति। तन्निराकरणाय अलौकिकम्रकारमाहें कृष्णे पुशःस्थित इति "कस्विद्वीरः प्रयगात्मानमैक्षदि"ति चक्षुरंतर्नीवा तेन व्रक्रन्यं पइयति, इह तु विपरीतं मनश्रतुर्द्धा बहिरानीय तेन भगवंतं पइयतीति कृषणः आविर्भूंतो भगवन्। बहिःस्थितत्वज्ञापनार्थ वस्खादिपरिकरमाकारे चाह लसत्पीतपटे चतुर्भुज ह़ति। लसत्पीततदाहोत्तीर्णरुपतादेवकोप्रार्थनया यत् प्राकृतं रूपं कृतं तत्परियागेन सहजमेव रूपं प्रदर्शितवनित्यर्थः, पुरः स्थित इति कल्पनाक्लेशाभावः, अमीलितह्टगिति निमेषादिना ठ्यवधानं निराक्टम $\|३ ०\| \%$ मनसो धारणा सर्वावयवस्पितां, अत एव विशुद्धा अपहतपाप्मविपयत्वात् तेनैव सर्वपापक्षयः भगवद़पराधजनकमपि पापमपराघेन जनितं प्रतीकाराकरणेनोपेक्षाजनितं च तत्सर्वं शुद्दसेवकभावेन निवारितं भगवति च खुद्वभावे भगवार्यि कृपया वेद्नां च दूरीकृतनानिल्याह तदीक्षयेति। तस्स भगवतः दोषनिवर्त्तकहछ्रचैव गता आयुधठ्यथा यस्य, निवृत्ताः सर्वेन्द्रियवृत्तिधु विभ्रमा यस्य, अनेनांतर्बहहिर्दोषाभाव उक्तः। जनघ्रकृतिसमूहं जनां पकृतिमर्द्ययतीति जनार्देनः $\|३ ?\| \%$ \% यावत् प्रकृतिर्न पीडिता स्यात् तावत् स्वकार्ये न निवर्तयेदिति मर्यादानुसारेण अंते भगवति यत् कर्त्तंग्यं तदुश्र विनिरुप्यते। तत्र प्रथमं सर्वसमर्पणं ततो माहात्यझ्ञानपूर्विका भगवति रतिः, तत आत्मसमर्पणमिति आद्यंतयोरेकैंकमधये माहात्य्यक्तौ नत्र त习 प्रथमं सर्वसमर्पणं निरूपयति इतीति। इतिशबद्ः समापिवाचकः तत्परमेश्वराद्विभक्तस्य अनंतकोटिजन्मभिः यत् कृतं यद़स्ति वा तद्विचार्य मे मतिरेवास्सदीयतावद्विषयिणी मया कृतं मदीयमिति पदार्थास्तु भगवदीयाः सर्वे, अतोऽस्मदीया बुद्धिरेव भगवति समर्पणीया तदाह इति। मतिरिति अंतिमोच्छूासपयंतं मदीयमिति पदार्थंस्तु चास्माभि: संपादिता बुद्धि: सा च भगवति उककलिता। फलार्थत्वं निगारयति वितृष्णेति। यद्यायेवं अगवति समर्पंणेन किंचित् फलं शास्लसिद्दं तथाध्यहमेतत् समर्पयामि ममैतकफलं भविष्यतीति स्वयमेव वितृषणा भवति, अतस्तामेव निषेधति भगवति घह्याणि सात्वतपुंगवे याद्वश्रेष्ठवेनाविर्भूंते विगता भूमा यस्मात् अक्षरात्परस्मिन् पुरुषोत्तमस्य भगचतः कथं साववतपुंगवत्वं तत्राह्व स्वसुखंपुपगते ₹वपरमानंदं प्राप एव कचित् कदाचित् स्यानविशोषे "लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् २1१।३३।|" इति न्यायेन विहर्त्रु स्वस्यैव सवभावरूपां प्रकृति संख्यादिन्यायेन विश्वजननीं ₹वयं पिता उपगच्छति ताह्हो। ननु तदपि कुतस्तन्राह यद्ववपवाह इति, यस्माइगवतः प्रकृतिसंबंधात् भचस्य विश्वस्य प्रवाहः बीजांकुरवत्परंपरा न घटत उद्भव इलस्य विवरणं यथा सृष्ट्यथं तथा करोति तथा अस्मन्मुत्त्यर्थमप्येवं कृतवान् इसर्थः 11 3श 11

## श्रममद्गोस्वामिश्रीपुर्वोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः।

इति मतिरियन्र। अमेदेपि शक्तिरूपत्र्रेन मिनाभिन्नतया प्रकृतिस्वसे विटृते तस्या जन्दवो नायाति तत्संयोगादन्युस्यैव व्वायातीज्याशयेनाहुः-न घटत इल्यादि ॥ ३२॥

## शीगिरिधरकृता बाल्पबोधिनी

धर्मं प्रवदृतस्तस्य भीषमस्य स कालः प्रन्युपस्थितः सम्प्रातः। स इति क इसपेक्षायामाह-य इति। छन्देन खवेच्छया मृत्युर्युस्य तस्य योगिनो यस्तु वाक्छित इसन्वयः। सोडवि क इल्यपेक्षायामाह-उत्तरायण इति ॥ २९।। \% चदा स कालः प्र्युपस्थित्तददा सहस्रणीः युद्दे ख्वसमीपस्थान् सहसं रथिनो नयति पालयति। यहा प्रतिपक्षस्थान् सहसं र्ववशं नयतीति तथा स भीष्मः। सहस्रिणीरिति पाठे तु सहस्राथेवतीर्गिर उपसंट्ट्य विग्य कृणे मनो ठ्यंवारयत्। तद्दर्शंनैकम्रवणमकरोदि स्यन्बयः।
 तत्र हेतुमाह-पुरंस्थिथते इति। तेन येन खरूपेण तन्र स्थितिः प्रार्थिता भगवताडपि तत्वरूपमेव प्रकटितं इलाह-लसदिति। लसन्तौ पीतौ पटौ यस्य तस्मिन्। चत्वारो भुजा यस्य तस्मिन्। मनोधारणेन त तक्रतार्थतायां नु न सन्द्देह इति सूचयनाह-आदि-


विषयान्तरतो विरक्तमिल्यर्थः 11 ₹० विश्रुद्धया अपहतपाव्मभगवद्विषयव्वात् सर्वद्षोषनिवर्तिकया घारणया हतमशुमं भगवश्रास्विप्रतिबन्धकं पापं यस्य सः। तथा तस्य भगवत ईक्षया कृपाट्टसैंव आझुु गता निबृत्ता आयुधप्रहारजन्या ठ्यथा पीडा यस्य सः। निवृत्तः सर्वैन्द्रियृत्तीनां विश्रमः विषयान्तरेष्टु अ्रमणं यस्य सः, भीषमो जन्यं देहं विसृजन् त्यक्ष्यन् जनार्दनं जना माया तामर्दयति निवर्त्तयतीति तथा तं श्रिकृषणं तुष्टावेल्यन्वयः 11 ३\} ॥ \% \# सुतिमेव दर्शायत्येकादशभिः श्रोकै:, तत्र यत्पूर्व

 वितुष्णति फल्रसह्प्परहितेतयथं, यद्वश्रे्वेडपि तस्मिन सतिश्रतिष्हाये कथ तवौद्धार इयपेक्षयामाह-विभूम्नीति, विगतो भूमा


 प्रकतिःखामचिन्लों शक्किमुपयुषि स्वीकतवति। अस्मत्तुल्यतया प्रतीतावपि स्वतन्त्रत्वान्न सरूपतिरोधानेन अस्मदादिवस्पारतन्न्यमिति भावः। का सा प्रकृतिरितयेक्षायामौह-यदिति, यतः प्रकृतेः सकाशान्नवपवाहः सृष्पिपरम्परा भवतील्यर्थः। ३२।।

## हिन्दी अन्तुवाद

भीष्मपितामहह इस प्रकार घर्मका प्रवचन कर ही रहे थे कि वह्ट उत्तरायणका समेय शा पहुँचा, जिसे मृत्युको अपने अधीन रखेनेवले भगवत्परायण योगीलोग चाहा करते हैं $11 २ ९ \#$ \% उस समय हजारों रथियोंके नेता भीष्मपितामहने वाणीका संयम करके मनको सब औरसे हैटाकर अपने सामने स्थित आद्विरुषष भगवान् धीकृषणमें लगा दिगा। भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विमह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्मजीकी आँखें उसीपर एकटक लग गयीं 14 ३० 11 *. उनको शालोंकी चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भैगवान्के दर्शनमात्र्रसे ही तुरंत दूर हो गथी तथा भगवन्की विशुद्ध धारणासे उनके जो कुछ अशुम रोष थे, वे सभी नष्ट हो गयें। अब रारीर छोड़नेके समय उन्होंने अपनी समस्त इृन्द्रियोंके वृत्ति-विलासको रोक दिया और बड़े प्रेमसे भगवान्की स्तुति की । ३? ॥ \% भीष्मजीने कहा-अब मृच्युके समय मैं अपनी यंह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनोंका अनुष्धान करनेसे अट्यन्त झुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, यदुबंशाशिरोमणि अनन्त भगवान् भीकठणणे चरणोंमे समपित करता हूँ, जो सदा-सर्वंदा अपने आनन्द्वम स्वरूपमें स्थित रहंते हुए ही कभी विहिार करनेकी-लीला करनेकी इच्छासे प्रकृतिको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टिपरम्परा चलती है।। ३२।।


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

इदानों शीक्छषणमूर्ति वर्णयन् रति घार्थयते। त्रिभुवनकमनं त्रिलीक्यामेकमेव कमनीय यत्तद्वपुर्दधाने रतिमेमेसतु। कथंभूतं वपुः। तमालवनीलो वर्णो यस्य तत्। पातःकालिका रवेः करा इव स्वत एव गौरे पीते वरे निर्मेल चांबरे यस्मिंसत्र । अलक-



 ६. पा० पा०-मेड्सु तस।

मनोडस्तु रमताभिल्यर्थः। पुनः किंभूते। मदीयैनिशितैतैसीक्षणीः रारैर्विमिघ्यमाना त्वग्यंस्य तस्मिन् 1 रारेरेव विलसत् त्रुक्यंक्रच चस्य
 मानवस्थितान्" इति सखयुर्जुनस्य वचो निशान्य सपदि तरक्ष्णमेंव स्वपयोर्बलयो: सैन्ययोर्मध्ये रथं निवेइय स्थिते पार्थसखे मम रतिरस्तु । तत्र स्थित्वा कृतं सरूम्य दर्रीयति। परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानामायुरद्धगा कालह्हष्वणा हृतवति। असौ त्रोणोडसी भीषमोऽसौं कर्ण इति तत्तत्पद्रर्रनव्याजेन दष्टचैव सर्वेषामायुराकृष्यार्जुंनस्य जयं कृतवति।। ३द। \% न केवलमर्जुनस्य सपत्नायुहरणणेनैव जयमावहट्रिंकृविद्याहरणेनपील्याह। ठ्यवहिता दूरे स्थिता या पृतना तस्या मुखमिव मुखमग्रे स्थितान्भीष्मादीनिरीध्येत्यर्थः स्वजनवधाद्विमुखस्य निवृत्तस्य। तदुक्ष गीतासु "एवमुत्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशात्। विस्जज्य सशारं चापे शोकसंविग्नमानस: ॥" इति कुमतिमहं हतेत्यादिकुबुद्विम् ॥ ३६।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः।

नन्विति। मतिरिच्युक्का मतिः किमाकारा तच्राह-त्रिभुवनेति। रतिः प्रेमा त्रिभुचनस्य ऊधर्वोधोमध्यल्डोकस्थजनसमुदायस्य कमनमभिलाषो यत्र तद्वपुर्दधाने। रवेः करैगौरचरे अतिगौरीकृते अम्बरे यत्र 1 तत् अर्जुनरथोपरि स्थितस्य कृष्मस्य पीतांबरद्वयं सूर्यकिरणसंपकोदतिचीकचक्यवन्नेन तदानीमतिपीतं मया हृष्टे तेन पर्थसारथिलवेनोपलबधमहासौंद्ये कृषणे रतेः प्रार्थनामथी मतिर्मेया तस्मिन्नेवोपकल्पितेति भावः। अन्र चमयिमेष्वपि पचेषु साक्षाद्विन्यपि भगवति प्रर्थंनायां य्युऊ्मत्रयोगाभाव आस्वादितचरे सीम्रामिकवीररसावेशमये तन्माधुर्य एव चित्तस्यासक्कि बोधग्यति॥३३। इत्यर्थ इति। घातूनामनेकार्थत्वाद्से रमणार्थतापीति भावः 1 विभिद्यमानविलसत्पद्योर्विप्रिय इतिद्वयूषसर्गो गतार्थ एव धयेयः। अत्र संदूर्भः-अथ प्राक्तनसापराधं तस्मिन्दैन्येन विज्ञापयन्नपि रतिमेव पार्थयते युधीति। मम निशितेख्यादिक मायिकलीलवर्णनमेत। "एवं वदुन्ति सजर्ष ॠषयः केचनान्विताः" इस्यादिविरोधात्, तथाहि ₹कांदे "असंगः्वाव्ययोडभेघोडनिग्राघोडझोर्य एव च। विद्वोडसृगाचितो
 युद्दसमये देत्याविप्टत्वत्तथा भां युक्तमेव। कि तवधुना दु स्वप्नदुध्यस्येन निवेद्नं कृतमिति ज्ञेयम्। किश्व ‘युधि तुरंग’ इत्यादि 'मम निशित' इत्यंतैर्विशेषणैस्तथाष्यर्जुनसाहाग्यापरिलागात्तस्य भक्तयात्सल्यं दर्कितम्। स्वस्यापराधिलवेडपि सांप्रतं तदनुगृहीतत्वः्च। विभ्वनाथसतु-अलककुलेत्यादि यदुक्त तन्माधुर्यमेव स्यक्समसर्थः। पुनरपि विशिष्यास्वाद्यति। युधीति तुरगरज इति। "सुंदरे किमसुंदरम" इति न्यायेन विषवंच इस्यावेगसूचकं श्रमवारीति भक्तनातसल्यद्योतकं निशितेल्यादि कंदर्परसाविष्टस्य पुंसः प्रगल्भकांतादंताघातैः सुखमेवेतिवद्युद्धरसाविष्ट्य महावीरस्य कृष्गस्य मदूलसूचकराराघातैः सुखमेवेति नात्र मम युद्वरसोन्मत्त्यापि प्रमशून्यत्वं मंतठयम। न हि स्वपाणकोष्याधिकप्रेयसि सुरतसमरौद्वर्यकृतनिर्मरनखरदशानाघाता वनिता प्रमशून्या कध्यते इति भावः 1 अत्र तु विभिच्यमानत्वचि न. तु विभिन्नत्वंचि यतो विलसद्विराजमानं कवचं यस्मिन् तस्मिन्नितीषद्मेदमात्रमुक्तम् $1138 \|$ आयुर्हणं तु तेषां मोक्ष्र्थमेच "यमिह निरीद्रिय हता गता:
 तनीमजुनस्यापि स्वयं भगवतैवास्थापितां तस्य नित्यपाषद्त्वान्नाबतारत्वाच कुमतेरसंभवाท जगदुद्धार कस्वतन्वज्ञापकश्रीगीताशाएत्रमाविभावयितुमिति भावः। आत्मविद्चया स्वतर्ब्जानेन ॥ ३६।।

## श्रीराधारमणद्स सगोस्वामिविरचिता दीपनी वयाख्या

 इस्यमरभरती ॥ ३६-३०॥

## श्रीमदीराघवनयाख्या

प्रकृत रूपमनुभूय मतिदाढर्थं प्रार्थयते-त्रिभुवनकमनं त्रिभुवनकमनीयं त्रिभुवनसुन्द्रमिति यावत् तद्वपुर्द्धाने चिजयसखेऽर्जुनसंखे श्रीक्टकणेडनवद्या निर्दुष्टाडनन्यम्रयोजनेति यावत् मम रतिरनुागोडसतु। कथंभूत वपुस्तमालं्येव वर्णो नीलो यस्य रवेः करः किरणसमुदाय इव गौरं वरं चांबरं यस्मिन् अलककुलैः कुन्तलजालैरावृतमान्नाध्जं यस्य तथाभूतम ॥३३॥ युद्धद्शावस्थितमनुसन्धांय प्रार्थयते युधीति। कृष्णे भगवति ममात्मा मनः अस्तु हढं भवतु तिष्ठतु। कथंभूते युधि युद्वे तुरगरजोभि-
 मास्यं यस्य निरितैः रारैर्विभिद्यमाना त्वग्यस्यात एव विलसतक्षतजेन विलसक्कवचो यस्मिस्तत् 11 ३8 11 युद्धपरारम्भदशावस्थं रूपमनुसन्धाय पार्थयते-सपदि युद्धप्रारम्भसमये सख्युर्ज़ुनस्य वचः "सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेडच्युत। यावदेतानिरीक्षेडहं योदुधुकामनिचस्थितान" इस्यादिरूपं वचो निशाम्य निजपरयो: पांड़कौरवयोर्बलयोर्मध्ये रथं निवेइय स्थापयित्वा

स्थितवति अक्षणँव हष्टिमान्रेणैव परसैनिकानां दुर्योधनादीनामायुह्ह तवति पार्थस्यार्जुनस्य सखा तस्मिन्मम रतिरस्तु॥३द॥ \%. गीतोपनिषदुपदेश्शावस्थं रूपमनुसंधाय प्रार्थयते उयवहितेति। ठ्यवहिताया नातिदूरस्यायाः पृतनायाः शात्रुसेनायाः मुखं पुरोभागमवलोक्य दोषवशात् स्वजनवधाद्विमुखस्सार्जुनस्येति विशेज्यमध्याहर्त्तवयं कुमति ‘वह्दे मं स्वजनं कृषणे’यादिना तैनैवावि:-
 धिकस्य भगवतश्ररणयो रतिर्मिमास्तु ॥ ३६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पदरत्नावली

विजयोऽर्जुनः सखा यस्य स तथा तस्मिन्कृषणे मम अनवद्या रागाचवच्यविधुरा रतिरस्तु रतिरनवद्यः निर्दुध्रास्त्विति वान्वयः। कथंभूते त्रिभुवनेषु कमनं कमनीयं त्रिभुवनानां कमनमिच्छा यस्मिंस्तत्तथोक्कमिति वा, तमालपुष्पवद्वर्णो यस्य तत्तथा तमालवर्ण, वरं च तत् अं्बरं च वरांबरं नवस्य रवेरादियस्य करः किरण इ्व गौरमरुणं वरांबरं चस्य वपुषस्त्तथोक्ष "गौरोडरुणेसिते ीीते ख्वच्छे च परिकीर्यत" इस्यभिधानम्। अलककुलःः कुन्तलक्कुलैः आवृतमाच्छन्नमाननाबं यस्य तत्तथा एवंविधं बपुर्दधाने ॥३३॥ \# ममात्मा मनः कृषणे अस्त्विल्यन्वयः। कथंभूते विलसच्छोभमानं कवन्चं यस्य स तस्मिन् विलसन्सर्पोऽ-
 त्वग्गस्य स तथोक्कस्तर्मिन्, वीत्युपसर्गाद्रिद्यमानत्वगष्यभिद्यमानैवेति ज्ञातठ्यम्। निशितशर्रैप्यविभिद्यमानवव्वमिति तात्पर्यार्थः
 कलुषितैः श्रमवारिभिः ध्रमनिमित्तस्वेदोदबिन्दुभिरलंकृतमार्यं मुखं चस्य स तथोक्तस्तम्मिन् 1 ३\% ॥ \% पार्थसखे कृषणे मम रतिरस्त्विलन्वयः। "सेनयोरूभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽचयते""ति सस्युरर्जुनस्य वचो निशाम्य सपदि वचःश्रवणानन्तरं निजपरयोः पांडवकौरवसन्बन्धिबलयोः सैन्ययोर्मध्येरथं प्रवेरय स्थितचति अक्ष्णा निरीक्षणेन परसैन्यानामायुर्जीचनलक्ष्षणं ह्ततवति

 बुद्वर्विपरीतबुद्विमशोच्यानन्वशोचस्वमिंयादि स्पयार्मविद्यगाइहरत्, 'करिष्ये वचनं तवे'ति दुष्टनिर्हरणे धर्मे बुर्द्धि कारितवान् मे तस्य परमस्य चरणयोः स्मरणेन ज्ञानसाधनयोरवगवविशोषयोः रतिरस्त्वित्यन्वयः ॥ ३६॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्मः

अथ प्राक्तनं स्वापराधं तस्मिन् देन्येन \{वज्ञापग्न न्नपि रतिमेव प्रार्थयते युधीति। मम निशितेत्यादिकं तु मायिकलीला-वर्णनमेव-‘एवं वद़न्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्वितःः' इल्यादिन्यायेन वास्तवत्वविरोधात्। तथाहि ₹कन्दे-‘असङ्भग्राण्ययोऽ-
 मध्यया हृ्ट्या न मुक्तेषु कथंचने’ति। श्रीमीध्मस्य युद्दसमये दैलाविष्ट्वात् तथा भानं युक्तमेव। किन्त्वधुना दुःस्वमदुःखस्येव तस्य निवेद्नं कुतमिति ज़ेयम्। किंच तुरगेयादि मम निशितेयन्तैर्विंोषणैस्तथाप्यर्जुनसाहाग्यापरिल्यागात् तस्य भक्तवात्सलंग्य
 हरत्वमपि दर्शितनम्॥ ३६-३६॥

## श्रीमद्रिश्यनाथचक्रवर्तिक्टता सारार्थदर्शिनी

ननु इति मतिरपकल्पितेत्युक्ता या सा किमाकारा मतिस्तत्राह त्रिभुवनेति। विजयस्य अर्जुनस्य सख्यौ ममानवचा फलभिसंधानरहिता रतिः प्रेमास्तु। कीट्रो त्रिभुवनस्य ऊर्वार्धोमध्यलोकस्थजसमुदायस्य कमनमभिलाषो यन्र तद्वपुर्दधाने। रवेः करैगौरवरे अतिगौरीकृते अम्बरे यन। तन् अर्जुनरथोपरिस्यितस्य कुषास्य पीतांबरद्वयं सूर्यकिरणसम्पर्कादतिचाकचिक्यवर्वेन तदानीमतिपीतं मया हृं तेन पार्थसारथित्वेनोपच धघमहासीन्दर्थे कठणे रतिः प्रार्थनामयी मतिर्मया तस्मिन्नेवोपकल्पितेति भावः। अन्र चाप्रिमेष्वपि ग्रोकेषु साक्षाद्वर्तिन्यपि भगवति पार्थनायां युष्मतृपदप्रोगाभावः आस्वादितचरे च सांग्रामिकवीररसावेशामये तन्माधुर्ग्ये एव चित्तस्यासक्कि बोधयति $133 ॥$ \% अलककुलैरावृतमाननाबजं चटुक्षं तन्माधुर्येमेव लक्रमसमर्थः पुनरपि विशिष्यास्वादयति युधीति। तुरगगज। इति ‘सुन्दरे किमसन्द्रमि’ति न्यायेन। विष्वक्र हतस्ततः़लन्तः कचा ड़ति आवेगसूचकम । भ्रमवरीति भक्तवाल्सल्ययोतकम्, निरितैसैसीक्ष्गैरिभिद्यमानव्वचीति कन्द्रवरसाविष्ट्य पुंसः प्रगल्भकान्तादन्ताघातैः सुखमेवेतिवद्युद्रसाविष्टस्य महावीरस्य कुणस्य मदूलसूचकराराघातैः सुखमेवेति। नात्र मम युद्वरसोन्मत्तस्याि
 भाःः। अन्र तु विभियमानवर्वचि नतु विभिन्धर्वचि यतो किल्सद्विशाजमानं कवर्च यस्य तस्मिन्निति ईंघदेदमात्रमुक्तम्।

आद्मा मनः ॥ ३४॥ किश्च सपदीति। 'सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्यापय मेऽच्चुत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितानि’ति सख्युरर्जुनस्य वचः। परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानां आयुरक्षणा असौ भीक्मः असौ द्रोणः असौ कर्ण इति तत्ततुप्रदर्शनक्याजेन चृष्या एव हत्ववत्ति तेन च प्रारउधहृरव्वमपि दरींतम्। 'यमिह निरीक्ष्य गता गताः सरूपमि’ति तेषां मोक्षोक्तःः $\|3 ५\| \%$ ततः ठयवहिता दूरे स्थिता या पृतना सेना तस्या मुखमिव मुखम् अप्रे सितान् भीष्मादीनिरीक्षेयेर्थः, स्वजनवधाद्विमुसस्येति यदुक्तम् "एवमुक्क्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् । विस्त्य सहारं चापं शोकसंविम्नमानसः" इति कुमति सांप्रतिकीं युधिष्टिश्येन्न तदानीन्तनीमर्जुनस्यापि स्वयं भगवतैवोल्थापितं तस्य निट्यपार्षदत्वान्नरावतारत्वाच कुमतेरसम्भवात् जगदुद्वारकस्वतन्वज्ञापकभीगीताशास्यमाविर्भववयितुमिति जेयम्। आत्मविद्यया स्वनिष्ठज्ञानेन ॥३॥

## श्रीमच्चुकदेवक्कृतः सिद्धान्तपद्रदीप:

अधुना श्रीमूर्ति वर्णयन् भक्ति प्रार्थयते। विजयसखेउज्जुनसखे श्रीकृषणे अनवदा श्रीकृषेतरविषयप्रयोजनस्पदोषशुन्या मे रविरनुरक्तिरस्तु। कथंभूते त्रिभुवनकमनं त्रिभुवनेषु ऊर्वाधधोमध्यलोकेषु कमनं कमनीयमतियुंदरं तमालवर्ण तमाएस्येव नीलो चर्णो यस्य तत्, रवेः कराः किरणा इव गौरे श्रेष्टे चांबरे यस्मिन्, अलककुलैः कुंतलकलापैरावृतमाननाब्जं यस्य तदप्राकृतं बपुर्दैधाने 11 ३३॥ \% ॠ युधि संप्रामे तुरगशफ़ोड्थितरजोर्भिर्विधूम्रा विश्रूसराः रथगतिवशाद्विष्वंचः सर्वतत्रलंतः कचाः कुंतल्रास्तैर्लुलिताति विकीर्णानि श्रमजातानि बिंदुभूतानि भक्तवात्स ल्यसूचकानि वरीणि तैर रंकृतमाईयं यस्य तस्मिन्
 विमहे, त्वक्ञांद्यस विमहोपलक्षणत्वात् शरवैयर्थ्यं कैमुतिकन्यायेत दर्शयति विलसत्कवने हति, असंडतया विलसत् कबचं यस्य तस्मिन् श्रीकृषणे मम आत्मा समर्वितोऽसतु ॥ ३४। \% \% "सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युते"ति सखिवचो निशान्य सपदि तक्ष्षणमेव पांडवकौरवसैन्ययोर्मध्ये रथं निवेइय स्थितवति, कौरवसैनिकानामायुः आयुषोपलक्षणेन पुण्यकीस्योंदिकं सर्वमक्ष्णैव ह्ततवान् अर्जुनसखे मम रतिरस्तु $113 १ \| \%$ क्यवहितायाः किंचिद्वधवधानेन स्थितायः पूतनाया मुखं सेनापतित्वेनाचार्यन्ववादिनाऽर्रभागं भीष्मट्रोणादिसमूहं निरीक्षिय्य स्वजनवधाद्विमुखस्य न योस्से स्वजनं कुषणेयाद्युक्त्वा निवृत्तस्यार्जुनस्य कुमतिं स्वधर्मल्यागस्वतंत्रकर्तृ₹्वदेहात्मनुद्धिववादिविषयामात्मविद्यया शीसुखगीतोपद्रेनानहरत् यस्तस्य चरणयोर्मे रतिरस्तु ॥३६॥

## भीमढ़ल्रभाचार्यंविरचिता सुवोधिनी व्याष्या।



 प्रिभुवने चैलोक्ये तदेव कमनं लोकहृपैच सुन्दूं न तु आास्संसकारेण मीया तथाविधं तथा सति बुद्या फलं तदल्प हौकिके तु चस्तुनः हात्रया फलें तमाटवर्णामिति तमाहवद्वर्णो यस्यौत्पत्तिको निरतिशयः सदैकविधः वमाखः वृक्षेप नीळचर्ण:, अनेन वर्वैनैतज्जापित सर्वरा परहितजनकमिति रविकरगोरवरांबरमिति । रविकरववत् यद्रोरं चरमंबरं यस भगवतः सर्वमुत्वर्थं प्रादुर्भूतस पीताम्बरमाच्छादकमिति दुष्ट्व्वमाशंक्य तन्विद्वत्रर्थमाह रविकरेति। सूपर्परसमपो घटादौ पतितः प्रकाशयंत्येव न तदाच्छादका मबन्ति तथा पीताम्बरं परमानन्दं प्रकाशयति यथा वेदार्थं प्रकाइयत्येव गौरमीष न्रवीतं नीलो वर्णों वर्णान्तरेण प्राइयते इति। वेदानां प्रार्थनयाइसदाबेश्चितो भवान् तिष्ठु उति अस्विव्युक्तो पीतींबरत्वमापछाः भगवंतमाच्छाय तिघन्तीति वररूपममबरे। अनेन ठगापकताव्युक्ता
 अबककुलाबृताननान्जमिति । अलकाः चूर्णकुतलाः तेषां कुते: आवृतमाननाज्ज मुखकमलं यस्य अलमयथं ककुलैरानंदसमूहैं:
 वयवे आकाइशरीरे घद्वाणि दंतनेत्रभावापन्नानि सूर्यदीनि अस्येल्युक्तं भवति। वममृतं पुणाति सर्वेंयः प्रयच्छतीति बपु:


 मंतःकरणादिजेताएः ते सखायो यस्य तेषां वा सखा तः रतिः पीतिः अनवघा अलौफिक्वा परमा पीतिरलौकिकी सर्वदुर्लेमा



परितो ये कचः तैः लुलितं यच्छ्रमवारि बेनालंकृतास्यं यस्य नीलमुखाजने मुक्ताफलसह्दाशिन्द्वः शोभातिशां कुवंति सा भीकमस्य तबक चर्मादिक युद्धविशोषणं बा, राजसराजसावस्थायाः कोभैव सा, अथवा युद्धार्थंमिन्र्रियादिभिः सह तुरगाणां वेद्सूर्यानीतों वा यद्रजः कामः रज्ञोजुणो वा विथ्बा विदोषेण धुसरः ये सकामः कालवराद्वा सकामाः
 बह्मविद् सूर्गदिमारागामिनः भिन्ना वा तदा नेषां च समुच्चः इतरेतयोगो वा तेन लुलिताः मिळिताः ऐक्यभावं वा प्राताः ते च ते श्रमवर्येलंक्रतार्र गंगाजलपूतःः न््याशिाब्यः तेडपि आनने यस्येति आसमन्तापूपे वा अनेन महासामट्यं सूचितं कालरूप्रवं च, किंच मे सम अंंकारविशेषेण या निशा तामिता अहंकारेणाज्ञानं प्राता इति यावत् ते च ते शाराभ्व परभेदकाः तैविशोषेण मिय्यमाना ववचः छंदांसि यस्येति यस्मादा, पाषंडपचृत्तौ कलौ वा संजाते गत्यंतराभावात् भगवतः तद्दोषाभावे हेतु: विरोषेण लसतकवचं घर्माद्वित्रं यस्य एताहरो कृषणे आत्मा अंतःकरणं मेड़तु । अक्तिर्हि अंतःकरणसाध्या आत्मसाध्या वा तदुमयं भगवति चेत्तदा भक्तिस्तन्र भवति 1 अतः पूर्व >्लोकार्थ अयं हेतुः 113811 \% तृतीयावस्थामाह सपदीति। सपदि तक्ष्षणमेव सखिवच्चोडर्जुनस्य वचः "सेनयोखमयोर्मधे रथं स्थापय मेडच्युत""ति निजप्रयोः सेनयो-
 $\|३ 乡\|$ सत्वमिश्रणोवस्थामाह ठयवहितिति। ठ्यवहिते दूरे स्थिते ये पतने विशोषेण अवहिताइचेति वा मुखमप्रिमभागः तत्र बांधवा एव तिष्ठंति तद्वधर्यतिरेकेषा न साधारणवधोडपि संभवति, अतः स्वजन धमकृत्वा निवृत्तः परहिंसादोष इति। नापितेन क्षौरवद्न समाधानम् भारायमाणाः क्षत्रियाः इमशवादि रुपाः अर्जुनश नापितरू:, अर्मविद्या स्वस्य विद्या ममैव हियते मम च हितं ते मयि जडांश एव दूरीक्रियते मुन्किदानार्थमिति तस्मादेबंविधे न दोषः। अत एव गुरत्वाच्रेणरतिं प्रार्थयते परो मीयतेऽनेनेति पर्मः, तस्येति स एव परः तद्वस्थां प्राप्रस्येति वा ॥३६।

## श्रीमदोसामिथी पुरूषोत्तमचरणविर चितः सुबोधिनीप्रकारा:

त्रिभुवने इू्यत्र। स्वरुप इति। जीबात्मर्टपे। तथा सतीति। रात्तहंरकारण सौन्दर्ये सति। औत्पत्तिक इल्यादि । एतेन 'इयामाचछछबं प्रपद्य' इति श्रुत्युक्तरूपता निबन्धोक्कीया रमारिता। अनेनेति। चक्ष्त्र्बन्धिता। पीताम्बरस्य मायारप्त्वे प्रकाशाकतवासम्भवाद्विरोषगबलाद्विवक्षितं स्वरूपमाहु: तथा बेद इयादि। सूर्ये हि त्रंगार्मरूपात्मना घटादी़न् पकाशयति तथेत्यर्थः। पीताम्बरस्य वेद्वर्वं तु ‘वासश्छन्दोमयं पीत’ मिति द्वाद्रासकन्धवाक्याद्वोध्यम। स्वरुपाच्छादकरत्वेन। उक्ष इति। वरे उक्ते। अनेनेति। भगवदावरकत्वकथनेन ₹पष्टमिति। अवकाइाद्नानेन प्रतीर्या च ₹पष्टमिल्यर्थः। ननमिति।न विद्यते न: निषेधो चस्येति
 मिति। अग्निरूपं जाहुण हूपं चेत्यर्शः । अग्नेरासनतं च । 'रविमधरे स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः। वहिमध्ये सिथितं सत्वं
 प्रार्थनस्योत्तमाधिकारे सम्भवात्तथाते 'मम निरितें स्याद्युत्रम्नव्थविरोध इत्यत् आहुः भगवदिल्याद्वि। तर्वन इति। अन्तःकरणादिजेत्रवे । तथा च तदानों तदभावान विरोध इत्यर्थः। ननुतु तदानीं तदभावे इदानीं कथमीटहोो भाव इर्यत आहुः एवमिल्याद्वि। तथा च भगवदवसाभेदादेवैवं भाव इस्यर्थः। एतसाः साप्विकसातिवकीत्र्रं तु सर्वंकमतीयतया सुखजनकर्वेन प्रकाशकर्वेन च
 रजोधूसरत्वाद्रिक्र शोभाजनक्बामावाल रतिजनकमिति कुतस्तद्णनमतन्रेयाका डूक्षायामाहुः राजसेयादि। परोक्षवादेन कालरूपववाधनाय च पक्षान्तरमाहुः अथलेत्यादि । रूर्यादीनां तुरात्वे मानमाहुः अग्निरियाद्यि। श्रुत्रिस्तु अअग्निर्व अर्वा वायु; सतिः


 पसङे पादपूरे $\|$ अन्योन्यार्थे समाहाईे मर्यादायामनुक्रे । पुनरर्थेडक्ययें पक्षादुन्तरेपु वयवस्थित' इत्येकाक्षर कोशो तथोकर्वात्। इतरयोगार्थंत्वपक्षे यद्यग्रठ्ययत्रं कोशा उक्रम्, तथापि तुना अपिनेत्यादिवद्वत्र नामत्वमेव चस्य विवक्षणीयम्। आनने यस्येति ।
 'यदिदं किब्व जगतसर्वं प्राण एजति निःस सम्। महद्धयं वज्रमुघतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ती' ति कम्पनाधिकरणविषयचाक्य-
 स्वरूपामाहु: ममैव कियेयादि । 'मत्तः सवं प्रवर्तत' 'यदा यदा हि धर्मस्य' 'वासांसि जीर्णानि' इस्यादिवाक्यान्यन्रोदाह्रणत्वेन बोध्यानि। अस्य परमत्वे परः को वेस्यत आहुः स पच पर इल्यादि । तथा च परत्वेपि परमत्वं प्रापर्येल्यर्थः। अन्रापि 'मत्तः परतरं

नान्यत्' 'मत्त: समृतिर्जानमपोहनं चे' यादि द्रष्टग्यम् । एवं रूपभेद् इवायातीलरुच्या पक्षान्तरमाहुः तद़्वस्थां प्रातस्येति। आहमबिद्योपदेोोन युद्वकारणेन चास्या अवस्यायाः सात्रिकरा जसत्वं केयम् 4 ३द॥

## श्रीगिरिधरकता बालम्रबोधिनी

इदानीं परमपुरुषार्थरूपां तस्मिन् रतिं पार्थयते-त्रिभुवनेति । विजयोडर्जुनः। यद्वा विशिष्टो जयों येषां ते विजया विनिजितान्तःकरणाः सखायो यस्य तस्मिन् श्रीकहणे मे ममाडनवन्या फलाभिसन्धिरूपकापट परहिता रतिरनुरागोडसित्वत्यन्वयः। तस्यैव भय鹿 नरसिंहादि रूपान्तरमप्यस्ति लदूव्यावृच्च्यर्थमाह-त्रिभुवनेति। न्रिभुवनकमनं त्रिलोक्यामेकमेब कमनं कमनीयमतिसुन्दरं बपुर्द्धाने इत्यन्वयः। सुन्द्रत्वमेव सपष्टयति-तमालवनीलो वर्णो यस्य तत्। प्रातःकालीना रवेः करा इव इवत एव गौरेडपीते वरे
 त्रकाराका एब, न त्वाच्छाद्कास्तथा पीतान्बरमपि स्वरूपसौन्द्य प्रकाराकमेव न त्वाच्छादकमिति माः । अलककुलै कुन्तलसमूहेरुपर्योवृतमाननाबं यस्मिसत् 11 ३३॥ \% \% विजयसखित्वमेवानुवर्णयन् पुना रति प्रार्थते-युधीति, युधि युद्धे
 तेन अक्तवास्सल्यद्योतकेन अलंकृतमास्यं यस्य तस्मन् । मम निरितैस्तीक्षणः शररैविभिद्यमाना त्वग् यस्य तस्मिन्। अत एव क्षतजेन विलसच्छोभमानं कवचं यस्य तसिमन् श्रीक्रषणे ममात्मा मनोडस्तु रमतामित्यर्थः 11 ३४। त्य भंक्तवात्सल्यं स्मरन् पुनस्तस्मिन रतिं प्रार्थयते-सपदीति। सख्युरज्जुनस्य 'सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेडच्युत। यावदेतान्निरीऽक्षेहं योद्रुकामानवस्थितान्' इति वचो निशक्य श्रुत्वा सपदि इीघमेव स्वपरबलयोः पाण्डवकौरवसेनयोर्मध्ये रथं निवेइय स्थापयित्वा स्थितनति पार्थसखे अर्जुनसारथौ मम रतिरत्तिवत्यन्वयः। तत्र स्थित्वा कृतं सख्यं दर्शयति-परेति। परस्य दुर्योधनस्य सैनिकानामायु: अक्ष्णा
 \% न केवलमर्जुनस्य सपत्नायुर्हरणेन विजयमेव सम्पादितवान् किन्तु गीतोपदेशोनापि तस्सान्येषामिदानीन्तनानां चाविद्यापहरणेन संसाइविजयमपि सम्पाद्तितनानिति भगवतः परमोपकारं समरंस्चरणरति प्रार्थयते-इयवहितेति । ठयवहिता किश्चिद्दूरे स्थिता या पृतना कौरवसेना तस्या मुखमिन मुखमग्रे स्थितान् भीष्मद्रोणादीनिरीक्ष्य दोषबुद्धचा पापभयेन स्वननधाद्विमुखस्य अर्जुनस्य कुमतिं अहं हन्ता एते मदीया इति द्रेहादौ अह्म्ममाभिमानरुपामू अविद्यां य आर्मविद्यया गीताइास्लोपदेशेन अहृत्तस्य परमस्य पुरुषोत्तमस्य चरणरतिर्मे ममास्तिव्र्यन्वयः 11 ३६॥

## हिन्दी श्रन्नुद्द

जिनका रारीर त्रिभुवनसुन्दर एवं ₹याम तमालके समान साँवला है, जिसपर सूर्यर रिमयोंके समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सहरू मुखपर घुँघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुनसखा भीकृष्गमें मेरी निषकपट प्रीति हो 11 इ३ 11 मुझे युद्वके समयकी उनकी वह विलक्षण छबि याद आती है। उनके मुखपर लहराते हुए घुँघराले बाल घोड़ोंकी टएकी घूलसे मटमैले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदें रोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीये बाणोंसे उनकी त्वचाको जींध रहा था । उन सुन्दर कवचमण्डित भंगवान् श्रीकृषणके प्रति मेरा रारीर, अन्तः करण और आत्मा समर्पित हो जाया। ३४।। * \% अपने मित्र अर्जुनकी बात सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डव-सेना और कौरव-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टिसे ही रात्रुपक्षके सैनिकोंकी आयु छोन ली, उन पार्थसए। भगवान् म्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो 11 द॥ ॥ अर्जुनने जब दूसरे कौरवोंकी सेनाके मुखिया हम लोगोंको देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के बधसे विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका उपदेशा करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, उन परमपुरुष भगवान् श्रीक्टष्णके चरणोंमें मेरी पीति बनी रहे ॥ ३६॥

> सनिगममपहाय मत्र्रतिज्ञामृतमिक्तुमवप्तुतो रथसः।
> धृदरथचरणोडस्ययाचलद्गुर्हरिरिन हन्तुमिमं गतोतरीयः ॥ ३७ ॥
> रितविरिखहतो विशीणंदंशः क्षतजपरिष्ठुत आतवायिनो मे।
> प्रसममभिससार मद्धधार्थ स मवतु मे भगवान् गतिर्गुकुन्दः ॥ ३८ ॥
> विजयरथफुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयररिमनि तच्कियेक्षणीये ।
> भगवति रविरस्तु मे स्षमूर्षोंमिंह निरीक्ष्य हता गताः सरुपम् ॥ ३९ ॥
> ललितगतिविलासवल्गुहासग्रणयनिरीक्षणकल्पितोरमानाः।
> कतमनुक्रववत्य उन्मदान्बाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः ॥ 80 ॥

## भ्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्वीपिका

मम तु महांतमनुप्रहृं कृतवानित्याह द्वाफ्याम्। स्वनिगममशक्ब एवां साहाच्ययमान्रं करिष्यामीत्येवंभूतां स्वपिज़्ञां हित्वा भीकृषण शालं प्राहीिष्यामील्येवंरूपां मत्र्रतिज्ञामूतं सत्यं यथा भवति तथा अधि अधिकां कतुं यो रथस्थः सन्नवप्रतः सहसैवावतीण्णः सन् योड्य्यादभिमुखमधावत् हभं हंतुं हरिः सिंह इव किंभूतः घृतो रथचरणझ्यकं येन सः, तदा च संरंभेण
 त्तरीयं वस्नं यस्य स गुकुंदो मे गतिर्भवत्वित्युत्तरेणान्वयः ॥ ३०॥ \% एवं यद़मम्ययात्तदा स्मय़मानस्याततायिनो धन्विनो मे शितैस्तीक्ष्यैर्वि छिखेहैहुतोडो विशीर्णदंशो विध्वस्तकवचः क्षतजेन रुधिरेग परिष्दुतो ठयामः सन्प्रसभं बलाद्वारयंतमर्जुनमव्यतिक्रम्य मद्वधार्थमभिससाराभिमुखं जगाम। एवं यो लोकप्रतीीयार्जुनपक्षपातीव लक्ष्तेत वस्तुतस्तु ममैवानुप्रह्ह कृतान्य्य-
 रतिमाशास्ते। विजयोर्जुनस्तस्य रथ एव कुटुंबमकृतशातैरपि रक्षणीयो यस्य तस्मिन्। आत्तं तोन्रं प्रतोदो येंन तस्मन्। धृताश्र

 युद्वे हताः सर्वे यं निरीक्ष्य सरूपं तस्समानं रूपं गताः प्राता इति दिठयद्धष्टया पर्रयन्नह ॥ ३९॥ क्षत्रधर्मेण युध्यमानास्तस रुपं पापुरियेतन्न चिन्नं योो सदांधा अपि प्रापुरिल्याह। लहितगतिश्ध विलासश्व वल्गुहासादिश्र मंज़ुगस्यादिभि-
 गोवर्धनोद्वरणादिकमनुकृतवल्यो गोपवध्वो यस्य प्रकृति स्वरूपमगन्नगमन्। मकारलोपस्त्वर्षः। किल प्रसिद्धम्। तस्मिन्मे रतिरसित्वति पूर्वैंणैवाश्वयः $1180 ॥$

## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

स्वस्मादपि स्वमक्तमुक्कर्षयतीति यत् भ्रुतं तन्मया स्वसमन्नेवानुमूतमिल्याह-दृाम्याम्। स्वनिगमेति। यद्वा ॠर्तमित्यजहलिंगम् "ऋतं च सून्चृता वाणी" इति भगवडुक्ते। रथस्यः सन्नोवाबपूत इर्यतिलाघवेनावष्डुतिमतस्तस्य रथाद्विशलेषः केनापि न लक्षित इति भावः। अलक्षितपकारोनैकेन रथरक्षाथं स्थित एवेति वा। ऋतमिति। सा हीला तव खाभाविक्येव, न तु मदन्नुरोघैनैव कृतेति भावः। अत्र कृष्णेन स्वभक्तवात्सल्यगुणस्य दुस्यजत्वादर्जुनस्य युद्वासामर्थे सति स्वप्रतिज्ञामपि लक्त्वा स्वयमेवा-
 द्रक्ष्यामीति भीष्मस्य मनोरथसिद्वघर्थैंत प्रतिज्ञेयतः स्वप्रतिज्ञामंगेनाज्जुने स्रप्रमाणं वं दरर्शायित्वा भीष्मं प्रमोय तस्योत्कर्ष च लोके विख्यापयामासेति तत्व्वम्। यच्चोक्षं विस्मृतमनुष्यनाख्यत्वमिति तच भगवतो विस्मृतेरसंभवादिलिं समाधेयम्। भगवतः प्रतिज्ञाहानिं निरीद्याहो अयं मद्ञारहरणप्रतिज़ापपि हास्यतीति भूं कंपित। तदाश्वासनाय भगवता स्वोत्तरीयं तन्र पातितं ववं मा भैरिति शिरसि हस्तनिधानमिव वख्ं तदुपरि न्यस्तमिति घयेयम् 1 अन्र "निगमो वाणिजे पुर्यां कटे वेदे प्रतिश्रुती" इल्यमिधानात्
 विद्यमानत्वाक्कथं तथात्वं तत्राह-मम तितविशिखैस्तीक्ष्णरारे हैतस्य संरंभसुखवर्द्धनार्थ तदपि मया हन्यते ₹मैवेति भावः। यतो विशीर्णकचचः प्रवनात्पागेवाभवदिल्यर्थः 1 प्रसभमच स्वह्त्तेनैव भीष्मं वधिष्यामील्यभिपायेणेल्लर्थः 1 अभिससारेत्यन्राभिशब्देनाभिसरंतं नायकमालोकितवया नायिकाया इव तदानीं मम सुखमपारमेवभूदिति घोल्यते। सोऽन्येषां मुकुन्दो मुक्तिद्रद्रोडकि मम तु ग़तिसथाभूतव्वेनैव प्राप्यो भवतीयर्थ इति। हे कृषण च्वामहमेतदेव प्रार्थये इति भावः 11 ३८ 11 ईक्षणीये वामहस्तेऽऽ्यधारणरज्जुर्देक्षिणहसेे प्रतोदः मुखारविंदे हुंछुमिति तनोदनशब्द़ इति शोभया यन्माधुर्य्यमीक्षणीयं तन्मयैव तदा स्वचक्षुर्म्यामीक्षितम, न त्वर्जुनेनापीति भावः। सुमूर्षोरिति। अत एवाहं संप्रति मर्तुमिच्छामि। यन्मृत्वा तद्वेव माधुर्यं मुहुः द्रक्ष्यामि। जीवंस्तु कथं तद्रृष्टुं प्राप्सामि प्रकटप्रकारो तस्या लीलाया भगवता समामीकृत्वादिति भावः। अत्र म्रियमाणस्येल्यनुक्त्वा सन्प्र्ययेनेच्छाधीनमृत्योर्भीष्मस्य भगवतः सकाशाद़ि तलीलयामतिलोमो ठ्यज्यते। तेन च सा गुद्वहीलापि नित्ये-
 द्विरंस्तलीलाविशिष्ट एव मयि रतिं पाथेयसे। कि तु संप्रति मृत्वैवं तलीलाप्राशौ तव कि प्रमणमिल्यन्र "मरणे या मतिः सा गतिः" इति प्रसिद्वाध्र्पाणादपि तव दर्शंनमेव परे प्रमागमिय्याह-यमिति । यं निरीद्य हता युद्धेनन्येनापि हताः संतः आसुरस्वभावा अपि ताद्छाज्ञनहीना अपि स्वरूं सायुज्यमुक्ति प्रात्ताः 1 अहं नु भक्तसतत्रापि मरणकाले ताद्धामतिमांस्तं ब्वां साक्षाद् द्धा मृत्व: कथं न तां लीलां प्राप्स्यमीति। अन्र नरसारध्यमनधिकारिम्योपि सायुज्यद्ययित्वमिति युगपदेवानैै्वर्येमहैग्वर्येसीकारलक्षणं महामाधुर्यं सर्वभगवहस्वरूपासाधारणमेव तद्नीमुद्वितमिति ब्रेयमे। संद्भर्भन्तु-मर्यददातिकमेप्यद़ोषाय सामर्र्य-

माह भगवतीति।＂यथा र्रोंबिजज विषम＂＂हूति न्यायात् दद़तिकमे च स्वाभाविक कारुण्गमेव कारणमिति दर्शायति। रथे













 स्वाभाविका असाधारणा अनंता पव ये गुणास्तन्सर्वानपि तेन दत्तान्रापरियरें। अज⿹丁口ुनाय वु खमसाधारणं तदपेक्षित बलिम्रव्वमपि भगवता न दत्तमिति । घद्वा कृतं गोवर्वन्नधारणादि उन्मद उन्माद इति विरहय दर्शितः। एवं चातिमदासाव－
 अन्न संदृर्भ：－यत एतावतोडपि प्रेश्णो जनकवंं ह्रयते इलोह－बलितेति। अच केतानुकरणं नाम लीलाल्ये नायिकानुमावः। वडुक्तं＂प्रियानुकरणं लील＂इति＂मकृति स्वमवश्नेग＂इति न्यायात्＂भकृतिश्र स्वभावश्र रूपं च＂इलादमरकोशाश्च




## भीराधारमणदासगोस्सामिबिरचिता दीपनी व्याख्या


 पताका। चर्मन्न कर्मन्। वर्मन्। दंश्रे। संज्ञ। बडचा। कुमारी। नौ। बीणा। बलाका। यवषद्। नौ। कुमारी।



## शीमद्रीररामवन्याल्या

जिघांसया स्योपर्याधावनदश्रायामवस्थित रुपमनुसन्दधानसमेव तत्राष्युपायमध्यवस्यति स्वनिगममिल्यादिश्रोक－











सुन्दरतरहासेन मन्दस्सितेन प्रणयनिरीक्षणेन च कल्पितमुर्विधिक मानें बहुमानं यासां ता गोपवघ्वः उन्मदे़ेोद्रिक्कामेनांधाः स्वपरविवेकरहिताः कषणमाइमानं मन्यमाना इयर्थं, अत एव भगबक्छृत भगवतश्नेष्टतं पूतनानिरासादि कमिति यानत् अनुकृत-
 रतिरस्विति पूर्वेणान्वयः ॥ ४०॥

## शीमद्रिजयं्वजतीर्थकता पदर्नाबही

अथ गुद्बे आयुधं न महीष्यामीति स्वनियमं प्रतिक्ञारक्षणणं विहाय यो मत्तानुकम्पी आयुषं पाहििष्यामीति मल्यतिज्ञामृत-


 बत्रात्करात् मम वधार्थममिससार स सुकुन्दो भगवान् मम मुदे भवत्विति इलोकान्वयः॥ ३८ $11 \%$ हE युद्दे यं निरीक्ष्य हताः सरूपं वैषणवं धाम गताः भुमूर्षोर्मियमाणस्य मे तस्मिन् भगवति रतिरस्विवयन्बयः। कथंभूते विजयस्स अनुनस्य रथ एव कुदुख्वं रक्षणीयवर्गो यस्य स तथा वस्सिन् आत्ततोते गहीतपरतो़े छृता हगररमयः कविकामुखरण्जवो येन स तथा
 गतिविल्रासादीनि तथोक्तानि ललितिगतिश्य विलासश्र वल्गाहासः मन्नसितं च प्रणयेन निरीक्षणं च तथोक्कानि तै: कलिपतमुछ पथु मानें यासां ताः तथोक्तः लहितग्यादिलिः कृष्णे कल्पितं समर्वितमुरुनानें महापूजा याभिस्तासथोक्षा इति वा, अत एव
 विहाय सभा वाविर्भावहक्षण्ण मोक्षमगःः किल तसिन्दृषणे रतिरसित्वित पूर्वेणान्वयः $118 \circ 11$

## भीरीमजीवगोखामिक्हृतः ॠमसन्दर्भः


 कमेडट्यदोषाषाय सामर्थ्यमाह भगवरीति। 'यथा रह्रोडबिध्रजं विषमि'ति न्यायात् तदतिकमें च ख्वाभाविके कारुण्यमेव कारणमिति
 यत एतावतोऽपि प्रेग्णो जनकवं ह्र्यते इल्याह लहितेति। अत्र कतानुकरणं नाम ठीखाइ्यो नायिकानुभावः। बदुक्तम् ‘प्रियानु-
 प्रेमावेशो जातः येन वस्स्मावनिजस्वभावयोक्क्यमेव तासु जातमिलर्थः। यथोज्चलननीएमणों महाभालेदाहरणमम-राधाया
 भूयोमिन्विवरागहिंगुलैसैः शझ्नारकाँ: कृतीति $1180 ॥$

## थीमढ्विश्ननाथच क्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी


 अधि अधिकां कतुं रथयः सन्नेवावप्बत इलतितापवेनावम्लुतिमतस्तस्य रयाद्धिरेेः केनापि न उब्क्षित इति भावः, अलक्षित-

 यस्मात् सः। गतं पतितमुत्तरीयं यस्य सः। अतिसरंर्भेणोत्तरीयें गात्रात् पतितम अस्ति नाति वेलपि नानुसन्द्रान इलर्थः। अन कृष्णेत समक्तवात्सल्यगुणस्य दुस्यजत्वात् अज्जुनस्य युद्धासामर्थे सति स्वप्रतिक्षामपि लक्त्वा स्वय-

































 भाप्लमीती भावः ॥ ॥\%०॥

## 

 प्रतिश्ञः पुनर्युद्वकाले मया प्रतिदिनं दश्रासह्स्रपुरुषातिना पांडनसैन्ये विमथिते सति धनंजयं प्रति जातकोधः स्वयमस्मल्पराजयाय प्रवृत्तसं स्वरतिज्ञामपहाग श्रोकहणमायुधं ग्राहयिष्यामीति मत्रतिज्ञामूतं यथा स्यांत्तथाध्यधिकं कर्तुर रथस्यस्ततोऽबप्लुतोऽवर्तीर्णस्स
 गौर्धरणी यस्मात्स:, पुनः कथंभूतः गतोत्तरीयः गतं पतितं धरणीमाश्वासयद् इबोत्तरीयं कोधाविष्ष्स युधिष्रिपक्ष्पातिनः स गति-
 देशे अर्जुनेन स्वप्रतिज्ञां पालय भगवन् इत्येवं वादिना प्रणयपूर्वकं कर्या लंबमानेन संप्राथर्येमानोऽपि प्रसमं बलान्मद्वधार्थमभिससार स मुक्रुंदः मुन्तिपदः मे आततायिनो गतिः स्वात्मपद्रो भवतु ॥ ३८॥ \# विजयरथकुट्रम्बे अर्जुनरथः कुटुंबः कुट्रुंब इव रक्षणीयो यस्य तस्मिन् आत्ततोन्रे गृहीतप्रतोदे ग्रहीताश्वम्पहे ईेक्षणीये इह युद्धे यं निरीक्ष्य ये भूरिश्रवः्रभृतयसते सरूपं भगबत्सारूप्यं गताः प्रावाः। तदुक्तं द्रोणपर्वणि भूरिश्रवसं प्रति भगवता "ये लोका मम विमल़ः सकृद्विभांति ज्रह्याहैः सुरवृषमैरपीष्यमाणाः। तान्क्ष्ष्रं व्रजतानिनोत्रयाजिन्मम नुल्यो भव गरडोत्तमांगयान" इति। एवंभूते भगवति मे रतिर्तु 11 ३९ 11 \% कींच ललितया सुंदर्या गला विल्रासेन रासाद्रिना बल्गुना सुंदरेष हासेन निरीक्षणेन प्रणयविनयपूर्वकेणावलोकनेन च कलितः बहुमानो

यासां ताः अत एवोन्मदोंधाः अत एव भगवतः कुतं चेष्टितमनुकृत्यः किल गोपवध्वः यस्य प्रकृति स्वभावमगन्नगमन् तस्मिन्भगवति मे रतिरसित्वति पूर्वेणान्वयः 118011

## श्रीमद्वश्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

तमोमिश्ररजोवस्यामाह स्वनिगममपहायेति। स्वस्य निगमः पतिज्ञा राख्तसंन्यासः दृंतवके सज्रातरि हते भगवता शख्रसंन्यासः कृतः, तत् पुनस्ततीयदिनयुद्दे नवमे च भीष्मवधधाथं चकं गृहीत, युद्वागमनसमये च प्रतज्ञा कुता-अयुद्वधमानोऽहैमेकत इति, मया च प्रतिज्ञातं सर्वंथा रास्तु प्राहयिष्युमीति तन्र मत्रतिज्ञामृतं कत्तुं रथस्य एव सन्नवम्लुतः अधिका च प्रतिज्ञा कता शास्लमेव गहहीतं न तु मारितवानितरर्थः, रथस्यैव चके सुदर्शानावेशः भगबतः प्रतिज्ञाल्यागे भूमेः क्प्पो जातः, तदाह चलदूगुरिति चलन्ती गौर्मूंमिस्य हृंत्वेतन दोषाभावमाह यथा हरिः सिंह् हूममिव "यस्य मह्य च क्षत्रं च उमे भवत ओदन" रति श्रुतेः सायुज्यदानार्थं भीष्ममन्तः प्रवेशयितुं भगवान् प्रवृत्तः, तावता उत्तरीयं पतितम् उपरि आच्छादनार्थमर्जुनो रक्षितः स भूमावगल्य पतितः। अतो बधो न जात इति उत्तरीयाभावे च भोजनं निषिद्धं तदा हि मीष्मोऽहंकारयुक्तः, अतस्तय ज्ञानस्फूर्च्यभावात् तदा न मारित इति भावः। अन्र रतिप्रार्थनाभावो भमवत एव रतिकार्यकर्तृव्वात् 11 ३० $11 \%$ रजोमिश्रतमोऽवस्यामाह हितेति। नवमद्विस्येदं रुपं पूर्वर्कोके तु तुतीयद्निस्येति न पुनरुन्तिः। शितास्तीक्षाः विगतशिखाः पाषंडिनो येन विशीर्णदंशः क्ष्रजपरिप्डुतः विशीर्णा दंशा यस्मिन् काले वर्षाव्यतिरिक्तकाले मासाष्टक तन्र क्षता जाता येषां ते क्षतजाताः परित्राजिनः क्षत्रियोत्तमा वा तैः परिठ्यापः। अधर्मनिवारको घर्मक इत्युक्तं भवति। अत एव आततायिनं पापिष्ठों मां हन्नुं प्रसभमभिससार अयुध्यमानयुद्धात् पापिनमपि यो मोचयितुं प्रवृत्तः, किन्तु मुक्तिदानार्थमियाह मुकुन्द्ध इति ॥ ३८। \# स सत्वमिश्रतमोऽवस्थामाह विजयरथकुटुम्ब इति। अर्जुनस्य रथः सर्वथा परिपाल्यक, अत एब तस्य रथः कुटुम्बं यस्य विविधो जयो विगतो वा जयो यस्येति विजगः, अर्ज़ुनः जयद्रथवधे हि युद्धे अशक्त इव जातः तदा स्वयं तोन्रं गुहीत्वा अश्वानां ररमींम्य गहीचवा उत्थितः सन् कर्गादीनामसाणि रथचालनेनैव दूरीकुर्वन् तदानोंतनश्रिया ईक्षणीयः अतिसुन्दरः ताहछ मुमूर्षोरेव मतिरस्तु न तु पूवं विस्मरणानन्तरं तैः किमुत न्यायेन फलमाह-यमिह निरीक्ष्येति। इह अस्मिन्नवसरे अन्तकाले यं चघ्व व मुक्तःः तन्रांतकाले न्नेहे सति कि वक्रन्यमियर्यः॥३ः। \%. \% तमोमिभ्रसत्वावस्थामाह ललितेति। ललिता या गतिः तन्र यो विलासः हंसगजगतिवत् पद्चालनं मनोहरश्न हासः स्नेहपूर्वकं च निरीक्षणं तमोरजःसर्व वावकार्याणि तैं क्िप्पतः उरु अधिकः भगवन्माहास्यमध्यविचार्यमृत्तो मानो यासां किंचन केषलमन्तः स्थित एव दोषः, किन्नु त्रिदोषकार्यमपि बहिर्बहिः कुर्वन्तीलाह कृतमनुकुतबल इति, कृतं भगवचरित्र्र पूतनापयःपानादि तदनुकुर्वन्तीति एवमपि सति हौकिकमपि ज्ञानं निवृत्तमिल्याह उन्मदाधा इति, उन्रेन मदेन भगवदारोहणार्थमपि यतन्त इत्यंधाः, सर्वथा अचिकिस्सत्रिदोषाः तत्रापि गोपवध्वः जाल्या सभावेन च दुष्टा:, ता अपि यस्य सम्बन्धात् प्रकृतिस्वरूपमगमन् नान्र सन्देहःः कर्त्तुयः किलेति प्रसिद्दे 11 \&० 11

## श्रीमद्गोख्वामिश्रीपुखुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्र काशः।

स्वनिगमेश्यन्र। अधिका चेल्यादि। अनहं भक्तपराधीन' इत्येवमधिका कृतेयर्थः । सथरयैव चक्क इति। तेन भारते क्षुरान्ततीध्रणप्रत्वकथनमपि सुदर्शानावेशादिति बोधितम दोषाभावमिति। प्रतिज्ञाल्यागेपि दोषाभावमू। भक्षणाय प्रवृत्तत्वेन फलावदारणवन्मारणार्थत्वाभावादिति। उपर्याच्छदन्नार्थमिति। भारते ‘ठ्यालम्बी पीतान्तपट’ इति विशोषणेनोत्तरीयस्य पीतन्तत्वकथना-
 तामाच्छाद्यार्जुनरक्षार्थता प्रकीकक्ठतेयर्थः। द्वितीयमानुः स इल्यादि। स इति उत्तरीयपटः। रतिकर्यकृृं ध्वादिति। मुक्तिदान-
 अन्राततायिनो म इति सम्बन्धषष्ही, तेन मत्सम्बन्धी सन् मद्धधार्थममिससारेयर्थो मवरि, तथा सति शितविशिखहतत्वादिकं राजसं वधार्थमभिसरणमियवस्याया राजसतामसत्वम्॥ $॥ ८ \|$ \% किजयेत्यत्र। इेक्षणीयतया सुखजननं सार्तिवकं
 दोक्तमोहजनकव्वं तामसं निरीक्षणं च साखिवकं तदे़वोक्रकार्यजनकव्वान्मुख्यमिए्यवस्थायाः सात्चिककामसत्वम् 1180.11

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनो

एवमर्जुने कुतमनुम्रहं निरुख्य ख्वस्मिन् कृतमनुमहं रमरन् पुनः प्रार्थयते-रवेति द्वयेन। स्वनिगमं अशास्त एवाहं साहाय्यमात्रिमेव करिष्यामीत्येनम्मूतां स्वर्रतिज्ञां अपहाय त्यक्त्वा श्रीकृषणं राख्यमहं गाहिएय्यामि-इल्येवंसपां मत्र्रतिजां कतं सत्यं यथा भवति तथा अधि अधिकों कतुर्ण यो रथस्यः सन्भवप्लुतः सहसैवावतीर्णः सन् मद्वधाथम् अभ्ययात् अभिमुखमधावत् स मुकुन्दो मे मम गतिर्भवतिव्युत्तरेणान्वयः। तदवसथं चंस्यापि प्राबल्यं सूचयन् चृ्चन्तमाह-इमं हन्तुं हरिः सिंह इनेति। तदवसथं भगवन्तं विशि-नष्टि-gूतो रथचरणः चके सुदर्शाने येन सः । तदा़ च संरम्भेण मनुष्यनाउ्यविस्मरण्णत् उदरस्यसवंभुवनभारेण प्रतिपदद चलन्ती गै:
 आततायिनो धन्विनो मे हितैस्तीक्ष्णः विशिखैबीणैहैंः अतो विर्शीर्णदंशः विधवस्तकवचः क्षतजेन रुधिरेण परिप्दुतः बयापः सन प्रसभं बलात् वारयन्तमर्जुनममप्यतिक्रम्य मद्धधार्थमभिससार अभिमुखमाजगाम। य एवं लोकम्रीयाय अर्जुनपक्षपातीव लक्षितः, वस्सुतस्तु मसैवानुप्रहं छृतवान् यन्मद्रकेन रास्ं ग्राहयिष्यामीति प्रतिज्ञातं तद्वचनं मा मिध्यः भवत्विति स भगवान्मुकुन्द्रो मे गतिर्भवत्वित्यन्वयः ॥३८॥ अन्यायेनापि भक्तरक्षाव्यम्रत्वं समृत्वा तस्मिन रतिं प्रार्थत्ते-विजयेति। विजयोऽर्जुनस्तस्य रथ एव कुटुम्बः 'अप्यकार्यशातं कृत्वा भर्त्तठ्या मनुरत्रतीत्' इति स्मृतेः कुटुन्बवद्कृत्यैरपि रक्षणीयो यस्य तस्मिन् । आत्तं गुहीतं दीक्षिणहसतेन तोन्रं प्रतोदो येन तस्मिन्। घृताश्य ते हयानां ररमयः प्रश्रहाश्य ते सन्ति वामे हसते यस्य तस्मिन्। 'त्रीह्यादि भ्यश्न"' इल्यनकारन्ताद्वि ररिमशबदादि निप्र्ययः। तछ्रिया सारथ्यरोभया ईक्षणीये अतीवेक्षितुमर्हे भगवति श्रीकृषणे भुमूर्षोर्मर्तुमुद्यतस्य मम रतिरस्तु। केषामेवं तन्र्या विमुक्तिर्जातेत्यपेक्षायामाह-यमिति सपादेन। यमिह युद्दे निरीक्ष्य निरीक्षमाणाः हताः र्वरुपं गतास्तत्सायुज्यं प्राताः। सरुपमिति पाठे तु तलसमानरूपं गता इस्यःः। ३९॥ \% \% दिव्यहष्टा परगन् क्षत्रधर्मे युद्धघमानास्तत्तवरूपं प्राधुरितयेतन्न चित्रं यतः कामान्धा अपि तं प्रापुरियाह-ललितेति। ललितगतिश्र विलासम्च रासादिः वलगुर्मनोहो हासश्च प्रणय: ₹नेह्त्तपूर्चक निरीक्षणं च तैराव्मीयैर्व कलिपत उरुमानः सत्कारो यासां ताः अत उत्कटेन मदेनान्धाः स्वपरविवेकरहिताः अत एव तदेकचित्तन्वेन तस्य कृतं कर्म पूतनापयःपानादिक अनुकृतवत्यः गोपवध्वोडपि यस्य पकृति स्वस्पमगन् अगमन्। मकारलोपस्त्वर्षः । किलेयस्य प्रसिद्धिं सूचयति। तस्मिन् मे रतिरसित्वति पूर्वेणैवान्वयः 118011

## हिन्दी अनुवाद

मैंने प्रतिजा कर ली थी कि मैं श्रीक्ठष्णो शास्त्र महण कराकर छोडूँगा; उसे सल एवं ऊँची करनेके लिए उन्होंने अपनी रास्त ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथसे नीचे कृद पड़े और सिंह जैसे हाथीको मारनेके लिगे उसपर ट्रूट पड़ता है, वैसे ही रथका पहिया लेकर मुझपर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेगसे दौड़े कि उनके कंधेका दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी काँपने लगी। ३७। मुझ आततायीने तीखे बाण मार-मारकर उनके रारीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शारीर लह्हूनुहान हो रहा था। अर्जुनके रोकनेपर भी वे बलगूर्वक मुझे मारनेके लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान् भीकृषण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तबस्सलतासे परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों-आ भ्रय हों।। ३८। अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृषणे बायें हाथमें घोड़ोकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छबि बन गयी थी तथा महाभारतनुद्वमें मरनेवाले बीर जिनकी इस छचिका दर्शान करते रहनेके कारण सार्ध्य मोक्षको पाप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् भीकृषणमें मुझ मरणासन्नकी परम पीति हो $\|३ 9\| \%$ जिनकी लटकी सी सुन्दर चाल, हाव-भावयुक्त चेष्टाए, मधुर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित गोपियाँ रासलीलामें उनके अन्तर्धान हो जानेपर ४ेमोन्मादेसे मतवाली होकर जिनकी लीलाओंका अनुकरण करके तन्मय हो गयी थीं उन्हीं भगवान् श्रीकृषणमें मेरा परम प्रेम हो 118011
सुनिगणनृपवर्यंक्कुलेडन्न:सदस्स चुचिप्टिराजसूय एपाम्।
अहंणमुपपेद्ध ईक्षणीयो मम द्रिगोचर ए१ आविरात्मा॥ ४१ ॥
तमिममहमजे शर्रीरमाजां हैदिं हैदि खिष्टितमाव्मकल्पितानाम्।
प्रतिं द्रामिक नैकधार्कमेक समधिगतोडसि विध्यूतमेदमाहः ॥ ४२ ॥

स्त उनाच


सम्पद्यमानमाज़ाय भीष्मं बह्लाणि निष्कले। सर्वें बभूबुस्ते तूष्पीं वयांसीव "दिनात्यये ॥ ४४ ॥

## भीधरसामिविरचिता भाबार्थद्वपिका




[^25]सन्नाविः प्रकटो वर्तते। अहो में भाग्यमिति भावः॥ 8 ใ॥ से।डहं कृतर्थोडसीयलाह। तमिममजं सम्यगधिगतः प्रात्तोडर्मि। सम्यक्त्वमाह विधूतमेदमोहः। तदर्थ भेदस्यौपाधिकटवमाह। आट्मकल्पितानों ख्यं निर्मितानां शारीरभाजां प्राणिनां हृदि हृदि प्रतिह्द्ययं धिद्धितमधिष्टितमधिप्राय स्थितमिति यावत् । अकारलोपस्व्वार्षः। नैकधानेकधा। अधिष्टानभेदादनेने कधा भांतमिट्यर्थः। अन्र हृ्रांतः सर्वर्राणिनां द्रां द्टां प्रत्येकमेवार्कमनेकधा प्रतीतमिवेति॥४२॥ \# मनोबाग्टृ्टीनों वृत्तिसिः। परमाद्मनि श्रीकृणे। अंतरेन विलीनः ख्वासो यस्य सः॥ ४३॥ \% निष्कले निरुपाधौ। संपध्यमानं मिलितमाज्ञायालक्ष्य। वर्यासि पक्षिण इव ॥ ४४॥

## बंशीधरकृतो भावर्थदीपिकाप्रकाशः

इति भाव इति। अहो भाग्यवशाहसर्वथाऽह्हरयरुपोप्याहमा मे ह्रयतां गत इति ताप्पर्यम् ॥ ४? ॥ इसर्थ इति। उपावेरनेकववे एकोपि जलचंद्रादिन्यायेन बहुधा प्रतीयत इति भावः। तनैकस्यानेकधा भाने चक्षुरभिमानिव्वेन प्रतिद्टरां हरां हरां प्रति नैकधा चक्षुरिन्द्रियनियामकतयाडनेकसूपं सितमकं यथैकमेव समधिगच्छति। ज्ञानी तथाहमपीति भावः। अन्र विश्वनाथःननु कथं तर्हि त्वयि मे रतिरस्वित्येकवारमपि युष्मस्प्रयोगेण न स्रूषे? कि नु प्रतिपघ्यमेव विजयसखे विजयरथकुटुंबे मे रतिरसु। "चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्रु स भवतु मे भगवान् गतिः" इति तच्छब्दप्रयोगेणैवेति तन्राह-तमिति। तं पार्थसारर्थि प्रमहतोदालंकुतवामदक्ष्षिणकरं मम हृदि सफुरन्तमेवेममधिगतोस्मि। न त्विममेव तं तस्यैव हादि प्रविष्त्वाद भ्यासेन तदीयस्फूर्तिठ्याते हदि अयं प्रवेष्टुं न शक्नोतीति भावः। तं कीद्टशमजं न जायत इल्यजसम। न केवलं तदानीं युद्धकाल एव ताहघस्वरूपो मचक्षुपोरमे स जातोऽपि युद्धात्पूर्वमपि तु स्वाभाविकेन मनोरथेन मम हीदि तथा भात असीदेवेति भावः। तेनात्र न मम दोषः किं तु हृदिस्यः परमेश्वरो यथा यथा यं यं रफोरयति स तथा तथैवाशास्त इलाह-रारीरभाजां जीवानां हृदि हृदि धिश्हितम्। अकारलोपइछांद्सः। आत्मना स्वयमेव कल्पितानाम्। "यथग्नेः क्षुत्रा विक्फुलिगा व्युकरंति" इति श्रुतेः। न चाहं हृदिसथं तटपदवाच्यं पार्थसारथिमन्यं तथा पुरस्यमिद्वंपद्वाच्यं चतुर्भुजमन्यं जानामील्याह-प्रतीति। आकाशस्थमेकमर्कमपि जनानां प्रतिद्ट्रामवलोकनं प्रति नैकधाडनेकधाइयं मन्मूर्द्धोपरि अर्क इति प्रतिमूद्द्धोपरि समरं तत्तद्हृ्टिभेदादनेकधा भातमिवेति। विधूतो दुरीकृतो भेदरुपो मोहो येन सः। अयमर्थं-मम हृदि तथा युधिष्हिरादी़ां बसुदेवादीनामुद्ववादीनां नंदादी़ां गोपिकानiं च हीदि भावभेदेने प्रेमतारतम्येन च पृथकपृथग्लीलतयैव यघ्चपि स्फुरति, तदृव्येक एव कुण इति जानामि। तथा तेषां तत्तत्र्प्र्णां तत्तद्शावानां चोलकर्षतारतम्यं सर्वमहं जानाम्येव। तदपि पार्थसारथावेव स्वाभाविक्यासक्तिस्तां लक्कुन नैव राक्नोमि। पुर:स्थितेऽसिमिंशतुर्भुज से धारणापि कृता। सात्यकिंचिक्कर्येवाभूदिति। संदर्भस्तु-परमात्मत्वस्थापनाय तन्च विभुत्वं दर्शीयन्स्वमत्युपकल्पन-मेवोपसंहरति-तमिति । तमिममग्र एवोपविष्टे श्रीक्टषणं ठयय्ट्यंतर्यामिरूपेण निजांशेन शारीरभाजां हृदि हृदि धिछ्टित केचित्स्वदेहां-
 नंदविग्रह एव ठयापकः सांतर्भूतेन निजाकारविशोषेणन्तर्यामितया तन्र तन्र सफ़रतीवि विज्ञातवानस्मि। यतोहं विध्रूतभेदमोहः अस्यैव कृपया विधूतः दूरीकृः मेद्दोहो भगवद्विमहस्य व्यापकत्वासंभावनाजनितनानात्वज्ञानलक्षणो मोहो यस्य तथाभूतोहम। तेषु ठ्यापकत्वे हेतुः। आत्मकलिपतानामात्मन्येव परमाभ्रये पादुछछकृतनाम्। अन्र हछ्टन्तः-प्रतिदिशमिति। प्राणिनां नानादेशस्थितानामवल्लोकनं प्रति यथैक एवार्को वृक्षकूटायुपरिगतत्वेन तन्रापि कुत्रचिद्वर्यवधानसंपूर्णंवेने सन्यवधानं ववसंपूर्णंत्वेनानेकधा हुइयते तथेत्यर्थः। हृष्टांतोयमेकस्यैव तन्र तत्रोदय इत्येतन्मान्रांशो। वस्तुतस्तु भगवद्विम्रोडचिं्यमात्तया तथा तथा भासते। सूर्यैस्तु दूरस्थविस्तीर्णांमना स्वभावेनेति शोषः। अथवा तं पूर्ववर्णितस्वरूपमिममग्रत एवोपविष्ट्रं समधिगतोस्मि। यद्यांतर्यामिरूपं तस्मान्रूपादन्याकारं तथाप्येतद्रूपमेवाधुना तत्र तत्र पइयामि। सर्वतो महाप्रभावस्यैव तस्य रुपस्यामतोऽन्चस्य रूपस्य सकुणण|इक्केरिति भावः। अन्र द्वृंतो देशभेदेप्यमेद्वोधनाय न नु पूर्णववविवक्तायै। अमीलितद्धग्यधारयदिति। 'कृष्ण एवं
 \% \% अंतरेव लोनः श्वासो यस्म "न तस्य प्राणा उत्कामंति ल्यैन समल्रीयंत" इति भ्रुतेः 1 अन्र विश्वनाथः-एवमात्मनि हृदि स्यिते पार्थसारथाविस्यर्थ: 118 ४ 11 \% ए एवं भीष्मः स्वाभिलषित पार्थसाराथे प्राप। लोकास्तु तदविद्वांसों भीष्मो जद्बणि लीनो बभूवेति जानंति रमेडाह-संपद्घेति। अज्ञाने छृष्टांतः-वयांसि पक्षिणः दिनस्या्यये sबसाने सति दिनं नष्टमिति दिनस्य सरूपधंसमेव ज्ञात्वा यथा तूरणों भवंति न शब्दायंत इस्यर्थः। न तु वस्तुतो दिनं नइयति तक्ष्षणेपि वर्षांतरे तस्य स्थितेरवगमात्। यामचतुष्टयानंतरं तत्रापि पुनरागमात्। एवं भीष्मस्याव्यल्यये भीब्मो मुक्त इत्यजा विढ़ंति। विज्ञासु तदैवापकटभ्रकारो-रथचर्वाणिना कठणेन भूमौ धावता सह भीष्मो युद्वघत एवेति पुनरागामिकृष्णावतारे तेन सह भोषम आविर्भंविष्यत्येवेति
 हिताया रतेर्वंछितथ्वातू। मोक्षस्यकामितब्वत्। भगचतोपि बखाद़कामितफलदानानौचिल्यात्। संदर्भंसु-निष्कलन्नह्महाब्देन मायातीतो नराहतिपर्नह्महः: शीक्रणण एवोच्यते। तस्मन्संपच्यमानता च तब्संगतिरेव। तथोकं सपमें "अधोक्षजालंभमिहा-
 वसुत्बात् ""वावधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्" इलधिकरणविरोधः स्यादिति चेन्न । लींलया स्वांशेन तत्राप्यवस्यितेः संभवात्। "भवद्विरंरौर्यदुपूपजन्यताम" इति ज्रह्मप्रोक्तेरेंरैनैव सर्वे देवा अवतेरूर्न तु सार्वाक्येनेति "तस्य सर्वैषु लोकेषु कामचारो भवति" इति भ्रुतेर्शानियोगिवह्देवानामपि सर्वससमर्थन्त्वमस्तील्यववेयम् 11.88 ॥

## श्रीमदूरीराघवन्यास्या

युधिष्टिराजसूयसभासथं रूपमनुसंघाय तस्य स्वक्षुर्विषयतां प्रार्थयते मुनीति। युधिश्रिराजसूये मुनीनां गणैनैपश्रेष्टेक्य संकुलेंडतःसद़सि सभामध्ये य एषां युधिश्रिकृतं मुनिगणाँ्यभिमतं चाहणमग्रपूजादिकमुपपेदे प्रातः एष रेक्षणीयो मदंतरात्मा श्रीकृषणः मम हाशि गोचरो हृष्टिविषयः सन्नाविर्भवतु यावत्तनुल्यागमवतिष्टतिति भावः। यद्वा आविराल्मा प्रकाशस्वरूपः हरिगोचरोऽस्त्वव्यन्वगः 11 ४? ॥ अथ सर्वंतरात्मानमनुसंधाय उत्कविधं भगवंत पापोडस्मीयाह तमिति। तमुक्तविधमात्मना भगवता रवेनैव तत्तरकर्मानुसूं कल्पितानां नेहभाजां हादि हादि प्रतिहृद्यं वस्तुत एकमेव प्रतिद्वहां



 दर्शानाच" इति हि सूत्रितं, तन्र हि"न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगम्" इल्यनेन पृथिक्यादिष्चंतरात्मतयावस्थितस्यापि परमात्मनो निखिलनिरस्तदोषत्वसमस्तकल्याणगुणाकरव्वस्वोंभयलिंश्रवणाट्पृिक्यादिगतदोषसंप्पर्शाभावमभिधाय "अत एव तूपमा सूर्यंकादिवत्" इस्यनेन यतो नानाविधेषु स्यानेषु स्थित्यापि परस्य चह्लगो न तृ्र्युक्तदोषभाक्त्वमवि तत एव जलद्वर्वादि-
 तथात्मैको ह्यनेकस्यो जलाधारेषिववांगुमान्। एक एव हि मूतात्मा भूते भूते ठ्यवस्यितः। एकधा बहुधा चैव हहरते जलचन्द्रवत्" इलादिष्किक्यमिधाय पुनः "अंबुवद्रंहणान्तु न तथाव्वम""इल्यनेन सून्रेणांचुदर्परणादिषु यथा सूर्यमुखादयो गृह्यंते न तथा




 दोषवस्वनेकेष्ववस्यिते स्तस्याकाश्य वस्तुतोडनवस्थितस्यंग्युमतश्र छृ्टांतस्योपादानं हि परमात्मनः पथथिठ्यादिगतदोषभाक्त्व-
 च जलाधारेषु विषमेषु हुरयमानोष्यंगुमांस्तद्वतवृद्विहासादिंमिंन्न ₹परयते तथायं परमाक्मा पृथिठ्यादिष्पु नानाकारेष्बचेतनेषु चेतनेषु
 स्यावंश्रुमतो हेत्वभावाजलादिद़ोषानमिष्वंगस्तथा पृथिठ्यादिष्ववस्यितस्यापि परमात्मनो दोष्रल्यनीकाकारतया दोषहेत्वभावाच्च न दोषगंध इति भाषितम $118 २ 11$ \% \% इर्थं भगवति कहणे परमात्मनि मनोवाग्द्रीनां वृत्तिमिठर्यापारेरात्मानं प्रल्यगत्मानमावेशय तेन संयुक्तमनुसंधायेलयर्थः, स भीธ्मोंडत्लीनः प्राणवायुर्यंस्य तथामूत उपारमचछछरीरं विह्हायार्चिरा-
 न्रद्ध प्रामवंतमभिज्ञाय सर्वे तत्रत्यास्तुषणीं बमुवुर्यंथा दिनाल्यये रात्रौं वयांसि पक्षिणस्तद्वत् $118 \% 11$

## श्रीमद्विजयं्वजतीर्थक ता पदरतावली

मुनीनां गणैः नृपाणां बर्यै*्र संकुले निविडे युधिद्विराजसूूये यक्ञे अंतःसद़सि येषामृब्यादीनों मध्ये योऽह्हणममपूजामभिपेदे प्रापवान् युधिष्टिरपृ्टभीष्ममुखेनायमेंवभ्रमूूज्य इति शाख्त उपपाच्यादत्त्रेति वा स एष आत्मा मत्कारुण्यान्मरणसमये मम हशिगोचर: हाष्टिविषय आविरभूदहों ममं भाग्यमिति होषः। आविरात्मा प्रकाशरूप इति बा $118 \% \|$ \% आत्मत्वविवरणपूर्वकं सौति तमिममिति। चक्षुरभिमानित्वेन प्रतिंद्टारं ह्वां हरां प्रति नैकधा चक्षुर्रिद्रिंयनियामकतया अनेकरूपं स्थितमक्रे यथैकमेव समधिगच्छहति ज्ञानी तथा अहमव्यात्मना करिपतानां सृष्धानां जरीरीराजां जीवानां हृदि हिदि धिष्धितं विविधं बहुस्ं


गुणादिषु निरसमेद्रमबुद्धि: यथास्थितवस्तुविज्ञानी वा अधिगंध्रिगमनाधिगम्यानां भेद्स्याबाधितानुभवसिद्ववव्वाद्न्योऽहे कुषोडन्य इति मेदमोहनिरासवचनं निजदर्शानदुराम्रहविजृं मितैरविद्याकल्पितमात्मपद्प्रयोगेण निरस्तम्। अन्यथा तस्य वैयथ्थं स्यात्। इरीरभाजामित्यनेन चेतनबहुत्वसिद्दूख्य "निल्यो निल्यानां चेतनश्थेतनानामि"ति श्रुतेः 118 श 11 सतुतिमुपसंहरति क्षितिभरमिति। श्वसन इव वायुर्यथा वंशेषु वेणुषु मिथः संघर्षणाद्वह्निं सृजति तथाऽयं श्रीकृषणः क्षितिभरं भूभारम असुरबल अंघिर्यस्य स तथोक्तस्तमजं श्रीकृषणं हृदि परिरंभ्य मर्त्यनीड मरणधर्महरीरं जहामि स कृषणोडत्रानुमहं करोत्विति वाक्योोषः
 चृ्टेर्टृत्तिमिह्ं दि परिरमयेत्युक्तर्बादात्मनि हुदि सिथते बहिः स्थिते च शीकृषे भगवति आह्मानं सजीवचैतन्यलक्षणमंतःकरणं नाहं सतंत्रस्तदधीन एवेलावेश्य निधाय स भीष्मः अंतः श्वासः रेचकपूरैः कृत्वा ख्वासोचक्षासरुपप्राणापानों कुंमके कृत्वा मूलयधारबद्कनाज्या नाभिचक्रकादिकमेण उदानवायुमूध्वं नीब्वोपारमत् शरीरमजहादित्येकान्वयः $11.88 ॥$

## श्रीमझीवगोस्वामिकृत कमसन्द्रम:

तद्वें सर्वशुभख्वभावत्वमुक्त्वा सर्वपूज्यत्वसर्वमनोहरत्वसर्वदुल्लभदर्शनत्वान्याह मुनिगणेति। आत्मा परमात्मा 118911 * परमात्मत्वस्थापनाय तन्र विभूमवंवं दर्शयन् स्वमल्युपकल्पनमेवोपसंहरति तमिति। तमिममग्रत एवोपविष्ट श्रीकृषणं ठ्यष्ट्यन्तर्यामिरुपेण निजांशेन शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्टितं-केचित् खदेहान्तहृं दयावकाशे प्रादेशमान्र पुरुषं वसन्तमिल्युक्तदिशा तत्तदूपेण मिन्नमूर्तिबद्वसन्तमपि एकममिन्नमूर्तिमेव समधिगतोडसि। अयं परमानन्दविम्रह एव उ्यापकः स्वान्तर्भूतैन निजाकारविशोषेणान्तर्योमितया तत्र तन्र खफुरतोति विज्ञातवानस्मि। यतोइहं विधूतमेदमोहः अस्यैव कपया दूरीक्रतो भेदमोहः भगवद्विमहस्य ठ्यापकरवासम्भावनाजनिततन्नानातवज्ञानलक्षणो मोहो यस्य तथाभूतोडहम। तेषु ठ्यापकवे हेतुः। आव्मकलिपतानाम् आत्मन्येव परमाश्रये प्रादुष्छृतानाम्। अन्र दृष्तनः प्रतिदिशमिति। प्राणिनां नानादेशास्थितानामवलोकनमवलोकनं प्रति यथैक
 छघ्रान्तोऽयमेकस्यैंब तन्र तन्रोदय इत्येतन्माँ्रांशो। वस्तुतस्तु शीमगवद्विम्रोडचिन्यझात्तया तथा तथा भासंते सूर्र्यस्तु दूरस्यविसीर्णामताख्वभावेनेति विशोषः। अथवा वं सूर्यवर्णितस्वरूप् इमम्रत एवोपविष्टे रारीरमाजां हुदि हृदि सन्तमपि समधिगतोडस्मि। यदृप्यन्तर्यामिरूषं तस्मादूपादन्याकारं तथाप्येतदूपमेवाधुना तन्र तन्र पइयामि। सर्वर्वो महाप्रभावस्यैतस्य रूपस्यायतोडन्यस्य र्पस्य सफुरणाइक्केरिति भावः । अन्र दृष्टान्तो देशभेढ़ेड्यमेदबोधनाय ज्ञेयः, न तु पूर्णापूर्ण्वविवक्षायै।
 पघं घह्यपरं व्याख्येयमिति॥ ४२-४३॥ \% सम्पद्यमानमिति। निष्कलन्हह्यमबन्देन मायतीतो नराक्रतिपर्रह्यरूपः
 शातनमू। तद्वह्मनिर्बाणसुखं विदुर्बुधासतो भजधनं हद्यं ह्वदीप्यरमि"ति। अन्र भीष्मस्य वसुत्वात् "यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्" इस्यधिकरणविरोधः स्यादिति चेत् न, लीलया स्वांशोन तत्राप्यवस्थितिसम्भवात्। "तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचरो भवती"वि सुक्तिविशोषप्रतिपादक कभ्रुते। एवमेव महाभारताविरोधोडपि स्यात् $1188 \|$

## भीमद्विबन्नाथच क्रवर्तिक्हता सारार्थद्रिन्नी।

किक्व सम्प्रति प्रत्यक्षीकतं मद्भाग्यमेव तर्रापेरावर्यकववं कथयतीयाह मुनीति। अन्तःसदुसि सभामध्ये युधिष्टिस्य राजसूय एषां मुनिगणादीनामक्षणीयः अहो रूपम अहो महिमेतेयेवमाश्यर्येण विलोकनीयः सन् उपपेदे प्राप। यः स एष ममात्मा मत्र्राणनाथः सम्प्रति मम द्रशिगोचर एव मत्रार्थितं ददान एवा₹ते इति॥ 18 ॥ \% \% ननु कथं तर्हिं व्वयि मे रतिरस्त्वित्येकवारमपि युष्मत्र्योंगेण न स्रूषे, किन्नु प्रतिइलोकमेव 'विजयसखे विजयरथकुटुम्बे मे रतिरस्तु, चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽसतु ! स भवतु मे भगवान् गतिरि"ति तच्छबदप्रयोगेणैवेति तत्राह तमिति। तं पार्थसारथिं प्रम्रहप्रतोदालङङकृतवामदक्षिणकरं मम हीदि स्फुर्नमेव इमम् अधिगतोऽस्मि न विवममेव तम्। तसैयैव हृदि प्रथमप्रविष्ट्ववाद्भ्यासेन तदीयस्फूर्त्तिक्यापे हृदि अयं प्रवेष्टुं न शाक्नोतीति भावः। तं कीद्हरम् अंं न जायत इ्यजसम् न केवलं तदानीं युद्वकाल एव ताह्दाख्वरूपो मचक्षुषोरमे संजातः। अंपि तु युद्धात् पूर्वर्वपि ख्वाभाविकेन मनोरथेन मम हृदि तथा भात आसीदेवेति भावः। तेनात्र न मम दोषः, किन्तु हदिस्यः परमेख्वरो यं यं यथा स्फोरयति भद्रमभद्रं वा स तथैवाशाइते इल्याह-इरीरभाजां जीवानां हृदि हृदि धिश्टितम् अकारलोपरछान्दस: । आत्मनां स्वयमेव कल्पितानां-"यथाग्नेः क्षुंद्रा विस्फुलिंगा च्युच्चर्ती"ति श्रुतेः। न चाहं हृदिस्थ तत्पद्वाच्यं पार्थसारथथमन्यं तथा पुरःस्धम् इंदंपदवाच्यं चतुर्मुजमन्यं जानामीयाह प्रतीति। आकाशस्यमेकमर्कमवि जनानां प्रतिद्टशम्


वितो दूरीकृो मेदरूपो मोहो येन सः। अयमर्थः-मम ह्वदि तथा युधिषिकरदीनां बसुद्देवादीनों उद्वावाद़ीनां नन्द़ादीनों गोपिकानां च ह्ददि भाबभेदेन प्रेमतारतम्येन च पृथक् पृथक् होलयैव यद्यपि रतिः, तदप्येक एव कृषा इति जानामि तथा तेषां तत्त्र्प्रे्णां तत्त弓्रावानां चोक्कर्षतारतम्यं सर्त्वमहं जानाम्येव। तदपि मे पार्थसारथावेव स्वाभाविक्यासक्तिस्तां लक्षुं नैव
 कृष्णे पार्थसारथाविल्यर्थः। आत्मानें सम् आवेशय आवेशयुक्तं कृत्वा । अन्तरेव लीनः खासो यस्य सः। बहिवृंत्तेरपपराम $118 ३ ॥$ \% \% एवं भीष्मः स्वाभिलषितं पार्थसारथि प्राप। लोकासतु तदाविद्वांसो भीष्मो घह्मणि लीनो बभूवेति जानन्ति समेयाह सम्पयेति । अज्ञने दृष्टन्तः वयोंसि पक्षिणः दिनस्याल्यये अवसाने सति दिनं न दृष्रमिति दिनस्य ख्वरूपध्वंसमेव ज्ञात्वा यथा तूबीं भवन्ति न शब्दायंते इल्यर्थः। न तु वस्तुतो दिनं नइयति तर्क्षणेडपि वर्षोन्तरे तस्य स्थितेरवगमात् यामे चतुष्ट्यानंतरं तत्रापि पुनरागमात्। एवं भीष्मस्याप्यत्यये भी乃मो सुक्त इलज्ञा विदन्ति। विज्ञासु तदैव प्रकटम्रकाशे रथचरणपारिना कृष्णेन भूमौ धाबता सह भीष्मो युद्धधत एवेति पुनरागामिकृष्णावतारे तेन सह भीष्म आविर्भविष्यत्येवेति जानन्ति। यद्वा निषके पदकं लातीति तस्मिन् ्रह्यणि श्रीकृषणे इलर्थः। घह्यसायुज्यप्राप्तिस्तु न उयाख्येया, नित्यपार्षद्भीष्मेण फलाभिसन्धिरहिताया रतेर्वाक्छितत्वात् मोक्षस्याकामितत्वात् भगवतापि बल्रादकामितफलदानानौंचिल्यात् $1188 \|$

## शीमच्छुकदे वक्टतः सिद्धान्त्यदीपः

घह्बर्घादिपूज्यव्वं भगवतो दर्शायन्वभाग्यातिशयं सूचयति युधिष्टिरxजजसूये मुनिगणैन्नृपवर्येश्र संकुलेडतःसद़सि सभामधये एषां मुनिगणनृपवर्यादी़नामीक्षणीयोऽहुणमपपूजादिकं य उपपेदे प्राप स एष विश्वात्मा मम हरिगोचरो हृष्टिबिषयः सन् आविः प्रकटोऽस्ति भाग्यवानस्मीलाशायः ॥ ४? ॥ \% त तमिति। तमिममुक्तविधमजं कर्माधीनजन्मशून्यं श्रीक्ठण्मम् आत्मकलिपतानां तत्तर्कर्मानुसारिणम् आत्मा शीकहरणेनैवदेमनुष्यादिशरीरेष्ष स्थापितानां रारीरभाजां हृदि हादि प्रतिह्रद्यम्
 घिछ्टितत्वं दाष्टंतिके तु स्वर्पषक्याप्या तत्तच्छरीरिप्रेरकतया यहितव्वमिति विवेकः। नन्वस्तु भगवत एकस्यैव तदंतर्यांमिब्बं भगवान्केन संबंधेन तं समधिगत इलत्राह विध्रुपेद्दमोह इति। विध्तो भैदृविषयको मोहो यस्य सः। अयमर्थः-कि जीवपरयोरत्यंतमेद्ः किं वोपाधिकृतोडमेदो वस्तुतो भैदःः अथवा स्वाभाविको भेदाभेद्तयोः संबंधः ? नाद्यः पक्षः "तत्व्वमस्या" दिवाक्यविरोधात् "क्षेत्रूं चापि मां विद्धी"ति श्रीमुखवाक्यविरोधाच। न द्वितीयः "ज्ञाजी द्वावजावीशानीशा"वित्यादिवाक्यप्रतिपादितयोरझसर्वज्ञयोर्जीवपरयोरत्यंततोड मेदासंभवात्। न तृतीयः, उपाधेर्मिथ्यात्वे सत्यवस्तुभेदृकत्वासंभवात् सत्यत्वे उपाधिना
 प्राप्य पुनरमेदमिच्छन्मुणधवदनादः स्यात्। तस्मादंशाशिनोर्जीवपरयोर्गुणगुणिवक्रार्यकारणवत् स्वाभाविकः सर्वाशख्यसम्मतो भेदाभेदः संबंध इति तथाह भगवान्सूत्रकारः "अंशो नानाष्यपदेश्शादन्यथा चापि दाशकितवादिव्वमधीयत् एके"
 "सरं खत्विदं घह्न तजललानिति ज्ञांत उपासीत"ति जांत उपासीतेतेयेंविधायागुपासनायां कंटकमूतवैषम्यवारणाय सर्वस्य घहाववमुक, तस्य खरूपेण महत्वासंभवात्तजन्वादिना घद्वावे हेतुमाह तत एव जायते तन्रेन हीयते तेनैवाऽनति चेप्टते इति तजलान् इतिशबद: हततो, इति हेतोरिति श्रुलर्थः। विस्तरस्तु वैदान्तकौस्सुभादौ द्रप्ठवयः। एवं सत्यंशत्वा-
 एवमुक्तलक्षणेन संबंचेन स भीऽमः आठ्मनि अंरिनि भगवति श्रीकषणे मनोवाग्ट्टि्टित्तिभिर्भजनप्रकारे: "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन" इति भगवदुक्तं तदंशभूतमात्मानम् आवेरय तदंशतया तदंतर्गतमनुसंधाय अंतः श्वासः अत एव हीनः श्वासो
 संपद्यमानमाज्ञाय ज्ञात्वा।। 8811

## श्रीमदूल्ग्रभाचार्यविर चिता सुवोधिनी वयाख्या

रजोमिश्रसत्ववावस्थामाह मुनिगणेति। मुनीनां गणाः नृपश्रेष्ठाश्र सात्विका राजसाः न तु तामसाः। अंतःसदसि सभामध्ये सर्वतो मध्यस्थाने आभिषेचनिके अहनि सदस्यपूजायां यः सर्वोत्तमः स पूजनीय इट्यस्मदादिभिरके कृषणं पुरुषोत्तम मत्वा येषां सर्वेषामेव संभावितत्वात् अवः सर्वेषं पूजां ख्वयमेव गृहीतवान्, तदा च सर्वेषामेव ईईक्षणीयो जातः। स इदानीं मम हशिगोचरः तस्सौद्यं सांप्रतं पइयामि । तस्य प्रकटात्मत्वमाह आविरात्मेति सोप्ययमेव न व्वेतस्मिन् $118911 \%$ एवं संद्धचा सर्त्वावस्था अनुनुर्ण्य गुणातीवायामवस्थायां विद्यमाने भगवति स्वात्मसमर्पणमाह तमिममिति। पूर्वं यः सर्वोछृष्टघर्मवेवोक्रः स चायं हद्वयमारम्य बहिः पंत्तमनुस्यूततया सितः। स च न देहादिरूः तदाह अजमिति। यथा ममायमंतर्बहि-

सित्ष्टति तथैव सर्वप्राणिषिचल्याह शरीरमाजां हृदि हादि धिम्वितमिति। शरीरभाजो जीवाः स्वस्य समानाकृतिशरीरं पुरुषरुपं संपाध खसेवां लाजयित्वा तत्सेवायां नियुक्तः। तत्र चान्यभजनं मा भवत्विति स्वयमेच हृदि हृदि पत्येकपर्यवसायित्वेन धिर्टितमधिक्षय स्थितं अधिष्वानद्वेवतात्वेन न तु जीववत्। ननु के ते जीवस्तंत्राह आत्मकलिपतानामिति आत्मनैब कहिपताः "अवस्थितेरिति काइक्हत्नः"। भगवतोऽवस्थाविहोषो जीवः, प्राछृतभोगाथं तामवस्यां संपाद्वितबानित्यर्थः। नन्वेक
 उद्वित इति प्रतिभाति"तस्माल्सर्व एव मन्यते मां प्रत्युद्यादि"ति श्रुतेः, तस्मात् महतामचिं्यसामथर्थ्रत् नात्र संदे़ः कर्तक्रः। तसमादेवंविधं परमात्मानं सक्यगधिस्थितोडस्म प्राद्रोडस्मि। योगेनार्मानं तत्र योजितवानियर्थः। सर्वोडपि भगवन्निकटे तिष्षति। तथापि मायायाः सतःकार्याच हौौ धर्मावुद्रृतौ मोहभेदौौ तयोः प्रतिबंधकत्वात् न भगवता सह् मेलनमिति मया तौ निवारिताविल्याह विधूतभेदमोह इति। इदानीं वा समधिगमनानंतरं मेदमोहावपगतौ॥४२॥ \% एवं स्वमनसि सफुरितं प्रमेयमनूद्य अन्ते ख्वकृतमात्मसमर्पणं चानूद्य शरीरं लयक्तवानिल्याह इति। कृष्णे भगबति मूल्यविर्मावरुपे एवं कायवाङमनोवृत्तयः योजितः । तैः सह आत्माडपि योजितः तेषां तु भेदेन योजनं आत्मनसतु अल्मन्येव योजनम् "इहैव समवल्रीयंते प्राणा" इलर्थः। उक्को भवति अंतःश्वासः अंतरेव ख्वासो यस्य स उपारमत् देहं लक्तनान् ॥ ४₹ $\|$ तथाच सर्वे 1 मपि तथा प्रतीतिर्जातेय्याह संपद्यमानमिति। अंतःस्थितो भगवान् प्रकटीभूतः तत्तस्य सायुज्यवृत्तं महती काचित् प्रभा निर्गता, तया सर्वैर्ञातं भीष्मो घहणि संगत इति। तदा परमपुरुर्षोर्थे विध्नो माभूदिति सर्वे तूषणीं भूताः। श्रोत्रेन्द्रियस्यानावृतत्वात् विषयैरिन्द्रियद्वारा मनसः आकर्षणसंभवांत् तद्द्वारा च जीवस्य यथा सुषुती वयांसीवेति यथा संध्यापगमे तत्तत्स्यने सिताः पक्षिणः अश्यस्तनव्वाद्विचारशुन्याः पूर्वनुसन्धानरहितार्य निद्राभावे तूषणीं भवन्ति तथा सर्वसंदेहाभावं श्रुत्वा हणन्तं च हष्वा वक्तन्याभावात् घ्नमूता एवं तूषणीं जाता इल्यर्थः 118811

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।

मुनी़्यादि । न वेतसिमचिति। न त्वेतच्छरीरान्तवर्तीयर्थः। अन्र राजसूयस्य राजकर्वंकरे राजसत्वान्तबसम्बन्धितयाहीणीयत्वस्य राजसत्वम्। ज्ञानोत्तर निक्रयाल्सानिक कबन्। सावस्या ताहरी न्ञेया 118 ? $11 \%$ तमिममित्यन्र। न तु


## इति श्रीप्रथमसकन्धसुवोधिनीप्रकाओे नवमाध्यायविवरणम् $\|$ ९॥

## श्रीगिरिधरकृता वालग्रवोधिनी

भगवतः सर्वोटकृषषवं अनुर्मरन् देहल्यागसमये तदर्शोनेन सभाग्यममिनन्दृति-मुनीति। युधिद्टिरस्य राजसूये मुनिगणै-
 सन् यः अर्णणमग्रूूंां उपपेदे पाप स एष जगतामत्राडन्तर्यांमी मम दृरिगोचरो हृ्टिविषयः सन्नांविः प्रकटो वर्तते, अहो मम भाग्यमिति रोषेणान्वयः 118211 \% तथ्राप्ट्यात्मनः कृतार्थतi सूचयनाह-तमिति। तमात्मकलिपतानां स्वयं निर्मितानां शरीर-
 प्रापोडस्मीयन्वयः। अकारलोप आष्षः। ननु प्रतिशरीरं पघृृत्तिभेद्रानात् अन्तर्यामिभेदोडनुमीयते, कथं तदैक्यमिल्याशह्ये
 तथा प्राणिमेदाद्रेदेन प्रतीतस्यापि अन्तर्यमिणों वस्तुत एकत्वमेवेल्यर्थः 1 नन्वेवं चेत्तह्दन्येडपि सर्वे तन्र्याः कृष्णं पर्यन्तस्तं प्रात्ता एव, व्वयि को विशोष इलाइएक्य सम्यक्त्वमेव स्पष्यति-विद्तरमेदमोहु इति, विध्रो भगवक्कपया निवृत्तो भेदो जीवजडान्तचर्यमिभेददर्शाने तत्रयुक्तो मोहो देहादी अहम्ममाभिमानश्र यस्स स छत्यर्थः। अन्येषो भेदमोहयोविध्यमानतवात् न सम्यक्रापिरिति भावः $118 २ \| \%$ एवमात्मनि सर्त्रत्मके भगवति श्रीकृषे मनोवाग्द्टीनां वृत्तिभिः सह आत्मानें प्रल्यगात्मानं आवेइयैकीकृल अन्तरेव लीनः श्वासो यस्य स भीष्मः उपारमत् प्राकृतं देहादिकं त्याजेलन्वयः ॥ ४३।। \% एवं अन्ते या मतिः सा गतिः' इृति न्यायेन तस्य भगवत्सायुज्यं सूचितम्। ननु तत्र महाजनकोलाहले कथं तस्य श्रीकृषणे स्थिरा मरिर्जातेत्या-
 सर्वे ज़ा अस विध्नो मा भवत्विलाइयेन तूषणीं बभूबुरिल्यन्नयः। तन्र चहान्तमाह-दिनालये रत्रौं वयांसि पक्षिणो यथा तूष्जीं मवन्ति तथेलर्थः 118811

## हिन्दी अनुवाद

जिस समय युधिष्टिरका राजसूय यज्ञ हो रहां था, मुनियों और बडे-बड़े राजाओंसे भरी हुई सभामें सबसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं सबके दर्रंनीय भगवान् श्रीकृषणकी मेरी आँखोंके सामने पूजा हुई थी; वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस

मृयुके समय मेरे सामने खड़े हैं 118 १ 11 \% जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखोंसे अनेक रूपोंमें दीखते हैं, वैसे ही अजल्मा भगवान् श्रीकृषग अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियोंके हदययें अनेक रूप-से जान पड़ते हैं; वास्तबमें तो वे एक और सबके ह्दाध वमें विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान्न श्रीकृषणो में भेद-भ्रमसे रहित होकर प्रात हों गया हूँ 118 १ 11 स सूतज़ी कहते हैं-इस प्रकार भीष्मपितामहेने मन, बाणी और हष्टिकी घृत्तियोंसे आत्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णुमें अपने आपको लन कर दिया। उनके प्राण बहीं विलीन हो गये और आान्त हो गये $1183 \%$ \% उन्हें अनन्त घ्रह्वमें लीन जानकर सज लोम बैसे ही चुप हो गये, जैसे द्विनके बीत जानेपर पक्षियोंका कल रव कान्त हो जाता है 1188 II

तत्र दुन्दुपयो नेद्दुर्वेवमनबववादितः। शांसुः साधवो राज्ञां खात्वेतः पुष्ववृथ्यः $1184 ॥$

 ततो युधिष्टिरो गत्ता सहक्ठष्णो गजाह्वयम् । पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्खिनीम || ४८ ॥ पित्रा चानुमतो राजा बासुदेवानुमोदितः। चकार राज्यं धर्मेण पितपैतिमहं विकः $118 ९ / 1$ रूति श्रीमझ्द्रागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां पथमस्कन्धे युधिष्टिराज्यप्रम्भो नाम नवमोऽध्यायः॥९॥

## श्रीधरस्सामिबिरचिता भावार्धद्दीपिका





इति श्रीमद्धागवते पथमसंधे टीकायां नवमोडध्यायः॥९॥
श्रीवंशीधरकतो भाबार्धदीविकाप्रकारः
 परमाल्मानं श्रीकृषणमितस्य प्राभस्येति भावः। यदपि सांपसाथिक परलोकहितथथं क्रियते श्रीभीऽमस्य भगवत्पार्षदव्वेनाधिकारि-






इति श्रीभागवतभावार्थदीविकापकारो पथमस्कंधे नवमोडघ्यायः ॥९॥

## भीमदीरराववन्याल्या






 विच्रादिकमपातं राज्यं धर्मेण चकार शाञास ॥ \&९॥


[^26]
## शीमद्धिजय धनजतीर्थकता पदरत्नावली








इति श्रीमन्द्रागवते महापुराणे पथमसक्धे श्रीमद्दिजयंचजतीर्धुतपदर्त्ववल्यां टीकायां नवमोज्यायः ॥९॥
श्रीम्जीवगोस्खामिकृतः ऋमसंदर्भः
 मभिः कृषणग्रोणिंन्देयाद्विभि: ॥ $80-88 . \|$

## इति भीमद्धागवतपथमसकन्धस्य भीजीवगोखामिक्कृतकमसन्दमें नवमोऽध्यायः ॥९॥

## श्रीमड्विश्ननाथचक्रवर्तिकृत सारार्थद्रींनी

 प्रवेशात् तस्यैव देहल्यागो भगवता दर्शितः। 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम'ं इति न्यायेन तस्यैवांशेन बसुत्वे च
 मुक्तिविशेषप्रतिपादक्युतेः। निलपपर्षदमूतस भीज्मस्य व्वप्रकट्रीकायों पार्थसारयिमाप्रिक्फैव। अत एव तत्र सोइन्तः




इतिसारार्थदर्शिन्यां हर्विण्यां भक्तचेतसाम् | पथमे नवमोड॰्यायः सद्रतः सद्रतः सताम् | ९ ॥|
श्रीमच्तुक्रेक्रकःः सिद्धान्त्पदीपः


 पितरं धूर्रगप्रमृ $1186-89.1$


## भीमदंदल्यभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या








 मोदितः वितपैतिमहसमावइयकं विसुः समर्थः अनेन सर्वे गुणाः सर्वेदोषाभावश्रोक्तः $118 ९ \|$

इति भ्रीभागवतमुवोधिन्यां उक्ष्मणभद्टात्मजभ्रीवल्तमदीक्षितविरचितायां पथमक्कंधे नवमोडध्यायः ॥थ ॥

## श्रीजिर्धिक्टता बालप्रबोधिनी

तत्र तदा भीष्ममुक्स्यन्तर तस्य सुर्कि ज्ञात्वा दैवैैर्मनवैच्य वादिता दुन्दुभयो नेदुः। ये राज्ञां मध्ये साधवः अनसूयवस्ते तं शाइंसुः तुष्टुवुः। अस्मदीयो वसुर्विमुक्त इति हर्षेण देवैः कृताः पुष्पवृष्टयः खात् आकाशातपेतुः ॥ ४५।। \% \% ळौकिकवैदिकव्यवहारस्य प्राबल्यं सूचयन्नाह-तर्येति । हे भार्गब सम्परेतस्य सम्यक् परं परमेश्वरं इतस्य प्रापस्य विमुक्कस्सापि तस्य भीष्मस्य निर्हरणादीनि दाहादीनि कर्माणि युधिश्हिस्य राज्याभिषिक्तस्य स्वतः करणस्यानुचितत्वात् अन्यतः कारयित्वा मुहूर्तिपर्यन्वं दुःखितोऽमवत् $118 ६ \| \%$ ततश्र हृष्टा मुनयस्तस गुह्यनामभिरद्युतकर्मत्वादिभिः कुषणं तुष्टुछुः पुनः छृषणो हृदये येषां ते मुनयः स्वाश्रमान् प्रययुरित्यन्वयः $\|$ ४४ ॥\% भगवतोऽद्युतकर्मव्वं सूचयन् भीष्मोक्त युधिध्टिएमनस्यागतं यतस्तथैच कृतवानिल्याइायेनाह-तत इति। तदनन्तरं कृष्णेन सहितो युधिष्दिरो गजाह्नं हस्तिनापुरं गत्वा पितरं धृतराष्ट्रं तपस्विनीं पुन्रमरणेन सन्तापवतीं गन्वारीं च सान्व्वयामास, विनयोक्तिभिस्तयोः सन्तापं दूरीकृतवानिल्यर्थः $118<11$
 परम्पराप्रापं राज्यं धर्मेण चकारेयन्नयः। भगवदनुग्रहात्तदा तस्मिन् राज्यनिर्वाहकाः सर्वे गुणाः सर्वे दोषाभावाश्र्र पादुर्भूता इति सूचयन्नाह-विभुरिति, समर्थ इलर्यः 118911

इति श्रीवह्धमाचार्यवंश्यगोणलसूनुना ॥ भीमन्मुक्क्द्दरायाणां पददसेवाधिकारिणा ॥ १॥ भीमदिरिधराल्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ भीमझागवतस्येयं टीका बालभबोधिली ॥ २॥ रचिता प्रथमे तन्रोत्वमधिकारवर्णने \| विवृतो नवमोsध्यायो धर्मादिविनिरूपकः ॥ ३॥

## हिन्दी अनुवाढ

उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधुस्वभावके राजा उनकी प्रशंसा करने लोे और आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी $118 \% 11 \%$ शौनकजी ! युधिछ्टिरने उनके मृत रारीरकी अन्ट्येष्टि किया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमग्न हो गये $118 ६ 11$ \% उस समय मुनियोंने बड़े आनन्द्से भगवान् श्रीकृणकी उनके रहस्यमय नाम ले-लेकर स्तुति की। इसके पश्वात् अपने ह्ददयोंको श्रीक्णणमय बनाकर वे अपने-अपने आश्रमोंको हौट गये $\|8 \bullet\|$ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके साथ युधिद्टिर हस्तिनापुर चले आये और उन्होंने वहाँ अपने चाचा वृतराष्ट्र और तपस्तिनी गान्धारीको ढाँढस बँधाया $1\|<\| \%$ फिर घृतराप्रकी आज्ञा और भगनान् शीकणाकी अनुमतिसे समर्थ राजा युधिछिए अपने वंशपरस्परागत साम्राज्यका धर्मपूर्वक गासन करने लगे। ४९ 11

नवाँ अध्याय समास

# अथ दरामोऽध्याय: 

गौनक उवाच

##  सहान्तुजैः प्रत्यकर्द्घमेजनः कथं पनृतः किमकारीजनतः ॥ १॥

श्ता उवाच

 निवेशयिय्वा निजराज्य श्रश्रो प्रघिएिं प्रीवमना बस्वृ है। २॥ निशम्य भीष्मोत्रमथान्युतोंक्तं प्रवृत्विज्ञानविध्वृतिध्रमः। शगास गामिन्द्र हवाजिताभयः परिध्युपन्त्तमनुजानुवर्विःः॥ ३॥

## 

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

दश्रे कृतकार्यस्य ह्स्तिनापरती हरेः। बीमिः संस्तूयमानस्य वण्र्यते द्वारकागमः ॥ १॥
राज्यं चकारत्युक तन्र प्रच्छति। हत्वति। स्वस्य रिक्थे घने न्पधंते स्म ये ते तथा। यद्वा सरिक्थाय सहृसंम्रामो चेषामत एव धनादिहरणाद़ततायिनस्तन्हत्वा। प्रत्यवरद्वमोजनो बंधुवधदुःखेन संकुचितमोगो रज्यलामेन पातमागो बा। कथं राज्ये प्रवृत्तः प्रवृत्तो वा ततः किमकार्षीत् 11 ? $\|$ \% क राज्यम्रव्तौ श्रीकष्णस्य भीति पर्यालोच्य प्रवृत्त इत्याइयेनोत्तरमाह। वंशां कुरोः संरोहयित्वा परीक्षिद्रक्ष्पेन संरोह्यांकुरितं कृत्वा। कर्थमूतम्। वंशद्वाग्निनित्टैतं वंशा एव द्वो वनं तस्मादुदूतो
 प्रवृत्तं यद्विज्ञानं परमेख्वराधनं जगन स्वतन्त्रमिरयेवंभूतं तेन विधूतो विभ्रमोहंकर्तेत्येचंमूतो मोहो यस्य सः। अनुजैरनुवर्तितः सेवितः सन्। अजितः श्रीकृष्ण एवाश्रयो यस्य सः। परिधिः समुद्रस्तत्पर्यन्तां गां पृथ्वों पालयामास \| ३।| \% \& तस्य राज्यमनुवर्णयति। काममिति त्रिभिः मही सर्वकामदोग्धी बमूव। अ्रजान् गोषानि। ऊधस्वतीरुधस्वत्यः ऊधः क्षीराशयस्तद्वत्यः। स्थूलोधस इव्यर्थः । सिषिचुराम्यष्चिचन् 11 ४ \|

## श्रंचंशीधरकृतो मावार्थद्धीषिकाप्रकाइए:

कृतं कार्यं युधिष्टिराय राज्यद़ानरूपं येन तस्य (?) स्वस्य युधिष्टिस्य सपर्द्वकानां प्रायो हननं नोचितमित्यत आह्यद्वेति। अत एव स्वरिक्थस्दहत्वाद्वेव भोगानामाधिक्यद्रशनत्संकोचो न संभवर्तीति पक्षांतरमाह राज्यलाभेनेत्यादि ।। ? ॥ \% ध अक्तानां अवमुद्यं भावयत्युत्पाद्यतीति अवभावनः। यद्वा अवं रह्रमपि भावयति स्वलीतां ध्याययतीति अवभावनः \| र\| \% उपेंद्रवत्रावंरास्थयोरुपातिः। गां पध्वों स्वर्ग च अजितः कृष्ण उपेंद्रश्व परिधिः समुर्र ऊध्वंगद्वि्न्मंडलं च। अनुजेनोपेंद्रेगानुवृत्तिं प्रापितः पुनरिंद्रपदं प्रापितः। विजयध्वजस्तु प्रणिध्युपात्तामिति पपाठ। तत्र "अमाला मंत्रिणो दूताः श्रेणय水 पुरोहिताः। पुरं जनपदुं चैव सत्त प्रणिधयः समृता:" इत्युक्तः । प्रणिधिभिः सहोपात्तामिल्यर्थः ॥ ॥ \% क कामं यथेष्टं पर्जन्यो मेघाभिमानी द्रेचः इ इत्यर्थ इति। अत्र सूमार्थ मतुप्रत्यय
इति माव: $118 \|$

[^27]
## भीराधारमणद्सासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्यास्या

परिधिरिति। परिधिभूत इस्यर्थः ॥ १-३॥ \% काममिति इच्छानुसारमित्यर्थः॥४॥ श्रीमद्रीरराघवक्याख्या
धर्मेण राज्यं चकारेत्युक्तं तद्वेव विस्तरतो बुभुस्युरुक्तानुवादपूर्वंक पृच्छति शौनकः हत्वेति। स्वरिक्धस्पृधः स्वदायलिप्यून् स्पह इति पाठेडपि स एवार्थः। हकारस्य धकार आर्षः, अत एवाततायिनो दुर्योधनादीन् हत्वा प्रल्यवरुद्ं प्रत्यधिगतं प्रतिप्रातं भोजनं राज्यं येन स धर्मभृतां वरिष्टे युधिष्दिः गविश्हिर इति पाठे गवि वचसि स्थिरो युधिधिएः अनुजैर्मीमाद्भिभिः सह कथं प्रयृत्तः राइ्यशासन इति शेषः। ततो राजशासनानंतरं किमकार्षीदिति प्रइनद्वयं, रेफविशलेष आर्षः॥?॥\% \%त्र तावक्कथं प्रवृत्त इति प्रहसस्योत्तरं विवक्षुखुपद्याततया भगवतः कृतकृलय्वमाह वंशमिति। वंहादवाग्निना वेणुवनसंघर्षणजद्वान्नितुल्येन कुलकलहेन दग्धं विनष्टं कुटोवंशं संरोहयित्वा परीक्ष्र्दूपेण उत्पाद्यित्वा भवभावनः भवो जगत्तं भावयति चर्द्वायति भवभावनो हेतुगर्भमिदं भवभावनव्वाइसंरोहचिय्वा हरिरीश्वरः श्रककृष्णो युधिष्टिएं निजराज्ये निवेशयित्वा प्रीतमना बभूव, कृतकृसत्वादिति भावः ॥२॥ * प्रइनस्योत्तरमाह निशन्येति चतुर्भिः। भीष्मोक्तमचच्युतोक्तं च निशम्य प्रवृत्तेन सुप्रतिष्तितेन विज्ञनेन देहात्मविवेकादिरुपेण विध्यूतः विध्रमो देहात्मादिभ्रमो यस्य अनुजैर्भीमादिभिरनुवर्त्तितो युधिष्टिर: इंद्र इवाच्युत एवाश्रयो यस्य अच्युतमाभ्रयते सेवते भजत इति वा तथाभूतः परिध्युपान्तां दिगन्तावधिं चतुःसमुद्रां तां पृथिवीं शाझास ।। ३। \% \% अजातशत्रौ राजीत्येतक्काममिल्याद्विपूर्वश्लोकद्वयेऽप्यपकर्षणीयम्। अजातरात्रौौ युधिष्टिरे राज्ञि सति पर्जन्यः कामं यथेष्टं ववर्ष। सर्वन्कामान्दोगिध प्रपूरतीति तथा महालूत् ।।ावः पयसा क्षीरेण ऊधस्वतीरुधस्वलः, भूम्न्यत्र मतुवपृथूधस इलयर्थः, मुदा त्रजान् अजस्थान्पति सिष्चिः क्षीरं दुदुहुः ॥ ४।।

## श्रीमद्विजयं्वजतीर्थछ्का पदरलावर्टी

 तत्र हरितद्नक्तकथायामवितृम्मनाः हौनकः पुनरपि पृच्छतीर्याह हत्वेति। स्वरिक्थं स्वराज्याख्यद्रठ्यमस्माकमिति स्पधंत इति स्वरिक्थस्पधस्तान् आततायिनः प्रतिवारं हत्वा मर्त्तुकामान् दुर्योधनादीन्न हत्वा अनुजैः सह प्रत्यवरुद्वभोंजनः संक्षितभोगः धर्मभृतां धर्मपवर्त्तकानां ठ्यासादीनां गवि वाचि स्थिरो निय्खलः युधिष्टिरः कथं केन प्रकारेण राज्यपालने प्रवृत्तः किं कर्माकार्षीदथ
 लाभ इति ज्ञापयन् पांडवस्थापनादिक्रुणमहिमानं तावदाह वंशमिति। ईश्यःः जगच्चेप्टायां समर्थः हरिवंशलक्षणदवाद्वनादुत्पन्नाग्निना नितरां हृतं कुरो राइो वंशं संरोहयित्वा परीक्षिदंकुरुण जनयित्वा युधिष्दिरं निजराज्ये निवेशायित्वा प्रीतमना बभूदेल्येकान्वयः। नियमीतस कादाचित्कम्रीत्युक्तिलों किकापेक्षयेत्येतम हथं हाब्देन प्रसिद्विद्योतनेनाह-भवभावन इति पाठे सृष्टिवर्द्वनें अनेन संरोहणशक्तिरदूर्शि, ईअ्वर इत्यनेन राज्यस्थापनमाहाक्यमसूचि, भवतापन इयनेन संसारोन्मूलनकर्तु! हरेः पांडवरिपुनिबर्हणं किमु वक्तक्यमिति न्यायो दर्शितः ॥ २॥ \% चरजयित्वेत्येवमुक्तार्थः ॥ ३॥ \% \% किमकार्षीदिति प्रइनं परिहरति निशान्येति। अथ युधिष्टिः भीष्मोक्कं धर्मसर्वस्वं तथा अच्युतस्य कुष्णस्योदितं वाक्यं च निशान्य तदुभयं भ्रुत्वा प्रवृत्तमुत्पन्नं यद्विज्ञानं तेन विऐोषेण धूतः निरसःः विविधः भ्रमः तत्त्वे नानासंशयो यस्य स तथोक्तः श्रीक्ठक्णाश्रयः अनुजैः भीमादिभिरतुवर्त्तितः अमाल्यादिसमप्रणिधिभिरुपात्तां पातां गामवर्नि स्रगं इन्द्रो यथा राशासेल्येकान्वयः। भूर्मिं स्वगसमानामपालयदिति योतनाय गामिं्युक्तम्। 'अमाल्या मंत्रिणो दूताः श्रेणयश्र पुरोहिताः। पुरं जनपदृं चेति सत्र प्रणिधयः स्मृताः' इति वचनात्। परिधिः समुत्रःः स एव उपान्ते अवसाने यस्याः सा, परिध्युपांतामिति पाठो बादरायणमतापरिक्ञानादुच्छ्वसित इति ज्ञातवयम् ॥ \& ॥

> श्रीमज़ीवगोस्वामिकृतः क्रमनन्द्राः

वंशमिलस्य दीकायां राज्यघृृत्तेरत्तर्त्राहेलन्व्वयः ॥ २-१३॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकर्वर्तिक्ता सारार्थद्वर्शिनी

न्यस्य निष्कण्टके राज्ये पाण्डवं सपपरीं हरेः।। गच्छतः कुरनारीभिः स्तुतिर्द़शम उच्यते।। ?॥ वासुदेवानुमोदेनैनेब राज्यम्रवृत्तिप्रजापालनादिक सामान्यतो ज्ञात्वाऽपि विरोषजिक्षासुः पृच्छति हत्वेति। ख्वस्य रिक्थे घने स्पर्द्धन्ते सम ये तान् रानुभिरवरुद्धं यदासीत् तत् तेम्यः सकाशात् प्रत्यनरूद्ध पुनश्र ख्ववशीकृतं भोजनं भोगो येन सः॥ ? ॥ \# \# श्रीकृषणस्य पीति पर्यांलोच्यैव प्रवृत्त इड्याइयेनोत्तरमाह। कुरोवंशं वंशदवाग्निनेव निहृं तं निर्दुग्धं संरोहचित्वा परीक्षिदक्षणेन संरोह्य दवो वनं वंशानां वनं यथा खसंघर्षोथेनाग्निना द्घने तथैव कुरोवंशमपि परस्परकोधोतथयुद्धेन हतमिल्यर्थः। भवं महादेवरमपि भावयति स्वलीलां ध्यापयतीति सः॥२॥ निशम्येति। म्रदृत यद्विज्ञानं परमेश्वराधीनं जगत्न

स्वतन्त्रमितयेवन्भूतं तेन विधूतो विभ्रमः अहं कर्त्तेत्येन्भूतो मोहो यस्य सः। गां पृथ्वीं स्वर्गक्य। अजितः श्रीकृषणः उपेन्द्रश्र।
 \# \% ऊधस्वतीः स्थूलापीनवल्यः 11 ४-६॥

## श्रीमच्डुकेदे वकूतः सिद्यान्तमदींपः

वासुदेवानुमोदितो धर्मेण राज्यं चकारेत्युक्तं तद्विस्तरोो बुभुब्युः पृच्छति हव्वेति। स्वस्य युधिश्रिस्य रिकशय धनाय सृत्संग्रामो येषां तानाततायिनः सधनादिल्प्स्सून्हत्वा प्रत्यनरुद्ध राज्यलाभेन अल्यधिगतं भोजनं येन सः अनुजैः सहह राब्ये कथं प्रवृत्तः प्रवृत्त्यनंतरं च किसकारषीत् । अकार्षीदिति वक्तन्ये रेविरलेषरछंदोंडनुरोधेन ॥ ? ॥ \% वंशरुपाद्यवाद्वनाज्जातेन कोधरूपेणार्गिना निह्हित निर्दुग्धं कुरोवरंश परीक्षित्राणेन संरोहयित्वा $\|$ Q $\| \%$ अनुजैरनुवर्त्तितः सेवितः प्रवृत्तेन विज्ञानेन विधूतो विविधो अ्रमो यस्य सः विज्ञातात्मानात्मपरमात्मयाथान्यः परिध्युपांतां समुद्रपंतंतम् ॥ ३॥ \% कामं यथेष्टं पर्जन्यो वृष्टेरधिपतिर्देवो ववर्ष सर्वान्कामान्द्रोग्धि पूरयतीति तथा। ह्रजान् गोष्टानि ॥ ४।

## श्रीमद्वल्लमाचार्येविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

नैम्विन्यसिद्धये विषणौ भीष्ममुक्तिनिरूपिता। ऐहिके सर्वसौख्यं तु दत्तवानिति रुप्यते (१) पाण्ड़वानiं यदूनां च तदध्यायद्दयेन हि 1 निरुप्यं प्रथमं तत्र पाणडवानां तदुच्यते (२) कुष्णाधीनं सुखं यस्य स सुखीति निगद्यते । यतः कृषणपरं चित्तं सर्वेषामत्र वर्येते (३)
पूर्वाध्यायांते युधिष्टिस्य राज्यप्रापिरुक्ता, तत्र राज्यकरणं ज्ञानाज्ञानाम्यां न घटत इति राज्यस्पिति पृच्छति शौनक: हत्वेति । स्वरिक्थं स्पर्द्धीते इति तथा रिक्थं धनम् अत एव आततायिनः धनावहान् अवधये वधहेतुराततायिव्वं, अस्वरिक्थे वा सपर्द्धा येषाम्, अनेन धनार्थिनो हत्वा धनं ग्रहीत्वा तेन राज्यकरणमनुचितमिति ज्ञापित, नन्वेवमेव प्राक्कतःः कुर्वन्ति तत्राह धर्ममृतां वरिष्ठ
 राज्यपाती च किंचित् अतुणमैकमत्यमस्ति ने वेति सक्चच्धः। प्रयवरद्दं भोजनं यस्य भोजनं पालनमभ्यवहरणं वा पूर्वमाततायिभिः प्रत्यवरुदं भोजनं ददानीं वा अवरोधस्य प्रतिक्कूलट्वे प्रामभोजनवंबं सिद्धरति। असुतु रत्रे राज्ये सर्वाइस्य कथं प्रवृत्तिः, संतोषेण च राइः राज्ये स्यातुमशक्तरव्वात् तनो राज्यं प्राप्य पुतःकलहादि अन्यद्या क्कृतिति पश्नः ॥ १॥ \% ततः ₹वेचछया युधिष्टिरेण न किंचित् छृतं किन्तु भगवदि चछयेति तस्य न रांडये दोषो गुणो बा, किन्तु भक्तर्वात् भगवदिच्छया राज्यं कृत्वानिति वक्षु अगवांस्तरमै राज्यं दत्र्वा तुप्षो जात इलाह वंशमिति। द्ययं कृत्वा भगवान् म्रीतो जातः वंशांकुरं परीक्षिद्रक्षणं युधिह्टिराय राउ्यदानं च। ततस्तन भगवतस्ताहरोन कार्येण किमिल्याशंक्य स्वमक्तानां बंशरक्षा सर्वथा कर्त्रव्या तंदभावे प्रवृत्तिमार्ग-

 तथाकरणे हेतुः, अभवो मोक्ष: तं भावयतीति "ऋणन्रयमपाकृय मनो मोक्षे निवेशयेत्। नापुत्रस्य लोकोडस्ति सर्वे ते पशवो विद्दुः"" इसादिथ्रुतिसमृतिवाक्यैः वंशाभावे पितृणामाकोशात् मुक्तिर्न स्यात्। किंच हरिः सर्वदुःखहर्त्ता अपुत्रकृतन्लेशमपि दूरीकत्वेलर्थः। मवभावन इति वा, उद्रवमेव भावयति अभिवृद्विभावनकर्तेयर्थः। साज्यं तु पूर्वमेव सिद्द्ध अन्यथा सर्वेभ्यो भझ्तेम्यः राज्यदानं प्रसजयेत । ततो निवेशनमेव कृतवान् तत्र हेतु:-ईईश्वर इति, स्वयमीयरः अन्ग्यानपीय्बान् कृत्वा सुखी भवति। अथवा ईय्वःः समर्थः
 धर्माविर्भावाभावे तुच्छवं स्वस्मिन् अफ़रति राज्याइस्यं तत् युधिष्हिर्यस्य ज्ञानादपगतमिल्याह निशाम्येति। आवइयकं तु कर्त्तण्यमेव न तेन किंचिन्नरयतीति भीष्मवाक्यश्रवणादेव राज्यसयं निवृत्तं, अथ मिन्नप्रक्रोण ईेश्वरविचारेण ‘नारायणपराः सर्वे न कुतश्वन विभ्यती’ति न्यायेन नारायणपरस्य अगवद्वाक्यमेव कर्त्तवयं न् तु विषयजन्यं भयमपि सम्भावनीयमिय्यच्युतोत्कम । एवमुक्तिम्यां सर्वोडपि शास्रार्थोडवगतः। ततः प्रवृद्वविज़ानेन विधूता दूरीकता विशिष्टा अ्रमा यस्य, गां पृथिनीमाशापूर्वक पालितवान्य। अन्योडपि राजा दैवाद् वृष्टो संजातायां सस्ये सम्पन्ने चौरादिभिः फलं पालयति, अयं तु वृष्टिमपि निष्पाद्य स्वर्मेण पुष्रन् कृत्वा पालयतीत्याह इन्द्र इवेति। मनुष्यस्यैवं पाठनसामर्ध्रे हेतुः अजिताश्रय इति, न केनापि जितो भगवानाश्रयो यस्य परिधिः समुत्रः उपांते
 करोति, आ्रातृभि: सेवितो बा 11 इं1. \% \% तस्य धर्मेण पोषितस्य राज्यस्य गुणानाह त्रिभिः कामं ववर्षेति। 'आधिदेविकसौख्यं हि तथा चैचाधिभौतिकम् । आध्याडिकं च तद्राज्ये कृणेच्छातः कमोदिताः ॥' काममिच्छानुसारेग क्षेत्रविशोषं सस्सापेक्षं पृथोरिव पृथिवी सर्वतः कामदुघा जाता, गाव ऊधस्तीः स्थूलक्षीराइयाः धर्मातमा अयं रजा अस्मत्परिपालको जात इति सुदा पयसा ब्रजानेत्र सिषिचुः। यावद्दोग्धा मांड वशमानयति तावत् क्षीएधिक्यात् भूमिमेव सिष्चुः। पर्जन्यं पृथ्वी गावो देवताः नघ्रः

 तिकस्य ॥\%॥

## श्रीमद्गोस्सामिभ्रीपुक्षोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः




 सममर्भितम्। एवं सर्वमथं सक्गुत्य व्याष्ब्यांड कथासझति बदन्तः श्रोकमवतारयन्ति पूर्वाध्यायेलादि। रा्यस्थितिमिति। राज्ये युधिक्रिस्य ल्यितिपकारम: कीरवववधस्तु घटत इति बोधयितुमाहुः अवध्येयादि। प्रकाइान्तरेणापि तेषामधर्मिववनोधनायाहु:




 सौख्यहुपा गुणा इति होषः $118 \%$

## भीरिरिधरकृता बाल्यवोधिनी


घर्मेण युधिस्दिरो राज्यं चकारेयुक्त तदेव विसरतो चुभुसुरुक्कानुवाददवर्वंक घौनक: प्चच्छति-हवेते।

 आततायिवने दोषाभावस्सरणाच तस तथा तत्र पृृत्तो किमाश्भर्यंमिल्याशइ्धयाह-धर्मभृतां वरिक्ष इति। आततायिवधा-

 संकुचितिमोगः। न केवलं स एवैवंविधो येन भ्राटृनिर्बन्चेनापि तत्र पवृत्तिः सम्भवेत्, किन्वन्न्येडवि तद्द्धातरसथाविधा ऐवेयाह-सहेति । सहानुजैः अनुजैः सहितो धर्मृतां वरिष् इल्यन्वयः। राजेये पृृत्तस्यापि तस्य धर्मनिर्वाहो जातो न बेंलाशयेन
 किन्बु भगवदिच्छयैव। अतो न तस राउ्यभयुक्तधर्माधर्मादिकमिल्याइयेन तदुपोद्धातरूपं भगवतः छतकक्यव्वमाह-वंशम्शति। यथा















## हिन्दी अनुवाद्

## श्रीकृषण का द्वारकागमन

शौनकजीने पूछा-धार्मिकशिाोमणि महाराज युधिष्टिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिको हड़प जानेके इचछछकक आततायियोंका नाशा करके अपने भाइयोंके साथ किस प्रकारसे राज्य-शा कन किया और कौन-कौनसे काम किये ? क्योंकि भोगोंमे तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं।। १॥ सूतजी कहते हैं-सम्पूर्ण सृष्टिको उज्जीवित करनेवाले भगवान् श्रीहरि परस्परकी कहहागिनिसे द्ग्ध कुछंशको पुनः अंकुरितकर और युधिष्टिरको जनके राज्यसिंहासनपर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए॥ ₹ ॥ \%. \% भीष्मपितामह और भगवान् शीकृषणके उपदेशोंके श्रवणसे उनके अन्तःकरणमें विज्ञानका उद्य हुआ और भ्रान्ति मिट गयी। भगवान्के अश्रयमें रहकर वे समुद्रपर्पन्त सारी पृथवीका इन्त्रके समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्णरूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे।।॥ \# \# युधिह्टिके राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृधत्रीमें समस्त अभीष्ट वसतुएँ पैद़ा होती थीं, बड़े-बड़े थनोंवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्भ रहकर गो-शालाओंको दूधसे सींचती रहती थीं ॥ ४।।

नघः सम्रुता गिरयः सचनसपविवीरुधः। फलन्न्योषधयः सर्वाः काम मन्दुतु वस्य वै॥५॥ नाधयो ठ्याधयः क्केशा दैवभूत्रत्म हेववः। अजातरत्रावभवन् जन्तूनां राज़्ञि कर्हिंचित् ॥६॥ उवित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः। सुद्धां च विशोकाय समुश्र प्रियकाम्यया॥७।। आमन्य्य चाभ्यनुज्ञातः परिंच्वज्यामिवाद्य तम्। आर्तरोह रथं कैश्वित्परिष्वक्तोडभिवादितः ॥ ८।।

## धीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका।

अन्बुतु ॠतावृती ॥५।। \% आधयो मनोव्यथाः। च्याधयो रोगाः। क्लेशाः शीवोषणादिकृतः। देवं च भूतानि चात्मा च हेतुर्येषामाधिदैविकादीनां ते जंतूनां नाभवन्॥६॥ \# इदानीं द्वारकागमनं निरुपयितुमाह। उषित्वेते। स्वसुः सुभद्रायाः $\|\bullet\| \%$ तं युधिष्दिम् $\|\subset\|$

## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

नदी़ां फलं देशास्य नदीमातृत्वसंपादनेन ब्रीघ्यादिसमृद्धिः। समुद्राणां रल्लादिसंपत्तिः। गिरिवनस्पतिवीरुधां धातुफलपुषपादिसमृद्धिः। ओषधीनां यवगोधूमाद्रिसमृद्धिः। तस्य युधिह्रिरस्य काममिच्छानुसारेण सर्वो इत्युक्त्या न कस्याश्शिदृपि वंध्यत्वं भवतीयसूचि $1141 \%$ अधिद्वे हहेतुरनावृष्ट्यादिः। अधिभूतहेतुरुन्मादादिरध्यात्महेत्वु: लोभादिरिति $\|\xi-6\|$ \% आमंच्य द्वारकां गमिष्यामीति युधिष्टिरायोक्त्वा शिष्टाचाररक्षणाय तं परिष्वज्यालिंग्याभिवाध्य वाचा नमसकृल्य च॥८-§॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

काममिति। कामं तस्य युधिष्टिरस्य इच्छानुसारं नघ्यः समुद्रात्य शिता अनुकूला इल्यर्थः। सवनस्पतिवीकीघः वृक्षलतासहिता गिरयश्न अन्दूतु ऋतौ सर्वकालमिलर्यः फलन्ति। ओषधयो त्रीघ्यादयः॥ ५-१६॥

## श्रीमद्वीरराघवन्याख्या

तस्य युधिष्टिस्य संबंधिन्यः नचादयः स्वधर्मान्न तत्यजुरिति रोषः। वनस्पतिभिः वीरद्रिके सहिताः सर्वा ओषधय अन्वुत ॠव्वनुकूल फलानि फेलुः 11.11 \% अजातशात्रौ राशि सति जंतूनां प्राणिनां कदाचिद्यायाधयो मानसिका ठयाधयो द्रेहिकाश्र क्लेश्राः-तानेवाह द्वैवमूतात्महेतवः आधिदैविका आधिभौतिका आध्यात्मिका नाभवन् ॥६॥ \% किमकार्षीत्तत इ्यस्सोत्तरं विवक्षिण्यन्पूंव प्रस्तुतस्य निवृत्तप्रयाणस्य भगवतो वृत्तान्तमाह उषिवेल्यादिना यावदेकादशाध्यायसमापि। सुह्दां युधिधिरदीनां विशोकाय शोकाभावाय स्वसुश्ष स्वभगिन्याः सुभद्रायाः प्रियकाम्यया च हास्तिनपुरे कतिपयान्मासानुषित्वाडवस्थाय 11 ज॥
 हरिः भीक्ठणोो रथमाररोह ॥ ८।।

श्रीमध्रिजयध्वजतीर्थकता पद्रतावली
कृषाश्रयफलमाह काममिति । पर्जन्यो सेचाभिमानी द्वेवः सर्वेषामभीष्टं द़ोग्धीति, सर्वकामदुघा गावः सौरमेय्यः पयसा क्षीरेण गोष्ट्रं सिषिचु; सिक्तवत्यः, अतिस्थूलं ऊधः क्षीरपात्रं यासां ताः अत्यूधसः 11 ५॥ \% \% नद्याद्यः रत्नानि फलंति वनस्पतः वीरुधो मातुलिंगादयः ओषधयो त्रीद्यादयः पर्जन्याद्यः तस्य युधिष्टिरस्य काममिच्छानुसारेण अन्वृतु ऋतावृतौ वृष्ट्याद्मिंतोऽभूवन्भित्यन्वयः 11 ६। \% न केवलमिष्टत्रापिरनिष्टनिवृत्तित्ज सुतरामिल्याह नाधय इति। अजातशत्रौंयुधिष्हिरे जंतूनां राजि रंजके सति कदाचिद्र्याधिदैविकादिहेतवः क्लेशा नासुरित्येकान्वयः। आधिः मानसी पीडा क्याधिः अगंद़रादि:है। कथंभूताः दैवानि भूतानि च आत्मा च हेतुरिमिमित्तं येषां ते तथोक्ताः अधिद्वैवहेतुः अनावृष्टयाद्ध: अधिभूतहेतुः उन्मादाद्:
 सुहदां पांडवानां विशोकाय स्बसु: सुभद्रायाश्र प्रियकाम्यया कतिचिन्मासान् हस्तिनापुरे उषित्वा ॥ ८॥

## श्रीमद्विश्ननाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्रिश्रिनी

स्वसुः सुभद्रायाः \| ง \| \% तं युधिष्ठिम् ॥ ८।।
श्रीमच्छुकद्वेवक्टतः सिद्धान्तप्रद्वपः
तस्य युधिश्टिरस्य राज्ञः प्रजाभूताः नघ्यादयः सर्वसुखदा बभूवुरिति रोषः। ओषधयो बनस्पतिभिः वीरुदिभ्र सह्तिताः अनुऋतु ऋतौ फलन्ति फेल्ड: $14 \|$ अ अजातरात्रौं युधिश्षिरे राशि सति द्वैवूतात्महेतव: देवं भूतानि आत्मा च हेत्रुर्येषां ते आधिद्दैविकाधिभौतिकाध्यात्मिका: आधयो मानसिका ठ्याधयः शारीरा: क्तेशाः जंतूनां कर्हिचिद्पि नाभवन् 11 ६॥ \% पूरं गन्तुं प्रवृत्तोऽपि सुह्दां युधिष्टिरादीनां विशोकाय स्वसुः सुभद्रायाः प्रियकाम्यया हास्तिनपुरे उषित्वाडवस्थाय रथमारुोहोति द्वितीयेनान्वयः $110 \| \%$ येन पूर्वं राज्ञा प्रेम्णा निवारितसंत युधिष्ठिरम् अभिवाद्य कैम्ञित्स्वसानवयस्कैर्ज्जुजानिभिः परिष्वक्त आर्लिगितः कैस्विन्न्यूनवयस्कैन्कुलादिभिरभिवाद्तिः रथमा करोह् द्वारकां गन्तुमिति शेष: ॥ く।

## श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

नद्यः समुद्रा जलमिथुनं वृक्षा लताम्यापरं सलमिथुनं एतदूद्वयमन्नातिरिक्रसर्वहतनुः । ओषधयो त्रीद्याद्यः सर्वेषां सजीवत्वात् भूतत्वं काममिच्छानुसा रेण इच्छायामपि सल्याम् अकालफलने दोषनिमित्तत्वेन कदाचित् भयं भवेत्, तनिवृत्त्यर्थमाह अन्वृतु ॠतुमनतिक्रम्य $\|\Psi\|$ \% अध्यार्मनिर्गुणानां स्वतः सिद्धत्वात् दोषाभावाय रोगाद्यभावमाह आधिर्मानरी क्यथा बयाधिः रारीरस्य क्लेशा अविद्यादयः इन्द्रियस्रावो गर्भपतत्यभिचारादयोऽपि द्वभूताह्महेतनः क्लेशा न भवन्ति राजधर्मेणैव सर्वसमाधानात् आदिमध्यावसानेष्णु राज्यमेकचिधमित्याह कर्हिचिदिति $\|\xi\|$ \% एवं सामान्यतः सर्वसौख्यमुत्ता प्रेमसौख्यनिरुपणाथं भगवतो निर्यणोन्सवमाह उषित्वे्याद्धि यावद्ध्यायसमापि। 'वृथैव जीवनं लोके अक्तिज्ञानोइसवैर्विना। कृषणैकतानचित्तबं मुक्तेपप्यधिकं मतम् U' हस्तिनापुरमिति अलुक्तृतीयासमासः हसितना निर्मितं पुरमिति मध्यपद्लोपात्, हस्ती राजा हस्तिनः सम्बन्धीति हास्तिनम् अण्रत्ययः, 'हस्तिनिर्मिते पुरे वासस्तद्वंरयानां विमुक्तये। निरन्तरस्थितिर्या तु भुक्तिमुक्तिप्रदेति च ॥ कालस्याकारणत्वाय तद़ंशाः परिकीर्चिताः। बहुत्वगणनाभावात् तेषां चाहेतुता मता।। स्थित्वा शोकापनोदे तु गमने स्मरणाद्रवेत्। न्नेहसतः छृतर्थत्वमिति भावो हरिर्मतः 11 सुद्धां च विशोकाय चकारात् राइः प्रियार्थं स्वस्वसुः सुभद्रायाः शोकापनोद् पौत्रोत्पत्येति भगवत्त्थितिः प्रीतिवर्द्विका $\|$ ज $\|$ आमंग्येति लौकिक चकाराद्वरदानादि आलिंगनं सर्वदोषनिबृत्तये अभिवादनं बहिंसुखत्वेऽपि दोषाभावाय चकारादुचितं द्वानादि कैस्चिदिति सरुयपचेंतमागतैः प्रेम्णा स्निग्धैर्वा कैम्विदिति ताह्टशा दुर्लभा इति च्चोतितम् H ८ 14

## श्रोमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशाः

उषिल्वेल्यादीनां तात्पर्य आहुः कारिकया। वृथैवे्याद्वि। भक्तिश्य ज्ञानं च तत्कृता उत्सवाश्रेति समासः। नत्वन्ते मुर्किं विनापि वैयर्थ्येमेवेति तन्निवृत्तये आहुः कृषणेत्यादि। ‘विषणोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहुर्मनीषिण’ इत्याद्विवाक्यात् तथेत्यर्थः। हसिनापुरे भगवतो या स्थितिः सा मध्रुरादिस्थितेर्विलक्षणेति बोधनाय तच्तात्पर्यमाहुः हस्तीड्यादि । वास इति। भगवतः स्थितिः निरन्तरस्थितिर्मधुराद्सम्जन्धिनी। कालवशादेव स्थितवान्, न स्वेच्छयेति वारयितुमाहुः कालस्येत्यादि । स्थितेः कथं मुक्तिहेतुत्वमित्याकाङक्षायां तत्रकार माहुः सिथत्वेत्यादि । भाव आशायः। गान्धायां विराटतनयातिदुछस्य तात्पय्यमाहुः यथेत्यादि। उत्तराया भर्ता मारितः, पुत्रो रक्ष्तितः, गान्धार्याः पुत्रो मारितः, भर्ता रक्षित इत्येकैकमारणरक्षणसाक्यात्तथेत्यतिदेशोक्तिरित्यर्थः। विरहासह-


## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

त₹्य युधिष्टिरस्य सम्बन्धिनो नघ्याद्यः स्वग्वगुणन् प्रकटितवन्त इति रोषः। वनसपतिभिवंटोटुम्बरादिभिर्विरुद्दिर्रोक्षादिभिश्र सहिताः सर्वो ओषधयो यवत्रीद्यादयः अन्वृतु ऋती कती कामं यथेष्ट फलन्ति समेलन्वयः। अन्र सन्देहो न कर्तंव्य इलाह-वा इति 1411 \% देवं च भूतानि च आट्मा देहम्य हेतुर्येषां आधिद्दैविकादी़ां ते आधयो मनोठ्यथाः ठ्याधयो
 भक्तिर्शानोत्सवैर्विना। कृषैकतानचित्तब्वं मुत्तेरण्यधिक मतम इति सूचयन् कृतकार्यै्य भगवतो द्वारकानिर्गमनोहसवमाहउषित्वेय्यदिना यावद्ध्यायसमापिे। सुद्धां निजप्रेमवतां युधिष्टिरदीनां विशोकाय विनोद्नाय स्वयुः स्वभगिन्याः सुभत्रायाः प्रियकान्यया च हास्तिनपुरे कतिपयान् मासानुषिक्वा अवस्थाय तं युधिष्टिरमामन्न्य पष्ध्रा तेनाम्यनुज्ञात干्वं परिष्वज्याभिवाद्य


## हिन्दी अनुवाद

नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनसपति, लताएँ और ओषधियाँ पत्येक ऋतुमें यथेष्टर्पसे अपनी-अपनी वस्तुएँ राजाको देती थीं $\|५\| \%$ अजातशान्रु महाराज युधिष्टिरके राज्यमें किसी प्राणीको कमी भी आधि-वयाधि अथवा दैविक, भौतिक और आतिकक क्लेशा नहीं होते थे ॥ ॥ा। \% अपने बन्धुओंका शोक मिटानेके लिये और अपनी बहिन सुभद्राकी पसन्नताके लिये भगवान् श्रीकृष कई महीनोंतक हसिनापुरमें ही रहे $110 \| \%$ किर जब उन्होंने राजा युधिष्टिरसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी, तब राजाने उन्हें अपने हददयसे हगाकर सीकृति दे दी। भगवान् उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए। कुछ लोगों (समान उम्रवालों) ने उनका आलिद्न किया और कुछ (छोटी उम्रवालों) ने प्रणाम ॥ ८ ॥

सुभद्रा ट्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा। गान्धारी धुतराा्ट्र्य युयुस्तुर्गैतमो यमै॥९॥
 स’स्सझान्मुक्तदु:सको हातुं नोत्सहते बुधः। कीर्य्यमानं यझो यस सकृदाकर्ण्य रोचनम् ॥ ??॥ तस्मिन्न्यस्तघियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथम्। दर्शनसपई्शसंल पशयनासनभोजनैः॥?२॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्दीपिका

 तस्याः पुनर्प्रहणं गर्भरक्षककृषणविरहे मोहाधिक्यात् । यद्वा मस्स्यसुता सत्यवती। १०। \% तेषां कृषणविरहासहनं कैमुल्यन्यययेनह सत्संगादिति द्वाभ्याम्। सतां संगाद्धेतोर्मुकः पुन्राद्विषयो दुःसंगो येन सः। सदिः कीत्यमानं रुचिकर यस्य यशः सकृद्याकर्ण सत्संग लक्रु न राक्नोति 11911 दरंनादिभिस्मिन् श्रीकृष्णे न्यस्ता अध्यस्ता धीर्येषां ते॥ १२॥

## थीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

पुनरुक्तियद्यपि पुराणादौौ न दुष्रा, तथाप्यृजुमार्गेण सिद्वघघोर्थस्य तन्त्रेण दर्शानायोगादाह-यद्वेति। मत्सीमूताद्रिकाप्सरस उद्रतत्वान्मस्स्यसुतेति 11 ₹० 11 \% तेषां पूर्वोक्कानां युधिध्रिरादीनां किमुत साक्षादेतत्संगमिति भावः 11 ₹? 1 * * सत्संगं विना दु:संगो मद़मत्सरादिहेतुर्नापयाति। तद़्पगमेन विना भगवद्यश़ रोचकं न भवतीय्युक्ति सत्सड़न न्मुक्तदु:संग इति विशेषणेन ॥ २२॥

## शीमद्रीरराघवक्याख्या

तदा सुभद्रापभृतयः विमुद्यन्तो मोहिताः शाहईधन्वनः श्रीकृषण्य विरह विइलेष न सेहिरे नासहंत। मइ्र्यसुता सल्यवती $\|९-१ ०\|$ \% युक्त चैतदिल्यभिप्रायेणाह सस्संगादिति द्वामयां, सतां साधुनां संगाद्येतोमुकः दुःसंगो दुराह्मसंयोगो येन स बुधः। पुमानस्य रोचनं रुचिकरं कीच्च्यमान यश एवं सकृदाकण्य हातुं नोत्सहते ॥? ॥\% \% तस्मिन्भगवति कृषे दर्शनादिभिभिनिता घीर्देषा ते पार्थीः तस्य विरहं कथं सहेरन्न सहेरन्नेवेत्यःः ॥1 १२॥

[^28]
## भीरंद्रिजयष्नजतीर्थकता पद्रस्नावल़ी




 संगगत्येंगालक्षणन्मुकः दुःसंगः अन्यत्र पुनदारादिक संगः येन स मुक्रदु:संगः बुधो विवेकी जनः तं हातु नोल्सहते

 मिति भावः॥ ॥२॥

## श्रीमद्रिश्नाधचक्रव्निक्रता सारार्धदर्शिनी




 दिभिस्तासित् कृष्णे एव न्यस्तधियः 11 3र 11

## श्रीमच्कुकदेवक्रतः सिद्दान्तमदीपः





 विरहं कथं सद्रेग्र्ता १२ ॥

## श्रीमइृल्यमाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

सुभद्रादयो न सेहिरें विरहमिति सम्बन्धः। देंहसम्बन्धपुरःसरः सेहः स्वीणामधिक इति आचे तयोप्प्रहणं विराटतनया




 विरहासहने लीकिकं सर्वथा न भवतीयल़ीकिक्जाने सति भगवतोंडतर्यामित्व विरहाभावात् अयुक्तं विरहवर्वनममिल्याइंक्य



 फलोत्तरं तदपगमो न स्यात्। ननु तयोर्गुगत्वमिति चेत्संत्यं लोके चुभुक्षादीनामपि गुण्त्वकथनात्। अन्यथा तदर्थमुघमो न


 तथेति बहित्र्यवछारपुर:सरमेव सर्वें वेदाः सर्वाणि शाख्बाणि प्रवृत्तानि। शक्यव्यवहारस्य मुख्यच्वात् ज्ञातेडीि सति भगवद्धि-



स्यात् तथा सति पूर्वसिद्धान् सलंगान्। वितामणिवत् ल्यकुमिच्छामपि न करोतीलर्थः। कीन्र्यमानमिति उभयार्थमिल्येके-यस्य भगवतः कीर्त्र सद्रिः कीर्त्यमानां सकृदाकर्ण्य सत्संगात् लक्कुं नोल्सहत इति सम्बन्धः। कीर्त्रे ऊुचिजनकर्वाल्स्संगस्य च तद्देतुत्वात याः श्रवणाद्धा तस्मिन् न्यस्तधियः। यथा समीचीनां पेटिको द्धा ख्वस्योष्कृं वस्तु सर्वे सापयन्ति तथा भगवतः कीर्ति श्रुत्वा बुद्धिरत्नं भगवति स्यापयन्तीसर्थः। सामान्यमहणं वैदिकलौकिकस र्चंबुद्विगहणार्थम्। किक्凤 पार्थाः पृथाया: पूर्वमुक्तव्वात् तद्वचनेनापि भगवति न्यस्तधियः कथं विरहं सहेरन्। असहमानासतन्र मच्छेयु: प्रतिक्धकं हरीरं वा ल्यजेयुरिति भगवत्पवचनमयुक्कमिति भावः ॥ ११॥ \# तर्ं चलिते भगवति किं जातं तत्राह दर्शनसपर्शोति । दर्शनादयः षट्क्किया अगवदोगयाः ते च भगवत्सहभावेन पांडवनिष्धः, आलापादयस्तु सह्जदर्श़नसपर्शननयोस्तु विषयत्वमपि सह्वावाभावे विषयत्वासंभबात् एवं सहभावेनाम्यस्तैरेतैः वरीक्रताः।। २२॥

## श्रीमद्नोस्वामिश्रीपुख्षोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

सस्सझानिल्यन्र। लौकिकमित्यादि । भगवत्र्रभावादिना भगवत्यलौकिकव्वस्य ज्ञातत्वात्सर्वप्रकारेण लौकिकं न भवतीत्यर्थः। विरहस्य दुःसहत्वं समर्थयिनुं विरहानुभवं व्युत्पादयन्ति उपदिछेष्यादि। उपदिक्षेपीत्याद्युक्तदशाद्वये सत्सङ्भादिल्यादिकं यथायथं ससोत्पत्तौ हेतुद्दयम। सत्सझ्नादिजन्यस्य रसस्य ज्ञानादिनाऽभवने हेतुमाहुः मानसेल्यादि । तथा च तद्दैलक्ष्प्येन तयोः सकाशाजायमानस्य सुख्यस्याि वैलक्षण्ये हेतुमेदाध्यथा तत्र रसवैजाल्यम्, तथात्रापि रसवैजाल्यमिति ज्ञानादि ना स₹्सक्धादिजन्यरसाभवने सिद्येउन्तर्यामिव्वेन सत्ताज्ञानदशायामपि बहिसद्रभावाद्विरहो युक्त एवेल्यर्थः। ननु सुखाद्युपदानमात्मा वा, मनो वा अतस्तयोविद्यमानत्वेन तत्र सत्ताज्ञाने विद्यमाने निमित्तमान्रवैजात्येन कार्यवैवैजात्यं न युक्तमिति ज्ञानादिनापि ताह्हारसः सम्भवदुक्तिक इति विरहो-
 द्वेषेच्छादिद़र्शानात्तत्तन्निष्टरसस्य स्वनिष्कामादिदोषक्कृतया प्रियत्वादिस्फूर्यो अभिठ्यक्तिहै इयते इति तस्याः उककटकामतया तस्यां कामस्य सार्वदिकर्वात् तस्याः स्वतः सुखं सदा स्यात्, तथा सति विरहढ़ुःखं न तस्याः स्यात्, तच हुरयते, अतो निमित्तैवैजात्ये कार्यैैजाल्यमवइयमछ़कीर्यम्। तथा सति बहि: सम्बन्धजन्यस्य रसस्य कामादिदोषेणैवाभिव्यक्तेश्ञानादिनाऽमवनाद्विरहो युक्त एवेल्यर्थः। ननु रसस्य सुखविशोषरूपत्वात् उद्भिठ्यक्ति प्रति स्वनिष्ठदोषस्फूर्तेः कारणता न युक्ता, सायुज्यादावभिठ्यक्तस्यात्मयुखस्य दोषं विनैवाभिठ्यक्तेर्युतिरेकठ्यभिचारात्। अतो यथा तन्र, तथा भगवद्रसाभिक्यक्कावपीवि ज्ञानादिना रसाभिठ्यक्तरिरहहो न युक्त इलत आहुः सायुज्येल्यादि। मिन्नतया स्थितज्ञानमिति। मिन्नतया स्थित इलाकारक ज्ञानम्। तथा च कामाद्यभावेपि दोषान्तरस्य तन्र सत्त्वात् न उर्यभिचार इतीहापि तेनैवाभिठ्यक्तिरिति ज्ञानेन रसाभावाद्विरोो युक्त एवेल्यर्थः। भिन्नज्ञानादेर्दोषत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेयादि । भिन्नववज्ञानादे़्देषप्वं शछ्रते नन्वियादि । कार्यदुष्ट्वव्वस्य कारणे दोषताप्रयोजकत्वात् प्रकृते च कार्यस्य अक्तिप्राचुर्यादि बोधकतयाडडुष्श्वाद्विरहकारणस्य मिन्नत्वज्ञानादेर्गुणत्वमेवाझीकार्यम्, न दोषत्वमिलर्यःः। तदु क्तमुपगक्य परिहरन्ति सलयमिल्यादि । तथा च यद्यपि त्वदुक्तयुत्त्या गुणत्वमुचितम्, तथापि यथा 'भुलुत्बलु वै मनुष्यस्य अातृठ्यः अशनाया मृत्युरेवे' ल्यादिश्रुल्या बुभुक्षादीनां दोषत्वकथनादप्रयोजकम्, तथा 'यदा ह्येवेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुत’ इलादिश्रुला मिन्त्वज्ञानादे द्दोष्त्वकथनादेतयोरपि गुणत्वमश्रयोजकमिस्यर्थः। ननु बुभुक्षादीनां लोकेपि दोषत्वान्तद्हृ्टन्तेनात्र गुणन्व्यागो नोचित इति शक्षायां लोके तेषां दोषत्वं परिहरन्ति अन्यथेलयादि । तथा च यथा लोके तेषां गुणवंवं शास्त्रे दोषत्वम्, एवमेतयोरपि भक्की गुणत्वं शास्त्रे दोषत्वमिसर्यः। सिद्बमाहुः त₹मादिलयादि । रसस्य दोषाभिठयझ्नयत्वनियमात् तथेयर्थः। एताह्छशस्य रसजनकत्वे शासत्रीयद़शापेक्षयैताद्द्राद्शाया उत्तमत्वे च मानमाहुः अत एवेल्यादि। तथा चास्य दर्शानस्य दोषजन्यत्वेपीदेमेवाधिकं ‘गोविन्दुभुजगुमायां द्वारकायां कुरुदह। अवाइ्सीन्नारद़ोऽभीक्षणं कृष्णोपासनलालस’ इल्यादिवाक्यादतोनेन ज्ञानोपमर्दाद्विरहो युक्त इत्यर्थः। आधिक्ये मानान्तरमाहुः किश्चेल्यादि। तथा चास्मदेवेव विशोषन्मुन्तेषु देहसम्बन्धं मुक्तानां सृष्टिं च करोतीलयतो ज्ञानादिद शापेक्षयेयमेवाधिकेलर्थः। तेन सिद्धमाहुः अत इल्यादि । यतो भगवान् ‘कचिद्य गुणोपि दोषः स्याद्दोषोपि विधिना गुण' इतिवत्तत्तत्कार्याथे तत्तत्तथा तथा उयवस्थापयतीति तथेल्यर्थः। अ्लोकन्याख्याने सत्सझपददं पश्यम्यन्तमपि सम्भवतीलाइायेनाहुः तदनन्बरमिति। ननु भगवद्विरहासहतनप्रस्तावे सत्सझ्झागाइाक्तिनिरूपणं कुत्रोपयुज्यत इलाकाङक्षायामाहुः यद्र्थमिल्यादि। तथा च भगवर्संबन्धादेव तर्त्यागानिच्छेति तद्विरहासहनम्रस्तावे तदुक्तिरुितैवैवल्यर्थः प्रकारान्तरेणावुपयोगमाहुः असाग इलादि । सिद्वमाहुः कीर्तेरिलादि। पूवंमुक्तथवादिति।


## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

तदा सुमद्राप्रभृतयो विमुद्यन्तो मोह्ं गताः शाॅ⿸्न धन्वनः कृषगस्य विरहं विइलेषं न सेहिरे नासहन्तेति दूयोरन्वयः। विराटतनया उत्तरा। युयुष्तुः घुतराष्ट्रादेदरयायां जातः, गौतमो गौतमवंशजः कृषः। यमौ नकुलसहदेवौ। वृकोद्रो भीमः।

मल्स्ययुता सल्यवती, तदादयोऽन्याश्य खियः $119-9 ० 11$ \% तेषां विरहासहनं युक्तमेवेति कैमुल्यन्यायेनाह-सत्सळादिति द्वयेन । सतां भगवद्भक्तानां सछाद्देतोर्मुक्तस्यक्यः दुस्सझो धनपुत्राध्यासक्तिरूपो येन स सदिः कीचर्यमानं रोचनं रुचिकरं यस्य यशः सकृदेकवारमष्याकर्ण्य सत्सङ्धं हातुं त्यक्रुं नोस्सहते न शक्नोति तस्मिन् श्रीकृषणे दर्शंनादिभिर्ग्ग्स्ता धीर्येषां ते पार्थाः पृथापुत्रास्तस्य विरहं कथं सहेरन निति द्वयोरन्वयः $1139-3$ १॥

## हिन्दी अनुवाद

उस समय सुभद्रा, दौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, घृतराष्ट्र, युयुस्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, मीमसेन, धौम्य और सत्यवती अदि सब मूर्चित-से हो गये। वे शाई्दपाणि श्रीकृष्णका विरह नहीं सह सके।॥-१०॥\% भगवद्रक्त सट्पुषोंके सङ्बसे जिसका दुःसझ छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान् के मधुरमनोहर सुयशाको एक बार भी सुन लेनेपर फिर उसे छोड़नेकी कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान्के दर्शान तथा सपर्शसे, उनके साथ आलाप करनेसे तथा साथ-ही-साथ सोने, उठने बैठने और भोजन करने से जिनका सम्पूर्ण ह्द्यय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पाण्डव भला, उनका विरह कैसे सह सकते थे ॥ ११११२॥
4र्ने तेडनिमिपैरक्षैसममतुदुतचेवसः। वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा बिचेतुसत्र तत्र ह॥ १३॥ न्यरुन्धन्जुदलद्धाप्पमौत्कण्ड्यादेवकीसुते। निर्याल्य'गारान्नोऽमद्रमिति साद्धान्वन' स्तियः॥ १४॥



## श्रीधर्खामिविरचिता भावार्थदीविका



 मुदंगादयो दश वाद्यभेदाः॥ १५॥ * औ पेमत्रीडास्मतदूर्वकमीक्षणं यासां तःः॥ १६॥

भीवंशीधरकृतो भावार्थ्दीविकापकारः।


 निगरणं यस्य सोगारः। अगा वक्षा एवाराणीव वंशवंइयस्थूणादिलक्षणानि यन्येति वा। अगमगमनमारस पित्तबस्स यस्मादिति। आरपदसुपलक्षणं कांस्सादेरपि । अगानां सर्णायात्मक पर्बतानामारः प्रवेडोो यर्मिन्निति वा। तन्राहसतंभने। इसर्थ इति। गमनागमने रोदनं व्वमंगलमेवेति शाकुनिकाः 11811 \% भैरी नाम चर्मविहितो दीवर्घमहदाछतो वा्यवविशेषः।


## भीमढ़ोरराघबव्याख्या







## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्ता पदरत्नावली





[^29]न गारो निगिरणं नाइहलक्षणं यसाट्सोडगार:, अगा वृक्षा पवाराणि बंशवंइयकक्षणानि खस्येति बा, अगमगमनं कंलतिशयाद्रे-




 शयघोतनाथं पुष्पैः करप्रॉरिति वा ॥ ?६॥

## थ्रीमजीवगोस्खामिक्कतः क्रमसन्दर्भः

 मयशान्तमयस्नीणां ताः। वियोगारम्मे पूर्वासां स्सतासम्भवात् विच्छिघ्ध न्याख्यातम् ॥१६-१८॥

श्रीमद्विभ्ननाधन्नकवर्त्तिकृता सारार्थदर्शिनी






शीमच्छुक्रेवकतः सिद्वन्त्तद्रदपः।


 पूर्वकमीक्षणं यासां तः ॥ ३६॥

## श्रीमद्लल्ठभाचार्यंविर्रचिता सुबोधिनी व्याल्या

 कायवाब्नोोवृत्तयः भगवल्युक्तः विवेकधैर्योंदिक नोद्वमियर्थः। ततः कि जातं वदाह वीध्षंत इति। विरहो गमनसरणा-

 सुपस्यापयति हिदये बहिः स्यिते वा भगवति जीवमानयति, उसयथाप्यत्र न विरोधः विचेरहरिति। इरीरक्रिया भगवदूमनोपयोगि-

 सुते गुहान्निर्गच्छति सति अमद्रममंगलमूचकं माभूदिति नेत्रेछ्चेव स्तंभितवयः। एवं हि भगवदिच्छा पबला स्यं कुतः










शी मद्गोर्खामिश्रीपुखोंत्तमचरणविरचितः सुवोधितोप्रकाइः:



## श्रीगिरिधरकृता वालग्रबोधिनी

अतो यतस्ते सर्वे स्नेहेन सम्यग्बद्वा अत एव यतश्र तमेवानुदुतानि अनुगतानि चेतांसि येषां तथामूताः ततोऽनिमिष्षैर्नि मेषरहितैरक्षैर्नैँःः तमेव वीक्षन्तो वीक्षमाणासद्रोपायनाय्यानयनार्थ तत्र तत्र विचेतुरित्यन्वयः। एवं प्रेमवतोंपि स्यक्ता गमनेन भगवतो लोलाया अद्भुतन्वं सूचयन्नाह-हैति ॥१॥ \% तदा च बान्धवानां स्त्रिः कुन्तीमभृतयः अगारात् सगुहादू देवकीसुते निर्याति निर्गच्छति सति अभद्रमपशकुनं नो ₹्यात् मा भूदिति बुद्धचा औरकण्ड्याश्रेमपूर्वकानुध्यानात् उन्ललत् स्रवदपि वाषपमश्रु न्यरुन्धन् नेत्रेष्वेव स्तम्भितवत्य झ्यन्वयः $1198 \| \%$ \% तदा मृदझ्झादयो द्रा वाद्याविशषा नेदुरित्य-
 कुसुमैः कुसुमानि ववृष्षुरियन्वयः 11 १६।।

## हिन्द्री अनुवाद

उनका चित्त द्ववित हो रहा था, वे सब निर्निमेष नेत्रोंसे भगवान्को देखते हुए ₹नेह-बन्धनसे बँधकर जहॉँ-तहाँ दौड़ रहे थे 11 १३ 1 \% \% भगचान् श्रीकृषके घरसे चलते समय उनके बन्धुओंकी स्तियोंके नेत्र उत्कण्ठावरा उमड़ते हुए असुओंसे भर आये, परन्तु इस भयसे कि कहीं यात्रा के समय अशक्ुन न हो जाय, उन्होंने बड़ी कठिनाइसे उन्हें रोक लिगा
 आदि बाजे बजने लो $\| 341 \%$ अगबन्के तर्शानकी लालसासे कुरवंशाकी स्तियोँ अटारियोंपर चढ़ गयीं और प्रेम, लज्ञा एवं मुसकानसे युक्त चितवनसे भगवान्को देखती हुई उनपर पुषपोंकी वर्षा करने लगीं।। २६।।

सितातवन्र जग्राह प्तादामविभूषितम । रतदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस ह॥?७॥ उद्ववः साल्यकिरचैच ठ्यजने परमाद्धुते । निंकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८॥ अभ्रूयन्तारिषः सल्यासत्र तत्र द्विजेरिताः। नानुरुपानुरूपष्थ निर्गुणस गुणात्मनः॥ १९॥ अन्योन्यमयसीत्संजल्प उन्तमश्रोकचेतसाम् । कौरेनेन्द्रपरर्पीणां सर्शभुतिमनोहरः।। २०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका

गुडाका निद्रा तस्या ईशो जितनिद्रोर्जुनः 112611 \% नयजने चासरे जगृहतुः। मधुपतिः श्रीकणः $118<1$
 गुणाह्मनो मानुषयनाध्यावतारेनुरूपाश्येस्यर्थः संधिरार्षः 119911 \% \% सर्वासां श्रुतीनां मनोहरः। उपनिषदोपि मूतिमंमलः सत्यस्तं संजल्पमभ्यनंद़न्नित्यर्थः ॥ २०।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

"निद्रा गुडाका संप्रोक्ता प्रमीला मृत्युतंद्रिका" इलभिधानात्। यदेंद्रकीले विनिद्रेण तपस्त त्व तदा पशुपतिना गुडाकेशोयमित्युक्तमिति पुरणांतरे। गुडा कुटिला गुडवद्रका वा केशा यस्य स इति वा । दीर्चछांदसः। "गुडः कौटिल्यगुडयो:"
 सुखमिति प्रतिवचनस्य मिध्यात्वानर्हत्वात्। तस्य दास्यसख्यवात्सल्यादिरसविषयाभ्रयाश्रयत्वे सति तत्तद्कजनसंयोगविरहाद्यलौकिकसुखदुःखादिमयत्वाच्च । यद्वा निर्गता गुणेम्यों गुणा यस्य तस्य प्राकृतगुणातीतस्य नित्यगुणस्य नानुरुपाः निःयं तत्परिपूर्णंत्वेन लाभान्तरायोगादित्यिर्थ इस्थं क्याख्येयमिति भाचः 1 यद्धा दुष्टान् जहि साघून्पालयास्माननुगृहाणेश्येवंरूपा आरिषो वाक्यप्रबंधा अश्रूयंतेति ॥ १९11 \% इलेषेणाह-सर्वेषां श्रुतीः भ्रवानि मनांसि च हरत्याकर्षतीति सर्वंश्रुतिमनोहरः। इ्यर्थ इति। श्रुत्यभिमानि देवता अपि तचच्छुत्वा सविस्मया बमूचुरहों अस्तोडपीमा विरोषतो भगवस्स्वरूपज्ञा इति भावः।। २०।।

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी च्याख्या

 श्रीमदीरराघवच्याख्या
सितातपत्रं कथंभूं मुक्तानों दामभिः सरैविभमषित रबमयो देंडो दस्य तत् $118611 \%$ उद्ववः साल्यकिश्रोमौ परमे श्रेष्ठे अद्रुते च क्यजने जगृहतुः। पथि कुसुमैविकीयमाणों मधुपतिर्यदुपतिर्यदू नामेव मधन इति नामांतर तच नबमे स्फुटीमविएनति,

रेजे रराज॥ ३८॥ \% निर्गुणस्य सत्र्वादिप्राकृतगुणरहितस्य गुणात्मनः ज्ञानादिषाड्रुण्यस्aभावस्य "सन्वाद्यो न संतीऐ"इति बलैस्र्येल्यादिवचनात् नानुरुपाः अवापसमस्तकामत्वात् अनुरुपाः भक्कर्नेहकारितत्वात् तत्र तत्र द्विजेरिताः अत एव सत्या आरिषः अश्रूंटन $391 \%$ \% उत्तमश्लोके कृषणे एव चेतांसि यासां तासां कौरवेंद्रपुरस्बणामन्योन्यं सर्वेषाँ श्रुतिमनोहरः सुखकरः भोत्राणि मनांसि च वशीकरोलीति तथा वा संजल्पः संवाद आसीतु 11 २०।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रतावली

गुडाका निद्रा "निद्रा गुडाका संप्रोका प्रमीला मृत्युरुच्यत" इ्यभिधानम्, तस्या ईइः गुडाकेशः जितनिद्रोऽर्जुनः इंद्रकीलके विनिद्रो भूत्वा तप्रतपाः पशुपतेरेतन्नाम लबधवान् गुडवद्रककेशो वा दीघंतु च्छांदसः, मुक्तादामविभूषित मौक्तिकमाल लंकृतप्रांतमंडलं रतखचितदुंडं सितातपन्रं इवेतच्छन्रं जग्राहेयन्वयः। हरेरात्मादेरतिशायेन प्रियत्वं "तदेतर्प्रय" इइ्यादिश्रुति-
 च ठ्यजने जगृत्दतुरिति पूर्वेण संबंधः। एवशाधद्ः स्वह्ताभ्यामेव जगृहतुर्न त्वन्यक्य्यं स्वदासभ्यामिस्यस्मन्नर्थ मधूनां यादवगोत्रविशोषाणा पतिः मुक्ताधीशो वा कुसुमैः कुरुपुरंध्रिकरकमलमुक्तैरिति शोषः, पथि राजमार्गे। ३८॥\% \% कुरुपुरे तत्र तन्र तत्तन्मार्गे द्विजवरमुखनिःसृताः ‘दुष्टान् जहि साधून् पाहग पालयास्माननुगृहाणे’यादिकाशिषः शुभवाक्यभवंधाः अश्रूयंतेल्यन्वयः। कीद्हरः सत्या: यथार्थविषयाः निर्गुणस्य सत्र्चाद्विणमृृत्युद़ासीनकायंडे स्थित्वा सच्वादिगुणानातयति सततं पवर्तयतीति गुणार्मा अत-सातत्यगमन इति धातोः उणादिप्रल्ययनिमित्तमेतद्विप, तस्य पालनादिकर्तुरनुरुपा: पालनानुग्रहादिगुणत्मनो वा। चशबद्: समुच्चये इवार्थो वा $119911 \%$ न केवलं कुरुरस्तियो हरी पुष्पावकीर्णमकुर्वन्, कितु स्तुतिमपीति भावेनाह। अन्योन्यमिति उत्तमश्रोकचेतसां कौरवेंद्रपुरस्बीणां सर्वश्रुतीनां वेदाभिमानिनां देवतानां मनोहरः सर्वेषां जंतूतां श्रुतीः अवणानि मनांसि च ह्रतीति वा परस्परं संजल्प: स्तुतिलक्षणः संलाप आसीदित्येकान्वयः 112011

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः

यद्यपि श्रीभगवति स्वरूपभूतानां गुणानां निल्यन्बमेव तथापि तत्तलीलासिद्युरं तेषां कचित् कस्यचित् प्रकाशः कस्यचित् अप्रकाइाम्य भवति। अत एवाह अश्रूयन्तेति। निर्गुणस्य मध्यपद्लोपेन निर्गता गुणेभ्यो गुणा यस्य तस्य प्राकृतगुणातीतनिल्यगुणस्य नानुरूपः नित्यतत्परिपूर्णवेन लाभान्तरायोगात्। गुणात्मनः तदारीर्वर्दांगीकारद्वारा तद्युणविशोषप्रवर्तक-
 सलपि तत्तलीलामधुर्युविस्तारकस्तमिस्तिठयवहारः सिद्धधति ॥ १९-२५॥

## श्रीमद्विश्बनाथचक्र वर्तिकृता सारार्थंदर्शिनी।

गुडाका निद्रा तस्या ईशो जितनिद्रोडर्जुनः $119 ७-9 ८ \| \%$ \% सत्याः कऽणे तासामन्यभिचारात्। किन्तु ता नानुरूपा अनुरुपाश। सन्धिरार्ष:। ऐख्वरय्यद्ट्टया निर्गुणस्य परमानन्द्य सुखी भवेल्यद्यो नानुरुपा माधुरर्य हृष्टचा गुणातमनो अह्मण्यत्वप्रमवशयत्वाद्यमाकृगुणमयस्य तस्य अनुरुपाश्र ‘युष्माकमाशीर्भिरेव मम सदा सुखमि’ति तत्रतिवचनस्य ममथ्याव्वानहैत्वात् तस्य दास्यसख्यवात्सल्यादिरसविषयाभयत्वे सति तत्तदूक्तजनंयोगविरहाद्यौकिकसुखदुःखादिमयत्वाच 119911 \% सनर्वेषामेव श्रुतिमनसी हरतीति सः। रोषे सर्वासां श्रुतीनामपि मनोहरः। उपनिघदोडपि मूर्तिमलः वं संजल्पम् अम्यनन्द्रनित्यर्धः 11 ००।।

## श्रीमण्दुकन्द्वकृतः सिद्धान्तपदीप:

 रहितस्य "य आत्माइपहतपाव्मा विर्राजो विस्त्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास" इति श्रुतेः गुणात्मनः कल्याणगुणयुक्कस्य "अनन्तकल्याणगुणात्मकोसाविति" समृतेः नानुरुपाः पूर्णकामत्वात् अनुरुपाश। भक्तकतप्रियत्वात् संधिरार्षः $119 \%$ \% सर्वे भुतीनां वेदवाक्यानां मनांसि हरतीति स तथा संजल्पः 112011

भ्रीमद्धह्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या
पुरुषाणां कुलमाह त्रिभि: सितातपत्रमिति। आरक्तो दुंडः इवेतं छत्रं मुक्कादानि परितो लंबंति, गुडाका निद्रा तस्या ईरा: गतमनोर्जुन: उपचारेषु सर्वेषु महाराजत्वमुत्तमं त्य चिह्नं हि तच्छन्रमर्जुनस्तेन बुद्विमान् प्रिय: घीतिविषयः, अनेन भगवता बहु कृतमिति सूचितम,, प्रियवमस्य भगवतो युधिष्षिरद्यपेक्षयापि अर्जुनस्य भगवान् प्रियतमः, अतो महाराजयोग्यं स्बस्य हीनत्वमपि बोधयित्वा धृतनानित्यर्थः। हेत्याईर्यं लौकिकत्यागात् $\|? \cup\| \%$ ठग्रजने चामरण्यजने परमादूमुते स्वत एव शीतल-
 वसंत एवायं भगवानाविर्भूत इति मधुपतिरिर्युक्तु, विष्णुपूजा वा तैः सरैंः कुता, माल्यार्थ पुष्पाणि विनिगुक्तानीति मभुपतितिर्युक्त


 सया एवाशिष:, अत एव भ्रुता एव न गुहीताः । अनुवादांशे़े अनुरुपाः आशंसायामनुुस्पाः उभयोः समास:, चकारात् मल्येक-


 ज्ञानमावि:करोति अन्येन्यमासीदिति। यंत्र स्रीणामेव ज्ञानं तन्र कि बक्तव्यमन्येपामिति भाव:, सम्बक् जलः स्वपक्षस्यापनपूर्वक्करदूपणवाक्संदर्मो जल्पः। यघ्यवि कथारूपल्पस्य मध्यस्सायपेक्षा तथापि विचारहूपजल्प्य नान्यसापेक्षत्वर्मित सुछुछुछवम्वम अपि चकुः प्रचचनमेकमिति न्यायो नान्र, किंतु अन्योन्यं सर्वे शोतारः सर्वें वक्ताररचेति एताह्हाकथने हेतवः उत्तमइलोकचेतसामिति। यथा लौकिके हीणां निपुणता भवति तबित्तानां तथा भगबल्यपि दद्वमिल्थतया ज्ञानं युक्तमिति। किच कुरो-
 खीणां भगबत्परव्वं गुक्तमेव, ननु 'अन्ये ब्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येप्य उपासते' इति न्यायेन तासों ज्ञानमस्तु, न तु संजलपसत्ताह् सर्व-
 करंनिद्र्रवति किं च भगवच्चेतसामेब भबति ॥२०॥

## श्रीमद्गो


 प्रमाणन्वेन गृहीतःः॥३८॥ \# स से वे किलेलय। प्रागे नेति। अ习 प्रमाण इति सभम्यन्तम्। नेति मिन्नं पदं बोध्यमे।

 लतिव्यापिर्दुर्वरिेयत आहुः यक्किस्विदिलादि। कयाचिदिति। '‘ूर्वमेवे' ति श्रुतेः कूर्मवाक्यव्वेन कूर्मस्याबतारव्वस्पया माया-
 श्रोतशब्दोक्तिः। पमाणाभाबदिलादि। विशेष्यान्वितैककारेण सद्सन्विषेेन च तदभावातू। पश्वादिति। 'रेतोधा आस' न्निय्यादि-
 उभयेलादि । तथा च 'सदासीदपम आसी’ दिल्येवगुभयसत्तापतिपादने तथेलर्थः। ननु तत्र कालसत्तान्यत एव, न नु प्रतिपाद्यत


 योगग्यवच्छेदपूर्रकमुक्ववा एकपदस्य वाचकर्वान्मुख्येतरण्यवच्छेद एव वाक्यार्थ इति अ्रमनिरासायाद्वितीपपदस्याः श्रावणात्ती







 प्रकाशयोः इलोकसंखयावैष्म्या्पूर्वापरीकारो हखयतेऽच्न 1) ॥र०॥


 भगवन्रीतये डर्जुनोडवि दास्यमझीकृतवानिति सूचयन् द्वयोविंशोषणमाह-प्रियः प्रियतमझयेति । अहो सनेहस्य वेगौत्कण्डं येन लोकवेद्योर्मयद्यदोलब्धनमिति सूचयति-हेति।। १०1 \% उद्ववः सार्यकियोमौ परमाद्मुते खत एव शीतलसुगन्धवायुजनके ठयजने जगुहतुरितन्न्वयः। पथि मार्गे कुसुरैैर्विकीर्यमाण आच्छाद्यमानो मधुपतिः श्रीकठगो रेजे 113611 \% तन्र तन्र मार्गे द्विजैरीरिताः प्रयुक्ता आशिषः अश्रूयन्तेल्यन्वयः। ता विशिनष्टि-सत्या इति, सुखादीनां श्रीकृषणे ठ्यमिचाराभावात्। किन्तु निर्गुणस्य परमानन्द्स्य सुखी भवेल्याद्ययो नानुरुपाः, गुणात्मनोऽ ङीकृतमानुषयनाट्यस्यानुरूपाश्习 । सन्विराष्षः 119911 \% कौरवेन्द्रो युधिष्टिरसत्पुरस्य सीणामन्योन्यं सक्जलः संवाद असीदित्यन्वयः। संवादं विशिनष्टि-सर्वेति। सर्वासां भुतीनामुपनिषदां मनस्तात्पर्यं हरति सङ्यूह्यतीति तथा। ननु संबादस्य ज्ञानाधीनत्वात् स्रीणामुपनिषदर्थज्ञानमेव कथं सम्भवतीत्यपेक्षायां भगबदुपासकानामेव चथार्थवेदार्थज़्ञानं भवति नान्येषामिति सूचयंस्तासां भगवदुपासक-रवात्तज्ञानमित्याह-उत्तमश्कोकचेतसामिति। उन्नच्छति तमोऽज्ञानं यस्मात्तथामूतः इल्रोको यशो यस्य तस्मिन् श्रीकृषणे चेतो यासां तासमित्यर्थः। अनेन ज्ञानप्रतिबन्धकं हि अज्ञानं तत्र यद्दि यस्य भगवद्यशा:श्रवणमाश्रेणाप्यज्ञाननिघृच्या यथार्थज्ञानं


## हिन्द्री अनुवाद

उस समय भगवान्के प्रिय सखा घुँघराले बालोंवाले अर्जुननने अपने प्रियतम श्रीकृषणका वह् इवेत छत्र, जिसमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नोंका बना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया $1 / 2 ७ \| \%$ उद्धव और साल्यकि बड़े विचित्र चँचर डुलाने लगे। मार्गमें भगवान् श्रीकृषणपर चारों ओरसे पुषपोंकी वर्षो हो रही थी। बड़ी ही मधुर झाँकी थी। १८।। जहॉँनहाँ श्राहमोंके द्रिये हुए सत्य आरीवर्वद्ध सुनायी पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान्के तो अनुरूप ही थे; क्योंकि उनमें सब कुछ है परन्तु निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नही है ।। ?९।। \% हास्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें रम गया था, आपसमें ऐसी बाते कर रही थीं, जो सबके कान और मनको आक्टष्ट कर रही थीं 11 र० ॥

स नै किलायं पुरुः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि। अग्रे गुणेम्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि युप्तशान्तिकु॥२?॥ स एव भूयो निजर्वर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिसृक्ष्तीम्। अनामरूपातमनि रुपनामनी विधित्समानोडनुससार शांब्तक्छत्॥ ॥२२॥ स वा अं यत्पदमत्र सुरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वःः। पइयन्ति मक्युत्कलितामलत्मना नन्वेप सन्वं परिमार्टुमहंति ॥ २३॥ स वा अयं सख्यतुगीतसक्कथो बेदेपे गुद्षेक्तु च गुद्यवादिमिः। य एक ई्रो जगदात्मलीलया सूजल्यन्यत्ति न तत्र सज़े॥ २४॥ भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका
तत्र तेज सौंदर्याघतिशयेन विस्मिताभ्यः सखीम्योडन्याः ख्यियः कथयंति नात्र विस्मयः कार्णः साक्षादी़ीव्वर्वादद्येति । स बा हृति चतुर्भीः। वै सरणे। किलेति प्रसिद्वथा भमाणद्योतकम। य एक एवाद्वितीयः पुरुषः आसीस्स एवायं भीक्वणणः।





 अनामरूप आट्मनि जीवे रूपनामनी विधातुमिच्छन्। उपाधिसृष्य्या जीवानां मोगायेलयर्श। कर्माणि च विधांतु वेदान्छृत-


बा। निर्जितो मातरिश्वा प्राणो यै। हल्बववमार्षम्। ते सूर्य एव परयंति। केन। भस्तयोक्कलित उत्कंठितोऽमलो य आत्मा

 नाप्रक्षीभवितुं नाहति। कि त्वनेन सहैव गंतव्यमिलर्थः॥२३॥ \# पुण्यम्लोकतामाहुः। हे सति यो बेदेपु रहस्यागमेपु च रहस्यनिर्पकैरतुगीतस्कथः अनुगीताः सलः कथा यस्य स एवायम्। गान्रकारमाहुः। य एक ईे़ इलादि ॥ २०॥

## भीवंरीधिकृतो भावार्थदीविकाषकारः

तन्र तदा प्रथमं शांतिरतिम्यस्सविस्मयमूचुः। यद्वा न विद्यते विरोषो वैशिप्रचमुकर्षों वा चस्मान्तथामूत एक एवासीत्। ठ्यासादिमुखादस्माभिः श्रुतोभूदिलर्थःः स वै निस्रितमयमेवेति बरंनीमिर्देर्शयामायुः। हलर्थ इति। न हि जीवानां स्खहपतो नाझोडसि प्रलय द्रति भावः। अन्राक्षिपति-न्विति। इसर्थं इति। कृपणधननाशे कुपणो यथा लोक्नेन्नो मन्यते तथोपाधिलये जीवोपीति भावः। एकोडयमेव न तु घह्वादिरिरर्यःः। २?॥ * अत एव मोहिनीवादादेव। इ्यर्ध इति।





 प्राणजयादेव निजितेंद्रिया इसर्थः। तथाभूता अपि भस्त्या उक्कलितोडमलो य आत्मा बुद्विसेतैजैव यस्य पदं स्वक्षं चरणारविन्द्ं





 द्विचारकुघहै: ॥ २४॥

## शीमद्रीरापाघन्याख्या







 कार्यर्गरहहिते सति नामर्पविभागरहिते सतीति बा एछोड़द्वितायः एक अविभक्कचिद्वचिच्छरीरकतयैकः उपदानभूतः । अविभक्र-









विगुदा कथा यस्य यैप्जैक एव सन्रात्मनः ख्वस्य लीखार्थ जगस्सृजयवत्रत रक्ष्यत्ति संहरते तन्र जगति न सजते जगदृंतरात्मतया स्थितसद्गतदद़ॉपैन्न सजते च न पक्ष्पातीति वा स एवायं कुषणः॥ २४॥

## थीमद्विजयं्वजतीर्थछ्छता पदर्लावली



 ईशानादिशक्रिमति "स भगवः कस्मिन् प्रतिश्हित" इति श्रुतेः सरूपाधरे स्थितः निमीलितात्मा ""ुच्चधेनाम्यपि हितं यदासीदि" ति भ्रुोर्गुणतोड्लपतया तमआदिरुपया घक्या निगूहित आसीत्स पुरातनः पुरुो विष्णुरं कृषणः किल परमार्थः सर्यं नैवानयोः
 मनुससार तस्यों बीर्यमधादिलन्वयः। कथंभूतां निजबीर्चनोदितों स्वामर्येन प्रेरितां सिसृक्षतों सृृीचछावतीं कथंभूतः सः








 मिरिति पाठे उपनिषच्विचारकुझलैजैर्यरथः ॥1 २\%॥

## भीमद्विश्ननाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

त习 पथमं शान्तिरतिमलः सविसमं परसपरमाहुः। यः पुरातनः पुरुषः अविशेषो निष्पपष्ञः, यद्वा न विद्यते विछोषो



 जीवलयोपचाएः। यद्वा स एव पुराननः पुरुपोडयं यो गुणेस्योडरें निरिी प्रहये च आत्मनि खस्वरूपे अविशेष एवासीत्त्या अनुना सपरिकरबेने विविधादूभुतहीटस्तथैव तदापीयर्थः। एकः अयमेव न व्वन्यो घहादिएपीटर्थः। अन्यत् समानम् $112 \% 11$ \% एवं सेशे पूर्वं पर्रलानन्तरं चाप्रच्युतलपपुणलीलत्वेनैवावस्यनसुक्वा नन्मध्येडपि तथैन निलावस्यितं वक़ु सुष्यथारम्भे स्बांशांतरेण लीलान्तरमप्याहुः स एवेति। शाख्बक्त् व्वासनिष्कमपथमक्षण एव वेदादिशशाष्वाविर्भावकारी महाविष्णु: सन् प्रकृतिम् अनुससार। ननु प्रक्यनुगत्वं नाम प्रकुलघीनत्वं तघ दोष एव। मैवम्। निजवीर्येग निजबछेन




 वायमुपत्यमते छलाह स बा इति। निर्जितो मातरिश्या प्राणे यैः। हुख्व्वमार्षम । यदा निर्जितात् मातरिख्यनः प्राणादेतोनिं-

 मेव हेबरिर्याहुः। नत्विति। ननु निश्रितम एव एव सच्वं बुल्दि परमाष्टुं सम्यक् शोधयितुमू अहुति न नु योगादयस्तेन


 ॥२३॥ * क किघ्वास्य लीलाकभातिरहस्या रहस्सलोकैरेव वेचेयाह स वा इति। अयमज्ज़ुनस्य सखा नराकृतः वेदेपु
 सन् न नु साक्षादेतदूप इसर्थः ॥ २४ ॥

## श्रीमच्छुकद्केकृतः सिद्वान्त्रद्रीपः



 आत्मनि विशोषो लीलाविभूतितिरपश्रिदात्मक: संसारसस्स हीनव्वात् कारणमान्रे स्वा्ममनि सति य एक: अनन्यः वै निश्रोे किल प्रसिद्धी सः पुरातनः पुऊषोडयं श्रीक्षण इलन्वयः। अनामख़ात्मनि नामवाचकं बेदादिपद्ंद्ं रूपं वाचयं देकादिशरीरं न विद्येते
 स्वांशभूतानों तिरोधायिकों निजवीर्यें 'एकोडहढं बहु स्यामि'’्यादिना स्खाध्यवसायेन प्रथमपुरुपावतारद्वारा चोदितां पेरिराम अत एव






## भीमहूल्लभाचार्यविरचिता सु बोधिनी व्याख्या।

 तन्न को भगवानियपेक्षायों यस्सान्निध्यमान्रेणैव उपासनोपदे़शिचारव्यतिरेेण अस्मांक सर्वक्जता स भगवान्न अतः अयमेव भगवान्, किंच न केषलमस्सदुव्पत्तिः अपि तु सर्वलोकवेदप्रसिस्बिः वै निभ्रयेन तत्र स्वातुभवेन युक्तिरक्ता। ननु तथापि वेदाधि-

 न चान्र पुरुपाब्द आकृतिवाची येंनेदानींतनैरतिव्यातिर्भवति, किन्डु पुरातनवेवेन यत्किंचिन्मनसा बचसा निरुव्यं तस्मात् सर्वसमाद़ि पुरातनवेनेन तथा च ठ्याससमाधी "अपइयत्प पुरषं पूर्णामिति। तस्माचः सदातनःः पुरुः स भगवान्नान्यो भवितुमहहतीर्याशंक्याह अयं पुरषः पुरातन इति यो भवतीभिरक्तः सोऽयमेव "यस्मात् क्षरमतीतोडहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोड़िम होके वेदे च प्रधितः पुरषोत्तम:" इसयमेवाह । नन्वस्य वैक्रुंठवासिनो मायायनेकसचिवस्य कथंचिदुपपप्त्या पुरुत्वं भवतु नाम, न तु भगवत्व्वमिलाशांक्याह य एक आसीदिति। य स्ति प्रसिद्धी "सदेव सौन्येदेम्र आसीदेकमेवाद्धितीयमि"ति यः भ्रुला सजातीयविजातीयस्वगतभेदराहिट्येन निरूपितः सोग्ययमेव एक आसीत्। ननु कथमेतत् घटते अधिकरणकाउस्थितिक्रियादिसापेक्ष्वात् अत आह-अविशेष आत्मनीति न हयं कचिद्न्ग्र स्थितः किं। वात्मन्येव। नतु तथाप्याधारत्वादिधर्मपररसर आत्मनि स्यितो वक्तक्यः, ततक्श पूर्वोक्तदोष इति तत्राह अविरोषे सर्वाधारादिधर्मविशेषरहहिते। अनेत कालादीनामपि सत्त्वं तदानीं निवारितम्।

 वाक्यमेदपसंगात ततः पूवं प्रमाणांतरेणासिद्धव्वान्नानुवाद", एकमेवाद्दितीयमिति विरोधश्र। कथं वा स्यं स्वगतादिमेदं निराक्वर्वन्त कालमनुवटेत ? वसाद्धिदानीं बोधसमयानुसारेण वाञ्यवहारात् लोकपतीसर्थं सर्वाधारतया प्रीयमानकालोपरंजनतया निरुपणं वद़ानीमिति, आसनक्रियापि खर्पपमेव। तस्मात् सुष्टूक्तमविऐोेषे आत्मनि एक एवासीदिति। एवं भ्रौतप्रकारेण निरूप्य पुरणादिप्रकारेण निरुपयति अमे गुणेग्य इति। गुणेम्यः सत्वरनजसमोलूपेम्यः अमे पथमं तंदा गुणस्पेण सयं नाविर्भूत इसर्थः। अथवा
 गुणेम्य इति-स्वर्मनिर्माणात् पूर्वंमियर्थः। स च सतः स्ताया अनंगी कारात् जगतः पूवं सत्व्वमंगीकर्त्तह्यमत आह जगदान्मनीति। कालन्रिराकरणार्थमाह ईेवए इति। जीवनिराकरणार्थमाह निमीलितात्मन्निति। नितरां मीलिता जीवरूपेणन प्रकटःः आत्मानो यस्मिन्
 भेदानों सृष्टिभेदानां ग्रुयादिसिद्धवात्। अतो यस्यों चित्सृष्धी कक्तव्यापि पूर्वांस्या कक्षक्या ततोडपि पूं सृष्टिरासीदिति ज्ञापयति


 वस्यां निरूप्य भक्तिसहितामिदानांतंतनसृष्पवस्यां चक्रमादितः :्रकारमाद स एन भूय इति । स एव पूर्वोक्त एव भूग इति पूर्वंमघ्येवं
 दिविध्य खस्वतिक्या सम्बंद्यं भगवन्तं जगद्दूपेण करोति सेचचछया प्रादुर्भूतान्त जीवांश्न उ्यामोहयति, वदेयं सृष्षिज्जीवार्था भवति। अतो मायाया इदानींतनाया जीवमायेति नाम, तया सृष्टिकारममपादित इति प्कृति सिसृक्षतीमिं्युक्ते, तहछहीं मायों भगवाननु सदार तद्वापारानन्तरं ख्वयं तदनुकूळतया पितेव मिलितवानिसर्थः। अस्यों सृष्रे विशेषपयोजनमाह-अनामस्वात्मनि रूपनाम-
 पेक्षन्ते। अवः पूर्वमनामरुपात्मनि ख्यस्मिन् ददानों रुपनामनी विधित्समान इति अतो जीवार्थमेव खस्यापि रुपनामनी अकरोदि-

 एवं पूर्वावस्यां सृत्टिं चोपपाच यदर्थमियं सृई्टं तत्रयोजनपरम्मरां कमेण निछूपयति स वा अयमिति । ननु केषांचिन्मते सगुणादपि
 न तु बाह्ट इ़्राशांक्य स एवायमिल्याह-स च वै निश्नयेन अयं बाह्याभ्यंतरदोषाभावः पूर्वमिव निरीपितः, बहुकालं समाधी सिख्बा
 निణ्ञिय समाधिफलं भगवचरणारविंदम्म अनैवैवगल पइयन्ति, अतसत्वाซ्याद्ववगम्यते अयमेव भगवानिति। ननु वेषषं पूर्णसाधना-
 सम्यगवगल सूरयो भूत्वा पश्चात् घह्नचर्यादिना जितेन्द्रिया भूल्वा अपहतपाम्मानः यमादिकमेण निर्जितः मातरिश्यो यैस्ताट्राः।


 स्यिते भावति भत्त्या उत्कलितेनांत:करणेन ऊर्वं कल्पितेन बहिरागतेन चब्लु:परिशिने भगवंतं पइयंतीयर्थः। ननु तथापि


 आतमवेनेपपदिश्रो भगवान् सवासन: प्रकृतिकां नाशयतीयर्थः ॥ २३॥ \% एवं सर्वरकारेण साक्षाद्रगानानेवायमिल्युके पपंचकर्टंवेनेत भोक्तृव्वादिभावापत्ती जीवतुल्यता स्यादिल्याशंक्याह स वा अयमिति। कर्टंव्वसमानाधिकरणं भोक्तृव्वं कचिदेव घच स्वार्थ: कियते, भगवांख्तु जीवार्थ करोतीति न भोकत्वं तेन रूपेण दोषसंबंजेन दोष:। न हि दंतकेशादीनां गुणु ववादिसंवंचे अंशिनो देहहस्य काचिक्क्षतिर्भवति, अरेशेष तु स गुण एव न दोष: तदर्थमेव तथा निष्पतेत, अंशानां न ठु खतो जग-
 संख्यनुगीतसक्कथ इति। हे सलि! अनुपश्रात् करणानंतरं गीतरागपुरससरममेभिमि्यक्ता सद्रिः कथा यस्य भगवतः प्रयोजनं
 जीवानां सुक्तिदानाय तथा करोतीर्यर्।। असिन् पक्षे कृपया पर्दु:खदूरीकरणार्थं घवृत्तिरित्युक्तम । नन्न्न कि प्रमाणं न हि भगवान् स्वयमागल कथयति किंकु कविनिबद्धवक्त्व्वमेवेलाशंक्याह वेदेपु गुद्यवादिभिरिति । गुहेषु वेदेकु परमोपनिषस्सु

 "भक्या मामभिजानाति, श्वणंति गायंति समाजयंते मम पररुपाणि", इ्यादिवाक्यैजैनमेव कथयंतीवि विशकलित्तया



 सजते तथापि तन्र न सज्जते॥ः ः४।

## भीमदोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

स एवेल्यत्र। तन्रेति। सृष्टिकरणे। कालं सृष्टवानिति। तृरीयस्कन्धे कालनिरुपणे पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयाडसृजदिंति वाक्याद्वित्यर्थः। द्विविधेति वक्ष्यमाणकार्यकरणाद् द्विविधा। प्रतिकत्येति पूरितपात्रसक्वायकतुल्यरूपया। ₹वेच्छयेति अविद्याकामकर्मभिर्र्रमणात् स्वकामेन। तदेति एवं कार्यद्वयकरणे। जीवार्थेति जीवपुरुषार्थसिद्धचर्थी। केवलग। तया सृष्टिकरणे मोक्षप्रतिबन्धादिति। इ₹नीन्तनाया इति जीवसृष्टिकालसम्बनिधन्या:। जगदूपेण भवनाथे मगवतस्तनसम्बन्धम्रकारमाहु: बहवावरे्यादि । 'सवंग्रोनिषु कौन्तेय मूत्तयः समवन्ति याः। तासां घह्म महद्योनिरहं बीजपदः पिते'ति वाक्यादिलर्थः। वेदकरणप्रयोजनमाहुः केवलेत्यादि । तेन चयमोहिते ििवि। ‘यन्नाममिध्यर्ययति धीरपार्थ’ रिति वाक्यात्तथेत्यर्थः ॥ २?॥ \% स चा
 च्यादि। पूर्वमिति।'स वै किल्मय’मिति श्रोके 'य एक आसी" दित्यनेनेतयर्थः। तद्वाक्यादिति ‘आहुसत्वामृषयः सर्वे देवर्षिनोरदस्तथा। असितो देव्लो क्यासं इति तेषां वाक्यातृ। त्वमिति चवम्पदवाच्यत्वेनोपदिष्ट इत्यर्थः । २2। स सा अयं सखीयन्र। जीवतुल्यता स्यादिति अहन्ताममतअयां संसारासक्ति: स्यादित्यर्थः। दोषसम्बन्व इति सक्तमी। नेति भिन्नं पद्यम । क्षतिरिति सौन्दर्यहानिः। एतेन 'अस्यावयवभूतौस्तु ठयातं सर्वमिदं जगदि'’यदिश्रुत्युक्तोवयवावयविभावो जीवन्नह्यणोर्बोधितः। स इति श्वैलइयामत्वादि सम्बन्धवद्रोक्तत्वसम्बन्धः। गुणत्वे हेतुमाहुः तदर्थमिल्यादि। जीवार्थमेव प्रपक्यस्य भोग्यत्वेन निघपन्नतया भोग्यत्वरूपतत्स्वभावाभिठयक्जक्वादि्यर्थः। ननु कर्तृत्वभोकृत्वयोः साहचर्यस्य लोके छष्टत्वात्तरि कर्तरववमप्यस्त्वति चेत्, तत्राहुः अंशानामित्यादि । तथा च च्याष्यमावे साहचर्यमात्रमप्रयोजकमिति न तत्सिद्धिरियर्थः। त्रिपद्वहुत्रीहेः कारितकत्वाद्व याख्यानान्तरमाहुः सखिभिर्बेत्यादि । अन्रेति अनुगीतत्वे। वक्षृत्वमिति कविनिबद्वाया: कथायाः सखीनों वक्षृत्वम्। विशकलि. ततयेति मिन्नतया। प्रक्रियाया इति प्रकरणस्य। सर्ववेद़ान्तप्रत्ययाधिकरणं साधनाध्यायतृतीयपादारम्भे। सर्वत्र प्रसिद्वोपदेशाधिकरण प्रथमस्य द्वितीयपादाइर्भे। तत्रोति सर्गीदिषु $\|$ २३ $11 \%$ यदा हीचयन्र। सामान्यविशेषर्भेदेनेति लोकस्थितिलौकिकस्थितिभेदेन। तत्रेति स्थितिसर्गसंहा रेषु। इलादीति वाक्यादिति रोषः। तन्र यदेति। उपमर्देन प्रादुर्भावे विशोषस्थितिकाले स्थिताविति। लौकिकस्थितो। निवेद्येति ख्वदौबल्यं निवेद्य। नैर्मित्तिमुक्षम् यदापदेन कालविशेषबोधनादगवदागमनं नैमितिकमुक्तमिल्यर्थः। वर्तुलमिति लोष्टवन्निबिडं निमित्तमिति। अवतरणे निमित्तम्। यदा यदेत्यादि। तथा चास्मिन् वाक्येडहमितिपदाद्र्यैव त तकार्यम्, न सगुणस्य विषणोरिलर्यःः ॥ २४।।

## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी

तासां सभ्जलपमेव दर्शयति दशभिः, तत्र भगवतसतेज₹सौन्दर्याय्यतिशायद़र्रानेन विस्मिताभ्यः स्वसखीम्यो नात्र विर्मयः

 ₹वयमेवेल्याहुः-आत्मनीति। तथापि सत्वादिगुणनिशोष्य सन्वात् सद्वितीयत्वं स्यादित्याइाङ्\%याह-अविशेष इति, सत्र्वादिगुणविशोषरहित इत्यर्थः। एवं निर्विशोषत्वं कदा अवतीत्यपेक्षायामाहुः- अग्रे गुणेम्य इति, गुणक्षोभात् सृष्टचुत्तत्तेः पूर्वमित्यर्थः। निशि प्रलये च। प्रलय एव करं भवतीत्यपेक्षायामाहु:-जगदात्मनीक्वरेति । निमीलितात्मनिति उुपस्तन्यन्तं पद्म्। जगतामात्माडन्तसम्भवतील्याशा ङ्रयाहु:- सुपरक्तिषिवति, स₹्वादिशाक्तीनां लय एवे व्रस्य रायनं न तमोवृत्तिनिद्रानुभव इत्यर्थः।। २१॥ \% \% तद्वें सृष्टेरादौ प्रलयानन्तरं च निएप्रपश्वावस्यानमुक्त्वा सृष्टिप्रलययोर्मधये सम्रपश्चावस्थानमाहु:-स एवेति। स निरिंशेषे परमानम्दस्वरूपे स्थित एव निजवीर्येण स्वरार्तर रूपेण कालेन चोदितां प्रेरितों क्षुभितगुणाम् अत एव सिस्क्षतीं स्टुमिच्छतीं विश्यसर्जनोन्मुखी पकृतिमनुससार तदनुकूलतया अधिष्टितवानिट्यन्वयः। पुनरित्यनेन सृष्टिम्पवाह्रयानादिवं दर्शायति। किमर्थं तामनुसस।-
रेत्यपेक्षायामाहै-अनामरूपात्मनि नामरूपरहिते जीवे रूपा भोगार्थंमिल्यर्थः। एवं नाम रुपविधानेऽपि तेषां ओाव रुपनामनी विधित्समानो विधातुमिच्छन्, देहाद्युपाधिसृष्टथा जीवानां भोगार्थमित्यथः। एवं नामरूपविधानेऽपि तेषां भोगसम्पत्तिः कथं स्यादिल्यपेक्षायां मायया सवरूपावरणपूर्वकदेहायगार्माभिमानेनेत्याए-शायेनाहु:-रवजीवमायामिति, रवांशमूतानां जीवानां मोहिनीमित्यर्थः। तथा भोगः सम्पद्यते इत्यपेक्षायां यतो मर्यादारपं शास्तं कृतवान् तथा च देहाद्यमिमानेन यः तथा कर्मीणि कुरुत स तथा तत्फन्ं सुखदुःखादिकं भुङ्रे इत्याशयेनाहुः-शा स्रकृदिति ।। २२ ।। \% \% अहो अर्मऩाग्य यतोडतिद्युलममप्यस्य दर्शानमस्माभिलब्धमित्यारायेनाहुः-स वा इति। वा इल्यवधारणे। यस्य पदं स्वरूप चरणं वा अत्र संसार भक्त्या उत्कलित उक्कण्ठितः अत एव अमलः रागादिवासनाकूपमलइन्यो य अरमा बुद्विस्तेन सूरयो विवेकिन एव पइग्रन्ति स एव पुरुषोत्तमोऽयं श्रीकृषग इत्यन्त्वयः। ननिन्द्रियैरिणयान्

प्रत्याकर्षणात् कथं रागादिवासनामलइसून्यव्वमित्याशाङ्कयाहुः-जितेन्द्रिया इवि। इन्द्रियजयोडपि कथमिट्यपेक्षायाम् इन्द्रियाणां प्राणाधीनप्रवृत्तिव्वात् प्राणनिलयाद्दिन्द्रियजय इत्याहुः-निर्जितेति, निर्जितात् मातरिश्वनः प्राणाद्देतोरित्यर्थः। ननु मायामोहितानां प्राणेन्द्रियादिपराधीनानां विषयाविष्टचित्तानां प्रथमतः प्रणणादिविनिर्ज़ययूर्वकं भगवद्नक्त्यादि कथं सझुचछते येन तद्दशरनं स्यादित्यपेक्षायां ""यमेवैष बृणुते तेन लग्ये" इत्यादिश्रुतेस्तस्यन्तर्यामिण: कृपात एवैतत्सम्प्घते, न केवलस्य प्रयत्नमान्रेणेर्याह-नन्विति, ननु निश्रयेन एष एव सत्ष्वमन्तःकरणं माब्टुं शोधयितुमहतीत्यर्यंः ॥ २३॥
 धनसम्पत्र्येत्याशयेनाहुः-स वा इति। सखित्वादेव युषमाकमेतद्रहस्यमपि कध्यते इति सूचयन्त्यः सम्बोधयन्ति-हे सखि वेदेपु गुह्घुु वेदानुसारिरहस्यागमेषु च गुह्यवादिभी रहस्यनिरूपकैऋ ं उयादिभिरनुगीतःः सत्यः यथार्थाश्रतुर्विधपुरुषाथंहेतुमूताः कथा यस्य, यश्रेश्यर एक एव सन् आत्मनः स्वस्य मायया लीलया अनायासेन सङ़्रल्पमात्रेण जगत् सृजति उत्पादयति अवति रक्षति अत्ति संहूरति च परन्तु तत्र न सजजते अहम्ममेल्यभिमानं न करोति स ৎवायं श्रीकृषण इट्यन्बयः॥ ॥. ॥

## हिन्द्धी अनुवाद

वे आपसमें कह रही थीं-‘सखियों ! ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलयके समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपमें स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टिके मूल तीनों गुण भी नहों रहते। जगदात्मा ई₹वरमें जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्वादि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अन्यक्तमें सो जाती हैं। $२$ २ $11 \%$ उ उन्होंने ही फिर अपने नाम-रुपरहित खरूपमें नाम रूपके निर्माणकी इच्छा की तथा अपनी काल-राक्तिसे प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत जीवोंको मोहित कर लेती है और सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और उयवहारके लिए वेदादि शास्मेंकी रचना की ॥२२॥ * इस जगत्में जिसके स्वरूपका साक्षालकार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोंको वशामें करके भाक्तिसे प्रफुल्लित निर्मल हृद्य में किगा करते हैं, ये श्रीकृषण वही साक्षात् पर习द्व हैं। वास्तवमें इन्हींकी भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादिके द्वारा नहीं 11 ₹₹ $11 \%$ सखी ! वास्तवमें ये वहीं हैं, जिनकी सुन्दर लीलाओंका गायन वेदोंमें और दूसरे गोपनीय शाखोंमें ठ्यासादि रहस्यवादी ऋषियोंने किया है-जो एक अद्वितीय ईर्वर हैं और अपनी लीलासे जगत्की सष्टि, पालन तथा संहार करते हैं परन्तु उनमें आसक्त नहों होते।। २४।।

यदा ह्यर्मेण वमोधियो नृषा जीवन्ति तत्रैप हि संच्चवः किल। घत्त भगं सल्यमृं द्यां यशो मवाय रूपाणि दधघ्युगे युगे॥ २५॥ अहो अलं क्राघयतमं यद़ोः कुरमहो अलं पुण्यवमं मधोर्वनमे। यदेप पुंसामृषमः श्रियः पतिः स्वंजन्मना चड्क्रमणन चांश्वित॥ २६॥ अहो बत स्वर्यशसासितर्करी क्रागयली पुण्ययशास्करी भुवः। पर्यन्ति नित्यं यद नुग्रहेपषतं सितावलोक ख्वपतिं सम यत्र्जाः ॥ २७॥ नूनं ग्रतस्तानहुवादिनेश्वरः समर्मितो घ्य गुहीतपाणिमिः। पिवन्ति याः सखुपधररमृतं पु हुर्वजस्खियः सम्मुपुहुर्यदाशयाः॥ २८॥

## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका

एवंभूतस्स नानावतारे कारणमाहुः। यदा हीति। तमोठ्यावा धीर्येषां ते नृपा यदा धर्मेण जीवंति केवलं प्राणान्मुषणंति

 श्रीकृणावतारसीभाग्यं वर्णयंति अहो इति पंचभिः। यघ्मसादेष पुरुषोत्तमः श्रियः पतिः स्वजन्मना यदोः कुलमंचति पज्यति सत्करोति अतः इल्याध्यतमं तत्। चंक्रमणेन च मधोर्वनं मथुरां सत्करोलयत्त्वप्प्यतममिति। तमवर्थस्याप्यत्यंतातिशयेडलमिति । तत्राप्याश्चर्ये अहो इत्युक्तम् 11 २६।। * द्वारका इलाघंते अहो बताल्याश्रर्यम्। कि तत्। कुस्यली द्वारका। स्वर्ग उटकृष्ट इति यद्यास्तस्य तिरर्करी परिभवकर्त्री। भुवश्र पुण्ययशःकर्त्री भवति। यद्यतो यन्नल्याः सर्वाः प्रजाः स्वानुपहेणेषितं प्रेषितम्। सिमतपूरंकोऽबलोको यस्य तम्। यद्वानुम्रहार्थमिषितमिष्टम्। अनुम्रोषितमिति पाठे स्वानुप्रहार्थमुषितं कतनिवासम्।




## श्रीबंशीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकाशः





 आसीदिति मूतनिर्दोंने वृीयपये पइयंति भत्येति वर्वमाननिर्दे होन तासां तथाभिभ्रायस्यावगमावे। ननु कथं
 विना स्वरूपदान्यापप्तिः। नैष दोषः। श्रीभगवति सदैवाकारानंयात् प्राशानन््यात्, जन्मकर्मकक्षणलीखानन्न्यात्
 प्रकाशतत्योस्लदारंभपरिसमाल्योरेकतैव ते जन्मकर्मणोरंशा याव्प्परिसमाण्येते न परिसमाण्यंते वा तावदेवान्यत्रप्यारव्धा भवंतीट्यें मगवति विच्छेदाभावान्निल्ये एव जन्मकर्षणी बर्तेते। कचित्किचिद्विउक्षण्वेनाररमेयेते





 इति । अनुमतं चैतत् श्रुया "यद्म्भूतं भवच भविष्यच" इलनयैव। उपसंहर्र्यव्वमप्युपासनायामुपदेयेय्वमिलर्थः। तत्र तस्य जन्मनः





 प्रेमाधिन्यादानंदाधिक्यं योतितम्॥२८॥

## धीमद्रीरराधवक्याष्या

 तीर्यावतीर्याधुनैवं रूपेणावतीर्ण इसमिभायेण जल्पंति यदे़ति। यदा तमोधियो नृपा:-तमोजुष इति च पाठ:नत्रत्र तामसा अत एवाधर्मेंग जीवंति तद़ैप उत्रविधो भगवान् भवाग दुष्छद्विनाशूर्वक सात्रूनामश्यद्ययाय सन्च्वतः झुद्दसन्त्वमयानि




 इल्यादिमिः घड्भिः। मवोर्नममलं नितरों पुण्यतम कुतः यच स्मान्पंसों सात्वतामूपोो नायकः क्रियो उदन्याः पतिः एष भगवान् भीकणण: खजन्मना यदुकुलं ंक्मणेन पुनः पुनः संचारेण मधुवनें चांचति प्रश्तं करोतीलर्थः॥ २६॥ \% अहो


ठगंजयितुं विशिंषंति यत्रजाः यच्यस्यां कुशास्यल्यां प्रजा यघ्यसमादनुग्रहेणोषितमधिनसंतं स्मितयुत्तोऽवल्रोको यस्य तं स्वपतिमाह्मनायकं नित्यं पइयंति सम यदतुम्रहाथं यत्र्रजाविषयकानुग्रहार्थमुषितमिति वान्वयः॥२७॥ \% नूनमिति। अस्य कर्त्तरि षष्ठी, अनेन कुष्णेन गग्रीताः पाणयो यासां ताभिः कर्तोमिर्ब्रैतैरपवासादिभिः खानैः पुण्यजलख्तानहोमैरादिशाब्देन दानादिभिश्र व्रतादीनां समाहारद्धंद्धैनैकव्वम् एभिः साधनैन्नूनमीख्रा: समर्चितः पूर्व्वजन्मनीति शोषः। कुत एतऩनुमीयते इलतो विशिषंति या अस्य गृहीतपाणयः स्रियः हे सखि! अधरामृतं मुहुर्मुहुः पिबंति । अनारधितेश्वराणामेतदुर्लंभमिति भावः। कस्याधरामृतं यस्मिन्नाशयो मनो यासां ता व्रजस्खियः संमुमुटुः तस्य श्रीकृष्णस्याधरामृतमिलन्वयः ॥ २८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

तमोऽधिकास्तामसा असुर्रकृतयो नृपा अधर्मेण धर्मविरूद्धेन श्रुतिम्मृड्यविहितप्राणिहिंसादिकर्मणा यदा जीवंति खशरीरयात्रां कुर्वंति तत्र तदैष हरिः सात्वतः सातिकान् देवादीन् अनुगुहन् धर्मादिनामवंति रूपाणि युगे युगे दधत् दधानो वर्त्तत
 विनाइयसत्वगुणमभिसंबध्यानंतगुणाभिठ्यंजकतया विशेषानंदर्पपत्वान्सल्याख्या, उ्यासादेर्शानम्रवर्तकव्वेन ज्ञानविशिष्ट्व्वाहताख्या, किमर्थ भवाय चरणप्रणतजनाभिवृद्वये। तसमादिदानीमधर्मप्रवर्त्तकान् जरासुतादीन्निगृन्न् देवावतारान् युधिष्टिरादी-

 अनुम्रहत इति तादर्ध्ये सत्रमी। मक्तानुग्रहार्थेक्षितमुषित मुखे स्थितं यतिममतं तेन युक्तोडबलोको यस्य स तथोकः तं, क्षि-निवासग्योरिति धानुः, भक्तेष्वनुम्रहेण यदीक्षितं गोपवधूरद्धिशय सिमतयुक्तावलोकश्व यस्य स तथोक्तः तं वा स्वपति स्वस्वामिनं श्रीक्ठषणं यन्पजाः य习्र्याः पजा नित्यं पइयंतीति यद्यसमात्तस्मात्कुशास्यली द्वारवती स्यर्यासस्तिर干करी स्वर्गकीर्ति निरासिनी भुवः यशारकरी चेल्यन्वयः। तदैक्षतेतीक्ष्तणठ्यपदेशादीक्षितमिच्छा भक्षानुमहे च्छया सहितौं रिमतावलोकौं यस्य स तथा तमिति वा $\|२ ७\|$ \% अस्य श्रीकृष्णस्य पाणिना गुहीताः पाणयो यासां तःः तथा ताभिरस्य भार्याभिर्नून निश्रयेन व्रतस्नानादिनेश्यरः पूर्वं सम्यर्गचितः सटक्हतः। याः न्रजख्यियः यदाशया यस्याधरामृतमाधुर्यस्यास्वादनेच्छया सक्यक् मुमुहुः हे सखिए तदधरामृतं मुहु: विबंतीति यत्तस्मादिल्येकान्वयः 1 हे सखि। याः ख्रियोऽस्याधरामृतं पिबंति अनेन गुहींतवाणिभिस्ताभिर्नूंन ब्रतादिनेश्वरः समर्चितः यदाशाया त्रजख्खियो मुमुहुरिति वान्वयः॥ २८॥

## श्रीमजीवगोख़ामिक्रृतः क्रमसन्दर्भः

अहो इति। पुंसामृषमः सर्वावतारावतारिणां मध्ये श्रेष्ठः॥ २६॥ \# \# ₹व्रपतिं पइयन्ति। तन्र च सितावलोकं परयन्तीयर्थः॥२७। \% नूनमिति। अत्र पद्टमहिषीणां भाग्यश्र्शघयापि श्रीव्रजदेवीनामेव हि परमोत्कृष्टव्वमार्वादाभिज्ञतरत्वमायातम्। यस्यामृतस्य माधुर्यस्मरणे देवां अपि मुह्यन्ति तन्मनुछयेणाए्यनेनास्वाघ्यत इतिवत्। तस्मात्तासामेब सर्वोत्तमभावता। अन्र विशोधजिज्ञासायां प्रीतिसन्द्रो्मो हरचः। 'स वै किलायमियादौौ, पिबन्ति या सख्यधरामृतमि'ल्यन्ते ज्ञानविवेकादिप्रकाशेन हि श्ञान्तरस एवोपकान्तः, उपसंहत्तश्र श़्नारः। तेन चास्य वस्सलेनेव मिलने संकोच एवेति परस्परमयोग्यसंगल्या भासते। अत्र समाधीयते चान्यैः स वै किलार्यामल्यादिकमन्यासों वाक्यं नूनमिल्यादिकन्त्वन्यासम्। एवंविधा वदन्तीनामिल्यादि सूतवाक्यं च सर्वनंदृनपरमेवेति॥२८॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्व वर्तिक्टता सारार्थदर्शिनी

साक्षादस्यावतारस्य कालदे शापात्रेषु जिज्ञासयेषु प्रथमं कालमाहुर्यदेति, नपाः कंसादयः। सत्र्वतः सत्र्वेनोत्तमत्वेन विशिष्टं भगादिकं धत्ते इसन्वयः। भगं षडैग्र्यर्यम ॠवं सूतूतवाक्यम्। रुपाणि व्रजमथुराद्वारकोचितानि सौन्दर्यंणि । भवाय भूत्यै। युगे युगे कल्पे कले वैवस्वाष्टाविशचतुर्युगीये द्वापरे द्वापरे वा $112 \% \|$ \% पानदेशावाहुः अहो इति। यदोः कुलं ग्राध्यतमं मधोर्वन मथुरामण्डलं पुण्यतममू। अन्र श्वाध्यतममित्यनेनैव दूयोरुत्कर्षे सिद्ध पुण्यतममिति पृथगुक्तिः देशास्य पुण्यद्त्वेनैवोलकर्षस्य प्रसिद्वेः। तत्र तमव्प्ययार्थस्याप्यत्यन्तातिशये अलमिति तत्राव्यतिशयाय्नर्ये अहो इति। यत् स्वजन्मना चंकमणेन गमनेन चकरादन्यैरपि विविधादद्युतकर्मभिरंचति पूज्यात सत्करोतीति यावत्। अन्रानंचेच्यनुक्त्वा अश्बतीति वर्त्रमानिर्देरोन जन्मादिलीलानां निल्यव्वं बोधयमासुः। उपक्रमत एव य एक आसीदिति मूतनिर्देंशेन तृतीयम्होके पइ्यन्ति भत्तयेति वर्तेमाननिर्दे रोन तासां तथाभिम्रायस्यावगतत्वात्। ननु कथं जन्मकर्मणोरिलयन्बं ते हि किये, कियात्वश्व प्रतिनिजांशमप्यारम्भपरिसमाप्तिय्यामेव सिद्धघतीति ते विना सरूपहान्यापत्तः।। नैष दोषः। श्रीभगवति सदैवाकारानन्लात प्रकाशानंल्याजन्मकर्मलक्षण-




 करं ते एव जन्मकर्कणी वर्त्तेते इच्युक्तमे, पृथगार्ध्यव्वादन्ये एव ते साम । उच्यते-काबमेदेनेदितानामपि समानरूपणां
 कतोडनेने नढु दी पाकावि'ति। ततो जन्मकर्मोरोरी नियता गुक्तेव। अन एवागमादावपि भूतपूर्वलीलोपासनविधानं युक्तम । तथा
 भवज भविष्यच्चे" सनयैव। उससंहार्येव्वमुपासनायामुपदेयेयव्वमिलर्थः। तत्र तस्य जन्मनः प्राक्तात्तस्ताद्विलक्षणख्वं प्राकृतजन्मा-










## श्रीमच्च्रुकद्देक्टतः सिद्वान्तउदीवः








 संगुमुहुः २८॥ ॥

## श्रीमदल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याल्या

 द्विविधा, तः संत्वादयो गुणा अपि छुता;, ते च "₹जसमश्षाभिभूय सत्वं भवती""्यादि अन्योन्योपमदूनेनैव प्रादुर्भूतः। तब यदा

 बा भवति, तदा संत्वस्याबयवा अपि पूथक रूपाणि बिश्रति। सर्वयुगेष्वें ठयवस्या, अवरसत्वसहा़ायां भगबदांगमनमियर्थं।
 प्रयहमुपनीयमानः सर्वासां प्रजानां राजनि बर्त्रुलं भवति, ततशश्राधर्मेण बुद्धथा विवेकेन भ्राम्यमाणचभुषापा परिद्रयमानघटादिबत् पापन्यामृष्टाा वर्तूतां याथात्यं न प्रकाइते, तदा हंधा इव पदार्थान् गृब़ंति केषल जीवनार्थम्। राजानो हि पाहने भगवदंशा|तेषषपमंधव्वेन जीवनं निमित्तं न्न्श पांतीति पालितानामपि अधर्मनिघ्ना सूंचिता। एवं सर्वतोऽट्यधर्म उत्थितः। तः तनिराकरणार्थमेष एव परमात्मा सगुणस्य वत्र सामर्ष्याभावात् किलेति "यदा यदा़ हि धर्मस्य""ति वाक्यानि प्रमाणानि स्पाणि दधधा सत्वेन भगानि घत्ते तदा उत्नोो भगः ईेश्बरो भावः अधर्मेग गुहीतो विपरीतफलः स्यात्, यदा़ वा



पूर्वकांडाथंः। एते हि पंचांशा विद्यायाः भगवदिच्छा धर्मो ज्ञानं दया भक्तिरिति पूर्वोक्तानामुद्धवाय॥२乡॥ ＊．एवं भगवदवतारप्रयोजनमुक्त्वा प्रासंगिकानां फलमाह－अहो इलादिपंचभिः। अवर्तर्णो हि कचिद्देरो भवति，कचिद्देरो तिष्टति，कैस्रिस्सह ठ्यवहरति，तथापि न तेषु ताट्पर्ं तेषां तु भगवत्संबंधमात्रेणैव कृतार्थता। तत्र प्रथमं जन्माधिकरणयोवंशदेशयोराह अहो इल्याभ्रर्ये，कुत्र यदुः शातः लोकैर्निन्दितः कुन्रायमुत्कर्षः भगवत्यवतीर्णे तद्वंशीयं समृत्वा लोको नमस्यति। अलं पूर्णमेतस्मादुत्कर्षादन्योत्कर्षो न वक्कष्यः，अधिकशौर्यदिहितुकः। इलाध्यतममिति। अन्येषों हि वंशानां धर्माघथ कदाचिन्निरूपणमायाति，भगवत＊तु सर्वेषामपेक्षितत्वात् तन्रिरूपणाथ यदुवंशः सर्वदा सतुतो भवतीति एवं मधोरपि
 तस्य देशास्य पुण्यतमत्वेडपि दै्याकांतव्वादधर्मवं वनत्वाद्रयानकत्वं दैस्यभयाक्कांते भगवत्म्मरणमपि दूरे कुतो भगवान्，कुल－
 वक्तन्य तत्र वंश्स्य सर्वोकर्षे हेत्रः यद्यस्मात् कारणात् पुंसामृषभः ख्वजन्मना अंचति पूजयति गच्छति वा। अन्ये हि स्रीणां भर्त्तारः पुरुषोत्तमस्तु पुंसां तथा च जगति सर्वे हीसहिताः पुरुषा：एतस्य भवन्ति। अतस्तस्य पूजने सवैँः पूजितं भवति तद्रमने वा सवैर्गतं भवति मधुवनस्योकर्षहेतुः चस्मादेष श्रियः पतिः चंक्रमणेनांचति चकाराजन्मना च। वनं हि सुन्द्र्युवर्णाध्यभावात् न श्नाधिष्टे भवति，भगवति तु समागते लक्ष्य्यपि समागतेति लीकिकीमलीकिकीं च झोमां प्राप्नोती़र्थः। चंक्रमणं बालगतिः，श्रीपतित्वेन गोपिकाकीडाडपि सूचिता।। २६।। \％इदं व्वल्याअ्ययं यत् कुरास्थल्या उक्षषः तदाह अहो बतेति। अहो इति पूर्वबत् अधिकोऽच विशोषो बतेति देशप्रान्तमूमिः दोषाक्नान्ता सिकतामयी च सा स्वर्यास्तिरककरी जाता तिरककरणझीला। खर्गे हि देवासिष्टन्ति द्वारकायां तु देवाधिदेवः，स्वर्गे व्वस्सरः अन्र लक्क्मीः，त习त्याः पतन्ति अन्र्या मुच्यन्ते，सभापारिजातादुयत्तु तत एव आनीताः। अपकृष्टदुत्कृष्टे हि समानीयंते इसाद्यनंतोंकर्ष：，किच भुवाडपि पुण्ययशस्तिरक्करी यथा देहे चक्षु：एकदेशोडपि सर्वर्यैहिकामुषिमकं फलं प्रयच्छति द्वारकया सम्बद्व सर्वापि भूः धन्या पथिवी यस्या द्वारका वर्त्तत इति तिष्षतु दूरेऽयमुत्कर्षे， समाधिह़दययपेक्षया इयमुत्कृष्टा तदाह पइयन्तीति। समाधौ कत्विदेव कदांचिदात्मानं पइयति। अतः सर्वंदा सर्वोडपि समाधौ स्थितिरतिकठिना वायुमनसोश्रंचलत्वात् प्रयासाधिक्यात् द्वारकायां नु भगवदनुम्महेण स्थितिः अनुम्रहश्य सुखात्मा स्थिरः तदूदर्शा नार्थमेव भगवांस्तन्र स्थितः। स्मितावल्योक इति भक्तिज्ञानप्रदत्वं सर्वंद्रियह्हादकरवं च स्वपतित्वेन निःशंकता दोषाभावश्र प्रजापतिना च पाल्यता पतिपदेन च तदेकगतिव्वम्॥ २०।। \％एवमचेतनानामुक्कर्षमुक्त्वा चेतनानां मध्ये भगवत्पन्नीनामप्यु－ क्कर्षमाह त्रिभिः नूनमिति । स्त्रियो हि द्विविधाः मर्याद्या पुष्ट्या च तदीया जाताः। तासामुभयासां यत् सर्वपुरुषार्थनाराकमसाधनं च तद़्ेव सर्वपुरुषार्थसाधकं जातम्，एवं खरूपभेदद्ययं साधने चैकमिति अस्य गृहीतपाणिभिः नूनं हरिरर्चितः गाहर्थ्यफलं धर्मसाध्यं भगवत्फलं साधं तदुभयमेकीभूतं तन्र प्राधान्यं गार्हे₹थ्यस्य गोपिकावांछितर्थमोगातृ। अतो धर्मेहून्त प्राधान्येन निदि़शति त्रतं तामसं र्नानं राजसं होमः साच्चिकः，आदिशब्देन त्रयाणां भेदाः，एभिः क्रुत्वा पूर्वजन्मनि अयमेव भगवानीख्वरः सम्य्यर्गितः। अहो इति युक्तोऽयमर्थः। फलेन कारणानुमानं युक्तं，कारणेन कार्यनुमानं ठ्यभिचरल्यपि，यद्यच्येतैमर्मगवान् प्रीणाति， तथापि महापुरुषपूजाया：सिद्यिः कार्यानुषंगिकी पूजैवोक्ता। अथवा त्रतादौौ पूजा विहिता तत्र व्रतमंगत्वेन कृत्वा पूजामेव मुख्यत्वेन कृतवल्यः। तत्र पूजात्रतयोर्धर्मभक्कित्वात् भगवतः पतित्वेन सम्बन्धः। ननु कथमेवं गम्यते अयमेव ईंख्यरः पूंजित इति तत्राह याः हे सर्यः ！अधरामृतं पिबन्ति । अमृतपानं हि ई？य्वराराधनपूर्वकधर्मकार्यम् अधरामृतं तु ततोऽपि तदग्रे वर्णयिष्यामः। हे सखीति स्पह्या तुल्यदुःखत्वमस्माकमपीति बोधितम्，अधरामृतममे वर्णययैष्यामः। ननु धर्म भक्तिफलमेवैतद्र्तु किमेतदाराधनेनेतीलारांक्य प्रकारांतरे ठ्यभिचारमाह ब्रजख्यिय इति। गोप्योडपि काल्यागनीब्रते भक्या गानपूवंक व्रतस्नानपूजादिक कुतवल्यः，परमर्चनें काया－ यन्याः कृतं तेन तासामिच्छा न पूर्णां। यतः यस्मिन्नधरामृते आशयो यासां तःः केवलमोहमेव प्रापवलः॥ ॥८॥

## श्रीमद़ोखामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अहो अलमिल्य习। सतामिति। भगवदीयानां यादवानाम्। तस्य पूजन इति तक्कृते पूजने। सैैैरिति देवैवेक्ट षिमिश्र $\|२ 乡\|$ \％अहो बतेत्यन्न। स्थितिरिति भगवर्वस्स्थतिः। तन्रत्यानां वा \｜२६॥ नूनमित्यन्न। एवमिति। मर्यददापुष्टि－ मेदे़न स्रीणां खरुपे भेदद्दयम्। एकमिति गुहीतपाणित्वम्। भगबकफलमिति भगवत्सम्बन्धिफलम्।＇सुपां सुतु’ गिति ऊुपविभ－ क्तिकं सखिपदिमित्याशयेनाहुः हे सल्य इति $112 ७ ॥$

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवन्मूत ईख्वरश्रेदयं तहि तर्यावतारे किं प्रयोजनमित्यपेक्षायामाहुः－यदा हीति। तमोठ्याम्वा धीर्युषां ते नृपा यदा ब्वधर्मेण जीवन्ति केवलं स्वप्राणान् पुष्णन्ति तत्र तदा एष हि उक्तविधो भगवान् एव भवाय असाधुविनाशपूर्वकसाधूनामुद्रवाय सत्वतो विशुद्येन सत्व्वगुणेन नानाविधानि तत्तकार्यानुस्पाणि रुपाणि दधधत् युगे युगे प्रतियुगं तत्तद्वसरे खभगादीजि घत्ते

अगादिगुणपूर्ण आविर्भवतीतयन्वयः। भगमैय्वर्यम्, संत्यं सत्य्रतिज्ञत्वमू, ऋतं यथार्थोपदेशकाकत्वम्, द्यां मक्तकृपम्, यझोडदुतकर्मत्वम्। धयदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अम्युतथानमधर्मस्य तदात्मानं सूजान्यहम्॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुषकृताम् 1 धर्मसंस्यापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे' इल्यादिशाख्रं स्मरन्य आहुः-किलेति $118411 \%$ एवं सामान्यतो भगवदृवतारप्रग्रोजनमुक्त्वा विशोषतः श्रीकठणावतारसौभाग्यं वर्णयन्ति-अहो इति पक्ञभिः। यत् य₹्मादेष पुंसामृषमः यस्तु पुरुषोत्तमः श्रियः प्रियः पतिः खजन्मना यद़ोः कुलमझति पूजयति सत्करोति, अतः म्र्गध्यतमं तत्। चङ्क्रमणेन बालक्रीडार्थपरि-अ्रमणन-चकाराजन्मना च-मधोर्वनें मथुरामण्ड़लं सत्करोति अत天तत् पुण्यतमम् । तमबर्थस्याप्यत्यन्तातिशायसूचनार्थमाहु:अलमिति, पूर्ण आअ्यां देशाकुलयोफ़त्कर्षो नास्तीट्यर्थः। तत्रापि यदुकुलक्य ययातिश्तत्वान्मथुरायाश्व मधुद्दैत्यनिवासत्वात् कथं तत्र भगवतः कृपेत्याश्र्यंसूचनायोभयन्राहो इँच्युक्तम् ॥२६॥ \% एवं भगवतः कीडास्थानानां वृन्दावनादीनां मंधुरामण्डलवर्तित्वान्मथुरामण्डल्तुत्या कीडास्थानानि स्तुत्वा निचासस्थानं द्वारकां स्तुवन्ति-अहो बतेति। अहो बत अर्याश्र र्य मेतत् यत् कुशास्थली द्वारका स्र्ग उत्कृष्ट इति यत्त्वर्गस्य यशास्तस्य तिरसकरी परिभवकर्न्री भुवस्य पुण्ययशा₹करी धन्येयं मूमिर्यंत्रेहरी द्वारका वर्तंते इति सतकीरितिर्नी भवति। कुत एवमित्यपेक्षायां रवर्गे हि देवा निवसन्ति तच महता प्रयासेन प्राप्यते। तत्र गत्वाडपि भोगेन पुयक्षये निपतन्ति द्वारकायां तु सर्वंदेवाधिद्देवः साक्षाद्दगवानेव निवसति, तद्दर्शानातू अनायासेनैव परमानन्द्निमग्नाम्तत्रत्याः सर्वे कृतार्था एवेत्यत्युत्कृष्तर्वादत्याह-पइयन्तीति। यत् यस्मात् यत्रजाः यन्रत्याः सर्वईः प्रजाः स्बनुग्रहेण इषितं प्रेषितं यद्वा अनुम्रहार्थमिषितमिष्ट यत्रिमतं तत्पूर्वकोऽवल्लोको यस्य तम् - अनुग्रहोषितमिति पाठे तु स्वानुम्रार्थमुषितं कृतनिवासं-स्वपतिं श्रीकृष्णं पइयन्ति ₹मेत्यन्वयः 11 २७ 11 \% भगवत्पर्नीनां सौभाग्यं तु किं वर्णयाम इत्याहु:-नूनमिति। नूं निश्रितमेतत्। अस्येति कर्तीरि षष्ठी। अनेन श्रीकषणेन गृहीताः पाणयो यासां तामिः-कर्न्रीभिः स्तीभित्रताद्निनाऽयमेवेश्वरः समर्चितः जन्मान्तरेष्वाराधितः। कुत एतदनुमीयते इत्यपेक्षायां तद्धरामृतपानादित्याइायेन ता विरिंषन्ति-पिघन्तीति। अयं हेतुस्तु युष्माकमष्यक्यभिचारित्वेन सम्मत इल्याशयेन सम्बोधयन्ति-हे सखीति। याः स्त्रियोऽस्याधरामृतं मुहुर्मुहुः पिबन्ति। अनाराधितेत्वराणामेतदुदुर्ल्यमेवेति सूचनार्थो हिशाबदः। कथमेतस्य दुर्लमत्वमित्यपेक्षायां यतः परमप्रेमवत्योऽपि त्रजस्त्रियः यत्मिन्नधरा कृते आशयो मनो यासां तथामूतःः सत्यो त्रजादगवत आगमनानन्तरं केवलं सम्मुमुदुरेव न तस्प्रापुरित्यन्वयः। घ्रतानि कृच्छ्रचचान्द्रायणादीनि। र्नानं तीर्थस्नानम्। हुतं होमः, ऊादिपदेन जपदानाद़ीनि । व्रताद़ीनां समाहरद्वन्द्वेनैकत्वं, तैन साधनजातेनेल्यर्थः ।1 २८।।

## हिन्दी अनुचाद

जब तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पालने लगते हैं तब ये ही सत्त्वगुणको स्वीकार कर ऐरवर्य, संय, ॠत, द्या और यश प्रकट करते और संसारके कल्याणके लिये युग-युगमें अनेकों अवतार धारण करते हैं।। २५॥ \% अहो ! यह यदुवंशा परम प्रशंसनीय हैं; क्योंकि हक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृषणने जन्म गहण करके इस वंशको सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ( व्रजमण्डल ) भी अन्यन्त धन्य है, जिसे इून्होंने अपने हौहाव एवं किशोरावस्यामें घूम-फिरकर सुझोभित किया है। २६॥ \% \% बड़े हर्षकी बात है कि द्वारकाने स्वर्गके यशाका तिरसकार करके पृथ्वीके पवित्र यशको बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँकी प्रजा अपने खवामी भगवान् श्रीकृषणको, जो बड़े प्रेमसे मन्द-मन्दु मुसकराते हुए उन्हें कृपाहृष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निहारती रहती है। २७॥ \% सखी। जिनका इन्होंने पाणिप्रहण किया है, उन ख्रियोंने अवइय ही त्रत, स्नान, हवन आदिके द्वारा इन परमात्माकी आराधना की होगी, क्योंकि वे बार-बार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती हैं, जिसके स्मरणमान्रसे ही व्रजबलाएँ आनन्दसे मूछित हो जाया करती थीं॥ २८।।

# या वीर्यंगुल्केन हृताः खंयंनरे प्रमथ्य चैचैर्रमुखान हैं शुष्मिणः। <br> प्रयुग्मस अम्वाम्भयुतादयोऽपरा याश भहता मौमवधे सहत्रशः॥ २९॥ <br> एताः परं स्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तौचं बत साधु कुर्वते। <br>  

 एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्। निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्सितेन ययौ दरिः॥ ३१ ॥ अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः । परेग्यः शाख्बितः स्नेहात्त्रायुङ्त चतुरझ्निणीम् ॥ ३२ ॥
## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका

एतत्रपंचयंति या इति द्वाभ्याम्। वीय प्रभाव एव झुलक मूलयं तेन सुष्मिणो बलिम्टान्। प्रद्युम्मश्म सांबश्धांबश्र सुता यासां रुक्मिणीजांबवतीनाग्निजितीना ता आदिर्यासां सस्यभामादीनों ताः। याईपराः। अस्य इलोकस्योत्तरइइलोकेनान्वयः $\|$ २९॥ \% एताः स्रीव्वमेव पर केवलं साधु शोभनं कुर्वते। किंमूतम्। अपास्तं गतं पेशलं भर्रं स्वातंजयं यस्मात्तत्।
 वर्त्वाहरणैः। हदि स्टशान्नानन्द्यन् 11 ₹० 11 \% एवंविधा विचिन्रा गिरः सस्मितेन निरीक्षेणेनामिनंद्न स हरियैयौ



## श्रीवंशीधरक्टतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

"झुलकं घट्टादिदेये स्याद्दरादर्थम्रहेडस्यियमम" इति मेदिनी "शुर्मी गोपतिमत्तयोः" इतिच॥२९॥ * * स्रीत्वं ख्रीजातिः सा च रुक्मियाद्यवरतज्ञातिभेद्व्वेनैवान्न गृहीता। अपासपेशालत्वादिकं हि त्जाल्यन्तराश्रयं न तु रक्मिण्याघाभ्रयं ताभिस्तासामपि साधुत्वकरणात्। ततथ्रान्यां तत्तद्दोषयुक्तां स्रीजातिमपि या निजकीर्यादिना झुद्धां कुवंतीसर्थः। तासां तन्तद्दोषरहितसर्वगुणालंकृत्वे तदववराणां साधुत्वविधाने च हेतुमाह-यासामिति। स्वयं तथाविधोडवयाह्टतिभिः प्रेयसीजनोचितगुणसमाहारैर्या एव हृदि स्परान्मनस्यासज्जयन्यासां गृहाद़िि न व्वपैतीति "पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। सुता रक्षंति वार्द्वांक्ये न खातंन्यं हि योषिताम" इति चाणक्योक्कः स्रीणां स्वातंत्याभावोसीति। "खियोऽमेध्यास्तु सर्वतः" इति वाक्यं तु स्रीणामल्पशौचपरमन्यथा तासां 'ब्रीइरद्राणां तदर्द्धतः' छ्लादिसमृतिविहितशौंचोक्तिरन्थिका स्यादिति क्षेयम् $1130-3 १ 11$ * * अथ राइः प्रेममहिमानमाह-मधुद्विषोपि गोपीथाय "गोपीथो रक्षणे प्रोक्तो गबां पेये च गोकुले", इति निरुक्तिः। तत्र हेतुः। से हादिति । अनेन भगवदैप्र्यंज्ञनस्य दुर्जेयत्वमुक्तम ॥ ३२॥

## भीमदीराराघववयास्या

या इति। या इृत्यस्यैता इंत्युत्त्रेणान्वयः। झुष्मिणो मत्तान् चैच्यम्रमुखान् शिशुपालप्रभृतीन्स्वंवरे प्रमध्य मथनपूर्वंकं विजिल्य वीर्यमेव श्रुल्कमुपायनत्वेन देयं तेन या आहृताः प्युम्नसंबवप्रसवादयः स्रित्रयः, तत्र प्युम्नप्रसवा रुक्मिणी सांबर्रसवा
 आहताः $11 R 9$ \# ए एताः सर्वा निरस्तं शौचं पचित्रता येन अर्वापं पेशालं मार्द्धवं येन तथाभूतमपि स्रीत्वं परं केवलं साधु यथा कुर्वते कुषंति बत इत्यमश्रें। तदेव दर्शायिंतुं विशिषंषिति-यैसां खीणां गृहान्पतिर्जन्ममरणकेशाट्रक्षणकर्ता पुष्कर लोचनः कमलनयनः श्री क्रषणः कदाचिदपि नापैति न त्यजतिं। कथमूतः सने आष्टतिभिः हे रुक्मिणि! एहीत्यादिभिराहतेः हैदि र्पाशन्




## श्रीमद्विजयध्वजती थंक्ता पदरलनावली

ताः का इति तत्राहुः या इति। विशुष्मिणः विशिष्टचल्गन् चैद्यप्रमुखान् शिशुपालादीन् प्रमध्य विलोड्य पराजित्य स्वयंवरे
 आत्मजा यासां तास्तथोकाः रूक्मिण्याद्याः याश्चापराः सह्र्रहःः करोर्वाद्दिशतोत्तरषोड़ासहस्यसंख्या भौमवधे आहृतःः॥२॥ \% \% एताः पुराग्निपुच्रत्वे कृषणमार्यांवाय स्रीव्वमवापयै आध्तुं समं समूय साधु शोभनं तपआख्यं कुर्वेते अकुर्वत बत हर्ष। निरस्तशोकमिति क्रियाविशेषणं वाँ (३० इलोकस्य पूर्वंलिभिन्नेत्युन्नीयते टीकयो ।) कुतः पुष्करलोचनः पुण्डरीकाष्षः पतिराकृति-
 थाय स्क्षणाय चतुरंगिणीं हस्त्यश्वरथपदातिमतीं पृतनां सेनां सनेहात् ₹नेहमान्नान्तदानीं माहात्यक्ञानं नास्तीति भावः॥ ३२॥

## श्रोमर्जविगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रर्भः

या इति युग्मकम्। तन्र एता इति एता एव नान्या इसर्थः । हीवंव ख्रीजातिः। सा च श्रीकुक्मिण्याद्यवरतजातिभेद-



विधाने च हेतुमाह यासामिति। स्वयं तथाविधोड़ि आहतिभि: प्रेयसीजनोचितगुणसमाहार्र्यां एव हृदि सपरान् मनस्यासज्जन्




## श्रीमद्विश्बताथचकबर्तिंकृता सारार्थद्शिनीी

 सुता यासां ता रुक्रिमी जाएववतीनाग्नजियः ता एव आदयो यासां सल्यमामादीनां तःः 118911 \% \% अपारतं पेशबं भद्रं ख्वातल्र्यं युस्मत्र निरसं हौचं खुचित्ं सह्मात् तथाभूतमपि। जातु कदाचिदपि नापैति न निर्गच्छति। आहीविभः:
 भाववत्तीरभिनन्द्रन् ॥ ३? ॥ \# गोपीथाय रक्षणाय । ३२॥

## श्रीमच्दुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदुपः

गृहीतपाणिर्भिरिति पदेन भगवत्पस्ल्यो निर्दिध्धास्ता: का इ्याकांक्षायामाहुः या इत्येकेन। वीर्यमेव छुल्कं मूल्यं धनं तेन शुषिमणः प्रबहंमन्याज 11 २९ $11 \%$ भगवत्पत्नीनां सौभाग्यं कैमुत्यन्यायेनाहुरेता इंत्येकेन। अहो। एतः अंगुलिनिर्दिष्टःः

 नापैति नापयाति तासं भाग्यं कि वर्ण्यते इयर्शःः ३०० \% स्सतेन स्वाभाविकमन्द्रसितसहितेन निरीक्षणेन गदन्न्तीनां जल्पन्नीवां पुरयोषितां गिरोडभिनन्दन्र हरिः संसारहरः स श्रीकृषणो युयौ। एवंविधा गिर इल्युक्किः मन्थविस्तर भयात्तासां
 रक्षणाय ₹नेहात् चतुरंगिणीं हुस्यभ्युरथपत्तिरूपण्यंगानि यस्यास्तां पृतनां प्रायुंक्त। ३र॥

## श्रीसद्दल्लभाचार्येविर चिता सुबोधिती व्यास्या।

अस्त्रासां भाग्यमितोऽपि रक्मिण्यादीनां महद्भागयं यदि कालवश्रात् प्रवाहे पतिता अन्यन्र नीयमाना अपि बलाद्रगवान् ख्वयमुद्यक्य आत्मसात् कृत्वा अमृतं पायग्रति स्वसह्छान् पुन्रंश्र प्रयच्छति तासामीग्वरपूज़तं महद्विल्याहुः-या वीर्युगुलेे-
 क्षत्रस्य तौ समृतौ" इति मुख्यविवाहेन परिगृहीताः । नव्वन्यसमै द्रीयमानाः कथं हताः तन्राह प्रमधयेति चैद्यः क्रिशुपालः तत्रमुखान् जरासंधादीन्र शुषिमणः कामुकान । अग्रमर्थः-क्षत्रियाणां युद्धजयेनापि सत्रवमुत्पघते, तेन धर्मादिकमपि सिध्यति, खियो धर्मभक्तियोग्याः। ख्वयं च शिड़ुपालादयो दुरात्मानः कामुका बाह्नणवते प्रतिम्रेण प्राप्तुमिच्छनित। अतो युक्ते भगवता हता इति। प्रद्युम्नः सांचः अंबश्र सुता यासों रुक्मिणीज़ांबवतीमित्रविंदानां महांस एव अंबः महानंसो य्यस्येति यौगिक एव राब्दोडन्च ग्रीतः। याश्र


 निकृष्टमपि अन्युक्कृष्टं कुवेते। त习 हेतुः यासां गृहादिति सन्तीो हि भगबद्रगहे समागल्य कदांचिदेव परयन्ति, आसां तु विपरीतं भगवानासां गृहात् कदाचिद्वि नापगच्छति, प्रत्युत पारिजाताद्याहरणैः मानापनोद्नमपि करोति। ननु तर्हि दोषमेव सम्पादयति न गुणं ततः कि तासां भाग्यमिय्याशंक्याह ह़दि स्वहान्विति तासां हृदि भगवान् स्थिवा ताः स्परान् तासां हृदि भगवानसीति

 सन्ति खीसमूहानां बहुट्बात् सर्वां एव गिरो भगवता श्रुता, उच्चैः कथने हेतः प परयोषितमिति अभिनन्दनं सल्यमुक्तमिति 11 ३? 1



## श्रीमद्ग्गेस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचसणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः

एवंविधा इट्रत्र। पुर्योषितामिह्यनेन तससं धा्टर्शबोधनमुःै। क्रने हेत्तुर्बोध्यः। अभिनन्दने हेतुः सत्यकथनं बोध्यम् ॥३०॥ \# अथेस्यत्र। उभग्रेति। मिलने मिन्नतया गमने चेर्गर्थः ॥ ३२॥

इति प्रथमक्रन्धे सुबोधिनीप्रकारो द्शामध्यायविवरणम् ॥ ?०॥

## श्रोगिरिधरकृता बालग्वोधिनी

अन्यत्र पुंस्व्वापेक्ष्याऽपकृष्टमपि स्रीव्वम्, आसां तु तद्पेक्षयाऽत्युंत्कृष जातं भगनद्धीकारसाधनव्वादित्याहुः-या इति द्वाम्याम्। या इत्यस्यैता इल्युत्तरेगान्वयः। प्रुग्नश्र साम्बच्व आम्बश्र्र सुता यासां रुक्मिणीजान्बवतीनाग्नजितीनां ता आदिर्यासां सत्यभामादीनां ता याः स्त्रिः वीर्यपभाव एव शुलकं विवाहे उपायनतया देयं द्रवयं तेन ख्वयंवरे शुष्मिणो मत्तान् बहिष्टान् चैद्यप्रमुखान् हिशुपालप्रभृतीन् राइः प्रमध्य विनिर्जित्य ह्ताः। तथा अपरा अन्याश्य याः ख्वियो भौमस्य नरकासुरस्य वधे जाते सति


 कृषणो यासां गृहात् जनु कदाचिदृपि नापैति न निर्गच्छति, सद्वैव तन्र निवसतीज्यर्थः।। ३०॥ \% गद़न्तीनों जल्पन्तीनां पुरयोषितां एवंविधाः गिएः उक्कीः ससिमतेन निरीक्षणेनाभिनन्दन् सत्यमुक्तमिति सूचयन् स हरिः स्वपुरं ययावित्यन्वयः ॥ ३? ॥


 ₹्नेहादिति, स्नेह्स्यायं महिमा प्रसिद्द एव यद्विवेकं तिएकरोतीति भावः । ३२ ॥

## हिन्दी अन्नावाद

ये स्यंवरमें हिशुपाल आदि मतवाले राजाओंका मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुघले हर लाये थे तथा जिनके पुत्र प्रचुग्न, सान्ब, आम्ब आदि हैं, ये रूक्मिणी आदि आठों पटरानियाँ और भौमासुरको मारकर लायी हुई जो हनकी हजारों अन्य पतिनयाँ हैं, वे वास्तवमें धन्य हैं। क्योंकि इन सभीने स्वतन्त्रता और पविन्रतासे रहित स्रीजीवनको पवित्र और उज्न्वल बना दिया है। इनकी महिमाका वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात् कमलनयन भगवान् श्रीकृषण हैं, जो नाना प्रकारकी प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी मेंटसे इनके हृदयमें प्रेम एवं आनन्द्री अभिवृद्दि करते हुप कभी एक क्षणके लिये भी इन्हों छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते 11 ₹९-३० $11 \%$ हस्तिनापुरकी खियोँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवन्त् श्रीकृष मन्द् मुसकान और प्रेमपूर्ण चितवनसे उनका अभिनन्द्न करते हुए वहाँसे बिदा़ हो गये ॥३?॥ \% \% अजातरान्रु युधिष्टिरने भगवान् श्रीक्ठषगकी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैद़ल सेना उनके साथ कर दी; उन्हें सनेहवश यह्ट राङ्ए हो आयी थी कि कहों रास्तेमें रानुु इनपर आकमण न कर दें ॥ ३२॥

अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विर हातुरान्। संनिवर्त्य द्वं स्विग्धान् प्रायास्खनगरीं प्रियैः।। ३३।।
कुरुजाअपपाँ्वालानू शूरेनानू सयामुनान्। घहावर्व कुरक्षेत्रं मस्सान् सारखतानथ॥३४।।
मरुवन्वम तिक्रम्य सौवीराभीरयो: परान्। अनर्तान् भार्गवोपागाच्छ्रान्तवाहो मनाग्विस्षुः।। ३५।।
तत्र तत्र ह तत्रत्यै़्ऱरः प्रत्युच्यतार्हणः। सायं भेजे दिशा पश्यादविष्टो गां गतस्तदा ॥ ३६।।
इंति श्रीमद्धागचते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकणणदारकागमनं नाम
दशमोडध्यायः ॥ ?० ॥
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका
पाण्डोः कुरवंशजत्वाल्पांडवा अपि कौरवा एव तान्। प्रियैरुद्धवादिभिः सह्। ३३॥ \# कुरक्षेत्रं कुरदेशान्तर्गतमेव। कमोऽन न विवक्षितः ॥ ३४॥ \# मरुर्निरदको देशः। धन्वोडल्पोदकः। आनर्तरख्यो द्वारकादेशः।
 निवेदितान्यहैणान्युपायनानि चस्मै सः। सायमपरान्दे। पश्राद्धिशां पश्चिमों दिश्रा भेजे प्रापः $l$ तदा च गविष्टः सर्गंस्थः सूर्यो गामुदकं गतः प्रविष्टोऽस्तं गत इलर्थः। ‘अद्रघो वा एष प्रातरुदेल्यपः सायं प्रविशति’ इति श्रुतेः। यद्वा तदा सायंकाले जाते रथादवतीर्य गविष्धो भूमौ स्यितसतो गां जलाशयं गतः सन्पश्राद्दिशं संध्यां भेज उपासितवानियर्यःः। ३६॥

इति प्रथमस्कंधे टीकायां दशामोऽध्यायः ॥ १०॥

## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थद्दीविकाप्रकाशः

अन्र पंथानमतिक्र्य गमनं तत्तन्निजजनमेलनार्थं इूरसेनागमनं तु श्रीवृन्दावनादिदिहक्ष्वयैव।। ३४।। \% हे भार्गवेति । सर्वज्ञभुगुवंशजातत्वात्र्वमीि योगबलेन भगबन्माहान्मयं जानास्येवेति भावः 1 "वाजिवाहार्वगंधर्वहयसैन्धवसप्रयः"
 चछछहलेपोणार्थान्तरमाह-यद्वेति। इलर्य इति। "उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा तुपतारका। अधमा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा मता" इति समृतेः। सूर्यास्ताप्रागेव संध्यां चक इति। पुनर्निजजनसंगतः। संध्याकालातिक्रमे प्रायत्चित्तापत्तेरिति भावः। प्रायम्चित्तं च शातकृत्वो गायड्याभिमन्डय जलं पीत्वा पुनः संध्यामुपासीतेति विशेषाद्वर्णितमस्माभिर्निर्णयसुधाकरे। अन्र संद्भर:पश्शात्तदनन्तरं सायं यस्मिन्दिने चलितस्तस्यैव दिवसस्यान्ते। दिशां द्वारकागन्तवयकाष्ठम्। तेन रशस्य हैझयमुक्तम्। ननु हस्तिनापुरतो द्वारकामार्गे नैते देशाः संतीत्यत आह। तन्रत्यैसत्त्ते़ेश्रवैर्मंस्तस्तन्र तत्र द्वारकामार्गे आगल प्रस्युय्यतानि निवेदिवान्यर्हीणान्युपायनानि स्वस्वदेश्रनयनार्थ यस्मै सः। तेन तत्तद्रक्तमनोरथपूरणार्थ तत्तद्देशां गत्वा गत्वैव तत्र तत्रैकैकानि दिनानि स्खित्वा पुनर्वर्त्मनुससारेति भावः। संद्रम्सु-पकोेन स्वप्रकाशेन। प्रकटतत्रकाशविशोषद्रानं कौतुकार्थमेव। तदा तत्र गमनमिल्याह ॥ ३६॥

इति श्रमागवतभावार्थद्दिपिकाप्रकाइो प्रथमस्कन्धे दरामोऽध्यायः ॥ \}० ॥
श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्यास्या
'अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेती’ति श्रुतेरयमर्थंः-सागरतीरस्थजनैः प्रातः सूर्यः सागरादुदेतीति लक्ष्यते अस्तसमये तसिम्नेव प्रविशतीति ल्क्ष्यते। यद्वेति नायं पक्षः पूर्वपक्षस्यास्वरसत्वेनोक्तः। अपितु इलेषेणार्थद्वयमपि प्रकृतमुक्तमिति भावः ॥ ३६।।

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचित-
दीपन्याख्यदीविकाटिप्परयां दरामोऽध्यायः ॥ १०॥

## श्रीमदीरराघवव्याख्या

अथ विरहेण विइले पेगातुरान् दुःखितानत एव दूरमागतःन् कौरवान् युधिष्दिरादीन् हढढं स्निधमनतुरागो येषां तन्स्सम्यक् सांख्वनेन निवर्त्र प्रियैः सह स्वनगरीं द्वारकां प्रायाट्रययौ॥३३॥ \% कुर्वादिमरूधन्वांतान् देशानतिकम्य ततः सौवीराभीरयोः परान् पश्वाद्वस्थितानानर्त्तान् द्वारकाक्षेत्रजनपदान् विभुर्हरिः श्रीकृषण उपागात्। कथंभूतः हे भार्गव ! मनागीषच्छांता वाहा अभ्वा यस्य ॥ ३४-३乡 ॥ \% त तत्र्यैस्तदा देशश्थैस्तत्र तत्र प्रत्युद्यतं शिरस्यंधायाभिमुखमानीतमह्हणं पूजासाधनं यस्य तथामूतः यावदानर्तनुपागात्तदा गविश्हः सूर्यः गोभिः किरणैस्तिघ्तीति ण्युत्पत्तेः पश्याद्दिशाभ्प्रति सायं भेजे प्रातः गां भूमिं गतश्श उद़कं गतश्र 'सायमष्सु प्रविशती'ति भ्रुतेः ॥ ३६॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमद्रीरराघवाचार्यक्टतभागवतचन्द्रुन्द्रिकायां द्रामोsध्यायः ॥ १०॥ श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरलावली
स्वनगरीं द्वारवतीं प्रियैः पुरुषैः सह $113 ३-3811$ * हे भार्गव ! शौनक कुरुजांगल्रभृत्येकादश द्देशानतिकम्यागात् श्रांताश्वो विभुरानर्तान् स्वाधिकृतन्त देशान्नुपगादिल्यन्वयः 11 ३५ 11 \% यदा हरिः सायं संघयासमये पस्वाद्रिशं मेजे, कथंभूतः तत्र तत्र च स्वराब्ट्र्र प्रतिपद्ं तत्रत्यैजैनैः प्रत्युद्यताहीणः प्रद्त्तपाज्यधनः तदा गविष्ठः दिवि स्यितः आदिल्यः गां समुद्रोदकं गतः अस्तं गत इसर्थः "असौं वा गविष्टोडप्सूद्रेयप्स्वस्तमेत"ति श्रुतेः॥ ३६॥

इति श्रीमन्नागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतपदरताबल्यां टीकायां दशमोsध्यायः ॥ ?०॥ भीमजीवगोस्वामिक्टतः कमसन्दुर्मः
कुरुजाइलेति युग्मकम्। अन्र पन्थानमतिक्रम्य गमनं तत्तनिजजनमित्रनार्थम्। रूरसेनागमनं शीवृन्दावनाददिदिहक्षयैव 11 ३४-३५॥ \% सायमिति। पश्यात्तद्नंतरं सायं यस्मिन दिने चलितस्तस्यैव दिवसस्यान्ते दिशां द्वारकागन्तठ्यकाष्षां मेजे इलर्थः। एवं रथस्य हौघघं दर्शितम्। अत एव भार्गेवेल्याश्यर्येण सक्बोधनं, मनाक् श्रान्तवाह इति चोक्तम्, त习्र तत्र ह तत्रत्यैहैरिः
 एव गविष्ठो गोपाललीलः सन् दन्तवकवधानन्तरं गां गोकुलमेव गतः । तदप्रकटप्रकाो तैः सार्द्दममक्रं स्यित एवेल्यर्थः। प्रकटेन स्वपकाोेन प्रकटतत्र्रकाइविशोषदर्शानकौतुकार्थमेव तदा तत्र गमनमिति भावः। तदिदं श्रीकृषणसन्दुर्मे विवृतमस्ति ॥ ३६॥

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रशमसकन्धे श्रीमज़ीवगोस्वामिक्टतकमसन्दर्भे द्रामोडध्यायः ॥ १० ॥:

## श्रीमहिश्नारचचकवर्तिक्काता सारार्थनर्तिर्नी।

 घन्ब अल्पोदकः । आनर्तान् द्वारकापदेरान्। हे भार्गव! मताक रेत् श्रान्ता वाहा यह्य सः 11 उद 11 \% ननु
 निवेदितानि अर्हणानि उपायनानि स्वस्वदेरानयताथे यर्मै स०। तेन तत्रद्रक्रमतोरथपूरणाथे तन्रेशां गह्वा गत्वैव तन्र तन्रैंैकानि दिनाति स्थित्वा पुनर्वर्मानुससारेति आवः। सायमपराने पर्वादिशां द्वारकाप्रदेशां मेजे प्रापः। तदा गचिष्ठः सूर्योडपि गां गतः पतिसमसमुद्रजलं प्रविष्टः । रु६।।

इति सारार्थदूर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसामू । प्रथमे दरामोऽध्यायः सङतः सझतः सताम ॥ १०॥

## शी मर्दुक्रोवकतः सिद्धाइतपदीपः

 विवक्षितः $\|३ ४\|$ हे भार्गव ! सौवीरामीरयोः परान् परतः स्थितान् आनर्तान् मनागीषत् श्रांता वाहा यस्म स विभुः
 क्लेशहरः श्रीकृषणः सायं काले यदा तस्मिन्क्षणे पश्राहपस्रिमां दिशां मेजे। तस्यां दिशीप्सितं देशां प्राप्तस्तदा तस्मिन्नेव क्षणे गोभिः स्वाश्रयै: किरणैस्तिध्रीति गविष्ठो भानुमान् गामुदक गतः "अद्धो वा एष प्रातरुदेति अपःसायंप्रविशती"ति श्रुतेः।। ३६।।

इति शीमनागवते महापुराणे प्रथमसकन्ध श्रीमच्छुकद्दे वकृत सिद्धान्तपदीपे दरामाध्यायार्थमकाशः $1190 ॥$

## भीसदल्लझाचार्यविरचिता सुबोधिती उयाख्या

एतावत्कालं कौरवयादवा मिटिताः स्यिताः । अथोभये पःधाद् मिन्नतया गता इल्याह अथेति। उसयन्रापि भगवानेव हेतु: दूरपयंतमागतान् शौरिरिति लोकठ्यवहारार्थं दुढ्यं सूचितं, रूरः पाणडवानां मातामहो भागवतः पितामहः, अत उभये एक एव न दूरागमनेन आतुराः, कितु विरहेण तथापि ह्यातुरैः सहगमनमनुचितम्। अत आतुरान्निवर्य प्रियेः सह अगमतू । कौरवाः स्वमनस्येव वयं सह गमिष्याम इति विरहातुरा अतो भगक्ता निवर्तिताः। नन्बत्यंतमातुरा ग्टेडपि न गच्छेयुः इति नाइंक्नीयं यतझते हुढं स्निग्धा:, न हि द्वढं सिनग्ध: शीघं नइयति॥ ३३॥ \% मार्गस्थदेशान् प्रोकद्वयेन निद्दिशति कुरुजांगलेति। कुरजांगले शरसेनान् वटेश्वरदेशान् अन्यांश्र यमुनातीरदेशान् परपाइसान् ततः कुर्क्षेत्रदेशः सरस्वतीहषद्धतीमधयदेशः अम्बिकावरादि: मरुल्पोदकदेशः धन्वोडनुदकदेशः भूमिसिकतायेदनिरपणाय अथशबद़, सौनीरदेशः सुराष्ट्रदेशः आभीरदेशः कुंतीपुरदेशः ततोडपि परानानर्तान्द्वारकादेशान् मध्ये देशानां नामभिरुद्विग्नं संबोधयति हे भार्गव! इति युक्तमेव भमुवंशास्य तथाब्वं, किन्तु भगवानेव तान् देशानुपागात्। एकेनैव दिवसेन तावद्दूरगमनेऽपि मनागेव श्रोंतवाहो जातः, न तु सर्वथा किमित्येकेनैव दिवसेन तावत्त् इस्यन्र हेतुः विभुरिति॥ ३४-३५॥ \# मध्ये तत्र पूजामाह तत्र तत्रेति। ह इति निम्रये, कोऽपि देशो भगवत्पूजारहितो न जात इत्यर्थः, एवं पूजितो भगवान् सायंकाले पश्यिरां पझ्रिमतीरं भेजे तत्र विश्रामं कृतवान् गोधूलिकायां नगरपवेराः कर्तंठय इति। अगवान् यदा संध्याप्रतीक्षया स्थितः तदा सूर्येण न विलंबः कृत इस्यह-गविष्डो गां गतस्ते़िति गवि किरणे अवस्थिते
 जाबमिल्यर्थः $\|६\|$

इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणमद्वात्मजश्रोवल्हुभदीक्षितविरचितायां प्रथमस्कंधचिवरणे द्रामोडध्यायः ॥ १० ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

अथ भिन्नमक्रमे। शौरिः श्रीकृषणः दूरागतान् कौरवान्-पाण्डोरपि कुरवंशाजत्वाप्पाण्डवा अपि कौरवा एव। तान् सम्यक् सान्त्वनेन निवर्च्य प्रियैरुद्ववादिभिः सह खनगरी द्वारको प्रायात् प्रययावित्यन्वयः। दूरागमने हेतुमाह-विरहेण विशलेषेणातुरान् दुःखितानिति। तचापि हेतुमाह-हंढं स्निग्धमनुरागो येषां तानिति॥ ३३॥ \% मार्ग्थान् देशान्तिदिंराति-कुरूजाङ़लेति द्वये। कुर्वादिधन्वान्तान् देशानतिक्रम्य ततः सौवीराभीरयोः परान् पश्रादवस्थितान् आनर्तान् द्वारकापदेशान् मनाक् ईेषत् श्रान्ता वाहा अश्ना यस्य स विभुः सर्वथा समर्थः श्रीकृष्ण उपागदित्यन्वयः। यामुनान् यमुनातीसस्थान । मरुर ल्पोद्यो देशः । धन्वा निरुद्को देशाः। भूमिसिकतामेदपदरशनायाथशबद्। सौवीरः सुसष्देशः 1 अभीरः कुन्तीपुरदेशः। भगवतो माहात्म्यं भुगुणा पूर्व परीक्षितमेवातर्दृंशोन चवयाडपि तत्र विभ्वास एव कार्य इति सूचयन् सम्बोधयति-हे भार्गवेति ।। ३३-३Ц।। \% \% ननु हस्तिनापुराद्वाएकामार्गे नैते देशाः सन्तीति कथं तद़तिकमण सम्भवतीत्याशाङधाह-तत्र तत्रेति। हीति निश्नये, नात्र

 प्रदेशां भेजे प्रामस्तदा च गवि किएणे तिप्हतीति गविष्ठः सूर्यो गां गतः "अद्नघो वा एप प्रातरुद्देत्यपः सायं प्रविशति" इति श्रुतेः पस्रिमससमुद्रजलं प्रविष्ट:, अस्तं गत इत्यर्थः॥ ३६॥

इति श्रीवल्लभाचार्यवंइयगोपालस्तूना ॥ श्रीमन्मुकुन्द्रायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ श्रीमद्रिरिघराख्येन भजनानन्द्सिद्दये ॥ श्रीमन्धागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी॥ २॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने ॥ द्खमो विनृतो राक्षो राज्यादिविनिरूपकः॥३॥

## हिन्द्री अन्नुवाद

सुद्धढ़ प्रेमके कारण कुरवंशी पाण्डव भगवान्के साथ बहुत दूरतक चले गये। वे लोग उस समय भावी विरहसे ठ्याकुल हो रहे थे । भगवन्त्रीकृषणने उन्हें बहुत आपह करके विदा किया और सास्यकि, उद्वन आदि प्रेमी मित्रोंके साथ द्वारकाकी यात्रा की ॥ ३३ ॥\% औौनकजी । वे कुरुजादल, पाघ्वाल, रुएसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेशा, घ्रहाववर्त, कुरक्षेन्र, मत्स्य, सारस्वत और मरधन्व देशाको पार करके सौवीर और आभीर दे़ाके पश्चिम आनर्त्त देशमें आये। उस समय अधिक चलनेके कारण मगवान्के रथके घोड़े कुछ थकसे गये थे ॥ ३४-३५॥ मार्गमें सान-स्यानपर लोग उपहारादिके द्वारा भगवान्का सम्मान करते थे, सायङ़ाल होनेपर वे रथपरसे भूमिपर उतर आते थे और जलाशायपर जाकर सन्ध्या-वन्दन करते थे। यह उनकी नित्यचर्या थी।। ३६॥

द्शवाँँ अध्याय समाप

## अयैकादऱोाॅ्याय:

## स्रत उनाच

आनर्तान् स उपच्रज्य स्वृद्धाल्जनपदान् खकान् । दधमौ द्र्वरं तेषां विषादं शमयन्नित ॥ ? ॥

## सं उचकारो धनल़ोदरो दरोड्युरुक्रमसाधररोणशोणिमा। <br> दाध्मायमानः करकझसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्व्वनः ॥ २ ॥

वमुपशुत्य निनदं जगड्रयभयावदम्। प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्वदद्शनलालसाः ॥ ३।।


शीधरस्बामिविरणिता भावर्थदीविका
आनतैः स्तूयमानस्य पुरीं निर्विशय बंधुभिः । एकादशे रतिः सम्यग्यादवेन्द्रस्य वर्ण्येते ॥ १॥

सृद्धान्समृद्रान्। दरवरं पांचजग्यं शंख्यम्। दध्मी वादितवान्न ॥ ? ॥ \# \# स हृति। दरः शूंलो दाध्मायमानो
 यः शोणणुणसेत शोणिमा यस्य सः। करकंजे करकमले तयोः संपुटे मध्ये वर्वमानः कथमुणकाशे अन्जखंडे रक्तकमङ-
 भवृ़र्दर्शोने लालसौौस्युक्यं यासां ताः ॥३॥ \# तत्र तi्समन श्रीक्ठषोगे उपनीताः समर्पिता बहय उपायनानि याभिस्ताः।



## भीवरंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकारः


 विना विषादश़ान्यतुपपत्तः॥१॥ \# स स दरः॥२॥ \# * तं शंखोंद्यूतं निनदें शान्दम्। "छन्दे निनादनिनदध्वनिध्घानरवस्वनाः" इसमरः। जगतो भयं घस्मात्काल्लत् येगे्यो दैलेयेग्यो वा तस्य तेषां च भयमावहति समन्तात्रापयतीति तम्। भवृ: श्रीकृषणस्य ॥३॥ \# उपायनान्युपढौकितानि अच कामाभावे अच्रात्मारामत्वे तेजोरूपव्वेन


## अस्मिन्वयां्यं दीपनो न <br> धीमदीराराघवन्याए्या



 यस्य सहंसस्तद्वत् ॥२॥ \% जगतो मयं येग्रः तेषां भयमावहतीति तथा वं निनदमुपभ्र्य सर्वोः प्रजा भर्तुर्भगवतो
 पका|ांतरानेेक्षस्य सूर्ग्र्य दीपसिव उपनीतः बलिः पूजार्थ द्रव्यं याभिसताः ॥ ४॥

[^30]
## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नावरी

स कृषणः स्यृद्बान्सुष्ठु संपन्नान खकान् स्लीयान्नान्ना अनर्तान् जनपदानुपगम्य इति दरवरं शंखश्रेष्ठं दष्मी पूरयामास

 पुनः पुनः पूर्यमाणः करावेव कंजे हसककमले तयोः संपुे मध्ये वर्तमान इति शोषः करकंजसंपुटे निधाय दाध्मायमान इति वा।
 लालसाः श्रीक्षास्य दर्शनोल्युकाः सर्वाः भ्रजा जगतः भवः संसारः तसमाद्ययं हंतीति जग्नवभयापहःः तं, जगद्रयभयापहूमिति
 निलदा निजलाभेन खतो हठ्जेन पूर्णकामम अत एवात्मारामें आसमंतात् रममाणं कुणं नत्वा हर्षणण गद्वदया स्खलंया गिरा ताः


 दवितारम् ॥ ४-१॥

## श्रीमजीवगोस्वामिक्टृःः कमसन्द्रंः

 छतवन्तो जना इवेलर्थः॥ \&॥

## भीमद्विश्वनाधचकवर्तिकता सारार्थदर्शानी


 उचकारो शोमने स। अधरस्य शोणेन गुणेन शोणिमा यस्य सः। दाध्वायमानः अतिशयेन वाधममानः। अन्जपण्डे कमससमूंहे
 उवायनानि याभिस्तथाभूतः सलः। निरपेक्षेडपि तस्सिन्नादरेण समर्षणे छृंांतः रवेर्दीजमिव ( रवीं दीपनीयरवविपूजका इवेलर्थः) पितरमर्भंका ह्वव तम् अवितारं रक्षितारमूचुः। उवायनानेक्ष्व्वमाह आत्माराममिति ॥ 8 -३॥

थीमच्तुकदे वकृतः सिद्वान्त्पदीपः
अथ दारावतीस्सभगवदीयजनानां भगवति स्नेहाधिक्यं बक़ं पथमं भगचच्चेप्थिताह आनर्तानिति। स्वृद्धान्मुसमृद्वान्
 योगादेव भवतीयतः इवशाब्दः॥ ॥॥ \# सदा स पांचजन्याख्यः दरः शंखः्स्तो धवलोद्रोडपि उरकमस अधररो-


 प्रोचुरित्युत्रेणान्वयः॥ ॥॥

## भीमहल भाच्चर्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

एवं कौरवभक्तानां सर्वसौस्यं निखपितम्। दारकास्यितम्तानामेकादश उदी़र्येत। ? ॥

कुष्णेच्छातस्तदिल्युक्वव प्रलापर्तिर्निंत्यते । पूर्वाध्यायंते भगवतो द्वारकापवेशार्थं सुमूदूतं निरूपितम्। अヲ प्रभमं प्रवेशो मंगलमाइ। "शंखनादस्तथा स्तिग्धदर्शनं स्सोत्रमेव च। दूरान्मंगलमेतद्वि कहहादिस्तथांतिके।
 महत्। आनर्त्ताख्यं ततुपवेशः पूर्वं पश्चात् पुरस्य हि॥" अतो भगवनानर्त्तपर्तनकटे गत्वा पांचजन्यध्वनिं कृतानियाह आनर्त्तानिति बहुवचनमवांतर्रमापाभिभायं स्वृद्धान सुष्ठु ऋद्धान् सस्यधादियिः स्खकान् ख्कीयान् द्वारिकानिवेजानंतरं



एताद्हरो दरः उरक्रमस्याधरशोणेन रूपेण शोणिमा घोणयुक्तः करकमलद्वयुस्य मध्ये संपुटे यथा कमलसमूहे ऊध्ं शाबदायमानो हंसो भवति॥२॥ \% पांचजन्यध्वनिं भ्रुत्वा सर्वे देशानगरवासिनः निश्रयेन भगवंतमागतं ज्ञात्वा परमानन्द्निर्वृता अपि दर्शानार्थममे गता इलाह तमुपश्रुत्येति । यस्मिम् श्रुते मृं्युभयमपि गच्छति किमन्यद् भयमिल्याह जगद्भयभयावहीिति । पांचजन्यं हि आयुधं शत्रुवधाथं निष्पादित घातकस्वभावं बदन्र मंगले कथमुपयुज्यत्त इ्याशंक्य अन्रापि घातकरूपेणैय मंगलत्वमिति जगतो यद्ययं तस्य भयं आवहतीति उक्तम्। पन्युध्यनुः अन्योडन्यं प्रतिकूलतया उद् ऊध्दूर्वं अम्रे अयुः अयगतौ, अन्योडन्योपमर्देन अहमहमिकया अप्रे गता इलर्थं, सर्वा इति नात्रावांतरजातिर्नियामिका भर्तृत्वस्य तुल्यत्वात्। शास्खार्थपरिपालनाय सर्व उपायनपाणयः समागतः। तन्रोचावचत्वसिद्वये दरिद्रा अपि सम्भवन्ति ॥ ३॥ ॥ तेषानुपायनं भगवतः कोपयोगायेलाशांक्याह रवेर्दोपमिति। बलिः पूजा साधनद्र०गं क्याचित् क्रियया हि मिन्नो भगवति संबध्यते तदेव हि परमानंदः, तत हुछद्या इंत्रियसंबंधेडपि देहसंबंधसिध्यर्थमुपायनानयनं सूर्योद्देरोन दीपदानं विहितं, न हि दीपेन सूर्य्यस्य किंचित् कार्यं सिध्यकि तथापि ल्वप्परोक्षे वयमनेन जीवाम इति दुन्यख्यापनेन दयोत्पत्तौ हेतुर्भवति तथा भगवव्यपि स्वविद्यमानद्रव्येणोपढौकनं तदा भगवता ताः सर्वा आददराः आद्रेण सुखिताः कृताः तेषां पूर्णमनोरथानां यत् कार्य तदाह आत्माराममिति। अथवा पूर्वमेताः आत्मारामं प्रत्युध्युरिति संबंधः। सतोत्रोपक्रमस्तु प्रीत्युफ्फुल्लेति। उत्कृष्टैर्युपनीते उपायने भगवतोऽपेक्षा नास्तीति वक्कुंतं विशिनष्टि आत्मारामं पूर्णाकममिति । उभये हि विषयान्नापेक्षन्ते येषां विषयापेक्षैव नास्ति ये वा पूर्णविषयाः । तत्र विषयापेक्षाभावः ‘परं हछ्वा निवर्त्तत' इति वाक्यात्। भगवति पेक्षाप्रापे भवति भगवांसतु प्रापं भगवानात्मारामः। अत एव पूर्णकामः ‘आत्मकाम आम्तकामः’ इति श्रुतेः। अथवा कामस्तु पूर्व भगवति उत्पन्नः स सर्वसृष्टपदार्थान् व्याप्य स्थितः पूर्ण इत्युच्यते। स जीवेषु कदाचिन्न पूर्णो भवति सर्वजीवार्थंवात्व विषयाणां भगवतन्तु सर्वं भगवतः प्राप्तमिति पूर्णंवम्। उभयन्रापि हैतुः निजलाभेति निज सखख्पं निजा वा सर्वे प्रापंचिकाः पदार्थाः सर्वे निलददेति विरोभावानुपपत्तिद्शायामपि अव्यक्रादिनिधनत्वात् अव्यक्तस्य च भगवत्वात् विषयपक्षे सदेत्युक्तं अवतीर्णदशायामपि स्वरूप एव स्यितत्वात् निलदे़िति 1 \&।

## श्रीमद् गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनप्रकाराः।

अभ्यै कादराध्यायं विवरिषवोडवसररूपं सझति बोधयितुं पूर्वध्यायार्थमनुवदन्तः पसतुतार्थमाहुः एवं कौरवेल्यादि । कथमुद्योर्य इल्याकाझ्क्षायां तद्देतूनवान्तरार्थानाहुः प्रवेरो चेय्यादि। एवं त्रिधोत्सवकथनेन कथं सर्वभक्तसौख्यमत आहुः प्राकृतेस्यादि । तथा च तेषां सात्रिककादिमेदे़न न्रैविध्यात्तेन तथेलर्थः। जाखाथं जानतां कथमेवमत आहुः कृषणेच्छातस्तदिति। प्रलापत्तिः

 कट इसर्थः। सूर्योंदे रोनेलेयादिना उपढौकनमिल्यन्तेन ठ्याख्यानेन इदानीन्तनैरच्येवं भावेनोपढौकनं कार्यमिति रिक्षा बोधिता। कार्यमिति भगवता कार्यम्। तथा च निजलाभेन भगवह्धाभेन अन्मारामं पूर्णकामं यथा स्यात्तथा आह्ता इति योजना बोध्येल्यर्थः।
 अथवेल्यादि । नन्वाह्हा इलनन्तमेकं वाक्यम्, आत्मेयाद्यर्भका इलन्तमपरमिट्येवमादरणीयं दूरान्वयदोषाभावादिल्याइङ्कायामाहुः ₹तो ज्रेलादि । तथा चैवमन्वयाड़ीकारे कर्माकाङ्क्षायाः पूर्वर्धेन पूरणातिपतरमिय्याप्यर्धस्यासङ्जतिः पुनरादाने समापपुनराच्तत्वं दूरान्वयभ्चेयतो नायं पक्षो युक्तः, किन्तु पूर्वेक्त एव युक्त इस्यर्थः। अस्मिन् पक्षे प्रतिर्हक्षणे कर्मप्रवचनीगस्तयोग इयं द्वितीयेय्यारोयेन द्वितीयान्तानामर्थमाहुः उलकृष्षेरिल्यादि। अवान्तरप्रकरणविचारे उक्तभ्रुतेर्जीवप्रकरणस्यव्वेननुपष्ट्टंभकत्वमिल्यरुच्या पक्षान्त-- रमाहुः अथवेल्यादि । तिरोभावानुपपत्तिदशायामिति द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य दशाशबन्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः। अन्यक्तादिनिधनत्वादिति। अठ्यक्तमादिनिधनयोर्येषां पदार्थानां ताहृशत्वादिति ठयधिकरणपदे बहुत्रीहिः। उत्कमिति ठ्याख्यातमिट्यर्थः। निजपदस्य ₹ ₹रूभवाचकःवपक्षेर्थमाहुः अवतीर्णेयादि। अन्यैराद्धतत्वादुज्तरार्धे चृ्टन्तवाक्यत्वाहीकारेग दोषाभावाच तृतीयामवि योजनामझीकहलय तस्मिन् पक्षेऽथ्थमाहुः स्तोत्रेल्यादि ॥ ॥।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

 आनर्त्तीनागत्य भगवान् कि कृतवानिः्यपेक्षायां ₹वविरहेण दुःखितान् जनान् सर्वभयनिवर्त्तकेन ₹वागमनसूचकेन च राद्ध्बनादेन सुखितान् कृत्वा नगरं पविवेशोत्याह-आनर्त्तानिति दशभिः। इवराबद् एवकारार्थकः। स भगवान् सृद्वान् समृद्धान् स्वकानानर्त्तान् जनपदान् देशानुपत्रज्य तेषां तत्रयानां जनानां विषादं खविशलेषजं शमयनिवर्त्तयन्नेव दरवरं शाख्बशेष्टं पाश्यजन्यनामकं दध्मीं वादितवानिन्यन्वयः 1 ? ॥ \% तदा स दाध्मायमानो दरवरः सतो धवलमुदर्र यस्य तथाभूतोऽपि दामोदरस्य भगवतो मक्तव₹्सलस्य कृषगस्याधररोणेन अधरस्यरक्तगुणेन शोणिमा रक्तगुणो यस्य तथाभूतः सन् भगवत्करकमलगोः

सम्भुट उनकाश्रोडतिशयेन झ्रुगुभे। तत्र हृ्रन्वमाह-यथेति। अन्जलण्डे कमलसमूहे उत्ववनः उच्चैः ₹वनो यस्य सः कहहंसो यथा झोमने तथेख्यर्थः ॥२॥ \# जगतो यद्रयं भयाभिमानी देवः "सैतिका भयनाम्नो ये’ इंव्यत्र चतुर्भे निरूपणीयस्तस्यापि
 भगवतो दर्शोने ल्यालसा औस्युक्यं यासां ताः॥ ३॥ \# तः गत्वां किं कृतबत्य छृं्येक्षायामाह-तत्रेति। तत्र तरिमन् श्रीछृष्णे उपनीताः समर्विता बलय उपायनानि याभिस्तः तथा प्रीट्या उंभुल्दानि विकसितानि मुखाम्बुजानि यासां तः हैष्षणण आनन्दोइमेन गद्वदया सुललितया गिरा तं प्रोचुरित्युत्तरेणान्वयः। ननु भगवतोऽपि किमुपायनस्तुल्याघेक्षाऽस्ति तथा सति पूर्णका-
 लाभः, किन्नु निल्यदा सर्वंदैव त्लाभेन पूर्णाकाम्वम्। अत एवात्मनि खख्पानन्दे एव आरामो रमणमासक्तिर्येस, न विषयसुले,




## हिन्द्री अनुवाद

## द्वारकामें श्रीक्रण्णका राजोचित स्वागत

सूतजी कहते हैं - श्रीकृषणने अपने समृद्ध आनर्त्ते देइमें पहुँनकर बहाँके लोगोंकी चिरह-वेद्ना बहुत कुछ शान्त करते
 बजते समय उनके कर-कमलोंमें ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंगके कमलोंपर वैठकर कोई राजहंस उचखर गान कर रहा छो $\|$ २२॥ \% भगवानेके शब्दकी वह ध्वनि संसारके भयको भयभीत करनेवाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी शीक्ठणके दर्शानकी लालसासे नगरके बाहर निकल आयी $॥$ ३॥ \# भगवान् श्रीक्षषण आत्माराम है, वे अपने आत्मलाभसे भी सदा-सर्वदा पूर्णकाम हैं, किर मी जैसे होग बड़े आदरसे भगवान् सूर्रको मी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकारकी भेंटोंसे प्रजाने र्रीकृष्णका स्वागत किया 1 \& ।।

## 

 परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः "स्रसु: ॥ ६ ॥ भवाय नस्त्वं भव विश्वमावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता। वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यसानुवृत्या कृतिनो बभूविम ॥७॥ अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं बैविव्ट्पानामपि दूरदर्शनमम। प्रेमस्मितस्तिग्धनिरीक्षणाननं पइयेम रूपं तब सर्वसौभगम् ॥ ८॥

## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीविका

किमूचुरिति तदाए। नताः रमेति। विरिचेचो घह्वा। वैरिच्चाः सनकाद्यः। हह संसारे परं क्षेममिच्छतां परायणं परमं शरणमे। कुतः। परेषां घह्यादीनां प्रभुरपि कालो यत्र प्रुन्न भवेत्॥ ६॥\% \% अवो भवायोर्रवाय नोऽस्माकं




शीवंरीधरकृतो भावार्थ्दीपिकाप्रकारः।
हे नाथेति। ब्वमस्माकं सर्वामीघ्टदानसमर्थोसीति भावः॥६॥ * * यतस्वमेव सर्वप्रभुरतो हेतो: ते विम्यमाव-
 दर्श्राभावो न उ्याख्येय झृति भावः॥८॥

[^31]उद्भवाय उत्तमस्थिताय यद्वा सन्तत निजदर्शनसमृद्वये इत्यर्थः \| ७-८\|

## श्रीमदीरा घवव्याख्या

प्रीत्या उत्फुल्धानि विकसितानि मुखांबुजानि यासां तथाभूताः प्रजा हर्षेण गदद्यया कुंठितया गिरा तं प्रोचुः 1 रविदष्टांताभिपेतं व्यंजयन् चिशिनष्टि-निजलाभेन नित्यनिरवधिकस्वानन्दानुभवलाभेन पूर्णकाममवाप्तसमस्ताममात्मारामं ₹्वानुभवैकनिष्ठं बल्यनपेक्षमिति भावः। के कमिवोचुः सर्वेष्डुत्रेष्षु सुद्धदं सौहाद्दंयुक्तमवितारं रक्षितारं पितरमर्भकाः शिरावः पुत्रा इव 11411 *. उक्तमेवाहुः नता इति चतुर्भिः। हे नाथ! तवांघ्रिपंकजं प्रति नताः सम। कथंभूतं विरंचिना न्रह्मणा वैरिंच्येंः सनकादिभिः सुरेन्द्रैरिद्रादिभिश्र वंदितं नमस्कृतम् इह क्षेमं निःश्रेयसमिच्छतां परमुष्कृष्टं परायणं क्षेमसाधनभूतं, परमिति क्षेमविशोषणं वा, चन्र पदारविंदे परेषां जह्मादीनामाि पभुस्तानपि वशीकुर्वन् कालोडचि न अभवेन्न समर्थो अवेत् यत्र त्वयय विषये परः प्रभुः कालोडपि न प्रभवेत्तस्य तव पदाभ्बुजमिति वान्वयः। "सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः तस्येशानः न तस्येशे कश्वने" ल्यादिश्रुल्यो्थोडत्रानुसंधेयः $11 ६ 11$ हे विश्वभावन ! विर्द्वंजगत् भावयति सत्तास्थितिप्रवृत्तिमत्करोतीति तथाभूत₹₹वं नोडस्मांकं भवायाम्युद्याय मव "माता पिता अ्राता निवासः शारणं सुह्द्य गतिर्नारायणः तं दैवतानां परमं च दैवतं पति पतीनां परमं परस्तात्। न तस्य कस्रित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगमू। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति" इस्यादिश्रुत्यर्थमनुसन्धायोचुः त्वमेव मातेत्यादि । लौकिकस्तु बन्धुरेक एव, वं तु सर्वचिधबंधुरिति भावः। यस्य तवानुदृत्रा सेवया वयं कृतिनः कृतकृल्या बभूविम। स त्वं नो भवाय भवेलन्वयः 11611 अहो इति। भवता त्वया वयमो सनाथाः सम इति यत्सुखप्रद्नाथवंतो बभूविम। कुतः यच्चस्मात्तव रूपं पश्येम कथंभूतं त्रैंविष्टपानां देवानामपि दूरदूर्शनं दुर्दरोनं प्रेमपूर्वकर्मतरिनग्धे सानुरागे ईक्षणे च यस्मिस्तदाननं यस्यू तत्सौभगं सुन्दूरम् ॥ ८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रतावली

 परं क्षेमं मोक्षमिच्छतां भक्तानां परायणम उत्तमाश्रयं परस्य हिरणयगर्भस्य प्रभुः समर्थो जननमरणधर्मापादकोडमि कालः यत्र पदारविन्दे भक्तानां न प्रभवेज़रादिधर्मापाद़्को न भवति। परेषां भक्तानां प्रभुः कालः गत्र भक्तानां न प्रभवेद़तस्तस्याघ्रिपंकजस्थे न
 कल्याणाय भव, यस्य तवानुचृत्या सेवालक्षणेनानुवर्तनेन कृतिन: सुकृतिनो बभूविम। स त्वं न: परमं दैवतम् इष्टदेवता नः
 हे नाथ! तव रूपं पइयेमेति ग्रद्यस्माद्वयं भवता सनाथाः स्म नाथबंतो भवाम अहो अस्मद्धाग्यमिस्यन्वयः। कथंभूतं जैरैविष्टापानामिंद्रादि द्वेवानामपि दूरतः चिरकालतः चीणितपःसंपच्च्या छइग्रत इति दूरदर्शानम्। अनेन द्रानसाधनसामग्येवाभिप्रेता न तु
 युक्तमाननं यस्मिस्तत्तथोक्कं संवं पूर्ण सौभगं सौंदर्यं चस्मिस्तत्तथोक्तम्॥८।।

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रभः

एवं सतुल्यादिकमपि ततृम्रीणनतामर्हतीयाह प्रीत्येति। पितरमभका इवेति चष्टांतः। तस्य प्रीतावसाधारणं गुणविशोषमप्याह सर्वसुह्दमिति सर्वसुहन्वे लिझम अवितारमिति। तथाहि ताहरास्य राजः स्वसमबन्धाभिमानिम्रीतिमत्पुत्रादिष्षु प्रीतिविरोषाद्यो यथा हरयंते तथा तेषु तं प्रीतिमन्तमिल्यर्थः। एवं कल्पतरुह्हन्तेऽपि भगवतो भक्तविषयिका कृपा यथार्थमेवोपपद्यते
 भक्तावानन्दोलास इति $14-६ 11$ \% भवाय सन्ततनिजदार्शानसमृद्वये ॥ ज-८।।

## श्रममद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदारानी

चैरिंच्याः सनकाद्यः। परं परायणं परमाश्रयम्। यन्र अंघ्रिपंकजे परेषां भ्माद्सीतां प्रभुरपि कालो न प्रभवेत् 11 ६।। * भ भवाय क्षेमाय। "भवः क्षेमे च संसार" इति मेदिनी $110 \|$ \% त्रिष्टपानां देवानाम ।। ८।।

श्रीमच्छुकद्वेकक्तःः सिद्धान्तप्रदीपः।
पितरमर्भका बाला इव सर्वसुह्दद्मवितारं रक्षकं श्रीकषणमूचु: प्रजा इति प्रंकरणदन्नेति॥५।। तद्रेवाह नताः ₹मेति पंचभिः । हह पर क्षेममिच्छतां परायणं सर्बोत्कृष्टं रारणं ते पदारविन्द्ं नताः रमः, यत्र यस्मिन् शरणे कृते सति शारणा-

पन्नेषु परेषामशरणापन्नानां प्रभुरणि कालो न प्रभवेत्। कथमनुवर्ततां 'अवभयं तव गद्युक्रुटिः सृजति मुहु स्तिणेमिरमवच्छरणेषु मयमि"ति बक्ष्य्रमाणातू 11 \& 11 \% हे विभ्वभावन ! जगदुत्पादकस्यावृष्योपासनया कृतिनः कृतार्थो बभूविम जाता चयं स त्वं नो भवायोद्धवाय भव $\|$ ०॥ \% कृतित्वं वर्णयंति अहो इति। वयं भवता सनाथाः ₹म, यतः अहों त्रैविष्ट्रानामपि दूरे दर्शानं यस्य तस्य तव कूपं परयेम, कथंभूतं रूपं भ्रेमपूर्वस्मितमन्दहसितं सिन्धं सरसं निरीक्षणं च यस्मिन् तदाननं चस्मिन् तत् सर्व संपूर्ण सौभगं चस्मिन् तत् ॥८।

## श्रीमहलल

स्तोत्रपक्षे समागतस्य किष्टतवमाइांक्य तथात्वे स्तोत्रासंभवात् तन्निवृत्र्यर्थमुक्तमारमारामादिन्नेहम्नुद्विखंत्यः स्तोत्रं कुर्नन्तीति
 तद्दरानेन उत्फुल्धता तदाहि मुखे स्थितं माधुर्गे प्रकटीमवति ततस्तत्सहितानि वाक्यानि मिष्टानि भवंति। किं च हर्षंगद्गद्या गिरेति। स्तोंत्ं हि गानात्मकं वेदे प्रसिद्ध स्थिरमनसां कर्मोपयोगि न तु भक्तानां प्रेग्णा ससंभ्रमचित्तानाम्। अतो गिरेत्युक्तं तत्रापि यो हर्ष: आनंदोद्रमः तेन गदद्यया गदृदशब्दोडनुकरणशाब्दः शब्दे तथा धवनियुक्तत्वं वद्ति गद्न्वयक्तायां वाचीति गद्धातुर्निरुकः। आदरं बोधयति धाष्टर्यद्रोषं वारयति पितरमिति, यथा पोषिते पितरि समागते मह्टाराजाधिराजेति तन्पुन्रा उद्न्छ्छंति अन्र तथा विकलत्वं नास्तीति दष्टांतांतरमाह सर्वसुह्हदिमि। सर्वसुह्द्रौः "गौर्वाव सर्वस्य मित्रमि"ति श्रुतेः, तां यथा तद्वरत्सः संध्यापर्यंतं क्ष्धुितः स्वजातिशब्द्ं कुर्वन्नुपधावति। अत्रापि दीनतमत्वाभावात् दष्टांतांतरमाह अवितारमिति। यथा अरण्यादौ अयस्याने
 प्रजाश्वतुर्विधाः स्रीपुंभेदेन। प्रथमं द्विविधाः पुरुषास्तिविधाः ज्ञानवैषयिकमक्तमेदेन तत्राघानां ज्ञानितां वचनमाह। नताः इमेतिते अंघिपंकजं नताः सम ‘नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितमि’ति सिद्वांतातू भगवति हष्टे नमनमेव कर्तर्यं सर्वज्ञत्वेडपि भिन्नतया स्थापितर्वात् "किमासनं ते गरूडासनाये"ति वाक्यातू। ननु कि फलाथं नमनं तत्राह है नाथ! हे पालक अर्त्तः! स्वत एव सर्वकामानां पूरकषँवात् नित्य एवायं नमरकाएः न काम्य इति ज्ञापयति सदेति। प्रवेशोडपि नापेक्य्यत इल्यभिभायः। ननु कर्थं ब्रह्मलोकादिगमनफलपरित्यागेन सदा नमनेनैवं स्थितिः प्राथर्येते तत्राह-विरिंचिवैरंचयेति विरिचिर्ज्रह्मा बैरंच्यो महादेवः सुरा देवाः अन्ये इंद्रश्र एभिश्चतुर्भिरुक्कृष्टैरपि वंदितं तत्र गतानामप्येतदेव कार्यं ततो दूरापेक्षया निकट एव स्थित्वा वरम्। ननु यद्यापि ज्ञानिनामैहिकामुषिमकफलविरागो भवति भगवस्सायुज्यं च मक्किरसान्नापेक्षते, तथापि भगवता सहगमनसामथ्ये स्थानच्युतिहेतुप्रतिबंधाभाव: स्थितज्ञानादिसंरक्षणं च अपेक्ष्यत एव। ततस्तद्धर्थ कथं न नमनमित्याशंक्याह परायणमिति। इह संसारप्रवाहे परं क्षेममिच्छतां यत्परायणमाश्रयमूतं रक्षकमिति यावत्, चरणारविंद्मेव सर्वस्साधक क्षेममिहेच्छतामिति पद्न习्येणोक्तं तन्र क्षेमपदे्न न ज्ञानादिरक्षा इहेति स्थानादिप्रच्युतिः, इच्छतामिति सह गमनेच्छायां ततसामथर्युदानं च यच्चपि वाक्यार्थो न भवति तथापि पदार्थमनुदेहस्य कालप्रवाहजातत्वान्नमनसिद्धर्थ मपि देहस्तितिः काम्येति चेत्तन्राह न यन्न काल इीत। यत्र नमने स्थितो भगवति नम्रत्वातू भगवत्सेवकस्य न कालस्य प्रभवः प₹ः वासुद़ेवः प्रभुर्यस्य॥६॥ \% विषयपरा आहुः भवाय नस्तवमिति। हे विर्वभावन ! सर्वरनेव विषयसंबंधेन भावयसि अधिकान् करोषि अतोडस्माकमपि उद्नवाय भव नस्त्वमिति वा होतुः। यतोऽरमाकं तंं स्वामी सर्वप्रार्थनायामनुचितत्वाभावाय भगवति षट्कर्मवं प्रतिपादयति मातेत्यादि त्वमेव। नो माता त्वद्रादेव निर्गतत्वात् उद्स्थानां जीवानामेव बहिः सृष्टः अह्मांडाख्ये चोद्रे साप्रतमपि स्थितेः लोकप्रतीव्या तासां जरायुवत्पोषकनद्धा। अतस्त्वमेव माता अतो रोदनेन बलाद्वा त्वमेव प्रार्थनीयः। किच अथ सुह्टत। अविवेकदझायां यथा रुंवं प्रार्थनीयः। अथ तद़नंतरं विवेकद़शायामपि वमेव प्रार्थः। घतस्त्वं सुह्टन्मित्रं "द्वा सुपर्णा सयुजा सखायावि"ति श्रुते: सुष्ठुहदयः सुहत् एकस्मिन्नेव हद्ये उभयोः स्थितत्वात् सुण्ठु हरतीति वा सवंफलभोक्तृत्वातू। अत एवं युक्तयापि भगवानेव प्रार्थनीयः सर्वंफलदातृत्वात् 1 किंच असेवाघपरावेन दण्डनेऽपि भगवानेव प्रार्थनीय इल्याह पतिरिति। न ह्यन्या गतिरर्माकर्मस्ति यथा स्वयमनलंकृतोडापे भार्यामलंकरोति बहुमिराभरणै:, अलंकृते तु संदेह एव नास्ति, अतस्त्वं महानर्मानलंकुर्विय्यर्थः। किंच त्वमस्माकं पिता अतो जन्ममात्रेणैव वयं ते दायभागिनः। जगत्कर्तृवेनैव भगवतः श्रणात् एवरैहिकसर्वफलदानार्थ भगवद्रूपमुत्त्वा पारलौकिकसर्वदानार्थमाह त्वं गुरुन्नः। परमं च द्वैवतमिति प्रक्रियान्तरत्वात्। पुनस्त्वमिति ग्रहणं परलोकस्तु तदर्श्थविहितकर्मज्ञानभक्तिमिर्मवति। तत्र अज्ञानादन्यथा ज्ञानान्मोहनार्थ वा पाखंडादिबहवो मार्गा जाताः। तन्र सन्मार्गवक्ता दुर्लभः। संदेहेन विश्वासाभावाच वं त्वम्ययं ज्ञानमिति वचनात् त्वमेव गुरः। जीवार्त्वसद्रगुरवः। त्वमेव सद्गुरुरिति अतो गुरुखुश्रूषयेति वाक्यात्। स्वसेवामेव शिक्ष्येत्यर्थः। एवं कर्मणा फलमिति पक्षे गुरुसेवयैव कृतार्थता दे वताफलदानपक्षे "फलमत उपपत्तः ॥ ३ः।३७ ॥" इति अह्मदानपक्षेडपि त्वमेव फलदातेत्यर्थः। परमं च दैवतमिति द्वेवतादानपक्षेडपि नांगद्दे वताः फल प्रयच्छन्ति। किंतु सहकारिंगो अवन्ति। अतः परममित्युक्क मध्ये चकारात् अह्मपक्षेडपि परमात्मा देवता भवानेव देवानां त्वदंशात्वध् अह्मरुपत्वान्च। अतस्तवासधनमेवासमाक कर्त्तव्यम् अन्यतु स्वत एव भविष्यतील्याह। यस्यानुवृत्येति कृतमस्यास्तीति

कृती भावद्वुट्तिक्यतिरेकण कृतेनान्येन धर्मादिना न कतिब्वं अवति "धर्मः क्र्रति कीर्तनात्, कृतहने नास्ति निष्कृति"रिति। अनस्तवानुवृ्यर्थ तथा संपाद्य यथा कृतिनो बसूविमेत्यर्थं $\|v\| \%$ अ $\%$ आहु अहो इति। अहो इस्याध्रर्ये, वयं तवद्रत्तयव पूर्णमनोरथाः। इदानों रवमपि मिटित इत्याश्र्यं, अथवा अल्पा या भकिः कृतासामिः फलं महज्जातमिल्यायर्यं अवता वयं सनाथाः। 'नारायमपराः सर्च न कुतः्वन चिक्यती'ति न्यायेन अपेक्षाभावात्।नियन्ता नापेक्ष्यते भगवतः्तु
 अवति। इह तु अवँता वयं सनाथाः। स्वयमागय सर्वकार्यं निवर्हयसीत्यर्थः किंच इदं पुनः सर्वजनीनगुपतया अक्तानां भगवान् स्वयं किचित् करोतीति श्रूयते। अत्र तु साक्षात् सर्वजनीनं सरं करोतीति ₹मेल्युक्तम्। कित्र यद्वयं सर्वद्वा पइ्येम न हि सर्बदा भगवन् सनैः साक्षात् क्रियते सारिवकै। क्रियत इति यदि तदाह लैविष्टपानामपि दूरदर्शनमिति। त्रिविष्टपे स्वर्ग भवास्तिष्ठतीति वा तत्र भूमिस्थानां दर्शानशंकैव नास्ति। किक्ब कदाचिद्देवानामापदायां कृषया भगवत्साक्षात्कारो भवति तथापि नैवंरूपं पर्यन्तीयमिप्रायेणाह प्रमस्मितस्त्धनिरीक्ष्रममिति। प्रमम्मतेन च खिग्धं यक्विरीक्षणं तत्सहितमाननं यस्येति "चे यथा मां प्रपच्चन्त" इति प्रेमभक्षे भगवतोडपि प्रमज्ञानेन मुक्काः कालान्तरे स्वसेवार्थ भक्ताः कियन्ते तेन मोहिता इव एत इति स्मितम्। अथना भगवन्रकेषु मोहनमलं भगवदूगुणरूपयोरेव मोहो नात्यत्रेति मायारुपहासस्य मन्द्रवंवं अनेन द्या निरूपिता भवति। प्रमद्याम्यां हि सर्व वस्तु स्निंधं अवति, मूर्तानां तैलादि: इनेहहतुः अमूर्तानां रनेहः। हद्ये आत्मसम्बद्धानां तेन भगवद्ध्रिः। उभाम्यामतिसिन्धा प्रथमतो भगवद्धर्शनमेव दुल्मं तच्रापि सम्मुखतया तत्रापि भगवद्हृ्टि: स्वस्मिन् पतति। तदा हि भगवद्हृ्टया गृहीतः भगवति प्रविष्ट एव तत्रापि स्निज्धया हष्या गृहीतः।
 दीयानां भगवति। किंच एताह्रामपि रूपं सर्वसौभाग्ययुक्त भवति स्वापेक्षितसर्विषयमूतम्। एताचता नात्र विषयलागोडर्यपेक्षित: \|८॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

नता: ₹मेत्यन्र । तत्राँ्यानामिति। पुरुषेफ्वाद्यानाम्। वाक्यार्थो न अवतीति समभिक्याहारल्यो न भवतीत्यर्थः। अत्र नमनमात्रवाक्यं स्रीणाम्। तनपूर्वकं सर्वं ज्ञानिनामिति बोध्यम् 11 ६ $\| \%$ भवायेत्यत्र। उद्रायेति। तथा
 गौण्या वा तस्या मातृत्वमिति न तया तब मातृत्वहानिर्तिर्थः। तद्रंविहितेति अगवद्थर्थिहितेल्यर्थः। तत्रेति कर्मज्ञानमक्तिषु। मोहनार्थं वेति वारानद एवकारार्थ: ‘छागो वा प्रायदर्राना' दित्याद्वित्य तत्रेति। तेषु पाषण्डादिमार्गैषु जातेषु तहिं भगवति कथं तदूगुरुत्वमिल्यत आहुः ₹वमिल्यादि। इद्मष्टमरकन्धसमातौ मत्यावतारतुतौ सत्यन्रतवाक्यमू-जनो जनस्यादिशते C जी मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः। तंवं त्वक्ययं ज्ञानममोघमक्जसा पपद्चते येन जनो निजं पद़ंगिति । तस्ताच्थेत्यर्थः। गुरशुश्रूयेति वाक्यादिति। ‘नार्हमिज्याप्रजातिक्यां तपसोपशामेन बा। तुऽयेयं सर्वभूतात्मा गुरुरुश्रूषया यथेति वाक्ये साधनान्तरापेक्षया तस्या एव स्वतोषसाधनल्वकथनात्तथेत्यर्थः। अझदेवता इति । अद्ञकर्मदेवता आवरणद्वेवताश्य। कृतीति अनष्टसत्कमी। 'धर्मः क्षरर्ती'
 द्वितीयवाक्यस्यस्य कृतराब्दुस्योपकारवाचकत्वपक्षेपि !न ते मामड़ जानन्ती’ति वाक्येन भगवत्कृतोपकारज्ञाने तद्वनतातथेति बोध्यमू। बमूविमेति। प्रार्थनायां लिट्रिछान्द्सः $\|v\| \%$ अहो सनाथा इत्यन्र। अवेक्षाभावानियन्ता नापेक्यते इति। सापेक्षो ह्यधिकं गृहातीति ताहरावारणाथें नियन्त्रपेक्षा, भगवतपराणां त्वपेक्षाया एवाभावात् ग्रहणं दूरापेतमतो नापेक्ष्यते। तथा च तदूभावाद्रेव तेषां सर्वतो मयाभाव इति मावः। त इति भगवरपराः। वर्यमिति अल्पभक्तियुक्ताः। इंदं पुनरिति आश्यर्या-
 स्नेह्यांयामू ॥ ८।

## श्रीगिरिधर्कृता बालप्रबोधिनी

तासां रतुतौ हष्टन्तमाह-पितरमागतमर्भका बाला इवेति । ननु बालानां पित्तुतौ रक्षकत्वं हतुरसि, अत्र को वा हेतु० रिति चेद्रत्रापि स एव हेतुरित्याशायेनाह-अवितारमिति। ननु मगवत आत्मारामत्वात् कथं रक्षकत्चं सन्मवतीत्याइाङ्धाह-सर्वसुहदमिति। आर्मारामलेडपि सर्बेषु द्यायुक्तथवेन रक्षकत्वं सम्मवतीति भावः $1411 \%$ किमूचुरित्येक्षायांतदुक्तमेव द्रायति-नताः ₹मेति चतुसिः । हे नाथ जगद्रक्षक ते तवाधिघ्रपड्ंज चरणकमलं वयं नताः ₹म। तन्नमर्कारे हेतुमाहुः-परमिति, सर्वत उत्कृष्टमित्यर्थ:। कथं तस्य सर्वोतक्टष्टतमित्यपेक्षायामाहु:-विरितो चह्ना वैरिक्याः सनकाद्यः सुरा देवासतेषामिन्नम्य

तैर्वन्दितं नमर्छृतमिति। तन्नमरकारे कि फल्रमि६्येेक्षायां संसारदुःख्यनिवृृ्तिपूर्वकं परमानन्दाववापिरेकेत्याइायेनाहुः- परायणमिति, हह संसारे क्षेमं अविनाशिसुखं इच्छतां परायणं सर्वंत उंछ्हष्टमाश्रयमिलर्थः । कुतः ? यतो यन्न यस्मिन्नाश्रिते सति परेषां बह्दादीनामवि प्रभुर्नियन्ता कालो न प्रभवेन्न समर्थो भवेदिल्यर्थः 11 \& 11 \% एवं नमसहुत्य रवाम्युद्यादि प्रार्थयन्ते-भवायेति । हे विश्वभावनेति सम्बोधनेन विश्वपालकस्य तवास्मःप्रार्थितसम्पादनं सुकरमुचितं चैवेति सूचयन्ति। नोऽरमाकं भवाय चतुर्विधपुरुषार्थसम्पादनाय वंं भच। ननु तन्तु यथायथं पित्रादयः प्रयच्छन्तीयाशाङ्कयाहुः-अथेति। अर्माकं मात्राद्रिरूपर्ववमेव। सुह्द्रत्
 साधना बभूविम जाताः स्म इटर्थः $11 \cup \|$ \% एवं सकामाः प्रार्थितवन्तो निष्कामाः परमपेमवन्तरतु भवद्रहुनेनैव वं कुतार्था इस्याहु:- अहो ड़ति द्वयेन। मवता त्वया वयमहो सनाथाः सम अतिशयेन पूर्णमनोरथा बभूविम। कुत इसपेक्षायामाहुःयदिति, यत् यर्मात् तव रूपं पइयेम। दर्शंनमात्रेण कथं सर्वमनोरथपूर्णंतेयाशङ ङ्य त्वां पइयतां प्रेमवतां मनोरथान्तरासम्भवादि-




## हिन्द्री अनुवाद

सबके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे । वे हर्षगद्गदद वाणीसे सबके सुद्द्य और संरक्षक भगवान् श्रीकृष्णकी ठीक वैसे ही सुति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतली बोलीमें बातें करते हैं 1411 \% \% स्वामिन् ! हम आपके उन चरण-कमलोंको सदा-सर्वदा़ प्रणाम करते हैं, जिनकी बन्द्ना चह्ना, शा्दर और इन्द्रतक करते हैं, जो इस संसारमें परम कर्पाण चाहनेवालोंके लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेनेपर परम समर्थ काल भी एक बालतक बाँका नहीं कर सकता $\|६\|$ \% विभ्वमावन ! आप ही हमारे माता, सुह्द्य, ₹वामी और पिता हैं; आप ही हमारे सद्गुरु और परम आएध्यदे़ हैं। आपके चरणोंकी सेवससे हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें।। फ \% \% अहा ! हम आपको पाकर सनाथ हो गये। क्योंकि आपके सर्वसौन्द्रस्यसार अनुपम रूपका हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुन्दर मुख है ! प्रेमपूर्ण मुसकानसे स्निग्ध चितवन ! यह दरांन तो देवताओंके लिये भी दुर्लेम है।। ८।
यर्द्यम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरून् मयून् वाथ सुहुद्दिहक्षया।
तत्राबदकोटिप्रतिम: क्षणों भवेद् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ${ }^{2} 119 ॥$


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

अर्भका इव सकरुणमाहुः। यर्हि यद़ा। भो अम्बुजाक्ष। नो भवानिति पाठे न इलयनादरे षह्ठी। अस्माननाद्ट्यापससारापहाय जगाम। कुहन्हस्तिनापुरम्। मघून्मथुराम् वा तत्र तदा रवि विना अंध्यद्क्ष्णोर्यैथैकोडिि क्षणोऽब्दकोटिप्रतिमो भवेदेवं तव नस्त्वदीयानामस्माकमपीलर्थःः $11 \rho 11$ इति चैवंविधा अन्याइ्रोचरिता वाचः श्रृण्वन् हृष्टथा साभिनन्द्नावलोकेनानुम्रहं कुर्वन् पुरीं द्वारकां प्राविरात्॥ १०॥ \% तां द्वारकां स्तौति पंचभिः। स्वतुल्यबलैमधुभोजादिभिर्गुपां रक्ष्तिम् ॥ १? ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

हे अम्बुजाक्षेति। तव दर्शानमस्माकं शान्तिजनकं संसारताप्हारकत्वादिति भावः। मथुराशब्द्नेन तन्मण्डलं गाहं नन्दृ्रजमिल्यर्थः। न तु मथुरायं तदानीं तस्य सुह्ददः सन्ति। तन्र योगपभावेण नीव्वा सर्वजनं हरिरिह् सर्वशब्दात् तेन आयासये इति दौल्यकैरिति। "ज्ञातीन्बो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुह्टदां सुखम"" इति यद्रगवता प्रतिश्रुतं व्रजं प्र्यागमनं तृ्पाद्मादिषु पुराणेषु स्पष्टं सदपि श्रीभागवते त्वस्ममन्नत्रैच ज्ञापितमिति ध्येयम् ॥९-१०॥ \# मध्वाद़यः सम यदूनामवांतरभेदाः। भोगवती नागानां पुरी ॥ ११॥
 जीवाम ते सुन्दर्दासरोभितमपधयमाना बढ़नं मनोट्टरम, ॥| २. प्रा० पा०-पुरम् ।

## भीराधारमणदास्सगोस्वामिधिरचिता दीपनी ब्याल्या




## शीमद्रोरराघवन्यास्या

भो अम्बुजाक्ष! भवान्न सुहद्दिद्ध्रया यदा कुरून्मघून्वा जनपदानपससार जगाम तच तदा हे अच्युत! नोडस्साकं


 नाम नागानां पुरी ॥ १९ः।

## श्रीमहिजयय्वजतीर्थकता पदरत्नाबही

हे अंबुजाक्ष! अथ यर्हि यद़ा माधवः श्रीवहमो भवान् मधुविषयेम्यः सुहदां पांडवानां दिछक्ष्षया दर्शनेच्छया कुरन्न कुरविषयान् कुरविषयेम्यो मझ्र्वांचति गच्छति हे अच्युत ! तत्र तस्पामवस्थायां तवेति षशी द्वितीयाय्थे, ववां विना कुरुणां




## श्रीम्जीवगोस्यामिक्छतः कमसंदर्भः

चर्हीति । यदा यदेलेर्थं, तत्र तदा तदा क्षेणोडपि अद्दकोटिभ्रतिमो भवति। तथा रविं विना अक्षणोर्या हररयान्ध्यावस्या ताहुख्यपि भवतीलयर्थः। नो भवानिति पाठे-नोडस्माकं ख्वमी यो भवान् स त्वमियर्थः। तन्र मधून्त मथुरां वेति ठ्याख्याय तदानीं



भीमद्विध्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी।
भो अम्बुजाक्ष। नो भवानिति पाठे नोऽसान् अनाहल। कुर्ल हस्तिनापुरम। मधून्व मथुरामण्डलं नन्द्रज़-


 * * तां द्वारकां वर्णयति प््वभिः॥ १२॥

## थीमच्तुक्टेवक्रतः सिद्धान्त्रद्रीव:

कुर्न्मयून्वा देशान्न अपससार जगाम तब तावकानां लोऽसाकमू॥९॥. \% किंच ते बद़नमपइयमानाः कर्


## भीमइलल्लमाचार्यविरचिता सुवोधिनी व्याख्या

विपयसूपाडपि स्वयमेव जात इति। तसादेतन्महद्दाश्रर्यमिति त्वियः हीपधानाश्राहुः। एतान भगवंतं न वा गुणान्त
 सम्बोधनं, नः अस्माननाह्य किमेताः मसख्वरूपाविद़ः अवस्तः गमिष्यामि मच मां जानंतीति इसपपसार भवानिति गमनसमयाय
 क्षणः अब्दकोटिप्रतिमों भवेत्। यातनावेेवं भ्रूयते क्षणमघधे चर्षसहसं फृवा भोजयंतीति तथैवास्माकमतुभवः। ननु सुलेडपि
 तदा़ विषययमहणसमर्थ चक्षुर्भवति तथास्माकमंतर्वहिश्चेत् भगवान्न तिष्शति तदा सर्षंकार्यक्षमत्वम्, अयमर्थः-चथा योगितः समाधी प्राहाराेण चक्षुर्निमीलनं कृत्वा देवतां सवरो स्यापयित्वा तिहंति, क्षेण क्षणे मूर्छिता भवाम इति। जीवनं व्वच्युत इति
 ससत्वेन समर्थयेय्वा सलवाकभभवणमझक्रमनुभूय पुरं प्राविशदिल्याह इतीति। चकारादन्यान्यपि बहुविधानि प्रजानामिति

नात्र बचने दोषमहणं तदा भगवतो महती कीवा उदुतेति बोधयति भक्तवस्सल इतिं। चथा गौर्बसं दूर्दा ठ्याक़ुला भवति तथा भगवान् जात इयर्यः, हप्टथानुमहं वितन्वन् तथा तासु हष्टिः पतिता भगवान ज्ञानादिसंपन्नः यथावन्तासां हददये प्रविष्टः येन सुर्यिता न किंचिदुक्तिक्यः 1 ततः पुरी द्वारकां प्रकर्षेण महता संभ्रमेण अविशत् ॥? ॥ \% \% प्रविष्टां तां पुरीं वर्णयति पंचभिः मधुमोजेति। विद्या यथा तथा पुरीति विज्ञापयितुम् अधिष्ठाने बहिश्रोध्वंतंतश्रांतविभेदतः। सुंदर भगवद्योग्यस्यानं नान्यक्कथंचन' तन्राधिष्ठातृन् वर्णयति मधुरोजेति। षड्वि्वधा यादवाः-मधवो भोजाः दशार्हैठवर्वां क्रुक्रा अंधका वृष्णयक्र तैर्गुमां सत्तवरूपमंतःकरणं ददा घडिंद्रियैः संरक्ष्यते तदा भगबत्रवेशयोग्यं भवति, इंट्रियैर्विषयाक्षेरिति वाक्यात् तैरेव नाशाश्रवणात् पुरी च गृहभेदे नरयति आत्मतुल्यबलैः यथा आत्मदेहः तत्तुलं बलं चेषाम् आस्मा वायुर्वा "अहं मनुरभवं सूर्यझ्ञे"ति
 शरीरमिव का नागैः प्राँः भोगवती तनुः प्राणायामैः संरक्षितां योजितनुं यथा भगवान् प्रविशति भोगबती ग़ंगाप्रवाहो वाद रक्षा भावे देवैरपि सा हिनियेत ॥?२॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 स्डिरा भवति, तथेयमिति बोधनाय तान् वर्णयतीट्यर्थः। पड्ड्वथैर्गुपत्वकथने कर्थ ₹थैर्ये तौल्यमित्यतो व्युत्पादयन्ति सव्वेल्यादि । पुरी चेल्यादि। तथा चेन्द्रियैर्गोपने यथा सत्र्वरूपान्तःकरणस्यानाशः, तथा तैर्गोपने पुर्या इति तथेल्यर्थः। ननु देहं विनेन्द्रियैन सत्त्वरक्षेत्यत्तत्कार्ये कारित्वं विशोषणेन बोंघयन्ति यथारमा देह इ्यादि । नन्वन्र गुणतो रक्ष विवक्षिता, सा तु नैवं सिद्धघतीति पक्षान्तरमाहुः वायुर्वेति। आत्मपदेन कथं वायुल्राभ इस्यत उपपादयन्ति अहं मनुरित्यादि। तथा च यद्यपि बृहदाररण्यकेऽस्याः
 आहुः मण्डलेलादि। तथा च मण्डलानां द्हत्वेन 'दश चैं पशुषु प्राणा' इति श्रुत्युक्तभाणसमानसंख्वयाकत्वात्तया सहाभादर्थोप-
 सन्मार्गप्रेंणेनान्तःकरणसन्वं रक्ष्यते, तथैतैगैंहरक्षणेन पुरीति तथेल्यर्थः। सं्वंभवेशेन इति। सर्वेषां चाद्वानां पुर्यं प्रविइय स्थितौ। तथा च यथा वासुकिप्रभृतिभिः प्रविश्य स्पपुरी भोगवत्याख्या रक्ष्यते, तथेतर्थः। अस्मिन् द्दृ्टान्ते भाणा नायान्तीति पक्षान्तरमाहुः


## श्रीगिरिधरक्रता बालप्रवोधिनी

कृपादृछ्धैव संसारतापहारकत्वं सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-भो अम्बुजाक्षेति। न च्यवन्ति भक्ता चस्येति ठ्युत्पत्तिमङ्जोकृय मक्तवानसलंयं सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-हे अच्युतेति। भो इलय्र नो इति पाठे अनादरे षष्ठी। अस्माननाह्टल्येलर्थः। यहिं भवान् सुह्ददां युधिष्टिरदीनों नन्दादीनों च दिद्धक्षया कुरन् हस्तिनापुरादीन अथवा मधून मथुरमण्डलस्थान ह्रजदीन् अपससार जगाम, तः तदा ब्वामपरयतां तव नर्त्वदीयानामर्माक क्षण: क्षणकालोडपि अब्द कोटिपतिमः संवत्सर कोटिकालतुल्योडभवदिल्यन्वयः। तः द्रण्तन्तमह-रविमिति । यथा रवि विनाडSन्ध्यादक्ष्णोः क्षणणमपि अब्दकोटितुल्यो भवति तथेत्यर्थः 119 ॥
 शृण्वानः श्रृणन् दृष्टया साभिनन्द्नावलोकनेन तेष्ननुमहं वितन्वन् मकुर्वन् पुरीं द्वारकां प्राविशदित्यन्वयः 11 १०11 \% \% द्वारकां वर्णयति पश्चभिः। मध्वाद्यो यादवावान्तरविशेषास्तैरात्मनः श्रीकठणस्य तुल्यं बलं सेना येषां तैर्गुपां सुरक्षिताम्। तन्र छृ्रन्तमाह्नागैरिति, भोगवती नागानां पुरी यथा नागैः काद्र्वे यदिभिः सुरक्षिताडस्ति तथेसर्थःः 11 ? ॥

## हिन्दी अनुवाद

कमलनयन श्रीक्टषण ! जब आप अपने बन्धु-बान्धवोंसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा ( व्रजमण्डल) चले जाते है, तब आपके बिना हमारा एक-एक क्षण कोटि-कोटि बर्षांके समान लंबा हो जाता है । आपके बिना हमारी द्शा वैसी हो जाती है, जैसी सूर्यके बिना आँखोंकी $1191 \%$ भक्तवस्सल भगवान् शीकणण प्रजाके मुखसे ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टिसे उनपर अनुग्रहकी वृष्टि करते हुए द्वारकामें प्रविष्ट हुए $11011 \% \%$ जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पातालपुरी ) की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान् की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दहााहै, अहु, कुकुर, अन्धक और वृष्णिवंशी याद्ववोंसे, जिनके पराकमकी तुलना और किसीसे भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी।। १?।।

## सर्वर्तुसर्वंिभवपुण्यवृक्षलताभमैः। <br> उद्यानोपवनारामैवृवृपद्याकराभ्रियम् ॥ १२ ॥ गोपुरद्रारमार्गेंद क्कौौतुक्तोरणाम्। चिव्रण्नजपताकाग्रैर्न्तः प्रतिहतातपाम् ॥ १३॥   <br> भीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका

 पघाकरःः सरांसि तैः शीः शोभा यस्यों तामू। उद्यानें फहर्रधानम्। उपवनं पुषप्रधानम्। आरामः कीछाथं वनम् ।। १२ ।। * * गोपुरं पुरद्वारम्। द्वारं गृद्वारम्। कृतानि कौतुकेनोत्सवेन तोरणानि यस्यां ताम्। गरहादिचिह्नांकिता धचजाः जयय्रदयंग्रांकिताः पताकाः । चित्राणां ध्वजपताकानाममैर्रेत्तः प्रतिहत्त आतपो यस्यां ताम् ॥ १३॥ ॥ \# संमार्जितानि निं:सारितरजस्कानि महामार्गादीनि यस्यां ताम्। महामार्गाः राजमार्गाः । रथ्या इतरमार्गाः। आपणकाः पण्यवीथयः। चत्वराण्यंगणानि । फलादिमिक्तामवकीर्णान् ॥ 98 -\{q ॥

## भीवंरीधरकृतो भाबार्धदीविकापकाशः




## भ्रीमहीरराघावन्याल्या

सर्वर्तुछ । युगपन्निर्वेत्ते यः सरों विभवः फलपुष्पादिसमृद्धिर्येषां ते पुण्या वृक्षाश्र मन्दारपारिजातादयः लतास्तदधस्सना
 आरामः कृतकः 1 ?३॥ \% गोपुराकाराणां मार्गोपु कतानि कौतुकानि मंगलार्थानि तोरणानि जम्ठवाप्रपलवादि़िमिंतानि यस्यां चित्राणां ध्वजानां पताक़ानां चापैरैन्तः प्रतिहतो निरस्त आतपो यस्याम् ॥ १४॥ \% \# संमार्जिता महामार्गादयो घस्यां, महामार्गां राजवीथयः रथ्या उपवीथयः आपणकानि वणिजां कयविक्रयादिगृहाणि चत्वराणि गजाश्वादिशाल्ञः।
 कृतम् एवंभूतां पुरमिति पूर्वेगान्चयः॥ १६॥

## धीमद्विजयव्वजतीर्धहता पदरनावली



 गोपरेशु पुरद्वारे अन्यद्वारेख मार्गेपु कृानि कौतुकतोरणानि उस्सवतोरणानि यस्यां सा तथा ताम्। अन्तः प्रतिहत्तः निकारित: आतपः यस्यां सा तथा तामू $148 \| \%$ संमार्जितानि विधूतूपरकराणि महामार्गर्थ्यापणकचव्वराणि यस्यां सा तथा तां, महामार्गो राजमार्गः, रध्या रथमार्गः। आपणकानि पण्यविक्रयस्ानानि, चत्वरं चहुषपथं, गंधजलैख्यंदनादितोयोःः सिक्तां प्रोक्षितां
 कैरलंकृताम् एवंविधां पुरों प्राविशदि़ित पूर्वान्वयः॥ ३६॥

## श्रीमद्शिश्वनाथचकर्ष्त्तिक्हता सारार्थदर्शिनी

सर्वेकु अतुषु सर्वविभवा: पुष्पादिससपदो येषां ते पुण्य रूपा वृक्षाश्र लताश्व आश्रमश्र तैः। उयानें फलम्रधानम् उपवनं
 द्वरंरं गृद्धारम। अन्तर्मधे मध्ये प्रतिहत आतपः सूर्यंबाला यस्यम ॥ $38 \| \%$ म महामार्गा राजमार्गाः। रध्या इतरमार्गाः । आपणकाः पण्यवीथयः। चत्वराणि अन्नणानि। उताम् अवकीर्णाम्॥ ॥५-१६॥

[^32]
## भीमचं⿹勹ुकदेवक्रतः सिद्धान्त्पद्रीप:

सर्वतुर्वविभवाः पुण्यवृक्षलताभ्रमाः येपु तैः उघानोपवनारामैः वृतः ये प्काकरासैः श्रीः शोभा घसास्तमम । तत्रोध्यान सर्वसाधररणम् उववनें पृथक्पथक्स संश्हीतम् आारामः कीजावनम ॥ ३३ ॥\% \% गोपुराणि पूरदाराणि द्वाराणि वेरमद्वाराणि
 त्विकोणास्याकाराणां गर्ड़ादिनिद्हांकितानां ध्जानां दीर्घाकाराणां पताकानां चपैरैंतः ः्रतिहत आतपो यस्यां तामू॥ १४॥ * * सम्यझ्मार्जितानि महामार्गादीनि यस्यां ताम् । तः महामार्गाः राजबीथयः रध्या उपवीधयः अपणकःः पण्यवीथयः


## श्रीमद्रह्रमाचार्यधिरचिता सुबोधिनी व्यास्या

 येषाम एताहशाश्र धर्मजनकाश्न ते च ते ृक्षाः हताश्र तेषामाश्रयो येष्षु ते उघ्यानादयः। उद्यानं पुष्पशधानवाटिकां उपननं फलप्रधानम् आरामाः कीडास्थानानि, उध्यानयनि उपवनानि आरामाश्र तैः सर्वंः आवृतां पद्याकराणां श्रियो यस्यां सा पद्याकरश्री: "1१३॥ \% \% उपरि शोभातिशयमाह गोपेरे। पुरबहिद्दारं गोपुरम् अन्यानि द्वाराणि मार्गा हदृमध्योपरिभागाँ, तेष कृतानि कौतुकतोरणानि यस्यों विचिच्राः ध्वजाः पताकाष्ध गरडाद़िचिह्तिता ध्वजाः जययंश्रांकिताः पताकाः तैषाममेमेंबायमानविचिच्रपटेः

 चव्वरमझणम् एतानि संमार्जितानि यस्यां गंधजलै: सिक्तां संनिधानात् पूर्वोच्चस्यानेषु अविऐोषेण सर्वत्र वा मंगलर्थर्थ फल्यनि पुष्पाणि अक्ष्ताः यवांक्राश्क तैर्मा आम्रफलसहितशाखा भूमों निखाता तथा पुष्पगुच्छानि तथा अक्षताः ऊँ्षं निखाताः तथैवां-


 अंतसभैरपि भगवानंत्नीत इति ॥ ₹६॥

## ध्रीमक्रोस्यामिभ्रीपुरषेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

 द्वारीयन्र। अन्तर्नीत इडि । खहृदये गृहे नीत इइसर्थः ॥ ३५॥

## भीगिरिधरक्हता बालग्रोोधिनी

सर्वेपु ॠतुषु सर्वे विभबाः पुष्पफइादिसम्पदो येषां ते पुण्याः पुण्यजनका वृक्षाः आम्राम्लकाधयो लताभ्रमा हतामण्ड-








## हिन्दी भनुवाद

बह पुरी समस्त ऋवुओंके सम्पूर्ण वैभबसे सम्पन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं खताओंके कुओंोे युक्त थी। खान-स्यानपर कलों पूर्ण उघान, पुष्पवाटिकाएँ एवं कीडाबन थे। बीच-बीचमें कमल्युक्त सरोबर नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १२॥।
** नगरके फाटकों, महलके दरवाजों और सड़ंकोंकर भगवान्के खवागतार्थ बंदन्नवारें लगायी गथी थीं, चारों ओर चिच्रवेचित्र ध्वजा-पताकाएँ फहरा एही थीं, जिनसे उन स्यनोंपर घामका कोई घभाव नहीं पड़ता था ॥ १३॥ \# उसके गजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक द्वाढ़-कृहारकर सुगन्धित जलसे सींच दिये गये थे और भगवानके स्वागतके लिये



निशम्य प्रेष्टमायान्तं वयुदेवो महामनाः। अक्ररश्योग्र्येनः रामश्धादुतविक्रमः ॥ १६॥ प्रयुम्नध्वारदेषण्ण साम्बो जाम्ववतीसुतः। पहर्वेगोच्छरितशयनासनभोजनः ॥ १७॥

प्रत्युंजग्मू स्यैंही": भणयागतसाचसाः ॥ १८॥


## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीविका




 वेर्या इति यावत् ॥ 18.11

## थीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकारः

वारणेन्द्रं करघृतमुक्तापूर्णघटमिति शेषः। "मुक्तापूर्णघटो यस झ्रुण्डादण्डे धृतः करी। स कार्योप्रे मंगत्राथं वेदद़ै-

 स्युकी" इसमरः ॥ श९॥

## शीराधारमणदासगोस्सामिबिरचिता दीपनी क्याख्या

संध्रमस्वर्वराइसर्थःः॥ ३९-२०॥

## भीमद्रीराघवव्याल्या





 यासां तास्सदिध्र्भ्रया यानैर्गमनसाधनैः प्रन्युज्जग्मुः॥२००

## शीमद्विजयध्वजतीर्थछता पदरल्नाबही।

बसुदेवाजक्कूराद्यय आयांते कृषणं निशास्य भ्रुत्वा का
 घघ्बघोषः वेद्योषः मषयासन्नेडपि मां नाभिजग्रुरिति हाद्दो भावः साएवसं प्रायेनागतं साध्वसं येषां ते पौरा वारमुख्याः नरंकीषु



श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थद़्शिनी

 श्रीमच्दुकदेवक्रतः सिद्वान्तप्पद्रीप:




## श्रमिद्रह्ध भाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

येषां दर्शानार्थं खयं गच्छेत् ते पिश्रादयः स्वयमागता इति संबंधज्ञानापेक्षया भगवद्धघानमेव तेषां बलिक्हमिति पदर्शी-
 राजा भक्तेम्मुख्यत्वान्न लौकिकमहत्त्वं कमनियामक सर्वंन्र चकारः सद्वर्गगाहकः। ननु रामस्य कथमुद्रमनं जामान्रादिवधं कत्वा भगवतः समागतत्वात् इल्याइंक्य नायं रामः प्राकृः, भगवत इव अस्याप्यद्नुत एव पराकमः, कौरवेषु सनेहं स्यापयन् गदायुद्धादिकमपि शिक्ष्यन् तदिष्ट्रमिव वदन् दुर्योधनादीन् ख्वयमेव मारितवानिति युद्वबोधनात् प्रतीकारादवगगम्यते। लोकप्रतीविस्वन्यथा तघुक्तमेवेल्याह अद्भुतविक्रम इति॥झ॥ \# जांबवतीसुत इति लीणामिवालंकरणमस्य प्रियमिति तन्र ताह्हालंकारेण गच्छति तत्र क्यासन्तं तथा विशिनष्टि "पिता संबंधिनः्यैव पुन्राश्र परिकीर्तिताः" भगवदागमनं श्रुर्वा यो हहर्षो जातः तस्य बेगेन जातेन महाप्रयत्नेन उच्छूसिताः ख्वासवत् त्यक्ताः गमनव्यतिरिक्षा अन्योत्सवस्याः शायनासनभोजनादयः तमःसन्त्वरजोरूपा यैः
 विज्ञापितं भगवता सह सर्ववाद्यानां समागमनेडपि तूरीशंखयोमंगल्खथं सम्मुखतया नयनं न तु स्वमहत्वर्वयापकं, मंगलघोषो वेद्पाठः चकारात् मझलाष्टकादि, आह्दतः पूर्वेमेव सम्मुखतया गताः $1199 \%$ \% रथयानैगममने हेतुः प्रणयेन आगतसाध्वसाः प्रणयेन आगतं साधवं भयादि येषां होकिकपदार्थसहितभगवर्मरणे हर्षः पश्वाल्केवलस्मरणे साध्वसमिति विवेकः। केवलैैषयिकसुखजनका अंतर्बहहिर्मेनेन ये जीवाः ते तु भगवंत प्रश्युजग्मुरिलाह वारमुख्याश्थेति। वराणां समूहो वारं तदेव मुख्यं यासामिति वेइया:, चकारादन्या अपि प्रागुक्ताः। तास्ववांतरमेदोडसीति ख्यापनाय इातश इं्युक्क, तासामपि यानानि, यानानों प्रयोजनमाह तद्रर्शानोड्युका इति बाहुल्येन नगरयानानि ख्वसानस्यितावपि दर्शानं संभवति तथाए ब्सुकतया गमनं पुरसकारार्थं मंगलत्वख्यापनाय तासामलंकारवर्णनं लसक्कुण्डलेति, लस₹कुणडल़ः नितरों भाताः कपोल्युक्तवद्नानां श्रियो चासाम, ॥२०॥

## श्रीमद्नोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाराः।

प्रणयागतसाध्वसा इसन्र। लौकिकपदार्थपदेन सम्बन्ध उच्यते॥ ३८॥

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

प्रेष्ठं प्रियतमं श्रीकृषणमायान्तं निशान्य भ्रुत्वा हृष्टा वसुदेबादयो रथैः प्रत्युज्जगुरिति चतुर्थेनान्वयः। महामनाः हर्षितमना इति सर्वेषां विरोषणम। उग्रसेनोडवि भक्तिप्रधानत्वाद्राजाभिमानं ल्यक्त्वाऽम्रे गतः 1 ।द्व॥ \% तेषां हर्षाधिक्यं

 आदृताः सादराः। प्रणयेन रनेहेनागतं साधवसं अमो येषां ते तथा ॥ ३द॥ \# वारमुख्या नटादय? प्रन्युज्जग्मुरिति द्वयोरपि पूर्बैणै।न्वयः लसतक्रुणडैर्निर्मातानि यानि कपोलानि तैर्वदनेकु श्रीर्यासां ताः। वारमुख्याः वराणां समूहो वारं तद्वेव मुख्यं प्रधानं यासां ता नर्त्तक्यो वेइयाः। तासामम्रतो गमने हेतुमाह-तस्य भगवतो दर्शाने उत्युकमुत्साहो यासं ताः। हातशोऽनन्ताः ॥ ?९॥

## हिन्द्री अनुवाद

 जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें ह्तना आनन्द्ध उमड़ा कि उन लोगोंने अपने सभी आवइयक कार्य-सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिये। प्रेमके आवेगसे उनका हदय उछलने लगा। वे मझ्गल ाकुनके लिये एक गजराजको आगे करके स्वस्ययन-पाठ करते हुए और माललिक सामप्रियोंसे सुसजित जाहाणोंको साथ लेकर चले। शान्ब़ और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथोंपर सवार हुए और बड़ी आदरखुद्धि से भगवान्की अगवानी करने चले 11 १६-१८ ॥ \% स साथ ही भगवान् श्रीक्ठणके दर्शानके लिये उस्सुक सैकड़ों शेष्ठ वाराइनाएँ, जिनके मुख कपोलोंपर चमचमाते हुए कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्द्र दीखते थे, पालकियोंपर चढ़कर भगवान् की अगवानीके लिये चलों 14 \&S॥

#  भगवांसत्र बंधूनां पौराणामतुत्रव्तिंनमू । यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे॥ २१॥ ॥ 

## 



## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका

अद्युतानि चेति चकारस्य बन्दुनश्वेलन्वय्रः। नटा नचरसाभिनयचतुराः। तालाद्यनुसारेण नृत्यन्तो नर्तकाः। गंधर्वा गायकाः । "सूताः पौरणिकाः प्रोक्का मागधा वंशारंसकाः। बंदिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसहरोक्रयः 11 " ते सर्वे गायन्ति


 अन्यैैश्र बन्दुभिश्व ॥ २३ ॥

## वंशीधरकृतो भावार्थद्धीपिकाप्रकाशः

नवरसा: श्रारबीरादयस्तेषामभिनये 5 तुकरणे चतुराः। पौरािका: पुराणोक्कार्थातुसारेण स्तावकाः। वंशांसका: पराक्रमांकितस्तुतिकर्तारः। अमलग्रज्ञा मंगलपाठकाः "प्राचीनातीतराज़ां च स्तोतारः सूतसंज्ञाः भविषग्नन्नृपस्तोतारो मागधा: परिकीर्तिताः।। वर्त्तमाननृपणाश्र सतातारो बन्द्निः समृतः इस्यपि केचित् ॥ र० $11 \% \%$ \% तन्र तदा।
 श्रीराधारमदासगोस्वामिविरचिता दीपती ब्याख्या
 इति रलकोषः।। २२ー३२।।

## श्रीमदीराराघवन्याख्या

नटाद़्योडद्दुतानि उत्तमश्लोकस्य भगवतश्यरितानि विएणुः। तत्र नदा अभिनेतारः नर्तकाः खीणां नृत्यािक्षकाः गंधर्षा गयकाः सूताः पौराणिकाः मागधा वंशावल्पिपाठकाः बंद्निः मंगलवादिनः स्तोत्रपाठकाख्व ॥ २१॥ ॥ तन्र भगवान्यथाविधि नमरकारार्लिगनर्पर्शास्मितावलोकनादि भिर्यथायोग्यं वसुदे वादिभिरुपसंगम्य सर्वेषां पौराणामनुवर्तिनां भृत्यानां चगवान्यथा-



## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरतावली

अभिनयेन ष्टंगाराद्यनकणकता नट: गीतवाधानुसारेण नृत्यकरा नर्तकः षडूजाद्दिकालाः गंधर्वाः पुराणाघ्यानुसारण स्तावकाः सूताः पराकमांकितस्तुतिकर्तारो मागधाः मंगलपाठका बंदिनः ॥ २? ॥ , तन तेषु वसुदेवादिएवागतेषु सत्सु श्रीकुष्गो भगवान् सर्वेषां बंध्वादीनां यथाविध्युपसंगक्य मानमादधे चकारेत्यन्वयः।। २२।। \% कै: पह्नादिभि: ॥ マ३-२४ ॥

## श्रीमद्विश्बनाथचक्र वर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

नटा रसमिनयनचतुरा: नर्त्तका: संगतोक्कविविधतालोद्वाटनेन नृत्यन्तः। गन्धर्वा: गायका: सूताः पौराणिका: प्रोक्ता मागधा वंशारंसकाः। बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा: प्रस्तावसहट्टरोक्रयः ॥ २२॥ \% \% यथाविधि यथोचितम्।। २२॥। 8. \% तदेवाह । प्रह्ववं शिरसा नतिः पित्रादिष्ठु गर्गादिष्ठु च। अभिवादनं वाचा नतिः यदुवंइयेषु सविरेषु। आय्वपाकेम्यः
 श्रीमच्युकद्देवक्टतः सिद्धान्तम्दीप:
** तन्र भगवर्चेष्टितमाए भगवानिति त्रिभिः। अत्र यथाविधीति पदं सर्वत्र योजनीयम्। भगवान्पमुः तन्र तस्मिन्समागमे बंधूनां चसुदेवादीनाम आश्षपाकेम्यः सर्वेषां पौराणां च यथाविधि संगम्य येन यथोचितं तेन तथा समागमं कृत्वा यथाविधि-
आश्यास्य यथाविधि पहादि आश्वास्य यथाविधि प्रह्वादिभिरभिमतैर्वैैय मानमादधे सन्मानं चकार इति दूयोरन्वयः 11 २? 11 पह्वं शिरसाडभिवाद्नं


[^33]
## भीमद्रस्लभाचार्यंचिरचिता सुवोधिनी ब्याख्या

नटाः शास्तानुसारनर्त्तकाः गंधर्वा गायकाः सूताः पौराणिकाः मागधा वंहाइंसकाः परिहारा वंदिनो वैतालिकाः प्रस्तावसहरोक्तयः, सर्वेडपि गायंतः चकारात् स्मरंतइच अद्युतानंं कथनं स्पष्टतगा लोके वक्रमयुक्तं तद़पि गायंत इति चकारार्थः $\|२ ?\|$ ह लौकिकम्रभुवत् कषणे गतानां न पाक्षिकफलत्वमपि तु सर्वफलमित्याह भगवानिति। सर्वे हि समुदायेन त्रिविधा बांधवा: पुरवासिनः सेवकाइचेति पुरवासित्वमविशिष्टमिति मध्ये वचन तेषां सम्मुखतया।२२॥ \% यथा गमनमुचितं तथा कृतवान् तदाह प्रहेति। पह्वो नम्रीभावः। पिन्नादिषु अभिवादनं चाह्मणेडु आइलेषो मित्रेषु कररपर्शो मुख्यसेवक्केषु सिमतेक्षणानि सर्वन्न आश्वासनं स्वविरहखेद्निरांकरणेन श्यपाकाश्यांडालावराः साधनेनाप्राप्यविषयाः चकारादन्ये विषयाः। सर्वदाने हेतुः विभुरिति 1 २३।। \% ननु जीवे $\%$ यः कथं भगवान् विषयान् प्रयच्छति तन्राह स्वयमिति। स्वयं च तैर्मानितः स्वयं संमाननार्थेमेव तेम्यः प्रयच्छतीति भावः। गुरवो विपा अन्ये च सदारैरिति सर्वंत्र विशोषणं स्थवेरैरन्यैरपि वृद्दे: आशीर्भिर्युज्यमानः कर्तृकरणयोस्तृतीया, सन्तोषाद्भिनंद्नस्वरुपा आशीरन्यैरपि बन्धुभिः कृतेल्याह अथवा नूतनपाशाइन्द्बः पुन्रम्बहुरा-
 निरूपणम् 112811

## श्रीमन्रोख्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणचिरचितः सुबोधिनीम काशः

भगावनित्यत्र। न पाक्षिकफलत्वमिति न कादाचित्कसत्कारविषयत्वम्॥२१॥ प्रह्ने त्यत्र। कृतवनिति। ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते’ इति प्रतिज्ञानादुचितं कृतवानित्यर्थः। करस्पर्शः रिररसि हस्तस्थापनम् 112011 \% स्वयं चेत्यत्र। प्रयच्छतीति विषयान प्रयच्छति। तथा च विषयाणां बन्धकत्वाभावेन तद्दाने दोषाभाव इति भाव:। अन्यराब्द्यार्थान्तरमाहुः नूतनेयादि । ननु पुरि प्रवेशास्य पूर्वमुक्तत्वातपुनः तप्रवेशों ठ्यावत्कक्वेन वक्कण्य:, पुरमाविशानाशीर्भिर्बन्धुमिश्र युज्यमानो जात इति, तक्कुतः पुनस्तर्प्रवेशकथनमियत आहुः अन्रेस्यादि। तथा चात्रानर्तपुर्य द्वारकायाश्र सर्वेन पूर्वमानर्तप्रवेशस्योक्रत्वेप्यत्र द्वारकाप्रवेशक्रियाया एव सर्वोक्कृष्ट्वात्तथोच्यत इत्यर्थः । ननु तावता सर्वोत्कष्टते इतोत्रादि निरुपणवैयथग्रै स्याद्यित आहुः केवलमित्यादि । आद्विद्ेन सप्रर्थनम् ॥ २३॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

अद्नभुतानि चेति चकारस्य बन्द्निनचेत्यन्वयः। नटा नवरसाभिनयचतुराः। तालाद्यनुसारेण नृत्यन्तो नर्त्तकाः। गन्धर्वा गायकाः। 'सूताः पौरणणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशइसकाः। बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञः: प्रस्तावसह्रोक्तयः 11 ते सर्वे न केवल-
 भगवद्विमुखानामेव संसारदुःखं, तत्सम्मुखानों व्वय्यपकृष्टजातीनामपि मनोरथाः सफला भवन्ति, कि पुनरुत्कृष्टानामिति सूचयन् भगवत्करं सम्मानमाह-भगवानिति द्वयेन । भगवांसत्र तत्र यथाविधि यैः सह यथोचित तैस्तथोपसङ्ञम्य समागमं कृत्वा बन्धूनां याद्वानां पौराणां पुरवासिनामनुवर्तिनां सेवकानां च सर्वेषां मानं सत्कारमादधे कृतवानित्यन्वयः ॥ २?॥. \% यथाविधित्वमेव दर्शायति-पह्बेति । प्रह्वत्वं शिरसा नतिः, अभिवादनं वाचा नतिः, आइलेषः आलिङ्भनम्, करसपरीः, स्मितपूर्वकमीक्षणं च, तैराश्यास्य अभयं कृत्वा आय्वपाकेम्यः श्रपाकं चाण्डालमभिठ्याप्य वरैरमीष्टपदार्थदानैश्च मानं कृतवानित्यन्वयः। तथा करणे
 स्थविरैवैद्वै: अन्यैश्व पौरैर्बन्दुसिश्राशीर्भिर्युज्यमानः पुरं द्वारकामविशादित्यन्वयः ॥ २३।।

## हिन्दी अनुवाद

बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, विरद् बसाननेवाले सूत, मागध और बंदीजन भगवान् शीकृषणके अद्युत चरित्रोंका गायन करते हुए चले 11 २० 11 भगवान् श्रीकृष्णने बन्धु-बान्धवों, नागरिकों और सेवकोंसे उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अल्गग मिलकर सबका सम्मान किया $12 ? 11 \%$ किसीको सिर द्युकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे अभिवादन किगा, किसीको हृदयसे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी और देखकर मुसकरा भर दिया और किसीको केवल प्रेमभरी ह्टष्टिसे देख लिया। जिसकी जो हच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस मकार चाण्डालपर्यन्त सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक न्राह्मण और वृद्योंका तथा दूसरे लोगोंका मी आरीवर्वद़ ग्रह्ण करते एवं बंदीजनोंसे विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ अगवान् श्रीक्टणगने नगरमें प्रवेशा किगा ॥श२-२३॥

राजमार्ग गते कृष्णे द्वाररकायाः कुलग्बियः। हर्म्याण्यारुहुर्विं्र उदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २४ ॥ नित्यं निरीक्षमणानां यदपपि द्वारकौकसाम् । न वित्प्यंति हि ह्रः श्रियोधामाधमच्युतम स २५ H त्रियो निवासो यस्योरः पानपान्ं मुखं द्राम्। बाहवो लोकपालानां सारद्नाणां पदाम्बुजम् ॥ २६ ॥

## भीधरसामिविरचिता भावार्थदीविका।

हे विप्र शौनक। तस्येक्षणेन महानुस्सवो यासां ताः॥ २४॥ \# घघय्मसान्चिल्यं सदाच्युतं निरीक्षमाणानामपि हृघो नैव तृप्यन्यत आरहहुः। कथंभूतम । श्रियः शोभाया धाम स्यानमंगं चस्य तम् $\|$ २५ $\|$ एतदेवाभिनयेनाह। श्रियो लक्ष्या यस्योरो वक्षो निवासः। यस्य मुखं सर्वप्राणितां ह्दां सौन्दर्यामृतानाय पात्रम । यस्य बाहवो लोकपाल।नां निवासः। सारे श्रीक्ठषणं गययन्तीति सारंगा भक्तास्तेषां चस्य पदान्बुजं निवासः। तं निरीक्षमाणानां हहा इति पूर्वेणन्वयः॥ २६॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

"चस्मिन्मार्गे प्रगच्छन्ति पुरुषाः सचतुषपदाः। अवारिता अहोरान्रं राजमार्गः स उच्यते।"" इति काल्यायनः। हे विप्रेति। यथा युष्माकं वित्राणां भगवर्देशनोल्साहस्सदा भवति तथा तासामपीति भावः॥ २४-ק५॥ \# एतदेवे श्रियो धामाइत्वमेव अभिनयेन व्यक्षकवाक्येन ॥ २६॥

## श्रीमद्रीरराधवनयाख्या

द्वारकाया राजमागं कृष्णे गते सति तत्र तन्र स्यियः तस्य कुषास्येक्षणे महानुत्सवो हर्षे यासां ता हे विप्र! हर्म्यांणि सौधान्यारुरुहुः $\|乡\|$ \% निल्य निरीक्षमाणानों द्वरकीकसां द्वारका ओकः सानं यासां तासां सीणां हशो न
 व्युपन्तिरिस्यभिप्रायेणाह श्रिय इति । यस्येल्यस्य उरोमुखबाहुपदाम्बुजैः प्र्येकमन्वयः यस्योरः श्रियो निवासः स्यानम् उरोलावण्यानुभवाय तदेव वासमाभ्रितवती श्रीरिल्यभिभ्रायः। यस्य मुखं हशां पइयजनचक्षुषां पानपात्र तहावणचरसपानपात्र यस्य च हि बाहवो लोकपालानां पानपान्रं तहावण्यरसपानपान्रं यस्य च पदान्बुजं सारंगाणां सारं गच्छतां सारम्राहिणों भुनीनां तहावण्यपानपान्रं सारं गायन्तीति सारंगाः सारतमार्थवक्तार इति च तमच्युतं नित्यं निरीक्षमाणानामपि हघो न वितृप्यंतीति युक्तमेवेल्यर्थः ॥ २৫॥

## शीमद्विजय्वजतीर्थक्ता पदरत्तवली

हर्म्याणि सौधानि तदीक्षणं तस्स शीकषास दर्शननमेव महनतुत्सवो यासां ताः तथोक्ताः ॥ ₹५।। \% दृचरस्या-
 माणानां द्वारकानिवासिनामपि हशो न वितृष्यंति पुनः पुनह्द्घाष्यलं दर्शनेनेति भावं न पान्तुवंति, यस्मात्तर्माद्युक उत्कठातिशायो हीयन्वयः।। २६॥ \% नैतदाअ्यर्यमिलाह श्रिय इति । यस हरे: उरः वक्षसलं श्रियो लक्ष्न्या निवासः स्यानें यस्य मुखं द्रष्टृवां लावण्यं पातुं पानपांत्र यस्य बाहवो लोकपालानां बलस्थानं यस्य पदाम्बुजं सारंगाणां साखग्राहिणां घद्सादीनiं परायणम्॥ ॥७॥

## श्रमिजीवगोस्वामिकृतः कमसन्दूर्भः

श्रियः प्रेयस्याः। याः सर्वेषामेव तस्पियवर्गाणा हाभ्भभ्षूंपि तासाम । लोकपालनां पाल्यानामू। सारंगाणां सर्वेषामेव भक्तानां निवास आभ्रयः, यथाष्वं भावोद्दीपनतवात् ॥२७-३२॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्हता सारार्थदर्शिनी

हे विश्राः!॥२१॥ \% यद्यसमन्नित्यं निरीक्षमाणानामपि ह्शो नैव तृत्यन्ति अत आरुरुः। अच्युतं
 इन्द्रादीनां लोकपालानां चस्य बाहवो निवासः तद्वलमाश्रिल्यैन असुरेम्यो निम्भयास्ते सुखं वसन्तीति भावः । सारं तघ्योो गायंतीति सारन्ना मक्तासतेषां इलेषेण अमरणां पदाम्बुजं निवासः। वं निरीक्षमाणानां हशा इति पूर्वेणान्वयः।। २०॥

[^34]तस्य कृषणस्येक्षणे महानुस्सवो विनोदो यासां ताः $\|२ 4\| \%$ कुलख्तियोडपि हम्याणगाररहुरित्युक्तं तत्र हेतुमाह निल्यमिति द्वाभ्याम । श्रियो रमायाः धाम वासस्थानमंगं यस्य तम्॥ २६॥ \% \% यस्योरः श्रियः, बाहवो लोकपालानां सारं गच्छतां सिद्धांतगानां पद्वांडुजं वासो मुखं च सर्वह्चां पानपान्ं तमच्युतिमिति पूर्वणान्वयः 1 २०॥

## श्रीमद्वल्लमाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

मर्यद़ास्थितस्सीणां कृयमाह राजमार्गमिति। खियोडपि मार्गस्याः भगवानपि मार्गस्य इति दर्शननमुचितमिति भावः। विषाः ! इति सम्बोधनमू। भगवता द्वारकायामपि सर्वे मार्गा रक्षिता इति ज्ञापयित्कु तदीक्षणमेव महानुत्सवो यासाम्, अनेन सर्वाभरणभूषितत्वम् अन्यदर्शंनकृतदोषाभावश्च निवरितः 1 २पा। \% ननु दर्शानस्य कथमुत्सवत्वं निय्यव्वादिल्याशंक्याह निल्यमिति। नियोत्सवत्वाद्रगवतः न भगवद्दर्घनस्य धारावाहिकज्ञानत्वम् अलौकिकार्थबोधात् पूर्वपूर्वदर्शंनस्य तु ठ्युत्पाद करवमेव न विषयत्वं भगवतो विषयत्वाभावात् रुचिस्तु विषयसामर्य्यद्दौषधवत्। अत एव तदापि वृतिर्भंगवदर्शाने दोषाप्परमम्रहणं यथा महादोषे औषधमपि पहीतुं न शक्यते तत्र दृष्टे तेज़्त्वात् विषयदोषेषेणेव दुष्टता। परमार्थनिर्णयें धर्मेमार्गे तु कर्तृधर्मसग्बन्घेडपि स.च विष्यद़ोषो द्वारिकावासिनां नास्तीयाह द्वारकौकसामिति। अनेनैव सर्वे दोषा निवारिताः "परांचि खानि च्यतृणोदि" लौत्पत्तिकदोषो अगवद्दर्शनेन निवार्यतते अनन्यहाक्यत्वात्। अन्ये तु द्वरकादिभिरिति निर्णयः। ननु भगवतो रसात्मकर्वात् अमृतौषधवत् कथं नोभयसाधकव्ं तत्राह न वितृव्यंतीवि विऐोषेण न तृव्यन्ति। हि युक्तोयमर्थः यदा हि हइयते भगवार तदा तृता मवन्ति द्वितीयक्षणे पूर्वनष्टदर्श नेन रुचेरुप्पादितत्वात् यद्यपि विषयः रुचिमुत्पादगति तथापि ज्ञानद्धरेति ज्ञानन्तु विषयद्वारा तीि जनयतीति तृमौ विषयप्राधान्यम, अतो विषयात् ज्ञानं प्रबलमिति न विरोषेण तृय्यन्तीलर्थः। हहा इति । खीबहुत्वनिर्देशादपि एकसमद् भगबद्रपादवितृतिः सूचिता, किंच यद्यद्येक सूपमनुमवयोग्यं तदपि श्रियो धामांगं लक्ष्याः स्यानस्पांगम्, अतस्तया सहितः मान्यसीणां तृिजनको भवति। किंच यस्मिन् प्रविष्टे हि तृप्यन्ति खियः तदत्र पकने नास्तील्याह-अच्युतं सस्य अतो विषयविचारेणापि हष्टीनां न तृप्तिसंभावना 11 २६॥ \% नन्वंगांतरदर्शानेन तृप्यन्ताम उ₹ः स्यानमान्रं हि हঞ्याः तन्राह श्रियो निवास इति । कोडपि भागस्ताह्दशो भगवति नास्ति यो उक्ष्क्यादिभिर्न परिगहीतः। तत्रोपरि भागो लक्ष्यै्यैव गृहीतः स्यानदर्शानाभ्यां तदाह श्रियो निवासः चस्य उरः वक्षस्यलं तस्या एव हुशां भगवन्मुखं पानपांन्र लक्ष्याः सरुपे निविष्टत्वात् सिन्नतया स्थियमावात् भोक्तृव्वाभावात लद्द्मीनयनाम्यां निर्गता हृ्टय एव भोकृतया जाताः 1 तासों करणापेक्षायां यनैं लावण्यामृतं तिष्षति तदेव करणं तत्र मुखस्य पानपात्रवं भ्रुतिसिद्धम "अर्वाग्विलश्रमस ऊर्ध्वबुध्न" मिति श्रुतेः । पात्रपदप्रयोगाद्विहित्वं बहुनामेकपाःत्वात्तासामेव तृपिर्दुलंला कुतोडन्यासामिति श्रुतेर्भावः। तहि अंगांतरे हष्टिनिंवेइयतामिल्याइंक्याह संति बाहवः आलिंगनयोग्याः परमन्यः पुरुपैराकान्वः नच ते दूरीकहत्तु राक्या बहुत्वात् पुरुष्व्वाच। एका खी यन्न निवारयितुमशाक्या स्सानदये तिष्टति तत्र लोकपालाः कथं राक्याः आवर्यकाश्र ते लोकपालव्वाते। तर्हिं ततोप्यर्वोगवयवेषु हष्टि: पातनीयेल्याशंक्याह-सारंगाणामिति। मध्ये ये अवयवास्ते वस्खादिभिरेव वेष्टितः दर्शानयोग्या एव न भवन्ति, अतः परमवशिष्यते चरणद्वयें तन्राः्येकश्ररण उपरिगतो बह्नादिभिरेव गृहीतः लोकस्थियर्थ तत्रैवा स्थिते गंगया च गुहीतः अह्वांडबिले तिष्टति, अन्यथा जलेन नह्मांडूरणेन सर्वनाशः स्यात्। अथावश्शिष्यत एकश्चरणः स च बहुभिराकान्तः सारंगाः सदाचाराः कर्मनिष्हः पुनश्र सरतीति सरः तस्य समूहः सारं रससमूह इति यावत् । अक्षरठ्यय्यासेन वा ते कर्मफलार्थिनः विषयिणो योगिनो वा पुनः सारं गच्छन्ति जानन्तीति सारंगाः ज्ञानिनः, पुनः सारं गायंतीति सारंगा भक्ताः, पुनः अरसहितं सुदर्शंनसहितं सारं भगवन्तं सुदर्शानं वा कालेन भीताः सन्तः गच्छन्ति गायन्ति वा ते सारंगाः


## श्रीमद्रोखा मेश्रीपुखण्वेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 नेत्रतृप्यमावं तद्वेतुव्वेनाहेयर्थः 1 अत्र मूले उस्सवहेतुत्वेन दुगवितृतिरुच्यते, तस्या अपि हेतुत्वेन भगवद्लानां स्वाधीनख्वाभाव उच्यते। यद्यपि निरीक्षमाणानों द्वारकौकसों निल्यमर्थाद्रंनमू, तथापि तेषों ह्रोो न वितृप्यन्ति, हि यतो हेतोः अङं श्रियो धामेल्यादिनेन साधीनं व्वस्माद्रिति वचनठ्यक्तः। तामुपवाद्यन्ति निस्योधबधबादियादि। प्रतिक्षणमन्यान्यविधरुप-
 धारावाहिकत्वकथनं मतान्तरीयप्रसिद्द्यभिप्रायेण। तथा चोत्तरोत्तरज्ञानेन पूर्वपूर्वज्ञनतिरोभावाद्वारावाहिकतुल्यैकज्ञानत्वं नेलर्यो बोध्यः। ननु मासतु ज्ञानस्य धारावाहिकत्वम्, तथापि तत्त्रुपद्रानजनितानन्देन हां तृत्रेः सक्भवादवित्टतिः कुत
 इलत आहुः न विषयय्वमियादि। तथा च 'पराध्⿰ि खानी'ति श्रुतेः भगवद्घाने प्रमाणानामसामर्ध्यात्तन्र भगवस्सामर्थेन
 भगवस्सामध्याइइगवतो ज्ञानविषयव्वमत्रोपेयम्, तथा सति नाविवृदिरिलत आहु: रचिरियादि। सहृतूर्व दृ्रविषयस्या-

 लोक इसन। स दोष: किन्विछो येनाप्रहणमियाकाइक्षायां तदधिकरणमाहुः बहेंयादि । अमहणपयोजके दोषे विचारणीये

 स्वाभाठ्याइ्रगबद्द्घहणासामर्थम्यम । मार्गणं मार्गं, धर्ममार्गे धर्मविचारे उु करृधर्मसम्बन्वेपि कतां जीवोन्तःकरणं वा तदर्मः
 चेलादि। द्वारौक्सामिति। द्वारं कायति वदतीति द्वारका। तथा च तयैव वासेन भक्तिरूपदर्शानसाधनोपदे़ात्र्राक्तत्वरूप-





 नान्तरविचारे। सर इति द्रवद्र्रण्यमियर्थः। त इति रससमूहपाभारः। एतेषां पदाम्कुजसक्बन्वे ‘तपस्खिनो दानपरर' इति


## श्रीगिरिधरक्कता बाल्मबोधिनी

विप्रणां भगब亏नजनैनैब सर्वंत उकर्ष", स च द्वारकायां बीशूदादी़नामपि न दुर्ंभ इति सूचयन् सम्बोधयति-हे विप्रा
 यामाह-तदिति, तर्येक्षणे महान् उस्मव उस्साहो यासां ताः। तदर्दर्शार्थंमिल्याशयः॥ २४॥* * ननु निल्यं निरीक्ष्रमाणानां




 भक्तासेतेषां यस्स पदाम्बुजं निवास:, तं निरीक्षमाणानामपि छहो न वितुप्यन्तीति पूर्वेणान्वयः॥ २६॥

## हिन्दी अनुवाद

शौनकजी ! ज़िस समय भगवान् राजमार्गसे जो रहे थे, उस समय द्वारकाकी कुल कार्मिनियं भगगान्के दर्शानकों ही
 निवासस्थान है। उन्ना मुखारविन्द्न न्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा हुआ पात है। उनकी भुजाएँ लोकपफलों



> सितापपत्रण्यजनैरुसक्छृः प्रयूनवैैर्रमिवर्षिकः पथि।
> पिश्पवासा वनमालया बभौ घनों यथार्कोड़पचापवैद्युतः।। २७॥

##  अथाविशत् स्वभनं सर्काकाममनुत्तमम् । पासादा यत्र पतीनां सहत्राणि च पोड़ा। ३०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भाधार्थदीपिका


 पिशंग्राससोः। अभूतोपपेयम्। यदि घनसोपरि सूर्यबिन्वमुभयतभ्धन्द्री सर्वतो नक्षन्राणि मध्ये च मिलितं चापद्वथं सियरं

 ॥२९॥ * * खगुहप्वेशमाह अथेति । सहम्राणि च घोडरोति चकारादश्रेत्तरशताताषिकानीति ज्रेयम्॥ ३०॥

## धीवंशीधरकृतो भावार्थदीविकापकारः

चनः कुषणस्योपमानम। इलर्थ इति। हयमभूतोपमा बर्शत एव कविभिर्न कु सा हरयते शीकृषणं विनेति।

 * * अथ मातापित्वनन्द्नोत्तरम्। सर्वे कामा अमिलषितपद़ार्था चसिम्सत्वर्। न विद्यते उत्तमं दस्मान्त्सर्वोत्तममियर्थः यन्र भवने ॥ ३०॥

## भीमदीराराघवक्यास्या



 नक्षन्राणामपपुपदक्ष्षणं तत्रोड्पपस्यानीयं सितातपन्रं गुस्गुकसानीये न्यजने नक्ष्चख्यानीयानि अस्तुनांि इन्द्रमणिस्यानीया वनमाल्र

 मनसा ववन्दे ॥२९॥ * ता देवक्यादयः पुर्ञं कृषगमंकमारोष्य सनेहेन सुती पयोधरी सतनौ यासां छंग विद्दिलत
 काम्यमाना भोग्यभोगोप करणास्थानादयो यसिनान्तुप्तमें यस्मात् यत्र प्नीनां बोडगसहम्राणि प्रासादास्तथाभूतम् ॥॥ ३१।।

## भीमद्जिजयध्जजतीर्थक्छता पदरलाबही





 भवने वज्ञवैदूर्घमणिमंडिताः घोडइासहस्राणि पुनखरेत्तरशतं पलीनां प्रासादाः सन्ति वदनुत्तम सर्वकामं स्वभवनमाविशदिंत्येकान्वयः। काम्यन्त इति कामा ₹च्छाविषयास्ते सर्वे यन्त सन्ति तत्तथोक्तमू ॥ ३३।।

## श्रीमद्रिश्ननाथचक्रबवर्तिकृता सारार्थदर्शानी


 मध्ये च मिलितं चापदयं स्यिं विद्युत्तेजो भवेत् नहिं स घनो यथा भाति तथा हरिविभाविति भावः॥₹८॥ \# सम



## श्रीमच्नुकदेवक्छतः सिद्धान्त्र्पदीप:

अथामूतोपमानेन ध्यानविशेषथथं भगवंतं चर्णयति सितापपत्रेति। यथा ख्यामवर्णों घनो यद्कोड़पचापवैचुतैः शोमितः स्वातू उड्ड़पान्देन सतारागणं चंद्हदयं गुह्टते। वैद्युत इस्यन्र स्वार्थेडण, तथा सितातपन्रेणार्कोपमेन ठ्यजनाः्यां चंद्रोपमाभ्यां चोप-

 अन्ये प्रस्सादाश्रकारेण पाद्याः ॥ ३? ॥

## श्रीमदल भाचार्यंििरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 भक्रानां बुद्धथा अभूतोपमाया वर्णनाय इति सिद्धांत वक्जुमाह सितातपनेति । सितातपनं च ठ्यजने च सितातपत्रण्यजनानि
 उपळक्षितः सहितो वा एवं सर्वसाममयंं सल्यों ननमालयैव वभाविति वा । चथा मध्ये नीलो मेघो भवति उपरि सूर्यः परितो ही


 परिष्नक इति। "ये यथा मां प्रपघंत" इति बाक्यात मातुः प्रति वालक एव प्रतिभाति। भगबद्धर्मेप्ष्क्या लैकिकधर्मस्य बहिरंगत्वात् नमसकारापेक्ष्या परिष्वंगः प्रथमः खमातृभिरिति वितुरपि मातः संति, अवः स्खमातभिरित्युक्त, सम देवकीभीगिन्यः। एकादशापराः, एकजातासु कन्वासु एकरैमे वराय बहूनां दानम् अपथण नार्थंक्व 'यान्ते शीलमनुच्रता' इति वाक्यात् अयमेव हेढ़ः। पतिबहुत्वेडपि अत एव देवकीप्मुस्खाः सम एकस्वमावान्मातर

 ता इति। सर्वा एव प्रत्रमंकमारोष्य बालकसेहेंखुतपयोधरा जाताः, न ड तस्य पयसः कभ्रन विनियोगो जातः। भगवतो महच्वं

 उत्तमं यस्मात् सर्वकामा यस्मिन् सर्वकामनापूरकपदार्थसक्ञावो यस्मिन् वा ॥ ३१॥

## भीमदोर्वामिभ्रीपुखषेत्तमचरणविरचितः धुबोधिनोप्रकाशः



## भ्रीगिरिधरकृता बाल्यवोधिनो

एवं पुरवासिजनोल्साहं निसुवय मार्गंसभगवच्छोभों निरूपयति-सितेति। सितमातपन्ं छचं उ्यजने च तैर्वनमाएया









 त्तथामूतम ॥1 ३०।।

## हिन्दी अनुवाद

द्वारकाके राजपथपर भगवान् श्रीकृषाके ऊपर खवेत वर्णका छत्र तना हुआ था, इवेत जँवर डुछाये जा रहे थे, चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही धी, वे वीताम्बर और वनमाल धारण किये हुए थे। इस समय के ऐसे शोभायेमान हुए, मानों

इयाममेघ एक ही साथ सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रधनुष और बिजलीसे शोभायमान हो \|₹ख\|\% भगवान् सबसे पहले मातापिताके महलमें गरे। चहाँ उन्होंने बड़े आनन्दसे देवकी आदि सातों माताओंको चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओंने उन्हें अपने ह्वदयसे लगाकर गोदमें बैठा लिया। सनेहके कारण उनके सनौंसे दूधकी धारा बहने लगी, उनका ह्रदय हर्षसे विह्दल हो गया और वे आनन्दके आँसुओंसे उनका अमिपेक करने लगीं II さC-Q $11 \%$ माताओंसे आज़ा लेकर वे जपने समस भोग-सामप्रियोंसे सम्पन्न संश्रेष्ट मवनमे गये। उसमें सोलह हजार पनियोंके अलग-अलग महल थे। ३० ।

पत्न्य पति प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनोमहोर्सकः।
उत्तस्थारारात् सहसाडsसना रायात् साकं वतैर्त्रीडितलोचनाननाः ॥ ३ं ॥
तमात्मजैंद्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तमावाः परिरेमिरे पतिम्। निरूद्वमप्यास्तवद्बु नेत्रयोविल अतीनां स्गुणर्य चैक्टवात् ॥३२॥ यद्यप्यसौ पार्श्शगतो रहोगतस्तंथापि तस्याड्यियुपं नवं नवम्। पदे पदे का विरमेत तत्पदाचलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिंचित् ॥ ३३॥
एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीमिः परि"वृततेजसाम्।
विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः॥ ३४।।

## श्रीधरखामिविंरचिता भावर्थदीपिका।

प्रोष्य देशान्तरे उषितवा। आराद् दूरादेव विलोक्य संजातो मनसि महोत्सवो यासां ताः। आसनादाशयाँच। आसनाद्देहोनोत्तस्थुः। आशयोंडतःकरणं तस्मादल्याह्मनोत्तस्थुः। श्रीक्रठणेनाहमनः संइलेषेडन्तःकरणठयवधानमपि ता नासहन्तेलयर्थः। ब्रीडितानि लोचनान्याननानि च यासां ताः। अपांगैरेव वीक्षणाद्रीडितलोचनाः अचनतमुखध्वाद्यीडिताननाः साक ब्रतैरिति हास्यकीडावर्जनाड्रिनिय्रमा अपि ताम्य उत्तस्थुरिलर्थः। धृतत्रता एवोत्तस्थुरिति वा। घ्रतानि च यान्ञवल्क्येनोक्कानि "कीडां शरीरसंरकाएं

 हेतु:-दुरन्तभावा गंभीरभिप्रायाः। तदा च तासां नेत्रयोर्निरद्वमप्यम्बु बाषपं वैक्कृयाद्वैवर्यादास्त्दीषस्सुस्राव। अत एव धैर्यहान्या विलज्जतोनाम्। हे भृगुवर्य चिन्रं शृण्विति 11 ३२।। पाइर्वगतः समीपस्यत्त्रापि रहोगत एकान्ते प्रवर्तते सम।
 संक्षिप्याह एवर्मिति द्वाभ्याम । क्षेतेर्भाराय जन्म येषाम्। अक्षौहिणीभिः कृत्वा परिवृतं सर्वतः मसृतं तेजः घभावो येषम्। श्यसनो वायुर्वेणूनामन्योन्यसंघर्षेणनलं विधाय मिथो दाहिन यथोपशाम्य्यति तद्धत् ॥ 38 ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीपिकापकाशः

याव्यो महि॰्यस्तावद्रिरेव प्रकारौयुगादे़ वृथकपृथक तत्तन्मन्दिर प्रविष्टमालोकमानानां मामेवायं प्रथमं पाप इ्यभिमन्यमानानां तासां ताक्रालिकीं चेश्टामाह-संजातो मनसो महोत्सवः परिरम्भस्टहा यासीं ताः । इलर्थ इति। अंतःकरणमपितदाकारं चकुरिति भावः। ततश्र ज्रीडितलोचनानना अपांगैरेव वीक्षणाद् त्रीडितलोचना अ वनतमुखत्वाद्रीडिताननाः। अयमर्थ:आसनं परिल्यज्य प्रथमं दृेहैनैव परिरब्धुमुत्थिताः। मध्ये लज्जया कृतं विध्तमालक्ष्य लन्जोट्पत्तिस्थानमन्तःकरणं च ल्यक्त्वा केवलमात्मनैव परिरेभिरे इति केवलमुत्रेक्षैव। कान्तमालोक्य सहसैव इपसौंस्युक्यपूर्णप्रेमानन्द्वमूर्चितास्ता बभू तुरिति तन्त्वमू। मूच्छोयां सल्यामेव सुषुपिप्रलययोरिवांतःकरणन्यवधानामावसिद्धेः। वतौः सहिता एवोत्तर्थुरिति तेषां व्रतानां पतिं दूर्शयिंदुमनुचितानामपि सहसा ल्यक्कुं शक्यत्वात्तैः साकमेवोत्तस्थुः। ततश्र तेन धष्टानां तासामसंख्छृतारीरपरिच्छद्धता सनेहवर्द्धनायैनाभूदिति 11 ३? ॥ \% इलर्थ इति। अन्र सहार्थस्य गम्यमानत्वादात्मजैः सहालिंगनं चकुरिति भावः। यद्वात्मजैर्देहजै रोमाध्वादिभिः सहेल्यर्थः अन्र पुन्नःः सहालिगने दुरन्तभावा इति वेलातीतर्नेहाः सनेह्पारवशयाल्पु习्रादिलज्जामपि जहुरिति भावः। यद्वा दुर्ज्रयाभिप्रायाः अस्मदालिंगनेनैनैतेत जाता यदि विरोषपुतेच्छा तर्हिसाच्विायास्मानेवालिंगसनेति तासामभिप्रायः।

२. पा० पा०-सह्सासनश्रयत्सकन्नुका ग्रीडित । २. प्रा० पा०-विलजिताना। द. पा० पा०-रहोगतस्तासां तथाप्यड्मियुगं। ४. प्रा० पा०-परित्वृद्ध० । ५. प्रा० पा०-वधायोपरतो।

 विश्याथः-लज्जया छतविध्तानामपि तासां तत्परिरम्मे प्रकारमाह-तमिति। आत्मजैर्मेनोभवैस्तदर्शानोदीपितै का मैर्हेतुमिरिलर्थः। "मकरष्वज आत्मभूः" इलमरः। बहुव्वं परमबलिक्वृ्वेन पूज्यत्वात्। हटिभिः परिरेभिर इति पथमं चाक्षुपः संभोग उक्तः 1 ततो दट्टिमिरेव नेत्रन्धैरेवान्तः प्रवेइयाटमनान्तर्दे हापि यतो दुरन्तभावा दुर्जेयाभिभायाः। अत एव वक्ष्यते चायमेव प्रकारो भाववतीनों "तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हादिक्टल निमील्य च। पुलकांग्युपगुहासते योगीवानन्द्रंल्डुत" इति। तदपि सूक्ष्मधिया प्रेयसा साभिप्रायं ज्ञातमालक्ष्य विलज्जमानानां तासां नेत्रयोरम्बु निरुद्यमपीति स्वामिबत् 11 ३२।1 \% \% चिरविरहानंतरमेताह्हानुनरागोदययोग्यतायां तासामेव स्थलांतरं कैमुत्येन छृंतयति। यदीति। असौं शीकृषणः तासां श्रीपट्टमहिषीणां नवं नर्वमिति । तासां स्वाभाविकानुरागबतीनां नाश्रयं, यतः का वान्यापि तत्पदाद्विरमेत्तदाख्वादेन तृमा भवेत्। तहैमैमुल्ये-नोदाहरणम्-चलापीति ॥३३॥ ताभिः सह रमणं निष्रत्यूहं वक्षुं तस्य कायांतरव्यम्यव्वाभावमाह-केवलं पापाचरणेन भारायैव जन्म येषाम् ॥ ३४॥

## श्रीराधारमणद्वासगोस्वमिविरचिता दीपनी व्याख्या

पत्न्यः पतिमिति। एतेन याव्यः पत्य्यस्तावन्मून्तिः श्रकछणो युगपदेव तासां गृहान् प्राविशदिति ज्ञायते, सर्वासां बुल्यभावत्वादिति व्यास्यालेशः ॥ ३२-३७॥

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या

तदा पोऽय प्रवासं कृवा गुहानुपागतं प्रियं दूराद्विलोक्य पत्न्यो रुक्मिण्यादयः संजातो मनसि महानुत्सवो हर्षो यासां

 तमिति दुरंतोऽगाधो भाःः ₹नेहों यासां तः पन्न्यः समागतं तं पतिमात्मैर्द्धष्टिभिरंतरात्मना च परिरेभिरे आलिंगितवल्यः ₹रीए-




 तत्पदातका विरमेतेल्यन्वयः। तदापीति पाठांतरं तन्र यध्यपि यदापि पार्द्यगतो रहोगतक्ष तदापि तस्सांपियुगं नवं कि पुनः कदाचिदेंतरितं नवं नवमिति कैमुल्यन्यययसिद्धमिति भावः। उत्तराद्द तु यथोक्रार्थमेव ॥ ३४॥\% अथोपरितनं वृत्तांतं संगृद्य
 शौर्ं येषां तेषां नृपाणां कौरवाणां पाण्डवानां च मिथः बैरं ख्यसनो वायुरनलमम्निमिव विधाय वर्द्धयित्वा स्वयं निरायुध एव तेषां मिथो वधेन वधाद्य उपरतः उपरराम उपसंहतनान् स एष इत्युत्तरेणान्वयः। ख्वयं निरायुध एव सन् तेषां मिभो वधं कारयन् यः स्वयं तूरणीमवस्थित इसर्थः ॥३१॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पदरत्नावली

पन्न्यः आराद्ध दूरादेव विलोक्य संजातो मनसि महोत्सवो यासां तास्तथोक्ताः सह्ता सटिति उत्तस्थुरित्यन्वयः। कथं भूतं प्रोषय प्रवासं कृत्वा ग्रानुपागतं कीटहरः पन्यः साकंपिताश्र त्रीडितलोचनाननाश्श साकंपितत्रीडितलोचनाननाः सहितमाकंपितं याभिस्तास्तथा ह्रीडितानि लोचनानि आननानि च यासां तास्तथा ॥ ३२॥ \% दुरंतभावाः वेलातीतरनेहाः अनंतअंृ्लारा वा अन्यैरज्ञातभिप्राया वा हष्टिभिरात्मजैरंतरात्मना मनसा च तं पतिं परिरेभिरे वैक्लठ्यात्पारवइयाद्विलजितानां तासां

 दलमिति विरमेत विरामं कुर्गात्। अन्यत्र चंचलविभवपदायिनी श्रीः भगवंतं कर्हिचिन्न जहातीत्येकान्बयः 11 ३४। $\%$ वायुर्यथा वनदृहनाय वेणूनों मिथः संघट्टनेनाग्नितुत्पादयति तथा अक्षौहिणीभिः क्षितिभारजन्मनां भूमेर्भारभूतं जन्म येषां तें वथोकाः तेषां परिवृत्तं परिवृद्धं तेजो येषां ते तथोक्कास्तेषामसुराणां विनाशाय कुखांडनपक्षपातिनां नृपाणां मिथो वैरं विधाय स्यं निरायुधः परसपरवधेन विनाशां विधाय चोपरत उदास्त इलन्वयः॥३५॥

## श्रीमर्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः

पतन्य्य इति। विलोकयेव आसनात् तदावेशोनैकचेष्टतावस्थानात् आरागात् ततूसमाधिलक्षणाच उत्तस्थु: (तौ) तत्यजु रिलर्थः। अतएव बीडितेति 1 ₹२ $11 \%$ तमिति तैः। तन स्वयमालिगितवत्य इवति योज्यम । दुरन्तभावा उदटमावाः। अत एव निरूद्वमषयस्तव्। अत्रत्मजद्वारालिगनेन कान्तमाव आभास्यते। तदूद्वार। तत्सक्योगायोग्यत्वात् समाधानं च-प्रीति सामान्यपरिपोषायैव तथाचरित ततु कांतभावपोषाय। तत्पोषस्तु हष्टयादिद्वारेव। तस्मान्न दोष इति।। ३३।। चिरविर्हानंतरमेताहरानुरागोदययोग्यतायां तासामेवावस्थान्तरं कैमुल्येन हछ्जान्तयति यदीति। असी श्रीकषणः। तासां शीपट्टमहिषीणाम्। नवं नवमिति। तच्च तासiं स्वाभाविकानुरागवतीनां नाश्र्यम्, यतः का वान्यापि तत्पदादू विरमेत तदाखादेन तृवा भवेत्। तत्कैमुत्येनोदाहरणं चलापीति। जगति चक्यल स्वभावत्नेन हृ्टापि॥ ३४।। \% अथ तथागतस्य तस्य ताहरागाहँ ₹थग्यीलासुखोसकर्षद्रांनाथं निच्विन्ततापूर्वंक तामी रमणमेवाह-एवमिति द्वां्याम् ॥ ३乡।।

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

यावत्यो महिषगस्तावदिरेव पकारैर्युंगपदेव पथथक तत्तन्मन्द्रिप्रविष्टं कुणणमालोकमानानां मामेब प्रथममयं प्रत्त इत्यभिमन्यमानानां तासां तार्कालिकीं चेष्टामाह-सआ तो मनसो महोत्सबः परिरम्भ₹प्षहा यासां ताः। अत एव आसनात् अन्तःकरणाच उत्तस्थुः ततश्ञ त्रीडितलोचनाननाः अपाड्जैरेव बीक्ष्णात् त्रीडितलोचनाः अवनतमुखर्वात् व्रीडिताननाः। अयमर्थःआसनं परितज्य प्रथमं देहेनैव परिरब्धुमुत्थिता: मध्ये लज्जया कृतं विध्नमालक्ष्य ल्जोत्पत्तिस्यनमन्तःकरणश्व स्यक्ता केवलमात्मनैव परिरेभिरे इति केवलमुत्पेक्षैव। कान्तमालोक्य सहसैव त्परौत्सुक्यपूर्णप्रमानन्दमूर्चित्छतास्ता चभूवुरिति तत्व्वम्। मूच्छायां सल्यामेव सुष्पिप्रलययोरिवान्तःकरणбग्यधानाभावसिद्ये।। साकं ब्रतैरिति ब्रतानि याज्ञवल्नयेनोक्कानि-कीडां रारीरसंखकारं समाजोट्सवदर्शानम्र। हास्यं परगृहे यानं यजेत् पोषितभत्तंकेति। व्रतै सहिता एव उत्तस्थुरिति तेषां व्रतानां पतिं दर्शयितुमनुचितानामपि सहसा त्यक्रुमराक्यत्वात् तैः साकमेवोत्तथुः। ततश्व तेन दष्टाः, नासामसंस्कृशारीर परि चछद्ता ₹नेहवर्द्वनायैवाभुदिति 11 ३० 11 ॠज्जया कृतविध्नानामपि तासां तत्परिएग्भे प्रकारमाह तमिति। आत्मजैर्मनोभवैस्तदूरानेनोद्दीपितैः कामैर्हेतुमिस्यिर्थः। "मकरध्वज आत्मभः" इल्यमरः। हृष्टिमिः परिरेमिरे इति प्रथमं चाक्षुषः सम्भोग उक्तः। ततो हृष्टिस्यिरेब नेत्ररन्धैरेवान्तः पवेइय आत्मना अन्तर्दे हेनापि। यतो दुरंतभावा दुर्झेयाभिप्रायाः। अत एव वक्ष्यते चायमेव प्रकारो भाववतीनामू-‘तं काचिन्नेत्रशन्ज्रोण ह्वदिकृत्य निमीलग च। पुलकांग्युपगुह्यारते चोगीवानन्दुसंल्डुत'ति तद़पि सूक्ष्मधिया प्रेयसा स्वाभिप्रायं ज्ञातमालक्ष्य विलजजानानां तासां नेत्रयोरम्बु निरुद्वमपि वैक्ल०्यात् वैवरयात् आ ईषत् अस्त्रवत् सुस्राव। हे भृगुवर्य ! 11 ३३ 11 \% पदे पदे क्षणे क्षणे तासां नबं नवमेव भवति । अन्र कैमुध्यं का विरमेतेति। चला चंचल्लस्वभावा शीः सम्पत्तिरूपेति नित्यनूतनत्वं तस्योक्तम् $\|38\|$ ताभिः सह रमणं निष्यत्यूह वक्षु तस्य कार्यन्तर्यव्यत्वा-भावमाह-एवमिति। अक्षौहिणीभिः सह परिवृत्त विस्तीण तेजो येषाम्। यसनो वायुर्वेणूनाम् अन्योन्यसंघर्षेण अनलं विधाय मिथो दाहेन यथोपशाक्यति तद्वत् ॥३।।

## शीमम्त्युकदेवक्रतः सिद्धान्त्पपीपः

पोष्य प्रवासं कृत्वा गृहानुपागतं पतिमाराद् दूराद्वेव विल्लोक्य सहसैवात एव घ्रतैः साकं घृतव्रता एवासनात् आशाया-
 हास्यं परगृहे यानं ल्यजेट्रोषितभर्तंक"ति $\|$ ३२ 11 हे भृगुवर्य ! दुरंतभावाः अगाधर्नेहाः पत्न्यः तमागतं पतिमात्मजैस्तद्द्वारेण छष्टिभिरंतरात्मना च परिरेभिरे आलिंगितवल्य। विलज्जतीनां सीणां गुणविशेषरूपां लज्जां कुर्वन्तीनाम् निरुद्धमपि विक्रुाद्वैक्ठव्यान्नेत्रयोरंबु बाषपमास्त्रदीषत्सुस्राव 11 ३३ 11 तासां भगवति ननेहातिशायमाह यद्यपीति। यद्यप्यसौ श्रीकृष्ण:
 श्री: कहि चिन्न विजहाति "देवत्वे च भवेद्देवी मनुषयत्वे च मानुषी। विष्णोरेवानुरूपां वै करोल्येषाल्मनस्तनुमि"ति रमृतेः।
 नुवद़ति एवर्मित, यसनो वायुर्वेणुनाइाहेतुमर्मिन विधाय यथोपरतो अवति तथा क्षितिभाराय जन्म येषां तेषाम अक्षैहिणीभि: परिवृत्तं परितो क्यामं तेजः प्रभावो येषां तेषां मिथो वैं विधायोपरतः तेषं कमांतुसारेण तान् हत्वोपरराम यः स रेमे इत्युप्तरणन्वयः ॥ ३乡 \|

## श्रीमद्वल्भभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।

यथा मातृष्ठु पुत्रत्वेन स्यं प्रविष्टः तथापि पनीष्वपि प्रविष्टः पतित्वेन प्रभुत्वेन न अतस्तासां साधारणपतित्वेन कृत्यं युक्ष


यथैव सितास्तथैव उत्तस्थुः, देह आत्मा च आसने चितायां निमगनः सितः, तदिदानीं द्विरूपाः आसनादारायादव्युत्तस्थुः, परं
 ताभिः छृतां भगवत्पूजामाह तमात्मरैरिति । तमागचछन्तमेव ताः सर्वः: युगपदेव कायेन मनसा चालिंगनं कृतवत्यः। तन्र मकारभेदमाह आत्मजैः हष्षिभिरंतरात्मनेति, पुत्रान हसते प्रयचछंल्य इव निकटसंबद्धाः कायेन परिरेमिरे तथा हृष्टिभिः द्रि हष्टचा योजयंयः परिरम्भणाभावाद्र गिरणेन अलसवलितादिमि: परिरेभिरे अन्तराडमना भगवति प्रविषटेन मनसा च परिरेभिरे, तासां परिरंभण एव मनोरथः समापूः न बाह्यकृत्यं कृतव्यः तत्र हेतुः दुरंतभावा इति दुष्टः अन्तो भावो यस्य भावर्त्वांतरः, तस्मिन् हि समाप्ते बहि: क्रिया अवति सच मानापनोदनावधिः, अतो वैक्कठयात् मानापनोदनात् सर्वमेवाश्रु समागतं तन्मानवतीभिरिरुद्यमप्यास्रवत् ईंषत् सुस्राव। ननु मानवतीनामेतदनुचितं तत्राह हे भृगुवर्य ! भगवन्माहात्म्यादित्युक्तं भवति प्रत्युत तासामेव वैक्कण्यं जातम् ॥ ३३॥ \% एवं तासामतिभावं भगवति निरूल्य आयर्यममिति रांकायां हेतुमाह यद्य प्यसाविति। यद्याि रोदनमनुचितं वसतुनः अलाभे तद्भवति स च पार्येगतः तत्रापि एकांते भावनानुसारेण भगवतैव कृतत्वातू तथापि तस्यांच्रिगुगं नूतनं तासां हि मनोरथम्हरणद्वयं स्यापयमिति स च अत्यन्तं रसाविर्भावे सम्बन्धादिभिर्जाते कत्तु शाक्यः 1 प्रथमं च भत्तया धर्मेण वा लोकतो बा चरणक्षालने कते संवाहने च कते पूर्बो क्रो भवति। ततर्ञ भगवतर्करणारविंद्य नित्यनूतनत्वात् प्रथमक्रिययैव जन्मसमापिः। अतो रोदनसनुचितमित्याह पदे पदे क्षण प्रतिपदं वा नूतनाद़ि नूतनमेव। अतः का वा खी मनोरथपूर्च्यआवात् सक्क दुपि विरता भवेत् अथवा तद्भक्किविषयात् पथमसेवातो विरता भवेत् तदा ह्यग्रिममनोरथारक्सः, अतो रोद्नमनुचितमिति भावः । अन्रार्थे निदर्शनमाह चल्गपीति वस्तुतः श्रीश्रला, तथाव्येक्रिन् कार्ये समापे अन्यन्र गच्छेत् तद्भगवत्येकमपि कार्यं न समाप्लोति नित्यनूतनत्वात्। अतो भगवन्त कदाचिदुपि न जहाति यथा एवं प्रकारेण हक्ष्मीम अन्य्याश्च भार्या अपरिसमाप्नकार्यो एव स्यापयति, तार्व न जार्नान्त 11 ३४ 11 एवमेव भूभारहरणार्थ प्रह्तो भगवान् एककिययैव मधये असमाम्नया कार्य समापितवानिल्याह एवं नृपाणामिति। यथा ख्रियः स्वयमेव तिष्टन्ति क्षणांतरकार्यांथ न प्राथ्यंते एवं भूभारहरणे प्रथमकार्ये समारबेे अन्तिमपंतं तदेवानुवर्तंते यथा प्रथममग्निसम्न्ये सर्वंदाहपर्रंतं स्वयमेवानुवर्तंते एवमयमद्भुतकर्मा न खोकसदहा: भूभारार्थ जन्म येषां, तत्र भगवरकार्यमाह विधाय वैरं मिथ; वैरं विधाय तस्य वैरस्य सामर्थर्याह ख्वसो यथाडनलमिति वायुर्निमित्तम अगिनेर्र दाहकः स तु वंराघर्षणेन जातः सवं दहति तथाडग्रमपि मियो वतेन संपन्न न उपरतः मिथो वरं छता उपरत इलर्थः। जीवत्सु तेषु नोपरमेद्विति भावः। निरायुध इति । निर्गतानि आयुधानि यस्य तस्य हि अन्योडन्यमेवायुधम् अग्निरिंधनमिव। एवं सर्वसंहर्ता भगवान् महानयमदूभुतकर्मा तस्य सबं समाप्तम ॥३१॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्री पुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनी प्रकाराः

तमाः्मजैरिलन्न। भूगुणा भगवन्माहात्म्यस्यानुभूतत्वाचद्वंशो प्रधानस्य तवापयेतन्माहात्म्यानं भविष्यतीयाहायेनाहुः भगवन्माहाट्ये्यादि। यद्यपीय्यन्न कृतथ्वादिति पाइवंगते० कतरवात्। स चालन्तमिति। स मनोरथोलन्तमिलर्थः। स पूर्वोक्त इति।
 इति। अतः स्वयमेवानुवर्तत इति शोषः, तत्रापीयादि। तथा चेदें तेषामागन्तुकं कार्यमित्यर्थः। तन्रेति। तेषां ताहरो कार्यद्वये तैज्जाते निमिच्तमिति सहकारि 11 ३ $॥$

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

भगवत्पनीनां महोत्सबं दुर्शयति-पत्न्य इति न्रिभिः। प्रोष्य देशान्तरे उषित्वा गुहानुपागतं पतिमारात् दूरदेव विलोक्य पस्नो रुक्मिणयद्यः आसनादारायनि सहसा झटित्येवोतस्थुरियन्वयः। आसनादुत्थान देहेन प्रसिद्ध मेव, आशायद्नः्तःरणदुत्थानं दिद्क्षैत्कण्ठचत्रागरूपं, दर्शने जाते तत्यागस्यावइयम्भावात्। तथोशथाने हेतुमाह-सआतो मनसि महानुत्सबो हर्षो यासां ता इति। आरन्धुमिवोत्थितानामपि लजया प्रतिबन्धो जात इर्यारायेनाह-द्रीडितेति। ब्रीडितानि लोचनानि आननानि च यासां ताः। अपाध्रेव वीक्षणादत्रीडितलोचनाः अवनतमुखत्वाद् लीडिताननाः साक व्रतैरिति, हास्र्रीडावर्जनादिनियमा अपि ताभय उत्तस्थु-


 हृष्टिभिः ततः समीपमागतमात्मजैः पुन्दद्वारा च परिेरेमिरे आलिझ्जितवत्य इत्यन्वयः। तदा च विलज्जीनां तासामपशाकुनभिया नेत्रयोनिरुद्वमप्यम्बु बाषषं वैकृवादवैवर्यादास्तवत् ईषत् सुखाव। वयक्रुलतायां हेतुमाह-दुरन्तभावा इति, दुरन्तः अन्तो भावः






 यथाडनलमिति, श्वसनो वायुर्यथा वेणूनामन्योन्यसङ्धर्षेणानलं संचिधाय मिथस्तद्दाहेन ₹वयं निवृत्तक्यापारो अवति तथेत्यथे: 11 ३४।।

## हिन्दी भनुबान

अपने प्राणनाथ भगवान् श्रीकृष्टो बहुत दिन बहर रहनेके बादूघरआया देखकर रानियोंके हद्यमें बड़ आनन्दु हुआ। उनें अपने निकट देसकर वे एकाएक धयान छोड़र उठ खड़ी हुई; उन्रोने केवल आसनको ही नहीं, बल्कि उन नियमों को भी डाग दिया, जिन्हे उन्होंने पतिके प्रवासी होनेपर महण किया था। उस समय उनके मुख और नेतोंमे कज्जा छा गयी $13 \% \|$ \& भगवाने पति उनका भाव बडा ही गम्भीर था। उनींने पहले मनही-मत, फिर नेतोंके दारा और वस्पात् पुगोंके बहाने ारीससे उनका आकिडन किया। शौनकजी। उस समय उनके नेतोंमें ओो प्रेमके आँस छचक आये थे,
 एकान्तमें सवदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण-कमल उनहें पद्पद्पर नये-नये जान पड़े भला, समावसे ही
 जसे वायु बाँसोंके संघर्षसे दावाल पैदा करके उन्हे जला देता है, वैसे ही पृचीके मारमूत और गत्काली एजाओमं परापर फेट डालकर बिना राममहण किये ही भगनान श्रीकणने उन्हें करे अक्षीहिणी सनासहित एक दूसरे सरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गये 113811
 उद्दामभावपिग्युनममलवल्गुहासवीडावलीकनिहतो मदनोडपि यासमे।

सम्पुद चापमनहात्रमदोत्तमास्ता यस्पेन्द्रियें विमधितु क्रुकेन ऐक्रः ॥ ३६॥ तमयं मन्यके लोको घसझमपि सहिनम्। आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्पृण्वां यत्रोड्युधः ॥ ३७॥
 त मेनिरेड्यला मूठाः सैंण चानुवतं रहः 1 अप्रमणनिदो अर्तुरीकरें मतयो यथा ॥ ३९॥ इति भीमन्रागवते महापुराणे पारसहंखां संहितायां मथमरक्जन नैमिषीयीपाल्याने श्रीक्णष्णदारकाप्रेशो नामैकाद्रोडध्यायः ॥ १? ॥

## श्रीधर स्बामिविरचिता भावार्धदीपिका
















 मेनिर हलर्थः 11 ₹९॥

इति शीमद्धागवते पथमस्कंचे टीकायामेकाद्वरोงध्यायः ॥ थ? ॥

## श्रीवंशीधरहृतो भावार्थद्वीपिकापकासः


 तर्र रलपपदेत तासामपि तदोगयवं बोधयित्वा ताह्येप्रेमविशेषमयत्वं बोधितम । एवं भावैवैलक्षण्येडपि कियेग साम्यमिलाहाह-






 जगन्ति किमर्पितानि" इतिवत्। । तत्र निजाब्रमयोगें न कुरत एवेलयर्थ।। तथाभूता अपि प्रमदोग्तमाः प्रमदेन मृृष्शेमानन्दविशेपेण






 त्रेम 1 काममया अपि काक्षादयः सम्भवन्ति। तत्राया भावपिशुनशान्देनोच्यन्ते। द्वितीयाः कुहकाब्देन। तत्रावैर्वशी-


















 बुद्धिर्जी वक्षानं यथा युज्यते तथा नेति। अन्वये वा तदाश्रयः भगबदाश्रया परमभांगत्तानां बुद्धिर्थेशा घकृतिस्था करंचित्त्र



 मूहीक्कतः 1 इलर्थ इति। यथा समुद्रे विहिंतेपि समुद्रूस्येयत्तो न जानंति तथा भर्तुः भ्रमाणंन विद्दंतीति आवः। मतीनों जउत्वात्तथा मननं न संगच्छत इति चेत्तच्राह-यद्देति। छलर्थ इति। यथा यथा तासां मतयः प्रेमवासनास्तथा तथैवै स प्रतीयत इति





इति भ्रीभागबतभावार्थदीविकापफारो पथमसकंधे एकादरोडध्यायः || औ? ॥
भीराधारमणदासगोस्वामिविर्रिता दीपनी व्याष्या
 मिलर्यः $\|$ ३ $-४ ० \|$

हति श्रीमद्धागवते महापुराणे पथमस्कंधे शीराधारमणदासगोसामिविरचितायां दीपनीब्यास्याटिष्पण्यामेकादशोडध्यायः 1 ?? ॥

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या

स एव इति । स एव:, ख्वमायया आस्मीयसंकलेन असिनरलोकेकबतीर्णों भगवान्बियय एव र्नानि तेषां कूटसः ससें द घेतः रेमे चिकीडे चथा प्राकृतः खीवरचस्तद्वत्, प्राकृतो यथेत्यनेन सीवइयत्वानुकारमान्रमेव, न तु परमार्थतस्तद्सीति सुचितम् 11. 11 \% तदेव व्यअ्अयितुं विशिनष्टि उद्दमेति। तः प्रमदोत्तमाः कुहकैर्वचनोपायैर्यस्येंद्रियं प्रमथिलुं न शोकुः न प्राभवेन् तमपीत्युन्तरेणान्वयः। सुतरों पारवरयत्वाभावसूचनायास्य प्रमदोत्तमा विशिनश्टि-यासामुद्धामभावादिभिर्निहतः सन्मदन्नोडपि संमुद्य मोहं पाप्य स्वयं धनुरजहात्तर्याज ताः पमदोच्तमा इयन्वयः। उद्दाम उदारोडगाध इति यावत् भावोऽभिश्रायस्तेन पिशुनः सूचिताकर्षसूचकः अमलः सुन्दरर्म हासस्तेन च बीडापूर्वकाचलोकनेन च निह्तः अभिभूतः 1 ३०॥ \% एवंविधं तं
 निः्संगमपि संगिनमिव भासमानं तमिमं भगवंतं खो लोकों जन आर्मौपम्येन स्वतुल्यवेने मन्येते सोडयं लोकः। अतो होतोए-
 मूलग्रकृतिण्यापकोऽपि तद्रुणैः सत्रवादिभिरात्मसर्जीवगतैरविद्यास्मितारागदेढादिसिश्र गुणैः सढ़ा न युज्येते इति यदेतदेवेस्वरस्येशन मियन्वयः, सदेलनेन मुक्षण्यावृत्तिः स हि पूरं तैर्युक्तः 1 हेयगुणास्पर्ोोदाहरणमाह यथेति। उदाश्रया ईशाश्रया बुद्धिस्तजज्ञानं यथा सत्रवादिभिनें युज्यते। न हि "स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चे""्युक्तविधं स्वतः सर्वगतस्य ज्ञानं सत्रवरजस्तमोऽन्वयाधीनसम्यक्वासम्यक्व्वयुक्त स एवं सर्वप्रकारेण चिदचिद्रृतेयरहित इति यत्तद्वेव हि ईेग्वरस्येक्वरत्वमित्यर्थः ॥ ३९॥\% \% यथैवमझ्षो लोकस्तमुक्तविधिमींग्यरमात्मतुल्यं मन्यते तथा खियोड़ायज्ञानादार्मवइयममन्यंतेयाह तमिति $\downarrow$ संसारिणार्मिद्रियम्यसूता मतयो यथेख्रां न जानंति किंतु मौब्याद्न्य्रथा मेनिरे एवंभूतास्ता अबला ख्यियोडपि वं भगवंतं रहः बैणं हीसमूहमनुव्रतं खीसमूहानुवर्तिनें मेनिरे। तत्र हेतुः भर्त्रुर्रमाणबिंदः प्रमीयत इति प्रमाणं सरूपं तस्सरूपमजानंल; ॥ ४०॥

इति श्रीमद्नागवते महापुराणे पथमसकंधे थीमदूरराघवाचार्यक्रत मागबतचन्दचन्द्रिकामेकादरो डधायः ॥ 33 ॥
श्रीमद्विजयष्वजतीर्थक्कता पदरत्नावली
 नतुकरोल्येक पर न खंयं खीजित इल्याह उद्दामेति । चसामुद्दामभावस्य उत्हष्टशंगारचेप्टितस्य पिज्रुनः सूचकः अमलः निनर्यूलीकः









 कामस्य सीजितत्वमिति भावः 11 8० 11


## धीमज्ञीवगोस्रामिक्कृः झम्रसन्द्रर्भ:

य एवसुपरतः स एव रेमे इति योज्यम्। खेषे निजजनेषु या माया कृपा त्सुलचिकीर्षामयमेमा तया होकेडवतीर्ण

 साम्यमियाह प्राकतो यथेति। अन्र श्रीभगववोडप्यप्रक्कत्वं दर्शयिित्वा तन्दत कामविषयत्वं (कामविशेषमयत्वं) निराकतम


 लर्थः। तथामूता अपि पमदो













## भ्रीमद्विश्ताथचक्तर्तिक्ता सारार्थार्शंगी




















 गुणेपु तिश्रति गुणा अपि तस्मिस्तिष्टन्ति तदपि वस्य गुणैसस्पके इति वस्तुतो भमवत एव सर्वपपंचस्यािक्ष्यनत्वे चाधिक्षातृवे
 साक्षात पुरुष: प्रकतेः पर" इ्यादिश्रुतिस्मतिमिः 1 यथा तदाभ्रया स एवाभयो विषयो यस्याः सा तहसमरणनती परमभागबतानं बुदि: प्रकृतिसापि संतुष्टितुतिनिन्दादिध तनिक्षुतापिासापीडादिषु जागरस्तनसुषुपिष सत्र्वादिगुणे स्थितापि तेष्वौदासीन्यात न तैर्युज्यते इति । तथैव पाहतान विषयान आददानसापि तस तेष्वासक्किश्युबात न बैर्योगः $113 \% 11 \%$ ननु तहि यासु तस्य सदेवासक्तिसाः पटमहिष्य एवाभिज्ञाखस्य तन्वं सामस्येन जानन्ति। मैवमे। रसपुष्टिसिद्धथथं तासां सरूपभूतानामपि योगमायया भगगतैव खसमप्रणजानावरणात ता अपि तं न जानन्तीय्याह तमिति । तं खभर्तारं रहोडनुवंतं ख्वप्रेमवइ्यमपि





इति सारार्भदर्शिन्यां हर्थिण्यां भक्तचेतसाम्। एकादरोऽणि म्रथमे सFकः सक्नः सताम् 11 ??॥

## भीमच्बुकदे वक्रतः सिद्धान्तमदीप:

स एवोक्कीलः समायया खकीयेष नरलोकस्से पु माया तया अस्मिन्प्राते नरलोकेड़वतीर्णा, अत एव खिय एव

 यासामुदा ामभावस्यागमधामिप्रयस्य सूचकेन अमलेन बह्गुना सुंदरेण हासेन लीलावलोकेन च अमदनो सवोडपि निहतोइभिभूतः संमुद्य मोहं पार्य चापमजहात पिनाकं तर्याज, तः पमदोत्तमः: कुहकैंचनापकार्येस्येंद्रियं विमथिनुं न रोक्रुसमिर्युत्तरणान्बयः: $113611 \%$ अयं प्राकृतोकः यतोडबुधः कहणमनभिजोडवस्तमसंगिनमपि श्रीछकणें ब्याप्वानं ठ्याप्रियमाणं संगिं






इती श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीमच्कुकदे वक्रतसिद्धान्तमदीपे एकाद शाध्यायार्थम्रकाशः ॥ ?? ॥

## श्रीमछहलक्राचर्य विर चिता सुबोधिनी क्यास्था




स्रीसमूहे ख्वयमेव विद्यमानो भगवान् तद्वशमनापनः प्राकृतवद्रीति कृतवान् यावद्रसेन प्रविष्टः तावत्तस्य रसं न जानातीति कामशास्तं सवरो स्थितस्य न रस इति ॥ इद \| \% एवं भगवक्कला अंगीकृता ग्लानिंन दोषायेति न्यायेन भगवद्रमणं न तु विषयधर्मेण तथाव्वमिति प्रतिपादयितुमाह उद्दामेति। यद्यपि ख्रियो रतिसमर्था तथापि भगवन्मनो जेतुं न शाक्ताः तासां सामर्थ्येमाह उद्दामस्यक्करा खलो यो भावः, अज्ञपनीये ज्ञपयतीति पिगुनः असमये अस्थाने च एव सन्नमलः स्वाभाविकववान्निर्दुछ्टः खच्छों वा सूचितस्य हितकरणात् तत्रासामथ्यं वल्गुर्मनोहर: पुरुषस मनो हरतीति एताद्धो हास: प्रथमं पृृत्तः ततः कार्योनन्तर ब्रीडास्वतः प्रवृत्तवात् ततः खवंचितः्वसूचकदर्शने तननापि निहतः मद्नः कन्दूर्वः सरंव्यामोहनार्थ प्रवृत्तः हप्रिबलं ज्ञात्वा स्यं चापमजहात् मत्कार्येमेता एव करिष्यन्तीति कि चापेनेतिंयन्र मामवि मोह्यंति तऋ कथमन्यो न मुग्धो भवेदिति एवं कामादप्यधिका कामपृतना ता एवैता भगवत्स्त्रियः, अथापि यस्य भैगवतः इन्द्रिये मनः विमथित्रु वशीकन्तु कुहकैः कपटैः न रोकुः न समर्था जाताः | हप्टिमोहितववात् युक्तमिति भावः॥ ३७।। एवमपि स्यं पराजितः अराक्ता अपि अज्ञानात् स्वर्मे भगवति आरोपयन्तीव्याह तमयमिति । लोको म्रोंतः असंगमपि भगवन्तं संगिन मन्यते। मगवान् संगी विषयसहचरितात्मच्वात् देवद्त्तवत् इलनुमानेन उपाधिमहणसधितेतेन भगवंतमपि संगिरन्ते। तन्र विचारकाणामपि उपाध्यमहे हेतुः मनुजं व्याद्वानमिति आत्मानं मनुज यथा लोको मन्यते तथाविशेषचेष्टकर्तारम् अत्तत्पर्यपरिज्ञानात् अज्ञत्वादिबोधने विद्यमान उपाधी जीवत्वरूपे तदुज्ञानाच तथा मन्ता अबुध इलर्थः 11 ३८। \% ननु बोधनाकियायाः यथाज़ानजनकत्वं तथा स्वाश्रयुस्य निकृष्त्वसम्पादकत्वमपि लोके तथैव ठयासेः अज्ञानादिक जीवव्वसमानाधिकरणं दोषजन्यत्वात् मूचछ्छादिव वदिति निष्र्यूहाहतुमानेन जीवत्वमपि ज्ञापयति भ्रमजनकत्वेन प्रतारकत्वांच जीवत्वेन च जीवत्व्व प्रतारणम् अर्थमिति वाच्यं, मुक्तजीवानामपि तथाकरणदूर्शनात् खबन्वभयादेव तः तथाकरणं हरयते नान्येथति एवमाश्कें्य जीववैलक्षषण्यं बदन् विषयसंबंधस्य न जीवत्वबोधकत्वमिल्याह एतदी़ानमीशास्येति। विपरीतमेतदुच्यते विषयसंबंधेन जीवत्वमिति म्रमादेव विषयसंबंधे तथात्वमयं त्वीम्वर्ववोोधकः नियतकार्य्यजनकस्य तत्र कार्यांजनलात् जीवधर्माणामप्रतिबन्धकत्वात् मणिमंत्रापेरप्यल्लौंकिकत्वात् भगवच्छक्तिमत्रवमतः प्रकृतिस्थोडपि विषयेषु रममाणोडपि तद्गुणुः कत्तंवरयं्वापाद्कत्वस्वरूपप्रच्युतिद्रोषाजनकत्वादिभियुं ज्यते। नन्वापाततोऽग्निपपर्शदाहों न जात इति नियतसम्बन्घेडपि न जायते तथा भगवल्यपि भविष्यती ब्याशंक्याह सदात्मस्थैरिति। सर्वाश्रयत्वान्नगवतः संयुक्तः समवायेन वा सदा आत्मन्येव ते धर्म्माः प्रवतंते, ते बहिः स्वाभरे ख्वकाए्य्यं सम्पाददयेयुः भगवदाशभ्रिता न भवेयुः भगवतो वा सर्वाश्रयव्वं धर्मो न मवेत् तथाच यमेवाश्रिस्यैव अ्रमात्तदीयत्वेन ज्ञाता भवंति तस्यैव संगित्वं वा जीववत्वं वा बोधयन्ति न नियताश्रयः अन्याश्रयेरेंव अन्यत्र दोषजनकत्व चोरादिषु च लोके सिद्धम्। अन्र हृष्टंतमाह यथा बुद्धिसदाश्रयेति। महाराजसमीपे शस्त्रपाशादिकं ने स्वाश्रये किंचित् करोति अन्यार्थंव्वेनैव तस्य संम्रात् "श्रिया पुष्ट्या गिरा कांसा कीर्त्या तुष्ट्येलयोंज्या। विद्ययाविद्यया इात्तया मायया च निषेवितमि"ति ‘विद्याविदे मम तनू’ इति वाक्ये भगवदाश्रयत्वेन अमतिरविद्या निरूपिता, मतिविंद्या ततूप्रतिर्पद्धिंनी सपत्नी। अमतिरविद्या यथा अविद्चा भगवति स्वकायं न करोति तथा एतेडपि विष्या इलर्थः "एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। बंधोऽस्याविद्ययानादिविन्यया च तथेतःः" इति वाक्यात् स्वाश्रयदुष्टवं संपादकत्वम् इदानीं रमणस्य ईेश्यरत्वबोधकत्वम्
 -गुणे हरिः 113911 \% किंचलोका भांता भवंद्येव नियतसम्बद्धा अपि अ्रमन्त इल्याह तं मेनिरे इति। अबलःः ज्ञानजनकक्रियकररो असमर्था अत एव मूढाः ज्ञानरहितः अन्यार्थ मन्यंते तदाह सर्रैणमिति खीलम्पटं चकारात्तद्वरमपि तत्र हेतुः रहः अनुव्रतमिति एकान्ते। अनुव्रतं यस्य चदे वैकान्तस्थानं तनैव भगवान् संनिहितः अतो निरंतरमेकांतशीलत्वात् ्रैणं मेनिरे। नन्वेवमेव स्यादिलत आह अप्रमाणविदो मर्तुरिति। मर्त्रुभगवतः प्रमाणं न जानंतीति यथांधा हसिनं स्पर्शेन। स हि चक्षुपैव ज्ञेयः तथा भगवच्छास्त्रेणैव भगवान् विजेयः। नन्ववस्याविशोषेण क्रियामात्रेण तथा करण्मपि मर्तृत्वात् अप्रमत्ता चक्षतंतुतु मेनमिति श्रुतेः भगवानेव श्रुल्यर्थतिप।दकः । अतो मत्वृव्वादे कांतशीलववं स्रीरक्षाथं तु भगवांस्तथा करोति सीणां तु तदज्ञानं तत्र दृष्टांतमाह ईंख्यर मतयो यथेति । यथा मतयो दर्शनजज़ानानि भगवतैव प्ववर्तितानि स्युत्त्या तमेवान्यथा मन्यंते-ईंश्वर एव नार्तीति केचित् अन्येऽपि यज्ञादये एव ईर्यर इलपरे कर्ता केवलमिल्यन्ये जीवविशोष एवेति केचित्। सर्वेषामेतेषां मूल्रमाणाज्ञानात् स्वोत्रेक्षया तथाव्वं तथैवासामपीलर्थः 118011

श्रीमहोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाराः


 तीलर्थः। विमतं अज्ञानादिकं न दोषजन्यम्, अयोगयप्रतारणार्थत्वात्, भरतीग्रजडववादिवदित्यनुमानेन पूर्वोक्तहोतोः साध्यसमत्वशब्कायां हेत्वन्तरमाहुः ज्रमेल्यादि । तथा च विमतो जीवः, अ्रमनकत्वेन प्रतारकत्वाते, जडभरतादिवदियनुनानेन जीवत्वमित्यर्थः।
 विषयसम्बन्धः न जीवधर्मः, दोषाजन्यत्वात्, दत्तादिकतसुरापानादिवदिति प्रल्यनुमानेन बाधितत्वादिलर्थः। ईईध्धरव्वबोधक इति। विमतः सम्बन्धः ईशधर्मः, नियतकार्यजनककाप्यव्रतिबन्धकर्वात्, दत्तीयसुरापानादिवद्दित प्रयोगात्तथेत्यर्थः। अत्र च नियतविषयासक्तिरूपकार्यजनकं मनः तत्कार्यंसक्तिप्रतिबन्धकत्वं सझचयेतीग्वरधर्मव्वम्, एवं योगिस्वैराचरणस्यापीशाधर्मत्वमेव योगजत्वाद्तो न हेतौ दोषः। ननु विमतो नेशाधर्मः नियतकार्यजनककार्य प्रतिबन्धकत्वान्मणिमन्त्राद्दिनिष्ठदाहप्रतिबन्धकधर्मवदिति छृान्तान्तरेण हेतोः साधारणत्वमिति चेत्, तच्राहुध मणील्यादि। तथा चैंं होतोः साधारणेवेपि तत्तजीवधर्मे ठ्यभिचाराभावे-
 कृत्वाहुः अत इल्यादि । सर्वभ्रियध्वदिति। तच नह्नवदे सरूपेण तादात्स्येने वा। मतन्तरे तु संयोगादिनापीति बोध्यम्। तसमाद्धेतोस्ते सदा मगवति वर्तन्त इलर्थः। संयुक्तेल्यादि । जीवात्मसंयुक्त मनसत्र समवायः सह्ञादीनाम्, तेन संबन्घेन ते सदा परमात्मन्येव वर्तन्त इस्यर्थ। ते इति प्रकृतिगुणः। न भवेयुरिति। कार्यसम्पादने भगवत्वभङ्वज्जीवाश्रिता एव भवेयुः, तथा च सर्वस्य भगवदाशित्रत्वानुरोधाह्ककार्यासम्पादकाना मेवाश्रितत्वमझ्जी कार्यीमित्यर्थः 1 ननु कार्यासम्पादने तस्सत्तायां प्रमाणाभावान्मांतु तदाभितत्वमिल्यत आहुः भगात इल्यादि 1 सिद्दमाहुः तथा चेल्यादि। अनाश्रिल्येति नियमतोनाश्रिल। अन्याश्रितानां

 दर्शानविषयदेषषजनकत्वं तथेलयर्थः। श्र्रेति नियताभितस्य दोषाजनकत्वे। एवमुपपाद्य सर्वमर्थं संगृह्नान्ति एकस्यैवे्यादि। अविद्यावदिति अविद्या यथा जीवठ्यामोहिका तथेत्यर्थः। दोषनिराकरणार्थमिति। 'अज्ञानिनः सुरवररेशमधिक्षिपन्त' इति न्यायेन भगवद्स्मरणखुपदोषनिराकरणार्थम्॥३८॥ \% ते मेनिर इल्यन्र। दर्शनज्ञानानीति न्यायादिद़र्शनसिद्धानि ज्ञानानि। केचिदिति निरीम्वरकापिलगः। अन्य इति बाह्याः। अपर इति जैमिनीयाः। अन्य इति वैशोषिकाद्याः। केचिदिति साद्नैचैकदेशिनः। मूल्र्रमाणाजानादिति घह्दणि मूलप्रमाणं वेद्तस्वर्थाज्ञानाद्यिय्यः। मूलकारणेति पाठे घह्नज्ञाने मूलकारणं वेद इति स एवार्थः॥ ३९॥
₹ति श्रीपथमस्कन्धसुबोधिनीप्रकाशो एकादराएध्यायविवरणम् ॥ ?? ॥

## थीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

स एष भगवान् स्वमायया आत्मसछ్कलपेन अस्मिन्नरलोकेऽवतीर्णः सन् स्खिय एव रत्नानि तेषां कूटे समुदाये सितो यथा प्राकृतझ्रीवरयस्तथा रेमे चिकीडेत्यन्वयः। प्राकृतो यथेत्यनेन स्रीवशयत्वमनुकारमात्रमेव, न तु परमारंतस्तदस्तीति सूचितम्
 खासामुद्दामस्त्यक्तभगादिबन्धनो यो भावो भगवता सह रमणाभिप्रायस्तस्य पिशुनः सूचकः अमलः भोग्यपदार्थप्रार्थनादिसूचनद्वोषरहितः वल्गुः मनोहरो हासो त्रीडापूर्वंकावलोकश्र ताभ्यां निहतः विस्मितो मद़नः जगद्विमोहनार्थ प्रवृत्तः कामः सम्मुह्य मल्कर्त्तठ्यमेता एव करिष्यन्तीति सम्भाठय स्वचापमजहात् तर्श्याज। अन्यविमोहे किमाश्रर्यमिति अपिशब्देन सूचितम् । ता एवन्प्रभावः प्रमदोत्तमाः यस्य भगवतः श्रीकृषण₹येन्द्रियं मनः कुहकैः पुरुषवअ्वनोपायैः स्वहासकटाक्षादिभिर्विमथितुं क्षोभयितुं न रोकुः समर्था न जाताः 11 ३६॥ \# तं श्रीक्ठणं ठ्यापृणवानं मनुष्यचेष्टां प्रकुर्वन्तं वस्तुतोडसङं स्रीपुच्रादिविषयेषु अनासक्तमपि प्राकृो लोकः आत्मौपम्येन स्वृष्टान्तेन सह्विनं ₹डयादिविषयेष्वासक्तं मनुजं मन्यतें। यतोऽबुधः आत्मपरमात्मतच्वानभिक्ञः। उक्केडर्थे न सन्देह इति द्योतनार्थो हिशब्दःः॥३७ \# ॠन्वेवमसझित्वेडपि कथं तस्येय्वरत्वमित्याकाङ्क्षावन्तं प्रति असङ्विश्वमेवेख्वरलक्षणमिल्याह-एतदिति। ईैख्यर्वं नामैतदेव। किं तदिलयेक्षायामाह-प्रकृतिसथोऽपि प्रकृतिकार्येषु स्रीपुत्रादिषु स्यितोऽपि तस्याः गुणैः सत्व्वादिगुणैः सत्र्वादिगुणकार्यभूतैः रागलोभमोहादिभिः सुखदुःखादिभिश्र सद़ैव कदाचिदपि नैव युज्यते इति यत्। तद्दैधर्म्ये हृष्वान्तमाह-आत्मर्थैरिति। आत्मर्थैः सत्ताप्रकाशादिभिर्येथा बुदियद्युज्यते तथा परमात्मा प्रकृतिस्योऽपि तस्या गुणैर्न युज्यते इट्यन्वयः ॥३८॥ अन्यो जनः श्रीकहणस्य तन्रवं न जानातीति किं वक्तचयं तट्पत्न्योऽपि तस्य तत्वं न जानन्तील्याशयेनाह-तमिति। तं श्रीकृषणमबल्गात्तल्पन्यः स्र्रोणं स्रीषु आसक्तं मेनिरे। तत्र हेतुद्वयम्-यतो मूढा अज्ञा इस्यर्थः। तद्वेव

 मान्ं सगुणं निर्गुणं कर्त्तारमकर्त्तारं च यथारचि मन्यक्ते तथेत्यर्थः ॥३३॥

इति श्रीवल्डमाचार्यवंश्यगोपालस्तुना ॥ शमन्मुक्न्द्र रायाणां पाद सेवाधिकारिणा ॥ ？॥ श्रीमद्विरिधराल्येन भजनानन्द्रसिद्दये ॥ भीमद्रागवतस्येयं टीका बालम्बबोधिनी २ ॥ रचिता पथमे तनोत्रमाधिकारवर्णने ॥ एकादशो गतो वृत्ति कुणेश वनिरुपकः ॥ ₹ ॥

## हिन्दी अन्तवाद

साक्षात् परमेश्रह ही अपनी लीलासे इस मनुष्य－लोकमें अवतीर्ण हुए थे और सहसों रमणी－रलोंमें रहिकर उन्होंने साधारण मनुष्यकी तरह कीड़ा की 11 3५ $11 \%$ जिनकी निर्मल और मधुर हँसी उनके हृद्यके उन्मुक्त भाबोंको सूचित करनेवाली थी，जिनकी लनीली चितवनकी चोटसे बसुध होकर विश्वविजयी कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर दिया था－वे कमनीय कामिनियाँ अपने भोग－विलासोंसे जिनके मनमें तनिक मी क्षोम नहीं पैदा कर सकीं，उन असन अगवन् श्रीकणणको संसारके लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं－यह उनकी मूर्खता है $\|$ ३द－द७॥ ＊．चही तो भगवानूकी भगवत्ता है कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी उसके गुणोंसे कमी लित नही होते，जैसे भगबन्की शरणागत बुन्द्ध अपनेमें रहनेवाले प्राकत गुणोंसे लिम नहीं होती $113 ८ 11 \%$ वे मूढ़ त्रियाँ मी श्रीकठणको अपना एकान्तसेवी，घीपरायण भक्त ही समझ बैठी थीं；क्योंकि वे अपने खामीके ऐख्वर्यको नहीं जानती थीं－ठीक वैसे ही जैसे अहंनार की वृत्तियाँ हैंश्रको अपने धर्मसे युक्त मानती है 1 ३९॥

ग्यारह्वाव अध्याय समात

##  <br> 




## अथ द्वादरोऽध्यायः

शौनक उवाच


#### Abstract

अश्यत्थाम्नोपं सुष्टेन घन्रहीष्णोंत्तेजसा। उत्तराया हतो गर्म ईरोनाजीवितः पुनः ॥ ? ।। तस्य जन्म महाबुद्ध कर्माणि च महात्मनः। निधनं च यथैवासीत्स प्रत्य गतनान यथा ॥ २।। तदिदं श्रोमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । जूहि नः अद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाचकुकः ॥ ३।


सूत उवाच


## श्रीधरस्खामिविरचिता भावार्थदीपिका

पुरोंक्तं यंत्प्रसंगाय द्रौणिंदेंडादि विस्तरात् । द्वाद्रो तु तदेवाथ परीक्षिज्जन्म वर्ण्यते।। १।।
"परीक्षितोऽथ राजर्षेजन्मकर्मविलापनम् 1 संस्थां च पांडुपुन्रागां वक्ष्ये कृष्णकथोद्यम", इति प्रतिज्ञाय पांडवानों
 उपसृष्टेन विसृष्टेन। तस्य जन्मादि स्रूहीत्युत्तरेणान्वयः॥१॥ \% क परीक्षित्। प्रेय देहं त्यक्षवा॥२॥ \% \% प्रार्थये न ब्वाज्ञापयामीयाह गदितुं यदि मन्यसेऽनुप्रहेण तर्हि जूहीति। 'यस्य ज्ञानमदाच्छुकः' इति श्रवणेच्छायां कारणम् ॥ ३।।
 पितृबदपीपल्ट्पाल्यामास ॥.\&॥

## भीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः।

यद्रसंगाग यस्य परीक्षिज्जन्मनः पस्तावाय। तदेवेल्यन्वयः (१) "चितां प्रकृतसिद्वचर्थामुपोद्धातं विदुर्बुषाः"
 त्थितेषु मज्जंतं सूतं तद्वेव परीक्षिज्जन्म गुश्रूष्ठः शौनकः पुनर्विरोषतः पृच्छति-अरवत्थाम्नेति। ईरोन कर्तुमकर्तु मन्यथा कचुँ समर्थेन श्रीक्ठषणेन हतो नाशितोपि पुनराजीवित इत्युत्या महाभारतसमानार्थतासूचि। तत्र हि मृतो जातः परीक्षेत्पुनः सुभद्रादिप्रार्थनया श्रीकृषेन संजीवनमापित इत्युक्तम्। सर्वथा शीक्ठकणदत्त्तजज्जीवने तात्पर्यमिति साम्यमन्र। यद्वा कल्पांतरीया श्रीभारतकथेति बोध्यम 11 १॥ \% तस्य परीक्षितः। गतवान् वैक्रुंठमिति रोषः, भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं ज्ञानेन वैयासकिशु्दितेन" इति वक्ष्यमाणत्वात्॥२॥ चदिदे परीक्षिद्वृत्तांत मामधिकारिणं विज्ञाय यदि वक्रुं मन्यसे श्रीझुकस्य श्रीकृष्णलील्गमृतपानमग्नस्य सर्वतोनपेक्षस्यापि यदुपदेशो प्रवृत्तिरित्यद्भुतुतमं तदृत्तमिति कृषयां झुझ्येवेति भावः॥३॥ \% धर्मैणैव राजत इति। न तु राजपरिच्छद्शिरियन्वर्थनामा युधिष्धिः। धर्मावतारुत्वात्स


भीराधारमणदासगोख्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या
परीक्षितोऽथेति एतत्रकन्धीयसममाध्यायस्य द्वादरशश्र्योकः। १?३०॥

## भीमद्रीरराघवव्याख्या

यद्यपि परीक्षिजन्मकर्मादिक पुर स्तादेव पृष्टे यद्यणि च तद्वक्ठमेव तदुपोद्दातरूपोऽयं वचःकमः किमकार्षीच्ति इति। प्रकृतपरन्योत्तरं चाभ्रुतं एवं चांतरा पुनस्तंर्रर्नानुपपव्तिः, तथापि किमकार्षीच्तत इति पृष्टस्य राज्यशासनानंतरभाविनो युघिघिए-

[^35]वृत्तांतस्य परीक्ष्जिन्मानंतरमेव तच्छुश्रूषुस्तावत् 'स्वयमेवावृणोदर्भं वैगप्ययाः कुरुतंतवे' इति प्रकान्तापरिसमापितं सावरोषं चृच्छति शौनकः। अश्वन्थान्नेति। अश्वथाम्नोपयुक्केन प्रयुक्तेन उर्वधिक दुरसहहं प्रभूतं च तेजो यस्य तेन घह्मझीषर्णा घ्रह्मशिरोनामकेनास्रेण तावदुत्तराया गर्भो हतः, ततः पुनरीशेन कृष्णेनाजीवितः इत्युक्तानुवादः॥ १॥ \% तत उपरितनं तस्योत्तरातनयस्य महात्मनः यज्जन्मादि तदिदं हे महाबुद्दे! श्रोतुमिचछामि निघनं मरणं गयैवासील्प्रेस्य मृत्वा यथा गतवान्यां गतिं प्रापवान् तदिदमिल्यन्वयः॥२॥ \% यदि गदितुं मन्यसे वक्रुमिष्ट योग्यं च मन्यसे चेत्तर्हि श्दधानानां नोडस्माकं जूहि । कुतो वस्तज्जन्मादिशुश्रूबाभ्धद्धा बभूवेत्यत干तं विशिनष्टि-यस्य परीक्षितः शुको ज्ञानं परमात्मयाथात्यक्ञानमदादुपदिप्ट्रवान्। महाभागवतत्वात्तजन्मादिश्राश्रूषा नः समभवदिति भावः। अन्र जन्मैव प्राधान्येन पृच्छयते तस्य कर्माद्दिक तु युधिष्टिरादिवृत्तांतानंतरकालिकःवात्तच्छ्रवणानंतरमेव विशोषतः प्रष्टत्यमपि जन्मकालिकजातकद्धारा सामान्ग्यो बुभुत्युना जन्मना सहोपात्तम्। अत एवोत्तरेडपि जातद्वारैव तत्कर्मादिक प्रदइर्येत इसयगंतव्यम ॥ ₹॥ \% परीक्षितो जन्मप्रकार वक्कु तावत्तादात्मिकयुधिष्टिरावस्थानप्रकारमाह अपीपलदिति त्रिभिः। अपीपलद्पालयत् कर्भूतः कृष्गस पादयोरनुसेवयाडनुध्यानेन हेतुना सर्वेभ्यः निर्गता स्पहा यस्य तथाभूतः 1 क्रणपादानुसेवकत्वान्निस्पहः सन्निल्यरः 118 ॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

वैराग्यम्रकारो ह्रेे क्कानुकंपिवं चास्मिन्धध्याये प्रतिपाद्यते। उपलेभेऽमिधावंतीमुत्तरामिल्यादि श्रुतन्तुवादपूर्वकं परीक्षिजन्मादिपवृत्ति पृच्छति शौनक इलाह अभ्वल्थान्नेयादिना। उछतेजसाख्बत्थाम्ना विसृष्टेन घह्माख्रेण उत्तराया हतो गर्भः पुनरीशोनोजीवित इत्येकान्वयः ॥१॥ मरणं निधनं यथा कथं प्रेत्य मृत्वा गतवान् कं लोकमिति शोषः॥ २॥ * \% वक्रंं वा यदि मन्यस इस्यनेन वक्तन्यस्यातिगोप्यव्वं सूचयति $\|$ ₹ $\|$ \% अपीपलत् अरक्षत् निस्वहः सर्वकामेय्य इसनेन कृष्णपादसेवाया अतिस्वादुर्वं दर्शितं कामानां तिक्तर्वं च $11.8 \|$

## आनवमग्टोक कमसन्द्रों न <br> श्रीमद्विश्वनाथचक्नवर्तिक्रता सारार्थदूर्शिनी

 नैव श्रुतचरो भक्तो राजा वा तावदी हृशः। कुषणं दुर्र्श यो गर्मे चश्र कालमदण्डयत् ।।
परीक्षितो जन्म वक्ष्ये इति प्रतिज़ाय द्रैव्यस्क्षेपगर्भरक्षाकुन्तीस्तवभीष्मनिर्याणभगवच्यात्राद्वारकाप्रवेशापटृमहिषीरमणादिकथामाधुर्ग्रेपु तत्रसकोतिथतेपु मज्नन्तं सूतं तदेव परीक्षिज्जन्म शुश्रूषूः जौनकः पुनर्विशोषतः पृच्छति अभ्वन्थाम्नेति ।
 पालयामास $\|8-4\|$

## श्रीमच्छुक्दे बक्रतः सिद्धान्तप्रद्दीपः

'अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्। तस्य जन्ममहाश्यय्यें कर्म्माणि च गुणीहि नः ॥' हति प्रश्नप्रतिवचनाथ' ‘परीक्षितोथ राजर्षेजन्मकर्मविलापनमे। संख्यां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोद़यमि’ति सूतेन प्रतिज्ञातं तदुपोद्धातसपां तरिता-
 बुद्धिर्यस्य स तथा तस्य महात्मनो जन्मेयादेः नूहीन्युत्तरेणान्बयः। स परीक्षित् मेल्य शरीट विहाय चथा गतवान 11 २ 11 \% \% तदिदं पूर्वोक्रम् ॥ ३ $11 \%$ श्रीकृषणे भत्तयैव कृतार्थानां पाण्डवानां सर्वंत्र निरपेक्षणां कृषचछेया भागवतः पौत्रो जात इति



## श्रीमद्वलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

 सर्वंलक्षणसंपन्नः सर्वद्वोपविवर्जितः 1 बीजसंक्कारसहितः श्रोता भागवते मतः ॥२॥ ठयव्रहितत्वाच्छौनकः पूर्वकथां स्मार्यति अश्वर्थान्नोपसृष्टेनेति । ₹वद्वाक्यमनां समभिव्यवहार्रात् अस्माभिरेवे नावगतम्। अभ्वत्थाम्नो ज्राह्वगोत्तमत्वात् तेन निरूपितस्य च नह्ञास्खस्य च अमोघत्वात् उत्तराया गर्भो हतः पश्रादीशेन अजीवितः स्वसामर्यात् पूर्ंमपि दुरिभाभव्याभिः स्वराक्तिभिः बीजे प्रवेगय आजीवितवान् इदानीमपि द्वं बीजं पुनस्तं पवेइय

आजीवयतीति पुनःशब्दार्थः ॥ ? ॥ \% अनुवादांशमुक्व्वा श्रोतक्यांशांमाह तस्य जन्मेति। महाबुद्देरिति पूर्वमेव तस्य ज्ञानं सिद्धं मह्हात्मन इति ध्रुभानि कर्माणि जन्मकर्माणि जन्मकर्मावदातस्य मृन्युसंभावनाभावात् गर्भ एव च मृल्योनिवर्त्तितत्वात् केन प्रकारेण निधनमिति प्रशनः, किच यथा पूर्वंज़्मनि ज्ञानादिषु सिद्दूषष्वपि एतदेहसंबंधो जातः, एवमुत्तरत्रापि भविष्यती-
 प्रल्रयाख्यमिदं च लोकगमनं ज्ञाखंदेंहात् श्रोतुमिच्छामि बहुकालनिबंधात् क्होरोऽपि यदि सर्वथैतंदृ्कठ्यमिति मन्यसे तदा श्रद्धायुक्ता वयं श्रोतुमिच्छामः। इच्छया कथने भगवश्चरित्रमत्रास्तीति अवगम्यते। अत एवमाह गदितुं यदि मन्यस इति । अन्यथा कथात्वेऽपि भगवदीयत्वाच अन्यथा झुकस्य ज्ञानदानं न संभवेत्, अतस्तस्य चरित्रं कथमिलर्थः ।। ३।। \# जन्मनिरुपणार्थं वंशकालदेशानामुत्तमत्वमाह त्रिभिः अपीपलदिति। अपालयदिल्यर्थ;, 'सधर्मविष्णुभक्किस्यां महान् सर्वो न चान्यथा। विषयेषु च
 भावे रंजनं न स्यात्, निःस्टह इति। नैरपेक्ष्यं कृष्णपादानुसेवा शाख्खानुसारेण फलजननात् सम्यक्कुतेति ज्ञायते। अन्येन राज्ञ उत्तमत्वात् तद्राज्यकालः वंशर्रोत्तम इति। राजधर्म एव प्रजाः कुवंतीति तद्राज्ये सर्वंत्र वैहणवसेवैवै प्रसृता। अतो देश उत्तमः ज्ञानभक्तिकर्मणां धर्माणां तस्मिन् काले विद्यमानव्वात् कालोत्कर्षः ॥ \&।

## श्रीमदूगोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्र काशः।

अथ द्दादशाध्यायं विवरिषवः पूर्वसङ़तिनिरूपणपूर्वक तस्यार्थमाहुः पवर्विल्यादि। पवमिति पः्वाध्याय्युक्तभकारेण। अभुनेति द्वादशाध्याये । नन्वेवं दाहाध्यन्त्रर किमिति रक्षा कृता, पूर्वमवि करणे भगवतः सामर्थर्यदियत आहुः यथेल्यादिद्नयम्। तथा चैतदर्थमेवं रक्षेल्यर्थः। अतः परं ठ्याख्यातुकामाः शौनकम्भताहपर्यमाहुः ब्यवहित्ते्यादि। अपीपलदिंयत्र। जासानुसारेण फलजननं कृषणसेवायःः सम्यकृतत्वज्ञाने हेतुः 11811

## भीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी।


यद्यपि परीक्षितोऽथ राजर्बेजन्मकर्मविलापनम्। संस्यां च पाण्दुपुत्राणां वक्ये कहणकथोद्यम्’ इति परीक्षितो जन्मादिकथनं पूर्वमेव प्रतिज्ञावं द्रौणिद्डादिकथा च तदुपोद्रातरूपा वर्णित। । अत एवं वर्णयतां मध्ये पुनस्त्र्पभानुपपतित्तथावि मधये भगवतो द्वारकाप्रयाणादिकथान्तरणयवधानाद्विरोषतः परीक्षिजन्मादि सुश्रूष्ठः शौनकः पृचछति-अव्बत्थम्नेति। अश्षत्थाम्ना उपसृष्टेन निक्षिस्तेन उर्वंिक दुस्सहं तेजो यस्य तेन बह्यशीर्णा घह्सशिरोनामकेनार्खेण उत्तराया गर्भो हतः पुनरीशोन श्रीकृषणेन आजीवित इति तु त्वत्तः श्रुतमिति ोोषेणान्वयः ॥? ॥ \% तस्योत्तरातन्यस्य जन्म यथाडSसीत् कर्माणि च निधनं मरणं च यथैवासीत् स प्रेश्य मृत्वा यथा गतवान् यां गति प्रात्तवांसदिद्ं सर्वं श्रोतुमिच्छामि, अतर्त्वां प्रार्थये न त्वाज्ञापयामि, गदितुं कथितुं युक्तं यदि व्वं मन्यसे तर्हि नोऽसमाकं कृपया नुहीति दूयोरन्वयः। 'श्रद्दावाँलमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः' इति शाखानुसारेण श्रवणे स्वाधिकारं सूचयन्नाह-श्रद्दानानामिति, श्रवणादिभद्धावतामित्यर्थः। न केवलं ममैव श्रवणे श्रद्धा किन्तु अन्रत्यानां सर्वेषामिल्याशायेन बहुवचनम्। जन्मादिश्रवणश्रद्धायां हेतून् सूचयं र्तं विशिनष्टि-महाबुद्रेरिति, परमविवेकिन इलर्थः। तत्रापि हेतुमाह-महात्मन इति, महति श्रीक्कठणे आत्मा मनो यस्य तस्य । अतस्सस्य संसारविमुत्की तु न सन्द्रेह इत्याइायेनाह्-यस्य
 जात इल्याइायेन प्रथमतो राजो भगवन्मक्यु्युक्रेहह-अपीपलदिति त्रिभिः। धर्मराजः युधिष्हिएः प्रजाः रअयन् सन्तोषयन् पितृवद्वीपलत् पालयामासेल्यन्वयः। ननु विषयासकस्य कथं पितृघस्र्रापालनं सन्भवतीयाश हुचाहु-निन्रृहः सर्वकामेक्य इति।


## हिन्दी अन्णवाद

भौनकजीने कहा-अश्वर्थामाने जो अत्यन्त तेजस्वी घह्माप चलाया था, उससे उत्तरका गर्म नष्ट हो गया था; परन्तु भगवान्ने उसे पुनः जीवित कर दिया 14 ? $\%$ उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षितेक, जिन्हें डुकर्देवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राम हुई, वह सब, यदि आप ठोक समद्झे तो कहें; हम लोग बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते है ॥ २-३॥ स सूतजीने कहा-धर्मराज युधिष्टिर अपनी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए पिताके समान उसका पालन करने लगे। भगवान् श्रीकृषणके चरण-कमलोंके सेवनसे वे समस्त भोगोंसे निःस्प्र् हो गये थे ॥ ४॥

सम्पदः कतवो लोका महिणी आतरो मही । जम्बूदीपाधिपन्यं च यशश्ष त्रिदिं गतम् ॥। ॥ा कि ते कामाः मुरस्पहीं मुकुन्दमनसो द्विजाः । अधिनहुप्रेंद राजः भ्षुधितस यथेतरे ।। द।। मातुर्गंगतो बीरः स तदा सगुनन्दून । ददर्श पुखं कश्निदृध मानोडस्रतेजसा ॥ ०।।


## भीधरसामिविरिच्चिता भावार्थदीपिका।

कतवसंदुपार्जिता लोकाष्य 11 Я 11 * सुर्पपहोः सुरणां स्पहणीयास्ते संपदादयः कामा विषया राःः किं


 च पदांच्यां विद्युयुक्तेषोपमा सूचिता। अच्युतमविकारम् 11 ८॥

## भीवंरीधरकृतो भावार्थद्दीविकाप्रकाशः

 चुुप्रवः कुतो यद्थं जप्र्रथापि वने मीमसेनेनार्दितः सापि पद्टराडीसर्थः। मही परिध्यन्त्तापि जंबूद्वीपस्य पुण्यक्षेत्रभारतबंडवचवात्राधान्येन तदुत्तिसत्य "घास्ति समार्णवां महीप" दूति पुराणन्तरोंक्र: सार्वमौमल्बात् व्यथा सर्वजगयदीशोपि श्रीरामचंद्रोऽ-

 पेक्षया तैवां ठुच्छत्वादिति भावः "मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोपि फल्गुः" इति पंचमे भरताख्यानोत्तेरिति। अन्र हृंतः:-










## भीमदीराराघवक्याख्या

तस्सेवया सृदाभावहेतुव्वमेव सहथंतमाह संपद् इति द्वान्याम । यथा भ्रुधितस अझनया गुक्तस पुंस इतरे सक्चंदनांदयो न मुद्वमावहंति, कि व्वशनमेव तथा हे द्विज! ते संपदादयः ते ते कामाः सुर्पाहीः सुराणामपि स्वहीया अवि मुकुंद-
 करणादिसमृद्यःः सर्वादियुखसाधनान्यभ्वमेधादीनि लोकाः कर गदा जनाः महिष्गः पल्न्यः प्रातरो दिग्विजयिनो भीमादयः महा-



 यस्स तम् उलकस्यांगारस्येवाभा यस्यास्तां गदां मुद्रुद्रुः परितः सर्वतः दिंशो प्रामयंतम् आन्मानं धारकम् ॥८-९॥

## श्रीमद्वि जयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

एतदेव स्पष्टमाह संपद् इति $14 \%$ \% कामातुरस्यार्था: विषयाः विरक्तस मुक्कंदम्दनसो युधिष्टिरस्यार्थाः कि पुखषार्थवेन नार्थाः। कुत इति तत्राह नेति यथा क्षुधितनयेतरे बीणादयो न नर्पित कुर्वंति तथांडते दुखखहेतुत्वात्ते मुदं नकुर्वनिल्सर्थः। अनेन वैराग्यातिशयो मोक्षे सुखातिशायो दर्शितः 11 \& $\|$ \% कंचिहोकविलक्षणमू। $\cup \|$ \% कुुस्पुरटमौटिनं देदी प्यमानस्वर्णमुकुटम् अपीच्यदर्शानं षोड़ावर्पचद् हइयमानं मेघइयामम् ॥८॥

## श्रममद्विश्वनाथचक्र वर्तिकृता सारार्थंदर्शिनी।

सम्पदादययस्तथा सुराणामपि स्पहैवेव स्पाहः स्वर्थे अण् स येषु ते सुरस्पाहीः कामाः भोगाः राज़ः किं मुदम् अधिजह्नुनैव कृतन्न इत्यर्थः। त习 हेतुर्मुकुन्द्मनस इति। इतरे सकन्दनादयः $11 ६ \|$ ॠ प्रस्तुतमाह मातुर्गर्भगतोऽपि वीर इति
 प्रथमतः कृत इति भावः $\|\leqslant\|$ \% अड्दुष्टमात्रमिति। आत्मनः सर्वतो दिक्षु गर्भे तावन्मान्रस्यैवावकाशस्य स्यितत्वात्

 ह्ररयत इति दर्शनं रूपं यस्य तम्। पुरटमौलिनमिति त्री््यादित्वादिनिः। रयामं तडिद्दाससमिति पदाँ्यां विद्युदूधाषितमेघो


## श्रीमन्हुकद्वे बकृतः सिद्धान्तप्रदीव:

ते सम्पदादयो मुदमधिजहु: सम्पादितवन्तः किं नैव श्लुधितर्येतरे रुक्दन्नाद्यो यथा $11 ६ 11 \%$ अथ

 दर्शनं तु तद्नन्यभक्तानामेवेति ज्ञेयम् ॥८।।

## भ्रीमद्वद्वभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ननु वैराग्यं कुतोपयुछ्यते तस्य च राज्यस्य च विरुद्वत्वात् इलाशांक्य न साधनब्वेनाज ैैराग्यं किंतु मक्केरनुषंगिकमिति तनिरूपयति । संपद् हति राज्यधनाइवादीनां सम्पत्तयः आधिक्यं कतवो राजसूयादयः 1 विप्रा इति सम्बोधनम, अरिमन्नर्थे संवादार्थे महिषी द्रीपदी अ्रातरो भीमादयः मही सर्वंपि राजब्वाच्छाखतो मही पौरषणणाधिप्यमिति मेदः, अर्ज्जुनेनेद्रोडपि जित इति त्रिदिवं गतं यइः, एते भगवक्कुपया स्वतः सिद्वाः 11911 \% अत एव अकामाः हृदये नागता इति। त इत्युक्क वस्तुत एते विषया देवयोग्यः मनुऽग्स्य काम्या भवंति न तु विषणुभक्ता, यस्तु बहु कामयते बहु व्यामं भवति तस्य न क्षुद्रेषु कामना प्राप्तेष्वपि मुकुन्दे मनो यस्य मोक्ष् एव यस्य मनः तस्याप्येतद्धवति ‘किमु वद्दातरि द्विजा’ इति पूर्वंवत् सम्बोधनम्। कि भुदमधिजहु: अपि तु न कृतंत एवेलर्थः-विषयाणां स्वधर्माजनेन हृान्तमाह। क्षुधितस्येति इतरे रन्यादयः 11 ६।1 \% \% एवं राझो माहा त्यमुक्त्वा तदंदो स्वभावत एवायमेताह्रा इति। विषयमाहात्येनाह मातुर्गर्भगतत इति। माबुरिलसमासात् गृह इव भिन्नतया सुतिरुच्यते, अतो गर्भगतकेशो निवारितः, पूर्वमेव ज्ञानाहिसहितं केवल गर्भ प्रातः। बीर इति। दान्ना न
 श्रुत्यर्थोडनुसंधेयः, वीरः स इति सम्बन्धः। अन्र विश्वासार्थ सम्बोधनम् तदा दह्यामान एव वह्माखतेतेजसा वीरत्वात्तद्वगणण्य

 खधर्मसहितो ददर्श "अतमतनुर्न तदाप्नोती", ति भ्रुतेः। कंचिदिति विशेषाकारेण न निवंचनीयम् $\|\cup\| \%$ तद्रूपनु-
 त्वादेव। अमलमतिस्वच्छं गर्मे हि विद्धमानस्य तन्मलसम्बन्ध सम्भवति। तद्वचावृ₹्यर्थमुक्षं खफुरप्पुरटमौलिनमिति दाहो-
 दर्शनस्य निकषष्वात् अपीच्यवत् दर्शानं यसयेति सर्वसुन्दरः। अनेन लक्ष्याश्रयत्वं प्रतिपादितं, इयाममिति वैब्मवसिद्धान्तसिद्धम्। अनेन भक्ताश्रयव्वं निरुपितं तडिद्वाससं स्थिरविद्युन्निभवस्खम्। अनेन पूर्वविशेषणसहितेन सर्वकामवर्षव्वं सूचितम्। अच्युतं परिभ्रमणेऽपि सर्वदेशसंखन्धसहितं रांखचक्रादिसहितं वा । अनेन रक्षायां सामध्यं ज्ञापितम्॥८॥

## भीमनोस्वामिभ्रीपुखणेत्तमचरणधिरचितः सुबोधिनीप्रकारःः

 ननु दैवैवन्वन्ननस कचित्सिद्वावन्र तदकरणं युज्यने, तर्शश्रसिद्वमिति शक्कायामाहु: अत्रे्यादि। द्विवा कै राजन्याजायमानादविभगु'रिति तैत्तिरीयसंद्रितश्रुतो भयस्लोक्तवात् तेन बन्धनमपि युच्येयेति नाा्रसिद्विरियर्थः। वष:्बअमंलहित इति।

 इति । शेषषं शुकुम् | श्रुतिस्तु तैत्तिरीये बृहन्नारायोोपनिषदि $\| \subset$ ||

## भ्रीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी



 कमप्येत्सम्मतं भगबद्कल्तवादिति सूच्चयन् सम्बोधयति-हे द्विजा इूति। सुर्पार्हाः सुराणामपि सृहणीयास्ते सम्पदादयः कामा

 यति-क्धुधितित्येति, अन्नैकमनसो यथा तदितरे स्सचन्दनवनितादयो मुदे नैव कर्वंन्ति तथेस्यर्थः ॥दा। \% \% अथ परीक्षितो जन्म बकुज तावत्तस्य मात्रुद्रावस्यानावस्यामाह-मातुरिति साबैंः पश्चभिः। हे भृगुनन्दन शौनक यदा स बीरः परीक्षित् माबुर्गर्भगतस्सदा

 तथा तम । अतियुन्दरं हुरयते इति दर्शन रूषं यस्य तम्। तडिद्धाससी यस्य तमिति रयाममिति च पदाश्य ंविद्युद्वभूषितघनोपमा सूचिता। अच्युतं न च्यवन्ति भक्ता यस्येति तथामूतं, भक्तवस्सहमिलयर्थः॥ ॥॥

## हिन्दी श्रुवाद

शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अनुल सम्पत्ति थी, उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फलस्बरूप श्रेष्षोकोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रातियाँ और भाई अनुकूल घे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जन्दूधीपके ख्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गक फैली हुई थी ॥५॥ उनके पास भोगकी ऐसी साममी थी, जिसके लिये देवतालोग भी लालायित रहते हैं। परन्नु जैसे भूखे मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उनहें भगवानके सिवा दूसरी कोई वरु सुख नहीं दे़ी

 उसका ₹रूप बहुत ही निर्मंख है। अन्यन्न सुन्दर र्याम इारीर है, बिजहीके समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, सिरपर सोनेका मुकुट हिलुमिला रहा है । उस निर्विकार पुरुके बड़ी ही सुन्दर लम्बी-लग्बी चार भुजाएँ हैं। कानोमें तपायें हुए सर्वरेके सुन्दर कुणडल हैं, ऑँलोमें लालिमा है, हाथमें लूकेके समान जलती हुई गढ़ा लेकर उसे बाए-बार चुमाता जा रहा है। और स्वयं हित्रुके चारों ओर घूम रहा है ॥ ८-९॥

भीमद्दीर्घचतुर्वाहुं तरकाश्ननकुण्जलम ।
"भतजाष्षं गदापाणिमार्मनः सर्वोोदिशम् । परिभ्रमन्तमुलकाभां आमयन्तं गदां मुहुः॥९॥ अस्बेतेजः सगदया नीहारमिव गोपतिः। विधमन्तं संनिकरे पर्यैक्षत क इत्यसौ॥ ॥०॥



[^36]
## श्रीधरसामिविरचिता भावर्थद्दीपिका।

तमं दाहोर्तीणं यक्कांचनं तन्मये कुंडले यस्य। क्षतजाक्षं संरंभाद्रारक्तनेत्रम् पऽ॥ \% अख़तेजो विधमंतं विनाइयंतम् । नीहारं हिमं गोपतिः सूर्य हव। सनिकर्षे समीपे ददर्श। हछ्ष चासी क इति पर्यैक्षत वितर्कितनान्य १०॥ * * अमेयात्मा कथं बद्विध्तूतवानियवितक्र्यरूपः। घर्मं गोपायतीति धर्मगुप। यद्वा धर्मे गोपायंतीति धर्मंगुपो राजानस्तस्रभुस्तेषामपि पालकत्वात् । दशामासपरिच्छेघ्यस्य तस्य मिषतः पइयतो यत्र हष्ट्तन्रैबंतांत्हितो न त्वन्यत्र गतः। यतो वियुः सर्वगतः 11 ११॥ \% उद्र्क उत्तरफलम्। सर्वगुणानामुत्तरोत्तराधिक्यसूचके लग्ने। तन्न हेतुः-अनुकूलैर्यैर्यैंः सहितानां शुरम्हाणामुदयो यर्मिन् ॥ १२॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्रीपिकापकारः।

क्षतजाक्षं घह्याइन्रं प्रति कोधादहो मद्भक्तस्यापि पीडने प्रवृत्तमिद्मिति कोपत्व 11911 \% विर्तर्कितवान् कोडसौ वीरासनेन मामनियुक्तोपि रक्षतीति विमृष्टवानिल्यर्थः॥१०॥ \% पदाविभागेनार्थन्तरमाह-धमें गोपायन्तीति धर्मगुपो राजानसतेषां प्रभू राज्ञामपि धर्मपालकवात्। यद्वा धमं भक्तवात्सल्यरूपं स्वधं गोपायतीति तथा। हरिरिति। तस्य मनोडपह्य तस्मिन्नवधाने सल्यन्तर्दुधे। चौरस्य लक्षणमिदमेव यद्धनवलयधानेन्तर्द्धत्त इति। कूटयामिकवत्तन्मनो हर्तुं मेव तत्र प्रविष्ट आसीदिंत्युस्प्रेक्षात्र घोतिता 11 ११॥ \% \% ततो हरेेदर्शनानन्तरम्। सर्वे गुणा उत्तरफलानि यस्मिन्निति। समासे फलितमाह-सर्वंगुणानामिति। म्रहाणामनुकूलत्वं खवर्गमिन्रवर्ग स्वोचादिस्यितत्वम्। वर्गस्तु "भहं होरा च द्रेष्काणसतांशकनवांराकाः। द्वादूांशकन्रिशांशौ वर्ग इत्युच्यते बुधै" इति मित्रवं च "रवीन्दुभौमगुरवो इहुुकशतिराहवः। स्वस्मिन्मित्राणि चत्वारि परस्मिश्छत्रवः समृताः ।1" इति। "अजबवृषम्यांगनाकर्कमीनवणिजस्तिनादुजाः। उच्चत्सप्रमगो नीचो राशौ वा यदि वांशाके 1 मेषवृत्रिकयोर्भौंमः ड्रुको वृषतुलाभ्भृतोः। बुधः कन्यामिध्रुनयोः प्रोक्तः कर्कस्य चंद्रमःः। सिंहस्याधिपतिः सूर्यः शानिर्मकरकुम्भयोः 11 स्यान्मीनधन्विनोर्जीवोडधिपतिः समुदाहत्हः। कन्या राहुगुहं प्रोक्तं राहूच्चं मिथुनं स्मूतम्। वर्गोत्तमनवांशाश्रशादिषु
 स्वक्ष्रस्समे सम्नमराशितः। क्रियमृगास्य तौलिकेंदुभतो नवांशविधिरुच्यते। झुक्कज्जीवशनिभूतनयस्य बाणहौलाष्टपंचविशिएास्समराशिमध्ये। न्रिंशांशको विषमभे विपरीतमस्मत्स्याद् द्वाद्शांशनिजराशित एव क्षेयः 11 यस्मित्राशौ भवेत्लेटस्तद्गृहं परिकीति-

 उच्यते। त्रिशांशविधिरुद्दिः खुक्कशेल्यादिना बुधैः। विषमे प्रहस्य विषमो राशिः समभे त्रिंशांके समः" इस्यमतिप्रसंगेन। ओजसा प्रभावेण तत्राधिक्यसूचकत्वे ॥१२॥

## श्रीमद्वीरराधवव्याख्या

गोपतिः सूर्यः नीहारमिव स्वगद्या घह्सात्रतेजो विधमंतं नाशयंतं संनिकर्ष स्यितमेवंविधं पुरुषं कोऽसाविति पयूक्षत
 तेजो विधूय निरस्यापरिमेयात्माऽपरिचिछन्नस्वरूपस्वभावः धर्मगोता विभुर्भगगवान्हरिदेशमे मासि तस्य गर्भस्य शिशोर्मिषतः पइयतः स तत्रैवंतहिंतवान्य $11 ? \| \%$ ततः सर्वगुणोदर्के सर्वंगुणाधिके तदेवाह सानुकूल्ठम्रोदये आनुक्रल्येन सहितानां प्रहाणां भृव्वंगिरादीनामुदयो यस्मिन् लम्न इति विशेष्यमध्याएत्तंव्यं, सानुकूला गहा यस्मिन्नुदये लग्ने वा पांडोनेंशधरः बंशवर्द्रनः पुनरोजसा पाण्डुरिव पाण्डुसहदो ज़ज्ञ।। २२॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पद्रतावली

क्षतजवदरुणे अक्षिणी यस्य स तथा तम् आत्मनः स्वस्य सर्वंतो दिश पूर्वादिदिक्षु विदिक्षु परिभ्रमंते परितो वर्तमानम् उल्कामां गगनात्पतत्तारकाविशेषसह्हरीं गोपतिः सूर्यः नीहारं हिमं विधमंतं गमयंतं पुनः सनिकर्ष समीपे हछ्वा च कोऽयं पुरुष ईत पर्यैक्षत आलोचनमकरोत् $\|9-80\| \%$ धमं गोपायति निरीक्षतीति धर्मगुप्तमेय आत्मा अनंतरुपः, दशमार्यस्य दश्शमासारंभस्य कुमासस्य परयतः स इति शोषः, विभुः समर्थो हरिः सर्वपापकर्षणशीलः भगवान् घड़ुणोपेतः ॥ ११ ॥ \% \% ततो हरेदेर्शंनानंतर सर्वंगुणोदर्के सकलगुणोत्तरफले सानुकूला ये ग्रहास्तेषामुदुयो यस्मिन्स तथोक्कः तस्मिन्काले पांडोवंशाधरः संताननुच्छेद्कर्ता ओजसा भूयः पुनख़तनन्नः पांडुरिव स्थितः ॥ १२.।

नीहारं विधमन् सूर्य इवासी क इ़ि परैयैक्षतेलन्वयः, विभक्तिविपरिणामात् ॥ $80-90 \|$

## श्रममद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

क्षतजाक्षं चह्धासं प्रति कोधाद्यारकनेत्रम् US 11 , नीहारं हिमं गोपतिः सूर्य इन सूर्यो यभा विधमति तथाखतेजो विधमन्तं विनारायन्तं पर्यैक्षत कोडसौ वीरासनेन मामयुक्तोड़ि रक्षतीति वितर्कितवान् 11 ?० 11 ध ध मक्तवाटसल्गरूपं स्यधर्म गोपायति धर्मगुप्र (दशमास्यस्य) दरामासपरिच्छेद्यस्य तस्य मिषतः पइयतः (यत्र हछ्ट:) तत्रैबान्तर्द्धे न ववन्यत्र गतः, यतो विभुः। हरिरिति तस्य मनोडपह्रल्य तस्मिन्नवदाने सत्यन्वर्देवे। चैरस्य लक्षणमिद्मेव यद्वनवत्यवद्धानाडन्तरंते हति कूटयामिकबत् तन्मनो हर्तुमेव तत्र प्रविष्ट आसीदित्युत्मेक्षा च चोतिता। १२।। क \% सर्चगुणा एव उदर्क: उत्तरकालमवं फलं यन्न तस्मिन्। अनुकूलेप्रैहैः सह वर्त्तमाने उदूये लग्ने।। १२॥

## श्रीमच्छुकद्वेव्रकृः सिद्धान्तपदीपः।

क्ष्तजाक्षमिलनेन भक्तक्लेशासहिष्णुत्व सूचितम् $11911 \%$ विधमन्तं नाइायंतम् असौ क इति परैक्षत आलोचितवान $\| ? 011$ \% भगवान शीकऽणस्तद्रतेजो विद्यूय निरस्य तत्रैव गर्मे एव दरामास्यस्य परीक्षितः परयत एवांतद्देधेंडतहिंतवान । एतेन भगवतस्तदीयानां चायुधादीनां विग्रह्याषि ₹वेच्छयैवाविर्भावतिरोभावसामथ्यं कालसम्बन्धवर्जितत्वं च प्रतिपादितम् । अप्रमेयः गर्भे कुत आगतः, पुनर्गतः किमात्मक इत्येवमनुमातुमराक्यः कितु वेदैकवेद्यः, वेद्केवेघ्चत्वं तु वेदान्तकौतुभे प्राणाधिकरणे पूर्वः प्रपंचितम $113 ? 11 \%$ ततः कृणान्तद्धानानंतर सर्वगुणोदर्के सर्वगुणानामुत्तरोप्तराधिक्ये लग्ने अनुकूलैरन्यैप्रहै। सहिताः सानुकूलासतेषां गुभग्रहसमुदायो यस्मिस्तस्मिन् वंशधरः वंशकर्ता पाएड्डरिव तन्तुल्यो जक्षे। १२।।

## श्रममदल्रमाचार्यविरचिता सुबोधिनी च्याख्या

श्रीमदीर्घचतुर्बाहुं श्रीमन्तो दीवर्घंख्वारों बाहवो गस्य सूक्षमरूपे आकारः सम्यगमिठयक्तो न अवेदिति शंक्या एचमुक्तमू 1 आजानवाहुँवमुक्तं भवति पुरुपार्थचतुष्टयदानाय चतुणा पदुर्शंन गतिपर्यंत क्रियेति दीर्घंबमुभयतो हक्ष्मीसहितयोरेव कार्यनिर्वाहात श्रीमत्वम् अनेनैहिकामुธिमकफलदानं सूचितं, तमकांचनकुण्डं तत्रकांचनवर्ण कुण्डले चस्येति सांख्ययोगयोः कुण्डलत्वात् सर्वविद्यापदत्वं सूचितं, तमकांचनपदात् संततद़शायामेव ज्ञानपापिरिति सूचितं, क्षतजाक्षं क्षतजवल्झोहितवत् अक्षिणी यस्य बाधकदूरीकरणाय पकटितकोधलेरायुक्कम अनेन भक्करक्षायामासक्तिः सूचिता, उपत्वाद्वा ,सावधानत्वं सूचितं,
 तेजोग्रासे वायुतन्वमेव समर्थम्, अत एव तेजोग्रासार्थ वायुमेव गद़ं हस्ते गृहीत्वा तिष्षति आधिक्ये निवर्वपयिष्यामीति आत्मनः सवंतोदिशां परिभ्रमंतं जीवस्य सवंत्राहमिति ज्ञापयितुं रक्षा च। प्रकृते विशोषमाह उलकाभां गदां भ्रामयंतमिति यस्य तेजोहेतुत्वं
 अस्त्रेजः स्वगद्येति जननपर्यंतं नह्मासंं चेत्तिष्ट्तेत् तदा निर्गमतसमये दैल्याद्युपोद्वलनात् कदाचिचहेत् अत इदानीमेव स्वरुपतो
 एवैवत् कुर्वाणं, संनिकर्ष इति। तस्मिन् रनेह: पदर्शितः, तदा जिज्ञासाभूतस कोडयमिति ततो ज्ञानाथे परीक्षां कृतवान् 1 तन्र परीक्षायां विषयमाह क इति। निय्ययमाह असाविति योडसि सोऽसीति 113011 \% एवं सर्व कार्ये कृत्वा साभिप्रेतार्थसिद्वौं मध्ये भोगार्थमंतर्धानं प्रामवानित्याह विधूयेति। तहि परीक्षित् कर्थ न रक्षित इस्याह अप्राक्टत्वाय अंतर्द्वने धर्मरक्षा हेतुः। नम्वेतावतैव कथं सर्वकार्य सेत्यतील्याशंक्याह विभुरिति सर्वसमर्थः यथैवेच्छति तथैव करोतीयर्थः। दरामासपरंतं स्थित्वा पश्रादंतर्हितः दशामासस्य दरामास्यस्येति वा पाठः, मिषत इति। अन्यत्र गमनरांका वारिता अन्यतो भगवान्नागतः कितुतु तन्नैव प्रकट इति ज्ञापयितुं तन्रैवांतरधीयत पूर्णज्ञानोत्पत्तौ बंधूनां दुःखं स्यादिति शुकतुल्य एवायं प्राकृत इव कृत इस्याह हरिरिति ॥ २? ॥ \% एवं भगवत्क्टपां प्राप्य मुख्यं नाधिकारिदेहेन महापुरुषत्वज्ञापनार्थ मुख्ये काले प्रादुर्भूत इत्याह तत इति। सर्वे गुणा उद़र्के उत्तरफले यस्य ताहरो काले कालस्य हि बह्वो गुणा: ते कदाचिदुपकुर्वति अस्य त्वम्रे उपकरिषयंतीत्यर्थः, सानुकूल महोदये अनुकूललग्नसहितानां ग्रहाणामुद्दयो यत्र अनेन ग्रहफलादि भावि तस्य सर्वफंत्रातुं शाक्यमित्युक्त, वंशाधरः एतस्याग्रे पुत्रा भविष्यंतीति ज्ञापितपाण्डोर्वंगोगत एव स्थितः अनेन धृत इति। निल्यसापेक्षत्वादसमर्थसमासः, यथा पांडुः राजकामनायामेवावतीण्ण: अंधस्य ज्येष्टस्य राज्यानह्हत्वात् पांडवानां भगवता सह वैकुणठगमनावइयकत्वात् रजितायायमवतीर्ण इस्यर्थः। ओजसाव्ययं पांडुदुल्यः ॥ १२॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

गदापािमिल्यं। तेजोग्रास इत्यादि। तेजसो वायुकार्यंत्वेन तस्य वायावेव ल्यात्तथेयर्यर्थ। माकदयद्रिति। प्रकदं कोतीस्यस्मिन्नर्ने तरकरोति तद़ाचष्ट्र इत्येनेन णिच् ॥ ९-१२॥

## भीगिरिधरक्रृता बालप्रवोधिनी

श्रीमन्तः शोभावन्बो दीर्घा आजानुलम्बिताअववारो बाहवो यर्य तम् । तसं तापेन निमेलीकृतं यक्काश्ननं तन्मये कुण्डले यस्य तम । क्षतजाक्ष घहास्य प्रति कोधात क्षतजवन्रते नेत्रे यस्य तमू । गदा पाणों यस्य तम्। उलकस्याझारस्येवाभा यस्यास्वां गदां मुहुर्मंहुर्नामयन्तम । आत्मनः ₹वरक्षाथं सर्वतोदिशं परिभ्रमन्तम 11911 * स्वगदया अह्तास्तेजो विधमन्तं नाशयन्तम्। त习 चशन्तमाह-गोपतिः सूर्यो यथा नीहार कहरं नाशगति तथेति। एवन्मूतं पुरुपं सनिकर्षे स्वसीपे ददर्शतति पूर्वणान्वयः।
 तस्य बालस्य मिषतः पइयत एव यत्र हृ्त्तन्रैव हरिरन्वर्द्धे, न बन्यन्र गतः, यतो विभुर्वर्यापकः। कथमेवं पइयत एवान्तर्धानं सम्मवती त्यपेक्षायामाह- अमेयाल्मेति, अचिन्द्यरुप इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह- भगवानिति, पेग्र्यर्यदिष्डुणपूर्ण इडसर्थः। एवुभ्भूतस्य तन प्रादुर्भावे कि प्रगेजनमित्येक्षायामाह-बर्मगुविति, परीक्षिद्रक्षाद्दारा अक्क्यादिधर्ममार्गसंरक्षणाथ्थं प्रादुर्मूत इति भावः 11 ?311 \% \% ततस्तदनन्तरम्। उद्रक्कमुत्तर फल्य् । सर्वे गुणा एवोदका उत्तरफलानि यत्र तस्मिन् लग्ने। तन्र हतनुमाह-अनुकूलैरन्यैर्पैहैः सहितानां कुभम्महाणामुदयो यसिमससस्मिन् पाण्डोवंशधरः वंशपवर्त्तुकः परीक्षिजऩे जातः। तमुस्रेक्षते-ओजसा सामर्भ्येन तु भूयो जातः पाण्डुरिवेति $1122 \|$

## हिन्दी अनुवाद

जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे कुहरेको भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा अह्माखके तेजको शान्त करता जा रहा था । उस पुरुपको अपने समीप देखकर वह गर्भस्य हिशुु सोचने लगा कि 'यह कौन है ?'। १०॥. \% इस प्रकार उस दस मासके गर्भस्य शिगुके सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान् श्रीकुषण जह्याख्के तेजको शान्त करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १? ॥ * तदनन्तर अनुकूल महॉंके उद्यसे युक्त समस्त सदूगुणोंको विकसित करनेवाले खुम समयमें पाण्डुके वंघधर परीक्षित्का जन्म हुआ। जन्मके समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था, मानो खवयं पाणडुने ही फिरसे जन्म लिया हो ॥ श२॥

तस्य प्रीतमना गजा विस्रैधौंम्यक्कपादिभिः। जातकं कारयामास चाचयित्वा च मझलम् $11 ?$ ३॥ हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिवंरान्। प्रादास्स्वन्नं च विप्रे्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित् ॥१४॥ तमुचुर्दाह्नणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयन्वितम। एप ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरुणां पौरवर्षम ॥? ॥॥ दैवेनाग्रतिघातेन शुके संसामेपेषि। रावो वो डन्नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना $\|? ६\|$

## थीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

जातक जातकर्म। मंगलं पुण्याहम् ॥ १३॥ \% करान् श्रेष्टान्। स्वन्नं शोभनमन्नं च तीर्थविज्ञानकालब़ः। "यावन्न चिछ्छबते नाल ताबनाप्नोति सूतकम 1 छिन्ने नाले ततः पश्रास्सूतकं तु विधीयते" इति बचनात्ततः पूर्व प्रादाता। आमान्नं बा। प्रजातीर्थ पुत्रोप्पत्तिपुण्यकाले। "पुत्रे जाते क्यतीपाते दृत्तं भवति चाक्षयम" इति समते: "देवश्च पितरसैब पुने जाते द्विजन्मनाम्। आयांति हि नृमश्रेष पुण्याहमिति चान्त्रवने" इति च $1184 \%$ हे पौरवर्षम पुसुणं पुरवंइयानां खुक्ले खुद्देऽरिमन्पजातन्तौ दैवेन कर्भूतेनाऽप्रतिघातेन दुर्शारण संस्यां नाशाुपेयुषि गते सति वोडनुग्रार्थाय घ समाप्रभवनशीलेन श्रीविषणुना रातो दत्तस्तर्मालोके विष्णुरात इति नाम्ना भविष्यति महाभागवतश्र गुणैध्र महान् भविष्यति नात्र संदेह इति तं राजानं ज्राह्मणा ऊचुरिति त्र्याणामन्वयः ॥१११-१७।।

श्रीवंरीिर्कतो मावार्थदीपिकाप्रकाशः
तस्य चाल्स । मंगलं पुण्यहवाचनमू | त्रिकाण्डमण्डने तद्विधिरक्कः, तथा हि "गर्भाधानादिसंरकारेषिवष्टाूर्त्तक्रुणनपि । वृद्धिश्राद्ध नरेः कागं कर्मादौ स्वस्तिवाचनम 11 " ठग्यासः "संपूज्य गंधपुइपाद्यैर्बर्द्वणान्स्वस्ति वाचयेत्। धर्मकर्मणि मांगल्ये

 परितोफ्य "पुण्याहं भवन्तो स्रुवन्तु" इति न्नाह्मणान्यजमानख्तिः भावयेत्। ततो व्राह्वणाः "पुण्याहं पुण्याहं पुण्यांद्म्" इति
 4. पा० पा०-यो।


 इति, बह बृचग्येपरिशिक्ट नु "अवनिकृतजानुम्डलः कमलमुकुलसद्चामंजलि रिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना सुवर्णपर्णकलरं धारयित्वा 'दीर्घो नागा नदो गिरगस्तीरि विष्णुपदानि च तेनायु:र्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । शिता आपः सन्तु । सौमनसमस्तु । अक्षतं चारिश्टिस्तु । गंघाः पांतु सुमंगलं चास्तु। पुष्पाणि पांतु सौभ्रियमक्तु । अक्षताः पांतु आयुष्यमस्तु। तांबूलानि पांतु ऐग्वर्यमसतु। दक्षिणाः पान्तु बहुधनमसतु। दीर्घमायुः शांतिः पुष्टिः श्रीर्योो विया विनयो वित्त बहुपुच्तघ्वायुष्यं चास्तु । यं


 सर्वेषों ज्राह्मगानां मनः समाधीयताम्। समाहितमनसः स्मः। प्रसीदन्तु भवन्तः। पसन्नरसमः। शान्तिर्तु पुष्टिरस्तु तुप्टिरतु वृद्धिरस्तु अविध्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्यमसतु शिवं कर्मास्तु कर्मसमृद्विरसतु पुत्रसमृद्विरस्तु। घनधान्यसमृद्विरत्तु। इष्टसमृद्धि-





 प्रीयन्ताम्। सर्वाः कुलद्वेवताः प्रीयन्ताम्। उह्दहाता घह्मद्यिषः। हताः परिपन्थिनः। हताश्र विद्नकर्तारः। शत्रवः पराभवं यान्तु। शान्यन्तु घोराणि। शान्यन्तु पापानि। शान्यन्न्वीतयः। झुभानि वर्द्रन्ताम्। शिवा आपः सन्तु। शिवा अग्नयः सन्तु। शिवा आहुतयः सन्तु 1 शिवा वनस्पतयः सन्तु। शिवा अतिथयः सन्तु। अहोरत्र्ता रिवे स्याताम । निकामे निकामे नः, पर्जन्यो वर्षतु। फलिन्यो न ओषधगः सन्तु। योगक्ष्षेमो नः कल्पताम्। गुकोंगारकबुधबृहप्पतिरानैँ्वरराहुकेतुसोमसहिता आदिल्यपुरोगाः सर्वे ग्रहा: प्रींयन्ताम्। भगवान्नारायणः प्रीयताम्। मगवान्वर्जैयेः श्रीयतामू। प्रीयतां भगवन्स्खामी महासेनः।
 यदा वै सूर्य उद़िति। अथ नक्षन्रं नैति। यावति तन्र सूर्यो गच्छेत्। यन्न जवन्य पइयेत्तावति कुर्वीत यक्कारी स्यति। पुण्याह एव कुरते। तानि वा एतानि यमनक्षत्राणि। यान्येव देवनक्षत्राणि। तैषु कुर्वीत यैक्कारी स्यात्। पुण्याह एव कुरते। पुण्याहं भवन्तो न्रुवन्तु। ॐ पुण्याहम। स्वस्तये वायुमुपन्वामहै आदिल उदयनीयः ० खत्ति न इन्द्रो दूद्रशाः स्वस्ति नः पूष विश्वेदाः। स्वस्ति नसतार्द्यो अरिष्नेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देधातु। अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः। चत्सा देवीरजराश्रविष्धः। ते यज़ पान्तु रजसः परस्तात। संवस्सरीणममृत स स्ति 11 स्ति मवन्तो नुवन्तु। आयुष्मते स्वस्ति। ॠध्यामसोमं०
 शराद: सनीराः त्रीणि तीणि वै देवानामृद्वानि । त्रीणि चछन्दा सि। तीणि सननाति। घय इमे होकाः। ॠद्वघामेव तद्वीर्य
 जयस्सर्वमेतत्। अमुं च लोकमिद्यूच सर्वम्। तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विजिय। शियें दधाव्वहणीयमानमू। अहैबुध्निय मन्न्ं मे गोपाय। यमृषयस्तरीविदो विदुः। ॠचः सामानि यजूँ रणि। सा हि श्रीरमूता सताम्। श्रीरस्विति भवन्तो झुवन्तु। अस्तु श्रीः। पुण्याहवाचनसमृद्विरस्तु । भगवान्र्रजापतिः पीयताम् । इति पुण्याहवाचनम् । जातकशब्देन वित्टदेवार्चनमपि गृहीतं भवति "जातकं कारयामास पित्देवार्चनं तथा" इति श्रीदशमे नन्दराजोइसवोक्तेः। तत्र पिर्चर्चनं वृद्यिश्राद्यम्। तन्च तदा पिंडहीनमेव
 यथास्यितम ॥" तब संक्षिव्य प्रयोगः-सत्यवसुसंज्रका विखेेदेवाः ॐभूर्भुवः खरिदे वः वाध्यम्। एवं सर्वत्र पाद्यम्। मातृपितामहीप्रपितामह्यो नन्दीमुख्यो भूर्भुचः स्वरिद्ध वः पाच्यम। पितृपितामहप्रपितामही नान्दीमुखा भूर्भुवः स्वरिदं वः पाद्यम । मातामहप्रमातामहवद्वद्रमातामहाः नन्द्दीमुखाः सकलनीका भूर्भुवः स्वरिदं वः पाद्यम्। आचमनम् । संल्यवसुसंज्ञकानां विइनेषां देवानां भूर्भुवः स्वरिदमासनं सुखासनम्। नान्दी श्राद्दे क्ष गौं कियेताम्। ※तथा। प्रान्नुवन्तु भवन्तः। प्राप्नवामः। मातृपितामहीप्रपितामहीनां नान्दीमुखीनां भूर्भुवः खरिद्रमासनम् । सुखासनम्। नान्दीश्राद्दे क्षणी क्रियेताम्। ऊँ तथा। प्राध्नुवन्तु भवन्तः प्राल्नवामः। पितु-


वामः । मातामह़प्रमातामहृवृद्धभमातामहानां नान्दीमुखानां सपत्तीकानां भूर्भुवः स्वरिदमासनम्। सुखासनम । नान्दी श्राद्वे क्षणiं

 तामहे म्यो नान्दीमुखे म्य दूद गंधादर्चने खाहा संपघ्यतां वृद्यिः। मातामहम्रमातामहवृद्धप्रमातामहेम्यो नान्दीमुलेम्यः सपत्नीकेमय
 विइवेभ्यो देवेम्यो युग्मवाल्यणमोजनपर्याप्तमन्नममृतरुपेण साहा संपद्यतां वृद्धिः। मातपितमहीप्रपितामहीस्यो नान्दीमुखीम्यो

 मन्नममृतरुपेण खाहा सम्पयतां वृद्धि:। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्यश्रवा इलादिपाठः। अनेन नान्दीश्राद्देन कर्मागदेवतताः प्रीयन्ताम वृद्विः संपचताम्। ततः पुरषसुक्तादिजपः। नान्दीश्राद्ध संपन्न सुसंपन्नं सुप्रोक्षितमर्तु। शिवा आपस्सन्तु। सौमनस्यमस्तु। अक्षतं चारिश्मसरु। नान्दीमुख्यो मातर: प्रीयन्ताम। नान्दीमुखः पितरः पितामहाः प्रपितामहाः पीयन्ताम। नान्दीमुखा मातामहप्रमातामहृवद्रप्रमातामहाः सपन्नीकाः प्रीयन्ताम । ततो गोत्रनो वर्देताम । कर्द्रतामिति पयुक्ते "दातारो नाभिबंतंता वेदाः सन्ततिरेन नः। श्रदा च नो मा व्यगमद्वहुदेयश्र्य नो5स्तु II अन्नं च नो बहु अवेदतिथींद्य लमेमहि। गाचिताएश्र नः सन्तु मा च याचिधं कंचन" हूति सम्राथ्ये। विमै: "दातारो वोभिचद्धंतां चेद्याः संततिरेव वः। श्रद्धा च वो मा ठयगमदूधुदेयं च बोडसतु 11 अन्नं च बो बहु सवेदतिर्थीश्र लमध्वम । याचितारश्र वः सन्तु मा च याचिढनं कग्रन" इति प्रयुक्ते द्राक्षामलकादितन्निष्कयं वा दक्षिणों दर्वा "विश्येटाः प्रीयन्तामिति दैवे वाचयित्वा वाजेवाज इति मानूँं मातद्वीन्विस्यामावाजसयेयनुजोदिति संक्षिबृद्विश्रादश्ञ " नुपो विभैः कारयामास। यद्दा "हैमेन श्राद्ध कुर्वीत महणे
 वाडमुकामुकगोत्रामुकामुकशर्मभ्यो विप्रेम्योऽमुकशर्मणे बाहे दास्य इति संकल्पश्राद्दमेव कुर्यांत्तेन वित्रादिवप्तर्वालः्र चिरायु: स्यादिति पुण्याहवाचनाटपः्रालकायम् $1133 \%$ \% शोमनमन्नं पायसादि। ननु लोकविरदववात्तदा न कोपि मुंक

 प्रताय युज्यते। अचिछहनायं तथा नाक्यां दानाही सुतसूतके ।।" इति वाराहोक्तः। सलपि सूतकादौ तडुपयोग
 पुरूनृस्य पितृमक्तवेन "तन्तुं तन्वन्पितृन्यजेत" इल्याध्युक्तेः पित्टमक्तवंशानुच्छेदादपि तद्वंशर्षभस्य तव वंशोऽनुच्छेदाह एवेति भावः॥ १३-?६॥

## भीमद्रीरराघवन्याख्या

ततः प्रीतं हृष्टं मनो यस्य स राजा युधिष्टिः बौम्यकृपादिभिर्विप्रः सुमह्नलं स्वाशिषं वाचगित्वा जातक जातकर्म कार्यामास॥ ॥३॥ \% ततो नृपतिर्युंधिधिरो हिरण्याम्ववरान्कामन्यथायोग्यं यथाभिलाषं च कामं प्रादादर्थियम्यः प्रायच्छस्स तीर्थविद्दानपान्रविट्राजा घजातीर्थे पौत्रोप्यत्तिनिमित्तदानकाले खब्नं सुमृष्टमन्नं च विप्रेस्यः प्राद्यात् 42811 \% \% हिरण्यादिभिसतुष्श च्नाह्यणासं पभ्रयेण विनयेनावततं तम्ं राजानमूचुः $184 \%$ \% तद्रेवाह एव हीति सार्दंदयेन। पुरूणां भवतां प्रजातंतौ प्रजासंताने निमित्ते शुक्ले गर्भविंडे संख्यामुपुपुषि सति हि यसादेष जातः अप्रतिघतेन प्रतिहुतिरहितेन देवेन प्रभविष्णुना समर्थीमवनशीलेन विषणुना वोडनुम्रहार्थोडयं रातो रक्षितः 11 ? द1।

## श्रीमकिजयष्वजतीर्थक्कता पदरत्नाबली

जातक जातकर्म संगलं पुण्याहम 118 ₹ 11 तीथ राहं पात्र वा वेत्तीति तीर्थवित् प्रजातीर्थे पुञ्रास्युगुद्रजले पुन्रजन्मकाले वा सतीर्थविदित्येक वा पदं सतीर्थ इसर्थं।19811\% \% प्रश्रयानतं प्रावण्यगुणावनतं कुरुणों कुरुवंश् जातानाम् अस्मिन्कुले प्रजातंती पुत्राख्यसंतानसंसां विनाशमुपेयुषि गच्छति सति वो युष्माकमनुप्राख्यप्रयोजनाय प्रभविष्णुना रातो दत्त इति यस्मात्तस्मान् लोके नान्ना विष्णुरात इति बृहच्र्रवा विएयातयशा भविष्यति।। $\langle ५-१ ७ ॥$

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

जातकं जातकर्म 11 १३. 11 \% प्रजातीर्थे पुत्रोत्वत्तिपुण्यकाले-'पुत्रे जाते उयतीपाते दत्तं भवति चक्षयमि’ ति


श्रीमच्छुकदे वकृतः सिद्धान्तपदीपः
सुमझलहुण्याहं वाचचित्वा जातकं जातकर्म कारयामास ॥ १३॥ \% स युधिष्टि: प्रजातीर्थे पुत्रोंत्रानुप्पत्तिकाले तीर्थंवित् दानक्रियाविषये तीर्थानि देशाकालपाइ्देयेयवस्वादी़िन जानातीति स तथा $18 \% \| \%$ अभ्रयानतं विनयेन नम्रं तं राजानमूचुः हे कौरवर्षम! कुरणां वंरयानां भवतां पजातंतौ विषये एषः रात इति द्वितीयेनान्वयः 119 ।। डुक्ले निर्दोषे गर्भे संख्यां नाइमुपेयुषि सति अप्रतिघातेन रवेप्सतकर्मसु प्रतिभटरहितेन दैवेन प्रभविष्णुना भक्कार्यांथ सर्वंत्र प्रभवनरीलेन विष्णुना श्रीकृष्णेन वोऽनुग्महार्थाय रातो दत्तः ॥ १६-१९ ॥

## श्रीमद्धल्ठभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

तस्य प्रासंगिकं क्रूलमाह तस्येति। यद्चपि गार्भिकबैजिकमेनो नासि तथापि अपूर्वपक्ष्माश्रिं्य अष्टाचत्वारिंात् संरकारान् वदन् जातकर्माह-मूद्धीभिषिक्तस्य स्वतः करणायोगात् विभैरैस्युक्तं घौम्यः पांडवपुरोहितः कृषः परंपरागतः, जातक कर्मनामंबेयं मंगलं पुण्याहवाचनम् ॥३३॥ ज जन्मोत्सवमाह ह्टिणयमिति । महीं वृत्तिकरीं भूमिं वरान् अभिमतार्थान् खन्ने आमं गोधूमादि प्रजातीर्थे "देवारक्व पितरंश्ये"ति वाक्यात् पुन्रजन्मनि सर्वंदेवतासांनिध्यात् प्रजातीर्थ इल्युक्तम, वैदिके कर्मणि ज्ञानादेव फलमिति अस्य तीर्थंव्वेनाप्रसिद्धत्वात् फलं न भवेदियाशांक्याह सर्वतीर्थविदिति। तीर्थविद्रिः सहितः अतस्तदुपदेश़ात् ज्ञात्वा छुतवानिल्यर्थ॥ $38 \|$ \% अस्मिन् बालके द्वेधाव्युक्कर्षोडसि मगवट्कृतः कालक्छतः तत्र भगवत्कृतं ये वसिश्दाद्यो।
 निर्दिएयते यथा सोमविक्य एष इति इममथं ज्ञापयंति हीति अस्मिन्निति राजानं बालकवंइयांश्र निर्दिएग पजातंतौ पुत्रपौन्रादिसे
 पूरोः 1134 \% तस्यापि वंशसंस्यानुचितेति उपघातहेतुमाह दैवेनेति। वंशजनकानामहृ्ट समापमिति विच्छेदकाहप्टेन वा प्रसवजनकादृष्ट्य विच्छेदकप्रतिबन्धकस्य चाभावात् संस्या अवइयं भाव्या, अहृं च नास्ति भगवांश्य वर्तरेते किमत्र भविष्यतीलाशांकायां यथाकर्थंचित् वंरोन उमयं समाहितं भविष्यतीति आरांक्य तन्धिषेधार्थं खुकु इत्युक्त्वा देववलं बल्रमिति वाक्यात् संस्थामेपेयुपि सति अदृष्टकाल्दीनामनुकूलत्वात् केवलं भगवान्पुप्टिमार्गमाभ्रिस्य भवतामनुमहार्थाय पूर्व यो भचस्सनुम्रः कृतः
 तदुतमर्यामि'ति श्रुतेः भगचता अयं रक्षितः। किंच स्वार्थमप्ययं रक्षितः, भागवतादि हुपेण प्रकर्षण उरुभविष्णुना सर्वेधु भागबततद्रकेषु भगवद्द्वारा आविर्भावैकरसेन अतोऽर्थप्रतिपादकं नाम भगवतीति संज्ञाधब्दापेक्ष्या योगिकाद्द्स्य अजहास्सार्थेन मुख्यत्वात् |। ?६ ॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविर्रचितः सुबोधिनीपकाशः

तस्य प्रीतेल्यन। अषू वंपक्षमिति। नैमिन्तिकमात्मसंरकाएपक्षम् 11 ?३-१६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी,

तबश्र पीतं हृष्टं मनो यस्य स राजा युधिष्टिए: स्वस्य सज्याभिधिक्तस्य करणेडधिकाराभावात् धौम्यक्वपादिभिर्विज्रे: सुमझलं पुण्याहं वाचयित्वा तस्य जातस्य जातक जातकर्म कारयामासेत्यन्वयः ॥ १३ 11 \% तदा च प्रजातीर्थे पुत्रे जाते व्यतीपाते दृत्त भवति चाक्षयम्। देवाश्र पितरम्रैव पुन्रे जाते द्विजन्मनाम् || आयान्ति हि नुपश्रेष्ठ पुण्याहिमिति चान्रुवन्। यावन्न
 पूर्वं स तीर्थवित् दानकालज्ञों नृपतिहिर्रण्यादीन् वरानन्यांख्राभिलषितपदार्थान् खन्नं च विप्रें्यः पादादित्यन्वयः 11 28॥ * * हिएण्यादिभिसतुष्चः गाह्मणास्तं प्रश्रयेण विनयेन आनतं नम्ं राजानमूचुरित्यन्वयः। किमूचुरित्येक्षायां तद्वचनं
 दुरहप्टेन संसामुपुयुषि नाइां प्राप्ते सति हि सस्मादो युष्माकमनुमहार्थाग विषणुना एष शिशू रातो दत्तस्तस्मान्नाम्ना वाँचकेन आब्दे़न विषणुरात इति प्रसिद्धो भविष्यति। बृहच्क्रवा विपुलकीर्तिए भविष्यति। तत्र हतुमाह्यतो। गुणैंर्महान् भविष्यति। तत्रापि हेतु-


## हिन्द्री अनुवाद

पौन्रके जन्मकी बात युनकर राजा युधिष्टि मनमें बहुत प्रसन हुए। उनहोंने धौन्य, क्कपाचार्य आदि श्राह्मगोंसे मद्भलवाचन और जातकर्म-संक्रार करवाये।। १३॥ महाराज युधिधिए दानके योग्य समयको जानते थे। उन्होंने

भजातीर्थं नामक कालमें अर्थात् नाल काटनेके पहले ही जान्द्नलोंको सुवर्ण, गौएँ, पृथवी, गाँव, उत्तम जातिके हाथी घोड़े और
 कालकी दुर्निवाई गतिसे यह पविन पुखवंश मिटना ही चाहता था, परन्तु तुमलोगोंपर कृा करनेके लिये भगवान् विषणुने यहि बालक देखकर इसकी रक्षा कर दी ॥ ? १-? द्या।

तम्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोंक वृहच्छ्रवाः। मविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान् 11 ज॥ युधिष्टि उवाच
अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यरलोकान् महान्मनः। अनुवर्तिता स्विघशासा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥

## वाह्भणा ऊचु:

पार्थ प्रजाविता साष्षादिक्ष्वककिर मानवः। घह्मण्यः सत्यसंधक्ष रामो दाशरथिर्यथा ॥?९॥ एप दाता शरण्यइच यथा हौरीनर: रिबिः । गझो वितनिता सानां दौप्यन्तिरिब यज्वनाम्य२०॥ श्रीधरस्वामिबिंचिता मावार्थदीपिका
महाभागवतो भविष्यतीज्युक्ते हृष्टः पृच्छति। अपि स्वितिक्तित्। साधुवादेन यशासा तत्कीर्या चानुवर्तिता भविष्यतीति
 यथा॥ १९॥ उसीनरदेशाधिपतिः शिबिर्येन स्वमांसं इयेनाय दृत्र्वा शरणागतः कपोतो रक्षितः। स्वानां क्ञातीनां यज्वनां च यशोविस्तारको दौष्यंतिर्भरत इव ॥॥ २०॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीविकाम्रकाशः

बालस्य ताहृरायोग्यतायामश्रद्दानं राजानं प्रल्याहुर्न संदे़ह इति ॥ १७॥ \% साधुपु चाद़ः कथनं यस्य तेन। यशासेति। अनेन धर्त्तव्यसनिवंचकमूर्खगोषीइलाध्यता निरसा। तन्र ताद्द्यां इल्यध्यत्वे प्रत्युत निन्द्वैव जायत इति। है सत्तमा इति। भवन्तो हि यथार्थशा संसन्वव्वेन सर्वकथनसमर्थास्तपस्वित्वेन त्रिकालज्ञाइचेति भावः॥ ३८। \% तेषां
 देततुल्यासते न बमूवुरिति प्रतीयतामिल्याशयेनाहु: पार्थोत। पथापुत्र्वेन तव भगबत्पैवृष्वस्रीयत्वान्न बवां वयं प्रतारणवचो वच्म इति भावः 119 H \% दौव्यन्तिड्डुष्यन्तपुत्र: 1 २० ॥

## भीमद्वीरराघवन्यास्या


 स्विदित्येतदद्द्वयं समुदित प्रइनघोतकं हे सत्तमाः ! एष जातः शिगुः साधुवादेन साघुनामुपदे रोन हेतुना महात्मनः पुण्यश्रोकान् वंइयान राजर्षोन् पांडवादीन् अनुवर्तितास्विदनुवर्ति॰्यति कि पांड्वादिवन्यासी भविष्यति इति पर्नः । साबूनां वादो यर्मिन् विषयभूते तेन यशसानुवर्त्तिता स्विदिति वान्चयः 11 द< 11 \% \% एवमापष्रा जातकोविदा ज्राल्यणास्तस भाविनो गुणान्वर्णयंति पार्थेयादिदशभिः 1 न केवलमितरसाधारणैकगुणमेवानुवर्तिता अपि तु तत्तदसाधारणगुणान् सर्वांनपीयाहुः-हे पार्थ! मानवः

- मनोैैवस्वतस्य सुत इक्ष्वाकुरिव साक्षात्रजाविता प्रजानामविता रक्षिता यथा दाशरथिद्रेरथपुत्रः भीरामस्तद्वद्वह्यण्यः जह्हकुले साधुः सत्ये याचके संधा हढाभिरचिर्यस्तथामूतस्य एप दाता आटमपं्यंतदाता शरण्यः शरणं रक्षणोपायमहर्तीति 11 श९ \% यथौशीनरः उशीनरसुतः शिविद्ककवर्वी तद्वदाता शरण्यः्र दौर्यंतिरिव भरत इव यज्वनां यष्टछां यशोवितनिता यशासो विस्तारयिता॥ २०॥
 तु विधीयते 11 ' इसी समयको 'प्रजातीर्थ' काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है, वह अक्षग होता है। समृति कहती है- 'पुने जाते व्यतीपाते दत्तं मवति चाक्षयम ।' अर्थात् 'पुत्रेप्पत्ति और व्यतीपतक समय दिया हुआ दान अभ्षय होता है।' २. प्रा० पा०-राजोगाच। ३. प्रा० पा०-राजर्जिः। ४. प्रा० पा०-यथोचितविधाता च दौष्यन्नि०।


## श्रीमद्विजय व्वजतीर्थिक्हा पदरत्तावली

वाह्मणवचनानंतर युधिष्टिरस्तनपाक्षीदिस्याह अपीति। हे सत्तमाः ॥पिशचद्य स्विदित्यनेनान्वयः। साधुषुःादो यस्य स तथा साधुरितिवादेन बा 113118 है पार्थ। पृथायाः सुत चुधिष्टित मानवो मनुपुज्रजानामविता दारारि:
 तथायमपि स्वानां स्ववंराजन्यानां यशोवितनिता 112011

श्रीमजीवगोसामिकृतः कम सन्द्रर्मः।
 ज्ञानार्थं पुनः प्रश्नः ॥ ३८-२३॥

## श्रममद्विश्वनाधचकवर्तिद्धता सारार्थदर्शिनी

बालस्य ताहरायोग्यतायामशद्धधानं पाजानं प्रयाह न सन्द्रेह इति 112011 \% \% महाभागवतो भविธग्यतीत्युक्ते
 83. \% तेषो सहरो यरासेति कि पृच्छचते यैरेव एकैकैर्गुणैसते सर्वे यरास्विन: आसन् ते सरे एव गुणा अस्मिन् बालके $\frac{\text { धुनैव }}{}$ सन्ति यथावसरमाविर्भविष्यन्ति तस्मादेतत्तुल्यासते न बम्भुरिति मतीयतममिलारायेनाहुः पार्थेति। प्रजानाम् अविता रक्ष्रः। सलसन्धः सल्यप्रतिज्ञ: 1199.11 उशीनरदेशाधिपतिः शिचिः येन स्वमां इयेनाय द₹्रवा रारणागतः कपोतो रक्षितः। दुषयन्तपुत्रो भरतः 112011

श्नमचुकरेवकतः सिद्दान्तप्रदीप:
हे सत्तमाः ! एष विषणुरातः साधूनां वादः प्ररांसाशब्दो यस्मिन् तेन यरासा गाजर्षीन् अनुवर्तिता अनुवर्तिए यतिस्वित्
 सत्ये संधाभिसंधिर्यस्य स तथा 11 १९.1 \% \% उशीनरस्यापत्यमौशीनरः स्वानां ज्ञातीनां यज्वनां यष्टणां यदोणितनिता यरासो विस्तारयिता दौबयन्तिर्दुएगंतपुत्रो भरत इति $\|$ २०॥

## श्रीमद्रल्लम्याचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

नाम्ना विष्णुरात इति लोके प्रसिद्धो भविषयतीयर्थः। काएणोक्षर्षमाद हृहहक्रवा इति। मवदाध्यपेक्षयापि अधिक-कीर्तिमाहु:-नहि अवंत एवं रक्षिता: न कालो निगहीतः न वा भागवंत प्राप्तमिति संस्थाप्रापककालादे: प्रतिबंधकव्वात् कथम बं भविहयतीयाइांकायामाह न संदेह इति। तन्र हेतुः महाभागवत इति। भागवतस्य महच्वं भगवर्प्रयत्वे हेतु०, तदस्मिन् लक्षणादिना अव्याम्यते, अत एव कालादी नां नात्रोपकारजनकत्वं तदुत्तरत्र प्रइनोत्तरम्यों निरूपयिएयते। किंच यथा कालादिभ्यो भगवता बलं दुत्तं ततोऽएयरैमै बहुदत्तमिह नास्मिन् रांकाविषय इस्यह महानिति $\|\geqslant\| \%$ एवं महद्रिरर्थरनिरूपिते कालाद्रयं मन्यमानः सवं कालकृतं मन्ये इत्युक्तत्वात कालज्ञानं पच्छति अप्येष इति। भगवतकृपाइयतिरेकेणाि यथा कालेनास्मद्वंशा रक्षित यशास्विनश्र कुता: तथां किं अविएयतीवि परनः । वंरोष्वपि ये पुण्यइलकाः पुरूवःप्रभृतयः तन्रापि ये महात्मानः कुसहराः यराः संजनीन साधुताए: सदिरेव कियमाणः चरित्रस आवोडकर्षो वा वेदार्थववज्ञाः सत्तमाः 11 द 11 \% तन सर्वमेव कालोलकर्षमाह पार्थेति। यद्यपि भगवता एवं रक्षितुं देहोडनुचितः, तथापि हे पार्थ! अयं साक्षात्रजाविता न मंत्रिद्वारा स्वयमेवेष्टादिकरणात यद्याि मनोरहवः पुत्रा जाता: अथाएयंतवंशकत् इस्वाक्रेन जातः 1 तस्य यथा प्रजापालनमविच्छिनमेवमस्यापि शान्तुमित्रादिषु समो वा रात्यनात सर्जन्वाद्वा तथा वदंति मानवः वैवसतमनोः पुत्रः बह्मण्यो त्राह्मणमकः सर्वंसदानात् सल्यसंधः सलपपिज्ञः वनवासममनात दाशाशी इघुनाथ: कालस्यापकारजनकत्वं स्वेगया भगवत्यपीति भगवदूह्टांतः 113911 \% \% रारण्यः रारणागतरक्षः चकारात प्रत्येकसमुदायाम्यां कीर्तिमान उशीनरवंशोत्पनः शिबिः तस्य समुदायकीरितेबं प्रसिद्धा इन्न्राजिसंबादे दौष्यंतिर्भरतः सर्वस्यि सोमवंशस्य यशःप्रद यडिबनां च शताशमेधकरणात सर्वत्र चकारेण पूर्वोकसंबंधः हप्रान्तके दार्ट्रीतिके चावगन्तठयः ।1 २०।।

## श्रीमड़ोस्वामिश्रीपुरुषोतमचरणविरचित: सुबोधिनीप्रकाशः

 मिल्यत्र। नन्बत्र चकाराभावायज्वनां भिन्नः सम्बन्धो न युक्त इलत्यत आहु: सर्वनेत्यादि । सर्वत्रानुक्तचकारे वाक्येपि चकारः पूर्वोक्तम्बन्धः प्रत्येकसमुदायाभ्यां कीर्तिसन्बन्धो चप्टान्ते दार्ष्टन्तिके च प्रमाणसिद्धो हष्टान्तीयगुणवरोनार्थादेव बोधग्य इस्यर्थः 11 २०.11

## प्रीमिरिध्रिरहता वालम्रबोधिर्मी









 यष्टृणां च यझो वितनिता यझ़ो विस्तारयिता दौष्यन्तिभ्भरत इन भविष्यकि॥ ॥₹०॥

## हिन्दी अनुआाद

इसीधिये इसका नाम विष्णुपत होगा। निस्सनेह्ह घह बालक संसारमें बड़ा यर्सी, भगवान्का परम मक और



 कैहायेगा !:२०॥

 पितामहसमः साम्ये प्रेदादे गिरिरोपमः। आभ्रयः सर्वभूतानां यथा देशो रमाश्यःः।। २३॥ सर्वसद्गुणमाहात्में एष कक्णमनुत्रतः। रन्विदेन इवोदारों ययातिरिक बार्मिकः ॥ २४ ॥

## श्रीधर्वामिबिरंचिता भावार्थद्दापिक





## भीवैंशीधरहीतो भावार्थद़ीविकावकाशः











## शीमदीरराघवक्याख्या




[^37] सहिण्णःः॥२॥ \% \% साम्ये सर्वभूतसमत्वे पितामहेन घहणा समम्बुल्यः प्रसादे ज्ञातपसादे अनुम्हे वा गिरिशोपमो

 इवोदारस्यागी ॥ २8॥

## श्रीमद्रिज्धध्वजतीर्थकता पदरतावली

 सह्नझीलः॥२ः॥ \% साक्ये सामंजस्ये पितामहस्य विरिश्यस्य समः मसन्नतायां शिवसमः रमाया आश्रयः पतिः॥ २३॥ * * सर्वःः सतां गुणेः माहात्म्यं महात्मत्वं गस्य तथेक्कः अथवा सर्वसद्नुणुमाहात्यविषये कृषणं यादवेंद्रमनुगतः तथाभूतः कृषम ज़्जुनं"ना ॥२४।

## श्रीमजीवगोखामिकृतः कमसन्द्रम्भः

तथापि साधारणजनचमत्कारार्थ पूर्ववदन्यदपि किचिद् न्म इल्याहुः रन्तीति। किं वा बहुभिर्यथा स्वज्ञानमुक्तत्वत् पाठकमो नात्र विवक्षितः। औदार्येमत्र दावृत्वं तेन कारणगं लद्ध्यते॥ २8-२६॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

अर्जुनयोः पार्थकार्त्तीवर्योोः 11 २? 11 स संवंसहापि वसुधा परेपो वाक्शारज्वलां नानुमवति अयन्तु तामनु भवन्नपि न प्रतिकरिष्यतीति अत्र हप्रन्तः पितराविवेति॥ २२्य॥ \% पितामहो युधिप्टिः। साम्ये सर्वत्र द्वेषाभावे।
 तस्मिन् एप कुष्गमनुत्रतः श्रीकृणनुल्यः॥ ॥४॥

## श्रीमन्कुक्देचक्रतः सिद्दान्तपर्दाप:

 आाहात्व्यं तस्मिन् कुषणं भगवन्तमनुत्रतोऽनुवर्तिता॥२४॥

## श्रीमद्धल्लभाचर्यविरचिता सुवोधिनी ज्याख्या।

घन्विनां धनुर्धराणामर्जुनः पितामहः। कीर्त्तीवीयोडर्जुनः चकारादधिकश्र। कालनिम्रहाने हुताशोऽगिनः धर्षणमतिकमम् आज्ञोलध्बनमिति यावत्, दुस्तरः युद्ये सेनायाः स्वस्य पराजयामावः, तरणं तद्वानिल्यर्थः, विक्रान्तः पराकमवान्दे देहापेक्ष्ता अधिककौइललवान् ॥ २१॥ \% मृगेन्त्रः सिंहः निषेठ्यो देवादीनामप्याश्रयः। यथा हिमवान् महादेवादे़र्निर्दोषस्थानम। अत एव ऋषिवासस्तनैन गुणेष्वेव चृ्रन्ताः सर्वः तितिक्धुः अतिक्रमणसहनवान् वसुधा सर्वंसहा तद्दोष्यहनशीलः स्वस्मिन्नपराधसहनं प्रथ्वीवत् तर्यैवन्यत्र सहृनं पित्ववत् 11 २२ 11 \% पितामहो घहा साम्यं देवदैल्यनरेपु तुल्यता प्रसादे अविचारितदाने
 धर्मादीनामपि रक्षकत्वान । सवे्वे यावन्तः सदुगुणाः सत्यशौचाद्यः तेषां माहात्म्य परमोक्करः तदर्थं कृषण भगवंतमनुव्रत यस्य उपासनगा कृपा तत्तुल्ग इलर्थः। रन्तिदेवः नवमरकन्बे वक्ष्यते, यस्तु पुल्कसाय जलं दत्वा संतुषः। उदाऐडत्यंतदातृस्वभावः यथा


## श्रोमद्गोस्वामिभीपुरुणेत्तमचरणचिरचितः सुबोधिनीप्रकारा:

जयाभान इति । परेण जनतमयोग्यव्वम्। मूले सर्वं सद्गुणमाहान्मपद़ं समेम्यन्तमिल्याझयेनाहुः तद़र्थमिति। "चर्मणि द्वीपिनं हन्ती’तिवद्नत्र तादर्थ्ये सममीयर्थः 1128 If

## श्रीगिरिधरकृता वालग्रबोधिनी

एप दूयोः कार्त्तीवीर्यपार्थयोरज्जुनयोस्तांयां तुल्यो थन्विनां चनुष्मतामम्रणीः श्रेष्टस्र भविष्यति। हुताशोऽगिनस्तद्वद्वुर्थार्षः घर्षितुमभिभवितुमशक्यो भविष्यति। समुद्र इन दुसतरोडनुल़ितशासनो भविष्यति $118 ? 11 \%$ असौ शिश्डु: मृगेन्द्रः सिंह हन विकान्तः पराकमी भविष्यति। हिमवानिव निषेठ्यो देवादी़ानाप्युपजीष्यों भविष्यति । वसुधा भूर्मरिक तितिष्धुः अपरावसहिष्णुर्भविष्यति। सर्वंसहाडपि वसुधा परेषां वाकश्ऱज्वाल्रां नानुमवति, अयं तु तामप्यनुभवन् न प्रतिकरिष्यतीत्यभि-

मेत्य हध्टन्तान्तरमाह-सहिएणुः पितराविचेति ॥ २२॥ \% साम्ये सर्वभूतसमत्वे पितामहेन नह्लगा समस्तुल्यो भविष्यति। पसादे डनुग्रहे गिरिशोपम: महादेवतुल्यो भविष्यति। रमाश्रयः श्रीनिचासो देवी भगवान् विषणुः पालकत्वाद्यया समेमूतानामाश्रयः आश्रयितुं योग्यस्तथाडयमपि सर्वभूतानामाश्रयो भविषयति॥ २३॥ सवैः सद्रुणैर्यन्माहात्न्यं तर्मन् एष कषणमनुत्रतः कृणतुल्यो भविष्यति। रन्तिदे वो चस्तु पुल्कसाय जलं दृत्वा सन्तुष्टो जातस्तिवोदारो योग्यायोग्यविचारम न्तरेण परेपजीवनट्यागों भविऽयति। ययातिरिव धार्मिको भविहगति 112811

## हिन्द्री अनुवाद्र

धनुर्धरोंमें यह सहस्तबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थके समान अग्रगण्य होगा। यह अग्निके समान ढुर्धर्ष और समुद्रके समान दुन्तर होगा ॥ २? ॥ यह सिंद्धके समान पराकमी हिमाचलकी तरह आभय लेनेयोग्ग पथ्धीके सद्धा तितिक्षु और माता-पिताके समान सहनशील होगा। श्न॥ \% इसमें पितामहु बहाके समान समता रहेगी, भगबान् रांकरकी तरह यह कृपाल्ड होगा और सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेमें यह लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके समान होगा । २३। \% यह समस्त सद्गुणोंकी महिमा धारण करनेमें शीकृषणका अनुयायी होगा, रन्ति के समान धार्मिक होगा $112 \% 11$

घुत्या बलिसमः कुष्णो प्रहाद इ्व सद्यहःः। आहतंपोडश्वमेधानां धद्वानां पर्रुपासकः ॥। २५।। राजर्पीणां जनयिता रास्ता चोत्वथगामिनाम्। निग्रहीवा करेंपे मुचो घमम्य कारणात ॥ २६॥ तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुतोपसर्जितात। प्रपत्सत उपभुल्य मुक्तसज़ः पदे हरें। र० ॥
 इति राज्ञ उपादिएय विग्रा जातककोविदाः। लुध्धापचितयः सर्ने प्रतिजग्मु: सकान् गृहान् ॥ २९॥ स एप ल्रोंके विख्यातः परीक्षिदि़िनि यत्रकुः। गर्भे द्वृ्पनुष्यायन् परीक्षेत नरेष्विह ॥ ३०।।

## श्रीधरस्वामिबिरचिता भावार्थदीपिका

धृत्या वैर्येण। सद्यहः सन्भद्रो ग्रहो5मिनिवेशो यस्य सः। आहर्ता कर्ता। २४॥ \% राजर्षीणां जनमेजयाः दीनाम 11 ₹द॥ \% द्विजपुत्रेण प्रेरितात्तक्षकादाष्मनो मृत्युमुपश्रुत्य विरक्तः सन्हरे: पद़ं पपरस्यते भजिष्यति 1 र७॥ * \% ततश्र जिज़ासितमात्मनो याथात्म्यं येन सः। इद़ं रारीरं गंगायां हित्वाडकुतोभयं पद़ं यास्यति। अद्धा निः्रयेन 11 २८॥ \% लब्धापचितिः पूजा यैस्ते 11 २९। \% परीक्षिदिति नाम निर्वक्ति। स एष इति। यद्यस्मार्पभुः समर्थः सन्गर्भ दृष्टं पुरुषमनुध्यायनिह हरयमानेषु नरेषु मधये सव्रमपि नरं परीक्षेतायमसौं मवेनो वेति विचारयेद्तः परीक्षिदिति विख्यातः। पूर्चंचष्टमिति वा पाठः। तदा मातगर्भे पूर्व चष्टमिल्यर्थः ।| ३०।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः।

उदपथगामिनामशारविहितमागवर्तिनाम्। सुवः पृथिक्याः घर्मस्य च कारणाद्धेतो: 11 ₹६।1 \% द्विजपुश्रेण
 प्रकृत त्वादत्रात्मा हारिस्तस्य याथात्म्यम् अकुतोभयमपि तत्पदारविंद्मेव। तद्वक्ष्यति श्रीदेवकी देवी "मर्यो मृत्यु०्यालभीतः परायलोकान्सर्वानिर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाच्ज प्राप्य यहच्छयाघ्य स्वस्थः रोते मृत्युरस्मादपैपि ।" हृति श्रीद़शमे 1 ₹८।।
 पुरुषेषु परीक्षणं हि श्रीकธणदर्रानाप्रागेवातिबाल्यावस्थायामेव ज्ञेयम ॥ ३०॥

## श्रीमदीरराघवत्याख्या

 धानामाहर्ताडनुष्डता वृद्वानां ज्ञानेन च वृद्वानां पर्युपासक: यरोचितसेवक: 11 २४। \% \% \%जर्षीणां जनमेजयादीनां जनयिता उत्पशगामिनां धर्ममार्गातिवर्तिनां शास्ता भुवः पृष्या हेतोर्द्यर्य च कारणान्भिमित्ताद्धर्मार्थ चेत्यर्थं पष कलेनिम्य-
 क्तो दे देहतदनुबंधिज संगो येन तथामूतो हरेः पदं स्थानं प्रपस्सते प्रास्सति 1 र० 1 \% ए एतदेवोपपादगति व्यससु तन्मुनेः ग्रुकाजिज्ञासितं बिचारित निर्णोतमिति यावत् अत्मयाथात्म्यं प्रल्यगाई्मपरमार्मस्वभावतत्र्वं देहतददनुबध्यसंगहेतुमूतं
 इं्य राजे युधिष्टिराय तद्रगुणकर्मादिकमुपादिश्रावेद्य जातकमधिक्रूय प्रवृत्ते ज्योतिःशास्ते कोविदा अतिनिकुणा विपाः सर्चे लब्धाऽपचितिर्बहुमतिर्यैस्तथाभूतः स्वकान् गृदान्रतिजग्मुः ॥२९॥ \% स जातककोचिद्रैरनुर्वर्वितैर्भाविगुण एप उत्तरासुतः परीक्षिदिति लोके विख्यातः, कुतः यच्चस्मात्रभुरयमुत्तरासुतो गर्मे मातुरुद्रे चृं पुरुषं ध्यायन्निह् लोके नरेषु तं पुरुषं परीक्षितबानिति यावत्, परीक्ष्य श्रीक्षषगमध्यवस्यदिस्यर्थः। ततः प्रवृत्तिनिमित्ताप्परीक्षिच्छध्दवाच्यो विस्यात इलर्थः। पूर्व पर्यैक्षत क

 चबद्व्वस्साध्यः ॥ ३०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्तावली

घृय्यां वैर्ये गुह्नातीति गहो भक्किः सती भक्तिर्यस्य स तथोक्तः "अंचुवद्यम्रणान्तु न तथाववम्।। ३। २। ३८।।" इति सूत्रात् 11 ₹५ ॥ \% राजर्षीणां कुमारणां जनयिता उत्पादकः उत्पथगामिनाम् अशार्त्रविहितमार्गवर्तिनां आास्ता धर्मस्य भगवतः दुःखापाद़नकारणात् कालेर्निगृहीता निगुद्य शिक्षाकर्ता। २६॥ \% \% द्विजपुत्रोपर्सर्जैतात् द्विजकुमारप्रेरितात्तक्षकात् मुक्तसंगः पुत्रादिसंगरहितः 11 २० 11 \% ठगाससुताच्क्रीडुकात् मुनेर्जिञासितं विचारितम आत्मनः प्ररमात्मनः यथास्वरूपसंबंधिगुणाधिक्यं येन स तथोक्तः इढ़ शरीरम् अद्धा समीचीनम् अकुतोभयस्वरूपानंद़ाविर्मावलक्षणं मोक्षं यास्यतीयन्वयः
 अनुध्यायन् निरंतर चितियन् हह नरेकु समीप आगच्छत्यु परीक्षेतेति चस्मात्तसमाट्य ए母 लोके परीक्षिदिति विस्यात इति परीक्षिन्रामनिरुक्तिरिस्यन्वयः ॥ ३०॥

## श्रमर्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्यर्मः

हरेः श्रीक्टक्णस्य पदं चरणारविन्दृम-‘ज़ानेन वैयासकिशडिदतेन मेजे खगेन्द्रध्वजपादृमूलम्' इन्युत्तेः। तदेव खल्वकुतो-भयम्-मर्लों मृत्युक्गालभीतः पलायन् सर्वालोकान्निर्भयं नाध्यगच्छत्। ववप्पादाच्ज प्राप्य यह्चच्छयान्य स्वस्यः रोते मृत्युरस्माद-
 भूर्वंमतिबाल्यावस्थायामेब ज्रेयम् ॥ ३०-३? ॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्चिक्रता सारार्थदर्शिनी



 मधये गबर्भे दृष्ट पुरुषम् अनुस्मरन् अयं स भवेन्न वेति विचारयेत् अतः परीक्षिदिति विख्यातः। पूण्वं हृ्रमिति च पाठः ॥ ३०॥

> श्रीमच्छुकदेचकृतः सिद्धा न्तप्रदीपः ।

सन्समीचीनः महोऽभिनिवेशो यस्य स: 1 २५-२६ $\|$ \% द्विजपुत्रेण आापद्वारा प्रेरिताच्तक्षकान्मृथ्युं शुकोप० देशद्वारा हरेः पदृं प्रपस्सते प्राप्स्यति 11 ₹० 11 \% एतदे वाहुः जिज्ञासितात्मयाथात्मय हति। जिज्ञासित्तमात्मनः सर्वातमनः
 पूजा द़क्षिणा यैस्ते।२९॥ \% \% यद्यतो गर्भे चट्टं भगवंतमनुध्यागन्नरेषु परीक्षेत अतः स एष प्रमुः प्रजापालः लोके परीक्षिदिति विख्यातः॥ ३०॥

## श्रीमद्इल्लभाच्चर्यविरचिता सुबोधिनी छयास्या





दंडः निगृहीता निम्रहं करिष्यति भुवो धर्मस्य च कारणात् चरिन्रे सषष्ट भविष्यति ॥२६॥\% वैराग्यमंते निकटे फलपर्यव्रसायि भविष्यती़्याह तक्षकादिति । आत्मनो देहस्य मृथ्यु नाशां द्विजपुःः यृही, उपसर्जितात प्रेषितात उपश्रुल्य मुक्तसंगः
 सम्यु्विचाएपूर्वक ज्ञात अर्मनो भगवतः खस्य च घाथास्यम् इद्मिश्थतया निर्णयः असाविन्यंते प्रतिनिर्देशः प्रस्यापर्यर्थः, एतावर्कालं मध्ये कार्यर्थं भगवता रक्षितः पुनरंते बह्ममस्तेणैव भाह्यगप्रेपिततक्षकरूपेण उपसंहत इति इदं हारीरं नुपेति सक्बोधनं

 धनादिर्यैंस्ते सर्वे पूर्वोक्ता एते च पूर्णमनोरशत्वात् सग्रु्ानेव गताः नान्यत, भगवत्परितुष्टे पुरुषे कालादिना भगवृत्सेवकेन एतावत्
 एष ड़ति परीक्ष्रिद्रिति विख्यातः। ननु विष्णुरात इति विख्यातो भविष्यतीति सर्वज्ञानi वचनें तत् कथं परीक्षिदिति लोके विख्यात इति तन्जाह यद्पभुरिति। यस्मात् कारणादयं प्रभुः भगवता ससामर्थ्यद्यात् भगवदूपो जात इति पूर्ं अगवत्करणापेक्षयापि इदार्लीतनभगवक्कृत्यं संनिहितत्वादादरणीयं पूर्स च फलमिति विष्णरातनाम्ना मतस्य कियोद्वोषके परीक्सितमात्माने श्रुत्वा परितो भगवंतमीक्षते परित ईक्षामितः परीक्षितः। अथवा इत इति इवार्थ अठ्ययं सर इन्मुखमियन्य पसिद्व परित ईक्षदर्शानम् अविभक्ति कधानुनिर्देशः परितो दर्शर्नमिति बकारंतः, तेन एत्संगे अन्यस्यापि परितो दर्शानें भवतीति ज्ञापितं नरेषिब्वति आविस्तरां पपशयंतीति वाक्यात् भग़वदर्शानाधिकारः सूचितः। अथवां परीक्षिद्दिति विस्यातः, तन्र हेतुः यरमात प्रमुर्भगनाव एवं ज्ञातंचान अयं बालकः अग्रे नरेछु पूर्वृ्टं रूपमनुध्यायन् परीक्षेत परीक्षां कुर्यादिति "अंगुष्षमान्रं पुरुषं निश्वकर्ष यमो बलादि" ति जीवोडपंग्रुष्ठ मात्रो भवति परमितरसाममीरहितः । अनेन वैलक्षण्येन जीवस्वस्पात् भिन्नं भगवस्सकूपं जानात्वित्येतदर्ध नामेटर्थः। हह संसाऐे अत्रागतस्य बुद्विभ्रंशः प्रायेण भवतीति ।। ३०।।

## श्रीमद् गोस्वामिश्रीपुर्णोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

 \% \% इति राज इत्यत्र। इन्युक्षमिति। अनेन सन्दर्भेणायमर्थ उक हत्यर्थः। २८।। \% स उपेत्यत्र। पर्वस्य चफुमिति रक्षणस्य फलमिल्यथः। परित इक्षामित इति। अत्र पृषोदरादित्वेनाकारनाशः। तुन्तस्यार्थथनं वेति ज्ञेयम् इतरसामग्रीरहित इति।'राबदादेव प्रमित' इत्येतन्सुत्रविषयवाक्योक्तधर्महित ह्यर्थः॥३०॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

धृन्या धैर्येण बलिसमो भविष्यति। प्रहाद्य इन कहणे सन् महः अभिनिवेशो यस तथामूतो भविष्यति। एषोऽग्वमेधानामाहृर्तानुष्यता भविष्यति । वृद्धानां ज्ञानवृद्दानां पय्युपासकः सेवको भविषयति। पुत्रादिद्वाराडवि अस्योंकर्षमाहु:-राजर्षीगां जनमेजयादीनां जनयिता भविष्यति उत्पथगामिनां वर्णाभ्रमादिधर्ममार्गहयागेन पाखण्डमार्गानुवर्तिनां शास्ता द्डडकर्ता भविष्यति। भुचः प्रथिठ्याः धर्मस्य कारणान्निमित्तादेष कलेनिम्ग्रीता भविष्यति ॥२६ा। \% द्विजपुन्रेणोपसर्जितात् ज्ञापद्वारा नियोजितात् तक्षका-
 सन्भजिष्यतीयर्थः 11 २७ 11 \% तब भक्तिपभावेण भगवत्कृपयेद्ध्रःः पौत्रो जात हुति सूचयन्तः सग्बोधगन्ति-हे नदेपि। ततथश
 व्याससुतात्र रारीरं गक्भायां हित्वा त्यक्त्वा अद्धा साक्षात् दिक्यस्बसपेण अकुतोभयं नास्ति कालादिग्योडपि सयं यन्र वं भगवन्तं प्रतियास्यतीत्यन्त्रयः। कथं रुकोपदिष्टस्य ज्ञानस्यायं प्रभाब इत्यवेक्षायमाह-मुनेरिति ॥२८॥ क लन्धा अपचितिः पूज्ञा यैस्ते जातके जातकमधिक्रय प्रवृत्ते जयोतिरहा ले कोविदा निपुणा विपा इत्येव्रं राबे युधिष्टिएय उपद्रिस्य परीक्षिद्युणाकर्मदि़कमाभाव्य
 मिति सूचितम्, इदानीं बहिराि परीक्षणात् परीक्षिच्छन्दवाच्योऽसाविय्याह-स इति। स भगवता रक्षित एष प्रभू राजा यतू यस्मात् पूर्वद्टष्ट गर्भे ऽनुभूतं पुरुपमनुध्यायन्विह् लोके नरेषु सोडयं भवेनो वेति परीक्षितवान् तस्मात् लोके परीक्षिदिति विस्यातो


## हिन्दी अनुवाद

 यक्बोंको करनेवाला और वृद्दोंका सेवक होगा 1124.11 इसके पुच्राजर्षि होंगे। मर्गादाका उड़्रून करनेललोंको

यह्ह दण्ड देगा। यह पृं्वीमाता और धर्मकी रक्षाके लिये कलियुगका मी दमन करेगा II इ६॥ \% आह्रणकुमारके झापसे तक्षकके द्वारा अपनी मुत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगत्नानके चरणोंकी जरण लेगा 112011 8. 8क व्यासनन्द्न खुकटेवजीसे यह आट्माके यथार्थ स्वरूका ज्ञान प्रात करेगा और अन्तमें गछ्ञातटपर अपने इरीरको
 पकार वालकके जन्मछन्नका फल बतलाकर और मेंट-पूजा लेकर अपते-भपने घर चले गयेय $॥$ 29॥ \% वही यह बालक संसारमें परीक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि बह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शान पा चुका था, उसका समरण करता हुआ लोगोमें उसकी परीक्षा करता रहता था कि टेखें हनमेंसे कौन-सा वह है $\|$ दू० $\|$

स राजपुन बदृध आया ध्रुक इवोड़पः। आपूयमाण पितमि: काष्टामिरिव सोडन्वहम् ॥ $32 \|$ यक्ष्यमाणोडश्न मेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया। राजा रु्धधनो दी ध्यावन्यत्र करद्णयोः।। ३२॥ तद मिश्रतमालक्ष्य आ्रतरोडच्युतचोदिता। धनं पहीयमाजदु रुदीच्यां दि शि भूरिशा ।। ३३ ।। तेन सम्भूतसम्मारी धर्पुत्रो युधिष्टिः। वाजिमेधैखिभि भीतो यजे: समयजद्धरम $1138 ॥$ आहूतो मगवान राजा याजयित्वा द्विजैनृपम । उनास कतिचिन्मासान मुद्धां प्रियकाम्यया ॥ $34 \|$ ततो राइाभ्यनुजातः कष्णया सह बन्बुमिः। ययौ द्वारवतीं अह्मन् सार्जुनो यदुमिर्दृतः।। ३६।।

इति शीमन्दागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिर्पीयोपास्याने परीक्षिजन्माद्युत्कोों नाम द्वाद्शोडध्यायः॥ १२॥

## शीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

झुक्ले खर्ठहुपक्ष स प्रसिद्द उडुपोऽन्नहं यथा काषाभिः पंचदशकलाभिराूर्यमाणो वर्धत एवं पितृभिर्युषिम्टिरादिभिः कामैश्रतुःष्टिकलाभिशापूर्यमणो चतृषे 13 ३ 11 \% पर्वमपकऽग्योकानश्वमेधान्साबसरे सप्रकारं कथयति। जातित्रोहस्य हानेचछ्छया यक्ष्यमाणः करदंडयोरन्यत्र ताभ्यां विना लउधधनो दध्यौ चितयामास। करद्ंडजस्य परिजनभरणमात्रोपक्षीणत्वात् $11 ३ 尺 ॥$ \# प्रहीणं मरुत्तस्य चज़े ल्यक्षं सुर्णपात्रादिकमानीतवंतः।। ३३॥ \% \# संभृतसंभारः संपादितयज़्ञोपकरणः। भीतो ज्ञातिह्रोहात् ।। ३४-३६।।

इति भीमन्नागवते महापुगणे प्रथमक्न्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादरोडऽव्यायः॥ १२॥

## श्रीवंरीधरकुतो भावार्थन्दीपिकाप्रकाशः

अन्र द्वाविवशाब्द़ौ कमेण यथातथार्थे वर्तेते। "यथातथेववावैवं शबद्वा एकार्थवाचकाः" इति कोशात्। अत एव स्वामिचरणैरें पितृभिरिति ठ्याख्यातम् $113 ? \|$ \% करः घष्डांशमहणं दंडो दुष्पनिम्रहजनितो धनलाभः। ज्ञातीनां भौष्मादीनाम्। द्रोहो हिंसनं तस्य जिहासया 11 ३२॥ तस्य राजोभिप्रेत कुती्रिद्वनन्रापिः कथे भवेदिल्यभिप्यायं विचार्य्य अच्युतेन श्रीक्हाणेन व्यासदेवेन च प्रेरितः 11 ३३ 1 \% तेन मरुत्तयज्ञविप्रत्यक्तस्वर्णपात्रादि रूपधनेन । "संभारः संभृत" संघ"" इति मेद्दिनी। "सामम्री संभृतिः समे" इति कोछांतरात्। त्रिभिखिगुणदक्ष्किणत एकस्य वाश्वमेधस्य न्रिब्वं
 स्थैंमिचरणसंमनम् ॥३"-३६॥

इति भीभागवतभावार्थदापिकाम का रो पथमसकन्धे द्वादशोड व्यायः ।। १२।।

 इ४-३亏 स्मेकौ प्रक्षिताविति मन्न्नें। प्राचीने पाडे "बाल पव स धर्मात्मा कृष्णभकों निसर्गतः। पीतिदः सर्वलोकस्य महाभागवतः सुधी:"॥ ३२ \| दति इर्रोकस्याधिक्यादीपन्यादिटीकामु इलेक्संख्या सर्तर्निकादिति ज्ञेयम्।

## श्रीराधारमणद्रासगोस्वामिचिरचिता दीपनी ब्याख्या




इति श्रीमन्दागवते महापुरणणे पथमसकन्धे शरारधारमणदासगोस्वामिविरचितदीपन्याख्यदीपिकाटिपण्यां दादरोडध्यायः ॥ :२ ॥

## श्रीमदीरराघचध्याख्या

परीक्षिदिति प्रसिद्वो राजपुत्रः एकसचच्छन! प्रसिद्विदोंतकः, अपरस्तु प्रकृतपरामरीक इल्यतो न पौनरुत्यं पितृभिर्वर्द्ध-


 परिहारकतया भ्रुतेन "अ्नद्वहलाग्वमे वाम्यों न पर पुण्यपापगोरि"ति निरतिशयपुण्यत्वेन च प्रसिद्देनाश्वमेधेन यद्ध्यमाणो भगवंतमारध्यितुकामो राजा युधिष्टि: अन्यत्र करदण्डयोः करः स्वामिप्राबो दण्डः प्रसिद्धः तयोरन्यन्र ताम्यों विनेसर्थः, अलनधधनः उपायांतरेणापापधनः मनो द्ध्यो चितितनान् करदण्डाम्यां लब्ध धन न यागाहमुपायांतरेण तु न पामें धनमतः
 चोदिता आदिष्टः आहूतो मगवनिति वर्श्यमाणत्वात मातरो मीमाद्य उदीच्यां दिश महीणें पराजितै राजमिस्यक्त धनं भूरिश आजद्, $1138 \| \%$ तेन घनेन संमताः संचिताभारः योगसाधनानि यस्य सोडत एव लबधकामो युधिष्टिरः त्रिभिर्वंजिमेधैर्भीतो मंत्रतंत्रक्रव्यलोपादिक्यो भीतः निरिछंद्र चथा तथेति भावः, हरिं सम्यगाराधितवान् 113411 \%
 ततो बंधुभिः सह राज्ञा युधिट्टिरेण कणया द्रौपचा चानुज़ातोडर्जुनेन सहितो यदुभिक्ष परिवृतो हें घद्सन् ! द्वारवतीं ययौ ॥ ₹ध॥

इति ध्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमसक्बे थ्रीमदीराराघवाचार्यकृतमागबतचन्द्रचन्द्रिकायां दादशोsध्यायः॥ १२ ॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नाचली

 अन्नपानादिभिः पूर्यमाण ऐधतेलर्थः 11 3१-3श 11 \% ज्ञातित्रोहजिहासया भीषमादिवधनिमित्तपापहननेच्छया अश्रमेधयक्जे भगबंतं यष्टुकामो राजा करदण्डयोरन्यत्र करं दंडं च वर्जीयित्वा न लनंध धनं येन सोऽल亏धधनः दध्यावित्यन्वयः ॥ ३३॥\% उदीच्या उत्तरस्याः दिशः भूरिशः बहुलं प्रहीणं यक्जाशिष्टे मरत्तेन पूर्वजेन स्थापितं धनम्॥ ॥४॥ \% \%
 \# \% बंधुमिः सह् कुणया द्रोपद्या चाम्यनुज़ातः सार्जुनः अर्जुनेन सहितः यदुभिम्न परिदृतः कुणोो द्वारवतीं ययाविल्यन्वयः ॥ ३७ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पथमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतपदरत्नावल्यां टीकायां द्वादशोऽध्यायः॥ श₹॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्द्दर्भः

बाल एवेति पम्यमिद्द चिस्सुखसन्मतम् 11 ३२॥ ऋ यक्ष्यमाण इति तत्परितोषार्थं श्रीमीषमोपददेदोनैवेवि
 कतिचिन्मासान् सुहदां प्रियकाम्यया 11 तता राज्ञाम्यनुज्ञातः कृणगा सह बन्धुभिः। यग्र द्वारवतीं कृषणः सार्ज्जुनो यडुभिंर्वृतः ॥" इति काचिक्क पच्चद्वयं सम्बन्धोक्तिकारेण क्याख्यातर्मस्ति ॥ ३६-३७॥

इति भीमद्शागवते महापुराणे पथमस्कध्धे श्रीमजीवगोस्वामिकृतकमसन्दर्भे द्वादशोडध्यायः॥ ₹२॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी







## 







## शीमइल लमानार्यंविरचिता सुदोधिनी क्याख्या।















## श्रीमदोस्यमिश्रीपुरुगोत्तमनरणणिरचितः सुबोधिनीपकारः




## इति भीपथथमर्कन्धपुकोधिनीपकारो छानशाध्यायविवरणम्.।.

## भीगिरिधरकृता वालघबोधिनी







 ऐभ्यर्यादिपरिपूर्णनापा पूर्वमेवम्मूता अपि भीमन्तो अज्ञादिकतीरे जाता इति परिज्ञातेन अहमेवंविधाश्वमेधयाजी़्येव यस्याभिमानो मा भूदिललभिभ्रायवता श्रीकृषणन चोदित्ता भ्रातरो भीमादय उदीच्यां दिशि़ भूरिशः महीणं सस्त्तस्य राज़ो यऩे








 इति ज्ञेयम् | आहूंत इल्यादिश्रोंकदयं प्रक्षितममिलाहुराचार्या: || ३६ ||

इति शीवललमाचार्यंश्यगोपालमृनुना|| थीमन्मुक्न्दरायाणों पादसेवाधिकारिणा ॥ ? ॥ भीमदिरिधराल्येन भजननलन्दूसिद्धये ॥ थ्रीमझागवतस्येयं टीका बालम्बोधिनी ॥ २ ॥


## हिन्द्री अनुवाद

जसे ख्रुकुक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार मी अपने

 वस्लू किये हुए कर और दण्ड ( जुर्माने ) की रकमके अतिरिक्त और धन न होनेकें कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयें। ३२ ॥
 हुआ" बहुतनसा धन ले आये॥ ३३॥* उससे चज्ञकी साममी एकत्र करके धर्ममीरू महाराज युधिष्टिने तीन अभ्वमेंध
 समपन्न कराकर अपने सुद्ध पाणठबोंकी पसन्नताके लिये कई महीनोंतक बहाँ रहे 11 इप॥ \% सौनकनी ! इसके बाद भा घयोंसहित राजा युधिक्टिर और ह्रोपदीसे अनुमति लेकर अनुनके साथ यदुबंशियोंसे चिरे हुए भगगान् श्रीकृषणने द्वारकाके हिये प्रस्थान किया। ३६॥

## दाददरा अध्याग्य समान्त

₹ पूर्वकालमें मद्टाराज मरनने ऐसा यक्ज किया था, जिसमें सभी पात्र सुकर्णंके ये। यज्ञ खमात हो जानेपर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिग्रामें किकना दिगे थे। उन्दोंने वह्वणोंको मी हतना घन दिया कि वे उमे ले जा न सके; दे मी उसे उत्तर दिशामें ही छोड़कर चले आये।


## अथ त्र्योद़शोडध्यायः

## स्त उचाच

 यावतः" कतनान् प्रश्नान् क्षत्ता कौपरवाय्रतः। जातैकमकिक्गोंविन्दे तेम्यथोपरराम ह॥ २॥
 गान्धारी द्रौपदी घन्नन् सुमद्रा चोत्तरा कीी। अन्याध्ध जामयः पांडोर्ञातयः ससुताः स्तियः ॥ \& ॥

## भीधरस्वामिबिरचिता भावार्थदीविका


इदानीं परीक्षितः कलिनिम्रहादिकर्मीणि कथयिष्यन्विद्रुरग्रमनेत धुतराघ्पपस्यानं ततोर्जुनागमनं ततः शीकृषांतर्धानं


 संजयः। झारदद्तः कृषः। पृथा कुन्ती॥ ३॥ * कभी द्रोणभार्या। जामयो ज्ञातिभार्याः। अन्याश्व ख्वियः॥ ॥॥

## भीवंशीधरकृतो भावार्थद्वीपिकापकारः

महापथमिति पाठो युक्तः। उत्तरन्रावतरणे पांडवप्रस्यनं चेति कथनात्। महोद्ययमिति पाठो हि न स्वामिसमतः प्रतिभाति। तर्सीकारे उु महस्य सग्राक्तनाधिकारश्राप्युस्सवस्योदयो यसान्महापथगमनाल्स महोद्यस्तमित्यर्थः कार्यः (?) आत्मनो जीवस्य गति गम्यम् "गतिर्गम्ये दशायात्राज्ञानोपायेषु कीर्तित" छति निरक्तिः। सा च गतिह़िरेव। "सोयमय






 परसपरम" इति पाठः । अन्गाश्रश्रप्रसिद्बनामबलः॥ ॥४॥

## अप्श्लोकाचधि दीपनी न

## भीमदीररापवन्याल्या




 प्रसूतत्वात्तस्पम्यःः यावतः पर्नान् कृतवान् तः कतिपयानामेव प्ररनानामुत्रंर्गोनिंदे जाता एकाइन्यमिचारिण्यनन्यप्ययोजना


[^38] 8. \% अन्याश्र जामगः अंतःपुरस्तियः ससुताः पांडोर्शोतयश्न हे च्रह्मन् ! 11 ४।

## श्रीमद्वि जयध्वजर्तीर्थकता पदरत्नावली

विषयरागः संसाराय तदूभावो विमुक्तये इलतो मुगुक्षुणा स्वतो वैराग्यं परतो वा संपादनीयमिलयमर्थः प्रतिपाधतेडसिमन्न्याये। तत्र युद्वांतःकरणस्यैव विषयविरागः सुद्धढ इति स च कर्मणा तीर्थसेवया वा स्यादिल्यििप्रेत्य विदुरस्य तीर्थसेवां कृत्वा युधिध्रिरादिबंधुदिद्रक्षया हास्तिनपुरागतिमाह विदुर इति। विदुरों हासिनपुरमगादिल्यन्वयः। कि कत्वा तीर्थयान्तायां कृषादिप्रान्मैन्नयादात्मनः परमात्मनो गतिं ज्ञानं जीवस्य गतिं स्वर्गनरकादिविषयामिति वा तया परमात्मविद्यया अवांत विविस्सितं ज्ञातुमिष्टें येन स तथोक्तः $11211 \%$ \% नाष् कस्यचित् न्रूयदि'ति वचनात् पभ्नपतिवचनाम्यों तर्व्वमवगम्याल बुद्विरभूदिलाह यावत इति। क्षता विदुर: कुषारवस्यापयस्य मैन्रेयस्या्रतो यावतः पश्नान्हतवान तेम्यः प्रनेम्यो मैच्रेयेण परिहतेम्य उपरराम ज्ञात्वादलं बुद्धिमानभूत्व हराब्दः वृिसूचकः चश्द्द एवार्थे। तत्वज्ञनेन फलमाह जातेति। ततो ज्ञानातिशयेन जाता एका प्रधाना अक्तिर्य स तथोक्तः कुत्र गोविन्दे शीकृणे अनेन मक्तिज्ञानयोरन्योडन्यहेतुत्वमसूचि $112 \% \%$ सूतः संजयः शारदृतः कवः॥ ₹॥ \% अन्याः पांडोजामयः पुत्रभायाईः अन्या वा प्रसिद्दनामानः जामयः स्वारो वा $\|8\|$

## श्रोमज्जीवग्गोस्वामिकृतः कमसन्दूर्यं

विदुर इति। सोऽयं तृतीयककन्धानुसारेण युद्धावृ पूर्ं टुर्ग्गोधनाद् विच्छित्न गत आसीदिति क्षेयम्। आत्मनो


## श्रीमद्विश्बनाथचक्रवर्तिकृत सारार्थद्रर्शिनी

परीक्षितो जन्म वक्कु द्रौण्यस्वदिकथा यथा। अभिषेक तथा वकु विदुरागमनाच्यमूत।।
विदुर्योपद्रेन धृतराष्ट्रूस्य निर्गमः। राज्ञो विषादः शान्तिश्न नारदोत्त्या चयोदरो।।
परीक्षितो जन्म उक्ता कलिनिम्रहादिकर्माणि कथयिष्यन् प्रथम राज्याभिषेकं वक्ष विदुरस्यागमनं ततो वैराग्योपदेशेन धृतराष्ट्रनिष्कमः ततोऽर्जुनागमनं ततः पांडन्रस्थानं च निरूपयति त्रिभिरध्यायैः। गतिं कुष्णम्। तया आसमगत्या अवामम् आत्मनो विविस्सितं प्राप्तुमिष्टां येन सः। विद्द्र लाभे 11 ? $11 \%$ तेम्यः प्रइनेम्य उपरराम तदुत्तरं श्रोतुं नैच्छत् भक्ती जातायामन्यस्य जिश्ञास्यस्य वैयथर्याद्विति भावः 11 २॥ \% स सूतः संजयः। शारद्वतः कृपः। कृी द्रोण्यार्य्या। जामयो ज्ञाति-
 यथा प्रत्युद्रच्छन्ति धृत्वस्तचेष्ट अवन्ति $\|३-\xi$,

## श्रीमच्कुकरेवक्टतः सिद्धान्तपदीपः

परीक्षितः कलिनिम्रहादीनि कर्माणि कथयिष्यन्द्वतराष्ट्रप्रस्यानकथनपूर्वक ससंख्यां च पांडुुुत्राणां वक्ष्ये' इति प्रतिज्ञातं पांड़बप्रस्यानं निरूपयति विद्युर इत्यादिजिभिरध्यायैः। आहमनो गतिं परमात्मविद्यां छात्वा तयावामं विवित्सितं वेत्रुमिष्टं सं येन स: 'यद्विज्ञानेन सर्वं विज्ञतं अवती’ति भ्रुतेः 11 ? 11 \% \% नयावापविवित्सित इति यदुक्ते तद्विदृणोति-क्षत्ता विदुर: कौषार-
 एकाऽठ्यभिचारिणी भक्तिर्यस्य सः तेम्योडवशिष्टेस्यः प्रइनेम्यः उपरराम॥२॥\% \% सूतः संजयः ॥ ३ ॥ \% पाण्डोः ज्ञातयः स्वसुताः स्तियः अन्याश्र जामयोंडतःपररख्यियः 11 \& ॥

## श्रीमदूल्बभाचार्यंविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।


 ततोडध्यायद्बयेनैव द्विरुप्ववािपतामहे। सनिमित्ता मुक्तिमाह हेतुकार्यविभेदनाम ॥३।। अमुक्तपित्का मुन्कि नान्नुवन्तीति वार्यते। अतो निक्रिन्ततासिद्ध चै चित्तशुद्धिरिहोच्यते ॥ $\|$ ततो द्वयेनेन्द्रियाणां राज्यहौर्यादिवर्णनैः। ततो वैरग्यस्संगावधिकार: फलोन्मुखः 11411
ततो भवति पुष्पेऽपि नान्यथेल्यम्रिमा कथा तन्र प्रथमं धृतराष्ट्रमुक्किरुचयके सा ज्ञानसाधयेति ज्ञानसिद्धगर्थं विदुरमसंग उच्यते। विदुरोऽबांतर व्यापाएः धर्मराजवेने गुरूर्रा भगवता स्मृत इंति तस्य दोषनिवृत्तिः। विदुरसमैत्रेयकथा ₹कन्धद्वये वक्ष्यते।
 गति चेष्टां लीलामिति यावत् तां ज्ञात्वा ज्ञानसंपन्नः हसितनापुरमगमत् भगवस्किययैव तस्यास्मयाथात्यं स्फुरितं तदाह तयावानविविटिसत इति तया गय्या विविस्सितो विरोषेण ज्ञातः अयमर्थः मैन्रेयसमीपे गत्वा स्सस्य सर्वझ्ञतासिद्द घै बहु पृष्टनान् तत्र 'तस्मिन् विदिते सर्वमिदं विदितं भवती'ति न्यायेन भगवचर्चरने ज्ञाते सवं ज्ञातं भवतीति तच्चरिन्रं क्कन्धद्दयेनावगतं तन्रैवमर्थः संपनः 1 सनं भगवदधीन स यथा करिьगति तथा भविए्यतीति केचलं तदा श्रयतया स्यातण्यं यभा प्रेरयति तथा स करोतीति कर्तंग्यं तन्र मध्ये भगवदिच्छया घृतराष्ष्मुत्त्यर्थ पेरितः अग्रिमचरित्रमज़ात्वापि फलदानात् शीघं नगरे पुनः समागत इति 11 ? 1 * * अत पव पूर्वं ये बहवः पदार्थाः पष्टाः तानश्रुत्वैन समागत इलाह यावत इति। क्षत्ता अन्तःपुराध्यक्षः अनेनातिनिपणत्वं बोधित कौषारवः कुषारोः पु₹ः मैचेयः उत्तमाधिकारित्वात् चरिन्रैकरेशभ्रवणेडपि मक्तिर्जाता अतः फल्लस्य जातत्वात् तथमः प्रूनेंयः उत्तरमश्तुवापि उपरराम ॥ २ 1 \% \% एवं तस्य ज्ञानवत्त्वात पूर्वकथामनूंय समागतस्याय्रिमकृत्यं वदन्न समयप्रतीक्षार्थं स्थितिसिद्धये तस सटकारमाह तं बन्धुमितयेकाद दामिः सवैंद्रियम्रीतिनिमित्तं बध्यते अनेनेति बन्धुः सुखदुःखज्ञानमोक्तैः
 जातत्वात् म्वह्निति सम्बोधनम् ॥ 311 \% \% घीणां गणनायों विकारामावाय कृपी त्रोणपत्नी जामयः कुलखियः देवलज्ञा भावर्थ पाण्डोरिति ज्ञातयः पुरुषाः सुतैः आसर्वंतः स्रीभिश्र सहिताः सकुटुम्बा ज्ञातय इलर्थः 11 ४।।

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुसषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अथ त्रयोदशख्यायं विवरिषवः पूर्वपकरणसमापिं बोधयन्ति एवमिल्यदि। सपरिकरहेतुनिरुपणपूर्वकं निरुपितेलर्थः।
 भेदतो द्विरुप्वात्। हेतुर्भगवं्प्रयाणं कायं नियामकखगयावनादिकें तद्देदतो द्विरूपत्वात्। सनिमित्ताम्। पयाणसूचकोत्पातदर्शंनादिखुपनिमित्तसहिताम । तामध्यायद्वयेनाहेलर्थः। ननु पुरुषत्रयमुक्तः कथमेतन्मुत्तयर्थतेत्यत आहुः असुक्रपिक्टेलादि। वार्यत इति । अमुक्तिरतेषां वर्येत, अतस्तन्मुक्तेः सकाशाद्राज्ञो निश्रिन्ततासिद्बचै इहासममन्नध्यायन्रये राजक्रित्तझुद्धिरुच्यते, सा मुक्ताबुपका-
 च संत्सझस्यावइयकत्वबोधनार्थमग्रिमा सपरि करवैराग्यानन्तरभाविनी ऊनविशाध्यायस्य कथेलर्यः। अवान्तरण्यापार इ़ति। पूर्वं सनस्युजातादिक्रोपदेशस्य निर्वेदो त्वादनाद्विना स्मारणात्तथेल्यर्थः। बहुकालठ्यवहितस्य सनस्सुजातीयस्य पुनः कथनाभावे सरणायोगारकथने च गुरत्वस्यैव सिद्विरित्यरच्चा पक्षान्तरमाहुः धर्मराजन्वेन। गुत्वेंति। अयं पक्ष् 'पवं राजे’ति ग्रोकस्यात् बोधितपदासिसदूधति। प्रथमस्तु ततः पूंवम्थाते। ननु धर्मराजत्वस्य प्रागापि सत्वात्तदानीमुपदे शैकर्तित्वपावावपि स्वस्थानधिकारकथनपूर्वके
 स्फुटिष्यति। अतो द्वितीयः वक्षोपि युक्त एवेट्यर्थः। तर्हि तद्ध्रं तक्कथैव पूर्वं कुतो नोक्तेल्यत आहुः विदुरेर्यादि। तथा च तस्याः

 आएमपदस्स पूर्वनिपातः । विविस्सितपदं च विशोषज्ञाने रूढ मिल्यवगन्तन्यम्। विरोषेण ज्ञानस्याकारं फलोक्तिमुखेन विवृणवन्ति अगमथ इल्यादि । तथा च तया लीब्या साइ्द्रसिद्ध एव साक्षीति न ज्ञातः, किन्तु भगबद्दासत्वादिवैशिष्ट्र नोपनिरत्सिद्वरेपेण ज्ञात इलर्थः। अधिमचरित्रमिति। पश्वमादिक्कन्धान्तरोक्तम । फलज्ञानादिति। फलमंनुपदोक्तरीतिकखस्वरूपावस्थानरूपं तस्य ज्ञानात्। इद्मेव विरोषतो ज्ञानम्। एतन्निगमनायाग्रिम्तोक विवृण्वन्ति अत एवेल्यदि। यभाधिकां निएर्य इति । बन्धुत्वनिर्णयः। ज्ञानमोक्षाम्यों बन्धनं सत्वगुणवज्ज्रेयम्। ताम्यामपि गुरुवेनासर्तिजननादिति ॥:-४।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी


एवं परीक्षितो जन्मोक्त्वा कलिनिम्मादिकर्माणि कथयिष्यन् तत्रसध्धार्थ प्रथमं विदुरस्यागमनं, ततो वैराग्योपदेशेन धुतराष्ट्रनिएकम:, ततो द्वारकातोऽर्जुनस्यागमनं, ततः श्रीकธणान्तर्दानं श्रुत्वा परीक्षितो राउयाभिषेकं च कत्वा पाण्डचप्रस्यानं च त्रिभिए-ध्रायैर्निरूपयति-विदुर इति। कुखपाण्डवयुद्यात् प्रागेव मन्त्राय धृतराष्ट्रेणाहूत्त्त्पुत्रेण परामूतो विदुरस्तीर्थयात्राथं निर्गतस्तन्र मैन्रेयाह्टेरात्मनो भगबतो गति तर्वं ज्ञात्वा "येनाध्रुतं र्रुत मवत्यविज्ञातं विज्ञातम्। आत्मनि खल्बरे हचे श्रुते मते वीक्षिते इदं सवं विज्ञातं भवति" इल्यादिश्रुतेस्तया गत्या तर्वज्ञनेनावासे ज्ञातं विविस्सतं ज्ञातुमिष्टें येन स पुनह्हास्तिनपुरं प्रश्यगादिय-
 प्रः क्ष्ता विदुरो यावतः कर्मयोगंबतादिविषणान् प्रश्नान् कृतवांस्तुषु कतिपयम्भश्नामुत्तरंरेव गोविन्दे जाता एका अं्यभिचारिणी
 भक्तस्य कृतार्थव्वाद्रान्तर श्रवणादुपरतिर्युत्तैवेति सूचयति-हेति 11 ₹ 11 \% तमागतं बन्घुं विदुरं हघ्या सहानुजः भीमार्जु


 तसिमन्नाविर्भूंते चेष्टन्ते तद्वदित्यर्थः। परिक्नझाभिवादनेर्विधिवत् यथाचितं तमभिसङ्नम्य मिलिक्वा।। ३-३।।

## हिन्द्री अनुवाद

## चिदुरर्जी के उपदेशासे धृतराप्र्त और गन्धारीका वनमें जाना

सूतजी कहते हैं-विदुरजी तीर्थयान्रामें महार्षि मैन्रेयसे आत्माका ज्ञान प्राप्म करके हृस्तिनापुर लौट आये। उन्हे जी कुछ जाननेकी हच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी थी 11 3॥, विदुरजीन मैन्रेय ॠषिसे जितने पभ्भ किये थे, उनका उत्तर सुनने के पहले ही शीक्रहगमें अनन्य भक्ति हो जानेके कारण सुननेसे उपराम हो गये।। २। शौनकजी ! अपने चाचा विदुरजीको आया देख धर्मराज युधिधिए, उनके चारों भाई, घृतराष्ट्र, युयुत्यु, संजय, कृाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर-नारी और अपने पुतोंसहित दसरी खियोँ सब-के-सब बड़ी प्रसन्नतासे मानो मृत रारीरमें प्राण आ गया हो-ऐसा अनुभव कते हुए उनकी अगवानीके लिये सामने गये। यथायोग्य आलिहन और प्रगामादिके द्वारा सन उनसे मिले और विरहजनित उक्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रमके आँसू बहाये। युधिष्टिरने आसनपर वैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। ३-६॥

 तं भुक्तनन्त निश्नमासीनं मुखमासने । प्रश्रयावनतो राजा प्रह तेषां च शृण्नतम् II v।।

## युघिप्रिए उवान

अपि सरथ नो वुष्पत्पक्रच्छायासमेधितान्। विपदणाद्दूपाग्यद्येमोंचिता यत्ममतकाः $1<\|$

## भीधरस्वमिधिरनिता भावर्थदीविका

पपणं तन्व एवेति कुतस्रिन्मूचछादिदोषतः पणेडबसने सति तन्वः करंध्यादयो निसोष्टा मबन्ति पुनसत्वस्मझाविभूते
 पक्षिणो ह्यपप्यानि यथातिसनेहेन पक्षच्छायया वर्धग्रन्ति तद्वगुप्मत्पक्ष्षपातच्छायया समेधितन्वर्धितान्नोडस्मान् कि स्मरथ। समेंधित-


## थीबंरीधरक्कतो मावार्थदीपिकाम्रकाशः




## भीमहोरराधबन्याल्या

विरहप्रयुक्कौक्कंध्येन कातराः प्रेमबाष्पौघमानंदाश्रुसमूहं, क्रुतः आसनपरिपहो येन तं विदुरं राजा युधिश्हिरोऽहैं.यामास पूजयामास॥६॥ \% ततो मुक्तवंतं विश्रोंतमासने सुखमासीनं तं विदुरं स्वानां ग्रणवतां सतां प्रश्रयेणावनतः प्राह


8. प्राच्चीनपुस्तक एवं पाठ: -‘ं सक्रतं तु विभान्वमासीनं मुलमासने । २. प्रा० पा०-रखानां विशुण्तामे। ह. प्राच्तीने पुसके 'युविश्टिए इन्वाच' दूति नासित।

## श्रीमद्विजयध्नजतीर्थक्छता पदर्नावल़ी






## श्रोमद्विश्ननाभन्नक्वर्त्तिकता सारार्थदर्शिनी

पक्षिणो ह्पप्यानि यथा अतिस्तेहेते पक्षच्छागया। अर्द्वयन्ति तदवर्। पक्षे पक्षचछ्छाया पक्षपातः। यघस्मान्मोचिता वरं बवगेयर्थ: || ७-८॥

शीमच्तुकदे वक्टतः सिद्धान्त्वर्दीपः:
 विरहजातौक्कंह्येन कातरा ग्यालुलाः प्रेमबाष्पौं स्तेहजन्ययध्रुसमूहं अभुचुः राजा युधिक्हिए कृतः आसनपरिमहो येन तम

 समाठका विमोचितास्तान् \| $<\|$

## थीमदहलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या


 प्रेम एव आनन्दरूपं न भवतीति तेन प्रेका दीनाः विषयालाभात्र एवं सर्वेकु स्थितेध मुष्यस्य पूजाधिकारात् राजानं पूजयामास


 सररथ पूर्वं वयं भवद्रिरेव परिपालिताः पक्ष: पक्ष्पपातः तस चछछाया हिताचरणं पक्षिणामेषा ठ्यवस्या मातरं पितरं पुन्रं कालांतरे तेन परिचिन्वंति तदथ्थ पक्षादिपद्रमोगः स्सरणार्थं पाहनविशेषं ज्ञापयति विपद्रणान्मोचिता इ़ति। आपदां समूहात् तमेव गणयति
 सरक्षका मोचिता छंति वा॥८॥

## श्रीमद्ग्गोखापिमिश्रीपुख्योत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 कुर्भणाः स्बस्य पक्षित्बं बदन्ति वयं पक्षिण इति, तदा समरणं न सम्भवतीति तन्विदृत्तय हसर्थं। अर्थपदूमत्र निवृत्तो मइकार्थों



## भ्रीगिरिधरकृता बालव्रबोधिनी







## हिन्द्री ग्रनुवाद

जच वें भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसनपर बैठे थे तब युधिष्रिने विनयसे द्युककर सबके सामने ही उनसे कहा $\|\cup\|$ \# चुधिधिर्हने कहा-चाचाजी ! जैसे पक्षी अपने अंडोंको मंख्योंकी छायाके नीचे रख्बकर उन्हे सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अन्यन्त वात्सल्यसे अपने कर कमलोंकी छच्चछायामें हम लोगोंको पाला-पोसा है। बार-बार आपने हमें और ह्मारी माताको विषदान और ल्याक्षागृहके दाह आदि विपत्तियोंसे बचाया है। क्या आप कभी हम लोगोंकी भी याद करते रहे हैं ॥ 11

कया वृर्या वतिंतं वश्यरद्रि: क्षितिमण्डलम् । तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥९॥ मवद्विधा भागवतास्तीर्थमूताः स्वयं विमों। तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तंस्थेन गदाभुता॥ ?०॥ अपि नः मुद्धद्स्तात बन्धवाः कष्णदेवताः । हष्टः श्रुता वा यदवः स्वपर्यां सुखमासते ॥ १? ॥ इत्युक्तो धर्मराजेन सर्न्र तत् समचर्णयत्। यथानुभूतं कमशों विना यदुकुलक्ष्यम्॥१२॥ श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका
वो युष्माभि: कया कृत्र्या वर्तित देेहचृत्तिः कृता कानि च तीर्थदीनि सेवितानीति॥९॥ भवतां च तीर्थाटने न स्वार्ध किन्तु तीर्थानुमहार्थमिल्याए। भवद्विधा इति। मलिनजनसंपर्केण मलिनानि तीर्थानि संतः पुनः स्वये तीर्थीकुर्वन्ति। स्वान्तं मनसत्रस्थेन स्वस्तन्तः स्थितेनेति वा ॥ $2011 \%$ अपि कि सुखमासते भवड्डिः कापि चष्रः भुता वा । १?-१२ ॥।

## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थदीपिकापकाशः

हे प्रभो इति। पितृभ्रातृत्वेन गौरवमालक्क्य प्रभवस्सावनकर्त्वव्वं चालक्ष्य वेयं सम्बुद्धिरिति भावः। कचिद्विभो इल्यपि पाठः 1 सोप्येतदाभिम्रायक एव। भगवतोखिलमानसस्यव्वात्सर्वे एव ताद्रशा भवेयुरिति चेदाए-स्वस्यन्तस्थेनेति ॥ १०॥ * * तातेति। पाण्डौ मृतेडस्माकं तातव्रक्षक्वका₹वमेव तातोऽसीति भावः 11 १? 11 \% तीर्थयाः्रायां
 दिति भावः 11 २०।

## भीराधारमणद्सासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्यास्या

स्वस्वन्तः एितेन वेति। एतेनात्र स्वन्तःस्थेनेति विसर्गमध्यपाठोडपि प्रामाणिकः स्वस्यानुमत्वेति धवनितम्, अन्यथा ई्व्र्यविम्रहानुपपत्तेरिति॥ ॥०-२४॥

## श्रमद्वीरराघवन्याख्या

क्षितिमंडल चरदिः कया वृत्या वर्तितमिह मूतले कानि तीर्थानि भगवक्ष्रेत्रमुख्यानि च भवद्इि: सेवितानि 11511 * * कुतकलानां मवतों न तीर्थयान्यया स्वप्रयोजनमसील्यभिपायेणाह भवद्विधा इति । है विभो! भवाहशाः भागवताः स्वयमेव तीर्थमूतः पवित्रमूतः अतसीर्थयात्राकृत पविन्त्वं नापेक्ष्रतमिति भावः, वहि कमर्थ तीर्थान्यटंति तः्राह तीर्थीकुवंतीति
 गंगादितीर्थानि तथापि पापिभिः तेषु परिहतानि पापान्यादाय तान्यकि पवित्रीकृषंति स्वगतानि तु स्वांतरकात्मतयावस्यितो गदाभृत्
 सुवं यास्ये नरा मग्यामूजंयघम । मृजामि तदघं काहं राजंसत्र विचिंट्यतामि’ति गंगयोको भगीरथ आह ‘साधवो न्यासिनः रांता घर्मिष्ध लोकपावनः 1 हरंयघं तंडगसंगत्तेष्गासते घघभिद्धरिरि’ति $1130 \| \%$ अपीति। हे तात ! कृण एव देवता येषां ते नोडस्माके सुहदो बन्धवाश्र यदवः हप्रः अथवा स्वपुरीं द्वारकायां सुखमासत इति भुताः किम्॥? 11 इतीत्थं धर्मराजेनोक्तः विदुरो यदुकुलक्षयं विनाडन्यत्सर्व यथानुमूतं हष्ट्टं भ्रुतं चानुकमशः समनर्णगत्॥ ॥२ ॥।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

एकमुक्तादिव्रतेन किमिति रोष:, हह भूतले क्षेत्रघधानानि तीर्थानि यानि तानि सर्वाणि च सेवितानीयन्वयः॥९॥


[^39]तीर्थानि गचछंतीति रोषः 11 ?०। \% \% कुष्यो दैवतं येषां ते तथोक्ताः ॥ ११॥ \% \% भ्रमता परिवर्तमानेन क्षिति-



## श्रीमजीवगोस्वामिकृः ऋमसन्दर्मः

तीर्थेपु भक्तिमतां भवतां तीर्थाटनं च तीर्थानामेव्र मझ्ञलाय सम्पद्यते इ़्याह् भवद्विधा इति॥ १०-१३॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकता सारार्थद्रिंनी

वृर्त्या जीविकया। वो युष्मामिः 11 ९। \% भवताश्ब तीर्थाटनं तीर्थनामेव भाग्येनेल्याह भवद्विधा हति। तीर्थोकुर्वन्ति महातीर्थीकुर्वन्ति पावनं पावनानामितिवत्।। २०-२२ ॥।

## श्रीमच्छुकदे वकृतः सिद्दान्तपदीपः

क्षितिमंडलं चरद्विर्वो युष्माभिः क्या वृत्त्या वर्तितं केनोपायेन बेहनिहाएः कृतः, इहास्मिन् भूतले तीर्थानि पुण्यजलप्रधानानि क्षेत्रुर्यानि भूमिपदेशामुख्यानि सेवितानि किम $1191 \%$ \% अवद्विधा निषवापत्वात्तावत् स्वं तोर्थमूताः विशेषतसतु भागवताः स्वांतस्थेन स्वहदि ध्येयमूतेन गदाभृता तीर्थाटनेडपि प्योजनेऽपि पयोजनमाह-संसारिसंसर्गेण तीर्थान्याप
 च्दुता वा द्वारकां सुखमासते किम्॥११॥ \% यदुकुलक्ष्यं तु जानन्नपि न वर्णयमास ॥ १२॥

## श्रीमद्रद्वभाच्वर्यविरचिता सुवोचिनी ब्याख्या

एवं दयमुत्पाय क्लेखजनितं दुः्यमनुवादेन गच्छतीति वृत्तिप्रशः। । वृत्तिर्जीविका वर्णाभ्रमविभागविहितया यहिच्छक्या चेति वः गुष्माभिः जीवनस्यानमिप्रेतत्वात तं पति सातंड्याभावात् न कर्त्तरे ततीया, अवि तु सक्बन्धमात्रे षही, भूपर्यटने तु
 वा कृत्वा जीवितमिति प्रश्नार्थः। द्वितीयपक्षे अतः परमत्र स्याइ्यंतीति मनोरथः। क्षेत्राणि मुख्यानि यत्र जलम्रधानं तीर्थ सलप्रधानं क्षेत्रं कचिदुभयमेकीभवत् प्रयागवेणीवदिति तानि दहह भूतले सेवितनि। मुख्यानां सेवितत्वाद्तः परं न गंतठवयिति
 भवतां तीर्थाटने न कस्रिद् गुणो भवति तत्राधिकारिणस्वन्ये। नन्वर्मद्विधा अपि तीर्थेछु पर्घटंतीय्याशंक्याइ भवद्विधा इति। सस्यं पर्यटंतीति न तु स्वार्थं किंतु तीर्थकुपया "हरंत्यघन्तेंडगसंगात्तेष्नासते ह्यघभिद्धरि"रिति वाक्यात् स्ययमेव ते तीर्थभूताः पापिनां
 सथेन गदाभूतेति तेषां हृदये भगवान गदां गहहीवा मकृसिष्टित। अतो गदया आसन्यसपप्वात भगवान् साधनं च अपहत-
 लर्थः। अनेन भगवदाज़ायामेव तीरोटनें कर्त्तण्यमन्यथा मगवतः म्रयासजननात् न कर्त्तव्यमिति भावः। अतोऽन्रैव स्यातव्यमिति फलति 11304 \% * एवमागतं करालं प्र्श भगबइक्तबादयं मगवद्तातं ज्ञास्यतीति पृच्छति अपि न हति। विदुरेण सह तथासम्बन्धभावेडपि असमाभिः सह संबंध हति न इल्युक्ते अवति विदुरमप्यातमलेन खीक्य वा सुहो मित्राणि तातेतिसनेदेन संबोधनं तेष्वि सनेहोधनाय कुणदेवता इति। सुखवासे हेतुः, अत एव व्वया हछःः बंधुत्वेन लज्जया चेन्न हृासहि भगवदीयत्वात भ्रुताः सपुयां द्वारकायां स्वाम्नि अलपेनापि विषयेण सुखं भवतीति यदव रति भक्तवंश्वादपि सुसं सम्भावितम। अनेन त्रिधापि दुःखं निबारितम कुण्रेवताबवानाध्यात्मकं स्वपुर्यामिति नाधिभीतिकम एं संभावितकुराल। भगवन्मुखानिभित्रितचेत्तदासमाक सुख्यमिति मश्राभिगाय: $11211 \%$ \% पवं सरणादिकुकालन्तैः परनैः पष सर्वमेव यथमूतमनुवर्णयति परं मौझाटन्यतिरेकेण।। २२।।

## श्रीमदोर्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीपकाशः

 स्या’दिति पयेन $110 \|$ \% अपि न इसन्र। ज्ञात्यतीति सम्भावनाय्रां लट्। कजयेति। अवधूतनेपकृतलजया। १?-१२॥

## श्रीगिस्धिरक्रता बालग्रवोधिनी

क्षितिमण्डलं चरद्रिर्बो युष्माभिः कगया वृर्या वर्तितं क्या जीविक्या देहीनिन्वाहः कतः ? इह भूतले कानि तीर्थानि जलप्रधानानि क्षेत्रमुख्यानि भगवद्वामानि च युष्मामिः सेवितानि 1411 भबता च तीर्थपयेटने न स्वार्थ किन्तु तीर्था नुम्रहणार्थमेंवेयाह-भवद्विधा ड़ति। विभो है सर्वथा सर्वसमर्थ भवद्विधाः स्वयमेवे तीर्थभूतः, अतस्तीर्थयात्राकतं पविन्नत्नं
 कुर्वन्तीलयपेक्षायां तीर्थविशुद्वचर्थमिल्याह-स्वान्तस्थेन गदाभृता भगचता तीर्थन्यपि तीर्थीकुर्वन्ति। वस्तुतः परिशुद्धान्यपि गछादीनि तीर्थानि मलिनजनसम्पर्कान्मलिनानि तानि पुनर्भवद्रक्तसम्बन्धेन विशुद्धानि भवन्ति। यथाच वक्ष्यति नवमे-'किघ्घाहहं न भुवं यान्ये नरा मठ्यामृजन्त्यघम्। मृजामि तद्घं काहां राजंस्तः विचिन्ट्यतम' ह़ि गङ्झयोक्तो भरीरथ आह-'साधवो न्यासिनः
 नोऽस्माकं सुहृदो हितचिन्तकाः बान्धवा यद्वशश्व हृ्र अथवा स्वपुर्यी द्वाएकाखं सुख्यमासते इति भ्रुतः किमिल्येन्वयः। एवं यदूनां
 भ्रुतं च तत्सर्वं कमशः समवर्णयदिलन्न्वयः ॥? १॥

## हिन्दी अनुवाद्

आपने पृथ्वीपर विचरण करते समय किस वृत्तिसे जीवन-निर्वाह किया ? आपने पथ्वीतलपर किन-किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रोंका सेवन किया ? $11911 \%$ \% प्रभो ! आप-जैसे मगवानके प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थस्वरप होते है, आप लोग अपने हृदयमें विराजमान भगवानके द्वारा तीर्थोंको मी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं।। १०।। \% चाचाजी ! आप तीर्थयात्रा करते हुए द्वारका भी अवइय ही गये होंगे। वहाँ हमारे सुद्ध्य एवं भाई-चन्बु गद्वलोग, जिनके एकमात्र आराध्यद्वेव श्रीकणण हैं, अपनी नगरी में सुखसे तो हैं न ? आपने यदि जाकर देखा नहीं होग़ा तो सुना तो अवइय ही होगा $1133 \|$ \% युधिम्टिरे इस प्रकार पूबनेपर विदुरजीने तीर्थों और गदुवंशियोंके सम्बन्धमें जो कुछ दे़ेखा, सुना और अनुभव किया था, सब कमसे बतला दिया, केचल यदुबंशके विनाशकी बत नहीं कही । १२.।
"नन्त्रप्रियं दुर्विष्टं नृणां सयमुपख्भितम्। ना वेदगत सकरुणो दुःखितान द्रष्टुमक्षमः ॥१३॥

 युधिष्टिरो लउधराज्यो दश्वा पौन्रं कुलंलरम । ्रातमिलोंक्रमालाभैमेमुदे परया श्रिया।। ?६॥ श्रीधरस्वामिचिरचिता मावार्थदीविका
यदुकुलक्षयावर्णने कारणमाह नन्विति 11 १३॥ \% \% श्रेयक्कत्तन्वमुपद्दिशन् $\|\{\% \| \%$ ननु शू द्रोऽसौं कथमुपद्धिशत् । न ह्यसों शू द्रः किं तु चमस्तद्रूपाणसीत्। कि तत्र कारणं यमे चात्रागतेडमुत्र को दंडधर इलवेक्षायामाए । अबिभ्रदिति । धृतवानिलर्यः। माण्डठ्यस्य श्रापात् । तथा हि कचिन्चाणननुधावन्तो राजमटी माण्डन्यस्य ऋपेसपशरतः सरीपे तान् संप्राप्य तेन सह निबद्धणनीय राजे निवेच्च तदाब्बया सर्वान शू लमारोपगामायुः। ततो राजा तमृषि ज्ञात्वा शूलादवतार्य प्रसादयामास। ततो मुनिर्यमं गत्वा कुपित उवाच कस्मादहु रुलमारोपित इति। तेनोक्तं त्व बाल्ये इल्म कुरापेणाविद्वण



## भीवंशीधरकृतो भावार्थद्दीविकापकारः


 संगंस्यते। तथ मह्वाभारतोघोगपर्वत्त एवावसेयम्। तथाहि-"धृतराष्ट उवाच । त्वं कि न वेद तद्यूयो घन्मे झूयार्सनातनः






 पूर्शकगतिमान् जीवविशेषः। यतो विना विचारं शूद्रन्मां ददंधातस्वं शूहो भवेति। "अर्थमा तु पुमान्सूर्ये पिदेदेवा-
 रांजसंपच्च्या॥३ः ॥

## भीमहीरराधवन्गाख्या

यदुकुक्ष्षयं कुतो नावर्णयदिलग्राह नन्विति। ननु हे होनक ! दुर्विछहं सोतुमशक्यं स्ययुपस्यितं ख्वयमेवोपस्यास्यदपियं यंदुकुरतक्षयात्मकं नावेदयत् कुतः यतः सकरणः दयावानत एक हु:खितान् दुगखिष्यमाणन्न्दष्दुमक्षमः असहिष्यमाणः॥ १३॥







## शीमद्विजय丬्वजतीर्थछता पदरताबत्री






 समीपं गतेन सुनिना कसादहं शूलमारोपित ह़ति पृश्रो यमः तस्मात शापमादातुकामों बाल्यावस्यायां काचिन्मक्षिका शूले




## शीमझीवगोस्वामिक्टृः कमसन्दर्म:





## ध्रीमद्विध्नाधचककवर्ति कता सारार्धद्रांनी।








## श्रीमच्हुकदेक्रुतः सिद्धान्त्वपद्वीप:


 दंडं द्धार ॥ आ१-१६॥

## भ्रीमदृध्धभाचार्यव्विरचिता सुवोधिनी क्याख्या

"अनुन्वन् विन्रुबन् वापि नरो भवति किल्विषी"ति समारूपे समाजे घर्मराजेन पृष्टः कथ नोक्तनानित्याशंक्याह नन्व-
 इति वाक्यात् पृष्टोडपि सत्यमपि अप्रियं न चक्कन्यं तत्रापि दुर्विषहृं यस्मिन् श्रुते श्रोतापि म्रियेत अतो घर्मिनाशकं भ्रवरं न कारणीयमिति। तर्हि कथमग्रिमकार्यसमम्पत्तिरत आह-चृणो ख्वयमुपस्थितमिति ख्वत एव जनमुखादेव ज्ञास्यन्ति कि स्ववच्रेनेनेति, किंच करुणावान् सर्वथा न वदेत् दु:र्शितान् ह्रह्टुमक्षमः खकार्यं ते मा जानंत्विति गुम्नसावः॥ १३॥ \% सावसरप्रतीक्षया तन्रैव सित इल्याह कंचित्कालमिति। अथ प्रश्नसमाप्यनंतरं देववत् ्यथैव वदन्ति कुर्वन्ति तद्वेव मन्यते विश्वासाथं स्युसं
 वहुन्निति विश्वासाथे सम्भावितदुःखद्रूरीकरणार्थ वा $18 \%$ \% नन्वस्य कनिम्द्य अयथाजातस्य कर्थ मोक्षसाधकत्व-मनधिकारात्तत्राह-अविभ्रदिति । उत्तरोत्तराज्ञानात् पूर्वं बलिस्दितेति दे हेंद्रियफाणान्तःकराणानां उयवस्या, ययाद्मना ज्ञायन्ते अयमहृमिति तदा मन्ये धर्मा टुर्बलगः, अत एव भुर्कुटाटदेरप्युपद्देषटृत्वं पूर्णज्ञानवानपि सर्वत्राविचारितन्नभक्षणात् काकत्वं प्रातः दे़हलागसमये काकचर्यया च । तसममन्रायं कनिष्ठभ्राता न वा इूद्रः, किंतु यमः "माण्डठयशापात् भगवान् प्रजासंयमनो यमः। अ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायं जातः सत्यवतीसुतादि" ति वर्द्यति। तर्हि के ददानीं यमलोके अधिकारीस्याइंक्याह अबिप्रदिति "विवस्वानर्यमा पूष" ल्यादिद्वादशादिल्याः, तन्र द्वितीयोऽर्यमा स यावच्हूद्रत्वं दधार मांडड्यशापाद्वर्षशतं तावद्यर्यमा अधिकारं कृतवान् यथावत् पाप-

 "शज्यं बंरो अ अवरत्र धनं चाज्ञानहेत्तवः"। ३६॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुखुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

नन्वपियमिस्यन्न्। खकार्यमिति विदुराभिप्रेतं कार्यम्॥ १३।।

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी

यदुकुलक्षयं कुतो नावर्णयदित्यपेक्षायां ‘सत्यं नूयात्रियं सूयान्न झूयात्सल्यमप्रियम्। प्रियं च नानृतं नूयाद्रेष घर्मः सनातनः डति वाक्यान् सत्यमप्यप्रियं न वक्तन्यमिस्याह-नन्विति। निः्रयेन नृणां स्वयं प्रारब्धवशाटुपस्थितं दुर्विषहं सोठुमशक्य-


 कनिष्श्र कथं धृतराष्ट्रमुपदि शोदित्याशङ्कायां नासौ रुद्रः किन्तु धर्माधर्मनिर्णेता साक्षाद्य एव विदुररूपेणावतीर्णं। कि तत्र कारणं
 झूद्रत्वं विदुररूप दधार तावद घकारिषु पापिषु अर्यमा पितराजो यथावघथोचित दण्डमविम्रत् कारयामासेत्यम्नयः। अत्रेयमा-ख्यायिका-कचिज्चौराननुधावन्तो राजभटा माण्डठ्यस्य तपश्चरतः समीपे तान्सम्र्राप्य तेन सह निबध्याडSनीय राजे निवेद्य तदाज्या सर्वानेव शूलमारोपयामासु०, ततो गजा तमृषि ज्ञार्वा शूल्यादवतार्य पसादयामास, ततो मुनिर्यमं प्रति गत्वा कुपित उवाच कसमादहं शूलमारोपित इति, तेनोक्त व्वं बाल्ये कुरागेण रालभमाविध्य कीडितवानिति, तत् भ्रुत्वा माण्डठ्यस्तं राशाप बाल्येडजानतो
 इस्यादिना युधिष्टिरस्य विषयेष्वनासक्तिर्दीरिता तथापि भगवदिच्छायाः प्रनलत्वात् तस्यापि विषयास्सक्तिर्जाता। ता दर्शयंयति-युधिष्टिए
 परया श्रिया च मुमुदे इल्यन्वयः ॥ १६॥

## हिन्द्री अनुचाद्र

करुणहद्य विदुरजी पाण्डबोंको ङुःखी नहीं देख सकते थे। इसलिये उन्होंने गह अपिग एवं असह्य घटना पाण्डवों को नहों सुनार्यों; क्योंकि वह् तो स्वयं ही प्रकट होनेवाली थी ॥ १द॥ \% \% पाण्डन विदुरजीका देचताके समान सेवास्कार करते थे। वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई ध्वृतराप्ट्रकी कल्याण-कामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक

हस्तिनापुरमें ही रहे ॥ 3811 विदुरजी तो साक्षात् धर्मराज थे, माण्डठ्य ऋषिके शापसे ये सी वर्षके लिये शूद्र बन गये थे। इतने दिनोंतक यमराजके पदुपर अर्यमा थे और वही पारियोंको उचित द्ड देते थे 11 १५ 11 \% \% राज्य पाप हो जानेपर अपने लोकपालो-सरीखे भाईगों के साथ राजा युधिम्दिर वंशधर परीक्षित् को देखकर अपनी अतुल सम्पत्ति से आनंदित रहने लगे।। ३६॥

एवं गृहेपु सकानां प्रमतानां तदीहया। अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः॥ १७॥ विदुरस्तद्मिप्रूच्य ध्रतराष्ट्रमाषत। राजनिर्गम्यतां शीम्रं पइयें भयमागतम्।। १८॥ प्रतिक्रिया न यस्येट कुतशित्कहिहिचित्रभो। स एव भगनान कालः सर्नेषां न: समागतः 119911 येन चैनामिपन्नोऽयं ग्राणे: प्रियतमैरपि। जनः सद्यो वियुज्येत किमुतन्यैधनादियमः ॥ 2०।। श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका
तदी़हया गुहठ्यापारेण भ्रमत्तानाम्। अलकामदायुष्कालोऽतिक्रांतः यद्दा तानस्यभवदिलर्थःः॥९॥॥ \% अभिप्रेल्य ज्ञात्वा 11 ₹८ $\|$ \% ननु तत्रतीकारः क्रियतां कि निर्गमनेन तत्राह प्रतिक्रियेति। सर्वेषामिसि। यै: प्रतिकर्तव्यं तेषामपीलर्थः $119911 \%$ कथं घनादिवियोगः सोढुं हाक्योडत आह येन चेति। अभिपन्नोडभिम्रस्तः ॥ २० ॥

## श्रीवंरीधिरुतो भावार्थन्दीपिकाप्रकारः

एवं युधिध्रिपालनलठधसुख्रकारेण गृहेषु सक्कानां जनानां न तु पांडवानाम्। "कि ते कामाः सुरस्पाहीं मुकुंदमनसो द्विजाः। अधिजन्न मुदंदं राजः क्षुधितस्य यथेतर" इत्युक्तेः। "येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सथो जहुर्भगगवत्पाइर्वकामाः" इति वक्ष्यमाणत्वाज्चि। अतो विदुरोडपि घृतराष्ट्र प्रत्येव तथोपदिदेश न तान्प्रतीति। परमदुस्तरः यौवनादिएँपसत्र कामाघौराकुलीक्रियत इति भावः। "कालो न यातो वयमेव याताः" इति भर्तृहर्युंक्तः काल्स्यातिक्रमणं न संगच्छते इति चेदाह-यद्वेति। इल्यर्थ इति। उपसर्गवशादत्र कम्यतेरभिमवोर्थ इति भावः $\|$ श०\| \% राजन्निति। त्वत्तः पूर्वतनराज्ञामयमेवांते धर्मोडतस्व्वमपि तं गुहाणेति भावः। त₹कालातिकमणम् ॥ ३८॥ \% क्रतीकारो निवृन्युपायः। इसर्य इति। यदि कश्चिदवशिष्येत्तदा तु सोडपि भवेद़ेवेति भावः। कालस्यापतिकियव्वं तु "बलेन सचिवैन्बुदद्यया मंत्रैरोषधिभिस्तथा। सामादिभिरुपायेय्य कालं नाल्येति वै जनः" इलस्प्रमकन्वोक्ते। "नांतकस्य किया कापि" इति गारडोक्तेश। है प्रभो इति। प्रगता भा प्रतिभा यस्येति पमुः। पुोदरादित्वमाश्रिय भाशब्दस्य भुरादेशः। तव तु बुद्धिन्न स्थिरा यतोऽप्रतिकियस्यापि प्रतिक्रियामीहस इति भावः॥ १९॥ चेन कालेन प्रिया घनादयः प्रियतराः सड्यादयः प्रियतमा: प्राणाः। यतोऽग्निप्रदीसगृहांतगर्तधनसह्याघ्यादानाय तत्र प्रवेशां न कािक्करोतीयतः प्राणानां प्रियतमत्वमिति ॥ २०॥

## शीमद्रीरराघवन्यार्या

एवं गृहेष्वासक्कानां तदीहया गार्हीयचेष्टया प्रमत्तानामविद्वितमृत्युकालानां कर्तरंरि षह्ही, तैरविज्ञातः परमः सर्वं वशीकुनन्नत एव टुस्तः कस्याप्यवइयः कालोडल्यक्रामत् अतिकातवान् तदीहया अविज्ञात इति बान्वयः 1 युधिष्टिरादीनां विषयानुभवकालो ठ्यतिक्रांतो बमूबेल्यर्थः 113011 \% ॠ आतुः श्रयस्कियाप्रकारं प्रंचयति विदुर इलादिभिर्दूशभिः। तं कालतिकममभिप्रेल्य विदुरो धूतराष्ट्रमभाषत तदेवाह राजनिलादिसार्द्वेनेवभिः। हे राजनितः शीघं निर्गम्यतां व्वयेति रोष:, आगतमुप-
 निवारणे नास्ति स एष भगवान् भगवनियाम्य: सर्वेषां नोऽस्माक कालो मृत्युकालः समागतः $119 \%$ \% म्रहासर्किं र्याजयित्रुं कालं विशिष्नाह येनेति । अयं परिहारमानो जनः येन कालेनामिपन्नः अभिपद्यमानः प्रियतमैनिरितिशायप्रियैः प्राणैरपि सघो विमुच्येत ल्यज्येत, अन्यैः प्राणानुबंधिभिध्धनादिभिर्मुच्येतेति किमु वक्तनयं स कालः समागत इलन्वयः 118011
१. एक समय किसी राजाके अनुचरोंने कुछ चौरोंको माण्डव्य कषिके आभ्रमपर पकड़ा। उन्होने समझा कि ॠनि मी चोरीमें शामिल होंगे। अतः वे भी पकड़ लिये गये और राजाज्ञामे सचके साथ उनको मी सूलीपर चढ़ा दिया गया। राजाको यद्ट पता लगते ही कि चे महात्मा हें-क्िको सूतोसे उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। माण्डंग्यीने यमराजके पास जाकर पूछा-





## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रलावली

चयौ द्वारवरीमिद्युक्ष श्रीक्षप्रयणरोषमाह अथेति । अथ विभुठर्गतिाऽच्युत आगमिएयामील्यामंःम संभाषग्र यांतम अनु गतन् बंन्निर्वर्याज़ुनादियुक्ती हयैयुक्तेन र्थेन द्वारवती यगावित्येकान्वयः 11 १६।। \% अधुना धृतराष्ट्र्य स्वर्गप्रापिपकार वक्तुमुपकमते एववमति। एवमुक्तक्रारे हरिपरायणानां पांडवाद्वित् यः काल एकमपि क्षणमवंध्यतां नेतु राक्यः स कालो हरिविसुखानां गुहेषु पुन्रमित्रानिलक्ष्णेषु फेवलं रिाइनोदरंभरतया सकानां ग्रहपोषणधनान्वेषणप्रयतैः प्रमत्तानां विस्मृतपरमार्म-

 प्रतिक्रिया निवर्तनक्रिया नासि स एष भगचन् कालहपो नः सर्वेषां समागतः रारीरवियोगकरणाय प्राम छ्यन्वयः॥ $89 ॥$ \% इ इतोडपि निर्गमनमुचितमिल्याह येनेति। इह जीवलोकेन कालर्ुपिणा ह्रिणा असिपनो मसतः अं जनोतिशयेन हद्यंगमैः परापपि वियुज्येतГ प्र्धनाढिभिर्वियुज्येत इति किमुतेलन्व्नः 11 ₹०।।

## श्रीमजीवगोस्वामिक्रतः कमसन्द्रर्भः

एवं युधिम्टिस्य पालनलबधुुखप्रारेण गहेछु सक्ताना पमत्तानां जनानां न तु पांडवानाम-'किं ते कामाः सुरस्पार्हा



## श्रीमद्विश्वनाथच्चकनर्तिकता सारार्थदर्शिनी

गुहेधु सक्तानामिति युधिध्रियािक्योडन्येषामेच निन्द्यें ताक्कालिजनानां क्षेया। तेषां भुधितस्य रूथेतरे' इति
 \% \% येन मृत्युरूपेण कालेनाभिपनो प्रस्तः 11 ह० 11

श्रीमन्बुकद्दे वक्रतः सिद्धान्तपर्पदाप:
एवं गुहेषु सक्कानां धृतराष्ह्रादीनां तदी़हया गृहेहया प्रमत्तानां कालः अलकामत् जीवनस्समयः समात्रयोजनो जाव



## भीमझल्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या।

ततः किमत आह एवं गृहेषिवति । ते हि भगवति विद्यमान एव पौन्रे पौौे जाते भगवंतं पृष्द पौत्रं राज्ये प्रतिघाण्य

 प्रमत्तानां स्वकार्ये असावधानानामज्ञात एव कालो गतः। तैर्ज्ञातमद्यैव राज्ये उपविष्टमिति 11 १०।। \% एतत् खरूपं किमक्कालवासेन विदुरो ज्ञातवान्-एते स्वार्थे प्रमत्ताः कालग्मस्ता भविष्यंतीति अन्ये चेदेते भक्ता भवेयुः तदा अयोधयावत्
 धृतराष्ट्रस्य च भीमसेनमहद्रयं भविष्यतीलाइांक्य धृतराष्ट्रबोधार्थ प्रवृत्त इ्याह विदुर इति। कालस्य परमदुस्तरत्वकथनात्
 हि कालस्य शीधं भक्ष्याः रां्येनाधर्मबाहुल्यात् शीघनिर्गमने हेतुः पइयेदे भयमागतरमति, यथा कालस्य भयनामा कत्रित् चतुर्थस्कंध वक्रव्यः 1 स इदानीं भगवति निर्गेत तदीयायां ख्वोडनिर्गमने अयमधिकारी सर्वान् भक्षयति पत्रीरिव। अथवा ये पूर्व भक्ष्यव्वेनैव स्थिताः भगवद्दृष्टचा चक्षितास्तानिदानीं भक्षयितुमागतः। अग्नेवैं धदीक्षान्यायेन ज्ञानसंचारसामध्र्ं
 भगवति गते अन्यस्मात् कुता्विदपि यस्य प्रतिक्किया नास्ति पूर्वमप्यें ठ्यनस्या तदाह्ट कर्िंचिदिति। प्रभो! इति संबोधनेन अन्यन्र प्रभुल्वं चलति नात्रेत्युपहासः। तर्हि किमस्मानेव भक्षयितुमागतः उत्वर्वर्वन्, आये यथा सर्वे न प्रतीकारं कुर्वंति तथास्माभिरपि न कत्त्तंयः। कथं न प्रतीकार इसाशंक्याह स एवेति। यः पूर्ं क्वणास्यः व्वत्पुन्रादीनुपसंह्रतवान् स एवेदानीं वावामुपसंहत्तुमागतः, न च स गत इति। मंतवयं भगवत्त्वात् पूर्वमन्येन रूपेण स्थितः सांप्रतमन्येन नामस्वहपत एन आकृतिमानें भिच्चत इयाह काल इति। कलयति सर्बानकलग्यतीति। ननु पूर्वं यथा पाण्डवा उर्वरिता भविष्यंति ततथ्य तदाश्रयेण वयमपि जीविष्याम इल्यासंक्याह्,


दोषेण स ग्रसति स दोषः परिहार्य इति चक्कुमहंतां ममतां ल्यजेदिलयभिग्रयेगाणाह येन चैवाभिपन्नोऽयमिति, कालस्व्वात्मानं वस्ुतो न म्रसति आवमत्वात् परं सनिष्पादिंतैर्यदि प्रविशति तदा पेशकीटवत् तमपि भक्षयति। ततश्र देहेंद्रियादौं अहंतादिस्लाज्यः, नन्वेते रक्षकाः कथं लाज्या इल्यारांक्याह प्राणैरिति । यावत्स नागतः तावदेवं ठ्यवस्था। तस्मिन्नागते तु सर्वदा रक्षका: प्रियाः प्राणा अपि लज्यंते चँवेति रोगाद्यिसममी अवश्यादिगमनं चोक्कम, अत्यंतं प्रियाः पाणा अपि लज्यंते, यन्मूलकाः सर्वे तेवां ल्यागे को विचार इलाह-किमुतेति तस्मिन्नागते पूर्वं महता प्रयासेन पोषिता अप्येते लक्वा गच्छंतीलर्थः 11 २० 11

## श्रीमद्गोस्वामिभ्रीपुरुषे|त्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशा:


 पल्नीरिवेति। अष्टावक्रका मौमाहताः कुरपन्नीरिव। तासां तथावं पाद्योत्तरखण्डे प्रसिद्वम्। पूर्वमिति। विश्दरूपपद्रर्शनावसरे
 स्वनिष्ठ ज्ञानं शिष्ये सश्छार्यते, यथोपकोसलविद्यायां ‘अह्मविद इव सौम्य ते मुखं भाति, को नु ववानुशाइसे’ल्यादि। यथा च
 इति। आये। $39 \|$ \% येन चैवैसत्र। स्वनिप्पाद्दित हति। कालनिष्पादितः $11=011$

## भीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

एवमुक्तप्रकारेण गृहेण सक्तानां तदीहया गाहीयचेप्र्या प्रमत्तानां विसमृतकर्त्तिव्यानां परमदुस्तरो घह्यादिभिरप्यर्मतिहृतवेगः कालः साधनानुष्धनकालस्तद्विना क्यर्थो यातीव्यज्ञात एव अत्यक्रमत् अतिक्रान्तवानिल्यन्बयः $119 \% \|$ चत्रतुः
 णमेव दर्शय्यति-राजन्निल्यादिभिः सार्द्वेनवभिः। हे राजन् इतः शीघं त्वया निर्गंस्यताम। कुत इत्यत आह-आगतमुपस्थितमिदें मयं पइय आलोचय॥ ॥८॥ \% तर्हि तत्रतिकारः क्रियतां कि निर्गमनेनेत्यत आह-प्रतिक्कियेति। अन्यत्र प्रभुत्वं चलति नात्रेति सूचयन् सम्बोधयति-हे प्रभो इति। इंह संसारे कुतम्रिद्नद्बादिभ्योऽपि कहिंचिद्पि यस्य प्रतिक्किया निरासो नास्ति स एप विनाहाकालो नोड₹माकं सर्वेषां समागत इल्यम्वचः। कुत एवश्रभावोडयमिल्यपेक्षायामाह-भगवानिति, भगवदवतारतया द्वितीय-
 धनादिवियोगसहनमावइयकमित्याह-येनेति । येन कालेन अभिपन्नो ग्रस्तोऽयं परिद्रचयमानो जनः प्रिग्तमैरणि पाणैः सद्यो वियुज्येत, अन्यैः प्राणानुछन्धिभिर्धनादिभिवियुज्येतेति किमुत वक्रक्यमिलन्बयः 1120 H

## हिन्दी अनुवान्र

इस प्रकार पाण्डव गुहस्थके काम-धंधोंमें रम गये और उन्हींके पीछे एक प्रकारसे यह्ह बात भूल गये कि अनजानमें ही हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है; अब देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे कोई टाल नहीं सकता 11 ?.11 \% परन्तु विदुरजीने कालकी गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रसे कहा-ममहाराज! देखिये, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलियें $13<\|$ हम सब लोगोंके सिरपर वह सर्वससमर्थ काल मैडराने लगा है, जिसके टालनेका कहों भी कोई उपाय नहीं है। $19 \%$ कालके वशीभूत होकर जीवनका अपने प्रियतम पाणोंसे भी बात-की-बातमें वियोग हो जाता है; फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बाते ही क्या है 1 २०० 1 पितआवसुह्प्पत्रा हतासे विगतं वयः। आत्मा च जरया ग्रसः परगेहुपाससे।। २?॥ अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया मनान्। मीमापवर्जितं पिण्डमादत्त गृहपालनत्॥ २२॥
 तस्यापि तब देहोऽयं क्वणस्य जिजीविषोः। परैत्यनिच्छतो जोर्णो जर्या वाससी इ्व॥ २8॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदोपिका

अत्रावस्था न मतिद्दैन्यमिति दर्शययन् वैराग्यमुत्पाद्यति। वित्रभात्रिति सममिः। आन्मा च देहः 11 २? ॥ \%

 परैति भीयतेडत एव धीरो भवेति 1128 ॥

## भीवंशीधरक्कतो भावार्थदीविकाक्रकारः

उवाससे। शबचार्षः। न श्रेयस्साधनायेहसे मृत्स्यािि तब परहोकसुखाप्रिर्न भविष्यतीति भावः॥₹? ॥ \% क परहोके सुख्ं नेति चेत्तहींहैव दीर्वजीवनमस्विल्यमिप्रायेश्नेत्रहिं वं निएपंज इलाह-अहो इति। जीविताशा बहुकालें जीवामी-





 जीर्णाव्वमिति क्षेयम् ॥ २\% ॥

## श्रीमदीराराघवन्याख्या


 विस्सगान आह-अहो जंतोर्जोवितशशा महीयसी बहीयसी यया जीविताशया भवान भीमेनावर्ज़तंत परिभूय दत्तं विंडं कवलमादत्त





 परैस्यपगमिष्यन्येक ॥ २४॥

## श्रीमद्जिजयध्नजतीर्थछता पदरत्नावली



 ल्याशा इच्छा महीयसी महत्तरा अहो अज्ञानातिरेक:, यया जीविताशया भवान् भीमापवर्जितं मीमेन तिरश्रीनहत्तेन दत्तं पिडमादत्ते


 घुधिधिर्हादीनां मयि ताट्पर्यान्न निर्जिगमिषामीति चेत्तताह्ट तस्येति। जरया पस्ते वाससी छ्व वसे इक यथा तथा अनिच्छतो
 ब्वमिति वदामीति भावः॥ २४॥

## भीमद्विश्ननाथन्चकर्तिकतां सारार्थदर्शिनी

वैराग्गमुत्वाद्यति पित्रिति समभिः॥२? ॥ \% अपवर्जितं द्तम। गुहपपलः श्रा॥ २२॥ * *

 जीर्णवंत्वं लक्षणं वहीपालितादिक स्थूलदे़ेस्थ च 1 र\% ॥

## भीमच्नुकद्देबक्रतः सिद्वान्त्रपद्दीपः

वैराग्योप्पाद्नायाह पित्रिति समभिः। आत्मा देहः ॥२? ॥ * भीमेन भब्पुच्रह्नेन आवर्जितम् अवज्ञापूर्वंक

 तव देहः परैति अपगमिष्यति $1128 \|$

## श्रीमदूल्लभाचार्यविरचिता सुकोधिनी ब्याख्या

ननु तदैैव ल्यक्तव्यं किमंतरा गममनेन ‘विमुंचेन्मुच्यमानेषिचति’च्यायात् तः्रह पितृभ्रात्रिति । एवं स वदेत् यस्य समीचीना विषया भवेयु:, तव तु जीवनान्मरणमुत्तमं 'चिरपवासी रोगी परान्नोजी परावसथशायी। गजीवति तन्मरणं ग्मन्मरणं सोऽस्यविश्रामः॥" इति वाक्यात् तवेदानीमेव ल्याग उचितः। कथे तडुपपाद्यर्गत-पिता भीष्मः भातरः भूरिश्रवाद्यः इल्यादूयः सुह्टदः पुत्रा दुर्योधनादयः एकोडपि यन्र हन्यते तत्र सलज्ञो न तिष्धति किमुत सर्वे। वयः आयुः आव्मा देहः जरा कालकन्या एचमपि परेषां रात्रूणां गेहं गहपालवदुपाससे इति गलनिमदर्रानम्॥२?॥ा \% सामन्यकथनेन विशोषमाह अहो इति। येन पुत्रस्य रुधिरें पीतमर्थांत् स्वस्यैव तेन अवज्ञगा दत्तं बहिर्बलिद़ानपिंडवत् तत्राप्यन्यः समायस्यतीति भयात् तद्गुहृपालः श्वा रीघं
 कृतो न स्यात् अतः भवद्रिरेव शत्रुत्वस्य सिरीकतत्वात् गुक्ष भीमकृतं न्द्विपतोन्नमश्रीयात् द्विषतं नैव मोजयेत्। द्विषतां हि
 वल्कलादिपरिधानान् क्षेत्रमिति स्थितिस्थानमपि अत पव्वमकत्रतीज्जरकक्षणं योगरास्तिवरद्ध कियदिति न तजीवनेन किंचित् प्रयोजनं सेस्सतीति भावः।₹₹॥ \% \% एवमपि सर्वंचरोधिन पोषितो देहा स्वयमव न तिष्ट्तीयाह तस्यापीति। एवं ग्लानिमनुभवतोडपि कृषस्य दी़स्य "कपणः सत तु विज्ञयो योडनालोचितपाचक" इति भीमषाचकस्य वा जिजीविषोः जीवितुमिच्छोः परैति अपगच्छति। तत्र हेतुः जरया जीर्ण इति अवयवह्वियमाणे अपरिधानोत्तरीये वससी स्पर्मात्रैणेव जीर्णे गच्छतः। प्रक्षालनेनापि नइयतीलर्थः ॥ ₹४ ॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुवोधिर्नाककाशः

अगिनगित्यन्र। सामान्वविशेषभाबादिति। लाक्षागृहे समात्काणां पख्चनामपकारात्तत्समानम्, विषमोदके तु भीमरयेवापकाराद्विशेष इति पश्वात्तद्म्र्णमिल्यर्थः तेपीति दूषिता इति रोषः । $₹$ ₹ $n$ त्यापीटन्य। अनालोचितयाचक इति। अनालोचितं यथा स्यान्तथा गाचकः, वस्तु-याझ्वा-स-दातृणां चतुर्णोमन्यत्यमस्य वा स्वरूपदिकमविचार्य यो याचते, ताह्द्रा इल्यर्थः। २४॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

तवात्राचस्थानमतिदैन्न्यमिति दूर्शयन् वैराज्यमुत्पाद्यति-पितुभाज्रिति सरभिः। तव पित्रादयो हृताः, वयो यौवनं च विगतमात्मा देहेश्व जरया ग्रस्तः, यद्वयेवंवं तथापि परेषां शत्रूणां गेहं जीवनार्थमुपाससे ॥२?॥\% \%न्वेतद्यग्गुोपासनां विना जीवनमेव कथं स्यादित्याशाङ्याह-अहो इति । जन्तोर्जीवस्य जीविताशा अहो महीयसी अतिशयेन महती, यया जीविता-
 श्वा तद्वत् 11 २श 11 : भीमाद्दीनां रात्रुत्वहेतुत्वेन तत्छुतानपकारान् दर्शयंस्तद्ध्तान्नेन जीवनमतिद्दैन्यमित्याह-अग्निरिति। येषामिस्यस्यान्न्यादिभिः प्रत्येकमन्वयः। येषां भीमादीनां प्रदृहनाथं लाक्षागुहे अग्निनिसृष्टः। येषां गरों विषं दत्तम्। येषां दाराः
 रन्नादिभिः संरक्षितैरसुमिः प्रापैर्जीवनेन कियत् कि फलं ? न किक्विदिलयर्थः। २३॥ नन्वन्यलफलं भवनु मा वा, जीवनं तु तावद्य-
 मनिचछतोडपि तवायं देहो जर्या जीर्णः सन् वाससी इव अन्तरीयोत्तरीयनस्त्रे इव परैति भ्षीयते इलन्वयः ॥ २४ ॥

## हिन्द्री अनुवाद

आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे-सम्न््धी और पुन्न-सभी मारे गये, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढापेका शिकार हो गया, आף पराये घरमें पड़े हुए है 11 २? 1 \% \% ओह । इस पाणीको जीवित रहनेकी कितनी प्रबल हच्छा होती है ! इसीके कारण तो आप भीमका दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे हैं 11 २२.। \% जिनको आपने आगमें जलानेकी चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभामें जिनकी विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिये, उन्हींके अन्नसे पले हुए प्राणोंको रखनेमें क्या गौरे हैं।l ₹₹।। \% आपके अज्ञानकी हद हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते हैं! पर्नु आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने वलकी तरह् बुढ़ापेसे गल हुआ आपका जारीर आपके न चाहनेपर भी क्षीण हुआ जा रहा है।। २४॥

# गतस्वर्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तवन्धनः। अविज्ञातंगतिर्जद्यात् स चै 'बीर उदाहृतः ॥ २५॥ 

 अथोदीनीं दिशं यातु स्ैैरज्ञातगतिर्मंबान्। उतोडर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥ २०॥ एवं राजा विदुरेणनुजेन पज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः। छिच्चा स्वेष स्नेहपाशान्द्रढिम्रो निखक्राम भातसंदंर्शिताध्वा॥२₹॥

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

किलक्षणो धीर इत्यपेक्षायामाह। गतस्वार्थ यशोधमादिइान्यं मुक्तबंधनस्यक्काभिमानः क गत इत्यविज्ञाता गतियस्य स धीरः प्रापढुःखस्य स्वय सहनेन मुक्तिप्रापे 11 २ः 11 \& नरोत्तमस्तु ततः प्रागेन कृतप्रतीकारः स्वकास्खत एव परतः परोपदेशातो वा $\|$ २६।। तवं तु नरोत्तमो नाभूरत इदानी धीरी भवेयाह अथेति। अर्वागवर्वचीन एष्यन्निलर्थः। गुणान् वैर्यद्यादीन् विकर्षत्याच्छिनत्तीति तथा 1120 \% \% आजमीढः अजमीढवंशाजः। प्रज्ञाचक्षुरंधः। एवं बोधित:


## श्रीवंशीधरक्कतो भावार्थदीपिकाप्रकाइः

ननु प्रथममेव पतिषयतीति देहमुपेक्ष्माणस्यात्मह्ननाख्यदोषानुषंग इति तत्राह-गतस्वार्थमकृतकृष्गभजनत्वेन शोकमोह्जरादिठयाकुलं मुक्तबंधनस्यक्तधनपुत्रादि:। अविज्ञाताडन्यजनैरनबनुद्धारण्यगतियस्य स तथा सन् जद्यात्। कापि तीर्थे देहं त्यक्तैव यः तिष्देत्स धीर इति। तस्माप्पुषार्थसाधनायोग्यदेहहानौ न दोषः। निर्जनवनं गत्वा तपर्गर्यया रारीयमिदं साधितस्वाथ कुर्विति भावः ॥ २५॥ \% ध धने हुद्वि कृत्वा वणिभ्यातीतिवत् हरि हद्वि कृत्वा हरि प्राप्तुमिति भावः। जातनिर्वेद उत्पन्नवैराग्यः। आत्मवान्वशीकतमनाः। पूर्वँ्ग्रोकेन तवातुरसंन्यासो द्वितीये सदसद्विवेकवन्चेन हरिरारणतया संन्यासोऽसूचीति 11 २६। \% \% अथ तसमाद्रवानुदीचीमुत्राम । सवैरज्ञातगतिविविक्रगतिर्न तु स्वैः पांडचैरविक्ञातगतिः। पाण्डवानुज्ञयैव तस्य महाभारते वनवासाय गत्युक्केः । रैैरेणेच्छानुसारेण ज्ञाता गतिर्यास्य परेच्छातः स तथोक इति विवरणोपपत्ते। अन्यथाडविज्ञातगतिरित्यपहसितं स्यात्। इतोडर्वाक प्राक्तनः कालः पुंसामधिकारिणां ज्ञानभक्तया दिगुणसामड्यापादक: । अर्बरिग्यस्यार्थन्तरमादायाह-इत उपरितनः काल एइयनिति स्वामिचरणुरुक्तर्वाद्दिति। यद्वाड वीगियनययं तस्यानकार्थत्वोपपत्तेः 11 शै $11 \%$ आजेन ज्ञानेन मीढः सिकः। मिह सेचनेडतः क्रत्यये स्पम्। प्रझ्ञयाचष्टे पइयति न तु मांसद्ध्रेति वा, अध्वा लौकिको वैदिको वा । द्रढिम्नो हढतरान्। निर्जगाम गृहादिति शोषः ॥ २८ ।।

## श्रीराधारमणद्वासगोस्वामिचिरचिता दीपनी ब्याख्या

प्राप्तेत्यन्र- ‘यं हि न ठ्यथयन्ड्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीयं सोडमृतत्वाय कलपते II' इति भीमझ्रगवद्गीतान्तर्गतद्वितीयाध्यायोक्तवचनार्थोडनुसन्वेयः $1124-8011$

## श्रीमहीराघाघवध्याख्या

तहिं ज्ञातिसनिधाचत्रैन परैतिव्यन्राह गतेति । गतः स्वार्थः स्वापेक्षितपुरुषार्थो यस्मातममं देहं यो जह्यात्य जेत् रथंभूतः विर क: देहादिषु रपहारहितः मुक्तानि बंधनानि संसृतिबंधकानि पुणयपापात्मकानि यन अविज्ञाता ज्ञातिमिरज्ञाता गतिर्देह्यागहोकांतरप्राप्तिरूपा यस्य सः स एव धीरः योगी उद़ाहतः 11 ज५।। \% किच खकात्परत अन्यस्मादन्योपदेशाद्या हह जातो निर्वैदो वैराग्यं यस्य स: य: पुमानात्मवान् जितेंद्रियः हरिमाश्रितानां संसृतिबंधहरं भगवंतं ह्टदि कृत्वा विधाय ध्यानेन
 गतिर्यस्य स भवानुदी़ीं दिशां यातु, तत्र हेतुमाह-इतोऽर्वागितोनंतरं कालः प्रायशः पुंसां गुणानात्मगुणान् अक्रोधादीन् विकर्षल्यपनुद्त इति तथामूतः नंगदित्वाल्ल पु:। यद्वा इतोडनंतरकालात् अर्वागधरः निकृ् कलिकाल इति यावत्, अर्वरक्वमेवाह गुणविकषण उत्कार्थः 11211 एवमित्थमनुजेन विदुरण बोधित आजमीढः अजमीढवंशाजत्वात्तच नवमे ₹फुटं प्रैब चक्षुर्यस्य अंध इति भावः। चद्वांघव्वेडपि प्रज्ञा चक्षुःसानीयया सरं साक्षाहकुर्वाणः राजा धृतराश्रः अात्रा विदुरेण संदर्रितः अध्वा गंतठयदेशाध्वा यस्य स: 1 अनेन विदुराडपि तेनैव सह निरगादिति सूच्यते। त्रढिम्नः नितरों हढान् चढमूल्यन संपु देहतदनुंध्यादिधु ₹नेहा अनुरागास्त एव पाराः पाशाबद्धधहततुत्वात्तान छित्वा निसक्राम ग़द्धादिति शेषः ॥ २८।।

## श्रममद्विजयष्वजतीर्थक्टता पदरतनावली

ननु प्रथममेव पतिष्यतीति देहमुपेक्षमाणस्य आव्महननाख्यद़षषानुषंग इति तत्राह गतेति। गत स्वाथः ऐहिकामुष्मक－ सुखसाधनो चस्मात् स तथोक्तः तमिमं देहं देहाभिमानं मुक्तस्तद्नुभार्यदिसनेहानुबंधान्मुक्तः अविज्ञातगतिरन्यैजैनैरनबनुद्धा－ रण्यादिगतिः जह्यात्स वै एव धीरो विवेकज्ञान्युदाहतः तस्मात् पुरुषार्थसधनायोगयदेहहानीं दोषाभावात् निर्जनवनं गत्वा तपश्रर्यया रारीरमिद्ं साधितस्वार्थ कुविति भावः $11=411 \%$ इतोइपि प्रामवनस्य तब तपःसाधनमेव श्रेयक्ररमिमि वक्तीयाह य इति। यः स्वतः स्वबुद्दणा परतः परबोधनेन वा जातनिर्वेद् उतन्नवैराग्य आतमवान् वशीक्छतमना हरिं हृदि कृत्वा गेहात् पत्रजेत् स नरोंत्तमः पुरुषश्रेष्ट इत्येकान्वयः $\|$ ₹६॥ \＃अस्माद्रवानुद्दीचीं दिशा यातु कथंभूतः स्वैरज्ञात－ गतिः न तु चवै：पाणडचैरवविज्ञातगतिः पाण्डवानुज्ञयैन तस्य वनवासाय गत्युक्ते：，कथं तहि शब्दयोजना स्वैरिणीशाब्दार्थवत् खेच्छानुसारेण ज्ञाता गतिर्यस्य न परेच्छातः स तथोक्क इति बिवरणोपपत्तेः। अन्यथा अविज्ञातगतिरित्येतद्वहसितं स्यात्। इतो5－ र्वाक पूंतनः कालः पुसामधिकारिणा ज्ञानभत्त्यादिगुणसामझ्यापादकः，ह्त उपरितनः कालः प्रायेण गुणुषु विषयेषु विकृष्य－ नाशयतीति गुणविकर्षणः विविच्य दर्शयतीति वा वेदस्य वाविकर्षणमित्युक्तेः 1 ₹凶 11 ＊एवमुक्तप्रकारेणानुजेन विदुरेण बोधितोडवः पज्ञानमेव चक्षुर्यस्य स तथा स्वतो जाल्यंधः प्ञगाचष्टे पइयति न तु मांसदृष्ट्येति वा आजमीढः अज－ मीढवंशोद्रवः，आजेन ज्ञानेन मीढः सिक्त ड़ित वा मिह सेचन इति घातोः，द्रढिम्नः हढतरान् ₹वेषु रनेहास्यपाशान् छिव्वा भ्रात्रा विदुरोण सम्यग्दर्शित उभयविधो वैदिकलौकिकाख्योऽध्वा मार्गो यस्य स तथोक्तः राजा घृतराष्ट्र：निस्रक्राम निर्गतो बभूवेत्येकान्वयः， गुर्दाद्धिति शोषः ॥ २く॥

श्रौमज़ीवगोखामिकृः कमसंदर्मः।
गतस्वर्थमिमं देह्मिल्यादिद्ययम，पू०्व आतुरसन्न्यासी，परसु सद्विचेकेन भगवच्छरणतया सन्न्यासीति तारतम्यं जेयम् ॥ २६－३？॥

## भीमद्विश्वनाथचकवर्तिक्टता सारार्थदर्शिरनी

गतस्वार्थम् अकृतकृषभजनव्वेन शोकमोहजरादिठ्याकुलम्। मुक्तबन्धनः ययक्तधनपुजद्विः। क गत इल्यविज्ञाता गतिर्यस्य सः। जहात् कापि तीर्थे देहं भत्तयैव यस्यजेत् स धीरः 11 ₹१॥ \％नरोत्तमस्तु प्रागेव कतप्रतीकारः। तहक्षण－ माह स्वकात् खत एव परतः परोपदे शातो वा आत्मबान् विवेकी। धनं हृदि कुर्वा वणिक्यातीतिवत् हरिं हुदि करत्वा हरि प्रात्तु－ मिति भावः। स नरोत्तमः। तच्रातुरसंन्यासी धीरः भक्तिविवेकी नरोत्तम इति भेदः॥ ॥६।। \％त्वन्तु नरोत्तमो नाभूरेवातो धीरो भवेलाह अथ इति। अर्वाक् अर्वाचीनः एधयन् काल इसर्थः। गुणान् धैयद्दयादी़न् विकर्षति आच्छिन－
 द्वेतोः। जाञ्रा सन्द्रीतः अध्वा बन्धमोक्ष्योर्मार्गो चस्य सः ॥२८॥

श्रीमच्हुकद्रेवकृतः सिद्धान्तपद्दीपः
धीरलक्षणमाह गतस्वार्थमिति॥₹乡॥ \＃नरोत्तमलक्षणमाह य इति॥२६।i \＃\＃तत्र तवानुरूपो
 बिभिर्शांतिभिरविज्ञातगतिरदीचीमुत्तरां दिशं यातु । विलन्चे दोषमाह－द्तोडनन्तरम् प्रायशोऽर्वांक् अपकृष्टः अत एव गुणान् वैर्यां－


## श्रीमदल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

तर्हि कि कर्त्तु्यमिल्य习ाह्ट गतस्वर्थमिममिति। विषयद़ोपदर्शरनेन वैराग्यविवेकोप्पत्तौ अप्रिमबाधाभावाय वृक्षधर्मत्वादपं देहः त习 यक्तन्यः यत्र ल्यक्त कोडपि न जानाति। अपरित्यागदशायामेवास्यापकारजनकर्बात्। परियागो हि भर्जनवत् बीजस्य अंकुरोपपत्तो प्रतिबंधकः। तावदयं रक्ष्यः यावत्सस्य कार्य सिद्धपति सिद्दे कार्ये यक्तन्य इति । गतस्वार्थमित्युक्त ज्ञात्वार्थमिल्यर्थः। अथवा पूर्वोक्तन्याेन गताः स्वार्था ज्ञानधर्मादयो येन अतोऽपकारिणमिममस्मिन्न रागं परियज्य तस्य शुं खलापुच्रादि़िः विमुक्तः सन् दुष्त्वादस्य देहस्य जह्यात इमं देहं परित्यजेत्। न विज्ञाता गतिर्यस्य शृं खल्यानों पुनः संवंधाभावाय कि ततः स्यात्तत्राह सवै धीर उदाहत्त इति। धीरस्य यत् फलं तफफलं बमेत＂दौ संमताविह मृत्यू दुरापावि＂ति वैर्ये तरफलं ननु ताह्दामेव फलं तनफले प्युज्यत


फलं तथा अस्यापीत्यर्थः 11 २थ॥ * * एवमेकेन प्रकारेग देहपरियाग उक्तः, मकारांतरमप्याह यः स्वकादिति। स्वकीयात्
 विनियुज्यते सर्वस्वनारो तन्यागः प्रथमपक्ष् भ्रथम एव भोगार्थमकत्वा याद्दरौरपि ताद्रौर्वन्यैस्तृ5णाभावाय जातवैराग्यः। तेन देहाद्विना भगवंतं सपरिकरं ज्ञातवा तं ह्दि स्दाप्य देह्यागेच्छां परित्यज्य तेन दुल्लं भगवर्मरणं कुवर्वण: गृहस्य बाधकरवात् संबंधाभावाय प्रव्रजेत् संन्यस्य गच्छेत् स नरोत्तमः सर्वेम्यः प्राणिम्य उत्तम इत्यर्थः। 11 ₹। $\%$ तरि मया किं कर्तठयं तदाह अथेति। भवतस्त्वन्य एव मागः न देहपरियागः नवान्यत्र विनियोगाभावः तस्माते एतत्थानपरिल्याग एवोत्तमः। नन्वनुभयसुपत्वात् किमें परिलागेन तत्राह-उदी़ीं दिशां यातिवति महाप्रस्यानमप्येको मार्ग उक्तः, अद्ोषतैव सगुणः विगुण इति न्यायात्। अत्र स्थितौ दोषसंभवात् "एषा वै देवमनुषयाणां शांता दिगि" "्युत्तरदिश उत्कृष्टवात् तन्र स्थितौ न देवा बुद्विनारां कुर्वंति, न स्वतः परस्मिन्नर्थ स्वकीयाः प्रतिबंधका इति। तैर्यथा न ज्ञायते तथा गंतक्यं ततो यथाधिकारमग्रे वभ्ध्याम इति भावः। ननु दोषाभावार्थमेव चेन्रमनं तदात्रैव स्थित्वा दोषो दूरीकर्तेठ्यः, कि गमनेन विचेकधैयसत्संगभगवद्युणानामन्रैब संभवात् तत्राह इतोऽर्वागिति। सर्वैनैब प्रथमपुरुषवचनं हीनत्वबोधनाय अयमेव कालः सर्वेषां बुद्धिनाशाकर्बहष्टांतात् इतोडcयर्वाक यः कालः बाहुल्येन्न सतंत्राणां विवेकादिमतामपि विवेकनाराकः तत्र कथं विवेकोत्पत्तिरिति भावः। देशासापेक्ष एव कालस्य दोषजननात्। अत एव चोत्तरदेशास्य ऋर्षणां न कालिकादिना बुद्विं्रंशः। परित्यागवैयध्यंपत्तेश्व तस्यैव हेतोरित्यत्र सर्वोतकृष्टफलकालस्याहेतुत्वप्रतिपाद्ने देशास्याप्रयोजकता उक्ता ‘भयं प्रमत्तस्य वनेष्चाि स्यादि’त्यत्र तु ईश्वरेच्छाया नियामकत्वात् न केवलेन विरोघः। तदिदानीमेतत् सानं परिलज्य उत्तरदेशो गंतठग्रमिति सिद्धम् \|२७\| \% तत्तथैव कृत्वानित्याह एव्वमिति। राजेति कथाकरणे सामर्थ्यम्, अनुजेनेत्यप्रतारर्वं प्रज्ञाचक्षुरिति उत्तमाधिकारिव्रमे, आजमीढः आजमीढवंशोप्पन्नः तस्य हस्तिनापुरपरियागो पितुकृतनगरपरित्यागेन सर्ववंशाधर्मपरिल्यागो बोधितः। तदुक्तक्रकारेणैव गत इति ज्ञापयितुमाह छित्वा स्वेष्वति द्रढिम्नो छढतरान् अ्रात्रा विदुरेण सम्यग्दुरितः बरहरंतरमार्गो यस्य। केचिदेवं प्रथमपक्षस्थं मन्यते ॥ २८।।

## ध्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

इतोवर्वगिल्यन्र। हीनच्वबोधनायेति। घृतराष्ट्रशयेल्यर्थः। रवतनन्र्रणामिति। पुंसामित्यस्य विवरणम्।देशसापेक्ष इति। पुरुष इति शोष:। तथा च देशापेक्षां परिस्यज्य यातिव्यर्थः। अत एवेति। स्वदेशापेक्षाल्यागादेव। परिस्यागवेयध्र्यापत्तेरिति। दे शात्यागोत्तरमपि बुद्विम्रंशो तथात्वापत्तेरिड्यर्थः। ननु तस्यैव हेतोरिलत्र देशास्य परमफलासाधकत्वमुक्तम्, तथा 'भयं द्वितीये' त्यन्र वनस्यापि तथात्वमुक्तम्, तथा सति कोविद्ववस्य प्रमादाभावस्य च तर्साधकरवं फलतीति ताम्यामत्रैव कहाथं प्रयतनीयम्, लागे को विरोष अत आहुः तस्यैक्यादि। तथा च तत्र तयोरसाधकत्वमात्रमुक्तम्, न तु बाधकरव्वम्, अतस्तन्र केवलेन कालेन देशोन च न पर्मफलविरोध ह्यर्थः। तथा च तन्र तथास्तु, पक्छते तु कालस्य बाधकतायाः प्रस्यक्षानुमानाम्यां सिद्बत्वात्रतियम्यै:
 Р्लोकठ्याखयातपक्षस्थं धीर मन्यन्त इत्रर्थः ॥ २६-२८।।

## श्रीगिरिधरकृता वालप्रबोधिनी

ननु क्षीयते तर्हि क्षीयताम्, इतो निरगमनेऽपि क्षीयैतैव कि निर्गमनेनेयाशाङ्य यथा युद्रे सम्मुखहतरय पलायमानस्य प्रत्वतो हतस्य च मरणतौल्येडपि सम्मुखहतरयैव गुभगतिः लोके कीर्तिश्रा श्रूते न पुष्ठतो हतस्य तथा चने गुहे वा मरणतौलयेडपि ग्रहान्विस्सट्य मृतस्यैव गतिः कीर्तिश्र, न गृहासक्त्या तत्र मृतस्येयाइायेनाह-गतेति। वा एवकारार्थे। गतः स्वार्थः स्वापेक्ष्तितपुरुपार्थो यस्मात्तं गृहधनुत्राघासकत्या भगवदुक्कादिरहितमिमं मनुष्यदेहं सर्वतो विरकः अत एव मुक्तबन्धनः धनपुत्रादिष्वासकिरहितः क गत इत्यविज्ञाता गतियंस्य तथाभूतय सन भगवदाराधनादिसाधनानि अनुष्टाय यो जह्यात् लंजेएस एव धीर इत्युदाह्तः,
 धीर इत्युक्तम्, यस्तु गृह एव अक्त्यादिसाधनसम्पन्नो गहात् प्रत्नेत्स नरोत्तम इलाह-य इति। यः स्वकास्त्व एव परतोडन्योपदेशाद्या इह संसारे धनपुत्रलोकादाविच्छाविषये जातो निर्वेदो वैराउय यस स आत्मवान विजातान्मपरमानमतत्वो हरिमाश्रितानां संसारदुःखहरं भगवन्तं हदिकृत्य धानेन हदि स्थिरीकल्य गहात् प्रन्नानिर्गच्छेस्स नरेपूत्तम इट्यन्वय 4 २६ $11 \%$ तर्हि
 देवमानुषाणां शान्ता दिक्" इति भ्रुतौ उर्कृष्वत्वेनोक्कामुत्तरां दिशां यातु। तन्र हतुुमाह-इत इति। इतोडर्वागितोडनन्तरं काल:

 द्रढिम्न इति, अतिच्दढतरानियर्थः। तर्हि तस्य कथं तच्छेद़ने सामधर्य जातमिल्यपेक्षायामाह-आत्रिति, अ्रात्रा विदुरेण सन्द़र्शितः

अधवा निषृत्तिमार्गो यस्य सः 1 एवं विद्दुरेण प्रतिबोधे कृतेडपि सोऽनधिकारी चेक्कथं बोधः स्यादित्याशह्दू तस्याधिकारिव्वमाहप्रज्ञाचक्षुरिति, बहिरन्घोडपि तस्मिन् समये भगवताऽन्तर्यामिणा सन्पाद्दिता प्रै़्व चक्षुर्यस्य सः। तत्र हेतुमाह-हि यस्मादाजमीढः अजमीढवंराजः तद्वंशो एवमेव भगवत्कुपेति भावः ॥२८॥

## हिन्द्री अनुवाद

अब इस शरीरसे आपका कोई रवार्थ सधनेवाला नहीं है; इसमें फँसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट डालिये। जो संसारके सम्बन्धियोंसे अलग रहकर उनके अनजानमें अपने जरीरका त्याग करता है, वही धीर कहा गया है 1 ₹乡॥ \% चाहे अपनी समझसे हो या दूसरेके समझानेसे-जो इस संसारको दुः्यस्प समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अन्तःकरणको वशामें करके ह्द्यये भगवान्को धारणकर संन्यासके लिये घरसे निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुषग्य है Н२६॥ \% इसके आगे लो समय आनेवाला है, वह प्रायः मनुऽ्योंके गुणोंको घटानेवाल़ा होगा; इसलिये आप अपने कुटुम्बियोंसे छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये' $11 \approx 11 \%$ जब छोटे भाई विदुरने अंबे राजा धुतरास्रको इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके नेत खुल गुये, वे भाई-बन्धुओंके सुटढ रनेहपाशोंको काटकर अपने छोटे भाई विदुरके दिखलाये हुए मार्गसे निकल पड़े॥ २८।।

पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साण्वी। हिमालयं न्यस्तदप्डप्रहष्ष मनख्विनामिव सत्सम्भ्र'हारः॥ २९॥
 गृहं प्रविष्टो गुरुवन्द्नाय न चापश्यत्पितरौ सौबरीं च॥ ३०॥ तत्र सक्जयारीनं पप्रच्छोद्विग्रमानसः । गावल्गणे क नस्तांतो वृद्धो हीनश्न नेत्रयोः ॥ ३? ॥ अम्गा च हतपुत्राडऽर्वा पितृव्यः क गतः सुहीव्। अपि मग्यकत्रत्रे हतबन्धुः स भार्यया। आशंसमानः रामलं गङ्नायां दु:शितोऽपतत् ॥ ३२॥

## भ्रीधरस्वामिविर्रचता भावार्थद्रीपिका

सुबल्स्य पुत्री गान्धारी साधवी सुरील्ला हिमालय्यं प्रग्वन्तं पतिमनुजगाम। ननु कथं सा सुकुमारी हिमादिदुःखबहुलं हिमवन्तं गता अत आह। न्यस्तद्व्डानां प्रहर्षो यस्मिस्तम् 1 टुःखद्मपपि केषांचित्तर्पहर्षहेतुर्भवतीयन्र च्रन्तः-मनस्विनां शूराणां युद्दे संसीव्रः संप्रहारो यंथा। पाठान्तरे सत्संपहारं युद्धं चथेति ॥२९Н \% कृतं मैन्रं मिन्रदैवच्यं संध्यावंद्नं
 अकृतरज्ञे मन्द्मतौ शमल्रमपराधमाशंसमान आशांकमानः। भार्यया सह ॥ उ० ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकामकाइः।

पद्युः झुश्रूषैव व्रतं यस्याः सा तथोक्ता। वैयधिकरणनुहुत्रीहित्वान्मध्यमपद्लोपः। चकाराक्कुती चानुजगामेल्यवधेयम्। महाभारते तथैवोक्तत्वात्। ननु सा सुकुमारी दु:ख्यबहुल हिमार्द्रि कथं गतेति चेदाह-न्यस्तद्डानां कायवाउनोमिस्यक्तमूत-
 तिलगोभूमिरक्मैः संपूज्येति प्रविश पिण्डीमितिवदाक्षेपलब्धमे। गुरवंदनाय गुरूणां धुतराष्ट्रादीनां नमस्काराय चाक्कुन्ती 11 ३० 11 \% तत्र गृहे नेत्रगोरिति षही तृतीयार्ये। नेत्रभ्गामियर्यः। इह महाभारतविरोध₹तु कर्वान्तरण्यवस्ययैव वागर्यः। यद्वा राज: हि धृतराष्टादीनां गमनानन्तरमपि प्रतिदिनं तदुपवेशास्धानवन्द्नाय पितृगृह याः्येव। "गुरी भक्तन

 चृ्ष्वा पितरौ कुंतीधृतराष्ट्रौ सौबहीं गान्धारीक्च अहो अयं तैस्साक गतोडधुनाडइ्रागतोडतस्ते मृता ड़ति मनसा न चापइयत् ? काकापइयदेवेलेलर्थः। अं习्र वितृशबद्देन विदुरो न साह्यः, तस्य धृतराष्ट्रादिमृतेः पूर्व तदर्शनार्थ बनं गतेन युधिश्विरेणैकीभूतत्वात्।
 पितरै सौचलं च। द पा० पा०-यातोडसी। ६. प्रा० पा०-सुकत्।
 न लाज़्य इति मावः। ततो घृतरम्ट्र: क के लोकं गतः । अंबा कुन्ती वा हतपत्रार्ता गान्धारी च परत्र कं प्रति गतेति। पितन्यो
 पृच्छति अपीते। अकृतपक्रेडरिक्षितबुद्धों मयि स्वभार्युया सह शमलं पापमपराधमाशंसमानः टु:़ितः सन् गंगायामपतदपि
 नन्विति भावः। चक्रवर्ती तु-अहो युधिष्टिरेण ममैकोऽपि पुत्रो न रक्षितस्तरिक मे जीचितेनेति मनसानुलपन्चिर्विंद्यमान इलर्यर्थ। यद्बा मद्वधात्मकमपि पापं भवत्विति ठ्यंजयन्निल्थर्थः। इश।।

## श्रीमद्दीररणघवन्याख्या

पतिमिति। सुबल्स्य पुच्री गांधारी न्यस्तस्यक्तो दंडो भूतद्रोहो यैस्तेषां सर्वभूतसुह्दां योगिनां पद्रृंकर हिमाल्यं भतियांतं गच्छन्तं पतिमनुजगाम। युक्ष चैतद्रि्यमिप्रायेण तां विशिनष्टि पतित्रता साध्वी वेति मनस्विनामिवेति स घृतराह्रनिर्गमः इलध्गाहारः
 अग्नय आहवनीयादयो येन तथामूतः, अनेन रात्रावेव धुतराष्ट्रो निरगगादिति सूचितं, तिलादिभिः सक्छृल विप्रान्नवा कतं मैन्र येन सः अत एव गुर्वोगांधारीधृतराष्ट्रयोवंद्ननाय तयोर्गेह प्रविष्टः पितरौ धृतराष्ट्रविदुरौं सौबहीं गांधारीं च नापश्यन्न ददर्श।
 मुपविष्टं संजयं घूतराष्ट्रस्य गीतोपदेष्टारमजातशत्रु: पप्रचछ कथंमूत उद्विग्नं भीवं मानसं यस्य तथाभूतः प्रश्नमेवाह-
 पुत्रा यस्याः साडत एवार्ता दु:शिता च माता गांधारी च क गता तथा पितठठः वितृ्राता सुहच विदुरः क गतः ? अपील्यापिश्द्दः संभावनाब्रोतकः प्रभ्भवोतको वा 113211 \% हता मया हतः बंधचः पुश्रा यस्य सोऽत एव टुःखितो भार्यया सहाक्रत्रजे विवेकरहिते मयि दोषं शमलमपराधमिति ग्राबत् आशंसमानः चितयन् गंगायामपत्पतितवान्य्यात्पतितवान्किमिति वार्थः ३२।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृा पदरतावली

सुवलस्य पुत्री गांधारी पतिशुभ्रूपैव व्रतं यस्याः सा तथोक्ता प्रयांतं पतिमनुजगामेल्यन्वयः। चकारालक्रुंती च तव्वा कुत्रावसद्विति तत्राह हिमालयमिति। कायवान्मनोमिन्यस्तः परित्यकः भूतर्रोहलक्षणो दंडो यैन्तेषी प्रक्षण हुष जनयतीति न्यस्वंदं पहुर्पमत एव मनख्विनां वशीकुतंद्रियमामाणां संन्यासिनां सम्यन्विहारं कीडास्थानं हिमालयं हिमवंतं पर्षतं गत्वा तन्र बदरिका-
 भासादिलमिप्रेप्याह अजातशानुरिति। मित्रः सूर्ः तद्विषंय कर्म मैन्रं संध्योपासनादि तवक्कतं येन स कृतमैंः गाहीपताध्यरिनछु हुतं
 जातरान्रुस्तदायतन नमक्कुर्वन् पितरी कुंतीधृतराष्ट्रो सौबलीं गांधारी मनसा जीवंतौ नापइयूत् संप्रति तें मृता इति तस्य मनसि

 * * मनसि प्रतीतपितृस्वर्याणस्य युधिक्रिस्य तन्मरणानंतरं तदवसरे तत्रागल्यासीनं संजयं प्रति पारलौकिकगतिमरनमाह तन्रेति । गबल्पणस्यपल्यं गावल्गािः तस्य संबुदिः हे गाबलणे ! नस्तातः क के लोक प्रति गतः ? कथंभूतः नेत्रयोरिति तृतीयार्थे घधी, नेत्राम्यां हीनः नेत्रयोयोगेन वा वृदः जरया च यसतः अंबा कुंती वा हतुत्रत्वादार्ता गांधारी च परत्र लोक के परि गते ?
 मरणप्रकारं च पृच्छति अपीति। अक्तपने अरिक्षितनुद्धौं मयि खभार्यया सह शामलं पापमपराधमाशंसमानः हतबंधुर्दुपखितः सन् गंगयामपतदपि ? बंधून् मारयित्वा स्यं रान्यमादाय मां निष्कासितनानिति शमलबुद्वि: नामवत् कि तद्टुःखातिशयादे़ गंगायां पतिव्वा मूतो नन्विति भावः॥ ३२॥

## श्रीमजोवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः



## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

सुबलस्य पुत्री गान्धारी। साध्वी सुशीला। ननु सा सुकुमारी हिमान्रि दुःख्लबहुलं कथं गतेलत्यत आह्। न्यस्तदणडानां


राणा सन् उत्कृष्ट: संप्रहारों युद्वमिव। सत्संप्रहारमिति पाठे क्लीबत्वमाष्प्। संप्रहारामिसम्पातकलिसंस्फोटसंयुगा० इल्यमर: $112 \rho \|$ क कृतं मैन्रं मित्रदैवत्यं सन्ध्यावन्दृनादिक येन सः। नत्वा तिलादिभिः संपूलयेति प्रविशा पिण्डीमितिवदाक्षेपलबधम्। नापइयत् चकारत् न ज्ञातवांख। पितरौ घृतराष्ट्र विद्रुरौ। ३०॥ (जाननिरूपणार्थमुपन्यासविशोष: पिण्डीट्युच्यते ।) गवलगणस्य पुत्र सक्जय ! ॥ ३२॥ \% धृतराष्ट्र: रामलं मत्कत्तृ कमपराधम् आशंसमानं युधिधिरेण मम एकोडपि पुत्रो न रक्षितस्तत् किं मे जीवितेनेति मनसानुलपन् निविद्यमान इत्यर्थः। यद्वा अस्य मद्वधात्मकमपि पापं भवत्विति वान्छन्नियर्यः।। ३२-३३॥

## श्रीमच्छुक्देवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः।

सुबल्स्य पुत्री गांधारी न्यस्तदण्डानां परित्यक्ताणित्रोहाणां प्रहर्षो यस्मिन् तम्। ननु न्यस्तद्णानामपि हिमाल्ययः प्रहर्षकरः केषां के इव तत्राह मनस्विनां रूराणां सत्संपहार द्वव।। २९।। कुत मैंत्रं रौचादिसंध्यावंद्नांतं कर्म येन सः। पितरौ विदुरंपुतराष्टौं। $110 \|$ हे गावलाणे संजय ! ॥ ३? ॥ \% मयि रामलमपराधमारांसमानः स्वकीयया भायैया सह गंगायां किमपतदित्यन्वयः।। ३श॥

## श्रीमद्वललमाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

भार्यायामपि तेन मोहस्यक्त एव तथापि स्वधर्मत्वेन तया गतमिय्याह पतिमिति। सुबल्ड पुत्रीति क्षत्रियाभिमानः तेजोजातिधर्मेगापि गमनंनमुक्षं, नन्वतिदुःखद्रों चित्तर्थैर्युभावात् परलोकार्थिनां कथं गमनं तत्राह न्यस्तद्दुंडप्रह्षमिति, न्यस्तस्यक्तः भूतेषु दंडो यैः भूताभयदातारः तेषां प्रकर्षेण हर्षी यत्र अन्या सर्वो भूर्जीववयाता, तत्र स्थितः अनिच्छयापि बहून् मारयति, ततो ब्रतं भज्येत, हिमे तु सर्वजीचपरिहारात् रारीरेऽपि कृमिसंबंधाभावात् परमहंसानां हिमस्थानमतिप्रिय सर्वपरित्यागी देहपरित्यागार्थमपि प्रवृत्तः। तत्र तु देहपरिल्यागसाधनानि सुगमानि यथा युद्दे मनस्विनां तत्र देहपरिल्यागेचछूनां सन् सत्कर्तृकसक्यक्पहारो यन्र युद्ध रास्तलक्ष्यभृतां वा स्यदिति समृतेः। अथवा वीररसाविष्टस्य यथा युद्वभूमिः तथा वैराज्यरसाविष्ट्स्य सर्वविषयरहितहिमस्थानम्। एवमुत्तमदेश्शपर्यंतमुक्रम् अग्रिमकृत्यं 〒वनुवादात् स्पष्टीभविड्यति साक्षाद्विदुरोपदेशकथने मर्यदादायां विरोध आपय्येत, यावत् कस्सापि हदद्यं यस्मिन् सर्वोत्मना भवेत् "सुह्रां बधसद्धावात् न समुच्येत कर्हिचित", अत एवेष्टवर्गेच्छा यथा गच्छेत्तथा चरेत् वृतराष्ट्रेतथा बंधो माभूदिति हरे: घियः । युधिध्रिरादिमोहस्य नाइामाह-स नाइदः ‘मोहाभावः स्वतो नास्ति तसयेति प्राक्रातता'
 निरूपितः । कृतमैत्र इति देवपितृॠषिभूततर्पणेन सर्वत्र मैत्री कृता । अथवा प्रातःसंध्या मित्रदैवत्या "मित्रस्य चर्षणीधृत" इत्युपस्थानात् अनुद्धरणांगुद्ये च मैऋ्रचरुविधानाच अतः कृतसंध्यावंदन इत्यर्थः, छृतावरयको वा गुद्य मित्रदैवत्यात् कमेण च्यं ज्ञातठ्यं हुताजिः कृताम्निहोत्रः राज्ञो हि दानं निल्यं तत्रापि तिलपान्रं गोदानं सर्णदानमिति च आज्यावेक्षणं सर्णदान एवोकम् "तिलैनिष्णुर्गवा रुतः भून्या चैब प्रजापतिः। संवं प्रीताः सुवर्णेन सत्पाे्ने समर्पणात" हति दानानि कृत्वा त्राह्यणेक्यो नमसकल्य परंपरागतं गृं प्रविष्टः
 युधिश्दिस्य च पुत्र天वमिति । गुरुषु मातुर्मुख्यत्वात् न चापइ्यत् कुती नत्वा घृतराष्ट्रविदुरनमरकाराथं प्रविष्टः तौ सौबली च हृ्टवानपि न नमस्कारो दूरे महानुद्देगो जातः 11 ३०। \% अतो विचार्यैव संजय पृष्टवान् गवलगणस्य पुत्रः गावल्गणिः पित्रादिक्रमेण उवमेतेषामेव सेवकः कथमप्रमत्त इति नस्तात इति परमपूउयत्वं वृद्ध इति धर्मः नेत्रयोर्हीन इति द्या, संबंधमात्रविवक्षया षष्डी 11 ३१ 11 \% भार्यंसहितंवेन सुखित्वमाशांक्याह अंबा चेति गांधारी च पुत्रहोकेन मर्तृत्रतचर्यया च आर्तो पीडिता गमनसंभावनाभावत्वेने त्युक्तं पितृक्यो विद्दुरः सोडपि च सुह्त् खुद्धांतःकरण, अतो वंचन न करिष्यतीति भावः। गमनाभावात् अदर्शानाच गंगोपर्येव गुहस्य अत उसयाभावात् शाखतः पुत्रत्वेडपि यदि पुत्रत्व न मृषयते तदास्मासु शान्रुत्वमेव सितमिति कदाचिदस्सानपि मारयेदिति शमलं पापमारांसमानः अपमृत्युष्धु गंगामरणं श्रष्टमिति अपमृत्युमरणात् दु:खितः मारणापेक्ष्यया मरणमुत्तम\{िति गंगायाम् अपतत् । विदुरस्तु लज्जया अनुक्त्वैव गत इति भावः ॥ ३२।।

## श्रीमदोस्वमिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 दिति। नारदक्टतानुवादात्। ननु नारदेन विदुरोपदेशादूत इति कुतो नोक्तमू, तत्राहुः साक्षादित्यादि । विरोध इति। विदुरोस्मासु पूर्ं खिग्धः, इद्नानीमस्दोषदर्शी जात इत्याकारको विरोधो युधिष्टिस्य मनस्यापच्यत, तदनुचितम्, विदुरस्यान्यत्र ताॅपर्यात्,
 ततः पूर्वं युधिष्टिरप्रम्नादिकं इग्याससूताभग्यां किमित्युकम्त्याकांक्षायां युधिष्टिरादिमुक्तिर्याप्रिमाध्याययोर्वक्यते, तदुपोद्वातते-




## श्रीगिधिकता बालमबोधिनी

सुबलस्य पुत्री गान्धारी च हिमालयं प्रच्तं पतिमनुजगामेत्यन्बयः। कथं सुकुमारी हिमादिदुःख बहुलं हिमवन्तं गतेत्या-
 तीयत्र द्टान्तमाह-मनस्विनां राराणां युद्वे सन् तीज: सक्पहारो यथा तथेत्यर्थं। 'सतसक्रहारम्' इति पाठान्तरे सन्सम्प्रहारो यन्र तद्युद्ध यथा तथेत्यर्थः। तस्यातु तेन सह गमनमुचितमेबे्याशयेन तो विशिनष्टि-पतितोति, साध्वी सुरीला चेति 11 ही।। \% क कृतं मैत्रं मित्रदैवह्यं कर्म सन्धगवन्दनं येन सः हुता अग्नगः आहवनीयादयो येन सः अजातरान्तुर्युधिधि: निलादिभिः सत्कृत्य विप्रानतना गुरणां पूजयानां घृतरा््रादीनां बनदनाय वृतराष्ट्रस्य गहहं प्रविष्टं संसत्र पितरी घृतराष्ट्रविदुरी सीबली गान्धारीं च नापरयदित्यन्वयः 1 कृतमैंत्र इस्यनेन रात्रावेव धृतराष्ट्रो निरगादिति क्ञयम 11 ३० $11 \%$ तन्र धृतराष्र्गृह आसीनमुपविष्टं सঞ्जयनामनं सूतमुद्विन्नं मानसं मनो यस्य स युधिधिरः पप्रच्छेतन्बयः। प्रमेव दश्रयति-गावल्नणे इत्यादिभिस्तिभि। है गावलगणे गवलगणस्य सूतस्य पुत्र सभ्जय नोड₹माकं तातः पितृस्थानीयो धृतराष्ट्रः क गतः ? द्यापरवशस्तस्य द्न्यं घोतयन् विशिनष्टिनेत्रयोर्नेत्राअयां हीनो वृद्वम्वेति । अम्बा वा गान्धारी च क गता ? तस्या अपि देन्यमाह-मया हत्तः पुच्रा यस्याः साडत एवात्ता दुःखितेति। पितृक्यो विद्धुर्व क गतः ? तस्य भगवद्रक्तन्र परोपकारित्वादिक च सूचयन् विशिनष्टि-सुहदिति ॥ ३? ।। \% स वमायया सह दुःखित स घृतराष्ट्रो मयि शमल्मपराधं मतुत्रान् हतवान् मामपि हनिडयतीत्याइंसमानः आख़्कमानः एवं परहस्तापमृत्योंड़ायां मरणमुत्तममिति मत्वापि कि गङायमपतदितन्वयः। तस्य दुखितलबे आराङ्षायां च हेतुमाह-हतबन्धुरिति, मया हता बन्धवः पुत्राद़यो यस्य सः। तहि किमिति र्वया तत्पुत्रा हता इत्यपेक्ष्यामाह-अक्टतप्रके इति विवेकहीने इत्यर्थ: \| ३्रा

## हिन्द्वी अन्नवाद्र

जब परम पतिज्रता सुबलनन्दिनी गानधारीने देखा कि मेर पतिदेव तो उस हिमालयकी यात्रा कर रहे है, जो संन्यासियोंको चैसा ही सुख द्रेता है; जैसा बीर पुरुषोंको लड़ाईके मैदानमें अपने रात्रुके द्वारा किये हुए न्यायाचित प्रहाइसे होता है, तज वे भी उनके पीछेपीछे चट पड़ं। $\|$ र. $\%$ अजातरात्रु युधिष्टिने प्रातःकाल सन्धयावन्दन तथा अग्निहोत्र कर के घाह्नणोंको नमरकार किया और उन्हें तिल, गौ, मूमि और सुवर्णका द़ान दिया। इसके बाद् जब बे गुरुजनोंकी चरणबन्द्नाके लिये रजमहलमें गये, तब उन्हें वृतराष्ट्र, बिदुर तथा गान्धारीके दर्शन नहीं हुए 11 ३० 11 ध युधिधिते उद्विग्नचित्त होकर वहीं जठे हुए सजयस पूछा-स्जय! मेरे वे वृद और नेत्रीन पिता घृतराष्ट्र कहाँ है? $113911 \%$ पुश्राकसे पीड़ित दुखिया माता गान्धारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुरजी कहों चले गये? ताउजी अपने घुत्रों और बन्धुतान्धवोंके मारे जानेसे दुःखी थे 1 मै बड़ा मन्द्रुद्धि हूँ-कही मुझसे किसी अपराधकी आशङ करके वे माता गान्धारीसहित ग़ाजीमें तो नही कूद पड़े \|३2\|

पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहदः रिगून्। अरक्षतां ठ्यसनतः पितव््यौ क गतावितः॥ ३३॥

## मूत उवान्व

कृया स्नेहवैक्कृष्यार्द्यो विर्रकर्शितः । आत्मेशरमचक्षाणो न प्रल्याहातिपीडितः॥ ३४॥


## सक्जय उवाच

नाँहं वेद उ्यवसितं पितोर्ः: कुऊनन्दन। गान्धार्या वा महाबाहो पुषितोऽस्मि महाल्मभिः॥ ३६॥
 वेद...' इल्यारम्य वहन्ति बलिमीशितुः 11 पर्यन्तं पश्रोका एवम्पकाएका उपल्य्यने
'अहं वयवसितं रत्रौ पित्रोस्ते कुलनन्दन।न बेद साध्या गान्धायां मुपितोडसि महात्ममिः ।।
एतमिन्तरे विप्र नारद्र प्रह्दगत। वीगां वितन्नी धवनयन् मगवान् सहतुम्नुरः ॥ ऐषषल्लोकन्नयं ५९४ पृष्ट वरते।

## श्रीधर्खामिविएचिता भावार्थदीपिका

यावरक्षतां तौ। इतः सानात् 11 ह३ $\%$ कमया ननेहवैक्नठ्याचतिपीडित आत्मेयें घृतराष्ट्रमपइयन्
 राष्ट्रस्य ॥ ३५ ॥ गांधार्याभ्व व्यवसितं निश्चितम्। यतो मुषितो वक्वितोडस्मीति ॥ ३६।।

## श्रोबंरीधरक्रतो मावर्थदीपिकापकाशा:

स्वस्याकतम्रज्ञत्वुपपादयति-पितरीति। नोस्माक पितरि पाण्डी उपरते सरग गते सति यौ गाधरीधुतराष्ट्रौ शिइान्सर्वन् ठ्यसनतोडरक्षताम् । सुह्तवं शिझुब्वं च रक्षणीयत्वे हेतुः। तौ पित्वयौ मृत्वेतोडस्मालोकादपरत्र के लोक गतावि्यन्व्यः। तयोरनवरतशुश्रूषणाभावा देवमवयकतमज़तवमिति भावः । ३३ \| \% न नुु आत्मनः स्वयेयेर स्वामिनं घृतराष्ट्रमक्षाणो मृतनादेवापइयन अत एव विरहेण वियोगेन कर्शितः करशतर: कुतः ₹नहपारवइयाद्दाक्षिण्याच संजयो युधिधिरवाक्योतरं वक्षु नाशाकदिलन्वयः। यद्वा काया हा वृद्धानामनाथाना का दशा मविष्यतीति चेतोन्रवण। सनेहस्तन्र संबंधहेतुक एव ॥ ३४-३५।। \% \% प्रजा रंजयित्वा कुलं नन्द्यतीति निरुत्या कुलनन्द्नता त्वग्यसीति सापेक्षा संबुद्धिः। हे महाबाहो इति सम्बुद्धिरि घन्यौ ते भुजौ यत्रभावेण घृतराष्ट्रदेरियं वग्यवस्था जातेति भावः। मुषितोसि मामपीह ल्यता गतास्ते इत्यर्थः। बहुत्वं गांधार्येपेक्षया ॥ ३६।।

## श्रीमदीराराघवत्याख्या।

वास्सल्ययुक्तत्वाहसापराधेष्वपि दोषमनवेद्योपकारकत्वेन चितयन्पृच्छति-पितरि पांडाचुपरते सति सर्बलोडसान्सुद्ध पुत्रान् शिरून् क्यसनतः आपद्भ्यः यावरक्षतां तौ पितृ यौ पितुर्न्रतरौ चृतराष्टूविद्यारवितः क गतौ छत्रिन्यायेन विदुराभिम्रायद्वा चयसनतोडरक्षतामित्युक्तम् 11 ३३ 11 एवमुक्त सूतः संजयः आट्मनः स्वस्येश्यं प्रभुं घुतराष्ट्रमचक्षाण: अपइयमानः अत एवातीव पीडितो दु:खितः तद्विरहेण कर्शितः क्षणादेव क्रहीमूतः सन्कुपया सनेहैकैक्रुचात् धाष्ट्र्याच तावन्न प्रत्याह प्रत्युत्तरं वक्त न प्रबभूवेल्यर्थः 11 ३४ 11 \% ततः शानः पाणिम्यामभणि विमृज्यात्मना विवेकात्मिकगा धियात्मानं संकल्पविकल्पाह्मकं मनो विष्य प्रतिबध्य स्थिरीकृय प्रभोधृतराश्र्स्य पादावनुस्मरनजातशत्रुं प्रत्यूचे।।३॥ उक्तिवाह
 महाहमभि: तैर्मुषितोडस्मिंचितोडस्मि ।। ₹ह ।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रलावली

स्वस्याकतम्पज्तव मुपपादयति पितरीति। नः अस्मकं पितरि पाण्डी उपरते स्वां गते सति यौ गांधारीधुतराष्ट्री हिाइून्


 \% आत्मना मनसा आत्मानं विष्टक्य संस्थाप्य प्रभोर्द्रतराष्ट्र्य।। 3411 \% प्रजा रंजयित्वा क्रुल नंद्यति न तंन्यथा इस्यतः पदद्रयं प्रायोजि। न केबलं तवमेच व्यंसितोडहं वियोजित इति चार्थ:, पित्रोः कुंतीप्रृतराष्ट्रयोः पर्लोकगतिमिति शेषः । मुषितः वंचितोऽस्मि ।। ३६।।

## श्रीमजीवगोस्वामिक्टतः क्रमसन्द्भर्

सक्षय उवाचेति कचिन्रास्ति। नाहं वेक्मीयादी़अअं व्यवसित्त रजन् पिच्चोसते कुलनन्दन। न वेद् साध्का गान्धार्या भुषितोडस्मि महार्मभिः ॥। इति कचित् पठः ॥ ३६।।

## श्रीमद्विश्वनाथचक्वर्तिकता सारार्थदर्शिरी


 गता इति भावः ॥ ३६ ॥

श्रीमच्छुकदे वकृतः सिद्धान्तप्रीपः
उयसनतः आपद्रयः यावरक्षता तो पित्वयं पितुर्रातरी इतः स्यानात्।। ३३।। \% आत्मन ईश्वरमन्नादिना
 तोऽभि चंचितोडसि ॥ ३६॥

## भ्रीमБल्लमान्रा्यविरचिता सुवोधिनी वयाल्या

 तद़ाह अरक्षतां ठ्यसनत इति ॥ 1 ३३॥ * संजयस्大ु पूर्वंमेन तदभावं ज्ञाल्वा भयाद़ि मूर्छिच्छत एव सितः, अतो नो




 जानामीते के राज़ः पियं भवति अज्ञाने हेव़: आंमव्यवसितमिति न केनेचिच्सह मंत्रणं कृतं किंतु आट्मन्येव ठ्यवसितमवसितं


 इसर्थं 11 ३द॥

## असिन्पर्याये सुबोधिनीप्रकाशो न

## श्रीगिरिधसकृता बालम्रवोधिनी

अजातशत्रुव्वात् सापरावेष्वपि दोषानवेक्योपकारं मत्वाडहह-पितरीति। पितरि पाण्डाुपरते मूते सति सर्वान्नोड्मान्






 राष्य्रोग्गान्धार्याश्य व्ययकसित निश्रितमहं न चेद न जानामि, यतः ख्वमिवाहमषि महात्मभिर्महाबुद्धिभिः तैसुषिषो। बक्ञितोडरमीलिय्वन्वयः ॥ ३६॥

## हिन्दी अनुवाद

जब हमारे पिता पाण्डुकी मृं्यु हो गयी थी और हमलोग नन्हेनन्हें बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओंने बड़ेनड़े दु:घलोंसे हमें बचाया था! वे हमपर बड़ा ही रेंम रखते थे। हाय ! वे घहाँसे कहाँ चले गये ?'॥ ३३॥* स सूतजी़
 रहे थे। वे युधिं्विकोो कुछ उत्तर न दे सके $\|$ दे४ $1 \%$ किर धीरे-बीरे बुद्दि द्वारा उन्होंने अपने चित्तको लिय किया, हाथांसे आँलोंके आँसू पोंछे और अपदे खांमी धुरराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते हुए युधिष्धिरसे कहा। 1 ३乡 11 \% \% संजय बोले-कुरुन्दन ! मुसे आपके दोनों चाचा और गान्यारीके सक्कलका क्रुछ भी पता नहीं है । महाबाहो ! मुले तो उन महात्माओंने ठा लिया II ३६. II

अथाजगाम भगवान् नारद: सहतुम्बुरः। प्र्चुत्थायाभिबाध्याह सानुजोऽम्थर्चयन्निव॥३७॥ युधिष्टि उवाच
नाहं वेद गाति पित्रोर्मगत्गन् क गतावितः। अम्बा वा हवपत्राडर्ता क गता च तपस्खिनी॥३८॥ कर्णधार इतापरे भगवान् पारदर्शकः। अथाबभाषे भगवान् नारदो सुनिसत्मःः ॥९ ॥ मा कंचन चुचो राजन् यदीवरवरां जगत्। लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः II स संगुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥ ४०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता मावार्थदीपिका

एवं कंचिक्काल इोचति तस्मिनथ नारद आजगाम । अत्रास्ति कचिस्पुस्तके पाठन्तरे तदुल्लंध्य यथासंघदायं


 तन्वेवाह लोका इति। संगुनक्ति संयोजयति विभुनक्ति वियोजयति च $48 \circ ॥$

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

अथ युधिष्टिसंवादे प्रवृत्ते पाठान्तरम अभ्यर्चयन्मुनिमित्येवरूपम । तुम्बुरुर्गन्धर्वनिशषः 11 ३०।। * है भगवनिति । श्रीनारद़स्य सर्वजतां दोतयन्नाह-मृतयोः पित्रोः परलोकगतिं न वेद तां मवन्त पच्छामि ती मृव्वेतः के लोक प्रति गतार्विति 11 ३८ 11 \% घघतराघ्ट्रादि कम्बन मा धुचः। यद्यतः कर्मांुसारेण भूतानि संगोजयतीश्वरो वियोजयति च, तस्मादस्ववशत्वाच्छोको वृथ्थैवेति भावः 1 ३९॥\% \% इअ्यरजीवस्वातन्ड्यपारतन्डर्ये सोदाहरणमाह-यथेति। इसर्थ इति। बल्⿵人 खै्जादिलक्षणां पूजां वहृन्ति कुर्चन्ति। तसमान्स एव स्वतन्त्रो जीवास्तद्धीना इति शोकपरिहाराय स ईशः स्वविहितकर्मेगा पूडग्ग इति भावः 118011

## श्रीमद्धीरराघबन्याख्या

अथ तस्मिन्नेव समये तुंदुरुणा सहितो भगवानारदः तः्राजगाम। तमवलोक्य सानुजो युधिक्यिः प्रत्युत्थायाभिवायाभ्यर्चयन्नेवाह $\|$ ३७।। \% उक्तिमेवाह नाहमिति द्वाम्याम् । भगवन् ! पित्रोर्गति नाहे वेदां न जाने तावितः क गतौ तथा हतथुत्र आर्ती च तपस्विनी पतित्रता चांबा क गता ॥३८॥ \% दिब्येल्यानंद्घोत कमक्ययं चा देराकतिगणन्वान्भिपातसंज्ञायों "ख्वरादि निपातमक्ययमि" ल्यवयसंज्ञा, क्यसनांचे पितृविइलेषजदुःखार्णवमग्नानामस्माके कर्त्तरि षही, नोऽस्माभि-
 तारयिता कर्गधधार इव नाविक इव नस्तवं पित्रोर्गति न्रूहि तन पीवि मा बौच इलभिपायेण तं विशिनष्टि-पारदर्शनः सर्वस्यावप्य-
 $113 ९ 11 \%$ \% भाषणमेवाह मा कंचनेति विशत्य।। चत्पष्टे पित्रोर्गति ब्रूहि व्वमिति तस्योत्तरं विवक्षुस्तावत्त्त्तजीवकर्मानु-
 चैराग्योत्पाद्नायह् चतुर्भिः। हे राजन् ! कंचन देहं तद्नुबन्धिनं वा कंचिद़पि मा झुचः शोकं मा कार्षीः। कुतः यद्यस्मादिदं जग-
 चिप्रभृत्यकिंचनपयंता इमे जना यस्येशितुः बलिं पूजां वहन्ति किंकरा अवंतीयर्यःः $1180 \|$

## श्रीमद्विजय ्वजतीर्थक्टता पदरनावली

एतस्मिन्नंतरे युधिक्रिसंजगसंवादमधये न्रितन्त्रीं तन्त्रीन्रयमेलनोपेतां वीणां धवनयन् वादयन् तुंबुरुणा सह वर्तमानः भग-
 सिंहासनसमानवीठे आसीनमुपविष्टे नारदं कौरवेंद्रो युधिधिशोडम्यभाषत इलन्वयः 11 ३८ 11 \% हे भगवन। मृतयोः वित्रोः परलोकगतिं न वेद तां भवंतं पृच्छामि तौ मृत्वेतः कं लोकं प्रतिगताविति अपारे संसारे सीद़ता बिम्यतां कणंधारो
 दिषु कंचन मा झुचः शोकं मा कार्षीः। कुतः जगदीख्वरवशमिति यच्यमात्स एवेश्वएः भूतानि संयुनक्ति स्वकर्मानुसारेण संयोजयति स एव स्वकर्मावसाने वियुनक्ति वियोजयति। एतस्माद्सवशव्वान्मा गुच हति भावः $118 \circ ॥$

## श्रीमजीवगोस्वामिक्टतः कमसंदर्भः

अथाजगाम इल्यदौ-पतसर्मिन्तनरे विपा नारदः प्रद्यद्यत। वीणां त्रितन्नीं ध्वनयन् मगवन् सहतुम्बुरः। राजद्त्तोपनीताध्र्य प्र्युत्थायाभिनन्द्तित्। परमासन असीनं पौरवेन्त्रः सम भाषते।। इति पण्यारण्यचिस्सुखयोः स्म्मतः पाठः 11 ३М-४० ॥

## श्रीमद्रिध्बनाथचकवर्तिकृता सारार्थन्शर्शिनी।

 भावः $1139, \|$ आदावेव यथावृत्तकथने शोकेन मूर्चितः पतेदिति प्रथमं तावत् शोकमुपश्ययति। मा खुचः मा रोचः तयोर्विच्छेदेन सीदामीति चेद्रत्रतिकाग्यमेतन् संयोगवियोगयोरीभ्वराधीनत्वादित्याह स इति 118011

## श्रीमच्छुकद्वे वक्टतः सिद्धान्तमदीपः


 चल्टिं पूजां भूतानि द्वेवमनुए्याद़ीनि ॥ ४०॥

## श्रीमद्रह्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी उयाख्या

एवं पूर्वकथों निरुपय विवक्षितकथामारभते। तत्र गावलगणिवाक्यं श्रुत्वा महामोहग्रतो राजा प्रमादं वा कुर्यादिल्यारांक्रय
 पनोदे हि समतिरपेक्ष्यते। अधिकारिण उद्देगात् हीनतवातू तदा प्रमादं कर्तु विचारयन् 11 ₹० 11 \% नारदं हद्वा अनेन निण्णयो भविष्यतीति उतथाय पूर्वावस्थां त्यक्त्वा ऋषिममिवाघ्य स्वागतादिकमपूष्चेव घृतराष्ष्र पच्छति नाहं वेदेति । अमझु संभावन नोक्तवान अयुक्तवात् 11 ३८ $1 \%$ \% शीघकथनार्थमाह कर्णधार इति। शोकसमुर्रे मग्ना वयं तत्र सर्वन नैंका तस्या निर्वाहको भचानेव केवलनाविकचन्न कितु पारद्रीनः गंतठ्यदेश पइ्यसि पर्यवसानं जानासीस्यर्थ। एवमर्द्धवचने स्थितः उपसंहाराकथनात् तदा नारदः। तस्य कथनहेतुं ज्ञात्वा स्वयमेव बभाषे ज्ञाने हेतुर्भगवानिति अनुबंधे वा मुनिसत्तमेति संबोधनं, पाठांतरेडपि पकारणामुक्तत्वात् आभासाद्यूहनेन स्वयूहन्नीयं, मुनयः कृपालवो अवंति। अतः कृपया नारदः अपृष्ट-
 किंचित् कर्त्तन्यं प्रथमतो मोहं दूरीकुरु पश्रात् पृष्टं वڭ्दामील्यमिभ्रायेणाह मा कंचन खुच इति। शोको हि अनिष्टज्ञानसाध्यस्वन्यूनताहक् अनिष्टपदार्थनिद्ध्यासनविशोषः कोऽष्यनिष्टभावनया न चितनीय इस्यर्थः। राजन्निति सम्बोधनात् महाकुटुंबित्व-
 विरुद्वश्व तन्र हेतुः यदीध्वरवरां जगदिति। यस्मात् कारणात् सर्वं जगत् ई ई्वरवरयं, भगवता हि सर्वः पदार्थः क्रियते स च न कस्य विद्विष्ट इष्टो वा स स्वार्थं पराथं करोति। तत्र परार्थेक्षे भगवता तस्य हिते कियमाणे स्वयं चेच्छोचेत् तदा निषिद्धं भगवतच्य कोपो भवेत्, मगवहीलायां तु सुतरामेव कोधः अनौचित्यं च स्वस्यापि ममतास्पदूदूरीकरणे पूर्वोक्त एव न्यायः। अतो भगवदघीनत्वात् आल्मानं परं वा कंचन मा हुचः। ननु अग्नेरिव संयोगवियोगाम्यां दुःखजननातु स्वदुःखेन शोक इति चेत्तनाह स संयुनक्तीति भूतानि स एव योजयति वियोजयति च तस्मात् कृतिव संयोगेडपि सैव युक्तिरनुसंचेया। उमयथापि सर्वंथा भगवान् हितं करोतीति ज्ञात्यम् $1180 \%$

## श्रीमदोसामिश्रीपुरोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अथाजगामेल्य। प्रमादमिति आहमघातादिसरमननर्थम। उद्देगाद्धीनवादिति उद्वेगेन हीनत्वात्। अधिकारजाघच्यादि
 ज्ञानम्। तत्र च रान्रुनाशादि निदिध्यासनेति क्यापिवारणाय विशेषणद्लम्, सन्यूनत।पादकमनिष्टज्ञां शोक इत्युक्क पुत्रादिनाश-
 एव दोष इति समुदितोपादानम्। निदिध्यासनं प्रयत्नपूर्वंक विशिष्टज्ञानम, तदेत तदुभिसन्धायाहुः कोषील्यादि । शोकाकरणे हेत्वन्तरमाहुः किओे लादि। ननु खपुश्रनाइादौ कथं हितकरणानुसन्यानं स्वर्थेपक्षे हत्यत आहुः ममताष्पदे्यादि। सैवे ति स्वहितकरण हुप। लीलाव्वेन विचापे सैवानुसनेयेत्याशायेनाहुः। उमयथे स्यादि 118011

## श्रीगिरिधरकृता बालम्पबोधिनी

अथानन्तरं तस्मिन्नेव समये तुम्बुरूणा सहितो भगवान् सर्वजो नारदस्तत्राजगाम। तमवलोक्य सानुजो युधिष्टिरः प्रत्युतथायाभिवाद्य चाम्यर्चयन्निवाहेत्यन्वयः। यथोचित प्जन तु न कतवानिति सूचनायेवशब्दः। 'शोकाकान्तः झुचाडडविष्टः श्रद्वया रहितः पुमान । गुरुदेवद्विजातीनां पूजन न समाचरेत् इति ₹मृत्या तनिषेधातू। $1 \leqslant \|$ तत्र्नमेव दर्शयतिनाहमिति सार्द्येन। हे भगवन् पित्रोर्दृताष्ट्रविदुरयोर्गति पदर्वीमहं न बेद न जाने, तावितः क गतौ तद़्ग्गह न जाने। अतस्तच्वं

वदेति शोषः। सन्तापे हेतुमाह-आर्त्रा पीडावती। तन्र हेतुमाह-हतपुत्रेति। न च वक्रनयमहमपि न जानामीति यतोऽपारे समुर्रे निमग्नातां पारदर्शांकः कर्णधार इव पितृविरहदुःखनिमग्नानाम अ₹्मां त तिप्रदर्शाको भगवान् सर्वज्ञस्त्वं, आगत इति रोषेणान्वयः 11 ३८ \% * अथ राज्ञः प्रश्नानन्तरमेव नारद आवभाषे, उत्तरदाने विंचारश्रसरहित एवोचरं द्तवानिंयर्थःः। तन्र तस्य सामर्थ्ये हेतुमाह-मुनिसत्तम इति। तन्रापि हेतुमाह-भगवानिति, सवज्ञ इन्यर्थः। तन्रादावेव तथा वृत्तकथने इोकेन मूच्छितः पतीदिति प्रथमं तावच्छोकमुपश्रमयति-मा कञ्वनेति। है राजन् कञ्वनापि जनं मा रुचः शोकं मा कार्षीः। यत् यत्मात् सर्वमपि जगत् ईै्यरवरां तत्तःकर्मानुरुपफलदानप्रचृत्तभगवद्वधीनम्। सम्बोधनेन महति रज्ये तत्तहकर्मानुसारेण सर्व दैव इष्टानिष्टोत्पतिसम्भ-
 सपष्यति लोका इति त्रिभिः। यक्येशितुः परमेख्वरस्य लोकपाला इन्द्रादयस्तसहिता लोकास्तिलोकस्था जना बलि वह्ति पूजासत्कारपूर्वकमाज्ञां पालयन्ति। स भूतानि प्राणिनः संयुनक्ति संयोजयति, स एव वियुनक्कि वियोजयति चेत्यन्वयः 118011

## हिन्दी अनुवाद

सभ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिने भाइयोंसहित उठकर उन्हे प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले 11 ३०॥\% युधिष्टि ने कहा-भगवन् ! मुझे अपने दोनों चाचाओंका पता नहीं लग रहा है; न जाने वे दोनों और पुत्र-शोकसे उयाकुल तपस्विनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ चले गये $11 ३ \%$ भगवन्त अपार समुद्रमें कर्णधारके समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं ।' तब भगवान्के परमभक्त भगवन्मय देवर्षि नारदने कहा-11 3911 * * धर्मराज! तुम किसीके लिए शोक मत करो; क्योंकि यह सारा जगत् ईयदरके वशमें है । सारे लोक और लोकपाल विचश होका ईेखरकी ही आज्ञाका पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणीको दूसरेसे मिलाता है और वही उन्हे अलग करता है 118011

यथा गातो नसि प्रोतासन्त्यां बद्वा: स्वदाममिः। वाक्तन्यां नाममिवद्दा वहन्ति बलिमीशितु: 118911 यथा कीडोपसकराणां संयोगविगमाविह। इच्छया कीडितु: सातां तथेवेच्छया नृाम 118 २। यन्मन्यसे धुं लोक्रमधुवं वा न चोंसयम। सर्गशा न हि शोच्यासे सनहादन्यत्र माहजात् 118 ₹ 11 तस्माज्जह्य वैकृ०्यमज्ञानकतमात्मनः। कथं तननाथा: क्रणा वर्तेरंते व मां विना 118811

## श्रीधरस्वामिविरचिता आवार्थनीपिका

गावो बलीवदां नसि नासिकायां प्रोलास्तंसां दीर्चतंलां दामभिर्घद्धाः स्वामिनों बलि वहुन्ति यथा एवं वाक्तंत्यां कर्तठयाकर्तठ्यविधायकनेदलक्षणायां नाममिव्राद्वणो बह्मचारीयादिवर्णाश्रमलक्षणैन्ब्दा: परमेयारस्य बलि तेन प्रेरितः सरें वह्न्तीयर्थः $118: 11$ प्रवृतों पारतन्ड्यमुत्ता संयोगवियोगयोर्याह यथेति। कीडोप₹कराणां कीडसाधनानाम्
 लोकं जनं धुंं जीवरुपेग अध्रुवं देहरूपेण। न चेति न ध्रुवं नाटयधुवम्। खुद्धनह्मरुपेणानिर्वचनीयत्वेन वा उमयं वा चिज्जडांशातः। सर्वथा चतुषर्वंि पक्षेषु ते पित्राद्यो न शोच्याः। ₹नेहाद्न्यन्न। ₹नेह एव केवलं शोकहेतुः स चाज्ञानमूल इत्यर्थः।। ४३।। \% तस्मान्मां विना कथं ते वर्तर निल्यात्मनो मनसो वैक्कव्यं क्याकुलतां लज $1188 । 1$

## श्रीवंशीधरक्टतो भावार्थदीपिकामकाखा:

ननु वेदस्यानेकार्थन्वेग तारपर्यस्य दुर्जेयत्वाद्धौरेयाणों च गोण्यादिपातनेन स्वामिकार्योवज्ञानदर्शननाद्विषमोऽयं हष्टन्तोडतो निदर्शानान्तरमाह-यथेति। तर्थैवेशेच्छया नृणां संयोगवियोगो स्यातामिति। अनेन वेद्स मुख्योडर्थः भीनारायण एवेलसूंच ।
 द्न्यन्र शोककारणं नास्ति। तस्माद् अ्रमजन्य干नेह एव हेतुरिति। तथा च भक्तिसम्बन्धिस्नेहोत्थिशोको हि करुणारसस्थायी भावः परमोपाद्येय छ़ित भावः 11 ४३॥ \% चतः शोकोडज्ञानमूलकस्तसाद्येतः। अंगेलन्ययमामन्त्रणे $118 \% 11$

श्रीसधारमणदासगोस्वामिविरचिता द्वपनी क्याख्या



विनाशित्वमेव न धुवमिति। ध्रुवमपि वक्तुं न शक्यते। अधुवर्मि वक्तु' न शाक्यते। उमयमिति। चिद्रूपेण धुरुवम्। देहाध्यासात् जडरूपेण धुवर्वितिति 118 - -8411

## श्रीमद्रीरराघवन्यास्या

बलिवहनमेव सह्ठृ्टांतमुपपादयति तथेति। तंती तिरश्रीना मह्ती रज्जुसंत्र बद्धाः क्षुद्ररज्ञव उपद्|नानि यद्वा तन्तीनां सा रज्जुस्तस्सम्बद्धा आकर्षणपाका दामानि यथा गावः चतुष्पादः नसि रंधीकृतायों नासिकायां पोताः संयुक्तरजवस्तस्तंयामुपदाएमभिर्बद्धाः द्विपदे किं कुर्वंति तथा वाक्तंयां वेदाख्यतंत्यां नामभिर्वर्णाश्रमविशेषान्वयात्मकनार्मभिरुपदामस्थानीयेबेद्वा:

 ऋर्मानुगुणेन संपघ्चत इति सहृ्रांतमाह-यथेह लोके कस्यचिक्कीडितुः पुंस इच्छया कीडोप्कराणां कीडासाधनानां संयोगवियोगा-
 नृणामपि संयोगवियोगौ स्याताम् $118 \% 11$ \% उक शिरख्बयमनुवादपूर्वकं प्रतिक्षिपति-यदि लोकं घुवं स्यिरं मन्गसे
 श्रुतं वेलर्थः । परस्परविरुदगोर्भुवत्वार्भु वत्वयोरेकत्र समावेशोऽसम्भवनिरस्त इति भावः। तद्ज्युपगम्यापि तेन सहेत तरशिरोद्दयं प्रतिक्षिपति सर्वथेति-धुवत्वे चोभयविधत्ने च ते द्रेहाद्यः तर्वमेवेति न शोच्याः, न हि वस्तुनो यावदात्मभाविधर्मः केनाग्यापनेतुं शाक्य इति भावः। एवं सति तचछोकहेतुः केवलं देहात्मभ्रममूलको देहादिएवनुराग एवेल्यभिभायेण स्नेहादन्यंत्र मोहजारिति ।
 देहात्वम्रमकृतमाव्मनः स्वस्य स्वमनसो वा वैक्लव्यं दैन्यं जद्यपनये। तद़मिश्रेतं प्रइनान्तरं सर्वक्षत्वात् स्वयमेवविष्कृल प्रतिवक्ति कथमिति सार्द्वद्वयेन। तत्र कथमित्यर्द्देन प्ररनाविष्कारः, ततः इलोकद्वयेन तस्य प्रतिवचनमिति विवेकः। मां विनाऽनाथा रक्ष्तिहीना अत एव दीनाइते कथं वर्त्तरन् जीवेरन्न इति शब्दोडत्राध्याहत्तंक्यः, कथं जीवेरन्निति पृच्छसि चेदिएयर्थः 11.88 .11

## श्रीमद्वि जयः्वजतीर्थक्ठता पदरतावली।



 विहितकर्ममिरीभरस्य बल्टि यज्ञादिलक्षणपूजां वहंति कुर्वंति। त्समाॅस एव सतंत्रो जीवास्तदृधीना इति शोकपरिहाराय स ईशः स्वविहितकर्मणा पूज्य इति भावः 118911 \% वेदस्यानेकार्थत्वेन तातपर्यस्य दुर्जेयत्वाद्वौरेयाां च गोण्यादिपातनेन स्वमिकार्यावज्ञानदर्शंनाद्विषमोयमुपन्ग्रास इलतो निदर्शानांतरमाह यथेति । यथा कीडोपसकराणां लीलासाधनानां संयोगविगमीं कीडितुः पुरुषस्येच्छया तथैवे होच्छया पितृृत्राविख्पाणां नुणां मिथः संयोगविगमी स्यातामिल्यन्वयः। अनेन वेदस्य मुख्यार्थ: श्रीनारायण एवेति निरणायि। तस्माट्पराधीनख्वान्न होकेन प्रयोजनं तवेति भावः॥ ४२।। "यस्ते \%ानुसंधत्ते स धरं वेद् नेतरः" इति रमृतेरुक्षर्थनिर्णये केयं युक्किरिति तच्राह यैदिति । यत् यदि होकं शरीरं धुवं मन्य्यसे अधुवमनिल्यं वा अथवोभगं नियानिल्य मनुष इति विकल्य परिहरति सर्वथेति । सर्वम्यकारेण ते पितरो न शोच्याः। तथाहि निल्यत्वे नाशाभावात्तस्य चादर्शनादनिल्यमिति वक्त०्यं घस्यापरिहार्यस्वात्तथीयोडनुपपनः ठ्याहतंवान्तहि झोके कि कारणमिति तत्राह स्नेहादिति। अहं-ममेति मोहो बुंद्धिभ्रमः त₹्माज्जातस्नेहादन्यत्र कते शोककारण नास्ति अमजन्यन्नेह एव तस्य होतुरिति मावः ॥ 8३॥ नतु "यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुती" इति श्रुतेः गुरविषयन्नेहलक्षणमकः पुरार्थहेतुत्वेनोपयोगात् करं तस्य मोहजन्यव्वमिल्याशंक्य तस्य वैलक्षणययन्मम तत्पोषणकर्तृत्वेन मनाथतवान्महते जीवनमेव नास्ति तेषामीघार्््यव्वादिज्ञानाभावादिल्यात्मान्यथाभिमाननिमिन्तकातर्य त्वया लक्तक्यमिल्याह तस्मादिति। आत्मनः परमात्मनोऽक्ञानेन जातं वैक्रग्यं जहि स्येे्यन्वयः। परमात्मनः स्वतंज्यपरामर्रोनेति रोषः $118 \% 11$

## श्रीमजीवगोसामिक्रुतः कमसन्द्धर्भः

यथा गाव इति पचं कचिन्नास्ति। यथा कीडेलादे़ेरवतारिकानुसारेण तु ख्वामिसम्मर्मिति लक्ष्यते। मा कख्चनेल्याढ़ौं



## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्रता सारार्थदर्शानी

लोका बलिं वहन्ति स एव संयुनक्तीट्युक्तमर्थद्वयमुक्तपोषन्यायेन सहृष्टनं कमेणाह-गावस्तन्र्यामेकस्यामेब दीर्घायं रज्ज्चां सर्वं एव बद्वाः तत्र पृथक् दामभिर्नेसि प्रोताः । ननु प्रकृते का वा तन्त्री दामानि वा कानीयपेक्ष्तयामाह-वाक् वेद् एव तन्त्री तस्यां नामभिर्बाह्मणक्षत्रिय इति घह्मचारी गृह्य इल्यादिभिरेव दामभिर्बद्धा बलिम् 'अहरहः सन्ध्यामुपासीतेया"'दिलक्ष्ब्ं शासनम् 118 ? 11 कीडोपसकराणां कीडासाधनानाम् अक्षादीनाम $118 र 11$ ईंख्वराधीनत्वान्न शोक: कार्य द्युक्तम्, लोकतर्वे तु विचार्यमाणे निविष्योडयं इोक इत्याह। यद्यदि लोके जनं घुबं जीवरूपेण अधुवं देहरूपेण न उभयं न धुवं नाप्यघुवं ब्रह्मस्पेण वा शब्दादुभरं च चिज्जडांशरूपेण। सर्वथा चतुषर्वंपि पक्षेषु ते पित्राद्यो न शोच्याः सनेहादन्यन्र विवेकादौौ सति। ₹नेह एव केवलं शोकहेतुः स चाज्ञानमूल इसर्थः। मोहजादिस्यनेन भगवदुक्किसम्बन्धी ₹नेहो ठ्यावृत्तः। तदुत्थं शोकं तु करुणरसस्थायिभावं परमोपादेयं मन्यते 1183.11 तस्मान्मiं विना कथं ते वर्त्र人र्निति मनसो वैक्रुचं लज़ $188 \%$ श्रीमन्द्रुकन्देवकृः सिद्धान्लप्रदीप:
यथा गावो बलीचर्दो: नसि नासिकायां दामभिः क्षुद्ररज्जुमिः प्रोताः पुनर्दीर्घतंत्यां बद्वा ईरितुः स्वनियंतुर्बंलिं वहंति
 बलि वहंतीयर्थः $118 ? \|$ कीडाया उप₹ करणामुपकरणानाम् $1182 \| \%$ लोकं चद्युपादानमात्रानुसंधानेन घुवं नित्यं मन्यसे उपदेयमात्रानुसंधानेनाधुवमनित्यं वा मन्यसे कि वा धुवं वाडधुं वा च मन्यसे एकदे रिब्वम्रंगादपि तूमयविधं मन्यसे सर्वथा पक्षत्रयेऽपि स्नेहजान्मोहाद्न्यन्न ते लोकमाहपतिता घृतराष्ट्राद्यो न हि शोच्या हत्यर्थः 118 ₹ 11 तस्माश्रिध्वपि पक्षेषु तच्छोच्यत्वाभावात् अज्ञानकृतं भगवदायत्तज़ानाभावकृतं मां चिनाडनाथाः कथं वर्तेग् जीवेरनिति मनसो वैक्ठत्यं जहि अपनय 118811

## श्रीमद्वल्लमाचार्यविरचिता सुबोधिनी ठयाख्या

ननु स्वार्थपक्षे कर्थ शोकपरिहाए: भगवंंस्तु स्वलीलार्थ करोति जीवास्त्युक्ते योजितत्वात् दुःखेन शोचंति भगवलीलाका बहुकालविततत्वात् स्वस्य दुःखपरंपरायां शोकस्याव₹यकत्वात् तत्राह यथा गाब इति तद्युःखं पंचभिः, सहेति तद्र्थमेव सृष्टा वयमिति तदर्थमेव महर्दिर्विषयैर्योज्यंत इति च अवसरे स्वामिद्रोहस्यायुक्तत्वात् ज्ञात्वा दुःग्रमपि सोढ्वा अग्रे कतार्था अविष्याम इति बुद्धधा भगवलीलामेव संपाद्येत्, अन्यथा दुःखं बहु प्रयच्छेदिति वा दृष्टांः-नसि नासिकायों प्रोताः तद़ा हि बलीवर्दीः वशीभवंति अंताममतारजज्वा विषयलक्षणनासिकायां पोता: इंद्रिययुक्का: मगबद्वरो अवंतील्यर्थः। हष्टनतेनैष्र सामान्यबंधनमुक्त्वा विशोषबंधनमाह वस्तंत्यां नामभिबद्धा इति वेदृलक्षणा दीर्घरज्जुः नाह्मणक्षत्रियरूपो योनिसंबंधः इन्द्रियाणि बलीचहीः वेदो मर्यादारज्जुः भगवदिच्छा संभः। एवं सति स्वस्येंन्रियासाधये बलीवर्द्व्वम् अन्यथा स्वस्याधारवं त्रिविधपापविमोकश फलम्। इंद्रियाणि तु देवताधिकृतानि वैदिककर्मीणि प्रवत्तंते, तेन स्यस मलापकरणं भवति पुर्निरतसमाधिना प्राकृदोषे अपगते ज्ञानाग्निना पकाः कांचनत्बं संपद्यन्ते दामभिर्बद्धाः न्राह्मणोऽयं न्रह्मचारी गृह्थ इति ये यत्र योजितासते तन्रैव परिभ्रमंते काये तु पभोः कुर्वंति न तु प्रेरकस्य। तस्मादिद्रियाणां अगवदृर्थं सृष्टत्वात् तैर्भगवतकार्ये कियमाणे स्यं वृथाध्यासं कृत्वा इोको न कर्तन्य इलर्यर्थ: 118 ? 11 \% किंच भगवता हि कीडार्थ सृष्टा: यथा बालः प्रतिमादिमिः कीडति स यथासुखं प्रतिमां स्यापयति कुतहिद्यद्योजयति तथा सर्वे पुरुषाः भगवतः कीडाप्रतिमाः। ते केनचित्संयुज्यंते वियुज्यन्ते च्न अत एवं ज्ञात्वा संबंधिषु ममतया रोकहर्षी
 सृष्टपक्षे शोकोडनुचित इत्युक्त, निरीखरादिमतेऽपि बाह्यमतेषु कुत्रापि शोकः सार्थो न भवतीत्याह यन्मन्यस इति । सर्वे हि वादिन नकतुर्धी साख्यः सवं ध्रुं मन्यंते आविर्भववतिरोभावावेवोर्पत्तिम्रलयौ, बाह्यास्तु सर्वमनित्यं कुतकत्वादिति अधुवं मन्यंते, बाह्यभेदा एव केचन माध्यमिकाद्यो नासीनास्ति न भविष्यतीति ध्रुं नाध्रुं मिध्येति मन्यंते। नैयायिकास्तु उमयं मन्यंते आकाशाद्य; परमणणश्य धुवाः, अन्ये अधुवा इति। चतुषर्वपि पक्षेषु सर्वंथा ते न झोच्याः । नहि निलः रोकमर्हति, नवा बुदूनुदरूपे अनिंये झाकः संभवति। तन्राप्युत्तरमुच्यते-शत्रुमरणे कर्थ न शोचति मित्रमरणे शोचति तत् कुत इति पष्टक्य: ₹नेहादिति चेतू सनेह एव शोकहेतुरपकारी स ल्यक्तमः 1 ननु कदाचित् सुखं प्रयच्छतीति कथं सक्रें शक्यत इति चेत्तनाह मोहजादिति अज्ञाजाज्जातः सनेह: कथं सुखं प्रयच्छेद्वा ? न हि संनिपाताज्जातं हैन्यं तापापनोदनं करोति। तस्मान्मूच्छायां मोहातू दुः सं सुखमिव मन्यते, अन्यथा तन्निराकरणार्थ न यतेत 118 ॥॥ \% फलितमाह तस्मादिति। हे अंग! वै₹लठग्रम् इंद्रियागामंतःकरणस्य च विकलतां केवल पदार्योज्ञानेन जातं बं विद्वितत्रवार्थो जहि नाइायेत्यर्थं। अयमेकांशोनापि सितः पुनर्दुःखं दास्यतीति भावः $1188 । ।$

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुखुलोत्तमच्चरण्रिरचितः सुबोधिनीम्रकाराः

यथा माव इस्यत्र। तदर्धमिति लीलार्थम्। अ्रन्यथेति लीलायां दोषत्वाध्घभिसन्धाने। दार्धरज्ज़रिति। यस्यां रज्जौं

 देहादिधु तत्सम्बन्धिषु च यथायथमहन्तां ममतां चेत्यर्थः। किज्ध भमवतेल्यादि। इत आरम्य यथा कीडोपरकराणामिल्यस्य
 मूलस्यार्थमाहुः नासीद़स्ति भविध्यतीति। अन्र त्रिफनपि ननोन्वयः $\|88\|$

## श्रोगिरिधरकृता वालपबोधिनी

एतदे़े हष्टान्तद्धयेनोपपाद्यति-यथेति । नसि नासिकायां प्रोताः संयुक्तरज्नोो गावो बलीवर्दो: तन्त्यां तिएश्रीनायं
 नामभिर्न्राह्मणन्नह्नचारीत्यादिभिर्वर्णाभ्रमलक्ष्णेर्बदा अधिकारिणो जीवा ईकितुः परमेश्ररस्य वरि वह्तन्ति, स्वस्वाधिकारनुरुपािि

 कुर्वन्नपि जनो दृण्डभाग्भवतील्यादि सूचितम् 118911 अनेन हष्टन्तेन प्रवृतौ भागे च पारतन्न्रमुक्तं संगोगवियोगयोरपि पारतन्ह्रे चष्टान्तमाह-यथेति। इह लोके यथा कर्याचित् कीडितुः पुंसः इच्छया कीडोपरकरणगां कीडासाधनानां संयोगविगमौं भवतः तथैंचे-
 सारेणापि निर्विषयोऽयं शोक इत्याह- यदिति। लोकं देहेन्द्रियादि सर्वमपि जगत् साह्न्या ध्रुवमाविर्भावतिरोभाव वनित्यं मन्य्यन्बे। नास्तिकास्तु अधुवं कृतकत्वादनित्यं मन्य्तने। नास्तिकभेदा एव केचन माध्यमिकाद्यो न चोंभयं न ज्रुवं नाव्यधुवं किन्तु अनिर्वचनीयं मिधयाभूतं मन्यन्ते। तत्र यत् यदि तवं धुवं मन्यसे तदा प्रुबतादेव शोको निर्रंकः । यदि तवमधुवं मन्यसे तदा ओोकेनापि ज्रुवत्वसम्पाद्नस्याराक्यत्वान्निरर्थक एव झोकः। यदि र्वं मिथ्या मन्यसे तदापि तथावादेव शोको निरर्थंक इति सर्वथा त्रिष्वपि पक्षेषु ते धृतराष्ट्राद्यो न शोच्याः। तहिं शोकस्य को हेतुर्येन लोके शोको हउयते इ्यपेक्जायामाह-सनेहादिति। मोह्जात् देहेन्द्र्या-

 वनमाश्रिता अत एव अनाथा रक्ष干हीना अत एव चपणाः दुनाः करं तु वर्तेरन्न जीवेरनित्यातमनो मनसो वैकठव्यं जहि ल्यजेल्यन्वयः 118811

## हिन्दी अनुवाद

जैसे बैल बड़ी रस्सीमें बँवे और छोटी रस्सीसे नथे रह्टकर अपने ₹वामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुषय भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकारके नामोंसे बेदुप रसीमें बँधकर हैंयरकी ही आजाका अनुसरण करते हैं।1 $8 \% 11 \%$ जैसे संसार में खिलाड़ीकी इच्छासे ही खिलौंनोंका संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान्की इच्छासे ही मनुष्योंका मिलना-चिछ्छुड़ना होता है $118211 \%$ तुम लोगोको जीवरूपसे नित्य मानो या देहर्पसे अनिल्य अथवा जडस्पसे अनित्य और चेतनरूपसे नित्य अथवा डुद्धन्नह्नपमें नित्य-अनित्य कुछ मी न मानो-किसी भी अवस्थामें मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वें रोक करने योग्य नहीं हैं। 18 ₹ 11 \% इसलिये धर्मराज! वे दीन-दुःखी चाचा-चाची असहाय अवस्थामें मेरे बिना कैसे रहैंगे, इस अज्ञानजन्य मनकी विकलताको छोड़ दो।। $8 ४$ ।।

कालकर्मगुणाधीनो देहोडयं पाँ्वमौतिकः। कथमन्यंस्तु गोपायेत्सर्पर्रस्तो यथा परम् ॥ \&५॥ अहसानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम् । फल्गूनि तत्र महता जीवो जीचस जीवनम् ॥ ४६॥ तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्माडऽ्म्मनां सहक् | अन्तरोडनन्तरो माति पइय तं माययोरुषा ॥ ४७॥ सोडयमघ महाराज भगवान् मृतमावनः कालरपोडघतीणोंडसामभावाय युरदिषाम् ॥ $\%=\|$

## भीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

तन्र ब्व्देहतस्तेषां वृत्तिरेतत्ताचन्नास्तीत्याह। कालो गुणक्षोभकः कर्म जन्मनिमित्तं गुणा उपादानं तद्धीनः पांचभौतिको जडस्तद्विभागे नारावांश्र सपंप्रस्तोडजगरगिलितों यथाडन्यं न रक्षति बद्वन् $1184 \%$ \% हैश्यरेण विहिता वृत्तिम्व सर्वतः सुल्भैवेल्यहि। अहस्तानि पश्वादीनि। अपदानि तुणादीनि। तत्र तेषवहस्लादिएवपि फल्गून्यल्पानि। एवं जीवः सर्वेडमि जीवस्य सर्वस्य जीवनं जीविका। एतेनैव सर्वतो मृत्युयासत्वं चोक्षम् $118 \% 11$ \% मोदनिद्र्त्यर्थ द्वैतस्यावसतुल्बमाही।

तदिद्यमहस्तसहृस्तादिखमे जगत् ख्वह्भगगवानेव न ततः पृथक्। स चैक एव न तु नाना। ननु सजातीयविजातीयभेदे प्रक्षे कुत एवत्तन्राह-आइमनों भोक्तगामात्मा स्वरूप्म । अतो न सजातीयभेद़। अंतरोडनंतररशान्तर्बहिश्र भोक्षृमोग्यसूपश्च भति। अतो न विजातीयमेदोडपि । नन्वेक: कथं तथा प्रतीयतेडत आह मायया बहुधा भातीति तं पइयेंति $118011 \%$ कासावस्तीद्रों महामायावी द्वारकायामिल्याह सोऽयमिति। अस्यां भूक्याम्। अभावाय नाशाय ॥ ४८।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्धदीपिकाप्रकाइः

किम्न तवायं देहः स्वाधीनः पराधीनो वा ख्वाधीनतेे भोगभोग्यदुःखनिवारणाक्षमता कथम्।न हि कस्तिद् टुःख्यं मे स्यादिलाकांक्षते विचक्षणस्तम्मात्पराधीन इति वक्तक्यम्। तथा च पररक्षणसामथ्यं न घटते इल्याह-कालेति। अतो न कोपि कंचिद् वृत्तिदानादिना विनेखर्वरं रक्ष्तिं पभुरस्तीति भावः। अतः स्वामिचरणैरस्य वृत्तस्यावतरणिकायामुक्त तत्र हवद्देहत इल्याद्दि । तन्रेति वाक्यालंकारे। अतो ममायं पित्रदिर्मं विनैतान्को रक्षितेत्यभिमतिर्न कार्य "स रक्षिता रक्षति यो हि गर्मे" इलायुयेकेरीशत्रेरितकालाच्चधीन एव जीवनादिएिति ध्येयं सुधियेति $118 \% 11$ \% ननु भगवन्सत्यमेतत्तथापि चृद्धाना-
 सहस्तानां मनुए्यादीनां जीवनं देहधारणसाधनं तत्रापि अहस्तसहरतेबवपि राक्षसाद्येक्ष्या मनुष्या अव्यणव एवेति जीवस्य
 सर्वं सजीवमेव। एवं तपस्विनामपि पत्रमुष्वादिरीश्वरकल्पितैवानिषिद्धा जीविकास्तीति किमथं वृथा विषीदसीति भावः। एतेन जीवस्य जीव एव जीविकेति कथनेन $118 ६ \%$ ननु यदीख्यरवरां जगदिल्यादिना यत्व्वयोक्तं अगवद्धीनं सर्वं चेत्तहि कथं कालकम्मगुणाधीनो देह्त इट्युच्यते। सत्यम। कालकर्मादिकस्य सर्वस्य जगतो भगवच्छक्तिकार्यत्वात्सर्वं भगवानेवेलाह-
 ख्वत्थस्याम्रा उभयत्र वृक्षत्वसत्व्वन्त। विजातीयोडख्क्थस्य पाषाणादिरितिरीतिसजातीयादिज्ञाने। पुनराक्षिपति नन्विति। उरधा देवतिर्यंगादिख्येण वा $11 \% 11 \%$ हे महाराजेति। चर्क्छपया ब्वं महाराजो जातस्सोयमिति भावः। स्वयं तु परमानंदरुपत्रेन भूतभावनोपि सुरद्विषामभावाय सोगं कालरूप इदि सक्बन्वः 11 ४८।।

## श्रींराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी उ्याख्या

सजातीयेष्वन्योऽन्यतः तथा अतस्तैरपि सहस्तानां नाशदर्शंनादाह फल्यूनीति ॥ ४६-१4॥ ॥

## श्रीमद्रीरराघनवयाख्या

तव तनुल्ययोगक्षेमे स्वर्रिमसत्रक्षकत्वाभिमानं त्यजेल्यभिप्रायेणाह कालेति। कर्माद्धप्र् गुणाः सत्वाद्यः पृथिन्यादिपंचमूतारब्धोऽयं देछः कालाद्यधीनः । अयमिलनेन व्वदेहोऽट्येनंविधदेहः कथमन्यान् गोपायेद्रक्षेन्न रक्षेटेवेलर्थः। यथा स्वयं सर्पप्रस्तोडन्यंस्तद्य्र्तान्न गोपायति तद्वत् 118411 \% अ天वेवनमथापि जीविकावति गहहे सितानामस्माकं जीवनं सुशकम, कथमतो गतानां तेषां जीवनं स्यादिलत आह-अहसतनीति, अहसानि भूतानि सहस्तानां तेषां जीवनं यथालाभं यथायोग्यमौषधिफलमूल्रपझुमृगादीनि जीवनमिल्यर्थः। तथा हस्तरहितानामपि चतुषपदामपदान्यविद्यमानपादादिभूतानि जीवनं तत्राप्यपदेष्वपि महृतामजगरादीनां भूतानां फल्ग्यून क्षुद्राणि भूतानि जीवनम्। कि बहुना जीवस्य भूतस्य जीवः जीवनम्। जीवनरब्दो भक्ष्यपरः 18 द्छा। सर्वंत्र वने गृहे वा भगवानेव रक्षितेल्यभिप्रायेण तदुपयुक्ततया भगवतः सार्वात्यं कृत्नजगतस्तदाव्मकतया तदृनन्यव्वं चाहै

 हि प्रवृत्तिनिमित्तं वद्ति प्रविइय प्रशासनधारकत्वांयामवस्थानम्। अनेन शरीरात्ममावनिबन्धन जगदूनह्नणोरनन्यत्वमित्युक्त भवति। शररीरात्मभावनिबन्धनः्रानन्यत्वठ्यपदेशे हृ्चचः-आत्मा देवै जातः मनुष्यो जात इति क्याप्यवस्तुगतदोषसंस्पर्शशंकां निराक्वर्व् विशिनष्टि-स्वहगात्मनामाटमतयावस्यितोडपि स्वाद्मयाथात्म्यदर्शी, अतो नास्य दोपसंसपर्शं इति भावः। तथाच श्रूयते "अनइनन्नन्यो अभिचाकरीति" न केवल्रमन्तराद्मैवापि बंंतराम्यनन्तरो भाति बहिश्र भाति। नन्वेकस्य कथं देवमनुष्यादिक्रेपेण बहुधावस्यानमिल्यत्रह पइय तं माययोरुवेति । मायया देवमनुธगादि रूपेण परिणतया शरीरभूतया जीवसंसृष्यया तं भगवतं उरुवा बहुधा पश्य चिदिचदात्मकदे वादिशरीर मेदेनैवववस्थित इति विजानी हीर्यर्थः $1480 \%$ न केवलं त्वत्पितरः स्वार्थमेव निग्गता अपि तु युछमाभिरेवमेव निगंतठयमिति भवतां पदर्शांनार्थमपीत्यमिप्रयेणाह सोऽयमिति दाभ्याम्। हे महाराज! सः निखिल-



## श्रीमद्विजयक्वजतीर्थकृता पद्रतनावली

किच तवायं देहः स्वाधीनः पराधीनो वा, स्वाधीनत्वे भोगयोग्यदुजखनिवारणाक्ष्मता कथ, न हि कमित्वुद्यं मे स्यादियाकाक्षति विचक्षणः। तस्माटपराधीन इति च वक्तठ्यम्। तथा च तस्य पररक्षणसामधर्य न घटत इत्याह कालेति। कालः पक्ष्मासादिलक्षणः, कर्म फलपाचक पुण्यपापलक्षणमहष्ट, गुणाः सत्वाद्यः, निमित्तोपादानकारणजन्यत्वेन कालाघधीनः सजीवोऽयं देंहः पंचमिः भूतैरारब्धः सठ्यतिरिक्कान् कथं गोपायेत् रक्षेत् ? तन्र दष्टांतः सर्पम्रसों मंडूकः सर्पम्रसतं परं रक्षितु न समथः तथेति । तुशब्देनानुभवसिद्धमेनेद्मिति द्योतयति, तस्मादह पित्रादिरक्षाकर्तै्यक्ञनं य्येति भावः $11811 \% \%$ ननु भगवन् ! सत्यमेतत्तथापि वृद्धानामंधानां चान्नादिदौसथ्यात्त्जीवने मम संदेह इति चेत्तत्राह अहस्तानीति। हे तात ! वत्स अहस्तानि राशपारावतपक्षिम्रभृतीनि सत्वानि सहस्तानां मनुषयाणां जीवनं देहधारणसाधन द्विचतुषपदा चन्न तृणादयः, तत्र दिपस्वपि अणूनि मनुध्यादीनि महतं राक्षसादीनां जीवनमित्यनुवर्तते। एवं जीवस्य ज़ीवन विधात्रा विहितमतो न तान् प्रति चिता कर्तवयेल्यर्थ: $118 ६ 11$ ॠ इतोडपि न शोक: कर्तंव्यः, कितु अखिलस्य हर्यीनत्वात्तद्धजनमेवावयं कर्तव्यमिलाद्ध तदिति। एवमिदें हरेरितरत् सर्वमनित्यमस्वतंत्रं चेति तत्तस्मात् हे राजन्! भगवानात्मनों जीवानामानमाडऽदानादिकती एकोऽद्वितीयः स्वह्ट् स्वयं प्रकाइः विवेकज्ञानिनामन्तरः अस्य जगतोडतः स्थित्वा रतिकृत् अनंतरो गुणगुण्यादिभेद्रहितो भाति। तस्मा₹्वमपि देवोत्तमावतारत्वेन बिंनेन विवेकितवान्मायया स्बेच्छया कृतामुरुतामनेकावतारताम् अन्तर्याक्याद्यात्मिकां निर्भेदां हरेर्विभूति पइयंय्य तमेव भजेति वाक्यशोषः। स्वह्टक् भगवानात्मा स एक एवददं जगद्भाति कथं मोक्तृरुपेणांतरः भोग्यरूपेणानंतरः। नित्यस्यानेकत्वं कथं तन्राह पर्येति। तं परमेश्वरं मायया बहुधा वर्त्रमानं पइयेति केचिद्योजयंति। एकस्य ओक्तूभोग्यह्पत्वनुपपत्तेरनिर्वाँ-मायाया अप्रामाणिकर्वेनानंगीकार्यत्वाद्नादरणीयमेव तदिति $118011, \%$ ननु भगवतेख्वरवरां जगदित्युक्तं तमीभर्वरं वयं कथं बुध्यामह इति त习ाह सोऽयमिति। यः सकलं स्ववरां विधायासते सोडयमद्य देवैः प्रार्थितोऽस्यामुर्यां यदुकुलेडवतीर्ण इंलन्वयः। कथंभूत: भूतानां भावनो वर्धन: काहरूपः संहाररूप: किमथं सुरद्विषामभावाय विनाशाय $118<11$

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्रम:

ममायं पित्रादिर्मया रक्ष्य इत्यभिमानो न कर्त्तण्य इ्याह कालेति $118 \%$ \% उयाघ्रादिभिर्मक्षिते च तस्मिन
 तदिद्मिति। मायया दुर्वितक्र्यशात्तया भगवानेव इदं भाति एतद्रूपेण पर्णिमते स्वर्य तु स्वरुपेणैव तिष्टित चिन्तामणिवत् $118011 \%$ सोSयमयेति "वर्त्तमानसामीपये वर्त्रमानवद्वा" इति न्यायेन सुरद्विषामभावायैव कालरपः स्त तु परमानंद्रूप एवेत्यर्थः $118<11$

## श्रीमद्धिश्ननाथचक्र वर्तिक्रता सारार्थद्धिंती

नहि कत्रिदृषि कमपि वृत्तिदानादिना रक्षितु प्रमवतीयाहा। कालः सामान्यतो निमित्तम। कर्म जन्मनिमित्तम्। गुणा उपादानम् तद्रधीनः पांचमौतिक इति तद्विभागे सघ्य एव नाशाबानित्यर्थः। एकः सर्पदष्टं गोपायितुं नैव राक्नोतीत्यर्थेः 1184 \% अतो जीविकामपि ईेयर एव सर्वेषामेव प्रथममे ठ्यवस्थापितवानित्याह-अह्तानि मृगादीनि। अपदानि तृणादीनि। तत्रापि महतां मत्स्यादीनां फल्गूनि मत्स्यादीनि। अतो जीवस्य जीव एव जीविका साहजिकी। तेन तपस्विनां पत्रपुष्पफलादिरीम्वएकलितैवानिषिद्वा जीविकास्ति। किमथं त्वं विषीदसीति भावः $11 \% \% 11 \%$ ननु यद्यीयरवशां जगदिस्यादिना त्वयोक्षं अगवद्धीनं सर्व चेत् कथं कालकर्मगुणाधीनो देह हत्युच्यते। सत्यम्। कालकर्मादिकस्य सर्वस्य जगतो भगवच्छक्तिकार्यत्वारू सवं भगवानेवेत्याह तदिद़मिति। स्वरूपशात्या आह्मनां जीवानाम् आत्मा अन्तर्यंमिरूपेण। स्वन्रक स्वप्रकाराः। अन्तरो माक्तृरूपेण जीवः। अनन्तरो बहिर्मोग्यकुपेण सुखदुःखादि। माययेति। भगवानेव शक्तित्रयसेपेण भाति। अतसमेनैक मायया शात्तया उरूधा देवतियगगदिद्देहरूपेण बहुधा $118 \% \| \%$ कासावस्तीद्हो। मायावीं ? द्वारकायामिल्याह सोऽयमिति। अस्यां भूमौ सुरद्विषाम अभावाय नाशाग कालस्परतेरेव कालस्पत्वेनानुमूयमानः स्वयं तु परमानन्द्रूप एवेल्यर्थः 118611

श्रीमच्छुकन्देवकृतः सिद्धान्तप्रदीप:
पित्रादे:-पालनं तु देहद्रारैब भवति सोऽयं देह: भगवन्रियम्यकालाद्यधीनोडन्यान् कथं गोपायेन्न कथमपि। तन्र हष्टांतः


मनुष्यादीनाम् अपदानि，चतुषपदां गवादी़ाम् । तत्र तेषु फल्गूनि महताम्，एवं जीवस्य जीवो जीवनम् 11 ४६।। \％अथ चिदचिदात्मकस्य सर्वस्य विश्बस्य भगवद्धीनत्वं बक्कुं साभाविकं मेदाभेदसंबंधमाह－हे राजन्！इद्वं चिद्चिदात्मकं विशवं भगवान् भगवदृमिन्नम्＂सवं खल्विदं घह्ये＂ति भ्रुतेः। कथंभूतो भगवान् आत्मनां जीवानामुपलक्षणं चैतत् प्रकृतिकाल्यदे़： आत्मा स्थितिप्रवृत्तिशासनादिहेतुः यतस्चिदिचिच्छत्केर्जोवप्रकृतिकालाद्यो भावाः पृथक् न संति सः अत एव एकः，तत्तस्मादेव कार्यस्य कारणात्मकर्वादेव हेतोः अन्तरोडनंतरः बाह्याम्यंतर एक एव भगवान् भाति，यथा कांचनं कुंडलादौं पृथ्वी गिरिवृक्षादो द्रुमः शाखापत्रादौ कार्ये कारणतयांडतरोडनंतरो भाति तद्धत्। अनेन पदेने स्वस्पतो मेढ़ोड़ि दर्रितः चिद़चित्पदार्थयोः इक्ति－ भूतयोः। स्वस्पेण स्वाभाविको भेदोडपि शक्तिमतः पृथक्सितिप्रवृत्र्याद्यभावाद भेदोडपि स्वाभाविकः। एवं ठ्यष्टिभेदाभेद्वः कारणा－ चस्थायां कार्यावस्थायां च सर्वंत्र बोध्यः। अथ कार्यकारणयोरपि स्वाभाविकी मेदाभेदों दर्शायति－तमेकवचननिर्दिष्टं कारणमेकमेब मायया चिचछक्तिगर्भया चिच्छत्त्योरधा नानावह्हांडरुपेण बहुधा पर्य कारणावस्यमेके कार्यावस्यमनेकमिस्यर्थः। विस्तरस्ववाकरे द्रश्रन्यः 11811 \％भगवन्नेवंभूतो भगवान्क इलपेक्षायामाह स इति। यस्य प्रभावो वर्णितः सोऽयमस्यां पूथिठयां काल－ रूप：कालात्माइसुर्द्विषामभावायावतीर्णः श्रीकृष्ण： $118=1$

## श्रममद्रल्धभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

मधये राजा शंकते कथं व्वनाथा इति रक्षकरहिता：，वने हि रक्षा अपेक्ष्यते विषयाभावाच कृपणा：，यस्य वाश्रयं कतवंतः तन्नपुंसकमचेतनमिति $1188 \%$ उत्तरमाह कालकर्मगुणाधीन इति । कि त्वमेव रक्षकः त习्र न तिष्तीति शोकः आहो－ स्वित् रक्षकमात्राभावात् ？तत्राघं निराकरोति त्वं रक्षक इति । पक्षस्व्युक्त，राजशबनद्यं देह्वाचकत्वात् न होकेन गृहेण गृहांतरं रक्षितुं शक्यते，किं च ठ्यवहारानुसारेणापि रक्षकर्वे अन्याधीनः कथं रक्षेत्，अयं देहः कालाधीनः कालप्रेरणों विना कथं रक्षेत्
 सापेक्षत्वादिति चेत् त习्रापि कमैंव चेत् हप्रसामम्रीमपि संपाद्यति तदापि पूर्नोक्त एव दोषः। अथांल्यंत्रत् स्वभावमूतासते गुणाः


 शंकनीयः। सर्बैन्रैव भगवता भक्ष्यं क्तुप्रमिति वदन् कोऽपि रक्षको नास्तीति पक्षं नूष्यति अह्तानीति। आदौौ स्रप्टन्यत्वेन जीवा एवोपस्यिताः। तेषां सृद्धिर्नाम देहनिर्माणेन तत्र प्रवेशानं तत्रोत्तरत्र वृद्वयाद्यर्थम् अन्नसंगे कर्त्तठरे जीवातिरिक्रमल़भमानः सर्वमेवान्नमत्तारं च कृतान्। तत्र सामान्यप्रकारो विशोषश्व सामान्यं लौकिकः विशोषो वैदिकः तः सामान्यप्रकारे व्यवस्यामाह अहस्तानि सह्सानामिति। उपलक्षणमेतत् बलवता दुर्बलं मक्ष्यं तद्वेलं क्रिययेति हैस्तपादौ क्रियायां कारणाविति तयोर्म्रहणं सहस्ता अव्यहस्तानां भर्द्रा मवंति，यथा मनुष्या अजगरादीनां，महांतोऽपि फल्गूनां अक्ष्या भवंति यथा विपीलिकानां सर्वाः। अतो बलाभिप्रायेण एवदुक्क प्रायिकाभि प्रायेण वा अहस्तानि मत्सादीनि अपदानि तुणादीनि यत्पुनर्जीवाधिष्धानं नास्ति तदेव नास्ति，भावे वा घटादेरिब न भक्ष्यता，अत एव भगवता सर्वंन भक्ष्यं क्लमममिति न चिता कार्या，नीवारफलादेर－ रण्येडपि सर्वातू $118 ६ \%$ \％ननु कथमेवं भगवन्न कोति ससृष्मन्यं खादयति तत्राह तदिदुं मगवानिति। वैषम्यनैध्रृंण्ये भगवतो न स्तः स्वाह्मानमेक करोतीति तदाह－इदं जगन् भगवान्，तन्र हेतुः तदिति यस्मात् कारणात् सरं सर्वस्य भल्ल्यं तस्मातू न ह्वन्यमन्यो भक्षयितुं इक्को राजन्निति संबोधनम् अन्याये दंडार्थ，तन्र यद्यन्यमन्यो अक्षयेत् राजदंडादि：
 तोति बहिःस्सितमंतः प्रवेशयति अंतःस्थितं तज्च बहिः स्मस्मिन्नेव स्खम् अंतर्बेहिर्मवतीति वस्तुवृत्तं，तन्र भक्ष्यादि हयवहारस्तु लोकिकः। अथवा आत् अभजनात् मा निषेधाट्मको भवति। न हि समष्ट्याभक्षणे आत्मैवावतिष्ठते। ननु जीवाधिश्वितं कथं मक्षयति तत्राह आह्मनामात्मेति स्वरूपित्यर्थः। ननु तथापि जीवद्यया न मक्षयेढिलयत आह－स्सस्मन्नेव हप्टिर्यस्य अन्या－ नव्यात्मनैव जानाति स्वभोगार्थं वा अन्यान् न पइयतीटर्थः। ननु स कास्तीयाशांक्याह अंतरोडनंतरो भातीति। अंतरः अनंतरश्म वा्घाम्यंतरमावेन स एव भातीर्यर्थः। स सर्वंत्र मक्ष्षकत्वेनोपस्थित इति भावः। उपदेशं भेदप्रकारेण फलपर्यवसितं मन्यमान आहृ पइय तमिति तमेव सर्वं्र भासमानं च पइयेदिल्यर्थं। नत्वेकस्य कथमनेकम्रकारंबं तत्राह माययोखंचेति，मागायाः प्रतिरूपत्वेनोक्त－ व्वात् तत्र संबंधः जलचंद्रवद़्निवद्वा अनेकघा भातीलर्थः $118 仑 \| \%$ एवं रक्षकत्वाभावमाशांक्य भगवतः सर्व₹हपेण
 दास्यतीति भावः। सोऽयमिति ज्ञानट्र्चा पदर्शयन्नाह ह्र्यस्यन्यव्वं वारयति भगवानिति। नन्वागतस्य किं प्रयोजनं सत्राह मूत०
 ज्ञापनार्थ भर्त्रिसिद्वये कालस्य रूपमिव रूपं कृ्वा सुरद्विषामभावायवतीर्णः। वामनक्यावृत्र्यर्थमाह्ं अस्यामिति ॥८८॥

## भ्रीमद्व गोस्वामिश्री पुख्योत्तमचरणविरचितः सु वोधिनपप्रकाशः।




 कूमाझवदन्तः पवेशान्न दोष इसर्थः। आदिलादि। आसमन्ताददनमात् आतः भक्षणन्मा निषेधात्मकः केचलो भवलवतिभने




 रकलेवेन वा ॥४८॥

## श्रीगिरिधर्हता वाल्यवोधिनी

किमात्मानें तेषां रक्षकं मत्वा तत्रांमनोऽभावाच्छोचसि आहोख्वित्तन्र रक्षकमाश्राभावादिति विकर्यायद्यं पक्षं निराकरोति-कालेति। कालो गुणपरिणामहेढ़ः, कर्मोणि पापपुण्यात्मकानि, गुणाः सत्ष्वादयो मूलं कारणम्, तदृधिनः पक्वमहायूतन





 रक्षती:ब्युक्तं तककथं सम्भवतीलयेंक्षायों भगवतः सर्वर्पप्वादिएयमिप्रायेणाह-वदिति। अधिकारिखात् तबातिरहस्यमपि कध्यते इति




 तीर्णोडयं भीकीकठण एव इस्यन्वयः। किमर्थमवतीर्ण इसपेक्षायामाह-अभावायेति। । ुरद्विषां दैस्यानामभावाय विनाइायेयर्थः। । दैसविनाशोडपि किमर्थ इ्यपेक्षायामाह-भूतभावन इति, भूतानि मक्तजनान् भावयति पालयवीति तथा। भक्तजनपाएनायेति मावः। कथं देलविना|ोे शक्त इलयेक्षायामाह-काइरूप इति ॥ ४८॥

## हिन्दी अनुवाद


 ( वणादि ) और उनमें भी बड़े जीवोंके छोटे जीव आहार हैं। इस पफार एक जीव दूसरे जीवके जीवनका कारण हो रहा है $118 \xi 11$ \% इन समस्त रुपोंमें जीवोंके बाहर और भीतर वही एक ख्वयम्रकाश भगवान्, जो सम्पूर्ण लात्माओंके आत्मा हें, मायाके द्वारा अनेकों पकारसे पकट हो रहे हैं। तुम केचल उन्हींको देखो ॥ ॥०॥ \% \% महाराज! समस्त प्राणियोंको जीवन दान देनेवाले वे ही भगवान् इस समय इस पृथ्वीतबपर देवद्रोहियोंका नाश़ करनेके लिये काउसहपसे अवतीर्ण हुप हैं। ४८ \#
 धुतराए्ट्र: सह भ्रात्रा गान्धार्य च समांयेया। दब्षिंगेन हिमवत अपीणामाभ्रमं गतः ॥५०॥
 ल्वात्वानुसवनं वससिम्हुल्वा चा़ीन्यथाविशि। अनभक्ष उसशान्तात्मा स आस्ते विगतैपणः॥ ॥२॥ शीधररस्यमिविरचिता भावर्र्शदीविका


 भागे॥५०॥ * तदपि कुत्र्याह स्रोतोभिरिति। या कै प्रसिद्धा सर्बुनी सा आत्मान गेन्न समधा ठयधात्। किमर्थम।

 आस्मा यस्म सः। विगताः पुत्रह्येषणा यस्सादिति यमा उत्तःः ॥ दर ।।

भीविंरीधर्कृतो भावार्थदीविकापकाशः
अवेक्षध्वमिति। कर्मश्रवणादहंतास्पदं ममतास्दं च सर्वं लम्यते। तदन्नद्धाने श्रुते सति सर्वेमेवोपेक्षध्वमिति






## श्रीमद्रीरराघबक्यास्या





 धम इलघाह लोतोमिरिति। यं सतस्रोत इति भचक्षते तमाश्रमे गत इलन्वयः। तचाड्मनः पवृत्ती निमित्तमाह यद्रेति प्रसिद्धस्धुर्नी स्वर्गेदद़ीं गंगा समानामृषीणां पीतये यतः सभभिः स्रोतोभिः प्रवहिनांना बहुषा सुविभक्ता बभूवातक्तं देखं सम-
 त्रिसंध्ये सनाव्वाडग्नीन् पथाविधि हुल्वा चाहमक्षः अप एव भक्षयति शांतः रागाचक्लुपित आत्मा मनो यस्य विगता हैपानदारेषणा घनेषणा पुत्वेषणा यस्प तथाभूत आहते आसिष्यते ॥ ५र ॥

## श्रीमह्दिजयच्चजतीर्थक्षता पदरताबलो






## प८? पृर्रिण्पण्यंशीडयम् -

 नाहं वेद गात पिस्रोर्भगवन क गताविति। कराधार इलापार सीदलं पाएदर्शक:।।


[^40] भमे स्बर्भुनी भागीरथी सत्नानामृषीणां मीतये समभिः स्रोतोभिः जबस्यंद्नधाराभिः समधा सप्षभिः त्रोणिभिरग्गगातू समुद्रमिते




## भीमजीवरोस्लामिक्धतः कमसन्द्रम:



## श्रीमड्रिश्वनाथनकवर्तिकता सारार्थदर्शिन्नी



 वै पसिद्धा खर्पुनीनी गंगा सा आममानं समधा ग्यधात्। किमर्थ समानाम् ऋषीगों पीतयें। अतसत्तीर्थ समस्रोत एव नाम
 होमोऽऽसक्षणं च नियमा उत्काः। उपशान्तात्मा विगतैषण हूति घमः। जितासन ध्याद्युना आसनभाणायामप्रल्याहाराः। हृरिमावनयेति धारणाध्याने उक्ते म ५२-५३॥

## श्रीमच्तुकदेवन्ठतः सिद्धान्त्वर्दीव:






 सवनं त्रिसंध्य र्नाव्वा, अनेन स्नानादयो नियमा उत्का:, उपशांतः रागाब्ननभिभूत आत्मा मनों यस्य व्विगता ईेषा पुत्यनादिपिपासा यस्य इति यमोक्तिः ॥ दर्श॥

## श्रीमदल्नभाचार्यविरचिता सुलोधिनी व्याल्या

एवं कणंचरित्रमुक्व्वा उपसंहरन् राजानमुपदिशति निष्पादितमिति। "मयो निष्पादित ह्यन्र देवकार्यमसोषषत" इति वाक्यात् अवरोषं भारहारकभारदूरीकरणं मोहांतरानुन्पत्ये तथोक्तं बस्तुतस्तु तद़पि जातमेव तावत्तच्च्ववणपयंतमवरयभावित्वादवेक्षध्रं यावद्रगवानिहु निवारकव्वेनाधिगच्छेत। नन्वस्नान् स्यापश्यित्वा गतः कथं निवार्येत्तहाह रेख्या हति सर्व-


 * *) तत्र ऋपीणामनुभावं गंगों चाह सोंतोभिरिति। तस्याभ्रमस्य समसोत इति नाम। तह् सार्थकमिलाह यत्रभे ॠघीणासुलर्कर्सापनाय प्रल्येंकं ऋषीणां सर्मीपे प्रवाहतुपेगागता ककतया गमने नु उद्वैनींचता स्यत्ते ऋपीणां वैमनस्यं च, अतः स्रोतोलिरित्युक्ष कघधात् जाता आत्मानं वा सोतोमिरिति तृतीया "बहुहं छंदसी" ति कर्मार्थे कृतीया, तेन स्रोतांसि ठ्यधादिलर्थः। खर्भुनीति खतंत्रतया आकाशगंगा समागतेति ज्ञायते। तेन जलांतरामिभ्रणेनातिपाविच्यमुक्ष नाज्ना समसोत छति। नामेति पाठे समानां
 नियमा:, उपशांल्यादयो यमा:, अनुसवनें प्रिकालः सवनातुकलपतया वा अग्नीन् गाहपपयादीन् अंधस्याि यथागाहिंथ्यं होम

 उपभगबत्समीपे पतीचि वा शांत आत्मा अंतककरणं यस्स क्ञानाथं भगवद़ाविर्भावाथं वा एपणापरियोगेन भुक्तियोग्यता सूचिता। आस्त इति सत्तातिरिक्तिर्मराढिलं सूचितं लोकैषणात्र मुल्या।। ५रं।

## श्रीमद्रोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

ध्रतराष्ट इलन्र। पब्ववीक्तमिति पल्लवबदीषद्वनीकृतम $14011 \%$ स्राल्बेलन्र। अम्नग पव संस्रियन्ते इृति।न फलार्थ होम इस्यर्थः। व्रिमुस्येति। तथा च सापि लत्केसर्यःः 1 प२।।

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

वद़पि स्वभक्तानां देवानां कृत्यं कार्यं तेन निष्पादितम, अवोषष यदुकुलविनाशहपं प्रतीक्षते, स ईश्वरो यावदिह भूमौं भवेत् वर्त्तेते तावद्यूयमप्यवेक्षधवं, तद्नन्तरमितो निर्गच्छतेलयर्थः ॥४९॥ \% एवं जगत ई़्वराधीनवककथनेन राज्ञः शोकं निवार्य पितरों क गतावित इति राइः प्रश्नस्सोत्तरमाह-धृतराष्ट्र इति। अ्रात्रा विदुरेण स्वभार्यया गाध्धार्यां च सह धृतराष्ट्रो हिमवतो दक्ष्विणेन दक्क्षिण्यां दिशि ॠरीणामाश्रमं गत इल्यन्वयः 11 प०॥ कोडसावाभ्रम इलयेक्षायामाह-स्रोतोभिरिति। या वै प्रसिद्धा उवर्धुनी गझा सा नाना पृथक सत्रभिः सोतोमिः प्रवाहैंः सतानामृषीणां प्रीतये यन्रत्मानं सत्तधा ठगधात। अत एव यं समस्रोतः प्रचक्षते वद्नि तमगादिति पूर्वेणैबान्वयः 14 १॥ \# \% तः तेन कृतमष्टाझ्रयोगमाहस्सात्वेति चतुर्भिः। तस्मिन्नाभ्रमेऽनुसवनं त्रिकालं सनात्वा यथाविधि पश्वाग्निविधानम् अनतिकस्य अग्नीन् गाहपपत्यादीन् हुत्वा-
 रहित आत्माडन्तःकरणं यस्य स आस्ते। तन्र रनानं होमः स्रोतोऽब्कक्षणं चेति नियमा उक्ताः। उपशान्ताल्मेति यमा उक्कः ॥ भ२ H

## हिन्दी अनुवाद

अब वे देवताओंका कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा-सा काम और ऐोष है, उसीके लिए वे रुके हुए हैं। जबतक वे प्रमु यहाँ हैं, तघतक तुमलोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो 14811 घर्मराज! हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ ससर्षियों की प्रसन्नताके लिये गङ्भाजेने अलग-अलग सात घाराओंके रूपमें अपनेको सात भागोंमें विभक्त कर दिया है, जिसे 'सपस्रोत' कहते हैं, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर धूतराष्ट्र अपनी पत्नी गान्धारी और विदुरके साथ गये हैं $1490-4 ? \%$ वहाँ के त्रिकाल सनान और विधिपूर्चक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्तमें किसी मकारकी कामना नहीं है, वे केनल जल पीकर झान्तचित्तसे निवास करते हैं $14 २ \|$

जिवासनो जितथासः प्रल्याहृवपडिन्द्रियः हरिभावनया च्चस्तरजससन्वतमोमलः ॥ ५३ ॥ विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेतजे प्रविलाप्य तम् । श्नण्यात्मानमझधारे बटाग्वरमिवाम्बरे ॥ ५४ ॥ ध्वसमायागुणोदकों निरूद्वकरणाइयः। निवतितंताखिलाहार आस्ते साणुरिवाचलः। तसान्तरायो मैचामृ: संन्यस्ताखिलकर्मण: ॥ $44 \|$.


## थीधरखामिविरचिता भावार्थद्वीिका

जितासन इल्यादिना आसतर्राणायामप्याहारा उत्ताः। हरिभावनयेति धारणोक्ता। घचस्ता रजःसच्वतनो रूपा मता



 नामुदर्क उत्तरफलं वासना यस्य सः। निरदानि करणानि चक्षुरादी़्य्याझयो मनस्न यल्य सः। अन एव निवतितोडरणिल आहारो
 अंतरायो विध्नः। मैवाभूरियडागमशछांदसः। दर्र्नमपि तावक्कुर्यांमियुयतं प्र्याह। स वा अचतनादद्नः परत उत्तरन। खं


## भ्रीबंदीधरक्रतो भावार्थदीपिकापकाशः

अपि मयीति मृल्युकालीननिष्शविषयपरनं परिहरन्नाह-बृतराष्ट्र उन्तविघिना तपः कुर्वन्चय्यासपाटवेन जितासनः स्वस्ति काझासनजयवान् जितभ्वासः प्राणजयवान्। विषये म्यः प्रल्यह्तानिन निवत्तिवानि पडिन्द्रियाणि येन स इति। प्रयाहार उत्क:

 तन्वे भगवव्यंशिनि संगुक्तं विभान्य। नन्वन्तर्यामिभगवत्तोरैक्यमेव प्रसिद्धम्। सल्यम्। ऐक्येंग्यैपचारिकों भेद़ो विवक्ष्वित एवेति सद्धघ्टांतमाह-घटांबर्रमिवेति। उपाधिस्यमाकाइं निरुपाधावाकाश हव तयोश्य घटाकाशमहाकाइयोर्वस्तुतः सर्वव्यापकवादैक्यमेवे्यर्थः 114811 अधुना स्याणुरिवाचल आस्ते तदा मृतिकाले आसीदित्येक्रान्वयः। अत₹₹वयि शमल्माशंसमानो गंगायां नापतदिति भावः। घह्दापर्णबुद्वणा संन्यस्तसमसकर्मणस्सस्य धृतरास्ट्रस्य त्वमपि तपोविध्नो मा भरिति तात्पर्यम $114 \% \mid 1$ \% इदानीं तन्म्मृतिकालमाह-स वा इति। अद्घतनादहः परतः पूर्वासम्पंचमेहनि कलेवरं हास्यति जहौ। मूते लट्। तः भस्मीभविष्यति भस्मसाद्यूत्। लट् पूचवत्। अन्र सकांदीयवाक्यमपि प्रमाणम् "तांस्तदा नारदो विद्वान्छमयामास धर्मवित् । उक्त्वोत्तमां गतिं तेषां निष्डं तालकालिकीं तथा" इति। तथा च तत्कलेवरमेव भर्मीभविष्यति न तु स शून्यतामेष्यति, चेतनस्य निल्यव्वात्। "परः स्याप्रूर्वपरयोरीको शत्रौं च पालने" दति निरुक्तिः 11 ५६॥

## श्रीराधारम्रणद़सगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

अन्तरायो नवविधस्तथा चात्र विशोषप्रतिपत्तये सभाष्यं महामुनिभगवट्पतंजल्रिप्रणीतं सूत्रमिद्ध पद्धर्शते। अथ के अन्तरायाः। ये चित्तस्य विक्षेपकाः। के पुनस्ते किग्न्तो वेति ( भा०) ‘ठ्याधिह्यानसंशयप्रमादालस्स्याविरतिभ्रान्तिदर्शरनालठधभूमिकव्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः तेडन्तरायाः ( पातंजलदर्शने समधिपादे ३० सू )' नवान्तरायाश्रित्तस्य विक्षेपाः सहैंते चित्तृृत्तिमिर्भचन्त्येव। तेषामभावे न भवन्ति। पूर्वोक्ताश्रित्तवृत्तयः वयाधिर्धातुरसकरणवैषक्यं स्यानमकर्मण्यता चिन्तस्य। संशयः उभयकोटिसृप्र्विज्ञानं स्यादिद्मेवं नैवं स्यादिति। प्रमाद्ध समाधिसाधनानामभावनम्। आलक्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुव्वादप्रवृत्तिः। अविरतिश्चित्तस्य विषयसंयोगात्मा गर्द्धः। अ्रांतिदद्शंन विपर्ययक्ञानम्। अलब्धभूमिकवं समाधिभूमेरल्लाभः। अनवस्थितवं यह्नब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ट समाधिप्रतिलन्भे हि सति तद्वस्थितं स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यमिधीयन्ते ( भा०) इति ॥ \&६-49॥

## इति पथमख्कंधे त्रयोदशाध्याये श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी क्याख्या समासा

## श्रीमदीरराघबज्याख्या

जितमासनं चेन सः चिरमासीनोऽपि क्लमरहित इलर्थः। जिताः ग्यासाः प्राणादिवायवो येन स:, प्र्याहृतानि शब्दाद्दिविषयेम्यो नियमितानि षडिंद्रियाणि येन, हरिभावनया भगवनूपानुस्मूला धवस्तानि निरस्तानि रजआदिगुणन्रयकार्योणि मुक्तिप्रतिबन्धकानि पुण्यदिरूपाणि मलानि यस्य तथाभूतः॥५३॥ \% च चिज्ञानात्मनि विज्ञानस्वरूपे क्षेत्रजे प्रत्यगात्मन्यमिसंयोज्य पूर्वं प्रस्तुतानींद्रियाणील्यर्थास्सिद्धम् इन्द्रियाणि संयोज्येंद्रियैरनाक्कृचित्त इस्यर्थः, तमात्मानं क्षेत्रज्ञमाधारे धारके अह्मणि विलाष्य विलीनं कृत्वोपाधिविधूननेन घह्मसमानाकारतयाडनुसंधायेति गावत्। तत्र हप्रांतमाह् घटांबरमिवांबर इति, महाकाो घटाकाशमिव नह्मण्यत्माने प्रविलाप्य साणुरिवास्त इत्युत्तरेान्वयः। अम्बरहष्टांतेन जीवनह्मगोः स्रसैपैक्यमनुसंधायेति न अ्रमितठ्यं घटायुपाध्यपगमेन घटनाइस्य महाकाशसंइले पे 5 सि खरूपभेदसझावात् पंचीकरणादाकारोऽप्यंशभेदस्य वेदांतिभि-


 \#3 * ध धस्तमायागुणानां रजआदीनामुदर्को रागद्वेषादिकार्यं यस्य, निरदद्वानि करणानि इंन्रियाण्याइायवासनांतःकгणं वा येन, निवर्तिता अखिला अन्मक्षणादयोडपि येन, तथाभूतः स्थाणुरिवाचलो निश्शल आस्ते आसिष्यते। प्रल्याहतषडिंद्रिय इ्यनेनेन्र्रियाां विषयेम्य आकर्षणमांत्रुक्त निरूद्वकरणाराय इलनेन तु पुनविषषयेषु प्रवृत्तत्रतिबंध उक्तः। अतो न पौनरुत्तचं तथा ध्वस्तरजस्तमोमल इलनेन पुण्यपापाद्य भाव उक्तः। धवस्तमायागुणोदर्क इल्यनेन पुण्यापुण्यमूलकरागद्वेपाद्यभाव उक्तः। तथा तावदृ्मक्षसतो निवर्तिताखिलाहार इति $114 \%$ \% \% कथंचित्तमानयिธ्यामीति युधिधिराभिभ्रायमालक्ष्वाह त्येति। संन्यस्तानि लक्ष्तान्यखिलानि देहधारणार्थान्य्यिि कर्माणि येन तस्य धृतराष्ट्रस्य्रंतरायो विध्नभूतर्ववं मा भूः न भव हे राजन् ! स धृतराष्ट्र: अद्यतनादूर्त्तमानदिनादारम्य परतः पंचमेऽहनि ख्वं कलेवरं हास्यति वै नूनं सक्ष्य्यति तच्च कलेवरं योगाग्निनैव भस्मीभविष्यतीति॥ ॥६॥

## श्रीमदिजय:्वजतीर्थछता पदर्नावल्ड़ी

अपि मयीति मृल्युकालीनवैमनस्यविषयं प्रशनं परिहरतीयाह जितासन इति । घृतराष्ट्र उक्कविधिना तףः कुर्नेन्यम्यास-

 तानि अरोषतन्वान्यपरोक्षीक्छय सर्वं जगद्विज्ञानांम्मनि विज्ञनतर्ताभिमानिनि विरिचे संगेज्य तत्र पविलाष्य लयमेष्यतीति


 दिगुणेक्रेक्वाद्वावेश निरद्वाशेषकरणमना अन एव निवर्तितालिताइझनोऽधुना स्याणुरिवाचल आसे तेदा़ मृतिकाऐे आसीदि-







## भीमर्जीवगोस्यामिकृतः ₹मसन्द्रर्भः




## थीमद्विश्वनाथन्नकर्नर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

विज्ञनेति। स्वदे़गतानि भूतानि कमेण कारणेष पवेंखय आत्मानमहंकारे विज्ञानात्मनि महृत्तन्तं संयोज्य संयुक्कं





 प्रलाह् स का इति । वर्हि तदृाहार्थं गमिष्यामि नेल्याह तनेति ॥५६॥

## श्रीमन्तुक्देवक्रृतः सिद्दान्त्रश्दीपः









 अतो निवर्वतिता अखिखा अन्मक्षणादयोडपि आहारा येत सः अतः स्थाणुरिवाचल आस्ते ॥५१॥ \# करणाईशात्तदानयननं मा कुर्वियाइयेयाह तर्येति ॥ ५६॥

## भीमदूल्टभान्चार्यविरचिता सुवोधिनी उ्याख्या

एवं यमनियमातुक्वा अष्शांगयोगं बक्रमासनादिकमाह जितासन इति । आसनजयः प्रणायामजयः प्याहारक्र

 कर्त्रवशः । अन्र छत्तरोत्तरं पंचत्मानः उल्कंतिगल्यागतिकर्ता जीवः प्रथम: द्वैद्यमानसभेद़न भिन्न एक एव स ग्यघचात्मा, ततो महान्

घहांडाभिमानः विज्ञानात्मा समष्टिः, तस्मात्परः प्रकृल्यधिश्राता पुरुषः, ततोऽपि महान् अक्षरात्मा ततः पुरुष इति। तः स्यात्मानं प्रथमं कमविलापनेन घह्मपयंतं गत इस्याह स्वाहमानं विज्ञानाहमनि संयोज्य तं च क्षेत्रो अथवा विज्ञानात्मा महत्त्त्वं चित्ताविर्भूतचैनन्यं तं क्षेन्रजे पुरुे तं शह्मणि अक्षरें तस्यानात्मत्वे प्रलापनं ठ्यर्थमिट्यत आह आएमानमिति। ननु पुरुषाक्षरयोः ₹वरूपे वैलक्ष्षणयाभावात् किं प्रविलापनेनेल्यत आह घटांबरमिति। घटे मिन्ने यथा आकाशमाकारं स्यत् अतः प्रकृल्यधिष्ठतृत्वं दूरीकृतमिलर्थः 114811 \% त्याक्षरधर्माविर्भावेन दोषनिवृत्तिमुपसंहरति ४वस्तेति। मायागुणानामुदर्कः प्रकृतौ ठ्यामोहेन संबंधः नितरां रुद्वाः पुनरुद्रमनसामर्थ्येरहितः इंद्रियांतःकरणानि करणाशया यस्य निवर्तिताखिल्डाहार इति प्रण्वृत्तिनिवारणम्। एवं चतुणां देहेन्द्रिय्राणांतःकरणानां बीजभूतमायागुणसहितानां ठ्यापारे निवृत्ते अक्षररूपं प्रमस्यात्मनः स्वतो ठ्यापाराभावास्स्थाणुरिचासीदिल्याह आस्त इति । बहिः स्थितवार्वायचालने हृ्टांतः "वृक्ष हव सतबधो दिवि तिप्टरयेकस्तेनेद़ पूर्णं पुरुपेण सर्वमि"ति श्रुतेः तन्रुल्यो वा जात इसर्यः $114 ॥$ \% तर्द्यमं बहुकालं सास्यतीति विचार्य समाधिविरतौं समानेय इल्याशांकायममाह तस्यांतराय इति। परपुरुषार्थे संनिहितस्य विद्नरूपव्वं मा भूः उवद्दर्शनादिना मोह उट्पन्ने सर्वनाशो भविष्यति। किंच व्वया गतेन विषयसंपाद्नं कर्त्तणयं तज्च संन्यासिनो निषिद्धमियाह-संन्यस्तानि अखिलानि कर्माणि येन अनेन कर्मार्थमपि विषयम्महणं निवारितं तर्हिं रक्षार्थं प्रयत्नः कर्तंक्य इयाशांक्याह स वा इति । प्रथमं बहुकालं स्थितिरेव नास्ति, विनियोगश्श स्वः सिद्दः, अद्यतनात् पंचमेऽह्नि राजन्निति संबोधनाद्गमनसंभूतावपि तावान् कालो गमिष्यतीति सूचितं परत इति। अद्यदिनं परित्यज्य पंचदिनानि तत्र पंचमेऽहनि कलेवरं हास्यति ॥ ६६॥

## भीमद्नोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुदोधिनीप्रकाराः

 मानित्वभेदेन। घह्वाण्डाभिमानेति घह्वाण्डे अहमियभिमानो यस्य सः। घकृयधि हातृष्वमिल्यादि। तथा च चतुर्थ आत्मनि प्रविलीन इड्यर्थः 114811 \% स वा इलन्र। आग्नेग्याः धारणाया चजमानस्यावइं करवायाहुः आधानेल्याद्यि । तथा च तस्य तदुमिन्नव्वात्तेन साधारणा का चैंैैयर्यर्थः ॥ ५६।।

इति प्रथमस्कन्धे सुबोधिनीप्रकारो त्रयोदशाध्यायविवरणम् ॥ १३॥

## भीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

जितं वशीक्छमासनं येन स:, चिरमासीनोडपि क्कमरहित इट्यर्थः। जिताः ञ्यासाः पारानिवायवो येन स इति प्राणायाम उक्तः। प्रत्याहारमाह-प्रः्याह्तानि शब्दाद्दिविषयेक्यो व्यावर्तितानीन्द्रियाणि येन सः। धारणाध्यानं वैकीक्रूस्याह-हृरिभावनक। ध्वस्ताः रज₹सत्ववतमोरुपा मलाः यस्य सः । समाधिमाह-विज्ञानेति द्वाभ्याम्। आत्मानं अहछ्रारा₹पद्स्थूलऩहाद्वियोज्य विज्ञाना-


 पितवानिल्यर्थः। कुत एवं तस्य निक्वलतेत्येपेक्षायां ठ्युत्थानकारणस्यान्तर्गुणक्षोमस्य बहिरिन्न्र्यविक्षेपस्य चाभावादि्यास्येयेन तं विशि-नष्टि-घ्वस्वेवि, घ्वस्तो मायागुणानामुद्रीः उत्तरफलं वासना यस्य सः। निरुद्यानि करणानि चक्षुरादीनि आशायो मनश्र यस्य सः।

 न्तरायो विध्नभूतस्संनं मैवाभूरिति। अडागमइछान्द्सः। एवमनुछ्टितसाधनस्य तस्य पुनर्गृहानयने पुरुषार्थहानिः स्याद्दिति भावः। वर्हि तस्य दर्शनार्थमेव गन्तठ्यमिल्यभिप्रायमालक्ष्ध्याह-स इति । हे राजन् स धृतराष्ट्रोऽ्यतनाद्वर्तमानद्विनाद़ारम्य परतः पघ्वमेइहनि खं कललेवरं हास्यति वै निश्चयेन त्यक्ष्यति। राजत्वात्तव गमनसम्भृतावेब तावन् कालो गमि॰्यतीति सम्बेधनेन सूचितम्। तर्हि तद्धाहार्थमेव गमिष्यामी़्याशक्षयाह-तच कलेवरं योगान्निनैव भर्मीभविष्यतीति॥ ॥६॥

## हिन्दी भनुवाद

आसन जीतकर प्रणोंको वशमें करके उन्होंने अपनी छहों इन्द्रियोंको विषयोंसे लौटा लिगा है। भगवान्की धारणासे उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुणके मल नष्ट हो चुके है $114 ३ ॥ \%$ उन्होंने अहङ्ञारको बुद्धिके साथ जोड़कर और उसे क्षेत्र् आत्मामें लीन करके उसे भी महाकाइमें घटाकाइाे समान सर्वोधिश्नन इह्हमें एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इन्द्र्ययों और मनको रोककर समस्त विषयोंको बाहरसे ही लौटा दिखा है और माया के गुणोंसे होनेवाले परिणामोंकों सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कमेंका संन्यास करके वे इस समय दूँठकी तरह्ट सिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्गमें

विध्नरूप मत बनना\% $148-4 ห ॥$ घर्मराज! आजसे पॉचनें दिन वे अपने शतीरका परित्राग कर देंगे और वह जलकर भर्म हो जायगा ॥ द६ ॥

दृघमानेऽग्रिमिर्देहे पन्युः पली सहोटजे। बहिः सिता पति साध्वी तमश्रिमनुकेष्ष्यति॥५७॥ विदुरस्तु तदावर्यं निशाम्य कुरनन्दन। हरंशोक्युत्तस्साद् गन्ता तीर्थनिपेवकः ॥५८॥ उत्युक्व्वाथारहत् सर्ग नारदः सहतुम्बुरुः। युधिष्टिरो चचस्तस हदि क्वाज्वाजहान्कुचः ॥ ५९॥ इति भ्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने ₹ंयोदशोडध्यायः ॥ ध३ः

## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीपिका

वर्हि गांधार्यानयनाय गमिष्यामि नेलाह पन्युदेदे हे सहोटजे पर्णश्रांख्यासहिते योगागिनिना सह गाईपप्यादिभिदिद्घमाने तस्य पन्नी बहिः स्यिता सती तं पतिमन्वमिं वेक्ष्यति प्रवेक्ष्वति ॥५०॥\% तहि विदुरानयनाथं गंतक्यमेव नेलाह।
 * * गुचः सोकान्त्य९॥

इति भ्रीमद्रा० महा० म० टी० चयोद्रोडप्यायः ॥ १३ ॥ ॥

## भीवंरीधिरकतो भावार्थद्दीविकाप्रकाराः

पन्युर्शृतराप्ट्रस्य पन्नी गान्धारी। साष्वीशब्देनेन कुंती प्रा्टा। तस्य गाहपपयाध्युग्नोपि बनं दग्धुं दावानले घृृत्ते तत्रैव







 बक्कन्ये सहतुंकररित्युक्तम्॥५९॥

इति भीभागवतभावार्थदीविकाशकारो पथमस्कन्धे च्योद्रशोडद्यायः ॥ \{३॥

## भीमहीरराघवन्याख्या




 अजहात्त्त्याज ॥ द९॥

श्रीमद्विजयष्वजतीर्थच्चा पदरल्नवली
उटजेन पर्णशालया सह वर्तमानः सहोटजः तसिमन् पवेष्ष्यति प्राविशत् । साध्वीशाक्देन कुंती च सा चाभ्निमाविशत्

\% देवर्षि नारदजी तिकाल्द्यद्रीं हैं। वे धृतराष्ट्रके भविंण्य जीवनको वर्तममानकी भाँति प्रत्यक्ष देलते हुए उसी रुपमें वर्णन कर रहे


 हरिसामर्थर्यस्मरणन च हर्वशोकान्वितः सर्वंमनिल्यमीश एव नित्यस्ततस्तीर्थयान्नादितत्से वैव पुरुषाप्थप्रदेल्यतः कारणान्तीर्थनिषेवणको गंता गङ्जादितीर्थानां भागवतादिशास्त्रणां च सेवमानो ययौ। तुशब्दो गंतेतिबुट् भूतार्थव्वभेदमाह "नु: स्याद्देदेऽवधारणे" इल्यमिधानास्स च पुनर्धृतराष्ट्रपरिसरमागतोऽमवत् धृतराष्ट्रदिहक्ष्का वनं गतेषु भबंतं प्रविश्र्य एकव्वमागतो हि तस्मान्न तस्य गतिर्मया बर्णनीयेति भावः। पुरा द्विक्ष्षार्थं बनमागतेषु पांडबेषु राजानं प्रविइय एकत्वमागत इति स्कांदकधितर्थर्भेदे वा वर्तते तुशन्द्: $114 \subset \|$ * सतुंबुरुरिति बक्तनये सहतुंजुरुरिति नारदः सर्वंदा तुंजुरुणा संहैव वर्तते न तं विहायेति घोतृनार्थः। कुंस्यादिविषयाः शुचः $148 \%$

इति श्रीमझ्कागवते महापुराणे प्रथमक्कंधे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्वपपद्ताघल्यां टीकायां च्रयोद़रोडध्यायः ॥ १३॥

## श्रोम्जीवगोस्वामिक्टतः कमसन्द्रर्भः

विदुर इति। हर्षोडयं घूतराष्ट्र्य सनतिपाप्तेः हर्पपराय एव ज्ञेयः। शोकरुु मूलत्तो यः स एव क्षेयः ॥ ५く-५९॥
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमज़ावगोस्वामिकृतकमसन्द्भर्मे त्रयोद्रोडध्यायः॥ १३॥

## भ्रममझ्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

तहिं गान्धार्यानयनाय गमिष्यामि नेत्याह। पत्युर्दे हे सहोटजे पर्णशालासहिते अग्निभिः योगाग्निगाहृपॅयादिभिर्देछघमाने त₹्य पत्नी वहिःःस्यिता पतिमनु अर्नि वेक्ष्यति प्रवेक्ष्यति $1140 \| \%$ तर्हि विदुरानयनार्थ गन्वक्यमेव नेंयाह । विदुरस्तु तन्निशाम्य हछ्व। तन्मुत्ष्या हर्पः लोकठ्यवहारेण शोकः। तर्मात् स्थानात् तीर्थानि निषेवितुं गन्ता गमिष्यति। अन्र मक्तापराबिनि घुतराष्ट्रे विद्धुरस्य ताटहाकृपाभावान्मुक्तिरेवाभून्न तु प्रेमभक्तिरिति ज्ञेयम् ॥५८॥ \% इत्युक्त्वा समाद्वे अथारहत्। शुचः शोकान् ॥ 49 ।।

इति सारार्थद्दर्शिन्यां हर्विण्यां भक्तचेतसाम् । ₹योद्शोडपि प्रथमे सङुतः सझतः सताम् ॥ १३॥

## श्रीमच्छुक्देवक्ठतः सिद्धान्तपद्दीपः

अग्निभिः सहोटजे पर्णशालासहिते भर्तुर्देहे दद्यमाने बहि:स्यितापि साध्ची पतित्रता पत्नी गांधारी पतिमन्वम्निं वेक्ष्यति प्रनेक्ष्यति॥५७॥ * सभार्यस्स अ्रतुः सुरह्रयतो देहत्यागददर्शंनात् हर्षेण कारूण्याच्छोकेन च युतः॥५く-५९॥


## भ्रोमद्धल्लभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अहनीति शुकुपक्षादिकमपि सूचितं कलेवरपरिल्यागे हेतुः स्वमिति दग्धपटन्यायेन अभिमानरोषस्य विद्यमानत्वात् "भस्मांतमिदं शरीरमि"ति श्रुतेः तस्य प्रतिपत्तिमाह तच्चेति। घह्मणि स्थितोऽपि प्रयत्नरोपेण प्राणदेहादिकं धृत्वा तिष्बति तस्य ल्यागसमये आग्नेयीं धारणां कृत्वा ल्यक्तवान्, अतस्तद्रस्म जातमिल्यर्थः। आधानप्रभृतियजमानोडग्नयो भवंतीति श्रुतेः अंतःस्थिताग्निप्राकय्ये बहिस्यितैरपि संसर्गात् महल्यग्नौ संजाते पर्णशालयायामपि दग्धायां पातिव्रत्यधर्मेण "प्रविशोद्धा हुताशानमि"ति बहिः स्यितापि पत्नी अग्न्युपयाता भावाय साध्वी तमेव वाग्निमनुप्रवेशं करिष्यतील्यर्थः ॥५०॥ \% एवं दंप्त्योर्विनियोगमुत्त्वा तद्वेतुभूतविदुरविनियोगमाह विदुरस्तिवि। तुशब्देने तयोरवस्थां तस्य निवारयति। ननु सहागतानां मध्ये द्वयोरेव सा गातिर्न तृतीयस्येल्यत आह्ह तदाश्र्यर्यमिति। पूर्वं तु तर्कियायामेव आसक्तं चित्तमासीतू किं भविष्यतीति, निष्पन्ने तु कार्ये तदाश्शर्यंव्वेन सफुरितं न कर्त्तठ्यव्वेन न ह्यद्भुतं सर्वस्य संभवरीति तहि किं कृतवानियत आह् गंतेति। कुरुनंदनेति संबोधनं तवैतन कर्तन्यमिति सूचयति सर्वाह्नादकररवात् पारलौकिकैहिकविचारणे हर्षशोकयुतस्तस्मादेहपातनपर्यंत परिभ्रमेदिति विध्यनुसारेण प्रवृत्तर्वात् मध्ये प्रासंगिकं समाप्य प्रकांतमेव कुतवानित्याह तीर्थनिपेषक इति ॥५८॥ ऋ एताचता राज्ञ इोको निवृत्त इति नारद़गमने पूर्वोक्कर्य समाप्तिमाह इतीति। अधेति भिन्नपकमेण पूजितः संतुष्टह्दयः अतः परं भूमौं तस्य कार्यं ना₹्तीति ज्ञापयति आरुहस्त्रर्गमिति तुर्बुरुणा कथांतरसूचनमाशंक्य सहतुंबुरुरिति उपाख्यानफलमाह युधिष्टिर इति। झुचः शोकान् वाक्यर्य शोकबाधकत्वाद्वाक्ये स्थिते शोकानि गतानीयर्थः॥ ॥९॥


तर्हि गान्धार्यानयनार्थ गमिष्यामीट्याइङ्कयाह-द़हमान इति। सहोटजे पर्णझालासहिते भर्त्रुद्दे है अम्निभिर्योगाग्निना सह गाहपपत्यादिभिर्दृह्यमाने सति तस्य पत्नी गान्धारी बहिःस्थिता सती तं पतिमनु अग्नि वेक्ष्यति प्रवेक्ष्यति 1 यतः साध्वी पतिक्रता $\|4 \diamond\|$ \% तुछान्देन विदुरस्य देहत्यागाभावं सूचयति। है कुरनन्द्नेति सम्बोधनेन तव कुलोचितैव गतिस्तस्य भविष्यति । तऋ विध्नाचरण तव नोचितमिति सूचयति। तत् सद़ा दुराचारनिष्ठस्य भगवद्विमुखस्यापि धृतराष्ट्रस्य विमुक्तिरूपमाश्र्य

 निधाय श्रुचः शोकानजहान् तर्याज $14 ९ ॥$

इति श्रीवल्लमाचार्थवंरयगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुक्द्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा॥ १॥ श्रीमग्निरिधराब्येन भजनानन्द्ससिद्धये ॥ श्रीमद्धागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी॥ ₹॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने ॥ ज्रयोद्रो गतो वृर्ति घृतराष्ट्रविमुक्तिकः ॥ ३॥

## हिन्दीं अनुवाद

गाईपत्यादि अग्नियोंके द्वारा पर्णकुटीके साथ अपने पतिके मृतदेंहको जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हुई उसी आगमें प्रवेशे कर जायँगी॥ 40 ॥ \% धर्मराज विदुरजी अपने भाईका आइचर्णमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दु:खित होते हुए वहाँसे तीर्थ-सेवनके लिये चले जायँगे $\|$ ५८।
 झोकको ल्याग दिया 4.49 ।।

तेरहवाँ अध्याय समाप्र

## अथ चतुर्दूशोडध्यायः

सूत उवाच

सम्प्रसिते द्वारकायां जिष्णौौ बन्धुदिद्ध्र्वया। ज्ञातुं च पुण्यश्रोकस कुष्णस च विचेष्टितम् ॥ ? ॥ ठयतीताः कतिचिन्मासासदा ना यात्ततोडर्जुनः। ददर्श घोररूपाणि निमितानि करूद्वहः 11 २.11 कालस च गतिं रौर्रां विपर्यस्तुर्तुधरमेणः। पापीयसीं नृणां वार्ता कोधलोमानूतात्मनाम ॥ ३॥


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका


शीक्रणास्य चेति चकारेणाभिभायं च ज्ञातुम् ॥ १ ॥ \% कतिचित्सत। तदा कालातिकमेऽपि ततो द्वारकातो नायाम्नागतः। निमित्तान्युप्पातान् । कुरूद्रो युधिष्टिरः॥२॥ \% रौद्रां घोराम्। तदेवाह्। विपर्यंसा ऋतुधर्मा यर्मिंसस्य वार्तां जीविकाम्। कोधलोभानृत्युर्त आत्मा येषाम्॥३॥ जिह्मप्रायं कपटबहुलम्। ठ्यवह्तं उयवहारं शाठ्यं बंचंनं तन्मिश्रं सौह्हदं सख्यम् । पित्रादीनां स्वप्रतियोगिभिः कल्कनं कलहादि ॥ \& ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्धदीपिकाप्रकाशः

अरिष्टानि दुर्निमित्तानि। तिरोधानमंतद्दानमम ( 3 ) संपसिते इति। अश्रमेधार्थे शीकृष्णस्ब पुनरागमनं गमनानंतर क्रेंगम्
 न्यस्तम्॥२॥ \# \% पापीयसीं पाप- भूयिष्षाम्॥३॥ ॥ \% ठगवहारं हानोपदादानादिरूपम्॥४॥

श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या।
अशृषोत् अनुमितबानित्यर्थः, धातूनामनेकार्थबात्। अनुमानं तु चरमश्कोके प्रष्टत्यम ॥ ?-९॥
श्रीमद्दीरराधवन्याख्या
संप्रसित दुति। बंधूनां यदूनां दिहक्षया पुण्यम्रोकस्य पुण्ययझसः श्रीक्ठणास्य विचेप्टित ज्ञातुं च जिषावर्जुने द्वारकायां संपस्थिते प्रस्थानपूर्वकं द्वारकायां पविष्टे सति द्वारकायां बंधूनां दिध्हक्षयेति वान्वयः $11311 \%$ कतिचिन्मासा व्यतिकांता
 विपरीता ऋतूनां वर्सतादी नों धर्मों यस्य तस्य रौद्रां घोरां गति च द्वितीयांतानां पूर्वें द्धेंत्युत्वरणान्बंयं, कोधाद्दिप्रण आस्मा
 मौर्र्यगुक्त सौह़दं च पित्रादीनां पर्परं कल्कने रागादिदोंषं च॥४॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

 प्रतीक्ष्त इ्युक्तयदुकुलसंहारकथनपूर्वकं श्रीक्ठषास्य स्वधामप्रापि वक्रुुपकमते संप्रस्थित इति। नारदोक्तनरामर्शोन वींतशोकतया
 ४. प्रा० पा०-धर्मण:।

रांज्यं पाहगन्नृप: स्खानुमतेन जिष्णावर्जुने द्वारकायां स्थितानां बंधूनां दर्शानेच्छया माययेच्छया गृहीतमनुष्यवेषस्य वासुदेवस्य ईेहितं चेष्टितं च ज्ञातुं द्वारकां प्रति संप्रस्यिते गते।। १॥ \% यदा कतिचिन्मासाः दिवसाः उयीतताः अतिकांतःः तदा शतशः सहस्राणि घोररूपाणि भयंकराणि निमित्तान्याध्यात्मिकाधिभौतिकाधिद्वैविकानुत्पातान् ददर्शेल्यन्वयः। "अह्तु मास-
 कालगयादिकं हछ्दा नृपोडनुजं भीमसेनमिल्यभाषतेयन्न्वयः। विपर्यस्तः बसंतादीनामृतूनां धर्माः पुषपोदूमाः अस्य संतीति विपर्यस्तर्तुधर्मस्य कालस्य रौद्रामिति पाठात् गतेरपरिहार्यत्वं वक्ति कोधादिष्वात्मा मनों येषां ते तथोक्ताः तेषां नृणां वार्ता श्रुत्वा जीवनोपायं
 आाष्यमिश्र स्वप्रयोजनोपेतं पित्रादीनां कलिकतां कलंकतां कलहं वा 11 ॥ ।

## श्रीमज्जववगोस्वामिक्टतः कमसन्द्द्रः

 परश्व बृत्तमिद्ं श्रेयम् ॥२्- ॥

## श्रीमद्विश्वनायचक्रवर्शिकृता सारार्थदर्शिनी


कहष्मस्य चेति चकारेणाभिप्रायक्ष ज्ञातुम्॥? \& \% कतिचित् सम। निमित्तानि दुःखकारणानि॥₹॥ \% विपरर्यस्ता अतुधर्म्मा यस्मिन् तस्य। वार्ता जीविकाम्। पापीयसीमतिपापवरीमू। ३। \% कल्कनं कलहादि $118 \|$

## श्रीमच्हुकद्वक्वतः सिद्धान्तप्रद्रीव:

द्वारकायां बंधूनां वसुदेवादीनां दिहक्षया पुण्यकीर्तेः कृष्णस्य च विचेष्टित ज्ञातु जिषावज्ज्जुने प्रस्थिते।। ? ॥ कतिचिन्मासाः ठखीताः ठ्यतिकंतास्तदि कतिचिन्मासेषु ठ्यतिक्रांतेष्वपि ततो द्वारकातोऽज्जुंनो नायान्नागच्छत् तदानीं कुरदूहो युधिधिए: घोररूपाणि अप्रियकराणि निमित्तानि ददर्शा।। श \# \% विपर्य्यस्ताः विपरीतःः ऋतुधर्मा यस्मिन् तस्य खौद्रां गतिं ध्रह्यनुजमुवाचेल्यग्रिमेणान्वयः। कोधादिभिर्युक्त आत्मा मनो येषां तेषां वार्तों वृत्तिम्।। ३। \% जिद्मप्रायं कपटबहुलम् | ग्यबहतं ंगवहारम् | शाऊ्यमिश्र मौढ्यमिश्रम् | पित्रादीनां करकनानह्षोंगों करकनें कलहादि || ४।।

## श्रीमद्वहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी उ्यास्या।

एवं तां धृतराष्ट्रस्य मुन्किमुक्त्वा च्रयोद़शे। पांडवानामतो द्वाम्यां हेतुपूर्वमुदी़र्यते।१॥ तेषां निष्ठो प्रद्समावः सागुज्यं परमीप्सितम् । तत्तस्माद्भूतले कृषणे सखिभावेन बंधनात् |। २॥ अतश्वतुर्द्रो हेतुं भगवद्रमनं महत् । यो वदेत्त्त्य संदद्शः प्रइनश्र विनिरूव्यते।। ३। संभावनायां हेतुत्वनिश्रये किमुतेति च। भगवनूमनं तस्मादुभयत्रोच्यते द्विधा।४॥
एवं पूर्वध्याये तावद्यूयमवेक्षध्वमिति वाक्याऩगवन्निर्यणस्सावरयकखं भ्रुता घृतराष्ट्रमनक्कतकेरें परिह्य स्वगमनहेतुमूत भगवदूमनं प्रति चिताकुलितः पर्यालोचने करोतीति वक्कु तस्य पीठिकामाह संप्रस्यित इति। शापात् पूर्ं भगवान् कि कोतीति ज्ञानार्थमज⿹्जुनः प्रेषितस्तस्मिभवि गते बहृवो मासा जाता इति। विलंबे कारणाभावाजितानिमित्तदर्शानाच तत्रायं द्वामेयामाह गमनागमस्य निरूपणात् द्वारकायां गतस्य न कापि चिता तत्रापि सम्यगागतस्य खसुगुंहे समाब्वानात् तत्रापि खर्यं जिषणुर्जय-
 कतिचित्सम मासाः। स नायात् पाण्डुसुतः दीर्घस द्चराविचारावरयकत्वाय च नृप आगमने अपशक्रुनानि हृष्टवान् घोराणि स्पाणि
 तथा प्रतिपादनात् खतोडपि ज्ञानं संभवति महापुरुषवंशोत्पनत्वादिलाह कुहद्दह इति॥₹॥ * ज्योतिःशाख्रात् कालगतिश्र कारा जाता कलेद्दुप्द्य प्रनेशात् किंच विपर्यस्ता ऋतुधर्मा यन्न अनेनापि कालगतिर्दुप्देति ज्ञातमू। अनापद्याि प्राणिनंं जीविका पापीयसी साधुजुगुप्सिता कर्तृधर्मेषु कोधलोभावेव प्रकटौ यस्किचिक्कियते तन्राधिकारिविशेषणमेतद्द्वयं ताभ्यामावृत आत्मा येषामू३३ \% क कालस्य कालस्यानां च दोषा उक्तः:, उ्यवहारे बुद्धिदोषमाह-बुद्दिर्दिधा हि समीचीना व्यवसायाडिमका सर्वर्राणिषु सौहार्द्रजनिका च । तत्रोभयन्रापि कौटिल्यं चंचलता च प्रविष्ध, बुद्धिर्हि बहिः चेष्टभिरनुमीयते, सा कुटिलस्य न

गक्या बंचकस्य च सौहादद्दे तस्मादे़तद् द्वयं लोके भीतमिलर्यः। लोक्रिकधर्मे दोषमाह पित्रादिभिः कलहः येषु सहजः स्नेहः घर्म्यः तैः सह कलहः पित्रादीनां संबंधिभिः सह फलहः दुपतीनां पर्परम् ॥ ४।।

## श्रीमझ्नोस्वामिश्रीपुखण्तोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 अत इंति। एतदनन्तरम्। ननु द्वाम्यां हेतुपूर्च फथनस्य किं प्रयोजनमत आहुः तेषामिलादिद्वयम्। महिदिति । भूमिय्यागरूपम्। तथा च तद्वुतुवेवेनात्र तळकथनमिल्यर्थः। ननु तथापि तत्रु द्वितीये वाच्यम्, तथात्वस्य कथं हेतुबोधकत्वमिल्यंत आहुः सग्भावनायामिल्यादि । इति चेति। एवं प्रकारेण तत्र हेत्वन्तराणि समुच्चेतु विनिरुप्यत इति पूर्वेण संबन्धः। एतदेव निगमयन्ति भगबहु-



## पश्वमश्रोकतः क्योक ३३ पर्यन्तं सुबोधिनीप्रकाशो न

## श्री गिरिधर कृता बा लमबोधिनी


ततो युधिष्टि: कि कृतवानिन्यपेक्षायों 'तावध्यूममेक्ष्ध्म' इति नारदवचनेन मगवन्निर्याणस्याव्यावइयकत्वनिः्रयादूतरम्ट्रिनिगमनकेकें परित्यज्य सवगमनहेतुभूत भगवद्रमनं प्रतीक्षमाणस्तच छुत्वा खयमपि गमनं कतबानिति वकुं ततीीठिकामांसम्पस्यिते इति । द्वरारायों बन्द्धुनां दिह्क्षया पुण्यश्कोकस्य पापनिवारकपुण्यजनकगशसः श्रीक्ठषणस्य विचेप्टितं-चकाराद्रिप्रमंं च ज्ञातुं जिषणौ जयशीलेडर्जुने सम्रस्थिते हस्तिनापुरतो गमने कृते सति ॥? १ \% कतिचित् सत् मासा ठ्यतीताः। ततो द्वारकायाः सकाशात् अर्जुनो न आयात् तदा घोररूपाणि दुःख्यसूचकतया भय छ्रराणि निमित्तानि उत्पातान् कुरुद्धंहः कुरकुलनिर्वाहको युघिध्रिो ददर्शोति दूयोरन्वयः 11 २11 \% विपर्यस्ता विपरीता ॠतूनां वसन्तादीनां धर्मा: फलपुष्पादयः शीतोफणाद्यश्र यस्य तस्य कालस्य रौद्रामनिष्टसूचकव्वेन भगद्ररों गतिं रीति च ददर्श्रोति द्वितीयान्तानां सर्वन्र पूर्वेणैवान्वयः। नृणां वार्तां जीविकां पापीयसीं हिंसाबहुलम् । तः हेतुमाह-कोधादियुक्त आर्मा मनो येषां तेषामिति 11 ३ 11 जिह्मपायं कोंदिल्यप्रचुरं व्यवहारम । शाह्यमिश्रं च सँहद्ददं मैड्यम्। पित्रादीनां च परसपरं कल्कनं कलहम्। तन्न पितुः पुत्रेण सहल, मानुश्व मुन्रेण सह, सुह्दोंः मित्र्योः, आत्रोर्दें्प्योग्र पर्पपरे कलह इति बोध्यमू 11 ४।।

## हिन्दी अनुवाद

## अपशाकुन देखकर महाराज युधिघ्टिरका शांका करना और अर्जुनका द्वारकासे हौटना

सूतरी कहते हें-स्वजनोंसे मिलने और पुण्यश्लोक भगबान् श्रीकृषण अब क्या करना चाहते हैं-यह् जाननेके लिये अर्जुतन द्वारका गये हुए थे॥? ॥ करें महीने बीत जानेपर भी अर्जुन वहाँसे लौटकर नहीं आये। धर्मराज युधिष्टिर को बड़े भयक्षर अपशाकुन दीखने लगे 11 ₹ $11 \%$ उन्होंने देखा कालकी गति बड़ी विकट हो गयी है। जिस समय जो ऋठु होनी चाहिये उस समय वहु नही होती और उनकी कियाएँ भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े कोधी, लोमी और असलपरायण हो गये हैं। अपने जीवन-निर्वाहके लिये लोग पापपूर्ण ठ्यापार करने लगे हैं।। ३। \% सारा ठयवहार कपटसे भरा हुआ होता है, यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे-सम्बन्धी भाई और पति-पन्नीमें भी झगड़ा-टंटा रहने लगा है ॥\&॥
 युषिष्टिर उवाच
सम्प्रेपितो द्वारकायां जिष्णुवंन्धुदिद्धक्षया। ज्ञातु च पुण्र्शोकस कण्णस्य च विचेप्टितम् ॥६॥ गतः सपाधुना मासा भीमसेन तवानुजः। नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं बेदेदेमक्जसा ॥ ७॥ अपि देशर्षिणाडऽदिष: स कालोडयमुपसितः । यदाडडत्मनोड्नमाकीडं भगबानुत्सिस्षक्षति ॥ ८।। श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका
 कर्माद्वेतोर्नायातीयहं न वेव्मि $11 \bullet \%$ \% अपि कि यद़ा आत्मन आकीडं की हासाधनमंगं मनुष्यनाध्यम् उस्सष्टुमिच्छति स कालः प्रात्तः \| = \|
"अरिष्ट्र पापाझुुभयोः" इलभिधानात् ॥५-६॥ \% भीमसेनेति। तदा राज्ञा तन्नामोचारणेन पीलतितियों

 प्रति सिसृक्ष्षति प्रस्थापयेतुतिमिच्छति। की हरामंगम्। आ ईपद्रेव्र कीडा यर्मिस्तद्रिति। विश्यनाथः। अंगं स्वधामगमनेन विरड्समें त्यक्ष्यतीति संद्भंः। आत्मनः स्वस्यकीडं कीडास्यानमंरों पूधिवीमू। "गस्य पृथिवी घरीरम" ड्ति श्रुतेरिति तीर्थः ॥ ८॥

## श्रीमदीरीराघवब्याख्या

कन्यां विक्रीणतीति तथा तातं पितरं पित्रोरपोषकं खुतं च वेदेक्यो विमुखान् वाह्वणन् घह्ववादिनो वेद्पाठकान् इद्रांध्व \| \& \| तथात्यरिष्टनि निमित्तानि दुईखसूचकानि काले खननुगते निमित्तभूतबिपरीतकालानुसारिणीत्यर्थः। नृणां लोभाद्यधर्मस्वभावं च द्ठा लोभादी़्यादिश्रांद्देन कोधादिसंगहः, नृपो युधिष्टिर: अनुजं भीमं प्रोवाच॥५॥ \# तद्वेवाह सम्प्रेषितइति घोडशभिः। द्वारकायां ये बाधास्तेषां द्विक्षया कुष्णस्य विनेष्टित ज्ञातुं च जिष्णुः संप्रेषितः प्रस्यापितः 11 \&।। \% हे भामसेन ! सत्तमासाः क्यतिकान्ताः अधुनापि कस्माद्धितोस्तानुजोऽज़ंनो नायाति इद्मनागमननिमित्तमंजसा न वेद्। अंजसेलक्ययं तत्र्शशीघार्थयोर्वंत्तंते। $७ 11$ \% अपीलपिशब्दः सम्भावनाघोतकः देवर्षिणा नारदेनादिष्टः सूचितः स कालोडधुनाडनु-
 कालः आकीडं कीडाथ मनुषग्यसंस्यानभागं शुद्वसच्वमयमप्राकतं शरीर मुत्सिस़क्षति भूमेर्विश्लेषयितुमिच्छती़्यर्थः ॥८।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्कता पदरत्नावली

अरिष्टानि अडुुभानि "अरिष्टि पापशुभयोररिष्टमशुमेऽपि चै" ल्यभिधानमपिशाद्देनाग्राहि पूर्वकालवैलक्षण्यद्योतकसतुशबद्द, लोभादिना अधर्मख्वभावम् $\|५-६\|$ * अन्रावि मासाः दिवसाः अहमंजसेदं कारणं न वेद् त्वमिदें वेत्थ किमिति बाक्योोषः $\|\cup 1\|$ * आत्मनः स्वस्याकीडं कींडास्यानमंगं निजां भुर्मि "यस्य पृथिवी शारीरमि" लादेः यद्धदा देवर्विणा नारदेन ‘यूयं तावदेवेक्षध्वमि’ति निर्दिष्टः स कालः प्रत्युपस्थितः आसन्नः अपि किम् $1<$ ८॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमन्द्रर्मः

अपीति। अङं स्वधामगमनेन विरड़रूपं स्यक्ष्यतील्यर्थः ॥ ८\|

## श्रममद्विश्वनाथचक्रर्तिक्टता सारार्थद्यानी

सउर्वत्र हेतुः अनुगते काले स्वसमये अनुपाते सति लोभाद्यध्म्मसपां प्रकृति स्वभावम्। अनुजं भीमम् $\|५-७\| \%$ यदात्मनोऽइ्नमिति युधिष्हिरस्य बन्धुरोकानुरुपैवोक्तिन्न तु सिद्वान्तर्पर्शिनी। सरख्वती तु तन्मुखे समुचितमेवाह यदाष्मनोऽ्नम्


## श्रीमच्नुकदेवक्टतः सिद्धान्तमद्वीपः

तातं पितरं कन्याविक्रयिणम् ॥५॥ \# अनुजं भीमम् ॥६॥ \# न वेद् न वेष्चि ॥ 11 \# यद्चस्मिन् भगवान् अंगं सनेहास्पद़मंगं तातादिपद़वाक्यमस्मद़्दिजनम् आकीडम् कीङस्यानं लोकं च उसिससृक्षति स देवर्विणादिप्रः ‘निषपाद्वितं देवक्रल्यमवरोषं प्रतीक्ष्ते’ इलयद्यिना सूचितः कालः समुपसितः संप्रापोऽपि किमू॥ ८॥

## श्रीमद्वछह्लमाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

एवमेतानि निमित्तानि अन्यानि च अल्यनिष्ट्रमूचकानि समूलानि चेल्याह काले ववनुगत इति। दोषेषु कालः सानुकूलः किंच नृणां प्राणिनां सर्वेषं पूर्वयुगेषु बाद्यणादीनां ज्ञानादय इव लोभाद्धर्माः स्वाभाविका जातः प्रकृतिते च विगानमपि नास्तीति भावः। अनुजो भीमः $1 \% 11$ \% आसन्यस्ववपहतपाप्मा अतः कालादिदोषसंभ्रमाभावात् तेन सह विचारो युक्त इति भीमेन सह विचारयति संप्रेषित इति। चकारादभिष्रायं द्वितीयचकारादन्येषामपि कालादीनाम् ॥६॥ * \# तस्य ख्वतोडनिष्टं नास्तीय्याह भीमसेनेति। भीमा सेना यस्य अनु पश्शाज्तात्वातु सोडपि ताह्रः जिज्ञासितसंदेहेडपि
 अपीति। आसमंतांत् कीडासाधनमाकीडासाधनं वा, अन्यथा एवं न भवेद़िति भावः॥ ८॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवमुक्तान्यनुक्तानि च दुःखनिमित्तानि अल्यरिष्टानि प्रचलोप्पातरूपाणि तथा तुणां लोभाघधर्मेंुु प्रकृतिं खवभावं च हष्धा नृपो युधिष्टिरोऽनुजं भीममुवाचेत्यन्वयः। आदिपदेन छोधादिस ह्महः। एवं सर्वचिपर्यये हेतुमाह-काले ख्वनुगत इति, काले सर्वदोषाषानुकूले सतील्यर्थः 1411 \% युधिष्टिरवाक्यान्येन दर्शीयति-षोडशभिः । द्वारकायां ये बान्धवास्तेषां दिदक्ष्का पुण्यस्रोकस्य क्कषणस्य विचेष्टित ज्ञातुं च जिषणुः अर्जुनः सम्प्रेषितः प्स्थापितः 11 ६॥ \% तस्य सम मासा गता अतिकान्तःः । हे भीमसेन अधुनाऽपि कालातिकमेऽपि तबानुजोऽर्जुनः कर्य वा हेतोः करमाक्कारणान्नाऽऽयाति तदिद्ध अनागमनकारणं अहमझसा तन्वेन न वेद न वेद्यीति द्वयोरन्वयः $1 \cup \|$ * अवीति सम्भावनायमम। देवर्षिणा नारदेनादिष्टः ‘ताबच्चूयमवेक्षषंवं' इति य उक्तः स कालोडयमेबोपस्थितः प्रतः किम् ? 1 स क हल्यपेक्षायामाह-यदिति। यत् यस्मिन् काले भगवान् श्रीकृषण आट्मनः ख्वस्य आक्कीडं कीडासाधनमंनं मनुष्यन्पय्यूहपं देहमुस्सिस्दक्षति अन्तर्हितं कर्तुमिच्छति ॥८॥

## हिन्दी अनुवाद

कलिकालके आ जानेसे लोगोंका खभाव ही लोम, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभूत हो गया है और प्रकृतिमें भी अल्यन्त अरिक्षसूचक अपशाकुन होने लगे हैं, यह सब देखकर गुधिध्टिरने अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा ॥५॥ \% युधिष्टिरने कहा-भीमसेन ! अर्जुनको हमने द्वारका इसलिये मेजा था कि वहाँ जाकर, पुण्यइलोक भगवान् श्रीकृषण क्या कर रहे हैं-इसका पता लगा आये और सम्बन्धियोंसे मिल भी आये। ६॥ \% तबसे सात महीने बीत गये, किन्तु तुम्हारे छोटे भाई अ习 तक नहीं हौट रहे हैं। मैं ठीक-ठीक चह नहों समझ पाता टूँ कि उनके न आनेका क्या कारण है ?॥७॥ \% कहीं देवर्षि नारदेके द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान् भीक्षणण अपने लोला-विमहका संबरण करना चाह़ते हैं 11 द॥

यसान्नः सम्पद़ो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः। आसन् सपतविजयो लोकाश्न यदऩग्रहात्॥९॥ पइयोत्पातानरण्याघ दिव्यान्नौमान् सदैहिकान् । दै रुणान् शंसतोडदूराइयं नों बुद्विमोहनम् ॥ ?०॥ ऊर्वक्षिवाहवो मह़ं न्कुर्त्यद पुनः पुनः। बेषथुथ्वापि हृदये आराद्दास्यन्ति विप्रियम्॥ १?॥ श्रिवैपोधन्वम’ादित्यमभि रौल्यनलनना । म"।मझ सारमेयोडयमशिरेमल्यमीएँ वत् ॥१२ ॥

## थीधरस्यामिविरचिता भावार्थदीपिका




 कोश़ि। अनलानना अग्नि मुलेन वमंती। अंग हे मीम। मामभिल्ध्य्य सारमेयः ग्वाडभिरौति प्लुं भषति। अभीररव्वाः शंकम्॥ 9 १ ॥

## श्रीवंशीधर्कतो भावर्थ्रीपिकाप्रकारः




 "द्वं विष्णुर्विचकमे" इति स्यालीपा कंहुत्वा पंचभिरेमिज्जुहोति विं्णवे स्वाहा। सर्वभूताधिपतये खवाहा। चकाणये ख्वाहा। सर्वपापशमनाय ख्वाहा इति व्याहतितिमिज्जुहोति" इति॥ ३२॥

[^41]
## श्रराधारमणद्वसगोखामिविरचिता दीपनी ठ्याख्या

## 

 तनुतं दीच भषति स्वजातीयराब्दविशोषं करोतीलर्थः $11 १ २-98 \|$
## श्रीमदीरराघचव्यास्या

भगवंतं विशिनष्टि यस्माद्राबतो हेतोः नोऽस्माकं सम्पदाद्यो बमू बुः यस्य चानुग्रहानपुण्यलोका भविष्यन्ति स भगवानुत्ससृक्षतील्यन्नयः। संपदः भोग्यभोगोपकरणादिसमृद्धयः। सपत्नविजयः शान्रुविजयः॥९॥ \% हे नर०्याघ! दिछग्यान् दिवि भवान् भौमान् भूमौ भवान् देहे च भवान् दारुणान् घोरान् टूरात् समनंतरमेव नोडस्माकं बुद्धि मोहयतीति तथाभूतं भयं शंसतः सूचकानुत्वातान्न परय $11 ० 11$ ॠ तावद्देंहिकानुत्वातान् दर्शायति उर्विति। अंग है भीम! मम वामोर्वादयः पुनः पुनः स्फुरंति चलंति हृद्ये वेपथुः कंपश्य भवति तान्येतान्यूर्वादिस्फुरणानि आरात्समनंतरकालमेव मद्धमप्रियं दार्यंति मम व्रिप्रियसूचकानि भवंतीलर्थः ॥ ११॥ \% एषा शिवा स्रृगालविशोषा अनलड्वलदाननं यस्याः सा आदिलमभिमुखं रौति अंग ! हे भीम अयं सारमेयः श्वां अभिमुखमभीरुवद्मीतवट्रोदिति रोदेनं करोति॥ २२॥

## श्रीमद्विजयः्वजर्तर्थकता पद्रत्नाघर्ती

यस्य कृष्णस्यानुग्रहात् येषामस्माकं संपदादद्य आसंस्तेषां नः स कालः आसन्न इट्यन्वयः। दाराः भार्याः सपत्नानां शत्रूणां विजयो लोकाः स्वर्गादयः प्रजाः पुत्राः॥९॥ \% कुत आझंकस इति तत्राह पइयेति। दिव्यान् सूर्यु्रकाशादीन् भौमान्
 भसूचकानुत्पातान् परय इट्यन्वयः। कीह्हशान्बुद्विमोहनं भयमदूरादिदानीमेव आशंसतः कथयतस्तस्मादाइंक इति भावः ॥ १०॥ * * देहिकान्वक्तीट्याह ऊर्वेक्षीति। ममोस्संगाद्यः पुनः पुनः ₹फुरंति कंपंते, एते आरात् क्षिम्रं विप्रियं मह्यं दास्यंतीय्यन्वयः $11 १ १ ॥$ \% अनलोडर्निरानने यस्या सा तथोक्ता मुखाद्निन्वालामुरिरंतीसर्थक एषा शिवा स्टाली उपगच्छन्तमरुणमादिलमभिमुखं रौति रटति। रट-सृग्लाकोशो काकाह्बाने च, सारमेयः श्वा॥ 1711

## श्रीमजीवगोस्वामिक्टतः क्रमसन्द्रर्भः



## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थद्शिन्नी

श्रीकृष्गवियोगं विनैताह्टामरिष्टं न स्यादिल्याशयेनाह यस्मादिय्यादि । लोकाः यज्ञादिप्राप्याः॥९॥* * भं
 नाह।। शिवा कोष्ट्रो आदिल्यम् अभि उद्यस्सूर्याभिमुखं कोशति। अनलानना अगिनि नुखेन वमन्ती। अङ हे भीम! मामभिवीक्ष्य सारमेयः श्वा ध्दुतं रौति रोदिति ॥ १२॥

## श्रीमच्छुकद्देवक्टतः सिद्धान्त्यदीप:

यस्माइगवतः॥९॥ \% नोऽस्माकमदूरात् अल्पेन कालेन॥१०॥ \% \% तत्र दैहिकानुतपातानाह ऊर्वक्षीति। आरात्वरितम् ॥ ११॥ \% भौमान्दुर्शयति शिवेति सार्द्यार्भिभिः। अनलवद्रौद्राः इबन्दा आनने यस्यःः एषा रिवा
 करोति 11 १२॥

## श्रीमद्वह्वभाच्रार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

तन्र हेतुमाह चस्मादिति। लोकाः स्वर्गादयः राजसूयादिकरणादवगम्यते ॥९॥ \% हे नरच्याप्रेति। दर्शानमामान्रेण न भयमिति सूचितम्। उत्पातःः अनिष्खूचकानि निमित्तानि त्रिविधान्यपि खवतः कूराणि अतः आरात् दूरादेवें भयं शंसंति, बुद्दचा हि भयं निवर्तर्तितु राक्यते, इदें तु भयं बुद्धिमेव मोहगति ॥ ?०॥\% \% तन्राध्यातिमकं निमित्तमाह ऊर्वेक्षीतिप्राण्यंगत्वेऽपि नैकचद्धावः भिन्नस्वभावत्वेन दोषख्यापनार्थः। वेपथु: कंपः चकाराधितादयः आरास्समीपे।। १? ॥ \% भौतिकमनिष्प्राह शिवेति। एषा इदाननीमपि द्वष्टिगोचरा अनलानना स्वभावत एवाग्निमुखा अभितो रौति परील परीत्येल्यर्थः। सारमेयः श्वा अभि परितः रोदिति दुष्चरब्द्ं करोति मत्तो भयं न मन्यते ॥ १२॥

अस्माक तु सर्वपुरुषार्थहत्तुः अीकठणण एव अतस्तद्वियोग विनैवं अनिष्टसूचका उत्वाता न र्युरित्याशयेनाह-यस्मादिति। यस्माच््श्रीकृष्णाद्वेतोः नोऽस्माकं सम्पद्दादय आसन् स भगबानं उस्सिसृक्षति किम् ? इति पूर्वैणैवान्वयः। सम्पदो मोग्यभोगोप₹फरणादिसमद्वद्यः, प्राणा आपद्रघो रक्षया जीवनमू, कुऊं परीक्ष्रद्रक्षया सन्ततिः, सपत्नानां शत्रूणां विजयः, लोका यज्ञादिसाध्या: सवर्गादयो यस्यानुग्रहादासन् 1 भगवदनुप्रहेण तत्र सन्देहाभावाइविष्यतामपि भूतवनिर्देशः 14 \% \% कठिनह्टद्ययत्वात्तव तावद्धयं नोष्पद्यते इति सूचयन् सम्बोधयति-हे नरव्याघिति। दिण्यान दिवि मवान मौमान् भूमौं भवान् दैहिकान् देहे भवान् दारणान् घोररूपान्। अदूरात् समनन्तरकालमेव नोडस्माक बुर्दि मोहयतीति तथामूतं भयं हंसतः सूचकान् उलनाताल
 त्वादिति सूचयन् सम्बोधगति-हे अझेति। मझं मम वामा ऊर्वादयः पुनः पुनः स्कुसनि प्रचलन्ति, हददये वेपधुः कम्पश्र मवति, अत एव उत्पाताः आरात् समनन्तरकालमेव मघं विप्रियं दुःखं दास्यन्तीयन्बयः ॥ ११॥॥ \# भौमानुत्पातानाह-शिवेति सार्द्रैख्रिभिः। हे अङ अनलबज्ज्वलदाननं यस्याः सैषा शिवा श्रृगालविशोषा, उच्चन्तमादिल्यमभि उद्यदादिल्याभिमुखं रौवि आकोशाति। अये सारमेयः ग्वा माममिलक्ष्य अभीरुवद्मीतवत् रोदिति ।। श२॥

## हिन्दी अनुवाद

उन्हों भगवान्की कपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, ही, प्राण, कुल, संतान, हात्रुओंपर विजय और स्वर्गादि लोकोंका अधिकार पाप हुआ है ॥९॥\% भीमसेन ! तुम तो मनुषयोंमें ठ्याघके समान बलबान् हों देखो तो सही आकाइमें उल्कापातादि, पृष्बीमें भूकम्पादि और शरीरोंमें रोगादि कितने भयंकर अपराकुन हो खहे हैं! इनसे इस बातकी सूचना मिल्ती है कि शीघ ही हमारी बुद्विको मोहमें डालनेवाल कोई उत्पात होनेवला है 119011 \% प्यारे मीमसेन ! मेरी चायीं जाँघ, आँख और भुजा बार-बार फड़क रही हैं। हृदय जोरसे धड़क रहा है, अवेईय ही बहुत जल्दी कोई ऊनिष्ट होनेवाला हैं $119 १ 11$ \% देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है। अरे! उसके मुँहसे तो आग भी निकल रही है ! यह कुत्ता विल्कुल निर्मय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है॥ १२।।

रास्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं परानोऽपरे। वाहांश्य पुरुषक्याघ लक्षये रुदतो मम।। १३॥ मृत्युद्यूतः कपोतोऽघमुल्रकः कम्पयन् मनः । प्रत्युल्ख्रम्थ कु'द्वानैरनिद्रौ सून्यमिच्छतः ॥ १४।।
 वायुर्वाति खर्पर्शों रजसा विसृजंस्तमः। अस्टग् वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥ १६॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका।

शस्ता गवादयो मां सठयं वामं कुर्वंति। अपरे गर्देभादाः पदक्ष्किण कुर्वंति। वाहानग्वान्।। १३।। \# अयं कपोतो मृब्युदूतो मृत्युसूचकः उल्घको घूकः प्र्युल्द्रक्तत्र्रतिपक्षो घूकः काको वा कुह्नानेः कुत्सितशबन्दैर्विशवं शून्यं कर्डुमिच्छतः $11381 \%$ \% घूम्रा घूसरा दिशः परिधयोडग्निमिब लोकमावृणवंति। दिव्यानाह सार्धम्याम्। निर्घातो निरंप्रवज्रपातः स्तनयित्नवोऽञ गर्जितानि तैः सह॥ $14 \% \%$ तमोचिशोषेण सृजन् असृग् रक्कम 1 १\& ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

 पारावतविहंगयोः" इति मेदिनी। तर्प्रतिपक्ष उल्ूूकशत्तु: बक इति लेख्यम्रमादात्। घूक इति सम्यक्। बकोल्रूविरोधस्याभसिद्धबवात्। तीर्थस्तु कपोतः शिलाकणाशापक्षी अग्नौ पदे करोति। "यत्कपोतृः पद्मग्नौ" इति मंत्रात्। इदं स्वमदर्शनमिति ज़्रतणयम्। अन्र पक्षे कपोतोडग्नानुल्ूक इति पाठः 118811 \% परिधय इवेति। मूले उमोपमा क्षेया। तत्रयोजकं
 यज्ञियद्रशाखायामुपसूर्यके। वह्हिकुंडादावरणे समुद्रे परिखातक" इति रुद्रः $11 \% \| \%$ सरस्पर्शो निष्ठुर्पर्शः। सर्वतो दिशं बीभत्सं भीषकमिव रक्षं वर्षन्ति॥ १६-१७।।

## श्रीराधारमणन्दासगोस्यमिविरचिता दीपनी ब्याख्या



## श्रीमदीरांघवबयास्या

प्रशस्ता गबाः्वादय: पशावो मां सहयमारमनों सब्यपार्वृष्थं कुवर्वपपरे अप्रशसतः खरमहिएयद्यः तु दक्षिण्ण कुर्वन्ति

 इमें देर्शं शून्यमिच्छतः सूचयतः 112811 * दिशो घूप्रः परिधयम्न हरयन्ते इति रोषः, अद्रिभिः सह मू पूथ्वी कम्पते सनयिन्नुमिमेंचैरकालिकेः सह महान्निर्घांतोडइनिनिर्घांतचासीतृ । १५।। \% खरः कठिनः स्पर्शो यस्य स वागुर्शूलिं बहुशः विसृजन् विरोषेण सृजन्बाति जलदा मेघाः सर्वतो बीभत्समिवासृत् रधिं व्मंति मुंचंति ॥ १६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरतन्वली

शस्ताः भारद्वाजादयः मां सव्यमप्रद़क्षिणम् अपरे पशवो बस्तगर्दमाद़यः मां प्रदक्षिणं कुरंति वाहानश्वादींभ्र रोदनं कुर्वतः मनसा निस्पयमि॥ १३॥ मृत्युदूतः मरणसूचकः कपोतः शिलाकणाश्नपक्षी अग्नौ पदं करोति यक्करोति



 दिव्यानाह असृगिति, जलदा सर्क्लोदिये बीभर्समिव भीषकमिब असृप्रुिरं वर्षति॥ १६॥।

## श्रीमजीवगोस्वामिकतः कमसन्दर्मः

शास्ता इति। मम वाहानित्यन्वयः 11 ?3 \# \% उल्यूकसथा तव्रतिपक्षोडन्य उल्यकक्ष यो मनः कम्पगन्
 तथा। इेवेति वाक्यलंकारे ॥ १६॥

## श्रीमद्वि्वन्वाथचकवर्तिंकृता सारार्थनार्शांनी





श्रीमच्डुक्देक्टृतः सिद्धान्तग्रद्वी:
हे पुरष्पन्याघ! घस्तः पवादयः मां सबयं वामं कुवंति अपरे अझस्तः खरादयः 4 १३ 11 \% अयं समीपे


 कठिनस्पर्शः ॥१६॥

## श्रीमछल्लभाचार्यंविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

शस्तः: अश्यादयः अपरे गर्द्याद्यः वहाः अश्या चकाराहवादयः पुरषठ्याघेति संबोधनं तस्य शांकाभावसूचकं
 आकारणार्थमागतः द्किण्रिश्रामागल शब्दकरणादवसीयते। कपोतोऽयमिति भिन्नवाक्यम् उत्रकादिभिन्नः प्रत्युल्दकः का कजाति-
 * \% अधिद्दैविकानाह धूम्रा दिश इति। धूमयुक्ता दिश एव परिधयः मध्ये ज्रैलोक्यं ज्वलद्गिनिर्यर्थ:। निर्घातः निरफविद्युप्पातः मेघाभावेऽपि गर्जितानि च॥१५॥\% खरसीक्षणः स्पर्शो यस्य रजसा पांसुवृष्ट्या तमः अंधकारम् अस्स़क रधिरं बीभल्समिव विष्टारूपमिव पर्येति । ?६॥

## भीगिरिधरकृता वलग्रबोधिर्नी

पशास्ता गबादयः पशावो मां सठग्यमहमनों सठयपार्य्यर्थं कुर्वन्ति। अपरे अप्रशास्ताः सरमहिपाद्यस्तु दक्ष्क्षणं

 विश्यं शन्यमिच्छतः 119811 \% दिशो घूत्राः भूम्रवर्णा: परिधयः सूर्यचन्द्रपरिमण्डल्रानि च हइयन्ते इति रोषः। अर्रिभिः सहिता मू: पृथ्री च कम्पते। दिन्यानुत्पातानाह निर्घात द्यति साद्दार्याम। स्तनयिन्नुभिः गर्जितैः साकं सह महान् निर्घातो निरअ्रवज्रपातश्रासीदियन्बयः 113411 \% सरः कठिनः स्पर्शो यस्य तथामूतो वायुर्दूटिना तमो विसृजन् प्रवर्त्तयन्त बति । जलदा मेघाः सर्वतः सर्वत्र असृपुरि वर्षन्ति । अतः सर्वत्र बीभर्से निन्द्येक जातम् । इवशब्द एवकारार्थंकः ॥ ३६॥

## हिन्द्री अनुबाद

भीमसेन ! गौ आदि अच्छे पहुु मुझे अप़ने बायें करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पझु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखायी देते हैं।। $3311 \%$ यह् मृत्युका दूत पेड़ुखी, उलन्टू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्णकठोर शब्दोंसे मेरे मनको कँपाते हुए विख्यको सूना कर देना चाहते हैं।19811\% दिशाएँ छुँघली हो गर्यी हैं, सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बैठते हैं । यह पृथ्वी पहाड़ांके साथ काँप उठती है, बादल बड़े जोर-जोरसे गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है॥ 乡乡॥\% इरीरको छेद्नेवाली एवं ध्रििर्षासे अंधकार फैलानेबली भाँधी चलने लगी है। बादुए ब्रड़ा डराबना द्रस उसस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। १६ ॥
 नदों नदाश्र क्षुमितः सरांसि च मनांसि च। न ज्वलर्यर्गिनराज्येन कालोऽयं की विधास्थवि ॥शद।। न पिबन्ति स्तन बत्सा न दुद्यनि च मातरः 1 रुदन्लश्रुमुखा गावो न हष्यन्त्यष्या चजे 11991 दैववानि रुदत्तीव स्विद्यनि हुचालन्ति च। इसे जनपदा गमाः पुरोघानाकराशमा: अप्टभ्रियो निरानन्दा: किमषं दर्शयन्ति नः ॥ २०॥

## श्रीधरस्तामिबिरचिता मावार्थाद्धीविका


 दुछ्यंतीति कर्मकर्तर्याष्षम्। न प्रसनुबंतीलर्थः 113911 दैवतननि प्रतिमाः । अघं दुखल पर०।।

## श्रीवंरीधरक्कतो भावार्थदपिकम्पकाशः

नघो गंगाधा अन्र न क्षेया: तासो दिव्यत्वात्। नदाः शोणादयः 11 ? 11 \% इसर्थ दति। घातोरर्थांतरचृत्तिवाद्कर्मस्वमपीति भावः॥ १९॥* जनपदा देशाः ॥ २०-२१॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिबिरचिता दीपनीं क्याख्या

सरंसि च मनांसि चेटत्र भ्षुभिता इलस्य लिझø्यत्ययेन क्षुमितानीति प्रयोज्यम्। कि चान्र पुनर्भौंमानाहेति खान्युस्या-
 अन्भमशितं त्रेधा विधीयते इत्याएय्य अन्रमयं हि सौन्य मन इलन्तेन छान्दोग्योपनिषदी यषष्पपाठकान्तर्गतपंचमखण्डस्यन्रह्मण-


## श्रीमड्रीराघवब्याख्या

हता प्रया यस्य तथामूतं सूयं पर्य, दिवि महाणां अंग्वंगिराद्विनां परस्परं विमष्ष कलहं पर्य सुनितरां संकुलैर्मूतानां




 येम्यः तथामुता हरयन्ते नोडसमाक किमझं दुख्बं दर्शी़िष्यंति वयं नु न विघ्य इति भावः ॥ २०॥

## थीमद्विजयष्वजतीर्थछता पदरत्नावल्टी








> भ्रीमजीवगोसामिकृतः कमसन्दर्भः


## भीमद्विश्वनाथन्क वर्तिकता सारार्थंदर्शिनी




## श्रीमच्चुकदेवक्रतः सिद्धान्त्पद्रीपः




 दर्शेयिए्यंति ॥ २० ॥

## श्रोमदल्धमानार्थविरचिता सुवोधिनी उ्यास्या



 जलेनेव एवं सर्वस्चान्यथा कर्ता काइः किं विधास्यतीति न ज्ञायत हंलर्थः $1184 \|$ * तेषां निमित्तानामवांतरफलमपि

 उचलंति दे़शांतरे गच्छन्ति भ्रष्टा भ्रीषेषां निर्गतः आनांदो येम्यः अघं दु:लजनकं पापं नः अस्मम्यम् |। २० ॥

## भ्रीगिरिधरकृता बालमोोधिनी




 भुधिता अपि सनं सन्यं दुग्यं न पिबन्ति। वत्सा इति बालगनामप्पुपलक्षणम । पगुमनुष्यादीनों मातरश्र न दुधुन्ति सतन्यं




दर्शयन्ति दर्शीयिष्यन्ति वयं न जानीम इंत्यन्वयः। तन पुसणि राजधान्यः, जनपद्वास्तदाश्रयाः देछशविशेपाः, ग्रामाः कर्षकनिवासाः, उघानानि वाटिका, आकराः सुवर्वाचुदन्रस्यनानि, आश्रमाः सुनिजननिवासस्थानानि॥ २०॥

## हिन्दी अनुवाद

देखो ! सूर्यकी प्रभा मन्द्व पड़ गरी हैं। आकाइमें मह परसपर टकराया करते हैं। भूतोंकी घनी भीड़से पृथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी हगी हुई है $1196 \|$ \% नदी, नद, तालाज और होगोंके मन भुज्ध हो रहे हैं। घीसे आग नहीं जलती। यह भयह्रर काल न जाने क्वा करेगा ॥ १८ $1 \%$ \% के बछड़े दूध नहीं पीते, गोएँ दुहने नहीं द़ेती । गोशाल्यमें गौएँ आँसू बहा-चहाकर रो रही हैं 1 बैल भी उदास हो रहे हैं $119911 \%$ देवताओंकी मूतियाँ सोसी रही है, उनमेसे पसीना चूने लगता है और वे हिलती-डोलती मी हैं। भाई ! ये देशा, गाँच, शहर, बगीचे, खानें और आभम शीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं। पता नहीं ये हमाईे किस टु:्खकी सूचना दे रहे हैं। $\because \circ \|$

मन्य एतैमहोत्पातैनूंनं मगवतः पद्ध। अनन्यपुरुपभीमिर्हीना मूहतस तौभगा।। २१॥ इति चिन्तयतस्त्य ह्टारिष्टेन चेतसा। राशः प्रत्यागमद् अन् यदुप्याः कपिध्वजः ॥। २२॥ तं पादयोनिपतितमयथापूवमातुरम् । अधोवद्नमब्बिन्दून सुजन्तं नयनाब्जयोः।। २३।। विलोक्योद्विग्रहृदयो विच्छायमनुजं नृः ।पृच्छति सम सुहुन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम् ॥ २४ ॥ भीधरखामिचिरचिता भावार्थदीपिका
 \% तस्य राज्ञ छत्येवं हधान्यरिश्रनि येन तेन चेतसा चिततयतः सतः 11 २₹॥ \% अयथापूर्व निपतितमू। तदेवाह अनुरमिलादि। अपां बिंदूनश्रूणि नेत्राभ्यां विसृजंतमिलर्थःः ॥२३॥ उद्विग्नं ह्द्यं कंपितं यस्य सः विच्छाये विगतकांतिम् 112811

## श्रीवंरीधरक्कतो भावर्थद्धपिकाप्रकाशः

यदुपुर्या द्वारकायाः 11 श्थ 11 अयापूर्व पूर्व यथा न मवतीयर्थः। तदेव अयथापूर्वंत्वमेच। आतुरं संभ्रांतं रोगिकल्पं वा । इत्यर्थ इति पंचम्यर्थे सममीयमिति भावः ॥ ₹₹ 11 \% \% नारदेनेरितं "तावद्यूयमवेक्षण्वं भवेद्यावद्वहेश्वरः" स्त्येवंस्पं वचनम्॥ २४।।

## भीमद्दीरराघन्रव्राख्या

 श्रीर्चेषु तैरन्यपुखषेष्वसम्भावितकान्तिभिर्भगवतः शीक्छणणस्य पदै: पादविन्यासैर्हैना रहिता अत एव हतं सौभग सौंदर्यं यस्यां तथाभूता मू: पृध्वी नून भविष्यतीति । रे? ॥ \% इस्थं हष्शानि ज्ञातान्यरिष्टानि येन तेन चेतसा राजो युधिश्रिरस्य चितयतः हे हहनन ! कपिध्वजोडर्जुनः चैदुपुर्याः द्वारकायाः प्र्यागमत् आगतवान 11 र२ 1 \% तमागत पद्योर्मिपतित-



## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरलाचली

एशामुत्पाताना फल खयमेवानुमिनोमीट्याइ मन्य इति। एवैमहहोत्पतेः प्रायेण यादवेंद्रस्य भगवतः पद्रहीना लाक्ता अत एव हतसौभगा भूर्महीति मन्ये। कथंभूतैः पदेः अनन्यपुरुपरीभिर्नान्ये पुरुषः त्रियक्ष सौन्दूर्ये साभ्ये आधिक्ये च वर्तंते

 यदुपुर्याः द्वारकायः हस्तिनपुरं प्र्यागमदित्यन्बयः 11 ₹₹ 11 \% \% अयथापूर्न पूर्व यथा तथा न भवतीति आतुरं संध्रांतं रोगिकल्पं वा अधोनदनमवाङ्मुखं अब्बिन्दून जलबिन्दून 11 २३। \% विच्छायं विगतश्रीकमनुजं निरीक्ष्योट्टिग्नहृदयः त्वरितमनाः पृच्छति सम अभृच्छद्यिलन्वयःः \# २४॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिक्कता सारार्थदर्शिनी

 * बिच्छायं विगतकान्तिम् ॥ Р४-२५॥

नास्यन्यपुरुषेषु श्रीः शोभा येषां तैर्भगवतः पदैर्भूर्हीनाडत एव हतसौभगेति एतैर्महोत्पातैरहं मन्ये। ₹？ $11 \%$ \％ छट्टन्यरिष्टानि येन तेन चेतसा ॥ ミマーミ३॥ विच्छायं विगतकांतिम् ॥ २४।।

## श्रममद्व马भाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

एतेषां पापं संभावयति मन्य इति । महोतपातैहैतुभिः कृत्वा भूः पदेर्हीनेति मन्ये，न विद्यते अन्यपुरुषेषु श्री：धजजवजादि－ रूपा येषाम् ॥२？॥ एवमन्वयुठतिरेकाभग्रां सामीचीन्यं सर्व भगवद्व्वयत् सवर्वेवानिष्ट तस्सांनिध्याभावादिति निस पितं सूचकानं शीघ्रफलमाह इति चितयत इति। हृमालोचनेन् अरिष्टं येन ताद्धाचेतसा राश्：सतः यदुपुर्याः द्वारकायाः कपिध्वज इति शीघागमनं सूचितम् 11 २२ $11 \%$ प्रतिकुलतया आगमने आगत्य वचनादिकमनुक्त्वैव पादयोः पतितं सर्वदा यथायाति न तथेत्ययथापूर्वमातुरं चिच्छायं कृरां दु：खविकाराभावेऽषि बहुकालाभ्यासात् स्वत एवाडिंबद्वः नेत्रकमलाभ्यां पतंति कमलपदं जलावतरणसूचकम् ॥ २३ 1 ，विगता छाया कांत्रियेस्य एताह्टोन सह संभाषणस्यानुचितत्वमपि
 नुमानरांकी＇अनेनाज़ुनतुलयोऽयमपीट्युक्त भवति，स्मेति पसिदे अनेन सर्वजनीनं तस्य अगवत्पर्वर्वमित्रुक्तम 112811

## श्रीगिरिधरकता बालम्रबोधिती

ननु ख्मपि महाबुद्विमानसि एतैरुप्पातैस्तव खुद्धौ कि प्रतिभातीस्यपेक्षायामाह－मन्य इति। एतैर्महोस्पातैर्नूंन भगवतः पदैर्भूंहीना जातेत्यहं मन्ये इत्यन्वयः। ननु भगवत्पदराहित्यमात्रेण कथमेवं आनन्दादि श्रंश इल्याशाङ्य विशिनष्टि－अनन्येति। न विद्यतेडन्येषु पुरुषेषु श्रीवंश्राडुछादिशोभा येषां तैरिति। तन्र कारणमाह－हतं सौभगं सौभाग्यं चस्याः सेति ॥ २？ 11 इत्वयें चष्टानि ज्ञातान्यरिष्टनि येन तेन चेतसा तस्य राजो युधिष्षिस्य चिन्तयतः सतः हे महन्यन् घदुपुर्याः द्वारकायाः सकाशात् कपिध्वज्जोडर्जुनः प्रत्यागमत् आगतनान् 11 श् 11 तमागतं अनुजमर्जुन आतुरें व्यकुलं विलोक्य स्वमप्युद्दिग्नं भीतं हैंद्यं यस्य तथाभूतः सुहुदां मध्ये सितो नृपो युधिश्रिएः ‘तावद्यूयमवेक्षधनं याबदास्त इहेश्वरः’ इति नारदेनेरिलमुक्षं बचन्न संरम्मरन्
 नितोधान्मुखेन किश्विदतुक्त्वैव पादयोर्निपतितमिस्यर्थः। अधो वदनं यस्य तम। नयनाहजयोनेक्रमलाम्यामबिन्दून् अश्रूणि विमुअन्तम। विच्छायं विगतकान्तिम् । ミマ－२४।।

## हिन्द्धी श्रनुवाद्द

इन बड़े－बड़े उतपातोंको देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तिय्वय ही यह भाग्रहीना भूमि भगवान्के उन चरणकमलों से，जिनका सौन्द्र्य तथा जिनके धवजा，वक्र，अंकुशाद्वि विलक्ष्षण चिह्न और किसीमें भी नहीं हैं，रहित हो गयी है $112 ? 11$ \％3 शौनकजी！राजा युधिषिट इन भयह्रर उत्पातोंको देखकर मन－ी－मन चिन्तित हो रहे थे कि द्वारकासे लौटकर अर्जुन आये 11 श् 11 \％युधिष्टिने देखा，अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कमी नहीं देखे गये थे। मुँह उदका हुआ है，कमल－सरीये नेत्रोंसे आसू बह रहे हैं और शरीरमें बिहकुल कान्ति नहीं है । उनको इस रूपमे अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्टि घबरा गये। देनर्षि नासदकी बातें याद करके उन्होंने सुहरोंके सामने ही अर्जुनसे पूछा 11 २३－28．11

## युणिष्टिर उवाच

कचिदानर्तपुर्यं नः खजनाः युखमासते । मधुमोजदशा हाहंसात्वतान्धकवृष्णयः॥ २५।। रूरो मातामहः कचित्स्तस्त्यासते वाथ मारिषः । मातुलः सानुजः कणित्कुराल्यानकदुन्दुमिः ।। २६॥
 कविद्राजाऽsहुको जीवत्यस्तुत्रोऽस्स चनुजः 1 हृदीकः समुतोऽक्रूो जयन्तगदसारणः ॥ २८॥

## श्रधिरस्वामिविरचिता भावर्थदीपिका

स्वजना बांधवाः ॥₹१॥ \＃\＃कि वस्ष्यतीति शंक्रया वयवहितक्रमेण घच्छति शूर इल्यादिना। मरिषो मान्यो मातामहः शुरो नाम यादवः कुंटाः पिता। आनकदुन्दुभिवसुसेदेबः।। ₹६।। \％स्वसारः परस्परम्।

[^42]
बसुदेवक्षेमेण तासामपि क्षेमं पृष्टमेन तथापि पृथक्क पृच्छतिते स्वयमिति।। २०।। \% आहुक उमसेनः।


## शीवंशीधरक्छतों मावार्थदीपिकाप्रकाइः


 अत एवासत्पु₹्वाद्वेव ॥ २८-२९॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वमिधिरचिता दीपनी व्याख्या

 द्रष्टण्य इति ॥ २५ー३६॥

## भीमहीरराघवन्याख्या

प्रश्नमेवाह कचिदिल्यादिना यावद्ध्यायसमात्वि। कविदितीष्टपभ्योतककमक्यं तावस्सामनन्यतः सर्वानिश्रान् बन्धून् पृच्छति कचिदिति मध्वादयो यादृवांतरविरोषाः। तब नवमे स्फुटं नोडसाकं स्वजनबचनः आनर्त्तपयां द्वारकायं सुखं यथा

 दिना । अस्माकं मातामहः शूरः हे पार्थ ! हे मारिष ! सविसर्गपाठे शूरविोषणं मारिषशब्दः सौम्यशब्द्पर्यायः, स्वस्ति तथा तथासते कचिचत्तथा नो मातुल आनकदुंदुमिर्वसुदेवः सानुजः कुकाली कुशालमस्यस्तीति तथामूत आसते कचिचत् वसुद्देवस्यानुजास्तु देवभागो देवश्रवा आनकः संजयः शामकः कंकः समिको वस्सरो वृक्षोति नव 11 ₹है। \% सतेति स्वसार उमसेनरयेति शोष:, सत्त भगिन्यः तस्यानकटुः्दुभेः पत्न्यः मातुलान्यः अस्मन्मातुलस्य वसुदे़्सस्य स्त्रियः ‘इन्द्रवरुणभवशार्वरद्र्रेया'नुगागमे ऊीषि
 पदेवा शीदेवा देवरक्षिता सहदेवाख्याः खमं क्षेम सथा तथा आसते कच्चित् मर० II असन् दुराहा कंसः पुत्रो यस्य स आहुकः उप्रसेनो राजा जीवति कचिचत् अस्पनुकस्य चानुजो देवकम्र्व जीवति कचिचिद्यन्वयः। हदीकस्य खफल्कस्य


## श्रीमद्विजय व्वजतीर्थंता पदरत्नावली

 धकवृषणयः॥२५॥ \% मारिषः आर्यः मातामहः, मातुः सहोदरः आनकदुंदुमिर्वसुदेवः कचिचचछछब्दः प्ररनार्थ कुगालीसुखी 1 २६।। \% वसुदेवस्य सम स्वसारः सहोदर्यः कुरालवत्यः, कि तस्य वसुदेक्स्य पत्त्यः अस्माकं मातुलभार्याः आत्मजैः
 पुत्रः कंसनामा यस्य सोऽसन्पुःः आहुक उप्रसेनोऽस्यानुजो देवक्रः सयुतः कहतवर्माख्यमुच्रसहितो हदीकः पुत्रैः सहितो अक्रूरो वा ॥ २८॥

श्रीमजीवरोस्खामिकृतः कमसन्दर्भः।
असन् कृषणद्वेषी पुत्रो यस्य सः। ताद्हशपुत्र्वात् अद्यापि लजितोऽसौ कदाचिछे़ें वा ल्यक्तवानिल्यभिप्रायेण जीवतीव्युक्तम् ॥ २४-३४॥

> श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शानी



श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तम्यदीपः



श्रीमछ्डल्डमाचर्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या
अनतंपुरी द्वारका । येन पूर्व रक्षकव्वेन षड्विधा उत्काः ते सुखिनः कचिचत् ? ते चेत् सुखितः तदा समूलत्वात्स्वारथयं स्वयमेव ज्ञानं भविष्यतीति प्रभ्भः 11 २५ 11 * तान् सामान्यतः प्रश्नविोषेण पृच्छति शूर इति। मारिषः सूरः संबोधनं वा वाश्दे़े वृद्वात् तदकौझलेडपि न चिंतेति सूचितम्। अत एव पूर्वचैलक्षण्याय अथ अप्रिमाणां कुसलमपेक्षत एव आनकदुंदुर्मिरिति सूचितमू ॥२६॥ \% सहाल्मजा इति समसंत पदे परं न सादेशः ॥ २७। \% \% आहुकः पितृनाम्ना निरुवितः उभसेनः असन् पुत्रो वा अत एव टुःसापनोदन्नार्थ राज्येडधिक्टः । हद्दीकः ससुतः अक्रूरोडपि जयंतादयो भ्रातरः सर्वे नवमे ख्षष्टा भविष्यंति॥ ₹く॥

## अ्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी।

तत्रभ्नमेव दर्शायति-कनिड़िति विंशत्या यावदध्यायसमाप्ति। कचिदितीष्टपश्रद्योतकमव्ययम्। तावत्सामान्यतः सर्वानिप्रान् बन्बून्पृच्छति-मध्वाद़यो यादवावान्तरविशेषा नोऽसमांक स्वजनाः बन्धवः आनर्त्तपुर्यां द्वारकायां सुखं यथा भवति तथा कनिं-
 च्यापि तच्छ्र्रणजो विषादः पश्रादेव भवत्वि्यभिप्रायेण ठगवहितकमेग पूच्छति-शूर इ्याद्निना। मारिषः मान्योऽस्माकं मातामहः
 सहितोडस्माकं मातुल आनकडुन्दुभिव्वसुदेवः कुशल स्यास्तीति कुशली कचिदास्ते ? इस्यन्वयः। २६।। \% तस्य वसुदेवस्य
 सहदेवाल्याः सम आत्मजैः प्रद्युम्रादिभिः सहिताः सर्नुषाः रनुषामिः पुत्रभार्यामिः सहिताः कर्तित्ववयं क्षेमं यथा भवति तथा आसते ? इलन्वयः 11 २० $11 \%$ असनू दुहः कंसः पुत्रो यस्य स राजा आहुकः उ्रसेनो जीवति कचित् ? । अनेनासत्वुॠर्वात्तर्य जीवनमपि दुर्लुभमिति सूचितम्। अस्याहुकस्यानुजो देवकश्य कचिजीवति? । हीकादयः कचिक्कुशल्रमासते? इत्युत्तरेणान्व्यः । ह्दीकसुतः कृतवर्मा । जयन्ताद़यः श्रीकृषणज्रातरः । २० ।।

## हिन्दी अनुवाद

युधिधिरने कह्द-'भाई ! द्वारकापुरीमें हमारे स्खजनसम्बन्धी मधु, भोज, दशाई, आहै, सात्वत, अन्धक और वृषिणवंशी यादव कुशलसे तो हैं ? ॥ २५॥ हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रसन्न हैं ? अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदुपव जी तो कुशालपूर्वक हैं ? 11 २६॥ \% उनकी पन्नियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुअंके साथ आनन्दसे तो हैं ? $11 २ ७ ॥$ ॠ जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उप्रसेन अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न ? हददीक, उनके पुच कुतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण तथा शात्रुजित् आदि यांदव्व बीर सकुमाल हैं न? यादबोंके प्रभु बलरामज़ी तो आनन्दूसे हैं ? ॥ २८-२९॥

आसते कुरालं कचिद्ये च रत्रु जिदादयः। कचिदास्ते सुखं रामो भगवन् सात्वतां भ्रसुः॥ २९॥ प्रद्युम्नः सर्वंवृष्णीनां सुखमास्ते महारथः। गम्भीररयोऽनिरूद्वो वर्धते मगवानुत॥ ३०॥ सुषेणश्यारदेष्वण्थ साम्बो जाम्बवतीमुतः। अन्ये च कार्षिप्रवराः सपुत्रा ऋषभाद्यः॥ ३? ॥ तथैवानुचराः शौरेः , भ्रुतदेवोद्ववादयः। सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्ववर्षमाः ॥ ३२॥ श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीपिका।
सर्वंषृष्णीनां मधये महारथः। गंभीररयो युद्दे महावेगः वर्धते मोद्त इलर्थः ॥ ३०॥ः कहण कास्यापत्यानि काषर्णयदतेषु प्रवराः। ३१॥ \# सुनन्दनन्दौौ शीर्षण्यौं मुख्यीं येषां ते।। ३२-३३॥

श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाम्रकाराः।
गंभीररयोडगाधज्ञानः। "रय गतौ" घातुः॥ ३०-३१॥ शौरेः कृषणस्य॥ अ०्-३३।।

## थीमहीरराघवव्याख्या

सात्वतां भक्तानां पतिः सात्वच्छठदो भक्तवाचकः सात्वतशब्द्स्तु याद्वववाचक इति विवेकः। भगवान् बलरामः


 वादृयः ये चान्ये सात्वतर्षभाः यादवश्रेष्वः सुनन्दादपयः 11 ३श्॥

## भीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्नावली ।

ये शान्रुजिदादयः ते च सुखमासते किं रामो बलमत्रः॥२९॥ स सर्वषृषीनां मधये महारथः गंभीररग उम्रवेगः अगाधज्ञानो वा रय-गतो गतिर्शानम् ॥ ३०॥ \% कार्षीनां कुष्युतानां प्रवराः कार्षिम्रवराः ॥ ३? ॥ \% \% श्रुतसेनोद्ववाद्यः शौरेरनुचाः भृल्याः सुनन्द्धी घीर्षण्यौ प्रधानौ येषां ते सुनन्दननन्द्रप्रधाना इसर्थः । नन्दूरीर्षाया इति पाठे सुनन्दः नन्दशीर्षश्र आघौं येषान्ते तथोक्का इति योजनीयम्। सीर्षिशब्द्ः प्रधानवाची पार्षदेपु प्रधानौ सुनन्द्ननन्दौौ आये येषान्ते तथोक्ता इति वा ॥ ३श-३३॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्री़ीनी

गस्भीरयः युद्दे महावेगः ॥ ३०-३? ॥ \% सुनन्द्नंदौौ शीर्षण्यौ मुख्यौ येषां ने॥ ३₹-३३॥

## श्रीमच्छुक्दे वक्टतः सिद्धान्तभद्दीव:

 नंद़ौ झीर्षण्यौं शिरोमणी चेषान्ते तथा। ३२-३४।।

## भीमद्धह्ध माचर्यचिरचिता सुबोधिनी व्यख्या

रामो चलभट्रः सर्वेषां सौख्यं तन्मूलकमिति ते च्रयो भिन्नतया स्वतंज्येण निसूल्यंते॥₹९॥ * बलमन्रः
 प्रवरा येषां म्रद्युम्नादिमिश्राणि ॠषभाद्य: कार्षिषु वा प्रवराः 11 ₹? 11 \% सौरेभंगवतः सुनंदनंदौौ शीषरण्यौ श्रेष्टौ येषां ते।। ३२-३३.।

## श्रीगिरिधरक्हता बालपबोधिनी

सात्वतां भक्तानां यादवानां च प्रभुः पालको भगवान् रामः कच्चिस्सुखमाईते ? इस्यन्वयः॥२९॥ \% सर्ववृषणीनां महारथः प्रद्युम्नः कचिस्सुखमास्ते ? उत तथा युद्दे गम्भीरो महान् रयो वेगो यस्य स भगवान् अनिरहद्धो बर्द्रते मोदते किम् ? ॥ ३०'॥ \# सुषेणादयः अन्ये च ऋषभादयः कार्षिगप्रवराः श्रीकृषपुत्रश्रेष्ठः सपुत्राः स्वस्यासते ? इत्युपरिष्टा-
 यादवश्रेष्एः ॥ ३२॥

## हिन्दी अनुवाद्

यृषिगवंशके सरंभ्रे महारथी प्रद्युम्न सुखसे तो हैं ? युद्धमें बड़ो फुर्ती दिखलानेवाले भगवान् अनिरूद आनन्दूसे हैं न ? ॥ ३० ॥ \% सुषेण, चारदे़ण, जाम्बवतीनन्दन साम्ज और अपने पुत्रोंके संहित ॠषभ आदि भगवान् भीकृषण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न हैं न ? 11 ३? ॥ \% भगवान् श्रीकृषणके सेवक भुतदेव, उद्वव आद्दि और दूसरे सुनन्द्नन्द आदि प्रधान यदुवंशी, जो भगवान् श्रीकुषण और बलरामके बाहुबतसे सुरक्षित हैं, सबके सब सकुझाल है न ?.हमसे अल्यन्त प्रेम करनेवाले वे लोग कभी हमारा कुगल-मझल भी पूछते हैं ? 11 ३श-३३॥

$$
\begin{aligned}
& \text { अपि खस्स्यासते सर्ते रामकुष्णझुजाभयाः। अपि सरन्ति कुइलमसाकं बद्दसौह्दाः ॥ ३३ ॥ }
\end{aligned}
$$

मझ्ञराय च" लोकानां क्षेमाय च मवाय च। अं्ते यदुक्रलाभ्भोधावाबोडनन्तसखः पु मान्॥३३॥

[^43]
## श्रीधरस्वामिविरचिता भावर्थद्वपिका।

भगवति मुखमास्त इति प्ररनस्यनौंचिल्यमाशंक्याह। पुर इल्यदि ॥ ३४॥ \＃गवतोऽ习्रावस्याने हि होकानां मंगलं नान्यथेल्याशयेनाह चतुरिंः। मंगलाय खुभाय क्षेमाय लत्धपालनाय भवायोद्रवाय । अनस्तसबो बलुमद्रसहायः ॥ ३乡॥ \％अर्चिताः सबैँः पूजिताः परमानन्द्रं यथा भवति तथा। महापुरुषो विष्णुस्तदीया महापौरुषिका बैकुंठनाथनुचरा इव ॥ ३६॥

## शीजंसीधरक्कतो भावार्थनीपिकाप्रकाशाः।


 स्याइद्बदादारुइनैस्वर्रो＂इति मेदिनी॥ ३४॥ मंगलाग प्रेमद़ानाय। क्षेमाय मुक्तये। ३५－३६॥

## श्रीमद्वीरराघवव्यास्या


 घह्वण्यो भक्तवस्सल इति विशोषणद्वयाभिपेतें पृच्छति मंगलायेति लोकानां भक्तजनानां मंगलार्थमनंतस्य सखा आद्यः पुमान्परम－ पुरुषः यदृकुलांभोधावासते कर्चित् अंनंतसख इल्यनेन बलरामसहित आस्ते किर्मित षष्ट भवति। क्षेमो लठधयुखपपिपालनं，योगः स चाबब्धसुखलाभरूप：तदुभयविधाय मंगलायेत्यर्थः॥ ३५॥ \＃तदेवे प्रपंचयति यद्वाह्विति त्रिभिः। यस्य कृषणस्य भगवतो बाहुदंडगुपायां स्वपुर्यां द्वारकायामर्चितःः सर्वैलोकैबैहुमताः याद्वाः परमानंदं यथा तथा कीडंति महापौरुषिका इव गक्षा इव ॥३६॥

## भ्रोमद्विजयध्वजतीर्धकता पदरताबल्ली

 लोकसुखकरत्वोदेश इसयमर्थोडपिशान्देन दर्शितः।। ३४।। \％एतमेवार्थं दर्शायति मंगल्यायेति，सः अनंतः रोषः सखा यस्य सोऽनंतसखः अच्यः पुमान् लोकानां मंगलाय ग्रुभाय क्षेमाय पानपपरिपाएनाय भवाय वृद्धये चदुकुलसमुद्रे आभते कच्चिद्ध－ सन्वगः। चशब्दाः मिथः समुच्चयार्थोः मंगलाद्यनेकप्रयोजनार्थाः ॥ ३乡।। \＃यद्वो यस्य कृष्णस्य बाहुदंडैः रक्षितायों
 भ्राध्य महापौरुषिका यक्षा इव का ॥ ३द．।।

## श्रीमजीवगोस्वामिक्रतः कमसन्द्रर्भ：

मझ्ञल्लयेति तैः॥३५॥ \＃यदिति। इवेति लौकिकट्टष्टया। एवमप्रेऽपि॥ ३६－३८॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

भगवति क्रुशलप्नभ्समनौचित्यमाइंक्याह पुर इति॥ ३४॥ \％मझलाय पेमप्रदानाय । क्षेमाय केषाक्तित् मुकिदानाय। मवाय सम्पदे च। अनन्तसखः बलुभद्रसहाय： 1134 ॥＊＊अर्चिता दैवैरपि। महापौरुषिका：वैकुंठना－ थानुचरा इं महद्रिः पौरुषैर्विजयिन इवेति बा ॥ ३६॥

श्रीमन्हुकद्देबहृतः सिद्याग्तमद्रीपः
आदः सर्वेम्यः पूर्बो भगवान् श्रीक्ठषः मंगलाय केषांचिद्दवाय भोगख़्पाय मंगलाय यडुकुलांभोधावास्ते।३३।।
 पौरुषिका इ्व जयविजयाद्रय इव यन्टा अनन्वयालंकारः ॥ ३६॥

## भीमदल्लभाचर्यविर चिता सुवोधिनी व्याख्या

भगवदीयत्वेन तेषां पश्न इस्यमिप्रायेणाह । खस्यासत इति रामपदं आवेशामिप्रायेणाप्रतीच्याभिप्रायेण वा।




 त आह मंगलाय चेति । भगवतो द्द्द्वारकायां निवसनें स्सर्बश्राणिनां विशेषषे द्वरकावासिमों निविष्पपदरक्षणाय च आधिक्याय च। ननु यदि तेपां भाग्यं मंगहजनके न मवेत् ्तदा कि भगवस्थिया इलत आह आय इति। मूलकारणभूत इलर्थ:, काहं कर्म-

 कृष्यंते तदूगवता कथं क्षेमस्तरह अनंतसख इति। अनंतः कालतस्य सखा। अनेन भगवद्मिप्रेत्य स्यानं नापकर्भतीत्युक्तम। नकु


 तिघृतीलर्थः 11 उद 11 * एतस्पिर्ले निदर्शानमाह पुरुाणां हीणां स्रोकद्येत क्रमेण द्वारकायों सर्वे यद्वाः स्वर्चिता एव




## श्रीमदोस्खामिभ्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः :ुबोधिनीप्रकारः



 साधारणानामधिकाराभावं हृदि कृत्वाहुः निविपषपक्षणायेति। ये द्वारकादी निविषा:, तैषां स्यानरक्षार्थमधिक्षपद्राप्सथं चंसर्थः। ताह्रशा इति। मझ्नलजकाहछृ्वन्त एव सुष्शः सन्तीयर्थः। अथवेलादि। तथा चाद्धशावेपि तस्सम्पादनसामधर्यान्न दोष


## भ्रीगिरिधरकृता बालम्बोधिनी














## हिन्द्धी अनुबाद

 113811 \% \% वे अदिपुषष बहरामजीके साथ संसारके परम मद्नल, परम कल्यां अर उन्नतिके लिये घदुवंश़सप क्षीरसागरमें विराजमान हैं। उन्हींके बाहुबलसे सुर्क्षित द्वारकापरीमें यदुकंधी लोग सारे संसारकें द्वारा सम्मानित हाकर चेड़े,


यत्वादत्रुश्रूणनुख्यकर्मण सत्याद्यो द्यश्सहत्रयोषितः।
निरिज्य संख्ये त्रिदशांसदारिषो हरन्ति बन्रायुधवह्लमोचिचःः॥ ३७॥
यद्वाहुद्दण्डाम्युद्यानुजीविनो. यदुग्रीरा द्यक्वतोभया सहुः।
अधिक्रमन्लड्यिमिरिहतां बलात् समां तुधर्मां युरसत्तमोचिताम्॥३८॥
कचिचिड्तामयं तात भ्रश्टेजा विभासि मे। अरुन्धमानोडचज्ञातः किं वा तात चिरोषितः॥ ३९॥


## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका

यस्य पादशुश्रूषणमेव मुख्यं तवआदिभ्यः श्रेष्ठं यन्कर्म तेन। स्यभामादयः। संख्ये युद्वे श्रीक्कषणबलेन त्रिद्शान्देवाच्निर्जित्य तदाशिषो देवभोग्यान्पारिजातादीन् वेज्रायुधस्य वह्हा शची तस्या उचिताः 11 ३०॥ \% यद्धाहुद्ण्डप्रभावोपजीविनः सुधर्मामंग्रिभिरधिक्रमन्ति स गोनिन्द़ः सुखमास्ते इति गतपंचमम्लोकेनान्वयः ॥३८॥ \# ददानीं तस्यैव कुरालं पृच्छति कष्चिद्धिति घड्भिः। अनामयमारोग्यम्। न लबधो मानो येन बन्धुभ्यः सकाशात् किं वा तैः प्रत्युतावज्ञातस्तिर₹छ्छतः। यतस्रिरोषितो बहुकालं तन्र स्थितः॥ ३९॥ \% अभावैरिति छेदः। प्रेमशूंन्यैः। अमंगलैः परुपैः शब्दादिभिर्नाभिहतो न ताडितोऽसि किम्। यद्वा अर्थिम्यः किमपि दास्यामीति नोक्तं किम्। यद्वा आशाया सहृ यथा आश्ञा भवति तथा दास्यामीति प्रतिश्रुतं यत्तन्न द्तं किम् 118011

## श्रीवंशीधरक्रतो भावार्थद्दीपिकाप्रकाशः

यस्य कुष्णस्य 11 ३० \% अन्र पूर्वत्रामे चांम्विशान्दस्थाने अंद्रिशब्द उपलभयते। प्राचीनपुस्तकेषु सोपि युक्त एव। उगदिषु चतुर्थवादे "एवं ₹याद्यक्व", इलयनेनोभयोरपि निपातनात् "अंद्विरंघ्रिश्र चरणे" इति क्याख्यातत्वान्व
 ताडित इसर्थः 118011

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

मूलस्थितसल्याशब्दः सट्यभामावाचकः "विनापि प्रल्ययं पूर्वोच्तरपद्योर्वा लोपो वाच्य" इति ‘ठाजादावूध्ं द्वितीयाद्चः' इति सूत्रस्यवार्तिकेन भामेत्युत्तरपद्स्य उअत्वादिति 1 ३३-88॥

## इति श्रीमन्दागवते महापुराणे प्रथमसंधे श्रीराधारमणदासगोसामिविरचितायां दीपपीव्याख्या- <br> टिप्पण्यां चतुर्द्रशोडध्यायः 119811

## श्रीमद्दीरराघवनयाख्या

घस्स भगवतः पाद्योः :ुश्रूषणं परिचरणं मुख्यं कर्म तेन हेतुना सल्यभामादयः पोडरासहस्रयोषितः संख्ये युद्ये त्रिद्शान् देश्शान् निर्जिल्य बअभ्रमायुधं चस्य स इंक्रो वह्लमः प्रियो यासां तासां घाच्याद़ीनामुचिताः आशिषः अभीष्टार्थः पारिजातादयः भगवता आहता इति होषः तदिल्यक्ययं सामान्याभिपायेमेकत्वं नपुंसकत्वं वा ता आरिषः हरंति सीकुर्वंति।। ३ै।। \% यस्य भगवतो बहहुदंड एवाभ्युदयो येषां ते तदुपजीविनः तद्भूप्या यदुपवीराः न विद्धते कुतोडपि भयं येषां तथाभूतः संतः सुरसत्तमानामिन्द्रादी़नामुचिता तानिर्जिल्य बलादाह्हता सुधर्माल्या सभामंप्रिभिम्मुहुर्मुहुरुरधिक्रमंति॥३८॥ तस निस्तेजककव्वादिहेतून्विकल्पयन् पच्छति हे तात ! तवानामायमारोग्यं कच्चित्, मे मम अष्टं तेजो यस्मात्तथाभूतो विभासि एव्ध्यसे। हे तात! व्वं तत्र चिररमुषितः हेतुगर्भमिदे चिरमुषितव्वादल्ध्धो मानः संमाने येन तथाभूतः किम् अथवा तैरवज्ञातः। अवमतः
 रिक्यो याचकेम्यः यत्पतिश्रुतं दास्यामीति प्रतिज्ञातं तत्तेम्यः कि वा न दृत्तम्॥ ४०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरनावल्री

यस्य हरेः पान्योः डुश्रूषणं सेवालक्षणं तदेव मुख्यं कर्म तेन साधतेन सल्यादयः सल्यभामापुरःसराः क्रूप्रसहस्रयोष्तः षोडरासहस्संख्याः त्रियः संख्ये युद्दे त्रिदशानिंद्रादीन निर्जिल बत्राटुधस्येंद्रस्य वहमायाः ईच्याः उचितास्तदाशिपसतेषा-


दिग्विजयश्रीस्तामनुजीवितुं शीला अत एवाकुतोभयाः युदुपवीराः सुरसत्तमस्येंद्रस्य उचितां बाहुघलाह्तामानीतां सुधर्मोंख्यां
 दिति। हे तात ! ते तव अनामयं कीित् सुखं किं ? कुतः कुरालप्रश्न इृति तत्राह घृ्टतेजस्वे कारणं पृच्छति अलठद्धेति अलब्धो मानो येन स तथोक्तः न केवलं मान।भावः, कितु अवज्ञातश्र किमिल्याह अवज्ञात इति पूर्वं चिरोषितेंऽच किं वक्षिप्रमाद्तः

 वित्ताशाया प्राप्तम्योडर्थिम्यो युक्षं योग्यं दास्यामीति प्रतिज्ञातं तन्न दत्तं किमितीयं वै स्वद़ोषात् दत्वापि तदााशापूर्तिपयंतं न दुत्तमितीयं परदोषात् उभयं च न प्रासं हीति वा वाक्यार्थः। 180 ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः

कचित् ते इति। तेषां भवत्वमझ्नलं किक्यिदस्यैव वा भवतिव्येक्ष्शायां प्रकरणमिद्म्य३३॥ \% नाभिह्तः किम् अपि त्वभिहत एवेलर्थः $1180-8 \% \|$

इति श्रीमद्धागवतप्रथमस्कन्धस्य श्रीजीवगोस्वामिक्कतकमसन्द्दर्मे चतुर्दरोडध्यायः ॥ १४॥

## श्रीमद्वि ख्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिंनी

निर्जिल्य कुष्णबलेनैवेत्यर्थः त्रिद्शान् तदाशिषः परिजातादीन्। बज्रायुधवह्नभा शाची॥३७।। \% अम्युद्यं प्रभावमनुजीवितुं रीलं गेषां ते। आह्हतां स्वर्गलोकादित्यर्थः ॥ ३८॥ इदानीं किश्चिद्यव्यद्तस्तस्यैव कुमलं पृच्छति कचिदिति घड्भ्भःः। अनामग्मारोग्यम्। बन्धुभ्यः सकाशादलःधादरः प्रत्युतावज्ञतः ₹चरोषितः बहुकालं तत्र स्यितः॥ ३९॥ \% अभावैः प्रेमशून्यैः नामिह्तः न ताडितोडसि किम्। अर्थिम्य आशया पार्याशया वर्त्तमानेभ्यो यक्ष्नुं प्रतिश्रुतं तन्न दत्तं न च उस्कं किमपि मौनं कुतर्मिति भावः ॥ ४० ॥

## श्रीमचब्रुकद्दे वकृतः सिद्धान्तप्रद्वप:

सल्यादयः सत्यमामादयः तत्तेन श्रीकृषणेन मर्त्रा हेतुभूतेन संख्ये च्रिद्दान्निर्जिए्येन्द्रपस्युचिताः आशिषः पारिजातादीनिष्टर्थान् यस्य कुण्गस्य पादखुभ्रूषणमुस्यकर्मणा हृंति कुरंति ॥३७॥ \# यस्य बाहुदण्डयोरभ्युदयः प्रभावस्तदृनुजीविनः 11 ३८ 11 \% तदानीं तं निस्तेजकं ह्धा तमेव पच्छति कचिदिति षड्भिः। हे तात ! मे मम त्वमपि तावद्ध्रहतेजा विभासि लक्ष्यसे। अप्रतेजसकत्वे हेतु पृच्छति कचित्तेडनामयमारोग्यम् ? बन्धुम्योडलन्धमानः कि वा तैरवज्ञातोडसि कि वा
 सि किम् ? असौ दातुं समर्थ इलाशयार्थिभिरुक्ष प्रार्थितं भवता न दृत्तं किम्, कद़ाचिस्सत एव प्रतिभ्रुतमिद्ं दास्यामीति प्रतिज्ञातं न तद्दत्तं किम् 118011

## श्रीमद्वल्लभाचार्यविरच्चिता सुबोधिनी उयाएया

स्रीणामपि तथात्वमाह यत्पादेति। पाद्रशूषणमेव मुख्यं कर्म अन्यन्नु लौकिक लौकिकापेक्षया विहितस्यैन मुख्यतया करणात् ₹र्गे भोक्कणे धर्मपरिलागेन भोगो मा भवत्विति विषयबलात् अन्रैब स्वर्गमानयेति सल्या सल्यभामा तस्याः प्रियत्वप्रसिद्दे: तद्रावमेवान्या अपि रिक्षंतीति सत्यद्यय इत्युक्तं, द्वघष्टनां सहम्राणां समाहारः स्बीविवक्षाभावान्न डीप्, त्रिदशान् स्वं निर्जित्येति ₹वेच्छया गरुडग्रेरण्या अवगम्यते। सीणां सीकर्तृकमोगः खर्ग एव वांछित इति वज्रायुधवल्लभोचिता इलाह्त।
 पुरुषाणां त्वामुषिमकस्य अनुक्तवात्। सत्यादिवदेकीकृल भोगासंभवात आमुष्मिकं पथगाह यदाहादंदांभ्युद्यानुजीचिन इति। अन्यः सर्गरुल्यों विषयः स्तः सिद्दः सभा परं च्यूनेति तद्रोगमाह बाहुदंडयोरम्युदयः सर्वोकर्षस्तमनुजीवनं यस्य येषां ते यदुश्रेष्ठ्वेन स्वर्गे हि देवाः सकृर्स्ताताः तस्यां सभायां सकृदुपविशंति पादावरपर्शयित्वा ताहुरीं सभां मुहुः अंध्रिभिराकमंति तत्रापि बलात् न हि लोकिकक्रियया सा लम्या सताश्वमेधकर्तृलञ्यत्वात् तदाहृ सुरसत्तमोचितामिति सुरसत्तमा इन्द्रादयः॥ ३८॥ * * एवं सर्वान् पष्दा अर्जुनगतवैक्कच्यहेतुमुद्धावर्यति कचिच्तेनामयतिति। अनामयमारोग्यं कचिद्य रोगेणाप्येवं भवति किंच तेजोडपि तब गतमिति एक्ष्येते तन्र मम हष्ट्रित्र प्रमाणमिल्याह विभासीति तेजोगमनमंतः शोकात् पापांच्च मवति तन्र प्रथममंतः शोकहेतून् गणयति अलबधमान इति। परगृहे मानाभावः अंतस्तापे हेतुः अवज्ञा च सुतराम्। अवज्ञायां हेतुः चिरोषित इति। श्यहुरग्रहे बहुकालवासे अवज्ञा भवति, अवज्ञातः कि वेति संबंधः। अथवा चिरवास एव शोकहेतुः॥ ३९॥ \# एवमंतः-


आद्धिघब्देन पंचपि गहीताः। इद़ानीमधर्माणि संभावयति न दत्तमिति आशया यत् प्रतिश्रुतं "चतुषर्यर्ये बहुलं छंदसि" इति आशायै दास्यामीति प्रतिज़ातं तदाशाभंगहेतुत्वाददानं सर्वंमिष्ट दत्तवृत्तमिति ते तेजोहृंत्तु भवति ॥ 8011

## श्रीमद्योस्खामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाराः

यत्पादशुश्रृषणेल्यम्र। अन्यस्विति। भोगात्मकं तु। विषयबलादिति। झुश्रूषणविषयस्य भगवतो बल्गत्॥ ३७।। \% न दृ्तमिलत्र। अधर्मागीति ‘स्याद्वर्ममख्वियामि’’्यमरः। तद्विरद्धमधर्मम् 1180 II

श्रीगिरिधरकृता बल्रबोधिनी
यस्य भगवतः पाददयोः झ्राश्रूणं परिचरणमेव मुख्यं यक्कर्म तेन हेतुना सत्यभामादयो ह्यष्टसहस्सयोषितो भगवद्धार्या; सद्धुये युद्दे त्रिद्रान् देवान्निर्जिय तदांशिषस्तेषां भोग्यान् पारिजातादीन् हग्रन्ति, भगवताऽSह्ताता भुक्जत इटर्थः। तासां देबोत्तमभोग्यत्वेन मनुऽ्यदुर्लभवं सूचयन्नाह-बज्ञेति, वज्रमायुधं चस्य स इन्द्रो वह्लमः प्रियो यासां तासां इचच्यादी़नामुचिता छ्यर्थः $\| ३ ७$ ॠ यस्य मगवतो बाहुदण्डरोरेंग्युद्यः प्रभावस्तदनुजीविनो यदुपर्रीरा न विद्यते कुलोऽपि भयं येषां तथाभूताः
 इल्यन्वयः। प्रसिद्धमैबैतदिति घोतयन्नाह-हीति॥३८॥ \% इदानीमर्जुनं तेजस्वाद्विगुणरहितं छछ्वा तद्बूतून्त विकल्पयन्
 सीति सूचयन् सम्बोधयति-हे ततेति। ते तव कचिद्धनामयमारोग्यमसीति शेषः। एवं प्रश्ने हेतुमाह-यतो मे मम त्वं भ्रष्टं तेजो यस्य तथाभूतो विभासीति। आदरातिशां घोतयन् पुनः सम्बोधयति-हे तातेति। वाऽथवा न लन्धं मानं सम्मानं येन तथामूतः सन् प्रत्युत तैरेवावज्ञातः तिरxकृतः। तत्रापि हेतुमाह-चिरोषित इति, यतो बहुकालं तत्र निकासं कृतवानिलर्थः 11 ३९.। \% अभावैरिति च्छेदः। न विद्यते भावः प्रेमा येषां तैः प्रेमशून्यैः पुरुषैरमद्धलैः कुस्सितैः शब्द्दादिभिः साधनैर्नामिहतो न ताडितोऽसि कचित् ? यद्वा आशया सह् यथा आशा भवति तथा यदृिभ्यों चाचमानेभ्यः प्रतिभ्रुतं दास्यामीति प्रतिज्ञातं तत्तेम्यों न दत्तं किम् ? यद्वा तेम्यों दास्स्यामीति नोक्रमिलन्वन्यः $1180 \|$

## हिन्द्धी अनुवाद

सत्यभामा आद़ि सोलह हुजार रानियाँ प्रधानहूपसे उनके चरणकमलोंकी सेवामें ही रत रहकर उनके द्वारा युद्दमें इन्द्रादि देवताओंको मी हराकर इन्द्रणणीके भोगयोग्य तथा उन्हींकी अभीष्ट पारिजातादि वस्तुओंका उपभोग करती हैं। 1 रै। * \# यदुवंशी बीर श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभाबसे सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लायी हुई बड़े-बड़े देवताओंके बैठने योग्य सुधर्मासभाको अपने चरणोंसे आक्रान्त करते हैं 11 ३二 $11 \% \%$ भाई अर्जुन ! यह भी बताओं कि तुम ख्वयं तो कुशलसे हो न ? मुझे तुम श्रीहीन-दे दीख रहे हो; वहाँ बहुत दिनोंतक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मानमें तो किसी पकार की कमी नहीं हुई ? किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया ? ॥ ३९॥ \% \% कहीं किसीने दुर्मावपूर्ण अमझ्नल शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा किसी आशासे तुम्हारे पास आये हुए याचकोंको उनकी माँगी हुई वस्ु अथवा अपनी ओससे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके ? $1180 ॥$
 कचिच्चं नागमोडाम्यां गम्यां बससक्कृां स्तियम। पराजितो वाथ मवान्नोत्रमैर्नासमैः पथि॥ ४२॥
 कचित् प्रेश्ठतमेनाथ हद्वयेनात्मबन्धुना। इून्योडसि रहितो निर्यं मन्यसे तेड्पथा न रक् 118811 शति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमसक्धे चु" धिहिरवितकों नाम चतुर्द्रशोऽध्यायः \|\&\& श्रीधरसामिविरचिता भाव्रार्थदीविका





समैरिलर्थः 1 असमैरधमैर्वा कि न पराजितोऽसीयर्थः 118 \& 11 संभोजनाहान्वृद्धान्त्रालकांख्र किस्तित्पर्यमुड्क्था-
 स्वबंधुना श्रीक्टाणेन रहितः शून्योऽसीति मन्यसे डन्यथा ते रूक मन:पीडा न घटेत $488 \|$

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे टोकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## श्रीवंशीधरकतो मावार्थदीपिकाप्रकाशः

"यस्यःः पाणिर्न द्त्तो बै पित्राष्घम यथाविधि। सा चागक्या भवेधारी ता गत्वा नारकी भवेत्" इति समृतेः 118911 \% असतक्कृतामिल्यनेन रजोवती लक्यते। तस्या एव संस्काराविधानावे। इस्रर्थ इति। नाकादित्वाद़्रानादेशाभाव इति भावः। इ्यर्थ इसि। नीचजातितोपि पराभवो महतां तैजोहानिकर इति भावः 11 \&२ $11 \%$ अक्षम कर्तुमशक्ं
 न संभवंति। संभवति चेद़मिति नारद़ोक्ति स्मरन्नाह-कचिदिति। इस्यर्थ इति। प्रणणीीनदेहबद्दीपहीनमन्द्रिवदहं प्रकाशहीनो जात इस्यात्मानं मन्यस इति भावः। किश्च लोकशास्लविरद्धाकर्तुर्विज्ञस्य तव श्रीकृषणवियोगं विना विच्छायत्वं न घटत इस्याह्। अन्यथा ते रुछ् मनोठ्यथा नेस्यर्थः 118811

इति श्रीमद्रागचतभावार्थदीपिकाप्रकाशो प्रथमसकन्धे चतुर्दशोडध्यायः ॥ १४४॥

## श्रीमद्रीरराघकन्यास्या

ज्राह्यणादीनन्यं च शरणोपसृतं शरणागतं जंतुं शारणपद़ः रक्षकस्त्वं नात्याक्षीः कचित् $118 ? \|$ \% अगम्यां खित्रियं बवं नागमः न गतवान् कचित् गक्यामप्यसत्कृतां वा नागमः कचिच् ? अथ ननु भवान्पंथ्युत्तमररधमैर्वा जनैः पराजितो वा किम 118 8. 11 \% संभोज्यान्सह भोक्रं योग्यान् वृद्वान् बालकांइच परील्यडययं वर्जनार्थ परित्यज्य त्वम् अभुंक्थाः अपि
 बंधुना श्रीकृषणेन रहितः अत एव शून्यो निरानंदेोऽस्मीति मन्यसे कचित् ? अन्यथा उक्कहेतूनामन्यतमस्थाभावे तव रूपोगः अधिर्न स्यात् । यद्वा रुग्दीतिरन्यथा प्रागिव नास्यतः केनचिद्युत्तन्य्यतमेन हेतुना भवितठयमिलर्थः ॥ ४४।।

इति श्रीमद्धागनते महापुराणे प्रथमस्कंधे श्रीमद़रीराघवाचार्यक्टतभागवतनन्द्र्वन्द्रिकायां चतुर्दशोडध्यायः ॥? $॥ \|$

## श्रीमद्विजयध्वजती र्थकता पदर्नावली

जाह्वणादि सत्रंतं जीवजातं हरण्योपसृतं जारणार्थितया प्रामं शरणप्रदस्र्वं नाल्याक्षीः रक्षामकृत्वा ल्यक्तवानसि किम् अरक्षितैस्तैरवज्ञात इति वाक्यार्थः ॥४?॥ \% अ अगम्यां विधवां परस्तियं वा गम्याम् असक्कृतां वा सनानादिसंसकाररहितां प्रदानकर्मरहितां वा ख्रियं नाлमः न गतवानसि किं, इयं च पार्थ एवंविधे कर्म करोतीति काचित्स्वदोषनिमित्तावज्ञा $118 २ \|$ \% आवृद्वबालकान् बाछावधि सर्वान् अभोज्यान् भोजयिव्वा पर्यमुंछथाः मुक्तवानसि किं, संभोज्यानिति पाठे सह भोक्कं योग्यान् वर्जयित्वा भुक्तवानसीलर्यः। अक्षमं कर्तुमशक्यं ताहरं किंचित् शाखे निषिद्दं कर्म कृतवान् किम् एकाद्री-
 प्रचछछति अथेति। अथ यं निं्यं प्रेषादिगुणघ्वेन मन्यसे तेन सर्वतः प्रेछेन प्रियतमेन हदयेन मनोहारिणाडडत्मबंधुना स्वाभाविकबंधुना कृष्णेन रहितो वियुक्तः सनू रून्योऽमझ्लोऽसि कचित्ते तव शरीरकांतिस्व्वन्य णा न पूर्वंवद्वि यस्मात्तस्मात्तेन वियुक्तोऽमझलो भवितुमहृंसीति मन्ये निएगं प्रेप्रतमेन रहितः शून्योऽसमील्यात्मानं हदयेन मन्यसे सर्वथा तव झारीएकांतिस्तनन्यथा न पूर्वँवदिति वा। प्रें्टेन तेन रहितः शून्योडसमीति मन्यसे अन्यथा तथा मननाभावे रक् रोगो मनोठग्यथा कर्धमिति वा। त्वं मन्निष्टत्वादातैमैकनिष्ट्वान कृष्गप्रेष्ठत्वाच लोकशास्लनिषिद्दू न करोषि हि। तस्मात्तेन कुषणेन वियुक्तव्वात्तव विच्छायद्वमिति मन्य इति हिशब्दार्थः $1188 \|$

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां टीकायां चतुर्शंशोऽध्यायः ॥ ई४ ॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवतिकता सारार्थदर्शिनी

शरणोपसूतं शरणागवं सत्षं प्राणिनम् ॥ \&? ॥ \% \# अगम्यामिति छेद्ः। असहृृतां मलिनवस्यादिकाम्।



नाइदोक्तं स्मरन्राह कचिदिति। निष्यं सदा प्रेप्रतमेनात्मनो बन्धुना कृषेन रहितोऽहं ह्ययेन चेतसा इून्यो मूर्छिछोऽस्मीति मन्यसे आहमानमिति होषः। सत्यं सत्यमेतदेव कारणं सत्यमिति भावः। अन्यथा ते रुक् मनःपीडा न घटते $1188 \|$

श्रीमच्छुकदे वक्हतः सिद्धान्तप्रदीपः
नाल्याक्ष्रीर्न लक्तत्रानसि किम् 1.89 .11 \% त्वमगम्यां खियं नागमः न गतवानसि कि कच्चित् गम्यां वाप्यस-
 सहैव भोक्रमहान् त्वमपि स्विप्पर्य्यमुंक्थाः वर्जयित्वा भुक्तवानसि ? परिर्बर्जनार्थमच्ययम ॥ $४ ३ ॥$ ॥ अथवा नित्यं प्रेक्वतमेन हृदयेन ह्टदयंगमेन अह्मबन्धुना श्रीकृष्णेन रहितस्तस्मादेव शून्योडस्मि निरानन्दोडऽमीति बवं मन्यसे कचित्। अन्यथोक्तहेत्वन्यतमाभावे ते हर्ड मनःपीड़ा न भवेत् $\| 8 ४ ॥$

इति श्रोमद्धागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे श्रीमन्दुक्नेवक्रतसिद्धान्तघद्दीपे चतुर्दर्शोध्यायः ॥ ई४॥

## श्रीमदललभाचर्यविरचिता सुवोधिनी क्याख्या

दानं शरणागतरक्षा च क्षत्रियस्य मुख्यं शरणागतानामपि मध्ये त्वमेतान्न कचित्परिपालितवननसीयाह कच्चिदिति । चाह्मणः सर्वावस्थासु परिपाल्यः ख्यियस्व अन्ये चृद्धबालरोगिणः, अन्यद़र्पि रारणोपसृतं सत्ष्वं हरिणादीन्नाय्याक्षीर्न स्याजितनानसि अब्यैः पीडायां समुपस्थितायां ततस्याजनमकृतमित्यर्थः ॥ ४१॥ \% धर्मसूะमाभावमां-त्वन्ना पुरुषो भूत्वा अगम्यामममः कामवशोन अगम्यागमनं कृतं गम्यां वा असक्छुताम् अपमानं कृत्वा अगम्यामगम इति। शुन्रुपराजयोऽप्येतद्वेतुरिति तमाह पराजित इति। अस्य पूर्वोक्तानुरूपत्वात् अथेति नोत्तमेनेसमासः नासमैः अधमैः समैर्वा अधमैर्वा पराजित इलर्थः $118 २$ \# \% मिष्नान्नादिक पाचकेम्यो बालाद्याभ्यः अद्त्रा भोजनेऽटयेवं मवतीति लौकिकमाशंकते अपिस्विदिति। परिवर्जनात् संभोज्यान्त् वृद्धबल्लकानिति पाठे भोज्याः ख्रियः संभोज्याः अथ तनुुत्तरे विभाग इति न्यायेन हृस्वः आवृद्धबतलकान् वा अन्यदृपि जुगुप्सतं पः्शाज्जुगुप्साजनकम् अक्षमं च पश्चात्योडुुमशक्यं च प४३\# मुख्यं कारणमुत्रेक्षेते कचिदिति। हृद्येन ह्टत् अयते प्रविशतीति ह्वद्यः अंतर्यामी अथेति पूर्श्रण्यावृत्र्यर्थः अत्मत्वेन बंधुरहितः ताह्होन विरहितः इून्योडसि अनिव्यं मन्यसे आत्मनि गते देहादिस्घितेर्निंय्यत्वात् अतिशोकेऽऽ्ययमेव हेतुः, अन्यथा ते न रुक् अन्गस्याविवेकिनः याह्दोडपि चिंता भवति तव त्वयमेव हेतुरित्यर्थः। ॥४।।


## श्रीमद्रोस्वामेश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः

पराजितेलग्र। नसमास इति। नैकचेल्यादिवन्नशन्देन सह सुप्युपेति समास इल्यर्थः। ४₹॥ \% अपिस्वित् पर्गभुक्र्था इसत्र। सम्भोज्येति ह्वस्वान्तपाठे प्रयोगसम्भवपकारमाहुः अथादावुत्तरे विभाग इति। इदं लक्षणप्रन्थस्य प्रातिशाख्यस्य सूत्रम। तथा च 'अथादावुत्तरे विभागे ह्वखं ठ्यअनं पर' हति सूत्रेण यथा देवयते शीकयते इत्येवमादेः पद्स देवाय ते यजमानाय शर्म, शीकाय ते ख्वाहेतेयें संहिताध्ययनदशायां दीर्घो बोध्यते, तेन न्यायेनात्रापि पदृविभागे ह्वस्वः, संहितायामेव दीर्घ इल्यर्थः। सूत्रार्थस्तु, अथेल्यधिकारे। आदावुत्तरे पदाद़ौ पद़ान्ते च संहितायों बर्तमानो दीर्घो यदि ठ्यअभ्नपरः स्यात्, तदा विभागे पद्पाठे


इति श्रीप्रथमसकन्धे सुबोधिनीप्रकाशोडध्यायचतुर्दशविवरणम् ॥ श४ ॥

## भीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

आाह्मणादी़नन्यद्वा शरणोपसूतं शरणागतं सत्वं प्राणिमान्नं वंं नाल्याक्षीः न लक्तवानसि किम् ? त₹्चयागेडपि तव शोकेन निस्तेजस्वं सम्भवति यतस्तवं शरणप्रदः आभ्रयमदः, रक्षक इस्यर्थः ॥ ४? ॥ \% कचित् अगक्यां गन्तुमयोग्यां ज्राह्वणराजादीनां खियं नागमः न गतवानसि ? असल्कृतां र्मलिनवस्ञादिकां गम्यां बा खियं नागमः किम् ? अथवा भवान् नोत्तमैः



कर्म तु न कृतवानसि किम् ? ॥ ४३॥ \# नैताः शक्षा एतस्मिन् सम्भवन्ति, सम्मवन्ति चेदिद्मेवेति निश्रिस्य मु ज्यं कारणं पृच्छति-कतिदिति। अथवा नित्यं सर्वदा प्रेष्ठतमेन प्रियतमेन आत्मबन्धुना श्रीकृष्योन रहितोऽत एव ह्द्दयेन शून्यो निश्रेतनोडसीति कचिन्मन्यसे ? अन्यथा एतद्विना ते तब महाधीरस्य रुक् मनःपीडा न सम्भवत्तीयर्थःः 118 ॥
श्रीमद्रिरिधराख्येन भजनानन्द्रसिद्धये॥ श्रीमझागवतस्येयं टीका बालमबोधिनी॥२॥
रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने ॥ चतुर्दर्शो गतो बृत्ति राक्षः प्रश्ननिरूपकः ॥ ३ ॥

हिन्द्री अनुवाद
तुम सदा इरणाततोंकी रक्षा करते आये हो; कहीं किसी भी नाहुण, बालक, तौ, बह़े रोमी, अनला अथवा अन्य किसी प्राणीका, जो तुम्हारी शरणमें आया हो, तुमने ट्याग तो नहीं कर दिगा ? 118 ? 11 \% कहीं तुमने अगम्या हीसे समागम तो नहीं किगा ? अथवा गमन करने योग्य सीके साथ असक्कास्पूर्वक समागम तो न किगा ? कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथवा बावरीवालोंसे हार तो महीं गये? $118 २ ॥ \%$ अथवा भोजन करानेयोग्य बालक और बूढ़ोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहों कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न हो $\| \frac{8 ३}{\|}$ \# हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुद्टद् भगवान् भीकृणसे तुम रहित हो गये हो। इसीसे अपनेको शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हों सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो $1188 \|$

चौद्रहवाँ अध्राग्र समात

## (2)

## अथ पश्चदूरोऽध्याय:

## सूत उवाच

 शोकेन शुष्यद्धद्नहृत्सरोजो हतत्रभः। निंसु तमेवानुध्यायन्नाराकोत्प्रतिमाषितुम् ।। २ ।। कच्द्धेण संस्तम्य भुचः पाणिनाडडमृज्य नेत्रयोः । परोक्षेण समुन्नद्धभणयौत्कण्यकातःः॥ ३। सख्यं मैन्री सौद्धं च सारथ्यादिष्ष संस्मश्न्। नृपमग्रजमिस्याह बाष्पमद़दया गिरा $118 \|$

## श्रीधरख्वामिविरचिता भावार्थंदीपिका

## 

कुठणोडर्जुनः। आविकल्पित इति छेदः। नानाशंकासपद़ं रूपमाउक्ष्य विकल्पित इल्यर्थः प्रतिभाषितुं नाशाक्नोदित्युत्तरेगान्वयः। तन्र हेतवः-कृष्णविइलेषेण कर्शितः कृशः कृतः 11 १ 11 \% झोकेन हेतुना वद्नं च हृच ते एव सरोजे खुธयती वदनहह्तस्सरोजे यस्य सः। हता प्रमा तेजो यस्य सः 1 २ 11 \% शुचः शोकाश्रूणि यान्युद्रच्छन्ति तानि नेत्रयोरोव संस्तभग्ग गलितानि च पाणिनामृज्र परोक्षेण दर्शेनागोचरेण श्रीकृषणेन हेतुना समुन्नद्वमधिक चत्प्रमौल्कण्ठचं तेन कातरो
 च। बाष्पेण कंठावरोधाद्रन्द्या $11 ४ ॥$

## अ्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्रीपिकाप्र काशः

धुरं राज्यभारम्। न्यस्य स्थापयित्वा (१) भगवति भक्तिविधानाथं दुःखकथनठग्येने तन्महिमा प्रतिपाद्यतेइत्राध्याये।
 ठ्ययानामनेकार्थव्वाद्रिति ॥ १-४॥

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

धुरमिति। विपुलराज्यभारमिल्यर्थः ॥ (१) १-३०॥

## श्रीमद्धीरराघवठ्यास्या

एवमिति कृषणस्य भगवतः सखा कुषणोऽर्जुनो 习्रात्रा राज्ञा युधिह्रिरेण नानाविधानां रांकानामा₹पदं निमित्तं रूपं तेजोहीनं रवकीयं स्पं प्रति विकलिपतः कुषण्स भगवतो विइलेषेण वियोगेन कर्शितः ॥ ? ॥ \% विइलेषजशोकेन श्रुष्यद्वदन्नं हृद्यक्यकलं च यस्य सोडत एव हता प्रभा यस्य तथाभूतः तमेव विभुं श्रीकृषणमभिध्यायन्प्रतिभाषितुं प्रतिवक्कु नाशाक्नोन्र शाशाक ॥२॥ \% ततः छचच्र्श ण महता प्रयत्नेन झुचः घोकान संस्त्य नेत्रयोर्नेत्रे कर्मणि षही, पाणिना आमृज्य यद्वा संस्तम्य मन इति शोषः, नेत्रयोः शुचः शोकाध्रूणि पाणिभ्यां संमृत्य परोक्षेणातिसमुन्ददः उक्कटः प्रणयः रनेह्ट औ屯कणछ्यं प्रेमपूर्वकानुध्यानं विरहासहत्वद्रा वा तांयां कातरः अधीरः॥३॥ \% बाष्पैग्गद्रदया कुण्ठीभूत्तया गिराडर्रजं नृपतिमितीतथं वक्ष्यमाणया रील्याहेतन्वयः। कथंभूतः सन्सारध्यादिषु कर्मसु सर्यादीन्संस्मरन् तत्र सौहृदं हितेतिविव्वं मिऋ्त्वं प्रियैषिता समानशीलत्वं सखित्वं नियोगादिकरणाहत्वं वा मैन्र्व्वम् 118 ॥

## श्रमद्विजयध्वजतीर्थक्छता पद्रतावल्डी

भगवति भक्तिविधानाथं दुःखकथनन्याजेन तन्महिमा प्रतिपाद्यतेडस्मिन्यध्याये। कृष्णस्य विश्लेषेण वियोगेन कर्षितः उक्रनाना-


विकल्पितः एवं वा एवं वेति बहुकोटिविपयीकृतः तमेव विभुमनुध्यायुन् निरंतरं चिन्तयन् कछणस्य सखार्जुनः प्रतिभषितु नाशक्नोदिल्येकान्वयः॥ १२२॥ शोकहेतुनामनेकरवाद् बहुवचनं श्रुचः झोकान् कृच्क्रेण संस्तथ्य पाणिना नेत्रजमश्रु आमुज्य कुणास्य पारोक्ष्येणाप्रत्यक्षव्वेन सन्नद्देन प्रणयेन कदा नु परयेयमिलौक्कण्ठ्येन कातरः विवशःः ₹ ॥ \% सारध्यादिधु कर्म सख्यादिकं सम्यक् स्मरन् अर्जुनो बाष्पेण निमित्तेन गद्दद्या स्खलंत्या गिरा अम्रं नृपमिति वक्ष्यमाणप्रकारेणाहेत्येकान्वयः $118 \|$

## प्रथमतो नवमश्लोकावधि कमसन्द्रर्भो न (सं०)

-. श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थद्शिनी

कुष्णोडज्जुनः विकल्पितः एवंभूतो वा त्वमेवंभूतो वा इति विकल्पविषयीकृतः। तत्र हेतुः नानाश क्राप्पदं रुषं दधान इति रोषः। कर्शितः कृः कृतः ॥ १-२ ॥ \% शुचः शोकाभ्रूणि यन्युद्रच्छन्ति तानि नेत्रयोरेव संस्सम्य गलितानि च पाणिना आमृज्य परोक्षेण परोक्षीभूतेन कृणेन हेतुनेलर्यःः।। ३। \% \% प्रेक्णा पर्पर्राणस्वं परसपरहितैषिव्व सख्यम्। मैन्रीं दास्यमिश्रं सख्यम् । सौहदद् वास्सल्यमिश्र सर्यम् ॥ \& ।।

श्रीमच्छुकदेवक्तुतः सिद्धान्तप्रद्रीप:
एवं च्रात्रा नानाइंकास्पदं निस्तेजस्क रूपं प्रति विकल्पितोडपि कहणस्य वियोगे कर्शितः कुणोडर्जुनः तमेवनुध्याय-

 पाणिनामृड्य परोक्षेण हेतुना समुनद्धाम्यां वृद्धाम्यां प्रणयौत्कणझ्याभ्यां सनेहधैक्तन्याम्यां कातरो विह्लोड़्रजमियाहेल्यम्रिमेणान्वयः $\|$ ₹ ॥ \% सारध्यादिधु सारध्यदौलानुगमनादिषु कर्मसु सख्यं समानशीलव्वं मैत्रीमुपकारित्वे सति क्रन्युपकारान-


## श्रीमदल्लभाचार्यविराचिता सुबोधिनी क्याख्या

एवं चनुर्दोरो हेतुं संभाठ्याथ विनिश्रयात्। क्रतकार्यः इास्त्ररीया मुक्कोऽयूपिति षण्ण्यते।। ?।। भार्यात्राृमिरत्रैब सहितो सुक्तिमेयिवान्। ंचदोे महाराजक्रक्णमक्तिर्निएक्यते।। २.। प्रेंोपकारज्ञानानि जिषणी राजार्थमाह हि । एवं हुँव राजापि तथा वमूद्यतः परः 11 ३। प्रथममर्जुनप्रेमौरकण्ठ्यमाह एवमिति न्रिभिः। एवं कृषणोऽर्जुनः नानारांकाष्पद रूपं विकलितोऽपि नाशक्नोदिति संबंधः । कृषणस्य भगवतः सखा सखिस्मरणेन न्गाकुल इति एतद्ददारा वा भगवानेतानुपसंहर्तुमागत इति कृष्णपद्रयोगः। अत एव कृषणसखः अन्यथा तत एव गमनमुचित स्यात्। अर्जुनेनान्वितः सर्व इ़ति भगवद्वाक्येऽपि तत एव गमनमुचित
 अन्यथा भगवतः सावशेषकार्यकर्त्वंबं स्यात्। अंज्जुनस्य तेजःशोकश्रायुक्तः स्यत्। अत एव कहण एवाज्ज़ुने समाविह्टः समागत इति युधिष्टिरमुक्तिरुचिता। नानारांकानां पूर्वोक्तानामार्पदं रूपं पतिकलिपतः रूपमेवार्जुनुन इति वा प्रतिभाषितुं नाशक्नोदिति वा संबंधः कृषणस्य यो विरलेषो वा तेन कमिंतः क्रीणः 11 ? 1 \% अनुत्तरे दृ उपाय उक्तः, शोकेन गुण्यत् शोषमयत् शोकं प्रप्नुवत् ह्रसरोजं बद्नसरोजं च यस्य अत एव हतपभः अंतस्तापे वहिः कांतेनाशानात् उत्तरध्यानयोर्युगपदुपस्थितावपि तमेव धयाग्रम् उत्तरं बक्कु नाइक्नोत्, तत्र हेत्वः विसुमिति 11 ₹ 1 उत्तरापेक्षया न त्रिषयत्य समर्थंत्वात् शोकसहकृं ध्यानं जायत हति होकं दूरीकरोतील्याह कृच्ट्रेणेति, शोकसतु सरणहेतुक इति। सरणे विद्यमाने शोकनिषृत्तिः इाक्या तथाषि
 अभ्यंतरा₹समागच्छंति तत्रैव स्तंभितानि नेत्रयोः समागतानि तानि पाणिनामुज्य आसमंतात् मषष्टा एवं कते पूर्वोक्तधर्मयोजनात् गतकालसहितः परोक्षइब्दवाच्यः अर्ज्जुनस्यांतःपविष्ट इल्याह परोक्षेणेति। अक्षाटपरः परेक्षः सवेच्छयैव पूर्वर्मिद्रियगोचरोऽपि सांभ्रतिच्छाया अभावात् सौख्य एव तेन समुन्नद्ध: आविष्टः सम्द्रुनद्ध अयोगोलक वह्नेनेव। अनेनांतः कथने बलमुक्त भक्तिरपि पूर्वे प्रविष्टा खकार्यं करोतीयाह-भणयेन सनेहेन चदीक्कण्यं उद्रतकण्ठता कण्ठाभावः कण्ठमुद्रणमिति याबत्, तेन कातरः

 ततो अक्ति दूरीक्टल भगवंतमेवोररीक्टल पूर्वधर्मयोगात् नातिस्मरन्नाहे ल्याह सख्यमिति। समानझीलक्यसनव्व्वं सख्यं, गुछ्बगोपन-

 स्मरणार्थ इति । वध्ष्यमाणं प्रकारं गिरा न त्वभिनयेन रोके तस्यापि संभवात् $148 \|$

## श्रीमद्रोख्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

अथ पश्धद़शाध्यायं विवरिषवः सझतेः प्रागेबोक्तव्वात्तां समारयन्तः प्रस्तुतस्यार्थमाहुः एवमिल्यादि। विलिश्रयादिति
 लोकांस्तीर्वा सगृहः सपझुः सुवर्गं लोकमेतींवि तत्पाठेन सपरिकरस्य यजमानस सुवर्गो लोकः श्राव्यते, तथात्र भक्ष्येति निरूप्यत

 बहुवीहीं सखिशान्दस्य साहित्येपि प्रयोगात्तमाश्रित्य पक्षान्तरमाहु: प्रतद्रारा वे्यादि। कृषणसखः क्रणसहित इलर्थः। एतस्यार्थस्याभिप्रेत्वाय विपक्षे बाधकास्तर्कानाहुः उण्ययेय्यादि । यद्जुने भगकत्साह्बित्यं न स्यात, तदा पूर्वोपदेशस्मरणस्येदानीमिव तदानीमपि सम्भवात्तत एव वैराख्यद्रेरपि सिद्धेस्स्मादेव स्थनान्महाप्रस्थानगमनमुचितं स्यात्| ननु ‘अर्जुनेनान्विता’ इति भगवद्वाक्याद्वजाध्यानयनायागमनमिति नानेन साहिलसिद्विरिल्यत आहु:
 माहुः तबदिलादि । नारदेन 'ह्यवशोषं प्रतीक्षत' इति भगवक्कृता प्रतीक्षामुसक्वेषें पतीक्षणमुक्तम्। मौसलस्यैवावरोषत्वाहीकारे तस्य वृत्तर्वेन तद्वाक्यमष्यम्रमाणं स्यादिति तद्थं तथेत्यर्थः। युक्यन्तरमाहुः कृष्णधिति। अव्विनोरिब नरनारायणयोरपि साहिलस्य नियतखबत्तदपि सर्यं स्यादिलर्यः। ननु यदि सार्वदिकं साहिल्यम्, तद़ा पराजयच्चवस्था न स्युरिति नेदे युक्षमिति शार्कायामाहुः भघस्थेत्यादि । सर्वत्र भगवत्तेजसैब कार्यसिस्दि: नान्यधेल्यजुनस्य विश्यासाथं भगवतैव हीला सा कृत, अन्यथा

 साबोोषकर्तृव्वमिति शब्कायामाहु: अर्जनस्येयादि । तदभावे मास्तु सावशोषकर्तृत्मू, तथापि तस्याह ङ्रारसत्तायां तेजःशोकसतेजोविषयको यः शोकः स न युकः स्यात्, अतो विश्शासाथ सा लीलेलयर्थः। फलमपि गमकत्वेनात्राहुः अत पवेवि। 'एवं गृदेधु




## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी





 यन्नुद्रच्छन्ति तानि नेत्रयोरेब संस्तय ग्यलितनि च पाणिनाsSमृज्य परोक्षेण दर्शानगोषरेण कुषणेन हेतुना समुकद्रमधिकंक यच्रपणयौत्कण्ठचं तेन कातरो ग्याकुलो नृपमिल्याहेल्युत्तरेणान्वयः।३ 1 * सख्यं समानशीलत्वम्, मैत्रीमुपकारम्,
 प्रति इति वक्ष्य्यमाणमहे लयन्वयः 11811

## हिन्दी अनुवाद्ध

कुण्णविरह्र्यधित प(ण्डवोंका परीक्षित्को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना
सूतजी कहते हैं-भगवान् श्रीकहणके प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही शीक्रूपके विरहसे छृश हो रहे थे, दसपर राजा
 \% \% शोकसे अर्ज़ुनका मुख और ह्द्यनकमल सूख गया था, चेहता कीका पड़ गंगा था। वे उन्हीं भगवान् भीकृष्माके


जानेके कारण बढ़ी हुई प्रममजनित उत्कण्ठाके परवश हो रहे थे। रथ हॉकने, टहलने, आदिके समय भगवान्ने उनके साथ जो मित्रता, अभिम्नह्दृधयता और प्रेमसे भरें हुए उ्यवहार किमें थे, उनकी याद-पर-याद्ध आ रही थी; बड़े कह्षसे उन्होंने अपने शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोंके आँसू पोंछे और फिर रुँवे हुए गलेसे अपने बड़े भाई महाराज युधिघ्टिसे कहा 11 ₹-४।

## अर्जुन उचाच

वश्वितोऽहं महाराज हरिणा बन्बुरूपिणा। येन मेडपहां तेजो देवविस्मापनं महत् $114 ॥$ यस्स क्षणवियोगेन लोको हप्रियदर्शानः। उक्थेन रहितो छोष मृतकः प्रोच्यते यथा।। ६। यस्संश्रयाद् त्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां खयंकरमेखे समदुमुदानाम्। तेजो हां खनु मयाभिहतथ मस्सः सजीकतेन धनुषाधिगता च क्षपा।। v॥ यत्संनिधावहमु साप्डशमशयेडदामिन्द्रं च सामरणणं तरसा विजित्य। लब्धा समा मयकतन्भुतशिल्यमाया दिग्योडहर्मृपयो चलिमध्ये ते।। ८।। शीधरसंवामिविरचिता भव्वार्थदीपिका
येन मां ंंचयता । देवान्वस्मापयति यत् $\|३\|$ यस्य क्षणव्वियोगेनेल्यादियचछछदानां तेनाहमध भुणित
 पकाराननुस्मरति यत्संश्रयादिति द्शभिः। यस्य संभ्रयदूलउास्मरेण कामेन दुर्मदानामतिमत्तानां तेजः प्रभावो हृतं धनुर्ग्रहणेनैव पश्रात्तदनुः सजीकृतं च तेन च मर्स्यो यन्त्रोपरि म्रमन्विद्धसतस्तन्विजिय हौपदी प्रावा च $\|6\|$ उति विसमये, खण्डबमिन्द्रस्य वनमग्नयेऽदूं दत्तवार्नस्मि। खांडवदाहे रक्ष्त्रेंन मयेन कहता च सभा लधधा। अद्धुतशिल्परुपा माया यस्यां सा। तेऽधवरे यागे राजसूये $\|<\|$

## श्रीवंशीधरकतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

महाराजेति। तबापि महाराजत्वं तंक्हृतमेवेति भावः॥५॥ \% * "उक्थं कर्मफले प्राणे वेद्दभागे वचस्यपि" इति निरक्तिः $\|\xi\|$ \# द्रुपद्गेहं पाश्वप्पुरम्। राशं जरासन्धादीनाम्। अधिगता बेदाध्ययनबदादरेग प्रात्तेसर्थः । "कृष्णा स्याद्द्रौपदी कालिन्दी सुभद्री कणा स्लियाम्। नीली द्राक्षा कषणप्नी" इति निरन्तिः $1\|\|$ \% \%
 धबरे बलिमहरन् $\|<-9\|$

## शीमद्दरराधाघवक्याए्या

उक्तिमेवाह वंचित इति च्रयोषिंशल्या। हे महाराज ! अहं बंधुरूपतां पाए्तेन हर्रिणा आश्रितार्तिह्रेण साक्षादूगवता
 माधर्यकरं यन्महन्मत्तेजो येनापहुतं, देवेति राबः सम्बोधनं वा ॥५॥ चस्य च भगवतः क्षणमात्रवियोगेनाट्यमियं दर्शानं यस्य तथाभूतोऽयं मत्रभूतिलोको मबति तथैन लोकः उ₹थेन प्राणेन रहितः स्तकः राब प्रोच्यते अपिसन्दादद्रूर्शनयोग्यक्य
 स्यंवराख्ये ख्वयंवरप्रारम्भे समरेण कामेन हेतुना दुछो मदो येषन्तेषामुपागतनां राबां तेजो मया यूस्य भगवतः संक्रयद्येतोस्वहतं



 पाणिपादादिनैपुण्यानि यासु ता माया आशर्यर रूपः प्रतिमादयो गस्यािति बा, तथा मत्संनिबौ दे तवाधछरेडश्यमेधे नृपतयो दिग्य्यो बलिमुपाहग्न् आह्यय समर्पयामासु:॥८॥

[^44]देवानपि विस्मापयतीति देवविस्मापनं महतेजः सामधर्येलक्ष्षणं येन कहणेनापह्टतं सहैव नीतं तेन बंधुरुपिणा प्रधानबंधुना हरिणा अर्जुंनोडहं वंचित इत्येकान्वयः। वंचिल इति हरौ न दोष आरोपयते, कितु तेन वियुक्त इति तद्वियोगमान्रं वियोगोडषि गृहीतमानुषाकारेण न साक्षात्सर्वह्टदि सर्नाहितब्वात्तयेय्यकिप्रायेण बंधुरूपिणेनयुक्तं तस्माच्छोकाच्छून्योऽस्मीति भावः।। ५।। \% ऊ एमर्थ सद्टष्टांतमाह यस्येति। यथोक्थेन प्राणेन रहित एष देहो मृतकः कुणप इति प्रोच्यते तथा यस्य कृष्णस्य क्षणवियो-
 निक्षिप्यते यथा तथाहमपि बंधुभिरप्रियत्वादवजात स्व हह हति भावः 1 ममायं लोको देहोडप्रियदर्शनो जात इति वा। प्रथमहिशब देन प्राणवियुक्तदेहस्य कुणपत्वं भ्रुतिसिद्धमिति दर्शायति न केनलमहमेवाप्रियदर्शान:, कि रवयं लोको बंधुजनो द्वारवत्यादिप्रदे शो वा उ₹थेन पित्रादिना वियुक्त एवं बंधुजनोडपीति हृ्टांतोजना।। है। 1 चस्संभ्रयात् सन्निधावित्याद्यद्नुभावनिएसतित्ताइत्यंतानां श्रोकानां तेनाहमय सुणित इति मध्यगतेन ओतोकेन मध्यकुलकन्यायेनान्वयः। यत्संश्रयाद्यस्य कृषणस्य सेवाबलात् द्रुपद्गहहे पांचालपु स्वयंवरमुखे स्वंश्वर्शेह उपामतानां मिलितानां समकारणेन जातो दुष्टे मदो येषां ते तथोक्ताः तेषां राज्ञां जरासंधाद्रीनां तेजोडभिमानउक्षणं मयेहोन हंतं, किंच सजीक्कतेन धनुणा यंधविहितो मल्सो विह्तः पातितय, किंच मया कृष्णा द्रौपदी चाधिगता वेदाध्ययनवदादरण प्रातेत्येकान्वयः $46 \|$ \% यस्य सनिधावहमेवामरगणै: सह वर्त्तमानमिन्द्रं च तरसा वेगेन बलेन च विजित्य खांडवाख्यं चनमपि याचमानाय अग्नये अदां दत्तवानस्मि अद्भुतानि हिाल्पानि स्थले जलप्रत्ययादीनि मायाश्य यस्यां संति सा तथोक्रा मयनाम्ना तक्ष्गा कृता समा मया लन्धा यत्सन्निधानविशोषादिति योज्यम्। ते तवाध्वरे यक्ञे राजसूय़लक्षणे दि ग्मय आणतनृपतयो बलिं ते तुभ्यमहरन् ददुरिल्यन्वयः $\|<\|$

## श्रीमद्दिश्वनाथचकवर्तिकता सारार्थदर्शानी

बक्शितस्यक्तः येन मां त्यक्तना मम तेजोडपहतं तेन तह्त्तमेव तेज इति भावः 1 \& $\|$ \% यस्य क्षणधियोगेनेयादि । यच्छबदानों तेनाहमद्य मुषित इति सत्रमश्कोकस्थेन तच्छबद्देनान्वयः। प्रियस्यव्यप्रियतवे च्छान्तः उक्थेन प्रणेन। एष
 मिन्द्रस्य वनम् । खाण्डवदाहे रक्षितेन मयेन कृता सभा लब्धा। अद्दुते रिल्पमाये यस्यां सा अधनरे राजसूये।।८।।

## श्रीम्हुकन्देकृतः सिदान्तमदीप:


 कृतेन धनुषा मयाभिहतः छिनः तथा कृष्णा द्रौपदी अधिगता लब्धा $\|6\|$ यथा मणिविशोषसंनिधावयो नृस्यति तथा
यस्य संनिधिमान्रतो मयेदं कतमिति निस्मिततया यस्य संनिधिमात्रतो मयेदुं कृतमिति विस्मिततयाह यदिति। यद्यस्य संनिधौ उ इति विस्मये अह्मग्नये विप्र रूपेण याचमानाय खाण्डवमिंद्रवनमदां दत्तवानस्मि तत्राग्निदाहभयत्रातमयकृतादूभुतशिल्पेम्माया आश्रर्यता यस्यां सा सभा च लन्धा।८॥

## श्रममद्लमाचार्यविरचिता सुबोधिती उयाख्या

 वंचित हल्यादि। 'भर्मन् हुतं कुहकराद्वमिवोममूहयामि'्यनेन भगबता वंचितस्य ममेयं गतिरिसर्थः। वचनम्रकारमाह येनेति। ननु भगवन्प परमक्टालड़ः कथं वंचयति तत्राह हरिणेति, सर्वधुखहर्ता यद्धि ददानीमर्जुनस्य तेजोहरणनिमित्तसांनिधर्य किमथे कृतमिल्यासंक्याह बंधुराविणेति। तचापि भगवतो वचनं कृतं बंधुरपमस्यस्तीति बंधुरूपी मातुल्पुत्र इव, ततो लौकिकठयवहारेण निकटे तेजोडपह्तसमियर्थः । ननु स्थितेडपि तेजसि देवानां रक्ष कत्वाते किमनेनानिष्ट मवेदिलत्य आह देवविस्मापनमिति, देवान् विस्मापयसीति। ननु वा मन्यमानतबत् न रंकेयत आह महदिति 11411 नुत्रेजसि गते मंत्रानां विद्यमानटवत् का तव चिंतेय्यत आह यरयेति पयस्य तेजसः क्षणवियोगेन सर्वोडपि लोकः अप्रियदर्शाना जातः, अप्रियं दर्शानं यस्य। तेजसि गते जगद् द्रहटुमपि न रोचते कि मंत्रादिना क्षुद्भावेऽश्नमिव कामाभावे कामिनीमिव। किंच तेजसा हीन: महक्षणः पुरुष: उक्थेन
 तद़ाह मूतकः प्रोचयते गथेति चथा मृतकः लोकैः प्रोच्यते नाग्रम्र स्थापनीयः ज्वालनीयो दूरीकत्तंचय इति तथा मल्लक्षणीडणि जनो लोकैरूक्त इत्यर्थः। एवं तेजोपहरण नेन मृतप्राय एवाहं जात इत्युक्तम । नन्वस्य वंचकत्वं ज्ञातं चेकथं सख्यं कथं वा श्रास्तो भजनीयतेलाशांक्य बचनमह्यैव कृतं न पूर्वमिलाह्ट यत्संभ्रयादित्यादि तेनाह्दमद्य सुषितः पुरुषेण भूम्नेल्यंतेन "गुणस्वभाव-
 होकं तेनैवास्य च संक्षगः 11 " एवं चतुर्दशश्रोकै: पांडबेषु हरेग्गुणाः तावद्विरेव स्वज्ञातैः्वतुर्दूरो गतिं ययुः 11 ६ाँ \% त तन्र प्रथमं सत्र्वगुणभेदान् वक्तुं रजोमिश्रवेन भगवता य उपकाएः कृतः रजोमिश्रितात् दूरस्थेन उपकारफलं च हीप्राप्भिरिति तदाह यत्संश्रयादिति। सन्यगाभ्रयात् कुषणस्येति न ह्यतींद्रियाश्रयक्यतिरेकेण अतींद्रियार्थज्ञानं भवति। तत्र हि एकचक्रगरात्

 नामतः स्वसाम्यं मन्यमानः सखिष्वस्मायु तां योजितवान अर्ती्द्वियं च तेषांच हेजः स्वकीयमपि तद़पि च अतसतेनैव तेजो दन्तं प्रथमे अंते तेनैवापहृतमति तेजसां मधये सर्वापहरणेन सवेंनाइश्य स्यंबरस्य। मुख आरंमे तदाहि सर्वे मिलंति। ननु परघह्मस्वहुपस्य भगवतः समाभ्रयणे कथे प्राणिनामनिष्टकरणे तदाह समरदुर्मदानामिति, समरेण दुष्चे मदो येषाम् अतस्तेषां तेजो-
 ज्ञातं तत उक्षं सज्जीकृतेनेति चकाराद्दिंद्रप्रस्यानमू $4 \omega$ \% सत्ष्वमिश्रसत्त्वेनोपकारमाए चत्सन्निधाविति। सत्ष्वमिश्रणात् भगवत्सांन्रिध्यम् उ इूति वितर्के कुत्राहं कुन्र तत् कर्मेति खांडवं बनें सर्वौषधिसहितमग्नये पावकाय इन्द्रस्य बनमिति। तं विजिय्य सभा राजसूयसभा तन्र •ुर्योधनमोहः। सांडववने स्यितस्य मयंस्य प्राणरक्षणात् स्वप्राणपरिवर्त्तन सूपं सर्वमायामयम् अद्भुतरिल्पं रचनारूपं च कार्यं द्त्त्वान्। विश्यकर्मो शिल्पमेवे जानाति मयस्तु मायामपि। अच्रापि प्रापदानसामर्ष्यमगादि इंद्रादी़ों तेजः सभावः। ततस्तवाव्युपकारो जात इलाहा। दिग्य्योऽहरन्नितिः ते अध्वरे राजसूये बलि पूजामुपढौंक्नद्रव्यरुपम् ॥く॥

## श्रीमद्गोखामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

यसंश्रयादित्यन। गुणस्वभावमेदेनेति। गुणा द्रतेतरसकीणा: सन्र्वादृयः स्वभावोऽर्जुनस्य प्रकृतिः ताम्यां कृतो यो मेदो बैषम्यं तेनेन्यर्थः। चतुद्दश़स्यर्थमाहुः बेनान्यस्य च सछख्या हति। अन्यस्येति तेजसः। चतुर्दूरगतिमिति चतुर्दाइ्रकारम्। तेजस मध्ये सरंमिति। हियमाणेन तेज़सा मन्मध्यस्थं सर्वमेव हतमिलर्थः $\|\cup\|$

## श्रीगिरिधरकृता बाल्पबोधिनी

तदुक्किमेन दर्शयति वक्वितोऽहमिति जयोविशया। है महाराजेति सम्बोधनेन तन तु महारजत्वाक्किक्बिद्दूर्येमप्यस्ति मम तन्नासीति सूचयति। अहं बन्धुरुपेण मातुरुप्रंबादन्धुरपतां पाततेन हरिणाडझितजनार्तिहरेण कुषणेन वझ्वितोडसीलयन्वयः 1 तेन तव किमपह्टतमियपेक्षायामाह-येनेति । येनेलादि यच्छब्दानां तेनाहं युषितोऽसीति नवमश्कोकस्थेन तच्छह्रेनान्वयः 1 देवानामपि विस्मापने आयर्यकरं यन्महन्मम तेजस्तद्येनापहतम $11411 \%$ यस्य च भगवतः क्षणमार्रवियोगेनैव अप्रियं दर्शानं यस्य तथाभूतोऽयं सर्वोडपि लोको जातः, अन्र न सन्देह इति सूचयति । प्रियस्याप्यम्रियत्वे हृान्तमाह- उश्रेनेति । उन्थेन प्राणेन रहित एष पिन्रादिर्घथा मूतकः प्रोचयते तद्वदियर्थः $1 / \| \%$ अस्मदीयं जौर्येवीर्यादिक सवं भगवदर्धीनमेवेति सूचयंस्तुपकासंश्र स्सरनाह-यदिति । खल्वित्येवकाराथंकः 1 यस भगवतः संभ्रचादेव होतोत्दौंपघाः स्वयंवरमेले स्वयंनर प्रारम्भे स्मरेण कामेन हेतुना दुश्चो मदो येषां तेषां छुपदगेहहमुपागतानां राश्ञां तेजो मया हतमिलन्बयः। कथमिलपेक्षायामाहयतः सज्जीकृतेन आरोपितज्याबाणकेन धनुषा मत्स्यो मत्साकारो यन्र्विशोषश्न मयाडभिहतः कृषाा दौपदी चाधिगता लन्येति $\|\cup\|$ यस्य सनिधौ हेतुभूते सति तरसा वेगेन अमरगणः सहितमिन्द्रमहहं विजिलय खाण्डवाख्यं तस्य वनमग्नयेऽदाम् अजीर्णनिवृत्त्यर्थं दत्तवानस्मील्यर्थः। उ इति निपातो विस्मयद्योतकः। अल्याभ्वर्येमेवैविधं कर्म कुतवानस्मीति भावः। तः्र खाण्डबदाहे रक्षितेन मयेन कृता निर्मिता अद्धुतान्याश्रर्यभूतानि शिएपनि प्रतिमादीनि मारा जलादिषु स्यल्यदिप्रतीतिनिमित्तभूता च यस्यां सा सभा मया लबधा। तथा यर्र्पन्निधौ ते तवाधवरे राजसूये दिग्म्यो नृपतयो बंलिमहरन् आनीय समर्पयामासुः $\|\subset\|$

## हिन्दी अनुगाद

अर्शुन बोल-महाराज ! मरेे ममेंरे माई अथवा अलन्न घनिष्ट मिन्रका सूप धरण कर श्रीकृषने मुझे ठग ट्रिया। मेरे जिस प्रबल पराकमसे बड़े-बड़े टेवता मी आपर्यमें ड्रे जाते थे, जसे गीकृणने मुझसे छीन लिया $1411 \% \%$ जैसे यह रारीर प्राणसे रहित होनेपर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्णगभरके वियोगसे यह संसार अप्रिय दीखने लगता है 11 \& 11 \& \% उनके आश्रयसे द्रौपदी-खगंवरमें राजा द्रुपदेके घर आये दुए कामोन्मत्त राजाओंका तेज मैने हरण कर लिया, घनुपपर बाण चढ़ाकर मत्रयवेध किया और इस प्रकार द्रीपदीको पाप किया था 1 । $11 \%$ उन उनी सन्निधिमात्रसे मैने समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने बलसे जीतकर अगिनदेवको उनकी तृद्विके हिये खाण्डब वनका दान कर दिया और मय दानव

की निर्माण की हुई, अलौकिक कलाकौशलसे युक्त मायामीी सभा प्रात की और आपके यक्षमें सत ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी अंटें समर्पित की $14 \subset \|$
तेनाहात प्रमथनाथ मखाय भ्। यन्मोचितारतबनयन पसिमधवरे ते $\|\rho\|$
पर्न्यास्तबाधिमखव्रप्पमहाभिकेक्लाषिट्ठचारक्रं किष्वैँ समायम्।
यो नो जुगोप तन एल दुर्नकच्बादू दर्वाससोडरिरितादयुताग्रभुग् यः।
यत्तेजसाथ मगवान् युधि इूलपवििंैैंस्मापितः सगिरिजोडस मदान्भिजं मे।
अन्येडपि चाहममुनैव कलेनरण प्रापो महेन्द्रमवने महदासनार्घम ॥ ?२ ॥
शीधर्नवामिविरचिता आवार्थदीपिका

अनन्तरश्रोको विगीतस्तथापि ठग्राख्यायते। नूपशिएःचंघ्यंर्यस्स तं जरासन्धं बवानुजो भीमो मखार्थमहृन् हतबन्व । तन्निर्जयं विना राजसूयमखानुपपत्तेः। गजायुतस्येव सत्र्वमुस्साहर्शक्तिर्वीय बलं च यस्य सः। तं हत्वा प्रमथनाथो महाभैरसस्सस्य


 प्राम्य श्रीकाषगस्य नमने पद्योः पतितान्यभ्रूणि मुखाघस्यः पह्याः। पदशब्दसापेक्षस्यापि पतितशबदस्याश्रुपदेन समसो
 यद्दुरन्तं कृच्छें शापलक्षणं तस्माल्सकाशान्नोऽसमान्वनमेत्य जुगोप। कि कहत्वा शाकमेवन्नं तस्मिन्नेव पान्त्रेवशिष्ट्टमुपयुज्य जग्धा। यत उपयोगास्सलिले विनिमग्नो मुनीनां संघखिलोकीं तुमाममंस्त। एवं हि भारते कथा। कदाचिच्दुर्वर्यससो दुर्योधनेनातिथ्यं कृतम । तेन च परितुष्टेन वरं वृणीबेेत्युत्के दुर्वसससः शापाव्पांडवा नइयेयुरिति मनसि निधाय दुर्योधनेनोक्कं युधिष्विरोडस्मक्कुलमुख्योऽतस्तस्यापि भवतैवमेव गिष्यागुतसहितेनातिथिना भवितब्यम्, कितु द्रौपदी यथा क्षुधा न सीदेत्तथा तस्यां भुक्तनव्यां तदूग्रहं गंत०्यमिति। ततश्न तथैव दुर्वसससि प्राते परमददरेण युधिष्टिरेण माध्याह्दिकं कृत्वा आगन्यतामिति विज्ञापितो
 चागतः 1 तया चावेदिते चृत्तांते मगबतोक्षं है हौपचहं च बुभुक्षितोपिम प्रथमं मां भोजयेति। तया चातिलजयोक्रं स्वामिन् मद्रोजनपयंतमक्षयमष्यन्नं सूर्यदत्तस्याल्यां मया च सर्वान्संभोज्य भुक्तमतो नास्यन्नमिति। तथाप्यतिनिबंधेन स्यालीमानाग्य तक्कंठळग्ने किंचिच्छाकान्म प्राइयोक्कमनेन विश्यात्मा भगवान्वीयताम । अथ भोक़ मुनिसंघमाह्रेति भीमं प्रहितवान् 1 स च ताव्तातितमो बथा पाकभयेन पलाधित घति $11 ? 11$ \% किरिजासहितो विस्मापितः सन्निज पाश्रुपतमख्रम्। अन्येपि


## शीवंतीधरकतो भावार्थदीपिकाम्रकाशः

पद्र्योः पतिता चासावभ्रुमुखी चेति पतिताश्रुमुखी तैस्या इति वा $119011 \%$ घ: कृषः॥ 19 \% \%


## श्रीमद्दीरराघवव्याल्या

तबानुजो ममार्योऽमजः गजानामगुतस्य सत्र्वं बलं तत्रुल्य बा वीर्यं च यस्य भीमः तव मलार्थं यज्ञारं गस्य भगवतः संभ्रयाड्बोन्नुपस्य जरासंधस्य शिरोंडघिमिति घाण्यंगत्बास्समाहारदन्देक्येन शिरोंडमि चाहतेन नृपेणाहताः नृपासतो विमोचिताः संतो यद्र्मथस्य रुद्रस मैरवस्य वा मखाय मखाथं संभृतं घनं तबाध्रे बलि करमतयनानीतऩन्तः। नृपाणां हिरसु अंघिर्यस्य तं जरासंधमिति वा 1191 \% पत्य्या इति। तन पत्या द्रोपद्यः अधिमयं राजसूयाख्ये यक्षे विभत्तयर्थेऽठयरीभावः


[^45]


 शिष्ुप्तुकचतो मगवतो हेतो: सलिले निम्नः संचो पूतंघश्नो देहो यम्य स दुवासा० त्रिलोकीमपि तृष्ताममंसामन्यत



 तु पण्डवा: रंसितबा: ।ेषामस्य पुने शापं जनये यं लवान्नपः। सदूयहे मुकवान् सवं यद्धा चाछति भोजनम्। तन्म दातुं राकनुबन्ति ते चने क्लेशागिनः । तदा कोपपरीताता शापे दास्यस्ंशयम् $\|$ इत्येव दुलिभायो वरं वने सुदारणम्। वने मे




 क्लेशनारन: 1 विषण्णवदनान् हष्णा पाण्डवान् मधुसहनः 11 उवाच दान ! कि दीधं ध्यायसे कलेशभागिक । सोडसी न्यवेद्यत्सीं
 इत्यन्नीन्तृप: $\|$ उवाच अगवान् खिष्टं शाकमानीयतायिति। आनीतं भक्षयामास राजो दुखोपशान्तये। दुर्वसासतु मुनिमेने तरं
 शन्मुः किरात रूपो युद्रे विस्मापितः मयेति शेषः । विस्म वं प्रातः स च गिरिशो रूहः मे मह्यमस्तं पारुपतार्यं दुढ़ो। तथाप्यन्ये च शा₹्त्याद्यो विस्मापिता इत्यर्थः, तथाहममुनैवाधुना तेनोहीनकलेवरणेच महेन्द्रस्य अचने महदासनसाद्ध प्रातः। इन्ट्रासनस्यार्मधिष्टिवानस्मीत्यर्थ:। महदिति पृथन्पदम। अन्यथा अन्महतं इत्यावापति:। आर्षितातदभावे महत्यासने इल्यप्यन्वेतु शक्यम्11 २२॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थछता पदरत्नवली









 स: रूलपाणि: स गिरिस: निजमसं पाडुपताख्यं मे मह्यमदाद्यि्व्वच । अन्ये लोकपाठा अवि ₹चं समखं ददुरिति रोषः। अपि चार्जुनोडहममुनैव कलेवरण मान्येन महे न्रमवने असरावस्यांहतो देवेन्द्रसासनाध्य प्रात इत्येकान्वयः। अथन्यच श्रीक्टषणमाहात्व्यं व\%्ष्यामि विशेषत इत्यथशबदनार्थ: $11 ? 2.11$

## श्रीजीवास्वामिकतः कासकल्य.

यस्तव पत्नाः सम्न्वे तेषों कितवानां क्तियो हतेशाविक्तकरशा अक्त 1 कीटर्या: पतन्याः कबर विर्कीर्य पश्रादे
 \% \% यत्तेजसति प्रूर्वललोक्रिकलीलमयतवे नैव 11 ?२ 11

## भीमद्वि््यनाथचकवर्तिक्ठता सारार्थद्वर्शिनी

नृपाणां तत्सजातीयानां प्राकृतानां शिःख्यु अंघ्रिर्यस तं जरासन्धम्। तवानुजों मीमः। मखार्थ तनिजिंयं विना राजसूयमखानुपपत्तेः गजायुतस्येव सत्र्वम् उस्साहशक्शिः वीर्यी बलं च ग्रस्य सः। प्रमथनाथो भैरवस्तस मख्याय ये राजानः तेनाह्तःः यद्यस्मान्मोचिताः तत्तस्मान्तेडध्वरे बलिम आनीतनन्तः 11811 \% यै कितवैर्दु:शासनादिभिः तन पत्न्याः अधिमखं राजसूये कृतमहाभिषेकेण प्रशास्त कबरं विकीर्य उन्मुच्य स्पृ्रम् आक्ठष्ट्, तेषां खियो हैतेशा अत एव वैधठ्याद्विमुक्तकेशाश्व अकुत यसवनुज इति पूर्वस्यैवनुष्फः। की ह्र्याः स्मरणात् प्रापस्य कृणस्य नमने पद्योः पतितानि अश्रूणि मुखाद्यस्याः। पदेशब्दसापेक्षस्यापि पतितशब्दूस्य अश्रुपदेन समासो निल्यसापेक्षत्वात्। पद्योः पतिता चासी अश्रुमुखी चेति तस्या इति बा 11 १०। दुर्वर्वसो हेतोररिणा रचितं यद्दुरन्तं कृच्च्रं जापलक्षणं तस्मात् सकाशान्नोऽस्मान् वने एल जुगोप। यः शिष्याणाम अयुतस्य अमे अग्रपङ्क्ती भुङ्क्ते। शाकमेवन्नं तस्मिन् पात्रेऽवशिष्टम् उपयुज्य जग्वा। यत उपयोगान् सलिले विनिमग्नो मुनीनंं
 दुर्वर्वसससः शापात् पाण्डवा नइयेयुरिति मनसि विधाय दुर्र्योधनेनोक्तम्। युधिष्टिरोडस्मक्कुल्मुख्य:, अतस्तस्सापि भवतैवं शिष्यायुतसहितेनातिथिना भवितठ्यम्। किन्तु र्रीपदी यथा क्षुधया न सीदेत्तथा तस्यां भुक्तबत्यां तद्ग्रुहं गन्तर्त्यमिति। ततर्ञ
 तः चिन्तातुरया द्रौपदा स्यृताऋः भीक्षषण अड्दस्यां रुक्मिणीं हिंत्वा तक्ष्षण एव मक्तवत्सल आगतः। तया चावेदिते वृत्तान्ते भगवतोक्तम्। द्रौपघहं बुभुक्षितोडस्मि प्रथमं मां भोजय। तया चातिलज्जया अहो मदीयमभाग्यं भाग्यं च चतसैलोक्यनाथो यक्षपुरुषो मद्गृहमागतो भोजनं प्रार्थयतीति मनसि विधायोक्तम्-खामिन् ! मद्रोजनपर्य्यन्तमक्ष्यय्यन्न्न सूरर्यद्यक्तस्याल्याम् $\mid$ मया च सर्वर्वन् भोजयित्वा भुक्तम्। अतो नास्यन्नमिति अभुपातं चकार। तथाव्यतिनिब्ब्बन्धनेन पाकस्थाली-
 भोजनार्थमागम्यतां कथं विल्रम्बः कियते। स च तावता अतितृत्तः वृथा पाकमयात् पलयितः" इति ॥ १? ॥ \% गिरिजया दुर्गया सहितः विस्मापितः सन् निर्ज पासुपतमस्ल्। अन्येऽपि लोकपालः निजाखाण्यदुः। महत इन्न्रस्य आसनार्द्वम् ॥ १२ ॥

## श्रीमन्हुक्द्रेवक्रतः सिद्धान्तमद्रीप:

 यज़ार्थम् अहन् हततवान्। किंच प्रमथनाथमखाय महाभैरवमखाय तेन जरासन्देन ये भूपा आहृतः। यद्वतो मोंचितास्तत्ततों हेतोस्ते भूपास्तवाधवरे राजसूये बलिम् अनगन् आनीतवन्तः 119.11 तव पस्न्या कणणायाः अधिमखं मखे विभत्र्थ
 तत्तेषां हतेशविमुक्तकेशाः हता ईईशा विमुक्ता वैधठ्यसूचनार्थ केशा यासां ता एवंभूताः खियः यः श्रीकृषः अकृत कृतवान्। कथंभूतायाः पस्न्याः तदा त्रौपद्याः स्मरणेन सभायां प्रापस्य अन्यैरदृष्टस्य ह्रौपदी़समीपे स्थितस्य पदयोः पतितान्यश्रूणि मुखान्यस्याः। तदुक्तं केशाम्रणानन्तरं वह्ञापकर्षणावसरे सभापर्वणि "आकष्यमाणे बसने द्रैपद्यात्वितितो हरिः। गोविन्द्दार्वारिकावासिन् कणनगोपीज़नप्रिय 11 कौरवैरभिभूतां मां कि नँ जानासि केशाव। याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा श्रीकृषो गद्रदोऽमवत्। त्यक्त्वा शाय्यासनं पष्मं तन्रैव कृपयाम्यगादि""यादि $1190 \| \%$ यो मुनिः शिष्यायुतस्याशे गुरत्वाद् भुंक्ते तस्मादरिभिर्दुर्योधनाद़िभि-
 शिष्टमवरिष्टं स्थाल्यां हग्नं तदुपयुज्य नोऽस्मान् जुगोप यतः शाकलेझोषयुक्तवतः श्रीक्ठणाएसलिले विनिमग्नो मुनिसंघक्रि-
 भगवान् शूलपाणिः शिवः वनपर्वणि प्रसिद्दे ऽर्ज्जुनकिरारीये युद्दे यस्य श्रीकृष्यास्य तेजसा हेतुभूतेन मया विस्मापितः निजं पाशुपतमस्यमदात् उदनन्तरमेवान्ये लोकपाला अपि निजास्राण्यपि ददुः। किंचामुनैव कलेबरेण लोकपालास्त्राप्यनन्तरं महेंद्रभवने महतः स्वपितुरिन्द्रस्यासनार्ध प्रातः प्रापवानस्मि। चकारादिंद्रद्त्तास्रादिकं च प्राप्तवानस्मीति सूचितम् ॥ १२ ॥।

## थीमद्रललभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या।

यत्तेजसेति विगीतश्रोको मध्ये अधिकः, सोऽपि ठ्यास्यायते। तस्य भगवतस्तेजसा नृपझिरोंडमिं नृपशिरर्सु अंघिर्येस्य जरासंधस्य तव मखार्थमहन् आर्यो मम ज्येन्दृ्राता भीमः तव अनुजः ये च मोचितः यसमात्ते मोचिताः तसमात्ते अध्वरे बलिमनयन् आनीतवंतः। अढ्रमपि भीमोऽपि भगवत्सांनिध्यात् Р्रोकोक्तं फलं प्रापवानित्यर्थः।। ऽ॥ \% तमोमिश्रसत्वेनोपकारमाह पल्न्यास्तवेति। रजसा तस्य तमसो नाश उचितः। तथापि सत्त्वेन तस्योपकार: कर्त्तीखीषु दत्तः तथाक्रपणे हेतुः



 द्वारकावासिन्निंति रुपेण सरणे तदानीमेवोपस्यितस्य भगवतः अन्येषां महापातकिल्यात् द्रौपदीपात्रम्यक्षस्य पादयोर्दुष्टप्रं कवरं

 \% \% रजोमिभ्रतमसा ये उककारः कृत्तमाह यो न इति। एवं घ्यख्यायिका कदाधित् दुर्वासाः पण्मासोपवासी पारणादिकसे
 ठ्यामोहितों डुर्योघनः सहसा पाण्दूनां नाशः प्रार्थयितुमशक्य इसति मन्यमानः ठ्याजेन प्रार्थियिष्यामीति संचिन्य "यया-


 एवं जाते सति प्रहरराइडयनन्तरं ह्रौपदीभोजनं योगेन ज्ञाख्वा तथैवागतः 1 तदा पाण्डबः द्रैपदी च सर्वनाशं मेनिरे । तदा ध्यातः

 व्वामकृत तदाह-यो नो जुगोपेति। यो भगवान् बनमेल नः असान् जुगोप दुर्वसससः तथा हेतुव्वात्पंचमी दुन्न्तं कृच्हूं यस्माते। अरिविहितात् दुर्योधनेन रोकरतात् यो दुर्शासाः अयुतं जाहांगाः अमें मुंजने यस्य झाकेन त्रिष्टम्रमुर्षिं प्रथमत एव भगवदर्थस्यापितों नियतकृयं हि तन् बदुपयुज्य सीक्छल जुगोपेति संबंधः। कथमेतावता गोपनं तत्राह यतः सहिले निमग्न ऋविसंघ: य:
 मिश्रतमसा कृतमाह घत्तेजसेति। अथेति मिन्रफ्कमे। इरोंकदेयेत त्रौपदीनिमित्तरक्षणस्लो क्तरवात्। स्वपरुपाभावाच्च तदपहाय

 द्लेलजयः साधनपाप्या निछपणीयोडपि भोगख्य प्राधन्यात् स एव निरपितः। अर्थान्रिसपितोडवि संहारे अनुवदनवचन-



 त्रिभि: त्रिमिक्र दोपाषापर्पोपि महादेवः यत्तेजसा विस्मापितः । नहि जीवसासर्ये चछ्कणो विस्मयो भवेत्त तखापि गिरिजया पार्व्या







## भीमहोर्बामिभीपुरवोत्तमचरणविरचितः हुबोधिनीप्रकार:



## भीगिरिधरक्रता बालमवोधिनी






राजसूयमख्वमधिकृत्य कृमो विरचितो यो महाभिषेकस्तेन स्राधिष्पमष्यन्तम्र्णधयं चारु सुन्दरं कबरं धम्मिल्लं विकीर्य विक्षिप्य यैः

 नात् तथैव सम्भवान्च भगवानेव तान हतनगनिति निश्रीयते इति भावः। ननु भगवान् कथं तद्वनने प्रवृत्त इस्येक्षायां भक्तवस्सहतया तत्पक्षपातादिल्याइयेनाह-पद्योरिति, सरणात्तदानीमेव प्रासस्य भीक्णषण्य नमने पद्योः पतितान्यश्रूणि मुले यस्सास्तस्या इस्यर्थः। १०11\% रिष्याणामयुतस्यम्रे तृपङ्की तथामूतो यस्तस्मात् दुर्त्राससो हेतोः अरिणा दुर्योघनेन रचितात्
 शाकान्नभोजनेन कथं रक्षा जातेलयेक्षायामाह-यत इति । यतः झाकान्नभोजनात् रनानाथं सलिले विनिमग्नो मुनीनां सङः समूह-
 साधर्यपायासनादिभिः॥ निमन्र्रयामस्स स तं भोजनाय नराधिपः। तं गाढमिते चामन्ड्र कृवा निल्यादिकाः कियाः ॥

 बनवासं गता ये तु पाण्डवाः रांसितव्रताः। तेषामस्य मुनेः आापं जनये यत्नवान्दृः ।। मद्ग्गे मुक्तसहरां यदा बान्छति भोजनम्। तन्न दातुं राक्नुवुन्ति तत्र ते हुराभागिनः ॥ तदा कोपपरीताहमा शापं दास्स्यसंशयम् प इड्येवं दुरभिग्रायो वरं बत्रे
 तं गत्वाऽयाचत भोजनम्। अयुतन्वाद्वणाप्रे मां भोजयागु युधिश्द्रि 11 भ्रुत्वैतद्वचनं राजा हदि सआतवेपथुः। भुक्रमस्मामिरधुना शिाष्ममन्नं न विद्यते।। तथा न जाह्मणः सन्ति सामग्री च कदाचन। यदहहं न ददाभ्यन्नं शापं दाउस्यति कोपनः ॥ तथाप्येबं

 एतस्मिन्नेव काले तु भगवान् यदुनन्दनः। आजगाम कुरश्रेष्टसनिधौ कलेखानाश़नः । विषण्गवद्नान् हप्वा पाण्डवान् मधुसूदनः। उनाच राजन् किं दीरं ध्यायसे क्लेशभागिव 11 सोडर्मै न्यनेद्रयत् संवं मुनेरागमनादिकम 1 श्रुत्बैतद्रगवान् कृत्नं दुर्गोधनविचे-

 \%. \# यन्य तेजसा सगिरिजो गिरिजा पार्वंती तन्सहितः शूलपाणी रुट्रो मगा युद्धे विस्मापितः विस्मयं प्रापितः सन् निजं




## हिन्दी अनुवाद

दस हजार हाथियोंकी राक्ति और बलसे सम्नल आपके हन छोटे भाई भीमसेनते उन्हींकी शत्किसे राजाओंके सिरपर पैर रखनेवाले अभिमानी जरसस्धका वध किगा था; तद्रनन्तर उहीं भगानानेने उन बहुतनसे राजाओंको मुक्त किया, जिनको जरासन्धने महाभयैरव-यक्जमें बहि चढ़ानेके लिये बन्द्री बना रैस्खा था। उन सब राजाओंने आपके यक्रमें अनेकों प्रकारके उपहार
 भर्री सभामें छूनेका साहस किया था, बिलेरक्र तथा आँखोंमें आँसू भरकर जब श्रीक्रहणके चरणोंमें गिए पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन धूतोंकी ख्यियोंकी ऐसी दुशा कर दी कि वे विधवा हो मयंी और उन्हें अपने केशा अपने हाथों खोल देने पड़े 112011 \% वनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनके पड्यन्न्रसे दू हजार 玉िष्योंको साथ बिठाकर भोजन करनेवाले महर्षि दुवासाने हमें दुर्तर सद्दटयमें डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपद़ीके पात्रमें बची हुई शाककी एक पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदीमें र्नान करती हुई मुनिमण्डलीको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृत्त हो गयी है"।। ११।। \% उनके

 दस सहृत शिएोोसहित उनका आतिष्ग हीकार करें। किंदु आप उनके हाँ उस समय जायँ ज़ कि हुपदी मोजन कर चुकी हो, जिससे उसे

 गया और द्वेवराज इन्र्रकी सभामें उनके बराबर आवे आसन पर कैठनेका सम्मान मेंने प्राभ किया प॥ श२॥
तर्रैच मे विहरतो भुजदण्युग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः।
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमध मुपितः पुरुषे भून्ना ॥ १३॥
यद्वान्वनः कुरुलाब्चिमनन्तपारमेको रथेन वतरेड्रमतार्यसच्चम।
प्रल्याहतं बंडुु घनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चहतं किरोम्यः 1 १४॥
यो भीष्मकर्णागु रुइल्यन्चमूख्बद्र
अग्रेचरो मम विमो रथय्यूथपनामण्युर्मांसि च ह्रा सह ओज अच्छात् ॥ $94 ॥$
यद़ोब्षु मा प्रणिहितं गुरुमीव्मकर्णनप्तत्रिगर्तगलसैन्ब्ववाहिकाब्रः।
अस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नो पस्प्युवृंहर्दिदासमिगयुराणि ॥१६॥












## भीवंरीधिरुतो मावर्थदीविकामकारः



 सह गुदाय गते पप्राहुद्योधनाद्विपरिहतगोधनाथं हृह्नटीभूतमर्जुनं सारथिं विधाय युद्धाथं विराटात्मज उत्तरनामा गतः। स च

भूलका कह न उठाना पड़े "" र्रौपदीके पास सूर्की दी हुर्ई एक ऐसी कटलोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रैपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व योष नहीं होता था; किन्तु उसके भोजन करनेके बाद वह समात हो जाता था। दुर्वासाजी हुर्यौधनके कथनानुसार उसके भोजन कर चुकनेपर मध्याबमें अपनी शिक्यमण्डल्योसहित पहुँचे और धर्मराजदे श्रोले-"हम नदीपर खान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए मोजन तैयार रखना।"
 छोडकर ट्रौपदीकी लोपड़ीपर आगे और उनसे बले- "कणो ! आज बड़ी भूस लगो है, कुछ रतनेको दो ए" द्रौपदी भमवानकी इस अनुपम दयासे गद्रद हो गयी और बोली, "पमो $!$ मेरा बड़ा माग्य है, जो आज विश्भम्भरने मझझसे मोजन माँगाँ; परन्कु क्या करूँ? अन्न तो कुटीमें कुछ

 किन्दु मुनिगण तो पहले ही तृत होकर भाग गये थे




## श्रीमदीरराघवन्याख्या

तनैन महेन्द्रभवने विहरतो मम गाण्डीवलक्षणण गण्डीवेन सह उक्षयते इति तथा येन भगवताडनुभावितं भभावं प्रतिनीतं भुजदंडयोयुग्मं सेंद्रा, देवा अरातिवधाय कालेयनिवातकवचाचयुरवधार्थ श्रितः सहायन्वेनाश्रिताः हे आजमीढ! तेन भूम्नाऽपरिमितानन्दर्पेण परमपुरुणण श्रीकरणेनाहं मुषितोऽसिम वंचितोऽस्मि। मा विहाय स्वलोकं जगामेलर्थः ॥ १३॥
 सोऽहमेक एवातीर्यमतार्यं सत्वं बलं यस्य तमंनतपारं निरबधिकं कुरणां बल रूपमधिंध रथेन साधनेत तततरे तीर्णवानस्मि आर्षत्वत्
 तथा तेषां हिरोम्यः तेज₹पदं तेजःसुपदमाश्रयं मािमयं मष्यात्मकं च धनं प्रलाह्टतम $1138.11 \%$ य इति। हे विभो! अद्र्राणामनल्पवीर्य्यंणां बहूनां राजन्यक्रष्ठनां रथजालैः मण्डतासु भीष्मादीनां सेनासु यो मगवान्ममा्रेचरः अवस्यितः द्हाा

 र्रोणिप्रभृतिमिर्निरुपितानि प्रयुक्तान्यप्रतिहतमहिमान्यलाणि नोपासपृशन् यथा आसुरन्यसुरेण करिपुना कारिताण्यस्लघातादी नृसिंद्दासं प्रहादं नार्परांस्तद्वत् II १६॥

## श्रीमद्विजयध्वजती थक्हता पदरत्नाबली

येन कृषणेनानुभावितं प्रवृब्दबवटकृतं गांडीवज्याघातलांछनभुजदंडगुयमं श्रितः इन्द्रेण सह वर्तमानाः देवा अरतिवधाय निवातकचचनाम्नां शात्रूणां हननाय कस्य भुजदंडयुग्मं तत्र महेंद्रभववन एव विहरतः कीडमानस्य मे मम 11 १₹ $11 \%$ \% येषां बंधनोडहुं कुरुभिर्विराटगोमहणे अनंतपारमह्रगतीरांतरम अनंतः अपरिच्छिन्नः पारः पूर्तियस्य स तथा तं कुरसेनासमुंदं रथेन तरसा वेगेनातरं तीर्णावानसीयम्बयः, कथंभूतः एकोडसहायः आर्यसर्वः पूज्यबलः किंच यद्बांधवेन मया विराटपुरे गोधनं च प्रस्याह्टतं पुनरानीतं तथा परेषां रान्रुमूतानां भीष्मादीनां शिरोप्यो मणिमयं घनमुष्णीषलक्षणं न केवलं हृते कितु परं केवलं तेजोऽभिमानलक्षणं सामधर्यमेवापहतमिल्यन्वय: $1198 \|$ ₹ाजन्यवर्यणां श्रेशनां रथानां मंडलःः समूहेंडितास्तु अलंकृतासु भीष्मश्व कर्णः गुरुश्र शाल्यक्व ते तथोक्ताः तेषां सेनापतीनां चमूधु सेनासु मध्ये मम यो रथः तरिम् रथे यः अग्रेचरः सारथित्वाटपुरोभागवर्ती तेषामेव रथयूथपना मीष्माद़ीनाम् आयुर्मरनंसि च सहसा शीघं ह्शा दर्शंनेनाच्छहत् अपाहरदित्येकान्वयः । चराब्द एवार्थे यदाचछेत्तद्धौन नायुधाडिना समुन्ये वा 1194.11 \% गुरुमिर्भीजमादिमिर्निरूपितानि प्रयुक्तानि अमेयमहिमानि अचिंस्यसामर्थानि अखाणि यस्स दोध्रु भुजेषु प्रणिहितं निक्षिमं मां नोपस्टुः न ताषं चकुरियन्वयः।
 ठ्यथगंति तथेति ॥ ?६।।

## श्रीमजीवगोस्वामिक्कृतः क्रमसन्द्द्रंः

भूत्रा सर्व्वमहत्तमेन ॥ १३-१9॥

## श्रोमद्विश्वनाथचकर्वर्तिक्कता सारर्थद्धिंनी

अरातयो निवातकवचाद्यो दैल्यास्तेषा वधाय। येन कुषणेन अनुभावित प्रभावयुक्त कृतम । भूम्ना अतिशयेनाहं मुषितस्यक्तः 11 १३ 11 \% यः श्रीक्ण एव बान्धवो यस्य सोऽहमेक एव कुरैनैन्याबिंध ततरे तीर्णवान उत्तरगोम्महे।
 प्रयाहतम । तथा तान् मोहनासोग मोहयिव्वा शिरोमयः सकाशात् तैजसपदमुष्णीषक्य हतम $119811 \%$ अप्रेचरः सारशिरूपेणाग्रे स्थितः सन् हे विभों ! स्वाचिन्यमभावेण आयुः प्रारण्धकर्म्म ससौन्दर्युण भीषमादीनां तेषां मनांसि ख्वसामर्थर्य-





## 












## श्रीमदहल भाचार्यंििरचिता सुबोधिनी व्याल्या



 इंद्रददीनों मूल











 उत्तरे पहणे उत्तरस्य भीतस्य दर्शननार्थ स्थापितव्वात् रथेनेति प्ववनशंका निंबारिता तेन निलीयगमनं परास्तं अनार्या: कर्णादयं: त एब सच्च्वानि जटचरादयो यस्मन्। अनेन तैस्त्रत्र पतितस्य पुनरनाहृत्तिः सूचिता कुससरणमिति भावः, न के वहं तरणं कृतं

 यममूल्यं सर्वपुखार्थसाधकं बा अनेन च सर्वस्वं सर्वे च पुरुषार्था हता इति ज्ञापित, चकारात् छिरोरेर्नं रन्नानि च सहज्जानि









 शूलादीनि गुणकृतमुक्त्वा स्वभावकृतेषु नीचकर्मणि नियुक्तः तद्पराषं सोढवानिलर्थः ।1. १६.।

## श्रीमद्रोसामिश्रीपुषोच्मचरणविरचितः सुत्रोधिन्रकाशः


 वक्षु मोषमाहेत्यर्थः। बहमण्डविमहख्वादिति। तथा च तेन सपेणातिपरोक्षतया मोषहेतुत्वमित्यर्थः। तेजोपहरणेपीति। कार्यकारणोत्तरं तेंजोपहरणेपीत्यर्थ। एवं सर्वसम्मतपाठमाह्य मोषोत्रि: समर्थित। अतः परं सिद्न न्तपक्षेण समर्थयन्ति चसतुत इ्यादि। ननु

 पाठ: प्रतिभाति । तथा च तस्मिन्नेवं निर्पर्णीये अभीष्टेषु योगस्य प्राधनन्याहस एव तन निहीित इ्यर्थः। तर्हि तन्निरूणे कि मानमत आहुः अर्थादिल्यादि । आसनाद्वरपापिरपस्यार्थंस्य देवारातिबधादेव जातत्वात्तन्रिरूपणेनार्थादेव निरुपितापि देवलोकवृत्तान्तोपसंहारे तदनुवदनभगवत्कृतवअ्वनयोः शोषतयाइत्रयम्रिमश्रोके निरूपितः। तथा चार्पेनुवाद एव मानमिलर्थः। ननु तथापि मध्ये वञ्वननिरुपणस्य तात्पर्यमाहुः द्वै्यानामिल्याद्व। तथ्राधान्यदिति वक्बनप्राधान्यत्। तथा चेदानीं संहारकालत्वातत्र च 'अन्ते त्वधर्महरमन्गुवशासुराया' इति वाक्येनासुराणामुपकरण रूपत्वादिदानीं तदनुगुणत्वबोधनाय तदुक्तिरियर्थः। नन्वें सत्यमें भगवचरित्रनिरूपणस्य कि प्रयोजनम्, प्रोत्तरस्य तावतैव जातरवादित्याकाङ़क्षायामाहु: यदित्यदि । नाँग्यन्तमिति। आपावतः प्रतीयमानोपि तेषु इलोकेषु सोत्यन्त न सिधग्रतीचयर्थः। ग्रनुम्रह उपकारः। अ〒यन्तासिद्धी गमकद्वयमाहुः भूभारेग्यादि । सिद्वमाहुः अत इति। यद्बान्धवेःयादिपचत्रयस्यावतारकार्योधनमात्रार्थवात्। नन्वेवं सति मधये एतेषां कि प्रयोजनमित्याका-
 भगवतसतूऽगीकत्वेपि भगवत्कृत्बमेषाँ ज्ञापयिंदुं कध्यो। वद्विति स्वकृतत्वज्ञापनम्। एवं कथनस प्रयाजनमाहुः दै।पेट्यादि ! सिद्धमाहुक्र० अत इत्यादि । अन्तःसाधनं बलम्, बहि:साधनं धन्वादिसामथ्यूम, तथा चैंबमुपपत्तौ तेषां म्लोकानां विगीतत्रं युक्तमेवेत्यर्थः । सर्वसम्मतपक्षमाश्रित्याहुः तमोमिशेंयादि । विगीतत्वाभिपयिणाहु: हेतुलवेनेत्यादि । एवमगेषि ॥ १३॥ \% यद्वान्धव ₹ृंगन्न। कथं निवारितेर्यत आहु: तेनेर्यादि । निलीय गमननिरसे एकस्य तत्राशक्तत्वानिवारितेर्यर्थः 119811

## श्रीगिरिधरक्षता बालपबोधिनी

तन्रैवेन्द्रभवने विहरतो मे येनानुमवितं पभवयुक्ष कुतं गण्डीवहक्षणं गण्डीवेन सह लक्ष्यते इति तथाभूतं भुजद्डयोयुग्मं सेन्द्रा देबा अरातिबधाय कालकेयनिबतकवचासुरवधार्थ शिताः सहाग्रेनाश्रितः है अजमीढ हे रजन् तेन मून्रा परिपूर्ण
 इस्यदियच्छबनानां स सौत्ये वृत इलध्यास्तेन तचछछद्वेनान्व्रयः। यो भगवन् बान्धवः सहायभूतो अत्राता यस्य सोडहं एक घव कुरूणां बलाबिंध सेनारपं समुद्रं ततरे तीर्णबानित्यन्वयः। केन साधनेनेलयेक्षायामाह-रथेनेति। सेनायाः समुद्रत्वमुपपाद यति-
 यहिंमस्तम। कथं तीर्ण इत्यपेकायमाह-पत्याहतमिति, उत्तरगोमहे भीष्मादीन विनिर्जिय तैर्नींत गोघनं प्रत्याह्टतमत्यर्थः। न चैतावत्

 यो भगबन् सारथिर्पेण ममाप्रेचरः अवस्थितः सन् द्धारा द्रष्टिमात्रेणैन तेषाँ रथ्यूथपानामायुरादी़ि आच्छछत् ह्हतवान् 'कालोऽस्मि तोकक्ष यक्रत् प्रद्वद्ध इति वाक्यास्। मनांसीस्युस्साहादिशकी:। सहो बलम्। ओजा अलाद्विकौशलम् 11 Q्या \% \% यस्य दोष्पु भुजेषु मध्ये प्रणिहितं तेनैव कृपया स्थापितं मा माममोघः अपतिहलो महिमा येषं तथाभूतन्यपि गुर्वादिभिनिरुपितानि प्रयुक्तान्रस्लणि नोपस्टशुन्ं सपर्ति ₹मेल्क्ब्यः। प्रतीकाराकरणेडषयस्परों हष्टन्तमाह-नृहरिदासं मह्राद़ं यथा आसुरणि असुरैः
 सिन्धुदेशाधिपतिर्जयद्रथः । वाद्रिकः इन्तनोअंता II ?६।।

उनके आमहसे जब में सचगमें ही कुछ दिनौँतक रह गया तब इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव घारण करनेबाली भुजाओंका निवातकवच आद्दि दैस्योंको मारनेके लिये आश्रय लिया। महाराज? यह सब जिनकी महती कृाका फल था, उन्हीं पुरुप्तम भगवान ओकहणने मुझे आज ठग लिया $112311 \%$ महाराज! कौरवोंकी सेना भीषम- द्रोण आदि अज़ेय महामड्स्योंसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, परन्तु उनका आश्रय पहण करके अकेले ही रथपर सवार ही मैं उसे पार कर गया 1 उन्हींकी सहायतासे, आपको यादद होगा, मैने शत्रुओंसे राजा विराटका सीरा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही डनके सिरों परसे चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अड्डोंके अलझारतक छीन हिचे थे $19841 \%$ भाईजी ? कौरवोंकी सेना भीष्म, कर्ण, ट्रोण, हालय तथा अन्य बड़े-बड़े राजाओ और क्षत्रिय वीरोंके ख्थोंसे शोभायमनन थी। इसके समने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी हृष्टिसे ही उने महारथी यूथपतियोंकी आयु, मन, उत्साह और बलको छीन लिया करते थे 114 आ द्रोणाचाय, भीष्म, कण भूर्श्रवा, सुरार्मा, रालय, जयद्रथ और बाहीक आवि बीरोने मुझपर अपने कमी न चूकनेवाले अस्र चलाये थे; परन्तु जैसे हिरणयकापु आदि दैल्योंके अस्रास्त भगवनक प्रह्रदका सपर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके रास्तास्त मुझे छूतक नहीं सके । यह शीकृषणके भुजदुण्डींकी छच्चायामें रहवेकी ही घभाव या पद्ध।

सौत्ये वृतः कुमनिनाडsत्मद ईेश्वरी मे यत्पद्वप््मममवाय भजन्ति भव्याः।
 नमणणुद्रारुचिस्मितशोगितानि है पर्थ हैजजुन सखे कुरुनम्दनेति। संजल्यितानि नरदेव हिदिमूशानि मर्तुर्लुठन्ति हुद्या मम माधवस ।। १८।। रायासनाटनविकतथनमोजनादिषैंक्याद्ययस ऋतनानिति तिप्रकब्ये। सख्यु सखेत्र पितगत्तनयस्य सर्न सेहे महान्महितया कमतेरं मे ॥1 39 । सोंडहीं नुपेन्द्र रहितः पुरुषीत्रमेन संख्या प्रियेण सुद्धा द्वयेन खून्यः। अध्वन्युर क्रमपरिग्रहझ रक्षन् गोपैरसांरिरबलेन विनिर्जितोडस्मि । २०।

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

स्वापराधमनुस्मरन् संतण्यमान आह। सौत्ये सार्कये क्रमतिना मे सया स वृतः। कुमतित्वमेवाह आत्मद इलादिना। अभवाय मोक्षाय। भठ्याः श्रेषाः। श्रांता वाहा अश्रा यस्य तं माम्। जयद्रथवचे हि जलपानं विनाश्वाः श्रांतासतो रथादवर्तीर्य वाणँर्भुं भिन्त्वा मया जलं संपादितं तदा यस्यानुभकेन निरस्तचित्ता अरयों मों न प्रह्तववंतः स सौत्ये घृत इति कुमतित्वम्




 मेऽधमपराधमसहत। महितया महत्वेन ऐकपघेड़िमहत्वेनेन्यर्थ। सख्युरघं सलेव तमयस्याघं पितेब $1894 \%$ ख्वया हांकितं पराज़यं चापि प्रामोऽहमिल्याह। तेन सख्या रहितोडतो हद्यथेन जून्यं। अग हे राजन्। उरकमस्स परिमहं पोडहा-


## श्रीवंरीधर क्रती भावार्धदीपिकापकाशः







नृपेद्रव्वं तक्कृतमेवेति भावः। त्वया शंकितं पराजगं च आातोसमीलाहन-तेन सख्या रहितः। अतो हृदयेन मनसा शून्यो मूर्चित-



 एवांतद्दानं स्यादियतः प्रकारांतर्रण तासां ब्रजसीत्वप्रापिरिति क्षेयम् 1 विकणुपुरण्हहपुराणयोर्यन्रैबार्थ तात्पर्यमवगन्यते।
 इति पुरा देण्योष्टावकमुति चतुत्वा विषणुर्वः पतिर्भविष्यतीति तस्माद्दरं प्राप्य तदंगकक्रिमदर्शानोत्थादुपहासात् "द्स्युहस्ता भविष्यथ" इल्यभिशावं च प्राप्य पुनः प्रसादिताच तस्माच्छापांतं च प्राप्येता भर्ताषं प्राप्य दस्रुहस्तं गता इति मुनेः ज्ञापप्रसाददयोए-
 न हि कर्त्तियः झोकोलोपि हि पांडब। तेनाप्यखिलनाथेन सवं तदुपसंहतम" इति। अखिलः पूर्ण एव नाथः पतिः कहणात्तेन


## भीमदीरसाघनवयास्या

सौल्य इति । यस्य भगवतः पादपथ्य भठ्याः साधवो भवाय मुक्तये भजन्ति गय आत्सद आत्मपर्यन्तवदान्यः "य आत्मदो बलदायक एको बहूनां यो विदुधाति कामानि" ति श्रुते, ईअ्वरः सर्वनियंता कुनुद्धिना मे मया सौत्ये सारथये निमित्ते वृतः श्रांतैर्वाहैः सहितमत एव भुविष्ठ्मपि मां यस्य भगबतः प्रभावेण निरस्तं विमोद्दित चित्तं येषां ते नृपा न प्राहरन्न पह्तनवन्तः $\|३\|$ \% नर्मोणीति हे नरदेव। तस माधवस्य भीकष्य उदारेण रुचिरेण सुन्दरेण च सिमतेन शोभितानि नर्माणि परिहासवाक्यानि हे पार्थे्यादिस्पाणि सम्बोधनात्मकानि जलिपतानि च स्मरतो मम हद्यं कुठन्ति छिदन्ति।। $२<\| \%$ \% शच्येति। छाध्यादिक्यापारेष्वैक्यं साधारण्यं साम्यमिति यावत्, तेन न विचते दूंग द्वैविध्यमन्यतरस्य व्यापारांतर यस्य तस्य कुमतेर्मे मम सख्युरघं सखेव तनयस्याघं पितृवत्पितेवेय्युक्तम्रकारेण विपल्रब्घोऽधिक्षितः ऋभुमान् अभवो देवास्तद्वान् घनवानितिवत् देवानां स्वामीयर्थः। महामहितया महामहिमव्वात्, महान महितयेति पाठे महिता माहास्म्यं तेन महान् सर्वमघमपराधं सेहे

 अय गताविति घातुः, हादयंगमेन सुहादा हितैविणा पुरुषोत्तमेन शून्यो रहितः अंग है राजन् ! अधवनि उरक्रमस्य भीकुणस्य परिमहं कलत्रमंडलं रक्षन् गीपैरण्यसद्रिर्दुजनेनैरबलेव योषिद्विव निर्जितोऽरमीति 11 २० 11

## परीमद्विजयध्वज़तीर्थकता पदरलावली

हे नरेंद्र! दर्शी सर्वोो यं ईंशो रणमूध्नि अलब्वस्प केनाव्यझातपूर्बरूप मे अवदत् सूत्रादुयः मुख्यम्राणमुखा देवास्तं
 मायया मोहकशत्तया आवृतद्धःः विहितनेत्राः नष्टज्ञाना इति चावतू | कथमावृतद्धा इति तच्राह अहमहमिति भक्याः ज्ञातुं योग्यतावंतः सकलमझ्गलरूपा इति वा। (मिन्नपाठस्येयं टीकेति विभाठ्यते-सं०) भष्या गुगुक्ष्वो यक्पाद्वपन्नमभवाय भरंति यस्य श्रीकृषणस्यानुभावेन महिम्ना निरस्तं मुग्ध चित्तं येषां ते तथोक्षा अरयः कर्गादेयों मों न प्राहरन्नायुध्यन्, कथैभूताः रथिनः रथादियुद्धसाधनोपेताः, किविशिष्ट मां भुविष्ठ भूमी सितं सझ्यक् श्रांताः वाहा अश्वा यस्य स तथोकः तं, भ्रांतानां वाहानां जलपानाय रथादवरहल युद्धसाधनमन्तरेण भूमितलें स्थिथतमित्यर्थः, सोडयमीव्वरः कुमतिना मया मे मत्संबंधिनि सौल्ये सारध्यकर्मीण वृतः, किंविशिष्टः आत्मानं ददातीत्यात्मदः "य आत्मदाबलदा" इति भ्रुते अच्ये तेन भून्न पुरेपेण मुषितोइसमीति परमोडन्वयः॥१७॥ \% हे नरदेव ! माधवस्य हदिस्पशानि मनोहराणि हे पार्थ अर्जुनेत्यादी ति गोष्टचां संजलिपतानि नर्माणि परिहासलक्षणानि स्मर्तुर्मम ह्वदयं छुठंति परिवतंते हैदयन्न निर्गच्छंति, कथंभूतानि उदारं गंभीरं रुचिरं यत्मितं तेन

 समादंचितोडसिम। शार्या शायनें विकरथनं गालीवचनं स्तवनं वा तथापि स कृषो महतो महित्वेन सख्युरचमपराधं सखेव


 सहवर्तमानेन प्रियेण विषगादिसुखपापकेण सुह्एदा अनिमित्त्बंधुना हृदयेनातिस्तिग्धेन अतिकांतेन वा पुरुषोत्तमेन क्षराक्षरमतीय
 परिम्रहं कलन्रं रक्षन्नागच्छन्नसड़िरसाधुमिर्गो पैरबला योपेव विनिर्जितोडस्मि। तस्मात्तेन मम तेजोपहतमिति भावः॥ २० ॥

## श्रमजज्ञीवगोख्वामिकृतः करमसन्दर्भः

सोऽहमिल्येकादशक्रमठग्याख्यायां त्वं तु मद्वर्मममास्यायेट्यादौ राजन् पसस्येल्यादौ मायिकलीलामयत्वेनैवेति दर्शयिष्यते।
 केनाव्यखिलनाथेन सळ्वं तदुपसंहृतमि'ति। अखिलः पूर्ण एव नाथः पतिः कुणस्तेन तबसळवं स्वर्रियावृन्दम् उप निकट एव सम्यक् प्रकारेण हतम् अज्जुनात् सकाशत् ग्रहीतमित्येब क्याखय्येयम् ॥ २०-२३॥।

## थ्रीमद्वि व्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शीनी

तद्विरहेण तदेश्वयर्य्यस्मृल्या दास्यभावस्यैवेद्यात् स्वाभाविकस्य सख्यभावस्यापलापात् तरकार्यसारv्याद्विकमपराधत्केत निश्रिन्वन् अनुताययमान आह। सौत्ये सार्थ्ये अभवाय मोक्षाय भन्या भजन्ति अहन्व्वभण्यस्तमेव भज़नमकारयमू। एतावदपपराधवलपि मयि वस्य दयां सृप्रल्याह। । श्ना वाहा अश्या यस्य तं मां-जयदृथनछे हि ज़लपानं विना अश्याः श्रान्ताः ततो रथादवतीर्य बाणैर्भुं भित्र्वा जलं सम्पादितं मया तदा यस्यनुमावेन निरसचित्ता अरयो न प्राहुन्न $116 \| \%$
 मेव सत्यवादीवि वकोक्रा विप्रलुध्रस्तिरको डपि। ऋमुमानिति पाठे ऋभवो देवाः सेवकाः सन्ति य्यस, असावपि तिर्क्कतः।











 सकाशात् ग्रहीतमित्येव व्याख्येयम् ॥२०॥

## श्रीमच्छुक्दे वकृतः सिद्वान्तघदी०:


 प्रभावेण निरस्तचित्ता अरयो न प्रहरन् न पहत्वांतः स ई ईैद्वरः "य आत्मदो बलद" इति श्रुतिविध आत्मदः मे मया कुमतिना सौत्ये सूतकर्मणि वृतः 11911 हे नरदेव ! माधवस्य उदारेण गम्भीरेण रुचिरेण मन्द्वरेण च स्मतेन कोभितानि नर्माणि परिहासवाक्यानि हे पार्थेयादीनि संजल्पतानि प्रतिकार्यममिकुखीकरणार्थकानि संबोधनानि च हदित्वृानि श्रोतृणां हद्यं-
 विप्रलब्धोऽपि उपहसितोऽपि कुमतेर्मेडघमपराधं सरं से हे असहत, यतो महितया माहाक्येन महान् अक्षोग्यःः। १९॥\% हे तृपेंद्र! यों महारथतया सर्वगुणसंपन्चतया लोके प्रसिद्धः सोऽहं पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण खुहदा हद्येन हदयंगमेन रहित:
 विनिर्जितोडषिमां हo 11

## शीमदल्डभाचर्यंविरचिता सुवोधिनी द्याख्या

सौल्ये वृत इति 1 सूतकर्मणि वृतस्तन्र हतुः-कुमतिना फल तु कुल्सिते साध्यसाधनववेन नियोजितत्वात् सहने हनुः आत्मन इति। सहि तुष् साड्माने प्रयच्छति ततः स कुनापि नियोगं करोतु पामत्वादियर्यः। तहिं को दोषस्तन्राह देखर इति । यद्य गात्मदस्तथापी परः कर्तुमकर्तुमनन्यथा कनु समर्थः। अनेन नेजोहरणमल्पमेव जातमिति भावः, मे मया महं वा न हि सौह्येन किंचिक्कार्यं सिद्धं प्रतिक्वामात्रपरं कुमतिच्बं प्रकटयति। यद्पाद्पध्भमिति भव्याः सत्तायां परिनिष्दिताः संत इति यावत्। अभवाय मोक्षाय पादेन प्रणि|हितमिय्यन्र निरुपितमिति शाबद्दाखस्पर्शंलोकरीत्या सपष्पसंभावनाभावात्। पुनर्ज्जयन्रथ-
 मारणावरयकत्वं रधिनो भुविध्धितित साधनाम्या बहुवचनैकबचनाभ्यों च कामयमननामपि रान्रूणा दुल्ल्टभावस्था सूचिता, यस्य भगवतः अनुभावेन अलौकिकसामर्थ्येन निरस्तं चित्त मारणीयोडयंमिति ज्ञानं येषां ते । अनेन अपकारे डण्यनुषंगिक फल-
 नर्मरणीति। अपराधाभावेऽपि स्मरणाथं सर्वावस्मसु तथा वचनान्युक्तबान् यथा हृद्ये प्रविष्वनि ह्ददयं लुठंति लोठयन्ति ल्रनन्तीति पाठः। नर्माणि सुखकराणि परिहासवचनानि अर्थानुसन्धानाभावेडपि स्वरूपतः सुखकराणील्याह-उदारं यत् रुचिरं



 अस्मल्ख्वमिनः संजल्पितानीति सम्बन्धः 11 १८Н \% एव्रमपराधापनोदनार्थं प्रतिकारे चृतो तद्वेतुकाः अन्येडप्यपराधाः










 सम्बोधन प्रतीकोरकरणाभाबाय अब्रलो ख्बी सेव 112011

श्रीमद्गोसवामिश्रीपुरुप्तमचरणविरचितः सुवोधिनीमुकाशः
सौत्य इलन्न। फल्स्येति आनन्दूरूपस्य भगवतः । ततः स इति जीवः। प्रास्वादिति यथेष्टर्विनयोगे हेतुः। अल्पमिति अल्पं फलम्॥१७॥ \% नर्मणीयत्र। अयभय्वादिति अपुरुषार्थव्वाद़िलर्थः। तन्रानैकान्तिकमिति स्मिते



 कार्यमभवहेंतुः सुह्त्व्याभाकः नि रुम

श्नियिधिएका बाउम्बोधिनी





 मया बाणैभुजुं भिन्वा जहं सम्पादितं तदा भुविप्म्माप मां यस्यनुभावेन निग्तं चित्तं मारणीय इति ज्ञातं येषां ते तथाभूताः






 महितया समहत्वेन मेडबं सेहें इलन्नयः। वर्टि किमिति एवमपराधं कतवानिस्येप्षायां दुबुर्बित्वादिति हैठुमाह-कुमतेरिति। ऋभुमानिति पाठे तु ऋभवो देवाः सेवकत्वेन सन्ति यस्य तथाभूतोडपि मया विपरहछध इस्यन्वयः॥ ॥९॥\% क्वया









## हिनद्दी अनुनाद

श्रेष्ठ पुरुष संसारसे मुक्त होनेके लिये जिनके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, अपने-आपतकोो दे डालनेवाले भगाबन्








 भाँति हरा द्विया और में उनकी रक्ष ज़हीं कहर सका \#३०\#

तदैै धनुस्त इपवः स रेथो हयासे सोजह स्री अ्युतयो यत आनमन्ति ।
 राजंस्वयामिपृानां सुद्धां नः सहत्प्दरे। निप्रशापविमूढानां निमूतां भुष्टिमिमिथः॥ २२॥



## शीजरसखामिक्रिरचिता भावार्थदीपिका




 हेठक्र्तारमाह प्रिभिः । प्राये णेति । भावयंति पालयंति ॥२०॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थनीपिकाप्रकाराः

 स यथा कपालिकां मुद्रों विधायान्येक्यो ददाति सा चावस्तुभूतैवेति। यद्वा कुहकाय बंचकायासत्पात्राय दांभिकतपसे गाद्ध



 निमित्तभूताद्रावयंति॥ २४॥

## श्रीमद्हीराघबन्याल्या

तदिति । ये भगबता सहाबसानदशायों धनुरादयस्त एवाधुनालि ररी चाहे स एवाधुनापि यतों येमेो धनरादिम्यो





 भावयंति वर्द्धगामातुः तथा तल्सक्बल्या़ेव मिथो निद्नंति विनिर्जध्जुः।। २8।।

## शीमद्जिजय丬्नजतीर्थछता पदरलाबली











## भ्रीसजीवर्बगोखामिंक्चतः कमसन्दृर्म:



## ती महिश्वनाथच क्रवत्तिकता सारार्थदर्शिनी

श्रीक्णणवियोग एवाः हुनानच्य इलाह बदिति। यतो धनुरादिम्यो हेगुग्यो माम् अनमन्ति सत् सर्वम् ईेशेन





## श्रीमच्छुकद्वेवक़तः सिद्दान्तपद्रदप:










## शीमइल्रमाचार्यंविरचिता सुवोधिनी व्याल्या

 गताार: सोऽहं रथी भीष्मादिहेंता आनमंति सर्वंतो नमंति आमनन्नीति बा पाठः कीर्तंयीती वा तत्र गारेम्याम्युपगमे इमा उधघं














 कर्वेवेन रक्षकवेन च भगवक्कर्टक्वं निभ्रीयते कहलेनाि सम्भावयतीति प्रायमहणं; त्रापि भगावतो विद्यमानत्वात उत्करकोटिः



## श्रोमद्गोर्वामिश्री पुखण्योत्तमचरणणिरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 शत्यैव तद्म्मणात्व्वरूपो जयाकारणवेनेत सिद्वमिलयर्थः। बदभावो वेति। खर्पाभाव एव वा असत्वर्वमिलर्थः। फलसाधकस्य तद्रपव्वे मानमाहुः तत एवेल्यादि । स्थित इतीति । अवशिष्ट हति हेतोरिल्यर्थः। विनियुक्त इति धनुरादिर्विनियुक्तः। कुहक इृति




## शीनिरिधरकृता बाल्रवोधिती




तद्धनुरादिकं सर्वं क्षणेनासत्रायमभूदिलयन्वयः। तत्र हप्रान्तमाह-कुहकराद्दमिवेतिं। यथाइतिपीतादपि कुहकात् मायाविनः







 प्रायेणेति। एतत् यादवकुनोपसंहारहूपं भगवत ईय्यस्य कृष्णस्यैव विनेष्टितं हीला। कुतः ? यत् य₹्मात् सर्वैप्ररकेश्यरादेवेव भूतानि व्याघमनुष्यादीनि पितुप्रादीनि च मिथो निध्नन्ति मिथो भावयन्ति पालगयन्ति च । कालकर्मादीनां हेतुत्वेडपि हरश्वरेच्छाया मुख्यंत्वात् भग्रमहणम 11.2811

## हिस्दी अन्तवाद्द

वही मेरा गाण्डीव धनुष है, वे ही वाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वहीं मैं रथी अर्जुन है, जिसके सममने

 आपने द्वारकावासी अपने जिन सुद्धद् सम्बन्धियोंकी बात पूछी है, वे ज्राह्मणोंके इमपवका मोहग्रस्त हो गये और बारणी मदिएरेक पानसे मदोन्मत्त होकर अर्परिवितोंकी भाँति आपससें ही एक-पूसंरेसे मिड़ गये और घूँसोंसे मार-पीट करेे सन-के सने नष्ट हो
 परखपर एक-दूसरेका पालेन-पोषण भी करते हैं और एकु दूसरेको मार मी डालते हैं।। एर्रा।

जलौंकसां जले यदन्महान्तोडदन्त्यणीयसः 1 दुवरान्नलिन राजनहान्ता पलिनी मिथ:11 3411



## स्ल त उच

 प्रीधरसलपमिचिरचिता भाव्वर्थ्द्रीविका

 यदून् संहतवान् $॥$ २६॥ \# \% अतः परे वक्कु न शाक्नामीति सूचयन्नही। देशकालोचितांयुयुक्तानि मनःपीडोपशमकराणि च
 सरोरहं चितयतोडन्जुनस्य मतिः शांता विशोका विमलो विरक्ता चासीक्ट। २८ म।

शीवंरीधिक्रतो आावार्थनीपिकापकारा


 यथा तथैव भूर्निस्यपरिकराणां यदूनां ये तु देवास्तनैव घदुष्वंशावतारेण प्रविइयोद्भूतास्तेषामेपि रजस्तमोरहितानां भारत्वेन बक़ुमनुचितानामपि स्वस्पद्रापगाय तन्मिपेण्णापसंहारार्थमू। "अप्राद्राक्षौहिणिको मदंदौरास्ते बलं दुविष्हं यदूनाम्"



कालतत्तद्वस्तुचितानि। अत₹व्वमपि मा पृच्छेति भावः॥२७॥ \% मतिस्तद्विरहसंतमापि शान्ता निरंतरतर्चितनर्जनित-


## श्रीमद्वीरराघवंक्याख्या

युक्तं चैतत्तस्य भूभारावतारायावरीणर्शयेल्यभिप्रायेण स्वयमुदासीन एव सन् भारं संजहारेलाह जलौकसामिति द्वाभ्याम्। तत्र विवक्षितार्थोपयोगितया हृ्वान्तमाह जले जलौकसां मत्साद़ीनां मध्ये यथाऽणीयसः सूक्ष्मान् जलौकसो महांतस्ते अद़न्ति भक्षयन्ति । यथा च दुर्बलंख्तान् बलिनो हनन्ति यथा च हे राजन् ! महान्तो बलिनः्र ते मिथो निद्नन्ति ॥ ₹५।। \%


 इस्थमिति। गाढेनापरेण सौहहार्देन कृषणस्य पाद्सरोरहं चिन्तयतोऽज्जुनस्यात एव विमल़ जान्ता रागाद्यकुषिता च मतिर्वभूक॥ ॥८॥

## श्रीमद्विजयष्वजतीर्थकता पद्रत्नावल्डी

इममथं सोदाहरणं सपष्टयतीत्याह जलौकसामिति। जलौकसां यादसा मधये महान्तोंडणीप्रसोऽणुतरानदृन्ति
 विभुर्बलिष्टैम्महद्विर्यदुभिरितरान् हत्वा यदुभिरेव यदूनन्योन्यं हत्वा भूभारं दैस्यकुल संजहारेत्येकान्वयः। मूभारहरणमेबावताएप्रयोजनमित्येतत् हशान्देनाह। चद्वाहुद्डाभ्युद्यानुजीविनः। यदून् यदुमिएन्योडन्यमिस्यादुक्तं पालनं संहरणं च हरेर्विषममिति चेत्तत्राही द्वयमिति, तत्तक्कर्मानुसारिफलंद़ातुरीभ्वरस्याप्तकामस्य तेषां संजीवनं मरणं चेति द्वायं सममेव जीवनेनोपाड़ेयाभावान्मरणेन हान्यभावाच्चातः द्वयं न विषममिति भावः $\|\nabla ६\| \%$ स्वदुःखकारणं सूत इलाह दे दोति। देशकालार्थयुक्तानि तत्तदे शतत्तत्कालतत्तद्वसूचितानि ह्त्तापोपशमनानि अहंकाराश्रितसंसारसमुद्रशोषण्णारणानि गोविन्द्दस्याभिहितानि वचनानि स्मरतो मम चित्तं हरन्तीति चरमात्तस्मात्तद्रहितत्वेन गोचामीयेयान्वयः॥२७॥\% बान्धवनिमित्तर्नेहलक्षणभक्यतिशयेन तच्चरणस्मरणमाह एवमिति । अतिगाढेनातिशयेन हढेन तन्रैवातिशयेन मग्नेन वा सौहार्देन प्रेमलक्षणमक्तिसाधनेन कृषणपादप द्ममेवमुक्तपकारेण सरतो जिषणोर्निर्मला मतिर्मननसमर्था बुद्विः शान्ता सुखपूर्णा पूर्वर्मादृतिइयेन भगवन्निक्धावती आसीदिल्येकान्वयः ॥२ २८।।

इति श्रीमद्धागवते महापुरणे पथमसक्धे बिजयध्वजक्रतटीकायां चतुर्दशोडध्यायः॥ \&४॥

## श्रोमजीवगोस्वामिक्रृः क्रमसंदर्भः

एषामधार्म्मिकटवेन भारत्वं च ‘भूभारराजपृतना यदुभिर्निरस्ये’य्त्रैकाददो परिहरिघयते।। २६-२७॥ \#B एवमिति। शान्ता चेतसि चक्षुषीव भगबद़ाविर्भावेन दुःखरहिता अत एव विमला तद्वृत्तिभूता ये कालुऊयविशेषास्तैरपि रहिता॥ २८॥

## श्रीमद्विश्वनाथचकर्तिकृता सारार्थदर्दानी

जलौकसां मत्स्यादीनां मध्ये महान्तः स्थूलाः अणीयसः सक्ष्मान् यथा भक्षयन्ति। बह्टिनस्तुल्यबलास्तु मिथः
 तलीलायास्तथैव पल्यायितत्वात्। तत्कारणं तन्रैव एकादशान्ते ग्यक्तीभविष्यति। किख्ब तदपि भूभारभूतान् यदूनित्यर्जुनोक्लो
 भूर्नियपपरिकराणां यदूनाम्। ते तु देवास्तन्रैव यदुष्वंशावतारेण प्रविइयोद्यातास्तेषामपि रजस्तमोरहितानां भारत्वेन बक्रुमनुचितानामपि स्वस्वपद्रापणाय तन्मिपेणैवोपसंहारार्थम्। 'अष्टादशाक्षैहिणिकासदंहौरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनामि'स्युक्तवता भगचता भारत्वारोपः कतः 11 २६॥ \% अतः परं वक्क न शाक्नोमि त्वमपि किख्यिन्मा पृच्छेलाह देशोति। यस्मिन् देरो यस्मिन् वा काले चस्मेन् वा अर्थ युक्तानि समुचितानि यानि यानि गोविन्द्स्याभिहितानि बचन!नि तानि सरतो



विभुष्र्यापक: श्रीकृषणः संजहार संहुतवान् देशकहलानुरुपार्थयुक्तानि गोचिन्द्स्य अभिहितानि भाषण्णनि स्मरतो मे चित्तं हरन्ति एकाम्रं कुर्वन्ति॥ २६-२७॥ \% जिएणोरर्ज्जुनस अलिगाढेनाचलेन सौहार्देन ₹न्नेहेन शांता पादसरोरहैकनिष्टा अत्त एव विमला तद्तितरागमलरहिता मतिरासीत् ॥₹८।।

## श्रीमद्बल्लभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्य्या

ननु प्रकृते कथं भगवत्कार्यत्वं ध्रुलप्रतिपादितत्वादिलाशांक्याह जलौकसामिति। यथा मत्स्यानामग्निशापबिमूढा-
 परस्पराघतेन मृताः। तत्राह विभुरिति सर्वकरणसमर्थः। तैरेत्र तान् मारितवान्। महान् साधनैः करोति महत्तरस्वाज्ञया, विभुरिच्छया, अन्योडन्यमिति च यथा व्रिवाहे उससवादिषु अन्योडन्यपरिवेषणं जातमिल्यर्थः। एवं सामान्याकारेण संक्षेपतः कथामुक्त्वा विस्तरेण कथनीयमिय्याकांक्षायां पुनस्स्यक्तधर्मीवशिष्टभगवत्समरणेन वैक्ठठये जाते वक्कुं न ज्ञक्यत इल्याह । देशकालग्यमां विशोषिता ये अर्थः ते तदूयुक्तानि इति। वाक्यानि ह्त्तापोपशामानि चकारात् भगवन्माहात्यबोधकानि एवं त्रिविधान्यपि वाक्यानि। भगवता बोधितानि देशकालानुसारेण सर्वं कर्त्रव्यमिति नीतिः। आत्मनिष्टतया बाह्घधर्मरस्यक्कन्याः। भगवद्विषयकमोहः भगवन्माहात्य्यक्ञानात्। एतानि वाक्यानि भगबदुक्तानि साघ्रतं स्मृतानि सन्ति चित्तं हरंति, अर्थानुसंधाने हि शोकापनोदः
 भत्तया च भगवच्रशणारविन्दरसरणे द्वढश्रे मोल्पत्तौ जीवभगवतोः सांनिध्ये सति सत्रवगुणावेशात् परमानन्द्वाविर्भावाच्च रजस्तमोदोंबेष्वपहतेतु ज्ञांता विभुओ च बुद्धिरासीत्। जान्ता सन्वेन विमलान्ययोरपगमेत मतित्वात् ख्वावर्वात्। एवं ज्ञानरूपप्वम्

 दूरीकर्त्तण्यं तन्र प्रमाणावरणं दूरीकृतेव रजस्तसोरपग्रमेन सन्वतमःः्राक्यात्। जीवात्मावरणं माया भगवर्विच्छ तत्र जीवावरणं भक्तिसहितज्ञातेनापगकछति। भगवन्माहुन्ययज्ञानपूर्क्रमगवद्विषयक्रपरमप्रेम्णा अगवब्सेबायां भगवदावरणमपगच्छाति।


## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुखणोत्तमचरणविरचितः सुबोधितीक्रकाशः

देशकालेयन्य। भगबद़ीघंब्वादिति। चाक्यानां भगवदीयत्वात् भगवान् हि अन्यक्करोलन्यत्सन्पद्यते तथा वाक्यान्यपीत्यर्थः। अत्र तूषणीम्भावः कण्ठतोनुक्तोपि अम्रे चिन्तनोक्त्यार्थबल्यदेव पूर्ववाक्योषषत्वेनावगन्तन्यः।। ₹७।। \% एवमिसत्र। ख्वभावत एव ज्ञानरुवध्वर्मिति। 'बुद्दिर्निज्ञान रुप्णी’' ति वाक्याद्विशिष्टज्ञानसमानाकारत्वम् ॥२८॥

## श्रीगिस्रिधरहता बालग्रबोधिनी

उक्तमेब हृ्टान्तेन स्पष्प्यति-जलौकसामिति द्वयेन। जले जलौकसां मत्स्यद्भीनां मधच्ये यथा अणीयसः सस्र्ष्मान्महान्तोऽदन्ति मक्षयन्ति। यथा च डुर्बलन् कहितोो हनन्ति। यथा च महान्तो बतिनझक्न मिथो धन्ति। राज्वन्तवापयेतद्विदितमेवेति सूच्यन् सम्बोधग्रति-हें राजन्निति॥₹५॥ \# एवं विभुः सर्व冗्यापकोडन्तर्यामी भगवान् कषणो बलिष्हैमहद्भिश यदुभिरितरान् दुर्बलान् दुष्चन् सक्जहार, यदूंस्तु यदुमिरन्योन्यं सळजहार, एवं भूभारान् सकजहार इति। भगवचरित कोऽपि न जानातीर्याश्र्यं सूचयन्नाह-हेति $\|₹ ६\| \%$ अतः परं वक्षुं न शाक्नोमीति सूचयन्नाह-देशोति। यस्मिन् देशो यहिमन् काले यर्ममत्र वाडर्ये यानि युक्रानि समुचितानि तानि अत एव हादि से तापाः अध्यातिमकाधिदेविकाधिमीतिकमेदेन न्रिविधास्तानुपश़मयन्तीति तथामूतनि गोविन्द्रस्यमिकित्तानि भाषणानि गीतादिपाजि सरतो सम चित्तं हरन्ति $426 \%$ \% \% एवमतिगढ़ेनापासे सौहार्देत प्रेम्णा श्रीक्कषणस्य पादसरोरहं चिन्तयतो जिषणोरज़्जुनस्य मतिर्विमला रागादिमहरहिता अत एव शान्ता भगवक्चरणारविन्द एव निभला चासीद्विलन्बयः ॥ २८ ॥

## हिन्दी अनुवाद

राजन् ! जिस पकार जलचरोमें बड़़ जन्तु छोटोंको, बलबान् दुर्बलोंको एवं बड़े और बलवान् भी परस्पर एक दूसरेको खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिश़य बही और बड़े यदुवंशियोंके द्वारा भगवानने दूसरे राजाओंका संहार कराया। तत्पश्चात् यदुवंशियोंके द्वारा ही एकसे दूसरे यद्रुवंशीका नाश कराके पूर्णरुपसे पृथ्वीका भार उतार दिया। इ५-२६प \% \%गवन् श्रीक्ठणने मुझे जो शिक्षाएँ दी थों, वे देश, काल और पयोजनके अनुरूप तथा ह्वयके तापको खान्त करनेवाली थीं; समरण

आते ही वे हमारे चित्तका हरण कर लेती हैं $\|$ २०॥ \% सूतजी कहतें हैं-इस पकार पगाढ़ प्रेमसे भगवान् धीकहणणके चरण-कमलोंका चिन्तन करते करते अर्जुजुनकी चित्तवृत्ति अट्यन्त निर्मल और पझान्त हो गथी ॥ २८॥

 गीतं भगवता ज्ञानं यत् वत् संग्राममूर्धनि। कालकर्मतमोरदद्धं पुनरह्यगमत् पर्शुः॥३०॥  निशम्य भगवन्मार्ग संसां यदुकुलस्य च। स्वःपथाय मतिं चके निभृतात्मा युधिक्टिः।। ३२।।<br>\section*{श्रीधर्वामिविरचिता भावार्थद्वीपिका}

 कषायाः कामादयों यस्याः सा विषणा बुद्धिर्थिस स ज्ञानं पुनरध्यगमदिन्युत्रेगान्न्वयः ₹९॥ \# कोलेन कर्मर्म-




 स्वपथाय स्वर्गामार्गाय निभृतास्मा निभ्रलचित्तः ॥ ३२॥

## भीवंरीधररकतो भावार्थद्वीपिकाप्रकाशः

ननु कामादयः कषाया अपि मलशक्देनोंच्यन्ते। सलम्। अर्जुनस भगवन्निलपरिकरखेने साक्षाधरावताखबेन च
 निर्मथिता उन्मूल्लिता अरोषा: कषायाः कामादयो यस्साः सा धिषणा यस्य तथामूत एवार्जुनः।। ए९।। * किन्बु



 यद्धाननमुक्तं संप्रति तेन मुहुर्यंत्तेन ध्यानेनैव बत्पम्श्रोगतमेवात्मानमभिमन्यमानस्यापि मम देह एवांतरायो यतोयं मध्ये मध्ये
















 सिद्धांतानुसारेणाप्रकटप्रकाशगततवेन सम्य़क्स्थितिं स्वांतर्देशायां, तद्रुिर्द्रशायां तु नारां च स्वः कृष्णधाम "येडध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्मेगवत्पाइर्वकामा:" इत्युक्तव्वात्। तथा संपद्ः ऋतबो लोका इल्यादिभ्यग्र। युधिष्टिए इत्युपलक्ष्णम्। पंचैव पांडवाः सःपथाय शीकृष्णधामपथं गंतुं मतिं चकुः। निभृतात्माडन्यालक्षितचित्तन्यापारः। संद्र्भस्तु-संस्यां श्रीकृष्णस्य नित्यसामीप्येन
 भगबद्वाक्यात् ॥ ३२॥

## भीराधारमणदासगोस्खमिचिरचिता दीपनी व्याख्या

विशोक इति। सोऽज्जुंनः विशोको जात इति योजना। कथं विशोकत्वं हेत्वभावादिति दर्शंयति। घह्वसम्पन्त्या घह्माहमिति ज्ञानेन लीना प्रकृतिरविद्या यस्मिन् ताहुग्नैर्गुण्यात् अलिङवं लिद्धेहेहाहित्यं लिद्धदेहाभावाद्सम्भवः सम्भवः स्थूलदेहस्तद्भिमानरहितः। यद्वा पुनर्देहान्तरगहणाभावः। यतो लिद्यदेहादेवे पुनः भुनः ख्यूलदेहो भवति तद्वीजरहितः। ततः्र स्थूलदेदाएाभिमानाभावात् संछिनः संशयो द्वैतभ्रमो यस। स्थूलदेहाभिमानेन द्वैतत्रमादिति ठयाख्यालेशः । लिझ्ननाशा इति।


## श्रीमद्वीरराघवक्याख्या

वासुदेवस्यांइयोरनुष्यानेने परिबृंहितं बृहितं वर्द्धितं रयो वेगः प्रावण्यं यस्यास्तया वासुदेव्भ干्याऽविचिच्छनस्मृतिसंतानरूपया म्रीट्यात्मिकया निर्मीथता निरस्तःः अरोषाः कषायाः कषायवदुर्मोच्या रागादयो यस्याः सा धिषणा बुद्दिर्येस्य सोऽर्जुनः $\|२ ९\|$ \% संग्राममूर्द्धनि युद्धारंभे यद्रगवता गीतं गीतोपनिषद्रूपेणोपदिष्ट ज्ञानं स्वात्मपरमात्मतत्र्राप्रिसाधनादियाथात्यगोचरं ज्ञानं तन्महता कालेन कर्मणा तमोगुणेन चावरूद्द तिरोहितमपि विभुस्तन्वावधारणसमर्थः। अन्र निर्मथिताशोष-
 घर्ज़ुनस्तदानीं मुक्कः तेनोपलक्षितः । यद्वा तेन हेतुना चिछचनद्दैससंशयः आत्मनि देहगतदेवादिभेद्र््रमरहित इति। गीतोपरिपन्पूर्व-
 निष्द्रैतसंराय इसर्यः । अलिगिब्वादिति स्थूलदेहविरहानुसंधानमुक्ष लीनप्रकृतिनैर्गुण्याद्यि नष्टसूक्ष्मप्रकृतितया गुणन्र्यविरहान्तद्ननुसंधानादियर्थः। देहे वर्त्तमानत्वादर्जुनस्यासंभवः, अत एव पुनर्जनमरहितः, ततो विशोकोऽमवदिलर्थः। विशोकम्रहुणमपहतपाप्मवादिगुणाष्टकयुक्तरवसूपोपलक्षणम 113 ३ 11 \% भगवतो मागं खवर्लोकगमन्रकारं यदुकुलसंस्थामंतं नाहां चेति यावत् श्रुत्वा युधिष्टि: निभृतात्मा समाहितः र्वपपथाय-रवः₹ण्द: सुखपर:-निरतिशाग्रुखरूपलोकमार्गाय मतिं चक्र।। ३२।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पद्रनावल्री

नग्वर्जुनस नानविधक्षत्रल्यापापोपरक्कायास्तामस्या बुद्दैनैर्मल्यं कथ युउ्यते इल्याशंक्य जीवन्मुन्केवनेकत्वात् भगवद्पण-
 स्मादेव छिन्नो निवृत्तो द्वैतसंशायौ यस्मास्स तथोक्तः, दे इतं द्वीतं द्विधा गतं ज्ञानें तस्य भावः दैतमन्यथा ज्ञानमिति यावत्संशय इदं वाडदो वे त्युभयकोटिविषयं ज्ञानं विचिछ्चनो जीवन्नहमेदवविषयः संशयो येनेति वा लीना अपसारिता प्रकृतिरहंकारात्मिका यस्मास्स तथोक्तः भावपधानो निर्देशः, तस्मालीनप्रकृतित्वान्निर्गतानि सत्वादिगुणाकार्योणि यर्मास्स तथोक्तः तस्य भावो नैर्गुण्यं तरमादलिंगत्वास्स्द्क्म घरीररहितन्च्वन्न संभवोडनारब्धकर्ममूला या पुनरत्पत्तिस्तया वर्जितः, अनारब्धकर्मणां ज्ञानोदयेन नाशादारुधकर्मणामेनोर्विरित्वाज्ञानोद्यकाल एवंभूतः सन्नर्जुनो रणमूर्धन्चारब्धकर्मणा स्वधर्मे अधर्मबुद्वये सात्मने भगवता यत् ज्ञानगीतमुपदिष्र्र उदारहधंकर्ममूलैः कालकर्मतममिमिः रूद्धं कालेत कर्मणा तमसा चावृत मुनरध्यगमद्ववगतवानावर्तितवानिटयन्वयः। कीद्दहः वासुद्रेवस्यांघधेरभितः सम्यग्र्ंध्यानेन परितो बृंटितं वृद्ध रंहों वेगो चस्याः सा तथोक्का तया भत्त्या निर्मीथिता अरोषाः समूलाः कषायाः पापलक्षणाः रागलक्षणाा का यस्याः सा तंथोक्ता निर्मधिताशेषकषाया धिषणा बुद्दिर्यस्य स तथा। अन्र न सर्वरxधधकर्मणां निमर्थनमभिप्रेत कितु महता भगवत्कारुण्याद्दिना कारणेन केषांचिदेव। अन्यथा "भोगेन विवतरे क्षपयित्वाथ संपत्स्यते" 'बस्य वाबदेव चिरमि'स्यादिसुत्तश्रुतिविरोधः स्यात् "महता कारणेनैव प्रारबधान्यपि कानिचित्कर्मोणि क्षयमायांति
 एवं यादवसंस्थां श्रीक्षणस्वधामम्रापि चाभिधाय पांडवस्वर्याणमुपकमते निराम्येति ।, भगवतः श्रीकृषास्य स्वधामगमनप्रकारं यदुकुलः्य संस्यां बिनाशं च श्रुत्रा निवृत्ताह्मा रां्यादिक्य उपावृत्तमनाः नितरों वृत्ते सदाचारे आत्मा यस्येति वा युधिष्टिरः कामकोधाद्जिजल

वासुदेवेति । पूठर्वस्यैव विवरणमिद्ध पद्यद्वयम्। त习习ानुध्यान पूर्वोक्ता चिन्तैव। कषायः पूर्वोंक्त मल्मेव ॥ २३॥ \% \% गीतं मामेवैषयसीलन्तम्। कालो भगवलीलेच्छामयः। कर्म्म तलीला। तमस्तीलावेशोन तद्ननुसन्धानम। अध्यगमत् तन्महाविच्छेद्स्य तस्यान्तेडपि तथा तर्पातेंः पुनर्मोमेवैष्यसीत्येतद्वाक्यं यथार्थंत्वेनानुभूतवान् 11 ₹० 11 \% ततथ कृतार्थोडभवदि़्याह विशोक इ्यादि । च्रह्नसम्पन्या श्रीमन्नराकारपरन्रह्मसाक्षारकारेण संधिन्न इयं मम चेतसि सफूत्तिरेव साक्षातकारस्त्वन्य इति द्वेत संशायो येन स:। तदा भगवत्राप्तौ नान्यवज्नन्मन्तरमापिकाल्यन्धिरयन्तरायोडभवदित्याह हीनेति। लीना पलायिता प्रकृतिर्गुणकारणं यस्मात् एवम्भूतं यन्जैर्गुण्यं तस्माद्येतोः गुणतःकारणातीतत्वादित्रर्थः। तथैवालिड्दान्वात प्राह्टतशारीरहितत्वाच असन्मवो जन्मान्तररहितः । तस्मादनन्तर चक्षुषग्राविर्भष्यतीदयेव स्फूर्तिविशोषः ( विरोष:) इति भावः अत एव कलिं प्रति श्रीपरी ब्विद्वचनं-यस्त्वं कृणे गते दूर सह गाण्डीवधन्वने'ति। एवं-येडऽघ्यासनं राजकिरीटजुष्टें सद्यो जहुर्भगवतूपार्र्वकामा:' इति श्रीमुनिवृन्दवाक्यक्न। तस्मात् सर्वेषां पाण्डवानां तदीयानां च सैव गतिठर्यरियेया। ३? ॥ \% भन्न्मार्गो निशक्य वितर्क्य। यदुकुलस्य च संस्थां निशक्य श्रुत्वा। श्रीकृष्य नित्यसामीव्येन सम्यक् स्थिति वितर्र्योति वास्तवोडर्थः। सवः श्रीकृऽणधाम येऽध्यासनमित्यादौ सद्यो जहुर्मरगवत्पार्ख्वकामा इर्यनेन तद्धर्थमेव कृतभ्रयत्नत्वात् ‘घहाद्यो लोकपालाः स्वव्वरसमभिकाल्क्ष्किण' इति श्रीभगवद्दांक्याच ।। ३२ ॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रव्तिकता सारार्थदर्शिनी

ननु कामादयः कषाया अपि मलशब्देनोच्यन्ते, सत्यम । अर्ज्जुनस्य भगवन्नित्यपरिकरत्वेन साक्षान्नराबतारत्वेन च तद्सम्भव एव, महेन्द्रांशा्वेन कषायः सम्भवति चेत् तदापि नैवैल्याह वासुदेवेति। जन्मारम्यैवोपपन्नया भत्त्या प्रथमत एव निम्मरथिता उन्मूलिता अरोषा: कषायाः कामाद्यो यस्याः सा धिषणा बुद्विर्यस्य तथामूत एवाज्जुरनः $\| ₹ 9.1 \%$ क किन्तु "प्रियस्य विच्छेददवे प्रियोक्तिस्मृत्यैव संधुक्षणमातुरस्ये"ति रील्या तन्मुखचन्द्रविनिगंत सकर्वसन्तापोपशामनं गीतामृतमेत्र पातुमारेभे
 मझक्रो मद्याजी मां नमक्कुरु। मामेवैष्यसि कौन्तिय प्रतिजाने त्रियोऽसि मे 11 इत्यन्न पचे एकग्यीति भविष्यनिर्दे शोनेद्ध घोतितम्हे कौन्तेय संप्रति बं मामेषग्स्येव यद़ा तु तव मद्वियोगो महान भावी तदा मां प्रापतुं यतिऽग्यमाणस्य तव तदुपायमहमधुनैव ₹नेहेन ब्रवीमि इति स्वप्राप्यथं यत्तू ध्यानमुक्ष संप्रति तेन मुहुरम्यस्तेन ध्यानेनैव तत्पाइर्वगतमेवात्मानमभिमन्यमानस्याणि मम देह एवान्तरायो यतोऽयं मधये मधये बहितृत्तिमनुभाव्य मां इोकार्णने क्षिपति। तद्माद्देहादार्मनः पार्थक्यमापादयितुं सरर्वशास्तास्तविद्यावत् पूर्वाम्यस्तं योगमेव उक्षणम (रक्षणम्) अनुरीलयामीति मनसि निटित्य चिन्मयहारीरोडपि आत्मानं श्रीकृष्णनिल्यप्रियसखत्वेन नारायणसखत्वेन वा नानुसन्द्धानः प्रमवैवइयेन प्राकृतं नरमेब जानंस्तद्ञावापलापाय क्ष्रणमत्रेणैव योगाखूढो बभूवेत्याह विशोक इति । श्नसम्पच्या प्रापया विशोकोडमूदिति तदिभमत्युसारेणैव सूतोक्तिः, वस्तुतस्तु प्रपंचगतां सम्पत्ति सक्त्वा न्नह्मसम्पत्या अप्रकटप्रकारागतया श्रीकरणप्रियससतव्रप्रप्या विशोकः विगतशोकः संछिन्नो द्वैते संरायः देहेन सह मम सम्बन्धोडस्ति नास्ति वेति सन्देहो चस्य सः। वस्तुतस्तु दैते सख्युः श्रीकृषणात् सकाशात् स्वस्य भिन्नत्वे सति संश्यः पूठर्वमावयोः परषपरसरुयद्यैक्यमासीत् संप्रति तु द्वैतं वृत्तम्। तदधुना स कृषणः कि पुनरपि सख्यसुखमयद्वेत एव मां नेष्यति किवा पार्थक्यलक्षणद्दैतदुःखसिन्धौ निमजयिक्यतीति भावनामयः सन्देहः संछिनी यस्य सः। न च तस्य प्राकृतलोकस्येव
 भावादेव नैगुण्यं कृषणसखत्वेन गुणातीतन्वं तस्मादे पालिझ्वं लिझ्देहाभावस्तत एव न सम्यग्भवः संसारो यस्य स:। यद्वा महेत्र्दां-
 ईख्वरे लीनीकृता या प्रकृतिस्त एव यन्नैगुण्यं तस्मात्। अत एवालिझ्ञबाल्लिध्रेहापगमादसंभवः अपुनर्जन्मेयर्थः। ३? $11 \%$ \% मागें पद्वीं चातुर्य्यपरिपाटीमिति यावत्। संस्थां वक्ष्यमाणसिद्धानतानुसारेण अभ्रक्टपकाशागतत्वेन सक्यक् स्थिति स्वान्तर्द्शायां तद्वाहिर्देशायान्तु नाशाक्य। स्वः श्रीकृषणधाम। ‘येऽध्यासन राजकिरीटजुष्टें सद्यो जहुर्भगवत्पाइर्वकामाः' ड्त्युक्तर्वात्। तथा 'सम्पद्: क्रतवो लोका' इस्यादिभ्यम्व। युधिष्ठि इत्युपलक्ष्षणम्। पश्वैव छातरः स्वःपथाय श्रीकृषणधामपथं गन्तुं मतिं चकुः। निभृतात्मा अन्यालक्षितचित्तठयापाईः ॥ ३२।।

## श्रीमच्छुकन्द्न बकृतः सिद्दान्तप्रर्दापः

पाद्सरोरुहै कनिष्ठायाः फलमाह वासुदेवेति द्वाम्याम्। वासुदे वांधयनुधयानेन परिबृं हितं संवर्द्धितं रयो गह्भाप्रवाहवर्देगों यस्यास्तया भक्त्याडखंडया निर्मथिताः निर्मूलिताः अोषाः कषायाः रागाद्यो यस्याः सा धिषणा बुद्धिर्धस्य सोऽर्जुनः ज्ञानमध्यगम-

 जयादिवशादुप्नन्नेत तमसा क्षत्रियोचिततमोगुणे रूद्ध ज्ञातं तन्वुनर्विभुस्तत्वावधारणसमश्थः अध्यगमत्र अध्यवस्पत्। तत्र क्षरमाब्द-



 असंभवः नास्ति संभवः पुरर्जन्म यस्य सः कार्यकारणखूपपकृतिमिन्नस्वरूपोऽहें न पुनः प्राकृतदे़हवान् भविष्यामीयघ्यवसायकन्त

 निजधामगमनप्रकारं यदुकुछस्य संस्यां संहारं च निश्रा्य भ्रुत्वा स्वपभाय स्वरियन्ययं सुखवाचकं परमसुखात्मकधामपथाय मतिं चक्त ॥ ३२॥

## भीमदूल्ठभानार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

तत्रार्जुनस्य द्वयं जातमियाह म्रोकदूयेन वासुदेवेवे 1 घांतापि बुद्धिः सवासनेति पुनखर्नमननिराकरणाथं वायुदेवांघणनु-
 यस्यः ताह्छीी धिषणा यस्य सोऽर्जुनो जात इसर्थः 1 २९ 11 \% \% अनेन सवासनं बुद्धेरावरणं गतमिन्युक्तं, जीवाबरणदूरीकरणार्थमुपायमाह गी木मिति। गुद्ध हुंत कररणे प्रमाणेनोत्पादित ज्ञानमे आत्मावरणं दूरीकरोति वत् पूर्वमेव गीताख्येंन प्राणेन भगवता
 गीतमिति। गीतायां भगवता उंक्त ज्ञानं यत् तत् पुनरध्यगमद्विति सम्बन्धः। ननु वृत्तिरूपं ज्ञानें निक्षणावस्यायीति सकारणस्य




 संशया भविष्यन्तीयाशांक्याह लीना या प्रकृतिस्ता कृत्वात् ज्ञातं यदूनैगुरुण्यं निर्गुणावस्था तथा कृत्वात् लिंगापपामे जाते मूलदों-

 तस्याध्यवसायमाह भगवन्मार्गं ज्ञात्वा वैकुणेठे गत इति। यदुकुऊस्य संस्यां मृन्युं खःपथाय द्वेवमार्गाय निभृतात्मा हढांतःकरणः गंकुं मति चक इसर्थः ॥ ३२ ॥

## श्रीमदोस्सामिश्रीपुरणेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।



 * शिशोक इलत्र। तत इति ज्ञानानुसन्धानानन्तरम्। अन्तः प्रवंचोनेति सर्वान्तः प्रवेशोन। घसमभन इतिन विद्यते संशयानां सम्भवो यस्सिन्निति सभम्यर्थे बहुह्रीहिः, न पुनरद्रम इति तात्पर्यार्थः॥ ३? ॥

## भीगिरिधरकृता बालम्बोधिनी

 मशीलाल्मिकया निर्मेथितः निरसा अशोषाः कापयाः कषायवद् दुर्मोच्चा भोगवासना यस्याः सा धिषणा बुद्धिर्यिस्य तथाभूतोऽर्जुनः



तिरोहितमपि पुजरध्यगमत् प्राप्रेयन्व्यः 11 ३०॥ \% ज्ञानफलमाह-विशोक इति। एतदेव शोकहेत्वभावेनोपपाद्यति-
 अह्व, अहं घह्मास्मि" इति घहात्मज्ञानेन लीना पकृतिरविद्या यर्मिस्तन्नैग्गुण्यं भवति, तस्मान्नैर्गुण्याद्य गुणकर्येलिहनाशः अलिद्नः्वाचासम्भवः सम्यव्मोगायय पुनः पुनर्भवतीति सम्भवः स्थूलहारीरं तदुभिमानरहितः ततश्व तत्परिच्छेदाभावात् सक्छिनो द्वैतरक्षणः संशयो अ्रमो यूस्य सोऽर्जुनो विशोको जात इस्यम्वयः 11 ३१॥ \% एवमर्जुनस्य कृतार्थत्वमुक्त्वा राझोडपि तद्वक्रुं तस्याध्यावसायमाह-निशान्येति। भगबतो मार्ग वैक्कुणठगमनं चदुकुलस्य संस्यां विनारां च निशान्य निभृतात्मा भगवन्तं विनाडत्र न स्थेयमिति निश्रहचित्तः युधिष्टिरः स्शःपथाय ‘येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्चो जहुर्भगगवत्पार्ख्वकामाः' इति वक्ष्यमाणब्वाद्भगवद्धाममार्गाय मतिं चके इल्यन्वयः॥ ३२॥

## हिन्दी अनुवाद

उनकी प्रेमसयी भक्ति भगवान् श्रीक्टकणके चरण-कमलोंके अहर्निश चिन्तनसे अन्यन्त बढ़ गयी। भक्तिके वेगने उनके हद्यको मथकर उसमेंसे सारे विकारोंको बाहर निकाल दिया॥२९॥ \# उन्हें युद्धके प्रारम्भमें भगवान्के द्वारा उपदेशा किया हुआ गीता-ब्वान पुनः स्सरण हो आया, जिसकी कालके हयवधान और कर्मोंके विस्तारके कारण प्रमाद़वश कुछ दिनोंके लिये विस्मृति हो गयी थी।। ३०॥ जह्मज़ानकी प्रापिसे मायाका आवरण भङ्ज होकर गुणातीत अवस्या प्राम्न हो गयी। द्वैतका संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्मशरीर भङ हुआ। वे शोक एवं जन्ममृल्युके चकसे सर्वथा मुक्त हो गये। 4 ३ ।।
 किगा ॥ ३२॥

> प्थाप्यनुभुत्य धनक्जयोदित नाशं यदूनां मगवद़तिं च ताम्। एकान्तभ₹्या भगत्रत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः।। ३३।। य’याहरद् मुगो भारं तां तनुं विजहाचजः। कणटकं क्रकेनेन द्वुयं चापीशितुः समम् ॥ ३४॥ यथा मस्स्यादिरूपाणि धत्ते जहाद् यथा नट:। भूभार: क्षपितो येन जहौ तच कलेवरम्॥ ३५॥ यदा मुक्रुन्दो मगवानिमां महीं जहीं खतन्गा शवणीयसत्कथः। तदाहरेवाप्रतिबुद्वचेतसामध महतु: कलिरन्बवर्तन ॥ ३६॥

## श्रीधरस्बमिविराचिता भावार्थदीपिक।

तां दुर्विकेयमाम्। वक्ष्यति बोकादरो। "सौदामन्या यथाकाशो यांल्या हित्वाभ्रमंडलम्। गतिर्न लक्ष्यते मत्त्यैस्तथा
 यादवेभयो भगवतो वैलक्षण्यमबुद्ध्वा त्स्सान्यं वदतो मंदमतीन्प्रति बैलक्ष्यें सपष्ट्यति द्वाम्याम्। यया यादवरूपया। तन्वा भुवो भारं कंटकेन कंटकमिवाहरत्। यादवतनुर्भूभारतनुइचेति द्वयमवीय्येस संहार्येत्वेन सममेव ॥ ३४।। \% श्रीक्ठफणमूर्ते विंगोषमाह यथेति। तान्यपि यथा धत्त जहाति च। तदाह-यथा नटो निजरूपेण सितो रूपांतराणि धत्तेंडतर्ध्रत्ते च तथा तदपि कलेवरं जहौ अंतरधादिसर्थःः $11411 \%$ युधिष्हिरस सर्गारोह्पसंगाय कलिमवेशमाह यदे़ति। स्वतन्वा जहौ सतनोरेव वैक्कंठारोहात्। श्रवणाहां सती कथा यस्य तदा यदहस्तस्मिन्नेव अहिरित लुमसपन्यंतं पदम्। अप्रतिबुद्वचेतसामविवेकिनामिति विवेकिनां तु न प्रभुरित्युक्तम्। अन्वर्वर्ततेति पूर्वमेवांशेन प्रविष्टस्य तेन रुपेणानुवृत्तिरक्ता।। ३६।

श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाइः
पृथा हि हिमालययगमनात्पूर्वमेव खगुहागतान्नारदाइर्रावियदुकुलसंस्थां भगवदंतर्द्धानादिकं च भ्रुत्वा जीवन्मुक्ति प्राण्यैव घुतराष्ट्रेण साकं हिमालयं गतेति धयेयमत्र। तथाहि-धं बैयं नाशायतीति धनमविवेकरतं जगति विचारेणेति धनंजयो नारद्धः

[^46] नुरेन्नयतेक्र उ प्रलयः। "धं धैरे धनमुच्चते" इलेयेकभ्रीनाममालोक्तेः। धनशब्दोपपदाजयतेः खश् तत एव पूर्वपदल्य मुमू।



 फंटकमिवाहरत् तामेव तनूं विजहौ। देवदद्तोो वसनं विजहावितिकस्स्बसंगाद्धिच्चुतीचकारेयर्थः। न तु यया निल्यं की डति तामपीति भावः। तेनांशावतरणसमये ये देवा नियमूतेष यादवेषे प्रविष्टास्त एव तेग्यो योगबलेन निष्कास्य प्रभासं गमितास्तदेहल्यागं लोकान्माययैव दर्शयता भगवता मधुपानानंतरं देवस्पीछकताः स्वरंग प्रापयामासिरे इल्येकादशांतन्यास्यानुसुला क्रेयम्।

 साा्येपि कारणभूतस्य सूच्यमप्योपकारकव्वेनांतरंगत्वं कर्मभूतस्य कंटक्सापकारकव्वेन बहिंगगवमिल्यपि ज्ञापितम्। "सूच्यमे



 मासेलाह-यथेति। भगवन्न्ते जह्यात्। नतु धृत्वा जह्यादिति तनुलागकालेपि तत्तदनुधारणमस्येव। ननु कथमेतहोंद्बव्यमियत
 एव न तु त्रियते तथैच मल्ल्यादिरुपाणि मत्सादिगरीराणि सीयागि भगवान्धत्ते जह्यात। दधान एव जहाति तेन नटस्य
 यथा च मस्स्यदिश़रीराणि जहाति तथैच येन भूभार क्षपितसक कहेबर जहाविति भीक्षण्णकहेवरर्यागो मिभ्येवेति
 महाभारते" "न भूतसंघसंस्यानो देछोस परमात्मनः" हति। बहहुदेणनवेपि "यो बेत्ति भौतिकं देहे कहणणस परमात्मनः। स सर्वेसमाइृहिः कार्यः भौतस्मार्त्वविधानवः॥ मुखं त्याक्ोोक्यापि सचैलः स्नानमाचरेत"। इति। बैरंपायनसहम्मनामनि च-


 नटः श्राठ्यस्पकाभिनेता उ्याख्यातं तैं : प्रथमस्यैकादरो 'नटा नवरसाभिनयचनुरो' ड़ि। ततो यथा श्राठ्यरूपकाभिनेता नटः नटस्खरपेण स्खवेशेन च स्थित एव पूर्वधृत्तमभिनयेन गायन् नायक्तायिकादिभावं धत्ते जहाति च तथेति। अथ वा "नाहूं प्रकाशः





 यथा नट ऐन्द्रजालिकः कस्रिस्सभक्षकाणां बकादीनां निमहाय मत्याल्याकारान्धत्ते स्वस्मन्प्र्याययतित उति तन्विमहे सति यथा
 तच्च करेबरममो जहौ अन्नद्धापितचानियर्थः। किं बु गीतापये" "योगमायासमावृत"" इति सर्वंकंक्नन्मायारचितबपरातमा
 स्वामिचरणाः। स्यागोडत्र सतनुकरणक एव न बु खतन्वा सह महीं जहाविति कुव्याख्यावकाशः। "उपपदविमतेः कारक-

 चेतसामिति । चौरो हि निद्रितस्येव धनं हरति प्रतितुदादूदूमेति चेलर्थंः 11 इछ।।

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

सौदामन्या इति। एकादशसकन्धीयैकत्रिशाध्यायस्य नवमश्लोकः ॥ ३३ 1 \% घादवतनुर्भूभारतनुश्रेति। यादवाः प्रचुम्नसाल्यक्यादयः तद्रूपा तनुः मूर्तिः । भूभाराः शाम्बराद़यः तद्रूपा तनुः। ईख्रस्य सन्व्वमयत्वात्। तन्र संहायी तनुरसुरादयः हेयतनुः प्रधुन्नसात्यक्यादिमूर्तिः द्वयमेव समं ल्याज्यत्वेन। तन्र दृ्रन्तः कण्टकमिल्यादि । यथा कण्टकविद्यपाद्ः कण्टकान्तरमानीय पादस्यकण्टकमुद्दृल्य द्वयमपि प्रक्षिपति तथा यादवमूर्त्या भूभारमुर्तिमसुरसमूह हत्वा द्वयमपि स्यक्तवान् इति ठ्यास्यालेशः ॥ ३४॥ \# यथा मत्स्यदीवि। येन श्रीकृषण हुपेण भूभारः क्षपितः। तच्चेति चकारस्टवर्थ। ततु तत् पुनर्नराकृतिरूपं जहौं अन्तरधात् यदुवंशानाशानन्तरं चतुर्भुजजरूपमाविष्हृत्यान्तर्धाननत् न तु देहं लास्त्वा गतः छष्टान्तस्यासन्भवात् एकादइरक्न्घोक्ततन्संवादान-इति क्याख्यालेशः ॥ ३५-३८॥

## शीमदीरराघवन्यास्या

अर्जुनोदितं यदूनां नाइं तां भगवतो गति च भ्रुत्वा कुंत्यपि भग्रव्यधोक्षजे $ऽ$ नन्यप्रयोजनया भन्ता निवेशित आत्मा मनो यया तथामूता संसृतेरुपरराम विरक्ता बभूव $\| ३ ३ ॥$ \% भगवन्मार्गमिति। भगवरनतिमिल्यनेन चोक्ता भगवतः स्वोकं प्रति गतिः कि कणस्य तनुलागपूर्विका उत तयैवेति शौनकाभिप्रेत विशदयति ययेति। अजो भगवान्यया तन्वा मुवो भारमहरत्तां तनुं विजहों मनुष्यसंस्यानं विजहौं स्वासाधारणया चतुर्भुजादिम्या तन्वावतीर्य पित्रों प्रार्थनया यां मनुष्यसंस्यानस्खितां वनूं भूभारमपनेतुं जमाह तi तनुं तिरोधाय स्वासाधारणतन्वा जगामेलर्यः। मनुष्गसंस्यानस भूभारापनोदनौवाधिकत्वेन यावदुपाधितस्संस्यानमननुद्य स्वासाधारणयैव जगामेति भावः। मनुष्यसंस्यानेनैव कि न जगामेल्याकांक्षायां तत्र हछंत्रमुखेनोत्तरमाह-यथा कंटकविद्धचरणः पुमान्यावत्तद्पनोदककंटकांतर परिगुद्य तेन तद्वनुद्य ततोपनुत्तमपनोदकमपि कंटकद्ययं जहाति तद्वदीशितुर्भगवतः दूयमपि सममपनोग्यं टुष्छृतच्छरीरजालमपनोदकं मनुष्यसंस्थानं चोभयमपि समं हातन्यत्वेन सममपनोदकरारीरस्यापि याबदुपाधिधार्यंत्वादिति भावः, ईशितुरुभयमिल्यनेन डुछ्छचच्छरीरेछवण्यंतः प्रविरय नियंतुर्मगवतः तान्यपि इरीराणि भगवत एव; स्वस्यैवेति सूचितम्। कंटकहृ्टंतेन चैतदभभिप्रेतं यथोभयोः कंटकयोः कंटकव्वमविशिश्टमेवसुभयोरपि हारीरयोः सहारीरत्वमविशिष्टे मिति 11 ३४ ॥ \% हदमेव प्रसिद्धं हप्टांतांतरेणाप्याह यथेति। यथा नटो नाल्योपयुक्तानि वेषांतराणि परिगृद्य नाल्यानंतरं ख्वेन सेपेणैवावतस्थे तथा येन शरीरेण भूभारः क्षपितो निरसः त तकलेवरं जहौ तत्तिरोधाय स्वासाधारणेनैव जगामेल्यर्थः 11 ३० 1 * * यदेति श्रोतण्याः सल्याः कथा यस्य स भगवान्मुकुंदः स्वत्वा खाधारणाद्व्यमंगलवियहोपेतः महीं यढ़ा यर्ममनहनि जहौौ तदहरेव तस्मिनहन्येव विवेकिनामभद्रहेतुगरुभहेतुः कलिखर्त्तंत॥३॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

स्वर्यणनिर्णये कारणमाह यदे़ि। यद़ा श्रवणीयसत्कथो मुकुन्दः स्वतन्वा स्वाभिमतया मूर्या इमां महीं जहीं ल्यक्तवांस्सदृहरेव प्रतिबुद्वचेतसां हरिविषय बोधरहितबुद्दीनां पुंसामभद्रहेत्ठः पापकारणक्विरन्ववर्तंतेत्यन्वयः ॥५॥

## श्रीमब्जीवगोस्वामिक्टतः क्रमसंदर्भः

नाशं लोकहृ्टया बस्तुतस्वदर्रानमेव। भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मेति भगवतः पृथाध्यानालम्बनव्वं दर्शयित्वा पृथयानुमूतां स्थितिमेव दर्शायति। तन सौदामिन्या इ्याघ्येकादशक्कन्धपद्या्मक शास्र सौदामिन्या अपि नाशं निषेधयति चेत् तह्घत्रापि तदूदृ्टया सुतरामेव तन्मन्तठ्यम् । तदुक्तं तन्रैव-"द्वेवादयो बह्कमुख्या न विशान्तं स्वधामनि। अविज्ञातगतिं कृषणं दह्हुुश्रातिविस्मिताः" इति। संसृतेः प्रपंचावताराते॥३३॥ \% \# येति। तनुखुकलेकरहब्दैस्र श्रीभगबतो भूभारजिहीर्षा-
 तथा ठ्याख्येयं तदा सुतरामेव श्रीभगवतीति। ततश्र तस्य भारस्य भगवति तदाभासरूपव्वत् कंटकटृष्टांतः सुसद्धत एव।
 श्रठ्यरूपकाभिनेता। ठगाख्यातं च तैः पथमस्यैकादृघो नटा नवरसाभिनगचचतुरा इति । ततो यथा श्रुस्पकाभिनेता नटः ख़रूपे स्वेशेन च स्यित एव पूर्व्वृव्तममिनयेन गायन् नायकनायिकादिभावं धत्ते जहाति च तथेति। अथवा "नाहं प्रकाशः सर्वर्य

 यतेजःसरूपं परमनद्वमूतमपगतद्वेषादिदोषो भगवन्तमद्राक्षीत् इति शिश्रुपालमुद्दिइय श्रीविणुपरणणगद्येन चासुरेष यद्दूप सफुगत तत्तस्य खरूपं न भवति किन्तु मायकल्पितमेब। खरूपे हें देषष्रापयातीति। ततश्रासुरेषु कफुरन्या यया तन्बा मुवो भाररूपमसुर-

 ख्वभक्षकाणां बकादी़नां निम्रहाय मत्स्याद्याकारान् घत्ते स्वस्मिन् प्रल्याययति तन्निमहे सति यथा च तानि जहाति तथा सोऽयमजोडपि येन मायिकेन उद्य यां प्रापितेन रूपेण भूभारहपः असुरवर्गः क्षपितः तद्रं क्षपितनानियर्थः। तन्श कलेवरं जहौ अन्तर्धां

 बैलीयसी'ति न्यायांच || ३६॥

## भीमद्विश्ननाथच्रवर्तिक्कता सारार्थद्दर्शिनी

तां प्रसिद्धाम् अन्तद्द्धानलक्षणाम्। संसृतेः सम्यक्सरणान् प्रपद्वेडबतारात् उपरराम सघ्य एवं वांतर्द्धावियर्यः। तचछ्र्वणक्षण एव तद्वियोगजनितां दशमीमपि दझां दर्शायममसेति वा ॥३३॥ \% \# यद्ववादीनामन्तिमद्शाभ्रवणेन विषीदतः शौनकादीनाश्वासयन् सिद्धान्तरहस्यमाह ययेति। यया यादवादितन्व मुवः ख्वपादभूताया ( स्वपादमूल्राया:) भारं कण्टकेन सुछ्यम्रेण कण्टकमिव अहरत् तामेव तनुं विजही। देनद्तो वसनं विजहावितिवत् स्वस्नाद्विच्युतीचकारेलर्थः। न तु यया निट्यं कीडति तामपीति भावः। तेन अंशाचतरणसमये ये देवा निल्यभूतेषु प्रविष्टास्ते एव तेभ्यो योगबलेन निष्काष्य प्रमासं गमितास्तद्देहल्यागं लोकान् माययैव दर्शीयता भगवता मधुपानानन्तरं देवरूपीकर्य स्वगं प्रापयामासिरे इत्येकादशान्तठ्याख्यानुसूया झेयम्। निल्यलीलापरिका चादवास्तु प्रापक्विकलोकालक्षिताः श्रीकृष्णेन समं द्वारकायामेव चथापूर्वमेव खेलन्तीति भागवतामृतोक्तसिद्वान्तादवगन्तन्गम। दूयमिति। भूभारमूता असुरा यादवादिहपा देवाश्वेति द्वयम् ईशितुः
 पकारकव्वेन साभ्येडपि बहिरझ्व्वमिल्यपि ज्ञापितम्। "सूच्यमे क्षुत्रशत्रौ च लोमहर्षे च कण्टक" इटमरः॥ ३४॥ \% कुछगरत्वैन्द्रजालिकनट् इव खद़ेहलयागं मिथ्याभूतमेव प्रयाययामासेल्याह यथेति। भगवान् धत्ते जहात् न तु धृत्वा जह्यादिति
 स्वदेहं ल्यज़ति तस्य सागं सर्र्शान् दर्शायति प्रल्याययति च अथ च खदेह घते एव न तु त्रियते तथैव मत्स्यादिरूपाणि मस्सादिशरीराणि स्वीयानि भगवान् धत्ते जहात् दधान एव जहाति। तेन नटस्य सशरीरधारणं सलमेव तन्त्यागस्तु मिध्यैव यथा तथैव भगवते।डवि मर्सादिस्वीयशरीरधारण सलमेव तत्तर्यागो मिथ्यैवेलर्थः। यथा च मस्यादिशरीराणि दधान एव जहाति तथैव येन भूभारः क्षपितस्तच कलेवरे जहाविति भीकृषणकलेबरस्यागो मिथयैवेते। नराह्हतिपर्महात्वादिकमपि नटरूपनरधर्म्ममेवं भगवान् करोति न तु तर्वेन। स्वे़ेहस्याभैतिकत्वेन नाशासम्मवात्। यडुक्त महाभारते-'न भूतसंघसंसानो
 विधानतः। मुखं तस्याक्लोक्यापि सचैलः रनानमाचरेदि"गि। बैशाम्पायनसहस्सनामनि च-अमृतांशोडमृतनपुरिति। अमृतं

 $11 ३ 乡 \|$ तनुल्यागस्यावास्तवव्वं ₹पष्टयन्नाह। यद़ा स्वतन्वा जही स्वतोरेव चैकुण्ठारोहादिति श्रीस्वामिचरणाः। यागोडन्र स्वतनुकरणक एव न तु सतन्वा सह महीं जहाविति कुण्याख्याया अवकाश: "उपपदविभक्ते: कारकविभक्तिन्बलीयसी"ति

 विवेकिनां तु न प्रभुरित्यर्थः। चौरो हि निद्रितस्यैव धनमपहरति प्रतियुद्धानु विमेतीत्यर्थः 1 ३हा।

## श्रीमच्छुकदे वक्रतः सिद्धान्तपदीपः

कुन्या मुक्तिमाह प्वथापीति । संसृतेः संसारात्थ॥ ३३॥, * ननु भुभारराजपृतनां यदुभिर्निरसयेति वचनाद्रूभार-
 त इति वश्र्यमाणास्वकीयरांततनुभूतान् ‘यदून् यदुभिरन्योऽन्यं भूमारान्संजहार हे’ति यदुक्तं तत् कथं संह्हतवान् तन्राह ययेति अज इति। निल्यशरीएः स्वरपतसतु भुभाररूपा राजन्यःः तदुपसंहारय संबर्धितः यादवाश्र सर्वे अजा एव द्विभुजचतुर्भुजातातुजसह हुनुजाकारेण स्यातुं समर्थनन गिग्यीयकारेग बालतरुगाद्याकारेण एकधा दराधा कातथा सह्स्रधा विभ्यरुपेग च छइयत्वेनाहरत्वेन च भत्रितुमरेग श्रीविग्रहेगाप्यज इसर्यः। स च विमहः्रतुर्भुजो द्विभुजो भवति न तत्र मुख्यत्वकल्पनावकाशः। एवंभूतः अजो निल्यानन्द्राचिन्यस्वाभाविकविमहः श्रीकृषणः यया यादव्यूतयाः शांतया भुवो भारमशांतशरीरं कंटकं कंटकेनेवाहरत् तां तनुं विजहौ।। शान्ता यादवतनुरशान्ता भूभारतनुश्रेति द्वयमीीशितुर्मंतिकतया संहार्शित्वे समम्। यादवानांमपि भगवहीले-












## भीमझल्ल्यमाच्रार्यविरचिता सुबोधिनी व्याल्या

 द्वति बक़ं यया याद्वृतन्वा सहायार्थमानीतया अुवो भारमहरत् तां तनुं चिजहौ केघाभाषार्थमाह अज इति। नहि तेन जातोडस्ति तत्र घृंांतमाह कंटकमिति सर्वरात्मीयाभावः सूचितः। तथापि अभिमानितों जीवानां केशात् कथमेवमत आह

 यदा मुक्केंद इति। सर्वेषां मोक्षदानार्थमततीर्गों भगवान् दच्च्वा मोक्ष यदा निवृत्तः कहिरन्ववर्त्तत तदा मोो्कबाधक्बेन
 भावात् भगवतैव सह गंतन्यमिति मतिं कृतबानिलाह यदा। मुक्रंद इ़ि। "कलिकालमलं सर्वं कालसामी तु माधवः। यतो निवर्ताते
 बचनात् । मुत्रचर्थमेव भगाबदवतार इंनुपसंहारः । यद्वपि भगावतः नियसंबंबात् कापि ल्यागो नास्ति तथापि प्रकितपरमानन्दरूपस्य

 भ्रवणीयसस्कथ इति। तदा तस्सिम्नियर्थे अव्ययम् अहरिति बुमसपम्यन्नमक्ययं वा, प्रातः काले भगवर्तमनमिति सम्पदायविदेः

 अन्धकारादिना कीटनिवासः स्यादेव ज्ञानेन विनाशः भत्या मुकुऊसम्भावनाभावः॥ ३६॥

## भीमझोस्यामिश्रीपुछषोत्तमचरणविरचितः : सुबोधिनीपकारः













भर्मतया निकृष्ता, भस्मनोग्निपुरीषत्वात्। अंग्नेर्भम्मास्ययनेः पुरीषमसीति' भ्रुते। तरि देशान्तरस्य कर्थ खुंद्वत्वम्, तत्राहु: ददाराविलादिं। तदन्तर्वह्नेः सत्वेन न तथा निकृष्ता, एवं देशान्तरेन्तर्भगवतः सत्वेन न निकृष्तवम्। अतो देशान्तरर्गतिर्युधि-
 ज्ञापेकात । ननु भगवस्सत्तयैव चेन्नुकर्षोभावः, तरिं भक्तत्वेन युधिष्टिरेपि तत्सत्व्वान्निर्गमनमनर्थकमिल्याकाछक्ष्वायामाहुः अभ्निभावेपपीत्यादि । यथारणौ वह्निसत्वेपि काष्टेन मथनद्वारा प्रकाशानात् स ( अन्निः) साध्य:, तथान्र भगवत्सत्वेपि देशान्तरगल्या सं
 केचिंन्र्र ‘खवतन्वा सह महीं जहावि’ति ठ्याकुर्वते, तद्ंदूषयन्ति भूमी़्याद्रि। तथा चैवं व्यास्याने जहांविति ल्यागवाचकपदे विध्यनुवाद्वैरैप्यापत्तिः। सा ह्यस्यानुपपद्यमानत्वात् तृतीयायाए अध्यसम्भव इलर्थः ॥ ३६॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

कुन्तीमुक्तिमाह-पृथेति। पृथाडपि धनख्जयेनेद्तितमुक्ता यदूनां नाशं तां ‘सौदामिन्या यथाकाओो यान्सा हिवाडः्रमण्डलम । गतिर्न हक्ष्यते मत्र्यैस्तथा कृष्गस्य देवतैः' इति दुर्लुद्ध्यत्वेन वक्ष्यमाणां भगवतो गतिं स्वधामगमनं च निशान्य भ्रुत्वा अधोक्षजे इन्द्रियजन्यज्ञानाविष्रेऽपि भगवति श्रीकृठणे एकान्तभक्या परोेग्णा निवेशित आट्मा मनो यया सा तथाभूता सती संसतेरेपरराम जीवन्मुक्ता बभूवेल्यन्वयः ॥ ३३॥ \# चैराग्यार्थमाह-ययेति। अजः श्रीकृष्णः यया यादवरूपया तन्वा भुवो भारमहरत्तां तनुं विजहाविल्यन्वयः। परमोपकारकत्वात् कथं तच्च्याग इल्याश्कणाह-द्वयमिति। भूभारमूततनुस्तद्वर्वतनुो्रोति द्वयमीयर्यस्यापमानाष्पद्वेन सममेव। तर्हिं किमिति तद्धझीकृतवनिल्याकाइक्षायां तद्विना तद्रारोद्धारासम्भवादिंति द्रान्तेन
 11 ३811 \% नन्वेवं देहम्रहणयागाभ्यां भगवतः श्रीकहषणस्सापि विकारप्रतीतेः कथं तस्याजवं निर्विकारववं चैलाशाङ तद्दृष्टन्तेन तस्य निर्विकारिव्वमाह-यथेति। नटो यथा निजरूपेण स्खित एव मत्स्यादिखपाणि घत्ते यथा च पुनस्तानि जहाति तथा भगचानपि निजरुपे स्थित एव भूभारावृतारार्थ मनुष्यकलेवर धृच्वा चेन भूभारः न्वपितोडवतारितस्तदपि कलेवरं जहावन्तर्द्धंनं कुतवानियन्वगः 1 भगवद्विगहस्य सचिदानन्दुखप्वे भौतिकविप्रहवत् ल्यागासक्मबात्, भौतिकवाइीकर्तुर्निन्दा श्रवणाच। तथाहि महाभारतबहद्वैषणवादौ श्रायते-ने भूतस संस्यानो देवस्य परमात्मनः। यो वेत्ति भौतिक दे दे कृषणस्य परमात्मनः 11 स सर्वस्मादूहिः कार्यः ध्रौतस्मत्तिविधानतः । मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलः स्वानमाचरेत् इति ।। उ५ ।1 \% ननु युधिष्टिसतत्र कं वा दोषं दृष्वान् येन ततो निर्गमननिम्रयं कृतानित्यपेक्षायं कहिप्रवेशां तद्दोषांश्वाह-यदे़ति द्वयेन। मुकुन्दो भक्तानां मुक्तिदानर्थर्थवतीर्णो भगवान् श्रीकृषणो यदा स्वतन्वा इमीं महीं जही तदा तस्मिन्नेन अह्ः अहनि अधर्महेतुः कलिरन्ववर्त्तत,
 इति, श्रवणार्हा सती कथा यस्य सः 1 कथश्रवणान्मु क्तिरियर्थः। नन्वधर्महतेतः कलेन्विद्यमानत्वात् कथं कथाश्रवणमपि सम्भन-तील्याशाछ्छथह-अप्रतितुद्दचेतसामिति, अविवेकिनामधर्मे हुरुरियर्यः। तथा च विवेकिनां कथाभ्भवणं सम्भवतीति भावः।३६॥

## हिन्दी अनुवाद

कुन्तीने भी अर्जुनके मुखसे यदुवंशियोंके नाशा और भगवान्के खधाम-गमनकी बात सुनकर अनन्य अक्तिसे अपने हृद्यको भगवान् श्रीकृणमें लगा दिगा और सदाके लिये इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे अवना मुँह मोड़ लिया 1 ३३ 11 \% भगवन्च श्रीकछणने लोक-छष्टिमें जिस यादँवहरीरसे पृथ्वीका भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई काँटे-से-काँटा निकालकर फिर दोनोंको केंक दे। भग्वान्की धष्टिमें दोनों ही समान थे।। ३४ा1 जैसे वे नटके समान मत्रयाद्दि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादवहारीरसे वृषवीका भार दूर किया था, उसे त्याग मी दिया 113911 जिनकी मधुर लीलाएँ श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान् श्रीकृणने जंब अपने मनुष्यके-से ारीगसे इस प्थवीका परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगोंको अधर्ममें फँसानेवाला कल्युगुग आ धमका ॥ ३६\#

> युधिष्टिरसत्वरिसपणं बुछः पुरे च राष्ट्र च गुहे तथाड़ड्मनि। विभाव्य लोभानृतजिद्सरिंमनाहखर्मचक्र गमनाय पर्यधात् ॥ ३७॥
१. पा० पा०-बुधो गहे सराम्टे च पुरे तदा०।
 मधुरायां तथा बन्र्र शूर्येनपतिं वतः। प्राजापस्यां निरूप्येष्टिमग्नीनपिचदीवशःः ॥ ३९॥ विसृज्य तत्र तत् सर्व दुकूल्यलयादिकम् । निर्ममो निरहहंकारः संबिन्नाशेपन्ध्वनः ॥ 8०॥

श्रीधरख्वामिविरचिता भावार्थद्योपिका
बुधो युधिश्रिस्तस्य कलेः परिसर्पणं प्रसरणं विलोक्य। कथंभूतम्। लोभाघघधर्मचक्रं यस्मिन्। जिहों कौटिल्यम्। पर्यधात्तदुचितं परिधानमकरोत् 11 ३० 11 \% आत्मनः स्वस्य गुणैः सुसममतिसह्छरां तोयें सर्वतः स्थितं समुद्रोदकमेव नीवी परिधानविशेषो यस्यास्तस्या भूमेः पतित्वेनाभिषिक्रवान् $\|३<\| \%$ ॠ वज्रमनिरुद्धस्य पुज्ञम्। निरूप्य कत्वेलयर्य। अपिबदात्मन्यारोपयामास। ईैख्यःः समर्थः ॥ ३९॥ \% संछिन्नान्योोषाणि बन्धनान्युपाधयो येन ॥ ॥०॥

श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाराः
युधिध्टि हूस习 तस्य सागे कलिपरिसर्पणं तूद्दीपनमान्मम । वस्तुतस्तु भगवत्पार्वकामत्वमेव कारणं ज्ञेयमू। पर्यंधान्निश्रितबान् । "प्रणिधानं तु निक्षेपः परिधानं तु निश्रयः" इल्यभिधानादिति तीर्थः। आदिना परुषादिग्रहःः समासे 11 ₹० 11 \% \% विनयो नम्रता तद्वान्चिनयी तं, सुसमं सोः पूजायां षร्वनिषेधः "सुः पूजायाम"" इति कर्मप्रवचनीयविधेः। स्वराट् चक्रवर्ती युधिष्टि:। "स्वराट् सम्राट् चक्रवर्ती सार्वभौमभ राजराट्। सामन्तेशोऽरिलेशश्व राजसूयकरो वशी" इति निरुक्ति: $\|३ ८\|$ \% इत्यर्थ इति। धातूनामनेकार्थत्वादिति भावः। "प्राजाप्या भवेदिप्टिस्सर्वस्वं यत्र दक्ष्णिणा। परित्रज्यापकमे
 कथं तां चकारेति चेत् तन्र देव्रहस्मृय्यक्लोकनतों ठगवस्था लम्यते। तथाहि "मुख्नजानामयं धर्मों यद्विठणोर्लिद्नधारणम्। बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मो विधीयते" इल्यत्र हि विष्णुलिंगं दण्डकमण्डल्वादि तद्वारणमेव क्षत्रियवैउययोर्निषिद्दं न" तु याग-
 तत्र गुहे । आदिना किरीटादिय्रहः 118011

## थ्रीराधारमणदासगोसामिविरचिता दीपनीं व्यास्या

तथा-अभ्यषिख्यदिति रोषः। इूर्सेनः स्वनामकदेशविरोषः तस्य पतिम् अधिपतिमिल्यर्थः ॥ ३९-8०।।

## श्रीमद्धीरराघवव्यास्या

ततो युधिष्टिः पुरे राष्ट्रे गृहे आत्मनि जनानां देहेषु च तस्य कले: परिसर्पणमनुवर्त्तनं बुधः जानन् तन्मूलक लोभामधर्माणां चक्ணं जालमवलोक्य गमनाय गृहान्निर्गमनाय पर्यधाट्परिहित उघ्गुक्तो बभूबेत्यर्थः। ३७।। \% ततः स्वराट्राजा युधिष्टिशः गुणैराष्मनः स्वस्य समं तुलं विनग्रिनं च पौत्रं परीक्षितं हस्तिनपुरे तोयनीठीयाः समुद्रमेखल्याया भूमेः पतिमक्यषिअद्रभिषिक्तवान्। विनिमगमिति पाठे विनिमयं विनिमयाहीं सट्टशमनवममन्यूनमित्यर्थः।३८॥ \% तथा मथुरयया

 वाचं जुहावेलयन्बयः । कथंभूतः निर्ममः देहाधनुबंधिषु खकीयत्वाभिमानरहितः निरहंकाएः देहात्मभ्रमरहितः संछिन्नान्यरोषाणि बंधनानि पकूयादीनि येन तथामूतः प्रक्यादिमेक्ष्मनुसंहितवानिल्यर्थः $118 \circ 11$

## श्रीमद्विजयय्चजतीर्थकता पदरतावली

बुधः विवेकज्ञानी युधिष्हिरः राज्ये पुरे च गुहे भार्यादौ च तथात्मनि स्वस्मिन् तस्य कलेः परितः सर्पणं ठ्याति विभाठय ज्ञात्व कलिन्याप्तिमूलं लोमाद्यर्मसमुदायं च विज्ञाय गमनाय वीराधवगमनाय पर्य धान्निश्चितवानित्येकान्वयः, "परिधानं तु निश्रय" इू्यभिधानम्। लोभश्धानृतं च जिह्ं कौटिलं च हिंसनं च लोभानृतजिद्महिंसनानि आदिर्यस्य पुरषादेस्तत्तथोक्रम् $11 ६ 11$ स सराट् चक्तर्ती ख्वपींत्र तं गुणैरनवमं योग्यं पौच्रमभिमन्योः सुतं परीक्षित तोयमेव नीवी वसनं यस्यः सा तथोका तस्याः 11$\rangle$ \% मधुपर्यममनिरुद्वपुन्र नान्ना वन्र रूरसेनविषयपतिम्य्यषिश्वदिति शोषः 1 प्राजापस्यां
 निविंच्य संन्यसने समर्थः ॥८॥ \% तदे़वाह विस्तृज्येति संछिन्नारोषपापादिबन्धनः॥ ऽ॥

श्रीमजीचगोस्वामिकृतः कमसन्द्रर्भः
 \% \% विनियतं समर्यांदम्। टीकायां सुसममतिसद्रशामिति ठ्याख्यानात् सोः पूजायां घटवनिषेधः 'सुः पूजायाम्' इति कर्म्मप्रवचनीयविधेः॥३८॥ \% प्राजापल्यां चेष्टि निरूप्येसन्वयः ॥ ३९-४०॥

> श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिक्टता सारार्थदर्शिन्नी

पर्य्यधात् तदुचितपिधानमकरोत् 11 ३७ 1 \% विनियमे राजोचितविशिष्टनियमयुक्तम् आत्मनः स्वस्य गुणैः सुसमम अतिसह्हां तोयं समुद्रोदकमेव नीवी परिधानविशोषो यस्यास्तस्या भूमेः पतिव्वेनाभिषिक्तवान् 11 ३८ 11 वज्र्रमनिरुद्वपुत्रम्। निरूप्य कृत्वा। अपिबत् आत्मन्यारोपयामास़। ईश्यएः समर्थः ॥ ३९-४०।।

## श्रीमन्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः।

युधिश्दिः पुरादौौ तस्य कलेः परिसर्पणं प्रसरणं वुधः जानन् तकृतं लोभानृतजिह्महिंसनाद्धधर्मचकं च विभाठ्य विल्रोक्य गुहान्निर्गमनाय पर्यधात् निर्गमनानुसुप परिधानमकरोत् $113 ७ \|$ * पौन्रं परीक्षित तोयनीव्याः जलधिवह्रावृतायाः
 पिक्बत् ततः प्रजापतिदेवताकामिष्टि निरूप्य कृत्वा डग्नीनपि तदात्मन्यारोपयामास ॥ ३९॥\% संछिन्नानि अरोषाणि देंहगेहादिष्वहं ममेल्यादिरूपाणि बन्धनानि येन सः वाचं जुहावेन्युत्तरेणान्वयः 118011

## श्रीमद्रल्रमाचार्यंविरचिता सुबोधिनी न्याख्या

तहि स्खस्य न काचित् चिन्तेलाहांक्याह युघिष्टिए इति। विकलँबामावेन हढ़सिल्या अविकाशं मन्यते कालः। सन्

 कस्य समागतत्वात् ततोऽगमनं कलेः तस्य सामम्री प्रथमतो लोभः सर्वदोषषणामाश्रयः अन्तःकरणधर्मः अनृतं वाॅद्दोषः। प्रायेण स्वरूपनाशकः प्रामाण्यकोटेः स्वरूपनिर्वाहकस्य नाशात् कुटि ठता बुद्धिदोषः हिंसा शरीरस्य अन्त कमे शिष्टं स्वयमूध्यम्। आदि शब्देन रोगादयोऽवि हिंसाद्यधर्मचक विभाळ्य गमनाय पूर्वोक्तामेव गति पर्यधादित्यर्थः ॥७॥ \% \% अशक्तस्य परिलागोऽनुचितः लक्तानां वासनाजनकववात् अतः कलिभयात् युधिष्टिरगमनमनुचितमिलाइांक्याह् ख्वराटपौत्रमिति। न हि कलिनिराकरण दमर्थो युधिष्टिरो गतः। तन्निराकरणार्थं पौत्रस्य स्थापितत्वन् किंतु शास्सस्य प्रामाण्यात् इसभिप्रे्याह स्वराट्पौच्रमिति। अ्रातुणामेकजातानामिति न्यायात् राजदानाश सनेति। पौत्रमहणं पुन्रनामस्यापनाथं गुणैभंगवदीयत्वादिमिः आत्मनः अनवममन्द्यूं अनेन दोषाभावसत्रागत इत्युक्तं भवति 1 हीनस्थापने प्रजाशापः प्रसज्येत। तोयनीठ्याः समुद्राबरणायाः। अन्ये तु राजानख्वियो वस्र्रहितामपि ख्रियैकदेशचरणसम्बाहनादिना पतिब्रं मन्यन्ते इति। सूचितं नीकीपदेन पतिमिलनुवादः भगवतैव तदर्थकृतत्वात् पतित्वार्थमिति लक्षणा च स्यात्, अतः स्रग्रमिषेकमान्रं कृतबान् 11 ३८ 11 \% एवमेव बत्रमपि क्रतवान् अनिरुद्धुर्रो बज्ञः रूरसेनदेशस्यापि पतिख्वापनायाह रूरसेनपतिमिति। अनेन मर्यादायां यावान् द्रेशः तावान् दत्त इस्युक्तं

 त्यागतिरूपणार्थमाह विसूत्येति। देहातिरिक्रपरियागः सुगमः यदाह आदिशब्देन दुक्छलक्लययोर्विद्यमानत्वेन श्रहुण मनुः सोषाभ्यनुज्ञापकत्वेन वारयामासेति यदृप्रे वक्ष्यते न तत्परित्यागतुल्यत्वेन तद्ज्ञापनार्थ लयक्षानामात्मीयत्वं निराकरोति निर्मम इति। परिल्यागाभिमानाभावायैतदुक्तम् अन्तस्यागाय वा उभयोः कर्तव्यत्वात् अन्योडन्यं हेतुमदूभावान्य देहस्य सपरिकरस्य स्यागमाह निरहंकार इति। देहे अहंतां यक्त्वा ममतायाः खरुपतो नाशात् मघ्ये तिध्रति देहादिः तस्य ल्यगफकारमाह संछिभ्राशोषबन्धन इति। बाह्यावरणं सक्यक् छिन्नमिलाह संछिन्नेति पुत्रादीनामुपकारित्वनुद्धिरधुना निषृत्ता, अत एव न प्रतिबन्धकः 11.8011 श्रीमद्रोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः
युछिघिर इलन्र। स वित्यादि। युधिष्हेरे ज्वानाविकासमन्ता कहिर्युधिछ्हिरादीन् पाण्डवानपि भगवत्कृपानवलोकितान्
 दिना एकदेरो भुज्यमाने वस्नर हिताय अपि स्तियः पतिब्ं स्वस्मन् मन्यन्त इति योजना। बस्तरहिता इस्यन्र वह्रहतिताया इति
 पत्तिमिल्यादि। अनुवाद़ानदीकारे दोषमाटुः पतित्वेल्यादि। अनुशासनाभाव्वे द्वितीयाय| ख्वनुर्य्ये एक्षणाद्धातोर्द्विकर्मकत्वकल्पना
 ननु छोषाभ्यनुज्ञानझीकारे चीरवासस्त्वोक्तिर्विरोस्यत इलयः आहुः चीरेयादि। त्परिल्यागतुलय्यव्वेन बस्नपपरियागानुकलपत्वेन
 निराकृतैवेति पुनर्निर्ममत्वोक्केः किं प्रयोजनमत आहुः परिर्यागेल्यादि। नन्वहन्ताल्यागकथनस्य किं प्रयोजनमत आहुः मध्य इति। अहुन्तामधेये ननु घह्हवादे 'मत्तः समृतिर्शानमपोहनं चे' ति वाक्याद्धध्यासस्येय्यरकर्तृकत्वात् किमिति कुतो वा त्याग इत्यत्त आहुः भगवक्कृतेत्यादि । तदाक्लयेति ‘ वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च। आड़मानमात्मना यच्छ न भूगः कल्पसेऽधनें' इ्यादिख़पया ॥ 8०।।

## श्रीगिरिधरकता बालम्रबोधिनी

युधिष्टिएः पुरादिषु तस्य कले प्रसर्पण विभाठ्य पर्यालोच्य गमनाय पर्यधान्तदुचितं परिधानं कर्त्तव्यं कृतवानिल्यन्वयः। कलिप्रवृत्तिाने निर्गमनवरिधानकरणे च हेतुमाह-बुध इति, यतो विवेकीसर्थः। कलिप्रस सणं कथ ज्ञातवानिय्येक्षायां लोभाम्यधमरदर्शानेन अनुमानादिलाशयेन त्परिसर्पणं विशिन:श्टे-लोभाधधर्मागों चक्ष समूहो यन्र तदिल्यर्थं। आत्मनि मनसि लोभो नाम
 स्वराडिति सार्दैः समभिः 1 स्वाट् स्वतन्रो राजा युधि: ठ्ठेः स्वपैंत्रं परीक्षितं तोयं सत्वंतः सिर्तं समुद्रोदकमेव नीवी परिधानविशोषो यस्यास्तस्या भूमेः पतित्वेन गजाह्नये हस्तिनापुरेऽx्यषिश्वत् अभिषिक्तनानिल्यन्वयः। पौत्रत्वेडपि यदि तस्य राज्ययोग्यता न स्यात्तदा कि तदभिषेकेणेति चोधनिरासायाह-विनयिनमिति। विशिष्टे नयो नीतिरस्यास्तीति विनयी तम्।' वविनियमम’’ इति पाठे तु विशिष्टनि ग्रम गुक्तमिस्यर्थः । गुणैर्भगवदीयत्वादिभिरान्मनः स्वस्य सुसममतिसट्राम् ॥३८ 11 \% तथैव मथुरायां वज्रनामके
 करत्वा अग्नीन् गाहिप्यादोनपिकत् आत्मन्यारोपयामास ॥ ३९॥\% \% तन्र गुहे एव तद्राजोचितं दुकूलवलयादिकं सं विसृज्य ल्यक्ता मनसि वाचं जुहावेश्युत्तरेणान्वयः। उपरितः परिय्यागेऽपि तत्र ममता स्यान्तहिं ल्यागफलं नैव ल्यादिल्यत आह-निर्मम इति। एवमप्यह्हं ल्यागीत्यभिमानोडव्ययुक्क एवेति तस्य सोऽषि नास्तीर्याह-निरहछ्कार इति। तन्र हेतुमाह-सनिन्छन्नेति, सम्यक् समूलं छिन्नमरोषबन्धनं अविद्यालक्षणं यस्य सः॥ ४०॥

## हिन्दी अनुवाद

महाराज युधिष्हिरसे कल्युगका फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा-नेश़में, नगरमें, घरोंमें और प्राणियोंमें ल्गोम, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मंकी बढ़ती हो गयी है। तब उन्होंने महाप्रस्यानका निश्रय किया ।। ३०। \% उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित्को, जो गुणोंमें उन्हींके समान थे, समुद्रसे घिरी हुई पृथ्वीके सम्राट-पदपर हस्तिनापुरमें अभिषिक्त किया $11 ३<11$ \# उन्होंने मथुरामें शूरसेनाधिपतिके रूपमें अनिरुद्धके पुन्र वज्त्रका अभिषेक किया। इसके बाद्र समर्थ युधिष्टिरने प्राजापय यज्ञ करके आह्वनीय आदि अगिन्नोंको अपनेमें लीन कर दिया अर्थात् गुस्साश्रमके धर्मसे मुक्त होकर उन्होंने संन्यास प्रहण किया $113 \varrho \|$ \% युधिष्दिरने अपने सब वस्बाभूषण आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अहंकारसे रहित होकर समस्त बन्धन काट डाले। $180 \|$

वाचं जुहाव मनसि तत्पाण इतरे च तम् । मृत्यावपानं सोत्सर्ग तं पश्वत्वे ह्यजोहवीत् ॥ 8 ? ॥ त्रित्वे हुख्वाथ पश्नत्वं तच्चैकत्वेडजुहोन्मुनि: । सर्वमारमन्यजुहवीद् वह्लण्यात्मानमव्यये ॥ ४२।। चीरवासा निराहारो बद्धवाडूक्तमूर्धजः। दर्शयनाहमनो रूपं जडोन्मतपिशाचवत् $1183 ॥$ अनपेक्षमाणो निरगाद्भृ्वन्त्शिरो यथा। उदीचीं प्रविवेशाइएां गतपूर्वा महान्ममिः। हृदि घह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः $1188 \|$

## श्रीधरस्वामिचिरचिता भावार्थदीपिका

तदेव दर्शर्यति द्वाभ्याम् । वांचमित्युपलक्षणम् । सर्वेन्द्रियाणि मनसि प्रविल्भपितवानित्यर्थः। तश मनः प्राणे प्राणाधीन-




 * * अनवेक्षमागोऽनुजादिप्रीक्षामकुर्वन्। आशां दिशाम्। गतपूर्वां पूर्वं पविष्टम्। महात्मभिर्विकेकवदिः। यतो यां दिशम् $118 \% \|$

भ्रवंदीधररकृो भावर्थदीपिकाप्रकाशः
तद्वेव संच्छिन्नारोषबंधनत्वमेव। युधिह्षिरोडट्यर्जुनवदूधिरनुसंधनननिवृत्यथं यतते रमेल्याह-वाचमिति। इस्यर्थ इति। मनोधनीवृत्तित्वात्। "यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति" इति श्रुतोरिति भावः। प्राण एव समर्पयामास जुहोतेद्दानार्थंवात् | है मनस्तुम्यमेवेंद्रियाणि दत्तानि। तवैवैतानि संतु। सांप्रतं न ममैतैः प्रयोजनमिति भावयामास। तेषु ख्ववाभावेन व₹ृतः संप्रदानाभावान्न चतुर्थी। एवमयेपि सर्शत्र झेयम्। नन्वहह कस्य भवामीयत्यत्नन्मनः प्राणे। इसर्य इति। हे मृल्यो व्वं देहसयैव भवेति भावितवान, आत्मनो निल्यव्वान्मरणं नास्तीति भावः $1180-8911$ इसर्थ इति। जह्मणः परमावधिमूतंवात् "पुरुणन्न परं किश्चित्सा काष्टा सा परा गतिः" इति श्रुतेरय" भावः, ततश्र पथिठगा भूतपंचकं क स्यास्यतीलत आह-त्रिब्व इति । अविद्यायां उ्यष्टिरुे मायांशो । हे जीव तवैनन्मायांशक्रतमुपाधित्रिकमेतस्मार्षं पृथग्भूत एव विराजस्ब। नैतस्याधीनो भवेति भावः। एवं परीक्षिति स्वराज्यभारं वज्रो च मथुरों समर्य तत्संबंधमात्मनो दूरीक्रूल्य बहिर्निस्चिन्त इवेन्द्रियदीन्यपि तत्तद्वशयितरि योग्ये समर्यान्तर्निश्रिन्तो बमूब। तथाहि घह्मणः श्रोक्कणास्यैव जीवस्यैव व्यष्टिर्माया तस्या एव गुणत्रं गुणन्नयस्यैव पंचभूतः्मको देहो देहस्यैव मृत्युर्मूटोरेवापानोऽपानस्यैव प्राणः प्राणस्यैन मनो मनस एवेंत्रियाणि इंद्रिगाणामेव विषया राज्यादि मोगासतेषां च भोक्का संप्रति परीक्षिदेव न बवहमिति विचारयामास। किं तु भगवन्निस्यपरिकरत्वान्रिल्यविपहाणामपि तदादीनामात्मानं प्राकृतहरीरं मतवैवायं विचारोप्यकिक्विक्कर एवेति क्षेयम $1.8 २ 11 \%$ तदेवं सर्वथा निस्विन्तस्य तस्य बाद्यस्थितिमाह-चीरेति। "चीरं स्यादोस्तने वस्बभेदे चीवरवल्कयोः" हति कोशार्चीवरवासा वल्कलवस्तः निराहारो मंनुธयान्नवर्जितः 11 '३ 11 \% \% गता पूर्व था सा गतपूर्व तां प्रथमार्थे बहुम्रीहिः। यद्वा पूं गता गतपूर्व। साजद्तादित्वात्परनिपातः। महात्मभिर्विंेकर्वाद्धः। विभ्यनाथस्तु-अधुना न्यस्तसमस्तभारोहमन्यवः कापि विचिक्त देशो श्रीकृषाप्राव्यर्थं "मन्मना भव मद्भक्तः" इति भगबदुपदिष्ट्येवोपायं करिष्यामीति निश्विततच्वस्य चेष्टामाह-उद्दीचीमिति। परं घह्न
 त्मभिः क्षत्रियैर्गतपूर्वामुत्तरां दिशां प्रविवेशा। बीरगतिं गमिऽग्रन् यतो यां वीरगतिछ्नतो बीरसंन्यासं प्रापः पुनर्नायाति तामिल्याह ॥ $88-8 ६ \|$

थीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी क्याख्या
प्राणे इति। प्रागूगमनवति नासाम्मस्यानर्वर्तिनि वायावित्यर्थ: 118211 * मुनिः मननशीलो युधिष्टिर इति याबत्त् 118 8-8C 11

## श्रीमद्वीरराघवव्यास्या

तत्रकारमाह वांचमिल्यादिना। वाचं वागादिकर्मझ्ञानोभयेन्द्रियक्यापारं मनसि जुहाव मनोधीनममन्यत। मनस इन्द्रियप्रकृतित्वाभावादियर्थः। तन्मनः प्राणे जुहाव मनःप्रवृत्ति प्राणाधीनां मेने तथा प्राणसंवादादिषु दर्शॉनाद्त एव हि तस्य मुखप्राणत्वं प्राणादीनां लयानुसंधानप्रकारमाँह-इतरे च तं मृद्यावपानं सोट्सर्ग़मिति तं प्राणमितरे इतरस्मिन्नपाने सोस्सर्गमपानमुद्राज इति शेषः। उस्सर्गशब्दो वृत्तिपंचक्रदृर्शनार्थः। स्वस्ववृत्तिविशिष्टनामेव तेषु तेषु लयमनुसंहितवानित्यर्थः। ततस्तूद्यनं सृत्यौ मृत्युसंज्के समाने
 अतो बृत्तिपंचकनिरो ेेन प्राणस्य तरकारणे वायी ल्यानुसंधानप्रकार उत्कः $118 ? \mathrm{H} \%$ एवमिग्रियवर्गप्राणतद्वृत्तिनिरो-
 त्रिविधाहंकारे जुहावेयर्थः। सर्वन्र त्रप्यगः स्वार्थिकः यथायथमिंद्रियाणां सार्तिककहंकारे लयः भूतानों तामस इंति विवेकः। तच्चहंकारत्रयं एकत्वे एकर्ममन्रकृतितत्रे महत्तत्रबद्वारा जुहावेत्यर्थः। सर्वं वागादिप्रकृत्यंतमात्मनि जीवेऽजुहचीच्चेतनो ह्यचेतनप्रकृतःः अत एवमुक्षं न हि जीवः प्रकुतेरपादानमात्मानं जीवमक्यये ज्रह्मण्यजुहोत् जीवस्य अह्माधीनवृत्तित्वात्तस्मिंस्तं स्यापित-


 परं ब्वह्म ध्यायन् पविनेश $118 \%$ ॥

खमरणकाल एसं चितनीयमिल्यमिप्रेये ततक्कृमिलाह वाचमिति । बाचं च वागभिमानिनीमुमां मनसि मनोभिमानिनि
 उत्तमं प्राणं छतरे इतरर्मित् अपाने उस्सर्गकर्माभिमानिनि जुहाव धुरा मनस एकाप्रतया सोल्सरंग सृृत्तिकमपानं तृपरवे्वे तस्माद-

 ठ्यानोदलस







## भीम्जीवगोखामिक्हतः क्रमसन्दर्भ:



 पT्नद्वणि समर्पयामास ॥ ४२-४५ ॥

## श्रीमद्रिशवनाथचक वर्तिक्ता सारार्थईर्शिनी







 दिलर्थः। है जीव तबैनन्मायांश्कतमुपाघित्रिकम् एतस्मात् व्वं पृथग्रूत एव विराजस, नैवस्याधीनो भवेति भावः। तघ्वात्मानं
 द्वघणितरि योग्ये समर्य अन्वनिंक्जिन्तो बमूब। तथाहि अह्वणः कहणास्यैंक जीवो जीवस्यैव ठ्यष्यिमाया तस्या एव गुणंचगं







## भीमच्ुुकदेवक्कतः सिद्दा न्त्रपदीपः

बंधनसंछेद्रन्रकारमाह वाचमिति द्वाभग्यमे। वानं बगुपचक्षितानि सबिषयाण्णुभयेन्द्र्रयाणि मनसि अजोहवीती जुहाव









## शीमद्ल $भ ा च ् च र ् य व ि र च ि त ा ~ स ु ब ो ध ि न ी ~ क ् य ा ल ् य ा ~$


 कमकथनं चित्त्रवोधनार्थसुचितं तदाह वाचमिति। वाक्सम्ब्चेन हि हरीरसम्बन्धः पुरंजनोपाख्याने तथा निह्पणात्। मनसो हि भार्या वाक् प्राहता सा आतमोो हि वाचः तरा वाचा सम्बन्धात् न पूथग् निख्पणमे। अस्यां नितृत्तायों सा स्वे निछा खत एव


 कारणन्वं तथाप्यमे निरोषकव्वात् तदधीनत्वं तन्विरोधेन विरद्बव्वाद्वा। तथा च देहबन्धकापगमः। अत एव योगशाख्ले तन्मूलत्व-


 अपानसु प्रयन्नाधी नगतिक: तस मृन्युरेव नियामक इति मृलौौ तस्य लयमाह-मृलावपानमिति मृच्युनै स ऊध्ष कियते किंचन योगप्रमाणं बहिमंध विधाय अपानेन प्राणापकर्षणे कृते पुनः प्राणोलकषणे सोपानमुक्कर्षति बहिग्गमनाभावाय च अन्योड्यबहिम्विवात्




 नियामकानि पंचमहाभूतानि वं निवध्नंति। अतो योगिनो देहो न बध्यते न क्षीयते $1189 \%$ \# एवं पख्रमहाभूताधारं



 सा हि परंपरया सर्वंकार्यस्पा त习 हि सर्वप्रवहाः ः प्रविशंति। अतः सर्वश्द्दवाच्यता एक्वस्पं भगबन्तं पुरुरूपे आल्मति अंज़



 परियागः सर्वनाशकः देहे पतितानि ब्हाणि चीरवासांसि एताहघेडफ़ रक्षा विधेयेति निद्यण्डमाह-निराहार इति प्राणदण्णः
 एताह्रास्य सर्वसाधनसाध्यसहितस प्रकारैणैतदपपरियागे पुनः सर्वदोषः संभवति कूलंकषाप्रवाहपपतितनौकोत्तरणवत् देहोत्तरणं कर्त्तव्यमिति तर्पकारमाह दर्शंयन्निति। आत्मनो देहेस जलोंत्तःकरणविकेकशून्यः जडमरतवत् उन्मत्त इंत्रियकिकलः मदिरा-
 बोजभावमापचेरेन् ॥ ४३॥ * अन्पेक्षमाण इति। अनवेक्षमाणः इतस्तोडननवलोकयन्त् तस्मिन्नेव दत्तचित्तः खभावत

 मर्योदया तचैच गतः महात्मभिरिति एवद़पेक्षयापि ते महांत इति तेषामनुगमनं युक्तमिति मावः। शून्यवत् गमने वारयति हृदि धछ़ी



## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

वाचमिलन्य। नन्बस्वाइग्राध्यासपरिस्यागः, तथापि तनिवृत्र्यर्यं देहादिलये भावनीये देहस्यान्नमयव्वाद् अन्ने पहीयते मर्ल्य'मिल्येकादशोक्तम्रकारेण ल्यो भावनीयः। अथ साग्निकर्वाघघ्ञवरइयकत्वम्, तदा 'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमागिनछु जुह्रति'इ्यादिगीतोक्तमकारेष केनचिच्पकारेण होतवं किमिलयं वागादिहोममकार इ्याकाङक्षायों साग्नित्वेन द्वितीयस्यावइयकर्वेपि गीतायां नानाप्रकारकथनात्तेषु नियम्यस्य नियामके होमः सर्वत्र सिद्दघतीति पकारान वैकल्पिकब्वादनाद्धल सिद्धमादाय
 तोरेतंतं कममाहेलर्थः। सक्बन्धं प्रमाणेन सफुटीकर्वन्ति वागिल्यादि । तथा च तस्यां हुतायां निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय इति शरीरसम्बन्बोल्यपैष्यतीति तदर्थ तथेल्यर्थ। वाचो मनःसम्बन्घिस्वायाहुः मनस इल्यादि। ननु देवपत्नीकथनप्रतावे 'वाग्वायो'रिति श्रावणाक्कथं मनोभार्यात्वमिल्यत आहुः प्राक्कीी हि सेति। यतो हेतोः सात्र हूयमाना प्राकृती तेन मनोभार्या वैदिकीतोतिरिक्तेलर्थः। नन्वत्राहुतिरूपा स्ववक्तन्या वाक् स्वभ्रोतन्या परस्य वाग्वा देवतारूपा वा। आधे बद्धवागिल्यग्रिमवैय-
 तयेयाहुतिस्पया। नेति नाहुनित्वेन। भगवर्कर्टकाध्यासपक्षेडयमेन्र होमपकार अावशयक ह्यन्र बीजमाहुः ईधघरेल्यादि । हि यतो हेतोः ईश्यरकर्तेकेघासे आक्षया निवर्तनीयेडधीने लयो मुख्यः, अधिक इनः अधीनः निरङुछेश्यर दति यावत्। तस्मिन लयो मुख्यस्तत्सायुज्यसम्पादकः। अतोयं प्रकार आवरयक इसर्थः। स त्वाहल्य न भवतीति क्रमस्सावश्यकत्वे यस्य यन्नियतवंव तदाहुः तन्रेल्यादि। मनोधीनखं मनोनियम्यत्वम्। अभिमानिनीति। सगर्वा भजापतेरिवेति। इदमुपाख्यानं 'भजापते आशाया है। श्राम्यसी'ति श्रुती प्रायोस्ति। एतेन हृ्रन्तेन तस्या आहुतिसम्पाद्ने तन्चिवृत्ते प्रमाणमुक्तम्। सिद्धमाहुः तथेयादि । निवर्तंयिष्यत इति। भगवता निवर्तनीया। तथा चास्याहुतिते तत्सम्बन्घेन सर्वा एव वाच आहुतिभावं प्राप्य निवृत्ता अविषयन्तीयर्थः। वाचः स्वनियामकाधीनत्वं तन्रियामके मनसि तथाव्वमतिदिशन्ति तथेलादि। हेतुमुखेन तत्र प्रमाणमाहुः तद्रवागतिम्यामिति। 'स यथा शाकुनिः सूत्रेण प्रबदो दिशं दिशं पतित्वान्य्यत्रायनमलब्धा बन्धनमेवोपश्रयते, खवमेव खलु सौम्य मनो दिशां दिशा पतिंबान्यत्रायतनमलब्वा पाणमेवोपभ्रयते, प्रणन्न्धनं हि सौम्य मन' इति चछान्द्रोग्यभुती मनोगतागतिय्यां मनसः प्राणाधीनत्वनिरूपणादिलर्थः। विपरीतमुद्राड्य समादधते यबपीत्यादि। अम इति निरोधानन्तरम्। नतु तथा सति तौल्यादाहुतिकमस वैकलि करववापत्तिरित्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः तबिरोधेनेल्यादि । प्राणनिरोधेनेत्यर्थः। तथापि दोषताद्वर्च्यमिति फलमुखेन ₹मृतिप्रमाणन्वेनाहुः तथाचेत्यादि। तथा चैति चोचधारणे। प्राणनिरोधेन मनोनिरोध एव दे़सम्बन्धापममः। अत एवेति प्राणनिरोधेन देहसम्न्न्धापगमादेव। तन्मूलख्वकथनमिति मनोमूलकवक्थनम्। तथा च फलमेवास प्राणाधीनत्वगमकम्,
 स्मिन् होमकथनं विरोस्स्यत इत्र्याशंकायामाहुः होमेट्यादि। पकृतस्येति युधिष्टिरेहेहादेः। तथाव्वसम्पादनषर्थमिति मुक्तिसाधनाधिकारसम्पादनार्थम्। पू ायामित्यादि । यथैकाद्रों 'एवं जीवकलां ध्यायन्नादान्ते सिद्वभाविताम्। तयात्मभूतया विण्डे ठ्यावे सम्पूंड्य तन्मयः' इत्यादौ पूजायोग्येवार्थं भावनया केवलचिदात्मकदेहनिर्माणवदित्यर्थः। प्राणस्यपानाधीनत्वं सफुटीकुर्वन्ति प्रयंत्नेनेट्यादि । वायुनेति तस्य वागुना। अन्रापि ‘राणो वै महः सोपानेनातिग्रहेण गुहीतोडपानेन हि गन्धन जिघ्रति’ इति श्रुतिरनुसन्बेया। ननु प्रमाणस्यानुपलम्मात् मृल्योः कथमवाननियामकत्वमिप्यत आहुः मृध्युनेल्यादि । 'स ऊधर्व क्रियत’ इति अपानः प्राणकर्षणायोक्द्धिध्यते। प्राणेडपानाधीनतायाः साहजिकत्वं बोधयितुं योगिविशोषाणां मतमनूंद्य परिहरन्ति केचनेय्यादि। तन्रेति दुर्गतिस्यले। अन्वैवेति सनियामके। तस्मान्न दुर्गतिरित्यर्थः। स मृत्युः को वेत्यपेक्षायामाहुः अशनयेल्यादि। तस्य कथं पद्वत्वाधीनत्वमिल्यत आहुः स सर्वेय्यादि। तन्र निएदाविति। देहे निरहद्वौ। तल्य निगामकानीति मृद्योनियामकानि। निबधनन्तीति प्रतिबध्नन्ति। अत इति भक्षणपोषणयोरभावात्। नन्वेवं पख्वभूताधीने मृट्यौ तस्य पश्वसु होमो युक्तः, न पझ्खत्वे, अत्र छष्टं चन्मृत्युनियामकत्वम्, तरकस्य धर्म इति विमर्शोडन्र होममाहुः पवमियादि । प्राषापाइविकेकेनेति। सस्य संख्यात्शेन मृत्युनियामकत्वायोगादिस्याकांक्षायां त₹्सरूपनिश्रायनपूर्वकं तदुपसेचनभुर्या भगवत एवेति प्रासम, भूतानां तु प्राणभावेन

 भावनया, तत्रापि त्रित्वे तन्नियम्यस्य पख्वत्वस्य होमार्थे निर्णयेपि प्रापापाप्पविवेकरुपा युक्तिश्रहब्देन समुगीयत इति रोपः। सा कथमिय्याकांक्षायां तां युर्ति सफुटीकुर्वन्ति स्वत इस्यादि । पश्वानां क्सत उत्पत्तेस्ततः पूर्व स्वत एव सह्दसा भगवतः पद्वत्पाभावात्

तन्भियामकः पूर्वोडवधिर्वंक्यः। स च विचार्यमाणखित्रिं भापो भगबानेव पर्यचस्यति, तत्कथमिल्याकांक्षायां भू तोपपत्तेः पूर्व द्विपदातिक्रमस्यैव, द्वे च ते पदे च द्विपदे गरडकालै उयोरतिक्रमस्यैव शक्यत्वात् सुकरत्वात् स्वस्मिन्निल्यादिनोक्तरीत्या स्वकालटक्ष्षीभिस्तित्वं प्राप्तः स्वगरुडप्रकृतिभिर्वा त्रिव्वं प्राप्तो भगवानेव प्राप्राप्राप्रविवेकेन पझ्चभूतनियामकतया अग्नित्वं प्राप्त इत्यर्थः। अग्निं ठयुत्पाद्य होममाहुः तदेवमिल्यादि। तचैकत्वे जुहोदिति त्रित्वहोमं क्याक्कुर्वन्ति तन्रापील्यादि। पकृतिस्वरूपे इति। तदात्मना
 अस्मिन् पक्षे एकर्वस्यत्मपद्वाचयेडक्षरें होमः। प्रकिपुरुषयोस्बल्यबलटवेनैकस्मिन् नियामकताया अशक्यवचनत्वात्। एवं
 अतः पर एवं प्रकारेण देहप्रतिपच्यादिना जातायाः परमयुक्तेरनन्तरं यदि 'अक्षरधिय"'मिति सूत्रोक्तन्यायेन भगवदिच्छया अस्य युधिष्टिरस्य देह उत्पद्यते, तदा पार्षद्वत् ज्राहो वा चिदात्मको वा भगवत्सेवार्थमुत्पस्यत इलर्थः। बीजस्येति। संसरणबीजस्य प्राणादें। पताहास्येति बीजादिरहितस। पत्दुपरिल्याग इति देहापरित्यागे। नौकोत्तारणवदिति नौकालागवत्। धनवेक्षमाण इलत्र। नन्वेवं देहाध्यध्यासाभावे ‘निरगा’ दिलनेनोक्तस्य गमनस्य कथं सिद्विरिय्यत आहुः दग्घेल्यादि। दुग्धे पटे पटत्वजातिवद्नमिमानेपि संसकारहपो गुणस्तित्षति, तेन सिद्विरित्यर्थः 1188 ।।

## श्रीगिरिधरकृता बाल्प्रवोधिनी

वाचमिस्युपलक्षणम् । सर्वणणीन्द्रियाणि मनसि जुहाव, मनोधीनटृत्तित्वात्तदेदेदं भावयामासेल्यर्थः। तन्मनः प्राणाधीनेवृत्तित्वात् प्राणे प्रविलापितनान्। तं प्राणं च इतरेऽपाने प्रविल्डपितवान्, अपानेन प्रणणाकर्षणात्। उत्सर्गो नामापानठ्यापाररुपस्तेन सहितमपानं मृल्यौ तदुभिमानिद्रेवतायां जुहाव। अनेनैव वागादी़्द्रियेष्वपि तत्तक्कर्मसाहित्यं ज्ञेयम्। तं च मृत्युं पक्वत्वे पक्वमहाभूतानामैक्यरुपे देहेऽजोहवीत, देहसयैव मृत्युर्नात्मन इूति भावितवानिसर्यःः। सर्वत्र युक्तिसन्भवं सूचयन्नाह-हींति॥ $8 \% 11$ * \% अथ तदनन्तर पघ्खत्वं पृथिक्यादिभूतपघकं त्रित्वे गुणन्रये हुत्वा तः त्रित्वमेकर्वे तत्कारणे प्रधाने मुनिः मननशीलो युधिष्टिताइजुहोत्। तच सबं सर्वकारणभूं पधानमाइमनि जडखेन चेतनाधीनप्रवृच्तित्वाज्जीवेऽजुहोत्। तं च शोधितमात्मानं अह्यणि सर्वठ्यापके सर्वधिष्ठोने सर्वनिगन्तरि परमार्मनि अजोहवीदिति कक्तनये अजुहबीदियार्षम। चहुणसु निर्वि कारत्वात्तस्यान्यद्पल़यो नास्तीति सूचयन्विशिनष्टि-अठ्यये इति ॥ ४२॥ \% एवमन्तरवस्यामुक्त्वा बाद्यावस्थामाह-चीरेति। चीरमेव वासो वस्त्यं यर्य स इति बहिरिषिषमोगराहित्यं द्रितनम । निरहार इति प्राणद्ड उक्तः। बद्वाका मौनीति वागुपलक्षितसर्वेन्द्रियोपरम उक्कः मुक्तमूर्द्धज इति देहदण्ड उक्तः। लोकसम्बन्धनिवृत्यथर्थ जडादिवदाव्मनः खस्य रूपं दर्शयन्। जडोडन्तःकरणशून्यः। उन्मत्त इन्द्रियविकलः। पिशाचः प्रसिद्ध:। अनवेक्षमाणः अनुजभार्यदिप्रतीक्षाम् अक्रुर्वन् यथा बधिरस्तथा केषामपि वचनमशृण्वन् गृहानिर्भारिदिति साद्वीन्वयः 11 ४३ ॥ \% उ उदी़ीमुत्तरामाशां दिशं प्रविवेश। तद्रवेशो हेतुमाह-सानुकूलां दिशां प्रतीक्षैयैन कालो बाधको भवति तस्यास्तदिशः "एषा वै दे वमनुष्याणां शान्ता दिग" इति श्रुतेः शान्तत्वान्न तत्र तस्य बाधकत्वम्। अत एव महाव्ममिर्गतपूर्वमिल्यर्थः। अत एव यतो यों दिश गतः पुनः संसारे नावर्त्तित। एवं ततप्रविष्ट्यापि भगवद्विमुखस्य न तद्धामप्रापिरिति सूचयनाहु-हदीति। परं चह्न श्रीकृणों हीदि धयायन्निलन्वयः $1188 ॥$

## हिन्दी अनुवाद

उन्होंने छढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको पाणमें, प्राणको अपानमें और अपानको उसकी कियाके साथ मृं्युमें तथा मृत्युको पझ्ञभूतमय ज्राीरमें लीन कर लिया 118911 * इस प्रकार जरीरको मूट्युरूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिल दिया, त्रिणुणको मूल प्रकृतिमें, सर्वकारणरूपा प्रकृतिको आट्मामें और आर्माको अविनाशी घ्रह्ममें विलीन कर
 चीर-वख धारण कर लिया, अन्न-जलका त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केशा खोलकर बिखेर लिये। वे अपने रूपको ऐसा दिखाने लग जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो॥ $4 ३ \|$ \% किर वे बिता किसीकी बाट द़ेले तथा बहरेकी वरह बिना किसीकी बात युने, घरसे निकल पड़े। हद्ययमें उस परन्नद्मका ध्यान करते हुए, जिसको प्रात करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े-बड़े मह़त्मा जा चुके हैं।। $88 \|$



बद्बथानोद्रिक्तया भक्या विशुद्धधिषणाः परे । वस्मिन् नारायणपदे एकान्तमत＇यो गतिम् ॥ ४७॥ अवापद्दुरवापां ते असन्द्रिविष्यान्मभिः। विधूतकल्मषा सानं विरजेनात्मनैन हि ॥ ४८ ॥

## श्रीधरस्तामिविरचिता भावार्थदीपिका

अधर्मो मिन्र यस्य तेन $118 \% 11$ \％साधुकृुः सर्वेर्र्था धर्मादयो यैः। अन एव वैक्रुठस्य चरणाबुजमेवाल्यंतिक शरण ज्ञात्वा 11 ६६ 11 \％कथंभूते पदे। विधूतकल्मषाणामास्थानं निवासस्थानं यन्तस्मन्। विरजेनाल्मनैव गति प्रापुर्न तु षोडशकलेन लिजेन। गतेर्वा विशेषणम । विरजेनाट्मनैवावस्यानस्पां गतिं ते विध्रूतकल्मषाः प्रापुरिति ॥ 8 $8-8<\|$

## श्रीवंशीधरकृतो माबार्थदीविकापकारः




 घान्तुः $118 \%$

## भीमहीरराघवन्याख्या

तं युधिध्रिमनुसुस्य तद्ध्रातरः सर्वे कृतनिभ्रया गमनाय कृतो निश्रयो यैस्ते कृतविवेका वा निर्जग्ुःः ते प्रादर：
 अर्था देछतदनुबंध्यादयो यैस्तथामूताः आत्मनो देहस्याल्यंतिकं मरणं ज्ञात्वा भगवचरणान्वुजं मनसा धारखामाशः युधिष्टिरादयः
 एकान्ता गतिर्मतिर्येषों，मतेरेखंयं नाम विजातीयप्ययान्यवधानं विषयेपु शब्दादिपु प्रवण आत्मा मनो येषां तैरसद्रिद्धुरातममिर्दु：－



## भीमद्विजयध्बजर्थर्थकता पदरलाबली







 रजआदिगुणाल्मकलिंगररीराभिमानरहितेनात्मना मनसा उपलक्षितासे पामा इल्येकान्वयः। एवकास्नु देवदृवत्वर्शितमायया


 पक्षेपश्रोक：॥ 10 ॥

## श्रीमजीवगोसामिक्रतः कमसन्दर्भः

ते इतिं। ते पाण्डवाः साधु यथा स्यात्तथा कृतसर्वर्वार्थाः वरीक्रतधर्म्मार्थकाममोक्षा अपि वैकुणुस्य भीकृषणास्य

 तत्र हेतुः विरजेनाप्राकरेन। हिशब्दोऽसम्भावनानिवृत्त्यर्थ： $118 \mathrm{C} \|$

## श्रीमद्विश्न्नाधचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शर्शिनी।

 कता अनुष्ठिताः सन्वेऽर्था घभ्म्मददयो यैस्तथाभूता अपि आय्यन्तिक तेभ्योडव्यल्यन्ताधिकं श्रीकृषणचरणान्बुजमेब मनसा निद्धारु－ यामायूः। साधुक्रता धर्म्मर्थकाममोक्षा यैरत एव चरणान्बुजमेवाल्यन्ति कमिति श्रीस्वामिचरणाः $118 ६ \% \%$ विश्रुद्धा ज्ञानयोगाद्यमिश्रा धिषणा बुद्धिर्येषां ते। अत एव एकान्तमतयः। गति कीह्हीं विधूतकल्मषाणाम् अस्सानं निवासस्यानम्। यद्वा विधूतकलमपाणाम् आस्थानं सभा सुधर्म्माभिधाना यन्र तत् कृष्णधार्मैन गतिम् अवापुः। केन पकारेगेल्यत आह－विरजेन


## श्रीमम्न्हुक्देवक्रतः सिद्धान्त्र्द्रीपः

अधर्ममित्रेण कलिना रपृष्रः भजाः दछ्वा $1184 \%$ \％ते सर्वे युधिक्टिर्रमुखःः असाधुकृताः सर्वे ऐहिका－ मुष्मिका अर्था यैस्ते आत्मनः आल्यंतिके परे प्राव्यं वैकुणठचरणांबुजं ज्ञात्वा मनसा धारयामायुः $118 ६ 11$ \％तस्मिन्ना－ रायणस्य चरणांबुजे परे सर्वत उकृृष्टे एकांता तदैकाविघया मतिर्येषां ते तस्य चरणंबुजस्य धयानेनोद्रिक्तया तीव्रया मत्त्या असद्धिर्दुरववापां गतिं मुक्कि＂योऽस्याध्यक्षः स परमे ठ्योमन्नि＂ति श्रुतिपोकं परमच्योमाख्यं स्यानं च विरजेन कार्यकारणसंबंध－ रहितेनात्मना अवापुरिति द्वयोरन्वयः ॥ ४७－४く॥

## श्रीमद्वल्欠भाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

अन्येषां निर्गंममाह सर्व इति। अनेनैव प्रकारेण सर्वेषां गमनमाह तमन्विति। लौकिकशास्रीयसंमतिमाह आ्रातरः कृत－ निश्रया इति । आतृणां यदन्यः करोति तत् सर्वे कुर्वंतीति लोके शा₹त्रे तु निश्रितं कुवंतीति मुख्ये शाखार्थंसंभव इति न्यायेन सर्वेप्र यदि शाखार्थसंभवः स्यात् सर्वे मुख्याः स्युः। अथ लोकवद्वेदेडपि ते गौण इति तत् कथं तद्वदतिदेश इल्याइंक्य तथा आाखार्थ－
 कालेन दोषसम्भवात् कलिना धर्ममिन्रेण सर्वोः प्रजा छघ्ष्र गंतुं कृतघियो जाता इति $18 \% .11 \%$ \％ैराग्यसाधनमाह ते साधुकृतसर्वर्था इति। धर्मार्थकाममोक्षाश्रत्वारः पुरुषार्था साधु यथा भवति तथा कृताः चतुर्णां पुरुषार्थानां स्वसाधनसाध्यन्तेपु च भगवब्से वासाध्यताप्यस्ति तत्रापि भगवत्सेवया साधिता निःप्रत्यूहमुत्तमा भवंति，अतसतैः सरेँः पुरुषार्थाः साधिताः। अथवा साधुषु क्रताः सर्वे पुरुषार्थाः सिद्धाः अतस्तद्विरोधित्वेन असब्संगो हेय हति पूर्वेण सम्बन्धः। अथवा भक्तिः पंचमः पुरषार्थः चत्वारस्तैरनुमूतः। । भक्तिश्व पंचमः，तत्र तारतन्ये विचार्यमाणे अल्यन्तं सुखं सुखंटेतुश्व भक्तिरेव，अत आलन्तिकं ज्ञाव्वा शीकषण－ चरणारविन्दमेब मनसा धारयामायुः $48 ६ \|$ \％ततः किं वृत्तमिल्याह－ततद्वघानेन उद्रिका या भक्तिः सर्वंगे पूर्ण बहिरपि निर्ग्गा तेन अंतस्थान् दोषान् दूरे बहिः करोति，अतो विक्रुद्धधिषणाः ततः परे पुरुषोत्तमे अनन्यशबन्द्वाच्ये तस्मिन् प्रसिद्धे नारायणपदे नारायणो घह्दांडरूपः पदं यस्य अनेन शास्रार्थरपे एकांतमतयो भूत्वा दोषादेव व्यभिचारव्युत्पत्तें गतिर्गमन－ सामथ्यं गमनमेब अवापुः। पूर्वंशास्तःः साधनान्युक्तानि न फलमेतेषां तु फलमप्युक्तम । अथवा ज्ञानमार्गेण यज्ञो गतिः，अन्येषां भक्तिमार्गेणेति। अथवा लोकेऽप्यस्ति भोगपरंतमसाधारण्येन गमनमुक्व्वा पश्शात् सर्वेषां साधारण्येन गमनं साधनं फलम्，अतः सर्व एव शाखमांगं परिल्यज्य केचलविषयात्मभिः दुरवापां गतिमवापुरिति सर्वेषं भगवर्पाप्तिः फलम्। असर्विरित्याचारराहित्यं सिद्धेडणि ज्ञाने अभिमान ोषस्य विद्यमानत्वात् तत्कृतो दोषः स्यादेव विषयत्मभिरिति अंतःकरणदोषः प्रत्येकगमने हेतुः पाखंडि－ विपयक्यावृत्यथथ ततो गतिं प्रतिपद्य समीपे गचछछंतः कमेण तर्वांशातिक्रमेण यदा सर्वाशातिकमः तदा विध्यूतकल्मषत्वमात्मापेक्षया－



## श्रीमद्नोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारा：

ते संखुकृतेत्य习। अस्तीति।＇यत्कर्मभिर्यत्तपसे’＇्याद्विवाक्याद्सि। भक्तिश्र पत्ञम इति। तैरनुभूत इति रोषः ॥ \＆४।। \＃नदहानेल्न तेनेति। बहिर्निर्गमनेन $118 \otimes 11$ \％अवापुरित्यन्न। प्रश्येकमतमने हुउरिति। आचारराहित्य－ मन्तःकरणदोषश्रोति दूयं प्रत्येकं तथेत्यर्थः 11 ४८।।

इति थ्रीप्रथमक्कन्धसुबोधिनीप्रकारो पश्चद्राध्यायविवरणम् ॥ १५ ॥

## भीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

अस्मामिरप्यत्र न स्थेयें किन्तु भगवद्वाममार्गमेव गन्तव्यमिति कुतो निश्रयो यैसते तन्दातरो भीमादयोऽपि सर्वे तमनु निज्जम्मुरिलन्वयः। तथा निश्रये हेतुमाह-मुवि याः प्रजास्तः कलिना सृृष्टः हुप्व ति । तत्वपर्शोडपि किमित्यपेक्षायामाह-अधर्म-
 त्वेन प्रसिद्धा युधिघ्दिएादय आत्मन आत्यन्तिकं तापन्रयनिवर्त्तक जरणं वैक्कुण्ठस्य भगवतः श्रीक्ठषणस्य चरणाम्बुज ज्ञात्वा तन्मनसा धारयामासुः निरन्तरं चिन्तितवन्त इसन्वयः। तथा तज्ज़ाने हेतुमाह-साधिवि। साधु यथा भवति तथा कृता अनुछितः सर्वे डर्था यज्ञादयः साधनानि यैस्ते। यद्वा असाध्विति चछेदः। सर्वं लक्त्वा वैकुण्ठचरणाम्बुजध्याने हैतुमाह-असाधितिं। असाधुकृता असाधुत्वेन निस्थिताः सर्वे अर्था धर्मर्थकामादयः पुरुषार्थाः यैस्ते। तन्रापि हेतुमाह-वैकुणठचरणाग्बुज आत्मन आत्यन्तिकं ज्ञात्वेति॥ $\|६\|$ \% तेषां चत्तद्वघानफलं जातं तदाह-तद्वयानेति द्वयेन। ते धिष्टिरादयो नारागणस्य पदे स्थाने चरणारविन्द्समीपे गतिं स्यानमवापुरिति द्वयोरन्वयः। तत्र हेतुमाह-हि" यस्मात् विरजेन विशुर्देन आत्मना मनसा हेतुना तस्मिन् सर्वशा घ्बात्पर्यगोचरे अत एव परे सर्वोलकष्टे नारायणस्य पदे चरणारविन्द् एवैकान्ता निश्रला मतिर्येषां ते तथाभूताः। कथं तेषां विरजात्मत्वमिल्यपेक्षायामाह-तस्य भगवतो ध्यानेनोद्रिक्तया वृद्दया भक्त्या विशुद्धा धिषणा बुद्धिर्येषां ते इति। तत्राभौ किमाश्य र्यमिल्येक्षायामाह-असद्दिर्दुरवापार्मिति । असन्तः के बेलपेक्षायां तन् विशिनष्टि-विषयात्मभिरिति। तहि पाण्डवःः कथमवापुरिट्येक्ष्षयां निर्द़ोष्वादित्याशयेन गति विशिनष्ट-विद्धूतः कर्मषो येषां तेषामारथानं निवास्सानमिल्यर्थः ॥ \&囚-४く ॥

## हिन्दी अं अनुवाद

भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्टिके छोटे भाईयोंने भी देखा कि अब प्रभ्वीमें सभी लोगोंो अधर्मके सहायक कलियुगने प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भी श्रीक्ठषण-चरणोंकी प्राप्तिका हढ़ निस्चय करके अपने बड़े भाईके पीछे-पीछे चल पड़े 11841 \% उन्होंने जीवनके समी ल्याम भलीभाँति प्राप कर लिये थे; इसलिये यह्ध निस्रय करके कि भगवान् श्रीकृषणके चरण-कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हद्ययमें धारण किया। ४६।1 \% पाण्डवोंके हृदगमें भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके ध्यानसे भक्षि-भाव उमड़ आया, उनकी बुद्दि सर्वथा गुद्व होकर भगवान् श्रीकृषणके उस सर्वोलकृष्ट स्वरूपमें अनन्ग भाबसे स्थिर हो गयी; जिसमें निषपाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विड्युद अन्तःकरणसे स्वयं ही वह गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योंको कभी पाम नहीं हो सकती।। ४०-४८ ॥

विदुरोऽऽपि परिय्यज्य प्रभासे देहमांत्मवान्। कुष्णावेडोन तचितः पितृभिः स्षक्षयं ययौ ॥८९॥ द्रौपदी च तदाइSज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्। वा्युदेवे भगवति घेकान्तमतिराप वम् ॥५०॥ यः अद्वयैतद् भगवत्रिपाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्र्रयाणम्। भृषोत्यलं खस्त्ययनं पवित्रं लक्ष्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्विम् ॥५?॥
इति श्रीम्न्रागवते मह पपराणे पारमहंस्यां संहितायां पथमसकन्धे पाण्डवस्गारोंहणं नाम पश्चदरोडध्यायः ॥ १५ ॥

## श्रीधरस्वमिविरचिता भावार्थदीविका

 सह्ट सक्षयं स्वाधिकारस्थनं ययौ ॥8९॥\% आत्मानं प्रयनेक्षतां तदा ज्ञात्वा तमाप॥५०॥ \% इति


इति श्रीमन्रागवते महापराणे पथमस्कन्धे भावार्थदीविकायं टीकायां पश्चदरोड्यायः॥ ३१॥
धीवंरीधिर्हतो भावार्थदीपिकाषकाशः



तुरागेण देहल्यागावसरे तचित्त एव श्रीकृष्गांघिसमर्पितचित्तः देहं स्यक्वा श्रीक्ठष्णनित्यपरिकरतवात्पितिभः श्रीमैन्रेयेण बोधितः सन्खस्य क्षयं निल्यनिवासं श्रीक्छणं ययौं। प्राप, बोधित इति ोोषः। 'अस गतिदीप्यादानेषु'। सैत्रेयस्य जानदातृत्वात्पितृत्वं बहुल्वं गुरत्वात्। "एकत्व न प्रयुंजीत गुर्वत्मनि कदाचन" इति स्मृतेः। "अन्नदाता भयन्राता यं विद्यां प्रयच्छति । जनको हुपनेता च पंचैते पितर: समूताः ।" इति स्मृते। यथाश्रुताथांगीकारे तु कल्पांतरीयैंच व्यवस्थेति। संदर्मंस्तु-विदुरस्य यमलोकगति: स्वाधिकारपालनाथं लीलया कायव्यूहेनेति गम्यते। तदित्थं भारतादिविरोधोपि न स्यादिति 118911 \% क आत्मानं प्रति अनपेक्षमणानां तत् श्रीक्रणसंगमनमाज्ञाय सम्यग्ञात्वा वासुदेवे श्रीवसुदेवनंदने। हि प्रसिद्धौ। यस्मिन्नेकांतमतिस्तमेव प्रामवती। अन्नान्येन पथा गच्छतोप्येतान्क्रीद्वारकानाथः स्वयं स्वमत्ता स्वसमीपमेवानीतवानिति गक्यते, "नित्यं संनिहित", इलाद्युकः । अत्र श्रीमहामारतोकरील्या मार्गे पतितां तां युधिश्डिरादुयो नादद्रिरे। सा च तद्वैन श्रीकछणावेशितचित्ता तमापेति धयेयम् 11 प० ॥

इति श्रमिागचतभावार्थदीपिकाप्रकाशे प्रथमस्कन्धे पं्वदर्शोडंव्याय; 11 श्द 11
श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या
स्वाधि कारस्थानें यमलोकमिति प्राअ्वः $118911 \%$ अनपेक्षताम् अपेक्षाराहित्यमित्यर्थः । तं श्रीक्ठष्गम् $1140-4$ ॥ 11 इति श्रीमन्धामवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रोराधारमणदासगोसामिविरचित

दीपन्यास्यद्रीपिकाटिप्पण्यां पश्वदशोडध्यायः ॥ १५॥

## श्रीमद्धीरा घवत्याख्या

विदुरोडपि कंचित्कालं तीर्थन्यदित्वा पांडवादी़ां गतिमाकर्ण्याव्मवान् भगवति समाहितचित्तः प्रभासे देहं परित्यज्य
 स्बलेक ययावित्यर्थः । कषष्णापदेश इति पाठे यदुकुल्यंहाराय यन्र श्रीक्षः प्रविष्टस्तिन्देशे प्रभासे इत्यर्थः, पुनरधःपतनाभावा-
 नामनपेक्षतामाइ्ञाय ज्ञाता वासुदेवे भगवति एकान्ता विजातीयप्रत्ययेन्तराव्यवहिता मतिर्यस्यास्तथाभूता तं बासुदे बमवाप 11 प०॥ शीक्णादीनां प्रयागप्रवणादिफलमाह य इति। इतीथथमतितरां स्वस्ययनं खृष्वतां पठतां च शुभावहं पवित्रं च भगवतः प्रयाणं पांडोः सुतानां संप्रयाणं च यः पुमा₹्भ्यद्यया श्टणोति हरौ अक्ति लध्वा सिद्धि मुद्तिमुपैति ॥ 4 ? ॥


## श्रीम्हिजयध्चजतीर्थकता पदरतावली

अनपेक्षतां देहाद्यनभिमानवतामेकांतमतिरेकामचेताः ॥१८॥ \% श्रीकृषापांडवानां स्वधामप्रवेशश्रनणादिना कि प्रयोजनं येनात्रावइयं वक्तन्यं स्यादिति तत्रह् य छति। य एतद्धगवस्बधामप्रयां मक्तानां च पांडवानां च प्रयाणादिकं च शृणोति स हरी भक्तिं लब्धवा रांति मुक्तिमुपैतीलन्वयः। अलं त्रिकरणहुद्धघा 119.11

इति श्रमन्धागवते महापुराणे प्रथमककन्ध श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकतायां पद्रतावल्यों पच्चदरोड ध्यायः॥ \&५॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्मश:

विद्युरस्य यमलोकगतिः स्वाधिकारपालनार्थ लीलया कायव्यूहेनेति क्ञेयम्। तदित्थमेव श्रीभागवतभारतयोरविरोधः स्यादिति 48911 \% अत्मानं प्रति अनपेक्षमागानां तत् श्रीक्ठष्णसझमनमू आज्ञाय सम्यक् आत्वा। वासुदेवे श्रीवसुदेवन्न्दने। हि पसिद्धौ।। यस्मिन्नेकान्तमतिस्तमेव प्रीमवती। अन्चनेन पथा गच्छतोडधयतान् श्रीद्वार कानाथः स्वयं स्वमक्या स्वसमीपमेवानीतवानिति गम्यते। नित्यं सन्निहित इत्याद्युक्ते: $1140-4811$

श्रीमदिश्ननाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शर्शिनी
द्वेहं परित्यन्येति। देवतारुप एव न तु पार्षदुषुषः अत एव पितृभिस्तदानीं नेतुमागतैः सह। स्वक्ष्यं स्वाधिकारस्थानम् 118911 \% त्रौपदीनि। सुभद्रादीनामव्युपलक्षणम्। तम् आपेति देह्त्यागानुक्तया रारीरेणैवेति 114011 इति एवं संभ्राणमेव न तु प्रकारान्तरम् । सिद्धिं सिद्विद्शाम् 11 ११ ।1


श्रीमच्तुक्देबक्रूतः सिद्धान्तपद्दीपः
स्वक्षयं स्वाभीष्टस्यानम् 118911 \% द्रौपदी तदा पतीनामात्मानं प्रत्यनवेक्षतामाझाय ज्ञात्वा भगवति एकांत मतिः सती तं भगवंतमाप $1140 \|$ यः सुकृतिः एतत्पूर्वोक्तं श्रीकृष्गस्य अगवतो निजलोकगमनं तथा भगवत्रियाणां पांडोः सुतानां कुंत्यादिसहितानाम् इति पूर्वोक प्रयाणम अवस्यर्थं स्वस्ययनं पवित्र श्रृणोति स हुरी भक्ति लब्धा सिद्विमुपैति ॥ ५? ॥

इति श्रीमन्धागजते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रमिच्छुक्रेवकृतिद्धान्तपदीपे पश्नदोडध्यायः ॥ १५॥

## श्रमझझब हमचार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या।

अधिकारिणां मक्कन्नामषि "याबदधिकारं त्वाधिकारिकणामि"ति च्यायेन न भगबुत्राकिः। किन्नु स्थधानप्रातिरेवेति। विदुरे बदाह विद्युरोडपीति । पभासो सधिकारसानमागे। आत्मवान् इन्द्रियाद्विसहितः। पर्वंदेहसहितो वा मोक्षार्थमाश्रयकरणे हेतुः कृषणावे होनेति। तचिचत्त एव भगवढाइया अधिकारं करोतीति वितृमिरिति। समानयनार्थमागतैः। स्वक्षयं वैवस्वतपुरं क्षयपदपप्रयोगस्तु तत्र गतना तथात्वातः 1189 \% \% ट्रौपचा मिन्रा गतिमाह हर्रौपदीति। सा
 ज्ञात्वा स्वहृदय एव प्रकटे भगवति एकान्तगतित्वाद्याः। देहेन्द्रियादिसंघातादुत्कक्य भगवति आपतदित्यर्थः ॥ ५०-4१॥

इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणभटा म्मजश्रीवह्धमदीक्षितचिरचितायां प्रथमस्कंधे पंश्चनशोडध्यायः ॥ १५॥

## श्रीगिरिधरकृता वालम्यबोधिनी

विदुरोडपि तीर्थानि पर्यदन् येत आतमवान् उपास्यतयाSSसमा पर्मात्मा श्रीकृषणो विद्घते यस्य तथाभूलोऽतः कुणस्यावेशोन स्वान्तः पवेशोन हेतुना तसिम्नेब चित्तं चस्य तथाभूतः सन् पभासे तीर्थे देहं परित्यड्य तदानीमानेतुमागतैः वितृभिः सह स्वक्नयं स्वाधिकारस्थानं ययावित्यन्वयः। न च तस्य परमभक्तस्य भगवत्र्राप्तः कथं न जातेति घा धिकारं स्थितेर्नियमात् तस्याधिकारित्वाच, तस्समाट्ट्यनन्तरं तंत्रातौ नु न सन्देह इति क्षेयम् ॥ 89 ॥ \% तदा द्रौपदी च पतींनामनपेक्षतां स्वापेक्षाराहित्यमाज्ञाय ज्ञात्वा भगवति वासुदेवे वस्यदेवनन्दुने श्रीकृषणे एवैकान्ता विजातीयम्र्ययान्तरायाठ्यवहिता मतिर्यस्याः सा तथाभूता सती तं वासुदेवेवेवफे़्यन्बयः 1 में यं वृषि सलन् भावं ल्यजल्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कीन्तेय सदा बद्धावभावितः इत्यादिशालेणापि तथा निश्रयानात्र सन्देहः कार्य इति सूचयितुं हिशब्दः $1140 \| \%$ एतदध्याय-

 वणस्यैंबं फलमित्यपक्षायमाह-अलं ख्यस्ययनमिति। अतिशयेन खुभावह पवित्रं पापापहें च। तत्र हेतुमाह-भगवस्रियाणामिति। यतो भगवइक्तानां सम्प्रयाणमित्यर्थः॥५?॥

इति श्रीवल्लभाचार्यवंइयगोपालस्स बुन्न ॥ भ्नीमन्मुक्कल्द्रायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ ? ॥ भ्रीमद्विरिधराब्येन भजनानन्द्रसिद्दये ॥ श्रीमन्धागवतस्येयं टीका बालग्रबोधिनी॥ २ ॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने ॥ पश्रददरो गतो वृत्ति पाण्डवमुकिरूपकः॥ ३ ॥

## हिन्दी अनुवाद

संयमी एवं श्रीकृणके प्रमावेशमें मुउध मगवन्मय विदुरजीने मी अपने इरीरको प्रभास-क्ष्षेत्रमें द्याग दिया। उस समय उन्हें लेनेके लिये आये हुए पितरोंके साथ बे अपने लोक ( यमलोक) को चले गये 189 प\% दौपदीने देखा कि अब पाण्डवलोग निरपेक्ष हो गये हे, तब वे अनन्य प्रेमसे भगवान शीकषणका ही चिन्तन करके उन्हं प्रात हो गयीं
 सुनता है, वह निख्रय ही भगवान्की भक्ति और मोक्ष प्राम करता है 11.9911

पश्षदरा अध्याय समात्त

## अथ बोडशोडध्याय:

## सूत उनाच

ततः परीक्षिद् द्विजवर्यंगिक्षया महीं महाभागवतः शरास ह।
यथा हि स्त्याममिजातकोविदाः समादिशान विष्र महद्युणस्तथा II ? ।
स उतर्य तनयामुपयम इरावतीम्। जनमजयादींगतुरस्त्यामत्पादयत् सुतान ॥ २ ॥ आजहाराश्व मेधांसीन् गझायां मूरिदक्षिणानु। शारदं गुर कता देवा यत्राक्षिगोचरा;।। ३ ॥


## श्धरस्वामिविरचिता मावार्शद्रीविका

ततश्ञ षोडशो मूमिधर्मयोः कलिखिन्नयोः। संवादे वर्यतते प्रापिः पालकस्य परीक्षितः।। १।।
द्विजवर्याणां शिक्षया। सूल्यां जन्मनि। अभिजातकोविद्वा जातकर्मविदः । हे विप्र महतां गुणा यस्मिन्सः ॥ ? ॥ \% जनमेजयादी निल्यक्षराधिक्यं छांद्सम् । उत्पाद्यन्निति पाठे हेतौ हातुप्रत्ययः। सुतानुत्पाद़युतिरावतीमुपयेम इति वाक्ययोजना
 निगूहीतनान् । कलिमेब निर्दिशति। नृपेति 11 है।

## श्रीवंशीधरकृत भावार्धदीपिकामकाशः

खिनयोः खेदं पामवतोः (3) ततः पाण्डवनिर्याणानन्तरमू। हे विर्रेति। माह्यगा हि सर्वकल्याणहेतवश्सन्ति। विशोषेण प्रान्ति पूर्यन्ति खसेककाभिलषित्विति निरुके। अतस्त्रं मद्रिलषितसत्पुषष संतादिसंपादनार्थमेव विज्ञतरोपि सन्मां प्ठच्छसीति भाबः। "अभिजाव: कुलीने स्यान्न्याग्यप्डितयोस्ति" इति कोशात् प पण्डितपण्डिता अत्राभिजातपद्रेत

 कचिदेकानते $118 \|$

# अस्मिन्पर्याये दीपिनी न (संक) 

## श्रीमदीरासवव्यास्या

तद्वेव संम्रस्थानं पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कुष्णकथोदयमिति प्रतिज्ञातं पाण्डुपुत्रसंस्थानं परीक्षिज्जन्मोपेतमुपपाद्य परीक्षितोडथ राजर्षेजन्म कर्मविलापनमिति प्रतिज्ञातं निर्वंणयति। तन्र तज्जन्म पांडबपुत्रवृत्तांत एवांतर्भावयाभिहितं विलापतं द्वादूरो ₹कन्वे वक्ष्यति । इतः परं चतुरध्ययः कर्मणि वण्यंते इति विवेकः तत इति। ततः पितनिग्गमनांतंरं महांतो गुणा यस्स परीक्षितृ हे द्विज ! जन्मसूल्यां जन्मदिने जातककोविदाः विप्राः यथा समादिशन् तथैव द्विजवर्यशिक्ष्या महाभागवतः सन्महीं शाशास पालयामास 11 १। स परीक्षिदुत्तरस्य मातुलस्य तनयमिरावतीमुपयेमे उद्दुवाह। तस्समिरावर्यां जनमेजयादींश्यतुरः सुतानुद-

 निमित्ते चरन् बीरः परीक्षित् कचिद्छेशो यदा पादेन गोमिथुन सीपुंसयोंबोंयुैग्मं धनंतं शूह्रमपि नृपचिह्नधरं कल्डिमोजसा पसिभिभवसामथर्यक्मकेन निगृहीतवान् $118 \|$

## थ्रीमद्विजयध्वजतीर्थर्थका प्रद्रत्नावल़ी

अं भवति भक्तिविधानाथ भगवदूक्रपरीक्षितः कलिबंधनादिमाहाल्यवर्णनेन हरिमहिमेव प्रतिपाघते इति तन्महिमा प्रतिपाद्यतेडरिमन्नध्याये। तन्र प्रथमे राज्यपालनादिमहिमोच्यत इ्याह तत इति। ततः पांडवर्वर्याणानंतर द्विजवर्यशिक्षया कपादिश्रा्दणश्रेष्टसदुपदेरेन शिक्ष-विद्योपादानम् अभिजातकोविदाः जातकक्ञानपटवः सूल्यामुत्पत्ती यथा महदूगुणनुपादिशांस्तथ। तदनुसारेण महीं श़ासेल्यन्वयः $11911 \%$ उत्त्रस्य विरादपुन्रस्य पुन्री नाम्नेरावतीमुपयेमे, उपयमनं विवाहः। उत्पादयत्
 प्रत्क्ष्तास्त्द्यानिति रोष: 11 ३ 11 स धीरः दिशां जये ओजसा स्वाभाविकशत्त्या कलि निगृहीतवानियन्वयः। नृफ्शणो लिंगं लक्षणण घारयतीति नृपलिगधर: तं कर्मणा शूद्रं तद्वेवह पदेति, पदा गोमिथुनं हनंतं ताडगंतं कचिदे कांतपदेशे 1181

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृः फ्रमसन्द्रम्:

स उत्तरस्य तनयामिति पूर्वंकथा (राज्यामिषेकात् प्राक्) घह्मचर्र्गे राज्याभिषेकायोगात् ॥ ?-४॥

## श्रीमडिश्वनाथचक्रवर्ति कृता सारार्थदर्शिनी

परीक्ष्तो दिविन्वयो धर्म्मप्ररनः क्षिति प्रति । तस्याः कृषणवियुक्कायाः शोकोक्तः बोडरोडमवत् ॥ ? ॥
हे विम ! तथैव महता गुणा यस्मिन स० अभूत 11 ? 11 \% जनमेजयादीनिति। गुधाने कम्म०यमिधेये यादी


## श्रीमच्छुकद्वक्तनः सिद्धान्तप्रदीयः


 उत्तराया हातो गर्भ ईरोनाजीवितः पुनः । बस्य जन्म महानुद्बे कर्मोंणि च महाइसनः । निधनं च कैथैवासीस्स पेत्य गतवन्यथा।। सदिदं श्रोतुमिचछामि गदितुं यदि मन्यसे। बूरि नः भद्धानानां यस्य ज्ञनमदाचछुक" हति द्वादशघ्याये प्रइनः कहतः। तत्र द्वादशाधयाये परीक्षितो जन्म वर्णितं निधनं संक्षेपतोऽछ्शादशाध्याये विस्तरतो द्वाद्हासकन्धे वक्ष्यति। इदानों तस्य कर्माणि वर्णयति तत इति चतुर्भिरध्यायैः। ततोऽभिषेकानन्तरं महांतो द्वादश्शाध्यायोक्ता गुणा यस्मिन्सः परीक्षितृ हे विप्र! यथा सूल्यां जन्मवेलायामभिजातकोविदाः जातकर्मविदः समादिशन तथैव द्विजबर्याणां शिक्षया महीं आाशास पालयामास ॥ः ॥ \% स: उन्चरस्य वैराटेसन्तयामुपयेमे उवाह तस्यां जनमेजयादीन् उपपाद्यत्। जनान रात्रून् एजयते इति जनमेजयः 11 २॥ \% \% शरदद्रोडपत्यं कृपं गरुं हरवा गझायां गङातटे यत्र येषु देवा इन्त्रादयः अक्षिगोचरः प्रत्यक्षा बभुदुः तानगमेधाने आजहार


## थ्रमद्धह्नभाचार्यंविरचिता सुबोधिनी क्यास्या

"मुन्किर्निरुपिता पूरमधिकारनिरुपणे। पारलौकिकबन्धस निवर्यय तिटहेतुतः। ऐहिकस्यापि बन्धस्य निवृत्तिरधुनोच्यते । अधिकारस्य सम्प्राप्या लोकतो बन्धसम्भवः 11 कलिदोषानि ते नामकमेणैव निवार्येत । प्रथमं षोडरोडधयाये खाधिकारेण यद्वेत्य।
 अतः पत्रान् समुत्पाद्य धर्मरक्षा निरुष्यते। आधिदेविकरक्षाथ कलिनिम्रह रुर्येते।। सभावतः स्यापितोडि मूलदोघन वर्घंते। मूलनिहरण तसमत् कर्त्यमिति निश्यः।। आधिद़ेविकरुपां साक्षात्कारो तदा न हि । भगवर्शरितस्यापि देविकख्वास्सदैव हि॥ अतोडधिकारसिद्थथं दैविकानां निरुपण्। अनुग्रहोडनुपहमाववदान तथैव च 11 "
 अंशो खण्डाः फलमनुदते कचित् पूरंसहितं, अतो नान्यानर्थं्यं वैषणवत्वात्तेषु भद्धा तेषां स्वातं ादिगुणवरवं सुतेडपीति ब्रोतखिनुं पाण्डोरियुक्कं, ऐहिकफलं ख्वस्ययनं पचिन्रमिति । इप्राप्यनिष्टनिवृत्तिस्पमागुषिकं तु सक्तिः साधनं भग़-


कस्चिश्देनि'ति न्यायेन 'भ्रुव्वाप्येचं वेद्र न चैत्र कम्रिदि'ति निर्धाराक तथा श्रनणं मा भूदिति पूर्व तस आधिदेविकं साक्षात्कारादिकं निरूपयिनुं जततके सूचितं स्वरूपं तस्यानुवदति ततः परीक्षिदिति। "यस्विवच्छया कुतो धर्म"
 "नारायणपरा विपा घमं गुद्ये परं विदुर्ट्र" ति वाक्यात् बोधितस हदये समागमनार्थमाह महाभागबत हति। भगवइकेषु महान अनेन त्रयं सूचितं सर्वत भमवन्रजनप्रवृत्तिः भूमेर्भगवद्धार्याया अपि हहतुवशादन्यपालनमिति हल्याभर्ये, भगवइकानां
 समर्थयदुं कालछृतं तन भगवत्प्रेरणयेति ज्ञापयितुमाह यथा हीति, सूलां जन्मकाले अभिजातं त习 कोविदा निपुणाः विप्रेष्ड महान गुणो यस्य घघ्यणयतेति यावतू, अतः काइकृतझुभसिद्विः ॥ \& ॥ \% हदानी तस्य कतस्य भूरक्षणस्यानुवृत्तिसिद्धये पुत्रानुत्पादितवानिल्याह-स उत्तरस्येति। मानुलकन्यापरिणयनं लोके विहितं स्मृतौ निषिद्दं लौकिकधर्माणां दृृांतीकरणप्रस्तावे मानुलस्येद्ं योषाभाग इल्यन्र निरूपणात् "मानुलस्य सुतामूड्वा मातृगोत्रiं तथैव च। समान्रवरां चैन ल्यक्त्वा चांद्रायणं
 मातुलस्य स्वसमानबलसिद्धये इरावतीमपयेमे। नाम्ना च वैषणवत्वं सूचितं श्रुती रोदसीति कथनात् भगवत्परिपाल्यत्वं च। तस्याः पुत्रा जाताः, सुतानिति स्वतः चतुर्दिक्षु रक्षा चतुर्विधपुरुषार्थसिद्विश्ध ताबतैव भविष्यतीति नाधिकोप्पाद्नम् ॥२॥ \% आधिदैविकम्रकारेणाग्वमेधकरणं पूर्वन्दाह आजहायेति। त्रिविधोऽपि दोषस्ताबतैब निवृत्त इति। नामकरणं गंगायामिति गंगागर्भभूमौ भर्रिदक्षिणानिति समार्यादक्षिणाः पुष्टा इति ज्ञापनाथ घौमस पाण्डवैकनिष्ठत्वात कुलाचार्यः कप एव अनेन गुरुत्बन
 इति। हविर्भागभुजो देवाः भगबदेशभूताः आधिदैविकाः त एव बैदिकमन्न्र पतिपाया मन्त्राधान्यपक्षेण अध्याड्मिकाः
 रख्यापनार्थं धर्मप्रतिपक्षनिश्रहमाह निजम्राहौजसेति। अन्यथा पाण्डवानामिवास्यापि शामनमुचितं स्यात्, पाण्डैैः कलिभीतैरैगतं तु अपगतमपि निजमाह इति पुरुषोटकर्षः 1 कचिदिति कुरक्षेत्रे, कलेरवस्यानरूप्माह-नृपलिगधरमिति कलेः रूप्र्यं पापः शूद्रः उभयविशिष्टे रजा अधिद्दिविकरूपः तदाह नृपलिंगुररमिति सुपुन्रणापि सहिता गौर्मिथुनब्वेन चयपदि इयते मातरमभिगच्छंतीति
 गोमिधुनें खविषये नयंत्वं रजा यथाधिष्ठतच

## श्रीमद्योस्वामिश्रीपुर्वोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः।

जोउसाध्यायं विवरिषवः सङ्ञति वक्षु पूर्वध्यायत्रयार्थमनुवदन्ति मुक्तिरिटादि। पूर्वमिति। पूर्वाइत्वावपूर्वमित्यथः। फितहुता इति वितम्यो हेतुम्यः। इद पारलीकिकबन्धस्येल्यनेनन्वेति। प्रसुताध्यायन्रयार्थमाहुः ऐहिकेलादि । अधुनेत्यस्मिन् प्रकरणे। तेनोमयोः पकरणयोरेककार्येव्वं सब्नतिग्तिर्यःः अत्राध्यायद्दयम्रयोजननमाहु: अधिकारेयादि। निवार्येत इति बन्धो निवार्यत्ते। अतो हैविध्यादधध्यायद्वयमत्रेत्थर्थः अवान्तरार्थनसस्यध्यायस्याहुः प्रथममिल्यादि । यद्ववेदिति। चद्रूरक्षादिक राजत्वाइवेत्, सामान्येन तन्निरूप्यते। अश्वमेधादिकं तु विशेषत क्सर्थः। विशोषतो निर्पण्रयोजनमाहुः अन्यथंत्यदि। द्विविध इति लीकिको वैदिकश्व । पर्वपक्षे न्यूनव्वं लौकिको दोषः। अयाज्ञिकवं च वैदिक इति। आधिदेविकरक्षायाः किं प्रयोजनमत आहुः स्सापित इलादि । धर्म इति रोषः। मूलदीषादिति । काले घर्मः क्रियत इति तस्य मूल कालसदोष्मत्। रोष्ष सुुटम् ।। ? । \% स उत्तरस्येत्मन्र। 'मातुलस्येव योषे'ति वाक्यस्य विधायकत्वे, समानयोगक्षेमत्वाद्बन्वनिवेलादीनामपि विधायकर्वापत्तिः, तथा च सति प्रल्यक्षश्रुत्यैव सर्वनिर्वाहानिल्यानुमेयभ्रुत्यद्रीकारो व्यासादीनां मुधैव स्यादियत आहु: अत इल्यादि। तथा च यत्र स्मार्तः प्रतिषेध:, तत्र हौकिकपरत्वेत भ्रुटाइायी क्यवस्याप्यः 1 कुमारशिखाधारणवत्तत्रापि विधेरन्नेतु शैक्येत्वात्। अन्यथोभयोर्निरवकाशान्वेनान्यतरबाधपत्तिः। यतु भाटाः मातुलकन्यापरिणयस्य केवलशिष्टाचारमूलकव्वं समतिपादपक्व्वमाधिकरणद्वितीयवर्णके
 नादरणीयत्वापत्तेः। अतः इयेनादिवत्तरकरणमिति युक्तमुत्वइयामः। नान्तेल्यादि। इराया मुख्यासु द्वादशाभगवच्छक्तिषु 'श्रिया पुष्च्चेति काक्ये गणनात्तद्वश्वेन तथेयर्थः। श्रुताविति। 'इरावती बेनुमती हि मूतसूयवसिनी मनवे यशास्यै ठ्यर्कम्नाद्रोदसी
 तन्ने देवताया मन्त्रमयत्वपरिपाद्नात् कथमश्किगोचरत्वमियत्यत आहु: हविरियादि । किग्रमाणा इति मर्त्रमधख्वेन कियमाणाः तथा चोत्तरतन्त्रे देवतववियहाधिकरणे तर्या विम्रहस्थापनान्पूर्वतन्त्र मध्यमाधिकारिपरम । अतो न विरोध इलर्थः 11 ₹ 11 \% निजमाडेलत्र। पापाषिघारुष्वद्विति कलेस्तथात्वात् 11811

## श्रीयिरिधरकृता बालप्रबोधिनी


तदे़ें 'संस्थां च पण्डुपुच्राणां इद्द्ये कहफणकथोद्यम्' इति प्रतिज्ञातं पाणडवपस्थानं निरूपितम, अथ 'परीक्षितोडय राजर्षेजन्म कर्म विलापनम्' इति यत्परीक्षिज्नन्मादित्रयक्रथनं तन जन्म पाण्डववृत्तान्ते एवتतर्भानयामिहितम्, विलावं च द्वादइास्कन्चे व₹्ष्यति, इदानीमितः परं चतुरध्याय्या कर्मोणि वर्णयतीति विवेकः। रज्यं प्राःः परीश्रित्कमकरोदित्यपेक्षाया आह-तत इति। सूत्यां जन्मदिनेऽभिजातकोविदाः जातककर्मनिपुणाः त्रह्मणाः यथा हि समादिशत् पार्थ पजाविता साक्बादिक्षवाकरिरिव मानव:' इ्यादिना यथैव गुणवश्वेनोक्तवन्तस्तथैव महान्तो गुणा यस्मिन् सः परीक्षित् ततः पितृनिगमनानन्तर द्विजवयोणां 'नारायणपरा विपा धर्मं गुपं परं विदुं' इुति चाकयाइक्तन्राह्मणानां रिक्षया महीं शाशास पालयामासेत्यन्वयः। एवं महद्युणत्वे 'यस यस्ति भंक्तिर्भगवल्यकिश्नना सर्वैगुणैस्तन्र समासते सुराः। क एव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि' इति वाक्याद्भगवद्धक्तिवे हेतुरियारायेन विरिनष्टि-महाभागवत इति भगवझक्कषषवतिश्रेष इत्यर्थः 1 यो हि भगवझ्रकोत्तमतेन मही पालनं सम्भवति विष्याभिनिवेशाभावात्, यस्तु राज्यभोगाविष्ट्तस्य भक्किने निवर्वति विरोधात् परीक्षिति तु द्वयमपीत्याभर्यं सूचयति-हेति $। 1$ ? 11 \% स परीक्षिदुत्तरस्य स्वमातुलस्य तनयमिरावतीमुपयेम उट्रुवाह। तस्यां चेरावत्यां जनमेजयादींय्युरः

 घेषु देवा इन्द्रादयः अक्षिगोचराः प्रत्यक्षा बभूवुरिति शोषः ॥ ३। \% बीरः परीक्षित् दिगिजये निमित्ते विचरन् कचिदेशो ओजसा बलाट्कारेण कलि निजग्राह स्ववरीकतवान्। कि रुपमिल्यपेक्षायामाह-कर्मणा रपेण शूनमपि नृपलङ्झधरमिति। तस कुतिसतं राह्रकर्म दांग्रति-पदा पादेन गोमिथुनं ख्रीपुंसयोर्गबोर्युग्मं धनन्तमिति॥ 11 ॥

## हिन्द्री अनुवाद

## परीक्षित्की दिगिवजय तथा धर्म और पृथ्वीका संवाद

सूतजी कहते हैं- हौनकजी ! पाण्डरोंके महाप्रयाणके पश्रात् भगवान्के परम भक्त राजा परीक्तित् श्रेष जाहणोंकी रिक्षाके अनुसार पंब्वीका शासन करने खो। उनके जन्मके समय ज्योतिषियोंते उनके सम्बन्धमें जो कुछ कहा था, वास्तवमें वे सभी महान् गुण उनमें विद्यमान शे $\|$ ? $\|$ \% उन्होंने उत्तरकी पुती इसवतीसे विवाह किया 1 उससे उन्होंने जनमेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न किये 11 २ \% \% तथा क्पाचार्या आचार्य बनाकर उन्होंने गझ्नाके तटपर तीन अश्वमेध-यज्ञ किये, जिनमें त्राह्मणोंको पुएकल दक्षिणा दी गयी। उन यज्ञोंमें देवताओंने प्रत्यक्षरुपमें पकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था॥३॥ एक बार दिगिजय करते समय उन्होंने देखा कि इूद्रके रुपमें कलियुग राजाका वेष धारण करके एक गाय और बैलके जोड़को ठोकरोंसे मार रहा है । तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दुण्ड दिया 11811

## शौनक उवाच

कस हेतोर्निजग्राह कलि दिग्विजये नृq:। नदेवचिद्ध कृक गूद्रकोडसौ गां यः पदाहनत् य५॥ तत्कध्यतां महायाय यदि कंष्णकथारयम्। अथवास पदाम्भोजमकरन्दल लिहां सताम ॥ \& ।। किमन्यैरसदालापैरायुपो यदसद्व्यगः। क्षुतागयां जणामझ मल्यानामृतमिचछताम ॥ $\cup \|$ इहोपहूतो भगवान मृत्यु: शामित्रकर्मीणि। न क्विन्प्रियते ताजद्ध यावदार्त हहान्तक: ।। श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका
कस्य हेतारिति। अयमर्थः । कलिं करमाद्वेतोः केवलं निजग्राह न नु हतवान्यतोऽसी इुद्रः कोऽतिकुत्सितः यो गां पदाहनदहन्निति $\|4\|$ \% अस्य विषोः पदांभोजयोर्यो मकरंदस्तं लिहंत्यास्वादयन्ति ये तेषा सता महता वा
 अस्माकमयं सत्र्रयत्नोडपि हरिकथामृतपानार्थ एवेल्याह सार्धाम्याम्। क्षुद्रमल्पमायुर्ये सत्यं मोक्षमिच्छताम् \|७\| \% यो मृट्यु: स हह सत्रे रामितुरिदं शामित्रं कर्म पशुहिंसनं तदर्थमुमूतः। ततः किमत आह। न कम्भिदिति $\|\subset\|$

## ध्रीवंशीधरकहृतो भावर्थदीचिकाम्रकाशः

इ द्रकः कुत्मार्थे कम्ययः 1 कुत्सितत्वाद्वन्तुमेवोचित इति भावः $114 \| \%$ तहकलिनिम्रहुपं कमे। है महाभागेति। श्रीकृष्णकथासेविन एव महाभागा इति भाबः।"ते धन्यास्ते महाभागा येषां कृष्यकथोत्सवः" इति संहितोक्तेः । समासान्निष्टृष्टस्यापि "भोष्मद्रोणप्रमुखो द्वान्येषां च महीक्षिताम" इतिवस्सम्बन्धो भवत्यें कचित्। मदं हर्प करोतीवि मकरः
 ततो मृत्योराहानात् न प्रियत्त इति। निर्विद्नता सूचिता ॥ $\subset$ ॥

## श्रीगाधारमणदासगोखामिविरचिता दीपनी ब्याख्या

 शहरकशब्व: साधनीय इस्याशयेनाह इूदकः अतिकुत्तित: रहाह इति $\|4-\infty\|$ \% अप्रमश्रोके- यतित बुद्विमान्


## श्रीमहीरराघघन्याल्या











 भवित्पर: तत्सम्बन्बे कर्मणि सत्रकर्मणि भगबदूगुणालकक्रह्ससत्र इसर्थं, भगवन्म्युयुरूतः स चान्तका यावदिहास्ति तावदृत्र न कधिन्वियदे न न मरणमेति॥ ८।

## शीमडिजय ध्वजतीर्थकता पदरनाबती







 स्यापितः अंतं करोतील्लितकः स भगबान् यवादिहास्ते न तावक्कह्विन्म्मियत इइलन्वयः॥ ७-८॥

## श्रीमज्ञीवगोरवामिक्छृःः कमसन्दर्भ:



 एवदर्थमिति $11<-8 \|$

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

निजभाह न हु हृतबान्। यतोडसी शूर्रकः अविकुत्सितो हन्नुमेवोचितः॥५॥ \# \# तत् कलिनिमिएणं सतं

 ततः किमत आह् न कर्रिदिति। ततोऽपि। किमत आह अहो इति ॥ ८॥

## श्रामच्छुकद्वेक्हतः सिद्धान्तमदीष:


 कथाश्रयं कथोपेतम् अथवाडस्य कहणस्य पदांभोजयोंर्मकरन्वः सौंद्यर्यससं लिहंसास्वाद्यंति ये तेषां साघूनां कथोपेंत स्यार्ती कथ्यताम ॥ $1 ।$ हे अङ्भ सूत । क्षुद्रायुषामलपायुषां मर्लानां मरणधर्मिणiं मध्ये ये कतं सर्यं अगवत्पद्मिच्छानित तेषामृतमिच्छतां भुमुक्षणणम् अन्यैः कृषणतद्धासकथावर्जितैरसदाल्यपैः कि न किसपीत्यर्थः। यत् यैरसदालापैः आयुषोडसद्वपयः असाधुक्षयः तस्मात् कृषणतदासकथाश्रयं चेत्तर्टि कषयताम् $116 \|$ इह सत्रे शामित्रकर्मणि शामितुरिदं इामिंत्रं पश्यालंभनं कर्म तदूर्थ मृत्युर्भगवानुपहूत आहूतः, अतोंडतको याबदिहाशते तावक्कत्रिद् पि न स्रियते $\| ८ ॥$

## श्रीमदाहुभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

इढानींतनवतू भाषापरिक्ञानेऽपि दर्शाननियमादिक संभवति अर्मन् वाक्ये शौनकस्य संदेहो जात इति कलिर्यः रू द्रस्त्वन्य इति तस्मिन्वा आविष्टः कलिरिति अन्यायिनं वा मारयति अवध्यमाने ऽपि चकारे पदार्थद्वयक्रने एकक्रियायंं समुच्चप्रतीतिः। अतः पृच्छति कस्य होतोरिति दियिज्ये हि राजो जयः कर्तंचयः। ननु कालस्य स्वाधत्वात् व्यर्थं्य कलिनियहः काल्स्य साधारणनिमित्तत्वात् कलिनिमित्ते च राज्यस्य प्राप्तत्वात् अतो हेत्वभावात् अश्रक्यत्वविय्रहिग्रहे कालनिम्रहाभावात् प्नः: ।। \& ।। \% ॠ तथापि नृप कालावच्छिनराजा तद्विरोषणत्वेन इद्रमजानन्नाह नृदेवचिह्नधृगिति, शूद्रस्य कथ सवेशं कुतो वा प्रातः तथाभूतस्य वा कथ पदा गोताडनम । अतः संदेहतिवारणाथं तत् कथयेस्याह तत् कथ्यतामिति किमन्यैरसदालापैरायुषो यद सद्वचयः निषेधाथ संबोधयति महाभागेति महत्तव भाग्यं यत् भगवतकथायां नियुक्तः तद़भिज्ञः। अतः स्वार्थाविरोधित्वे कथनीयम्न्यथा नेत्याह-यदि कृष्कथाश्रयमिति कृषणकथाया आश्रयः तन् कथायां भगघर्कथा वर्तते यदि तदा कथ्यतां भगवत्कथाधारत्वाभावेडपि वस्तुतो मगवदीया ये तंसंबंधिनी अन्यथापि या कथा तदाश्रयत्वेडपि कथ्यतामिल्याह अथवेति। भक्तिरसासादनमिल्यनेन भक्तिरस₹पर्शाभावे कथाराहित्श तेषां सूचित सतामिल्यनेन क्यामोहनार्थमप्यन्या कथा निवारिता, पुरुषसुखं घह्मसुखमर्थसुखं ददातीति मकरंद ‘गमेः्र’ इति संज्ञायां खशा, मगवनरणारविन्दैकनिष्टः पेमसेवायमाविर्भावस्षः भत्तयैकमोग्यः विशोषतो निर्वचनाशाक्यः यद्रं सर्वोडपि मक्तिमार्गः शासे च तदास्वादन युक्तनां कथयी शाखार्थरिज्ञानं अवति। अतः पमाणकः प्रमेयकथा वा तदाश्रिता चेत् कथनीया, अन्यथा अस्यापि संदेहापादकत्वादसतः असदालापः उभयस्योभयं प्रतियोगि ताद्रैः कि प्रयोजनं न चोच्छिष्टलेपः पुष्टिकर इति कालगमनमेव प्रयोजने तत्राह-अयुषो यद्सद्वयय इति। कोटिसुवर्णरणि यदायु:क्ष्षणमात्रमलभ्यं ताद्धरास्यायुषः असद्वचयः अन्यायठययः। अत आयुःक्षयकरत्वात्त् तन्न वक्कठ्यम्।। \&।। सत्रारंभस्त्वसुर्वृध्यर्थमेवेल्याह क्षुद्रायुषामिति। अं्पपयुषां प्राणिनां मरणावइयकत्ववतां मरणक्लेशनिवृत्ययर्थममृतमिच्छतामर्थे मृत्युरिहोपहूत इति सम्बन्धः। क्षुद्रयुषां किमन्यैरसदालापैरिति सहस्तसंबड्सरसनैः अमृतमाविर्भवतीति निः्रयः विद्यमानानां वृत्युबाधरूपः आधिद्विकिक्य सः। अतो यक्षभागभोगार्थमिहोपहूतः अवस्थभेदेन परानां तझागत्वात् मृत्युरेवोपनीयते यत्पझुरिति भ्रुतेः रौंद्रं गवीति न्यायेन अवस्थाभेदे नापि हचिर्भाक्रशामिन्र पशुहिंसनं तत्र कर्मणि देबमायापेक्ष सूचिता, अध्रर्मोटित्वाभावाय भगवनिति $116 \|$ किमतो यद्यें तदाह न कस्रिदिति। ततोडपि किम एतदर्थमिति। अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वंचः ततोडपि किम ? एतद्धर्थमिति लोके कोडपि न म्रियतामस्मत्सत्रेणाविर्भूतेतामृतेन पीतेन अमरा एव मवंतु सर्वे मध्येडणि न प्रियंतामिति
 लोके हृिलीलामृतं बचः पीयेत। अयमर्थ:-असमाभिः सत्रं समारब्धं खापकीर्तिनिवारणार्थ सत्रे हि समारबंे सर्वे त्रियंते 'यामात्रापागुरत' इति श्रुतेः, किमेते सत्रिण इति तदोषपरिहारार्थमृषिभिरेंं विचारितमन्र भगवानानेतठयः योगश्र तन्र समर्पणीयः मृत्युख्य शामि-习कर्मणि ततश्रास्मद्वकीर्तिर्गमिष्यतीति तन्र भगवति तथैव संपादितं स्वग्यमागतः कथारूपेण च समागतस्तद्वरम्रद्वं त्वाश्रुम्यू । अतो
 वक्तक्यं त्वया नान्यदिति ॥と-Q॥

श्रीमन्नोस्वामिश्रीपुरुपोत्तमचरणविरचितः सुवोधिनीप्रकाशः



 उक्तयोजनैयोमूध्ये पूर्वैंव साधीयसी उत्तरश्क्रोकानां खारस्यादिति ज्ञापयितुमग्रिमं उ्याक्रुर्वन्ति सहम्तेल्यादि। निश्रय द्धति। ‘विख्ये

 पशूनां तझामवनात् प्युयागे तत्रवेशात्तथेन्यर्थः। यागान्तरेपि प्रवेशायाहुः रौद्रमिल्यादि । तथाः चृतस्य सर्वयागेषु सत्र्वान्मूलोे


 दे बताम्यक सर्वेम्यः पृष्धेय आहमानमागुरतेगः सत्रायागुरत' इति सर्वाफ्य इसादौं चतुर्थी। तथा चोक्तसर्बार्थमात्मानमुद्यमयती यतोपकीर्तिः। द्वितीयस्यां तु 'सर्वासां वा एते अजानां प्राणैरासते यें सत्रमासते तर्रमाश्टच्छति किमेते सत्रिण' छूवि र्फुटैवापकीर्तिरिति तदृर्थं तथेत्यर्थः। एवं विचारितमिर्यमिमेणान्वयः $11<11$

## थीगिरिधरकृता बालप्रवोधिनी

लच्धावससर: शौनकः पृच्छति-क्रयेति । नृपः परीक्षिद्दिगिबजये कलिं वधयोग्यमपि कसमाद्वेतोः केखलं निजपाह, न नु








 स्याह-हहेति। इह नैमिशे क्षेत्रे सज्रयाये वा शामिन्रकर्मणि-शमित्रहब्दः पगुसंज्ञापयितृपर: "शमयिता च भवानस्तु" इति श्रुतेः तह कर्मणि पड्युहिंसनरूपे कार्ये निमित्ते भगवान् भगवद्त्तसकलजनमारणसामथ्य्यवन्य मृत्युरूप उपहूत आकारितोडस्ति स चान्तको यावदिहास्ते तावद्ध कझिद्राि न म्रियदे न मरणमेतील्यन्वयः $46 \|$

## हिन्दी अनुवाद

शौनकजीने पूछा-महाभाग्यवाज् सूतजी ! दिविजलयके समय महाराज परीक्षित्ने कल्यियको दृएड देकर ही क्यों छोड़ दिया-माँ न्यों नहीं डलल ? क्योंकि राजाका वेष धारण करनेपर मी था तो वह अधम शाद्र ही, जिसते गायको हातसे मारा था? यदि योट पसङ भगतान्त श्रीक्णकी लीलासे अथवा उनके चरणकमलोंके मकरन्द्र-रसका पान करनेबले रसिक महानुभावोंसे सम्न्रध रखता हो तो अबरय कहिंये। दूसरी ठ्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ। उनमें तो अगु उ्यर्थ नष्ट होती है $\| 4$ दौ \% प्यारे सूतजी। जो लोम चाहते तो हैं मोक्ष परनु अल्पायु होनेके कारण मृच्युसे प्रस्त हो रहे हें, उनके कर्पाणके लिये भगवार् यमका आवाहन करके उन्हें चहाँ चान्तिकार्यें नियुक्त कर दिया गया है 4 ७-८।।

यदा परीक्षित् कुरुजाइलेडषृ णोष् कलि प्रविष्ट निजंचक्रवर्तिते। निशम्य वार्तमननतिप्रियां ततः आरासनं संयुगरौण्डिर रददे ॥ १? ॥ सलंकृं स्यामतुर्जयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्। वृते सथश्रहिपपत्वियुक्ता स्बसेनेया दिग्विजयाय निर्गतः ॥१२॥

## श्रीधरस्वामिचिरचिता भावार्थद्दीपिका

तंतोडपि किमत आह। अहो नृलोके हरिलीलामृतं बचः पीयेतेतेयेतदर्थम्। हरिलीलैबामृत् यस्मिस्तम् 11911 \%

 देशो कलिं शुश्राव तदा तामनतिप्रियां वार्तां,किंचिस्रियां च युद्धकौतुकसंपत्तेर्निशाम्य ततः इरासनं दुष्टनिमहार्थमाद़द़े।


## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

ततोडपि मरणामावद्वपि $\Perp \mathrm{SH}$ \# तदरभावे हरिलीळामृतपानाभावे। अन्र केचिदर्द्घभ्षोकमधिके पठन्ति।

 कช्यतामिति भावः $11 १ ० 1$ त तन्र तावदिति वाक्यालंकारे। "चकः कोके पुमान्छीबं बजे सैन्यरथांगयोः। राष्ट्रे दम्भान्तरे कुंभकारोपकरणास्तयो:" इति मेदिनी । युश्रवेति शोष:। अनतिप्रियां राष्ट्रिप्पवरुपां दुष्टनिम्रहार्थामित्युक्या कलिनिम्रह एवायाति। तस्य स्वयं दुष्ट्वादन्येषां दुष्टतापाद्कत्वाच । पाठांतरे संयुगशौरिरिति पाठे। शौरिः श्रीकृषणः।१११॥ \% तवश्र


## अभमद्रीरराघवव्याख्या

किमर्थमाहूत इस्यन्राह एतदर्थमनाबस्यितानामस्माक मरणार्थमेव हि परमर्षिभिर्भगवान् म्त्युराहूत इलयर्थः। मृर्ट्वर्थ:मृत्युरपि सठ्यापारें विहाय भगवद्गुणश्रवणायेह न किंचिदपि हन्यादिल्यिभायेणाहूत इति भावः। तत्कर्यता महाभाग ! इ्यादिश्रोकद्दयेन तद्रक्तकथाश्रवणसयैव वर्णनीयत्वं श्रोतठ्यत्व चोक्क तदेव संहेतुकमुपपादयति अहो इति सार्द्येन। नृलोके होरेलीलग यस्मिन्रतिपाधास्तदूरिलील तदमृततुल्यं वचः पीयेत पावकं श्रोतन्यमिति यावत् ये विबंति तानभिनन्दृति अहो इति, तेषां भाग्य-
 तस्य हरिलीलामृतं बचोऽशृण्वतो वयः कौमारादि केवलं नकं रात्रौ निद्रया ह्हियते ह्हस्यते, दिवाहनि तु ठ्यर्थःः पुरुषार्थशून्यैः कर्मभिः सांसारिककर्मेभिः ह्रियते। हरिलोलामूतं वचः पिबतसु वयः सफलमिति भावः 1130 ॥ \% इत्थमापृष्टः सहेतुक कलिनेप्रहादिकं वर्णयति सूतो यदेलादिना यावत्सद्रदशाध्यायसमामि। यदा परीक्षिदिग्विजयार्थ गतः कुरुणां जांगलेषु च जनपदे वसन्निजचक्रेण स्वाज्ञाचक्रेण वर्तितेडनुरिष्टे दे हो स्वसैनाधिधिते देशो वा प्रविष्टे कलि तत्रवेशार्पामल्यन्तमप्रियां वार्तां निशम्याकणर्य ततः संयुगे युद्दे औौंडिः प्रीणो राजा शारसनं धनुराददे जमाह । निजचकवर्तिते कुरुजांगले वसन्निति वान्वयः 113 १11. \% ततः सुष्ठवलंकृतं इयामैस्तरुगैः संगोजित मृंग्न्द्र: सिहोंकितो ध्वजो चर्मिस्तं रथमाश्रितोऽधिद्वितः तथा चतुरद्भयुक्तया सेनया परिवृतो दिग्विजयाय निर्गतः। कुरुजांगलादिषिवति शेषः 11 १२।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पदरत्नावली

अनेन प्रकृते किमायातमिति तः्रह एतदर्थमिति। अतः संप्रति नृलोके मृत्युभयविधुरतया स्थितैर्मल्यैै्लीलामृतं वचः पीयेतै-
 थ्यतामिति भावः 19.11 \% यथा मर्ल्यस्यासत्रसंगात् आयुषो वैयैर्यं तथा निद्रार्थादिपरस्यापीय्याह मंद्स्येंति। अल्पस्यापि
 भाग्यवशात्तस्यादिल्यतो मंदस्येति मंदस्य निर्भाग्यस्य एवंविष्य मर्त्यस्य नक्क रात्रिः निद्रया हियतेत, हिरण्याच्थर्थान्वेषणकर्मभिर्दिवा दिनमपि ह्हियते। चशबद्दो हेव्वर्थे, तस्मान्निद्रादिजयेने हरितस्परायणकथाइः उबया कथ्यतामिति भावः 1 वै इलनेनानुमवसिद्धमेत-
 हुसिनापुरे बसन् परीक्षिद्यदा निजचकवर्तिते निजचक्कण खानुज्ञया निजाना पांड़ानामाज्ञया वर्तिते राष्ट्र प्रविष्ट कलि गुश्रावेति रोष:, ततस्तदा संयुगरोचियुं द्वेच्हुः राष्षविप्वर्पामनतिप्रियां वातां निहान्य शारासनमादद इयन्बयः। संयुगं रोचयतीति धनुर्वि-



## श्रीमख्ञावगोख्वामिक्रुतः कमसन्द्दर्भः

अनतिप्रियाम् अतिशयेनाप्रियामिलर्थंः। टीकायां दुश्ननिम्रहार्थमादद इति तन्निम्रहैणैब कलिनिम्रह: स्थादिल्यमिप्रायात् $11 १ १ ॥$ \% अत एव दिग्विजयाय तत्तदिक्सितदुष्टराजादिवशीकायाय१२॥

## श्रीमद्विश्ननाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्दर्शिनी

अन्यथा आयुषो वैयथ्र्यमिल्याह मन्दस्येति ॥ १०म यद्ध निजचक्रवर्तिते स्वसेनया पालिते देशे कलि परिष्टेव अनतिप्रियां वार्ती तजिघांसया किक्वित् प्रिगों च निशान्य शरासनम् आददे तदेव पुरात् दिग्विजयाय निर्गंत इल्यन्बयः। अन्र प्रविष्टः कलिरेवानतिप्रिया वार्त्तेयुनुवाद्विधेयभावो विवक्षितो क्षेयः। शौण्डः ( शौण्डः) प्रगल्भः। संयुगझौरिरिति पाठे संगुगे भौरितुल्यः !! ११-१६॥

श्रीमच्छुकद्देवक्टतः सिद्धान्तप्रद्राप:
मृत्युप्रतिकाइप्रयोजनमाह एतदर्थमिति अर्थमाह-हरिलीबैवामृतं यस्मिन् तदूचः अहो नृलोके पीयेतेति ॥ $९$ ॥ \% अन्यथा तु जीव्रनं निषफलमित्याह मन्द्र्येति। मन्द्य प्रक्षोत्पाद्ने शिथिलम्रयत्नस्य मन्द्रज्रस्य मन्दा ओतक्याश्रोतठ्यविवेकहीना प्रज्ञा यस्य मन्दायुषः अल्पायुषः ताह्वग्वोडशुण्वतः वय अयुर्नक्त रात्रौ निद्रया दिवाडहनि चयर्थकर्मभिहियदे।। ?०। निजचक्रव्तिते निजचकेण सेनह्मकेन आज्ञात्मकेन वा वर्तिते यदा कलि प्रविष्टमशुणोत् खुश्राव तदा ततः हेतोः संयुगघौंडिः चुड्डे प्रगल्भः शारासनमाददे ॥१?॥ \% ततो दिग्विजयाय निर्गतः॥ १२॥

## श्रीमद्बल्लमाचार्य विरचिता सुबोधिनी च्यास्या

ननु ते खत एव स्वमृत्युं निवारयिष्यंति कि भवत्र्रयासेनेत्यत आह मन्दस्येति। मंदस्य अलसस्य अनेन कर्माभावः सूचितः, मंदा प्रज्ञा यस्येति ज्ञानाभावः, मंद आयुर्यम्येति भत्तथमावः, तस्य नक्ष वयः रात्रिसंबंधि आयुः निन्रया ह्दियते दिवा चायुः ठयर्थकर्मभिरिति, अतः सर्वस्साप्यायुषोडन्ग्रत्र विनियोगात् न तेषां सामर्यम् ॥१०॥ \% भगवतृकथाश्रयत्वं कलिनिम्रहस्य मर्वा तस्य प्रस्तावनामाह यदा परीक्षिदिति। कुरुजांगले दे हो हित्तापुरे अवसतू तदा निजचक्रवर्तिते कलि प्रविष्टें श्रुत्वा शारासनमादद इति संबंधः। सन्निति पाठे मवतीलर्थात् योजनीयम्। अभूदिति वा पांडैैरेव राज्यस्य साधितत्वात् निषकंटके राज्ये खयमुपविष्टो नाममात्रेण राजेति हृद्ये दुःखमासीत्, तत्कलिप्रवेशो श्रुते विशेषत: शिक्षणे समागत इति पोट्साहो जातः, तथापि राज्ये अधर्मः प्रविष्ट इति अनतिप्रिया वार्तो राजाज्ञाकरणे कलिसततप्रयोजकः तदकरणे त एव मारणीया: दैयपक्षपाताभावे हदगपूर्₹ंकालोल लंचनासामर्ध्यांत् दसमात् देल्यनधेन दोष इति संगुगरींणिडः गुद्वहूरः ज्ञासनमाददे। दूरादेव तान मारयिष्यामीति देवाश्वानां दैलाभिमुखता न संभविष्यतीति इग्यामतुर्弓योजितं रथमारुहे $1192 \| \%$ राजन्वापनाय सलंकृमिति रथादिघटितं मृगेंद्रध्नज इति खस्यासाधारणं चिह्नं कलिख्य गजरूप इति गर्देमयुक्तो वा सिंहस्पेण भगवता दैवैयेंद्रवधाद्वा पुमानिति असहायरूरत्वं पुरादिति पाेे नगरात् युद्वर्थमेव निर्गतः, नतु विचारं कृतानिति दिग्विजये कतेडन्यदांतरालिकं स्वयमेव भविध्यतीति दि़्विजयायेश्युक्तम । अस्य जंबूद्दीवाधिपत्यं तस्य नव खण्डःः। श२॥

श्रीमद्रोस्वामिश्री पुरुषोत्तमच रणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः:
 तस्ये्यर्थः। यद़ा परीवि़्वि्यित्र कलिम्रवेशाकथनादुक्तमेव ॥ १? ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

हील्यवधारणे। एतदर्थमेव भगवान् मृत्युः परमर्षिभिराद्वधानसमरैंत्राहूतः। एतदिति किमित्यपेक्षायामाह-अहो इति । अन्याश्रर्यभूतं हरिलीलामृतं वचो नृलोके जनः पीयेतेत्येतदर्थ $1 \rho \|$ \% तद्विना तु परमपुरुषार्थहेतुरणि मनुष्यायुव्यर्थंमेव
 क्षायां ‘जन्मान्तरसह सेषु योगध्यानसमाधिभिः । नराणां क्षीणपापानां कृषणे भक्तिः प्रजायते’ इति वचनात् सुकृतं विना चित्तविकुु-

 ह्रस्यते, दिवा अहनि च यद्वयस्तत्तु उयर्थः पुरुषार्थशन्यैः सांसारिककर्मभिर्द्रियते। हरिलीलामृं पिबतस्तु वयः सफलमिलर्थरदायाति ॥ १० ॥ छ इत्थमापृः सूतः सहेतुक कलिनिमहादिक वर्णयति-यद्टिल्यादिना यावत्सपद्राध्यायसमापि। कुरूजाङले हस्तिनापुरे वसन् परीक्षित् निजचकवर्तिते खसेनापालिते दे $े$ कलि पविष्ट निशम्य श्रुव्वा तत्र तत्रवर्तितां नांतिपियं। अनृतवख्घनहिंसनादिखपां वार्तां च निशान्य ततस्तद्नन्तरं तन्भिमहाय यदा शारासनं धनुः आददे निजग्राह तदा रथमास्यितो रथाद्वितुरक युक्तगा स्वसेनया वृतः दिग्विजयाय स्वपुरान्निर्गत इति दूवयोरन्वयः। तस्य भयाभावं सूचयन्नाह-संयुगझीण्डिरिति, युद्धे शूर इं्रर्थः। अत एव युद्धकौतुकहेतुत्वात् किख्विक्रियामपीत्यनतिशब्देन सूचितम्। रथं वर्णयति-सुष्ठ्वलंकृतम्। इयामै: तुरहैर्योजितम्। मृगेन्द्रः सिंहुस्तेनाक्कितो धनजो यस्मिस्तम् ॥ 3 ?-9२॥

## हिन्द्री अनुवाद

जबतक यमराज यहाँ इस कर्में नियुक्त है, तबतक किसीकी मृंयु नहीं होगी। मृत्युसे मस्त मनुष्यलोकरे जीव भी भगवान्की सुधातुल्य लीला-कथाका पान कर सकें, इसीलिये महषियोंने भगवान् यमको गहाँ बुलाया है।। $11 \% 8 \%$ एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ । ऐसी अवस्थामें संसारके मन्द्दभाग्य विषयी पुरुषोंकी आयु ठ्यर्थ ही बीती जा रही है-नींदमें रात और ठयर्थके कामोंमें दिन 119011 सूतजीने कहा-जिस समय राजा परीक्षित् कुरूजाल देशके सम्राटके रूपमें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्यमें कलियुगका पवेश हो गया है। इस समाचारसे उन्हें दुःख तो अवशय हुआ; परन्तु यह सोचकर कि युद्व करनेका अवसर हाथ लगा, वे उतने दुः्ीी नर्ही हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित्ने धनुष हाथमें ले लिया।।? ॥ \% वे इयामवर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, सिंहकी ध्वजावाले सुसजित रथपर सवार होकर दिग्विजय करनेके लिये नगरसे बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ-साथ चल रही थी।।? 11

भद्राइवं केतुमालं च भारतं चोतरान् कुरून्। किम्पुरुषदी़िन वर्षाणि विजित्य जगृहे वलिम् ॥ १३॥
 आत्मानं च परित्रातमश्वश्थाम्नोडस्तेजससः। सनेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां म्नि च केशाे ॥ १५।। तेम्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्ज़म्भितलोचनः। महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः ॥? ? ॥

## श्रीधरखामिविरचिता भावार्थदीपिका

भद्राश्बदीनि पूर्पस्यिमदक्षिणोत्तरतः समुद्रलग्नानि वर्षाणि। मेरोः सर्वत इलावृतम्। तत उत्तरतो रम्यकं हिरण्मयं च
 नान्वयः ॥ १४-१६।।

## श्रीबंशीधरक्रता मावार्थदीपिकाप्रकाश:

 * कथं माहात्म्यं सूचयत इति। तत्किश्ञिद्याह-आत्मानमिति। तेषामुभयेषाम् 115411 \% कचित्पुस्तके
 इलोकात्परत्र तोम्यो गायकेम्यः 11 ३६।।

## श्रीरांारमणदासगोस्वामिशिरचिता दीपनी क्याख्या

भद्राश्झादी। अत्रादिपदाते केतुमाल-मारतवर्ष-उत्तरकुरुर्षणां ग्रहणम। पूरव्वपत्रिमदक्षिणोष्तरतः मेरोरिति शेपः। समुद्रलग्नानि पार्ये इति रोषः। तत इलावृतातू इति भावः। एतद्विशः पश्बमक्नन्बीयषोडशाध्यायादी द्रष्या इति ।। १३-२द्य।।

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या

भद्राश्वादिवर्षाणि निर्जित्य बलिं करं जगूहे ॥१३॥ \% \% तत्र तत्र देशेषु स्वपूर्वेषां युधिष्शिरदीनां महात्मनां
 पार्थानां च केशाे कृषणे ₹नेहमनुरागं च तथा तेषां तस्मिन् भक्कि चोपशृण्वन् $118 \% 1 \% \%$ नितरां ह्टष्टः प्रीया उज्ज़ुम्भिते लोचने यस्य स महामना उदारदुद्विर्वदान्यो राजा तेम्यः श्रावयितृभ्यः महाधनानि बहुमूल्यन्रव्याणि वासांसि हारानमुक्ताहारांख्र दुौ 4 ア६।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नावली

स परीक्षित् भद्रखादिवर्षाणि उत्तरक्रुर्वदिजनपदान् च विजित्य बलिं करं जगुः इल्यनदयर11ः३11 \% महामनासत्र तत्र वर्षषु विषयेषु च सपुरतो गायकैरपतीयमानं छषणमाहांत्यसूचकं सहात्मनां स्वपूर्वेषां पाण्डनानां माहान्यमुप-

[^47]
 परमसंतुष्टोऽत एव पील्या उज्जृम्भिते विकसिते लोचने ग्यस्य स तथोक्तः महाधनानि अनर्ध्याणि वर्याणि हारान् मौक्तिकमालासेत्यो ददाविल्यन्वयः ॥ ३६॥

## थीमखीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रःः

 न विवक्ष्तितः ॥ $\uparrow$ ?

## श्रीमच्च्धुकद्वे चक्टतः सिद्यन्तप्रदीप:

आदिना हरिप्रभृतिवषंग्रण्णम् ॥१३॥ ॠ तन्र तत्र यराआदि शृण्वानस्तेभ्यो दद़ाविति तृतीयेनन्व्वयः 11 १४-११॥ \# महामना अतिवदान्यः ॥ १६॥

## श्रीमद्रल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्यास्या

तः प्रथमं परितः परिभ्रमणं कहतनान्। तन्र पश्रिमभागे मद्राइवं नाम बर्षं केतुमालं पूर्वेभागे भारतदक्ष्किणतः उत्तराः कुरवः उत्तररागे अन्ये मध्यस्लाः किंपुरुषादयः। नवखण्डजयं कत्वा स्वाब्ञां प्रचारितबान्। तत्र प्रमाणं बलिं गुहीतवानिति कलिस्वांतरालिक इति ज्ञापनाथं प्रथमं तन्र भगवद्भक्तिः स्यितेति निरूपयति। यन्रैव गच्छति तन्रैव रथेनाजुनुस्य गति अ्रृणोति
 रनेहं च यावत् जानंति तावस्सरं गायंति। अतः प्रगीयमाणं श्रृणानः संहृः तेम्यो ददाविति संबंधः। अनेन प्राप्रस्य भागस्य तन्रैव विनियोग उक्त:, माब्सर्याभावश्र गुणपूर्वं धर्मस्यापनं चोत्क पीत्युज्जृम्भतलोचन इति। तेषामपराधसहनमपि सूचितं महामना इति खकृतार्थता वा। एवं वर्त्तमाने किंचिदाश्र्यं वृत्तं तद् वक्ष्यति मंध्ये सारथ्येति >्रोकः प्रायेण विगीतः 1 तं केचन श्रुव्वेति
 दूरीकृल जगति धर्म स्थापयित्वा विष्णुभक्ति च कलिनिम्रहार्थम्॥?३-ख॥

## अस्मिन्पर्याये सुबोधिनीप्रकारो न (सं० ) <br> श्रीगिरिधरकृता बालमबोधिनी

भद्राइवं नाम वर्ष पूर्वसमुद्रलग्नं, केतुमालं पश्चिमसमुद्रलग्नं वर्षम्, भारतं दक्षिणसमुद्दलग्नम्, उत्तराः कुरव उत्तरसमुर्ट लग्नम्, मध्ये मेरोः सर्वत इलवृतम्, तत उत्तरतो रम्यकं हिरणमयं च, दक्ष्जिणोो हरिवषं किम्पुरुष च, जम्बुद्दीपाधिपतित्वादेतानि

 कृषणेन परित्रातं परिपालितं श्रृण्वन्। यृष्णीनां यादवानां पार्थानों च पररपरे सनेहं च सरण्वने तेषां याद्वपाण्डवानों केशावे को
 आदि श्रावयितृभ्यो महाधनानि बहुमूल्यद्रव्याणि वासांसि मुक्कादिहारांख्ष ददाविति ज्रयाणामन्वयः। परमसन्तोषे चिह्तमाहप्रीत्या उजजृम्भिते प्रफुल्ले लोचने यस्य स इति। एवं सन्तुष्टोऽपि कदर्यं्र्रेत् कथं दद्याद्धिति शक्कानिरासायाह-महामना इति, उदारबुद्धिरियर्थः 11 १६॥

## हिन्दी अनुवाद

उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किम्पुरुष आदि सभी वर्षंको जीतकर वहाँके राजाओंसे मेंट ली ॥१३॥ \% \% उन्हें उन देशोंमें सर्वन्र अपने पूर्वज महात्माओंका सुयश सुननेको मिला। उस यशोगानसे पद्-पदपर भगवान् श्रीक्ठषणकी महिमा प्रकट होती थी $113811 \%$ इसके साथ ही उन्हें यह मी सुननेको मिलता था कि भगवान् श्रीक्ठष्णने अभ्वत्थामाके बह्रास्त्रकी ज्वालासे किस प्रकार उनकी रक्षा की थी, यदुवंशी और पाण्डवोंमें परस्पर कितना प्रेम था तथा पाण्डवोंकी भगवान् श्रीकृषणमें कितनी भक्ति थी। $11411 \% \%$ जो लोग उन्हे ये चरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा परीक्षित बहुत पसन होतें उनके नेत्र प्रेमे खिल उठते। वे बड़ी उदारतासे उन्हे बहुमूलय वर्ल और मणियोंके हार उपहाररूपमें देते॥ ३६॥

सारण्यपारपदसेतन्रख्यद़ौ्यनीरासननुगागनस्तनक्रणामन् ।
 उस्सैवंच बर्तमानस भूर्वेपां वृत्तिमन्वहम्। नातिदूदे किलाश्यें यदासीव् वनिबोध मे॥ ३८॥ घर्मः पद्केकेन चरन् विच्छायामुपलम्य गाम् | पृच्छति साभ्रुददनां विक्स्सामिव मातरम् ॥ १९ ॥

## घंमें उनाच

कचिक्ऱ्रेड्नामयमात्मनस्ते निच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन।
आलक्षये मवतीमन्तराखि दूरे बन्धुं सोच्चस कश्ननाम्ष॥ २० ॥

## श्रीधरस्सामिविरचिता भावार्थदीविका






 दूरे स्सिते बन्धुम $12 ० ०$

## भीवंवीरीधरक्कतो भाबार्थदीविकापकाशः








## शीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी ब्याख्या



## श्रीमद्वीराघंत्रक्याब्या

 परीक्षिद्विषोश्ररणारविन्दे भक्ति कोति सम चकारेलर्थः। तः सारvयं प्रसिद्धं पारषद्ं सम्यव्वं सेवनं भृथ्यकमें दौल्य्यं दूतकर्मे-





 हे अम्ब ! कंचन दूरस्थं ब्र्धु शोचस्सि ॥ २०॥

[^48]
## भीमद्रिजयष्जजतीर्थछता पदर्लाबली

नृपतिः परीक्षित्त कृष्णे स्रिग्वेप पांडुप्रेशु मुक्तामुक्तवंचपणनस विणो: सारध्यादिना अहो हरिज्ररणनतजनतासु


 गमनं सिंहासनोपसर्जनतया उपवेशनं वा॥ १७॥ * \% पूर्वेषां पिश्रादीनां वृत्तमाचरितमनुदिनमेवं बर्तमानस्य नातिदूरे
 धर्म: वृषमो भूत्वा वत्सरहितां मावररमिबाभ्रुधदनामत एव विच्छायां विगतकांति गोरूपिणीं गां भूमिमुपलम्यापृच्छद्ये्येकान्वयः
 गच्छता मुलेन विच्छाया विगतकांतिरसीति यच्दस्मात्तस्माद्रवीीमंतराधि मनःपीडावर्तीमाउअक्षये पउयामि। किंच कंचन दूरे बंधुं परोक्षपदेशे स्थितं बंधु पति शोचसीवेति ॥ २०॥

भीमीनीवगोस्समिकृतः कमसन्दर्भः
जित्वा च निवृत्तिसमये कचिछिह ल अमन् खराज्यस्य नातिदूर एव साक्षात् कर्ि ददर्श। तदूदूरगमने पुःः कत-




## थीमद्विंग्वनाधन्चकर्ती्तिक्ठता सारार्थंद्रिनी

किंच क्निग्बेछ पांडकेषु विणोर्यानि सारध्यादीनि कर्माणि तानि श्रण्वन् तथा विषोजजगक कतृ कां प्रणति च श्रृण्वन्।


 आतनोो देहस। अनामयमारोग्र्यम किंच अनुर्भधे आधि: पीडा यस्यासाम् त₹ कारणानि कर्पयन् पृच्छति दूरे बन्दुमिति ॥ २०॥

## श्रीमस्ख्युकदेवक्रतः सिद्धान्त्पद्रीप:



 वृपरुप: विच्छायां विगतपभां गोरूपधरां पृथ्वीं वस्सहीनां मातरमिब पृच्छति स अपृच्छदिलर्थः॥ ॥९॥\% तद्वेाह कबिदिति षड्भिः। हे भर्टे ! कबित्ते तव आत्मनः देहस्यानामयमारोग्यमस्ति? अहं ड़ यतो विच्छायासि अतः ईरचन्म्कायता देन्यवता मुलेन च अन्तर्मध्ये आधिर्व्यशा यस्यासथाभूतां भवतीमालक्षये । तत्र बहून्हेतुत्र तर्कयन्त वृच्छति है अम्ब! पूरे स्यितं कर्ब्वन बन्दुं होंचस्सि। २०॥

## शीमबल्लभाचार्यविरचिता हुबोधिनी व्याष्या।





 छाया तिष्षति तदभावे विच्छाया एव गां ृृथ्वीं गोरूपां केचन कणाचयावात् छायाभावमाहुः। कालेन भीतां वा अभ्रुवदनामिति अभ्रूणि बद़ने यस्या:, अनेनांतस्तापो भूमी बाष्जजलमेव जलं न बृष्टिजलं वंशरहिता गीरिव के वलं पिवृणापुपयोगिनीं तथा


पृछछवि कच्चिदिति भद्रे ! इति संबोधनं परीक्षिदसि पालक इति ज्ञपनार्थं वैकुंठे भगवद्रार्या सुखेन विष्ठसि तथापि तवात्मनः प्रथिवीरूपस्य अनामयं कचित् रोगसुतु तव नास्ति आधि: संभाह्यते तदाह ईपन्क्रायता गुखेन यतो विच्छायासि अतो भवतीमंतराधि लक्ष्ष्ये अंतरा अधिर्यस्या: सा तi, तत्राधिहेतू नुत्रेक्षते दरोंद्रियाण्यंतः करणचतुष्टं ततभ्वतुर्दशश कोकहेतू नुत्रेक्षते दूरे बंधुमिल्यादिना। हे अंब दूरे स्थितं बंधुं भर्तारं वराहं है अंब ! मा पुन्रं झोचसि ।। २०।।

## श्रीमहोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 तपाभावार्थकत्वमभिप्रेय प्रकांरान्तरेण वैवर्यमाहाहुः चरण इल्यादि। वस्सरहिताया गोः पित्रुपयोगिव्वं ‘पितूक्योडगिनष्वात्तेम्योभिवन्यायै दुग्चे मन्थमि'ति तद्धविर्बोधकभुला ज्ञेयमू। अभिवान्या मृतवत्सा। मन्थः सक्के। क्याख्यातमिति। पित्रुपयोगिकथनेनाभिवन्यात्वबोधनादेवोक्कार्थम् ॥ ใ<॥

## श्रीगिरिधरक्रता बाल्पबोधिनी

किख्य पाण्डवेषु युधिष्टिरादिष्डु विषणोः श्रीकृष्णस्य यानि सारथ्यादीनि कर्माणि तानि शृण्वन्त् तथा विष्णौ जगत्कर्तंकत्र प्रणतिं च श्रृण्वन् नृपतिः परीक्षित् विषणोश्रारणारविन्दे भक्ति करोति समेल्यन्वयः। ननु साक्षाइगवान् भूत्वा कथं तेषां सारध्यादिकं कृतवानित्यपेक्षायां तेषां रनेहवरशादिति सूचयन्नाह-र्निग्वेषिवति। सारण्यं सूतकर्म। पारषद्ं सभापतित्वम्। रेफषकारयोर्विइलेपश्छान्द्सः। सेवनं चित्तानुवृत्तिः। वीरासनं रात्रौ खजहस्तस्य तिष्टतो जागरणम्। अनुगमनं पश्राश्चनम् || १७ || \% तस्य परीक्षितः एवं पूर्वोक्तम्रकारेण पूर्वेषां युधिष्हिरदीनां वृत्तिमन्वहं वर्तमानस्य ततो नातिदूरे समीपमेव शीघं यदाभ्नर्यमासीत्तन्मे
 पच्छति रमेलन्चयः। प्रने हेतुमाह-विच्छायां निस्तेजरकामुपलः्येति । तन्र हेतुमाह-अभ्रुवद्नामिति, रदन्तीमित्यर्थः 1 तन च्रान्तमाह-विवस्सामिति, पुर्ररहिता माता यथा रोदिति तथा रदन्तीमिव्यर्थः 119911 * पश्नमेव दर्शयति-कविदियमदिभिः पडिभः । सर्वंथा सर्वोपकारिण्यासव भद्रमेव भविष्यतीति सूचयन् सक्बोधयति-हे भद्रे ते तवात्मनो देहस्यानामयमारोगय
 च्वामन्तरा ह्दययमधये आधिः क्लेशो यस्सास्तथाभूतामालक्षये तर्कयामि। तः्र कारणानि निक्पयन् पृचछ्छति-ममामे कथने बब्वा सङे़ों न कार्य इति सूचयन्सम्बोधगति-हे अम्ब दूरे सितं कम्बन बन्धुं किं शोचसि ? ॥२०॥

## हिन्दी अनुवाद

वे सुनते कि भगवान् श्रीकृषणे प्रेपरवशा होकर पाण्डवोंका सारथिका काम किया, उनके सभासद् बने-यहाँतक कि उनके मनके अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत मी बने। वे रातको शख्त म्रण करके वीरासनसे बैठ जाते और शिविरका पहरा देते, उनके पीछ-पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करतें; इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पाण्डवरंके चरणोंमें उन्होंने सारे जगत्को द्युका दिया। तब परीक्षित्रकी भक्ति भगवान् श्रीकृणके चरण-कमलोमें और भी बढ़ जाती $1191 \%$ इस प्रकार वे दिन-दिन पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे । उन्हीं दिनों उनके शिचिरसे थोड़ी ही दूरपर एक आभर्यजनक घटना घटी। वह में आपको सुनाता हूँ $1 \lll 11 \%$ धर्म बैलका रुप धारण करके एक पैरसे बूम रहा था। एक स्थानपर उसे गायके रूमें पृथ्वी मिली। पुत्रकी मृत्युसे दु:सिनी माताके समान उसके नेन्रोंसे आँसुओंके झरने झर रहे थे। उसका शररीए शीहीन हो गया था। घर्म वृ्वीसे पुछने लगा $11 १ ९ 11$ \% \% धर्मने कहा-कल्याणि ! कुशलसे तो हो न ? तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो। मानुम होता हैं । तुम्हारे हृदयमें कुछ-न-कुछ दुःख अवरय है। क्या तुम्हारो कोई सम्बन्धी दूर देशमें चला गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर रही हो ? $1120 \|$
पांदैन्यू़नं शोचसि मैकपादमा₹मानं वा वृषलैरोंक्ष्यमणम् ।
आहो सुरादीन हतयजभागान प्रजा उत सिन्मघवल्यवर्षति 11 २? ॥
अरन्यमाणाः स्तिय उनिं बालान शोचसथो पुरषादैरिवातान ।
वानं देवी चह्मकले कुकमण्यवद्यण्य राजकुले कुलाउयान् ॥ २२॥

[^49]
# किं क्षत्रनन्पून कलिलोपसृष्पन् राष्ट्राणि का तैरवरोपितानि। इवसता वाश़नपानवां सम्स्बनव्यवायो न्मूखजीबलोकम ॥ २३॥ यद्वाम्ब ते भूरिमराबतारकानवतारस हरेषेरित्रि। अंवहितिस स्मरती विसुष्टा कर्माणि निर्वाणविक्रम्बितानि ॥ २४ ॥ <br> <br> श्रीधरस्वमिविरचिता भावार्थदीपिका 

 <br> <br> श्रीधरस्वमिविरचिता भावार्थदीपिका}

त्रिभिः पदिन्न्यूनमत एवैकपादं मा मां मलक्ष्षण जनमिलथः 1 वृष"ैैरित ऊध्व भोक्यमणणम्। पुंस्त्वमात्मपद्विशोषणत्वात्।
 च्राल्रन्प्र्युत तैरेव पुरुाद़रिव निर्दैयैरार्तान् क्किणान्। वाचं देवीं सरस्वतीं कुकर्मणि दुराचारे स्थिताम्। कुलाष्यान्त्राह्मणोत्तमान्सेवकान्॥२२॥ \# उपसृष्चन् ठयापान्। अवरोपितान्युद्यासितानि। ठयवायो मैथुनमू। इतस्ततो निषेधानाद़रणण सर्वतोऽহानादिषून्मुखं प्रवर्तमानं जीवलोकं वा।२३॥ \% हे अम्ब मातर्हे धरित्रि! ते तब यो भूरिभारस्तस्यावतारणाथं कृतावतारस्य कर्माणि स्मर्ती तेन विसृष्रा सती शोचसि। निर्वाणं विलम्बितमाश्रितं येषु तानि। पाठान्तरे निर्वाणं विडम्बित-


## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाइः

वृष धर्म कुनन्तीति टृषलो सजाभासाः रूद्रे्टेच्छाघाः $11291 \%$ हे उर्वीति! दुष्टजनभराकान्त्वादू भारवती जाताध्युनेति भावः। कुकर्मणीति । जहककुलराजकुलयोद्देयोर्विंशेषण । एकन्र दुषष्रतिम्रहादानाभभ्ष्याशनादिना टुएकर्मत्वमन्चत्र आाह्वणापमानवेदापमानादिना दुष्कर्मव्वश्न। सेवकानिति "अज्ञानादथ वा पीर्या कैकयें कारयेन्नरः। विप्रेण विप्रबजे यः स चिरं नरके वसेत् 11 " इति स्मृतेः। कुल्ला्यामिति पठि तु श्रेक्ठकुलाहीं देवीं घोतमानां वाचं वेदवाणीमाचारकुछहीना अधेयेष्यन्तीति शोचसि किम् 11 २₹-२३ 11 \% अन्बेति। वर्णिताभिभ्राया सम्बुद्धि:। धरिश्रीयाश्यासनम्। हरिक्रुपया पुनर्धरणसमर्था भविष्यसीति भावः। पाठान्तरे निर्वणविड़न्बितानीति पाठे। इलर्थ इति "या निर्षृतिस्तनुभृतां तव पाद्वम्मध्यानात्" इसाद्युक्केरं भावः ॥ २४ ।।

## श्रीमद्रीरराघवन्याख्या

कि वा पादेखिभिन्ग्गूनम एकः पादो यस्य वं मां पति शोचसि उत वृषलै: इुद्रपायै राजभिमोक्ष्यमाणं स्वत्मानं प्रत्येव शोचसि आहोस्विद्धतः शून्यः यक्जियहविर्भोगो येषां तान् देवान्र्रति उतस्वित मघबतींद्रेडवर्षति सति दुर्भिक्षपीडिताः पजाः प्रति $\| R$ ? 11 \% \% यद्वा है उर्नि। पुरुादे राक्षसैरिव नृरांसैरार्तान् पीडितान बालकान्त अर्क्यमाणाः खियः सीः प्रतिशोचसि
 कुछाभगान् घाद्यणान् प्रति ॥1२ 11 \% \% किना कहिनोपसृष्टान क्षत्रियाधमान्द्रति यद्या तै: क्षन्रन्धुभिरवरोपितन्चुपद्रुतानि राह्टराणि प्रति उत इत इतसतथः निषिद्दोरो जनेष्शशनाद्युन्मुखमशनायमिलाषिणं जीवलोक प्रति॥२३॥ \% यद्वा हे अन्न ! हे धरित्रि तव भूरिभारस्यावताराग्र हरणाय कतः अवतारो येन तस हरेधुुना तहि तस्य श्रीकृष्णस्य हरेरिति कर्त्तरि षही, तेन विसृष्धा यक्ता सती तस कर्मोणि चेष्टितानि निर्वाणे मोक्षे विशोषेण लन्बितानि संनिहितानि साक्षाहक्कतानीति याव यद्धा निर्वाणं सुखं विलि्बितमधुनांवरित येम्यस्तानि 1128 ॥

## शीमह्विजयश्वजतीर्थछता पदरलाक्ली

अपि च त्रिभिः पादेन्य्यूंनं हीनमेकपादं मा मां प्रतिशोचसि उत पक्षांतरे आहोस्वित् वृष घम्र लीन नष्टं कुषंतीति वृषला: राजाभासाः शू द्रप्रायास्तैर्मोक्ष्यमाणामात्मानं शीचसि अथो अथवा हातो यक्षे भागो येषां ते तथोक्कास्तान् सुरादी़्ट शोचसि किम्




[^50] देववाणीमाचारकुलहीना अध्येष्यन्तीति शोचसि खित्। "विभेल्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यतीति", वचनातू ॥ २२।। \# \% कलिनोपस्पृष्टानुपहतनान् क्षन्रबं पून् होचसि तैः क्षन्रबंधुभिः अवरोपितानि विनाशितानि राष्ट्राणि वा शोचसि ? यद्वा एवं वा इतस्तत: अनियमेनाशानं च पानं च वासः स्नानं च ठ्यवायो प्राम्यधर्मश्र ते थोक्ताः तेषूल्सुकमुक्कंठवंतं जीवलोकं प्राणिसमूहं किं शोचसि ॥२३॥ \# अथेति पक्षांतरारंभः। ते तव भूमेरेम्महतो भारतस्यावतारोऽबरोपणं तर्मै भूरिभारावताय कृतोऽवतारः सरसपप्रकाशों येन स तथोक्तः तस्यांतर्हितस्य निर्वाणं स्ख्वयोग्यं मोक्षं विझोषेण लंबंयंति पुरःस्थितं कारयंतीति निर्वणणविलंबितानि निर्वाणं विलंख्यंस्यहहरंतीति वा हरेः कर्माणि चरितानि स्मरंती हरिणाहमघ्य विसृष्टा नन्विति शोचस्यपि किम् ॥२४॥

## श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः

निर्वाणविडम्बितानीत्यः निर्वाणं विडम्बितं यैरिति विप्रहः। निर्वाणस्य सुख्यदित्वात् पूर्वनिपातः। डलयोरेकर्वात पाठद्दयमपि समानार्थम् ॥ २४ ॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

 रक्ष्यमाणाः स्त्रियः। पितृभिररक्ष्यमाणान् बालान् प्रत्युत तैरेव पुरुषादेरिव निर्द्दैयैरार्तान् केतिताने। वाचं पाण्डिल्यलक्षणों सरख्वतीं कुकर्म्मणि दुराचारे। जाह्मणभक्तिहीनेऽपि राजबंशे उत्पन्नान् कुलाय्यान् कुलीनत्वेन र्यापितान् ।। २२।। \% उपसृष्ठन् ठ्याप्तान् अवरोपितानि उद्वासितानि (भूमेः) भुवो (भरः) भारस्स अवतारणाथ कुतोऽवतारो येन तस कर्माणि सरन्ती। यतत्तेन वं विसृष्ट लक्षा। निर्वाणं कैवल्यं विड़िन्विं स्वमाधुर्देण उपहासाप्पदीकृतं यैस्तानि। डल्लयोरैक्यात् पाठद्धयमपि समानार्थम्॥ ॥३-२४।।

## श्रीमच्छुकद्देव्छतः सिद्धान्तपदीपः

किवा त्रिभिः पादैन्ग्रूनम एकः पाढ़ो यस्य तथामूत मा मां शोचसि ? अथवातः परमात्मानं हृषलैः शृ्रद्रायै राजन्यैर्मोक्ष्यमाणं शोचसि आहोस्वित् हृता नष्टारिछन्ना यन भागा येषां तन् सुरादीनू देवर्षिपितृन् शोचसि उत ग्रजाः दुर्भिक्षकरिताः ।२२।। * * हे उर्बि वसुघघरे! अरक्ष्यमाणा भर्र्रादिमिरिति ोोष:, खियः इोचसि अथो अथना पुरुषादेरिवारिनिदियैः पित्रादिभिर्बालान्
 कुलाड्यान् द्विजोत्तमान् जीविकाथं स्थितान् शोचसि 1 २२ 11 \% क किना कलिनोपसृष्टान व्यामान् आहोस्वित् तैः कलिनोपसृष्षेववरोपितानि किं वा इतसतः योग्यतामनपेक्ष्यैव अशानाद्युन्मुखं जीवलोक शोचसि।। २३ 11 \% यद्वा है अम्ब! मातः धरिन्रि ते तव यो भूरिभरस्सस्यावताराय कृतोवतारो येन तस्य हेंः प्रट्यन्तर्हितस्य निर्वाणं मोक्षं विलक्बितमाश्रितं येषु तानि कर्माणि स्मरती सती बं शोचसि किं यतो विस्टष्टा तेन ल्यक्तासि $\|28\|$

## श्रीमद्बल्टभाचर्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

झोके हेतुः पादेन्न्यूनमिति। आत्मानं शरीरं बा पृथिवीरूपरोडन शोकहेतुः वृषलैः शुद्दःः ह्तयज्ञागा देवा: बहवः मघयति अवर्षति अन्नरहिताः प्रजाः $112 ? \| \%$ \% वा अरद्ध्यमाणा खियः बालाश्च है उर्वि ! संतोषाभावे मनोवैक्ठण्यं मलमोक्षो
 कुलाट्यान् आहाणान्ट श्रोतृर्पान् ॥२२॥ \% क्षत्रबंधून् क्षत्रियाधमान् कलिनोपसृष्टानिति सर्वदोषसहितान् जाह्मणरूपान तैर वरोहितानि उद्वासितानि राष्ट्राणि देशाः बहुछःः इतस्ततः विधिनिषेधपालनठ्यतिरेकेण भोजनपानस्सितिस्नानसंभोगोन्मुखं जीवलोकं बुद्धिस्पम् ॥२३॥ \% तन भूरिभारावताराथ कतावतारस्य भगवतो वासुदे वस्य सर्वदुःख्यहत्तुः हे घरन्नि! संप्रतमंतहितस्य तैनैव विसृष्धा कर्मोणि उदारचरित्रुणि अन्नधिकारिषु वर्त्तमानान वारणार्थ विलंबित्तान निर्वाणपद्वद्वात् तुष्णीं स्थितानि चिन्तरूपाणि स्मरी तानि शोचसि ॥ २४॥

## असिन्पर्याये सुवोधिनीप्रकाशो न (सं०)

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रवोधिनी

कि वा पादैस्तिभिन्न्यूनमम अत एवैकः पादो यस्य तं मा शोचसि? ? अथवा वृषलैः राद्रद्रायैः राजभिर्भोष्ष्यमाणमात्मानं शोचसि ? अहो अथवा ह्तो विनष्टो यज्ञियो हविर्भागो येषां तान् देवान् शोचसि? उतस्वित् अथवा मघवतीन्द्रेऽवर्षति सति

दुर्मिक्षपीडिताः प्रजाः शोचसि ? 1 २१॥ \% \% पापिनां भाररुपत्वात् तव शोको युक्त इति सूचयन् सम्बोधयति-हे उर्वीति। पतिपुत्रादिभिररक्ष्यमाणाः स्तियः खीः रोचसि ? अथवा पुरुषादा राक्षसास्तनुल्यैः पिच्रादि भिरार्त्तान ीीडितान्त बालान् झोचसि? अथवा कुस्सितं कर्म यस्य तरिमिन , वाह्मणकुले स्थितां देवों देवस्य परह्नह्मणो निश्वासरुपां वाचं वेदलक्ष्षणां
 * \$8 कलिना नरकपातहेत्वधर्मबन्धुनोपसुप्रन् व्याप्तान् क्षन्रबन्घ्यून् राजाधमान् किंवा शोचसि ? तैः राजाधमैरवरोपितानि उद्वासितानि राष्ट्राणि देशान् वा शोचसि ? किंवा इतसतो निषेधानादरेण सर्वतोऽशनादिषु उन्मुखमभिलाषयुक्तं जीवलोकं झोचसि? अशनं भोजनम्। पानं पसिद्वम्। वासो वरम्। विसर्गरहितपाठे वासः स्थानमू। स्नानं प्रसिद्वम्। ठयवायो मैथुनम्॥२३॥ \% है अम्ब हे धरित्रीति सम्बोधनद्वयेन तव रोकेनार्मांक सर्वषां शोको भवति सर्वाधारत्वेन मातृत्वादिति सूचयति। यद्वा हरेः कर्माणि रमरती सती शोचसि ? ननु तत्कर्मह्मरणेन कथं इोक इत्यपेक्षायंा
 मन्तर्हितस्य अत एव तेन विसृष्टा त्यक्ता सती। सर्वथाऽपि त्कर्माणि समरणाहोणि मोक्षहेतुत्वाद्वित्याइायेनाह-निर्वाणविलक्बितानीति । निर्वणं मोक्ष स्तद्विलम्बितमाश्रितं येषु तानील्यर्थः। निर्वाणविडन्बितानीति पाठे नु निर्वाणं विंडम्बितं स्वमाधुर्येणोपहासास्पदीक्दतं यैस्तानीत्यर्थः ॥ २४॥

## हिन्दी अनुवाद

कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर रही हो कि अब इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर रह गया है ? सम्भव है, तुम अपने लिये शोक कर रही हो कि अब रूद्र तुग्हारे ऊपर शासन करेंगे । तुम्हें हन देवताओंके लिये भी खेद्द हो सकता है, जिन्हें अब चज्ञोंमें आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके लिये भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाल एवं दुर्भिक्षसे पीड़ित हो रही है।।२३॥ देवि ! क्या तुम राक्षससरीखे मनुष्योंके द्वारा सतारी हुई अरक्षित स्तियों एवं आर्तेबालकोंके लिये शोक कर रही हो ? सम्भव है विद्या अब कुकर्मी गाह्दणोंके चंगुलमें पड़ गयी है और ज्वाह्तण विप्रद्रोही राजाओंकी सेवा करने लगे हैं और इसीका तुम्हें दु:ख हो ॥ २२॥ \% \% आजके नाममाचके राजा तो सोलहों आने कल्यियुगी हो गये हैं, उन्होंने बड़े बड़े देशोंको मी उजाड़ डाला है । क्या तुम उन राजाओं या देशोंके लिये शोक कर रही हो ? आजकी जनता खान-पान, वस्ख, स्नान और खी-सहवास आदिमें हाालीय नियमोंका पाल़न न करके स्वेच्छाचार कर रही हैं; क्या इसके लिये तुम दुः्बी हो ? 11 र३ ॥ \% मा पृथ्वी ! अब समझमें आया, हो-न-हो तुम्हे भगवान् श्रीकुष्णकी याद आ रही होगी; क्योंकि उन्होंने नुम्हारा भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएँ की थीं, जो मोक्षका मी अवल्ब्बन हैं। अब उनके लील्र संवरण कर लेनेपर उनके परियागसे तुम दुःखी रहीं हो प२४॥

# इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वयुन्धरे येन विकर्शितासि। <br> कालेन वा ते बलिनां बरीयसा सुराचित कि हृतमम्ब सौमगम् ॥ २५ ॥ 

## धंरण्युवाच

 सत्यं शौचं दया क्षाँ न्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्। शमो दमस्वपः साम्यं तितिक्षोपरतिः भुतम ॥। २७ ॥ ज्ञानं विरक्तिरैभ्वयं शौर्ये तेजो "बलं स्टृतः। स्वातन्न्यं कौशलं का न्विर्येंयं मार्देवमेव च॥ २८॥

## थीधरसामिविरचचिता भावार्थदीपिका।

हे अम्ब ते सौभाग्यं कालेन बा ह्तम्॥२३॥ \% भबान्न जानात्येव तथापि वक्ष्वामीयालि। येन हेवयूतेन वं चतुर्भि: पादृैर्वर्तसे यत्र च सलादयो महागुणान वियन्ति तेन श्रीनिवासेन रहितं लोकं शोचामीति षहेनान्वयः॥ ॥दे।।

 मित्राध्यावः। तितिक्षा परापराधसहनम्। उपरतिर्धाभग्रातावौदासीन्यम्। भुतं शास्रविचारः ॥ २७॥ \# *
२. प्रा० पा०-चरोबाच । २. प्रा० पा०-भबनेव हि तबेद यम्मों। ३. प्रा० पा०-दानें लागः। ४. प्रा० पा०-धृतिः। ५. प्रा० पा०-कान्तिः सौमाग्यं मार्दं क्षमा।

ज्ञानमातमविषयम्। विरक्तिवैतुषण्यम्। ऐग्वर्यं नियन्तृव्वम्। औौयें संग्रामोड्साहः। तेजः प्रभावः। बलं दद्ष्त्वम् । स्मृतिः कर्तन्याकर्तव्यार्थानुसंधानमू। स्वातन्न्यमपराधीनता। कौइलं क्रियानिपुणता। कान्तिः सौन्दूर्यूम्। धैर्यमठ्याकुलता। मार्दवं चित्ताकाठिन्यम्॥ २८॥

## श्रीवंरीधरक्टतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

हे बसुन्धरे इति। बं हि वसुन्धरासि न हि वसुन्धराणामीह्टक् काइयं भवतीति। कि वा वसु ते हृतं केनचिद्धत
 जानामि तथापि त्वन्मुखादेव श्रोतुमिच्छामीयत आह-चतुर्मिरिति $\|२ ६\| \%$ परढुःखासहनेन इरणागतपालकत्वं भक्तमुहत्वं चोक्तम् । मनोनैस्यल्योक्त्यैव सुद्धत्रतत्वमपि। तपः क्षत्रियत्वादिलीलावतारानुरूपं स्वधर्मः।। २७।। \% \% ज्ञानं पंचविधं बुद्दिमत्वक्कतजत्वदेशकालपात्रज्ञत्वसर्वंश्त्वात्मझ्ञत्वभेदात्। विरक्तिरसद्विघयवैतृष्ण्यम्। प्रभावेनैव प्रतापश्र स च प्रभावविए्यातिः। दक्षत्वं च दुष्करक्षिप्रकारित्वम्। धृतिरिति पाठे क्षोभकारणे प्राप्षेयवयाकुल्ट्वम्। कौशलं हि त्रिविधं कियानिपुणता-युगपदूरिसमाधानकारिता-इक्षणचातुरीकल्याविलास-विद्वत्तालक्षणवैद्वग्धीभैद्दातू। कान्तिः कमनीयता। एषा चतुर्धाडवयवस्य हस्ताध्ंकाद्लिक्षणणस्य वर्णरसगंधस्पर्शाब्द्दानाम्। तत्र रसश्शाधरचरणखपृष्ववस्तुनिष्टो क्ञेयः। वयस्वेति विवेकः। एतया नारीगणमनोहरत्वमग्युक्तम् | चित्ताकाठिन्यं प्रेमार्द्रेचित्तत्बम् । तेन प्रेमवरयमपि ॥ २८॥

## शीमद्वीरराघवव्याख्या

हे वसुन्धरे ! तवाधेर्मूलम्दिदमुपस्यितं मझ्यमाचक्ष्वाख्याहि येन वं विकर्शिता कराव्ं प्राप्तासि तस्याधेर्मूल लमिलर्यः।। हे अम्ब !
 धरण्याह भवानिल्यादिदशाभिः। तन्ममाधिमूलं सर्वं नूं भवान्वेद जानास्येक। कुतः यद्यस्माद्धर्मोन्पृच्छसि अजानतो धर्मपश्रो नोपपन्न इति भावः । अथापि कि तदिति चेदेन ववं लोकानां सुखावहैंशचतुर्भिः पादेर्वर्त्तसेऽवर्तथःः, अधुना येन कारणेन विनैकपादेन वर्त्तसे तदेव ममाव्ययिमूलमिल्यर्थः 11 ₹६॥ \% कारणविशोषजिज्ञासायां तदुपपादयति सत्यमिल्यादिपंचभिः। स्यादयोडन्ये च बहवो महत्वमिच्छद्रिर्जनैः प्रार्थनीया गुणाः निल्याः कदाचिदपि यस्मिन्न वियंति न ठ्ययंति तेन गुणानां पात्रेण मुख्याश्रयेण शीनिबासेन श्रीकृषणेन सांद्रतमधुना रहितमत एव पाप्मना पापेन कहिना ईक्षितं लोकं प्रत्यहं शोचामीत्यन्वयः। तन्र सत्यं भूनहितत्बं वाचिकं वा चौचं हेयपतिभटत्वं दया परदुःखासहिष्णुवंवं क्षांतिः परापराधसहिष्णुता ल्यागः अनादरः पूर्णकामव्वप्रयक्तः 1 तथाच श्रूयते "सर्वमिद्मम्यात्तो बाक्यानादर" इति आत्मपयंतवदान्यत्वं वा लागः, संतोषः करिंचिदपि क्लेशराहिल्यम् आर्जवं मनोवाकायानामैक्यरूपं रामो मनोनिम्रहः दमो बाल्योंद्रियनिमहः तप आलोचनं जगद्वधापारोपयुक्तं साम्यमरिमित्रा-
 निप्टपरिहारेष्टप्रापणोपयुक्तं विरक्तिर्विषयेषु निसृह्ववं विषयानाकृष्टचित्तवंवं वा ऐश्ययं स्वातिरिक्तसर्वंनियंतृत्वं शौयं युद्देष्ववैमुस्यं
 उपकारविष्यस्मरणं स्वातंन्यमन्यानपेक्ष्वं कौशलं नैपुण्यं कांतिः "न तन्र सूर्यो भाती"ति श्रुस्युक्तविधा दीपिः धैयं वीर्यं तच युद्दे खग्रह इव प्रवेशसामर्थ्यम मार्देवमक्रूत्वं स्वातंज्यमन्यानपेक्षकौशल्येव ख्वातंज्य सौमें कांतिरिति पारे सौभगं स्वहणीयव्वम्| ॥८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पदरलावली

चेन मनोदुः्येन विकर्शिता कृशतरासि हे बसुंधरे! तदिदमाधेपनःपीडाया मूलंट ममाख्याहीतयन्वयः। अथवा संप्रति प्रभुणा समर्थेन बलिना सर्वांगपुष्टेन कालेन तब सुरारितं सौभाग्यमवलीढं म्वं चे्यन्वयः $11 \% 911 \%$ धर्मेण पृष्वा भूमिः तं प्रतिन्बूत इल्याह भवानिति । हे घर्म ! यदाधिमूलं त्वं मामनुप्छचि तन्संबं भवान् वेद हि तथापि वक्ष्य इति होष:, येन श्रीकृठणेन वंवं लोकसुखावहैः तपःशौचदयासत्यास्यैंख्यतुर्भिः पादेः कलावपि वर्तसे अवर्तथा इूल्यर्थः। २६।। \% यत्र यस्मिन् शीकृष्णे इसे उक्ताः सत्यादयोडनुक्ता अन्ये च महागुणाः प्रत्येक्रमनन्ताः सन्ति कीट्रशाः महत्व्वमिच्छदिः पुरुषै: प्रतिबिं्बे ताद्दागुणलाभाय प्राध्र्या उपास्यास्ते कर्हिचिद्यतो न यांति च अभिन्नवादित्येतमर्थं समेल्यनेन श्रुतिसिद्धं दर्शयति हे देवोत्तम! तेन गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांपतं रहितं पाप्मना कहिनेक्षितं चृ्टमात्मानं मां च भवन्तं च शोचामीलयन्वयः। सल्यं निर्दुःखानन्दानुमवः भूतहितयथार्थभाषणं बा रौँच निल्यशुद्धिः प्रकृतिसम्बन्धाभावान्नित्यं बाह्याभ्यन्तरखुद्यिता हरेरेव अन्यन्र मूजलाभ्यां रागराहित्येन। दया सजनेष्वार्तपाणिषु चित्तद्रवत्वं वा उभयन्र समम्। दानं भक्ताभक्तमध्ययेषु सुखदुःखमिश्र-

ज्ञानमात्मविषयम्। विरक्तिनैतुक्यम्। ऐश्वर्यं नियन्दृत्वम्। रौयें संग्रासोलसाहः। तेजः प्रभावः। बहं दक्ष्त्वम्। समृतिः कर्तण्याकर्त०्यार्थानुसंधानमू। स्वातन्ड्यमपराधीनता। कौशलं क्रियानिपुणता। कान्तिः सौन्दूर्यम्। धैरैमव्याकुलता। मार्देवं चित्ताकाठिन्यम् ॥ २८ ॥

## भीवंशीधरक्रतो भावार्थदीविकाप्रकारः

हे वसुन्धरे इति। त्वं हि वसुन्धरासि न हि बसुन्धराणामीद्धक् काइर्य भवतीति। कि वा वसु ते हृतं केनचिद्यत ईह्दग्जातेति भावः 11 २४। \% \% हे धर्मेति। त्वमेव सर्वधर्ता यत ईहद्जातस्तरि मे काइर्ये किमद्धुतमिति भावः। यद्यपयहं जानामि तथापि त्वन्मुखादेव श्रोतुमिच्छामीयत आह-चतुर्मिरिति $\|२ ६\| \%$ परदुःखासहनेन शरणागतपालकर्वं भक्कसुहृचवं चोक्तम । मनोनैच्चल्योक्त्यैव सुद्धढव्रतत्वमपि । तपः क्षत्रियत्वादिलीलावतारानुरूपं स्वधर्मः ॥ २७ || \% ज ज्ञानं पंचविधं बुद्धिमत्वकृतज्वत्वे़ेकाल पात्र्ञत्वसर्वझशत्वात्मझ्तव्वभेदात्। विरक्तिरसद्विषयवैतृष्ण्यम्। प्रभावेनैव प्रतापश्र स च प्रभावविस्यातिः । दक्ष्षत्वं च दुष्करक्षिप्रकारित्वम् । धृतिरिति पाठे क्षोभकारणे प्राप्तप्यव्याक्रुल्त्वम्। कौशलं हि त्रिविधं क्रियानिपुणता-युगपद्भूरिसमाधानकारिता-उक्षणचातुरीकलाविलास-विद्वत्तालक्षणबैद्रग्धीमेदात्।। कान्तिः कमनीयता। एषा चतुर्धाइवयवस्य
 मनोहरर्वमप्युक्तम् | चित्ताकाठिन्ं प्रेमार्द्रचित्तत्वम्। तेन प्रेमवइयमपि ॥२८॥

## श्रीमद्दीरराघवव्याख्या


 धरण्याह भवानिलयदिदशभिः। तन्ममाधिमूलं सवं नूंं भवान्वेद जानास्येव। कुतः यद्यस्माद्दूर्मान्पृच्छसि अजानतो धर्मप्रश्नो नोपपन्न इति भावः। अथापि कि तद्विति चेद्येन त्वं लोकानां सुखावहै इचत्तुर्भिः पादेर्वर्त्तेडवर्तंथः, अधुना येन कारणेन विनैकपादेन वर्त्तसे तदेव ममाप्याधिमूलमिल्यर्थः 11 ₹६।। कारणविशेषजिशासायां तदुपपादयति सल्यमियादिपंचभिः। सल्यादयोऽन्ये च बह्वो महत्वमिच्छद्रिज्जनैः प्रार्थनीया गुणा: निल्याः कदाचिदपि यस्मिन्न वियंति न ठ्ययंति तेन गुणानों पात्रेण मुख्याश्रयेप श्रीनिवासेन श्रीक्ठठणेन साँपतमधुना रहितमत एव पाम्मना पापेन कहिना ईक्षितं लोकं प्रत्यहं शोचामीत्यन्वयः। तन्र सत्यं भूतहितत्वं वाचिकं वा शौचं हेयपतिभटत्वं दया परदुःखासहिष्णुत्वं क्षांतिः परापराधसहिष्णुता ल्यागः अनादरः पूर्णकामवप्रयुक्तः । तथाच श्रूयते "सर्वमिदमम्यात्तो वाक्यानादर" इति आत्मपयंतवदान्यंत्वं वा लागः, संतोषः कहिंचिद्पि क्लेशराहिलम् आर्जवं मनोवाकायानामैक्यरूपं रामो मनोनिम्मः दमो बालोंद्रियनिमहः तप आलोचनं जगद्वथापारोपयुक्त साम्यमरिमित्रा-
 निस्टपरिहारेष्टरापणोपयुक्तं विरक्तिर्विषयेषु निस्पहत्वं विषयानाकृषचित्तवंवं वा ऐय्यर्यं स्वातिरिक्तसर्वनियंतृत्वं शौयं युद्देष्ववैमुस्यं तेजो धृष्टता बलं प्रसिद्धं स्मृतिः सत्ववपि विपुहेषु"अहं प्रजापतीनां च :सर्वैषामीय्वरः प्रभुः। मम विष्णुररिंत्यातमे"ति जह्मवचनम उपकारविषयस्मरणं स्वातंग्यमन्यानपेक्षत्वं कौशल नैपुण्यं कांतिः "न तन्र सूर्यो भाती"ति भ्रुत्युक्तविधा दीपिः हैयं वीर्यं तच युद्दे खग्रह इव पवेशासामर्थ्यम् मार्देवमकूरत्वं स्वातंज्यमन्यानपेक्ष्कौशल मेव स्वांज्यं सौभगं कांतिरिति पाठे सौभगं स्वहणीयत्वम् ॥३८॥

## श्रीमद्विजय ध्वजतीर्थक्टता वदरतावली

येन मनोदुःखेन विकर्शिता करातरासि हे बस्युंघरे! तदिदमाधेमेनःपीडाया मूलं ममास्याहीलन्वयः। अथवा संप्रति प्रभुणा समर्थेन बलिना सर्वांगपुष्टेन कालेन तब सुरारितं सौभाग्यमवलीढं मस्तं चेत्यन्बयः $112411 \%$ धर्मेण पृष्टा भूमिः तं प्रतिल्रूत इल्याह भवानिति । हे धर्म! यदाधिमूलं त्वं मामनुप्छचसि तत्सवं भवान् वेद हि तथापि वक्ष्य इति छोष:,
 यस्मिन् श्रीकृष्णे इमे उक्ताः सत्यादयोडनुक्षग अन्ये च महागुणाः प्रत्येकमनन्ताः सन्ति कीट्राः महत्त्वमिच्छद्रिः पुरुषैः प्रतिबिं्बे ताद्दागुणलाभाय प्राध्र्यं उपास्सासेते कर्हिचिद्यो न यांति च अभिन्नव्वादित्येतमर्थं रमेल्यनेन श्रुतिसिद्धं दर्शयति हे देवोत्तम! बेन गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतं रहितं पाप्मना कलिनेक्षितं हप्टमात्मानं मां च भवन्तं च झोचामीयन्वयः। सत्यं निर्दुःखानन्दानुमवः भूतहितयथार्थमाषणं बा शौचं निल्यगुद्धिः प्रकृतिसम्बन्धाभावान्नित्यं बाह्याभ्यन्तरश्रुद्विता होरेव अन्यन्न मृजलाम्यां रागराहित्येन। दया सज्जनेष्वार्तपाणिषु चित्त्रव्रववं वा उभयन्र समम्। दानं भक्ताभक्तमध्येमेषु सुखदुःखमिश्र-

फलवितरणम्। अन्यन्र धर्मार्य पान्रे वित्तविभाणन यागोडस्वकीये सकीयताबुद्धणपरपर्यययमिष्याभिमानोत्सन्नता । अन्यन संन्यासः। सन्तोष: स्वसुपानन्द्पपनेनान्यंत्रालन्बुवि:, अन्यन्न यहच्छया प्रात्तयोगेष्वलग्भ्रय्यः। आर्जवं च्यवहारेष्ववक्रता मनसि वचसि चैकविधता उभयत्र समानम्। शामः स्वतः प्रियसूपत्वादिदं प्रियमिद्मप्रियमिति बुद्धिविधुरुता शंरूपतया मीयत इति वा। अन्ग्र बुद्देर्भंगवन्निष्ठता दमः इन्द्रियाणां स्ववशत्वमुभयन्न समानं स्वतः परत इति विशोषः शान्तुनिम्यो वा। तप आलोचनं मुक्तिज्ञानम्। अन्यत्र कचछ्र्रचांद्रायणाध्युपवासनिग्मः। साग्यं सर्वववतारांतर्यमिम्रुपु निर्दोषगुणपूर्णव्वेन समता यथास्यितवस्तुदर्शानें बा उभयन्र समानम् नतु सर्वंत्र शन्नुमित्रभावराहित्यं, तितिक्षा महापराधसहनं यथा भृगोः पादाहल्यपराधम् अन्यन्न द्वन्द्वसहिष्णुता उपरतिः स्वरुपरतिः। उपः मुख्यपाणः तरिमन् रतिर्वो ऊ रुद्रः अन्यन्र काम्यकर्मनिवृत्तिः कृतकृत्यतया वर्यर्थसर्वच्यवहारों
 ज्ञानं सर्वक्षतन्यन्न परोक्षापरोक्षमे $े$ परमार्थंविषयं विर कि: ₹वेतरविषये असारताबुद्धि: अन्यन शब्दांदिविषयरागराहिलम्। ऐभ्वर्य समस्तजगदी शिवृत्वसामर्थम्य अन्यत्राणिमादिक शौर्ये संग्रामेष्वप्लायित्वमुभयन समानं तेजः पैरैर्रधृष्यत्वम् अन्यंत्र घद्मवर्चसं धृतिः सर्वधारणम् "एप सेतुर्विधृतिर"ति श्रुतेः, विकारहेतावविकारित्वं वा अन्यन्न जिह्दोपस्थजयः समृतिरतीतानागतानंत श्रह्माण्डादिस्मरणम् अन्यत्रावगतपदार्थानुसन्धानं स्वातंड्यमपराधीनत्वम् अन्यं स्वतन्न्रो विषणुः तद्धीनव्वं कुमारीकंकणवदेकाकितवं वा कौशलं सर्वकर्मणि वैचित्र्यकरणबुद्धि: अन्यन्र शिल्पविद्यावैशारघं कांन्तिर्देहगता दीपिः अन्यन्र भगवद्रक्तिकामनं सौभगं शुमैकभागित्वम् अन्यत्र लोकमनोहरत्वं मार्देव मन्तेपु मृदुव्वम् उभयन्र समानें क्षमा कोधासमुत्थितिः उमयन्र समम् IRCI। श्रीमर्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्मः
विकर्शितासि विझोषेण कृशीकृतासि॥२१-२६॥\% तत्र स्यमिल्यादि। सत्यं चथार्थभाषणं ?, रौचं घुद्ववं $२$, दया परदुःखासहनम् ३, अनेन शारणागतपालकव्वं 8 , मक्तसुहत्त्वक्व 4 , क्षान्तिः कोघोत्पत्तौ चित्तसंयमः ६, त्यागो



 कण्यम् २८, ऐभ्वर्यं नियन्तृत्वं २५, शौर्यं संम्रामोस्साहः २६, तैजः प्रभावः २७, अनेन प्रतापश्य स च प्रभावविख्यातिः २८, बलं दक्ष्ष्वं तच टुष्طरक्षिप्रकारित्वं २९, स्मृतिः कर्तंण्यार्थानुसन्धानें धृतिरिति पाठे क्षोमकारणे पाप्रेड्यठ्याकुल्ट्वं ३०, स्वातन्ड्यमपराधीनता ३?, कौगलं त्रिविधं कियानिपुणता ३२, युगपद्रभूरिसमाधानकारितालक्षणा चतुरी $३ ३$, कलाविलासविद्वत्तालक्षणा वैदग्धी च ३४, कान्तिः कमनीयता एवा चतुर्विधधा अवयवस्य ३५, हस्ताद्यध्वादिलक्षण्स्य ३६, वर्णरसगन्धस्पर्शशब्दानां तत्र
 मार्दंवं प्रेमार्द्रंचित्त्व्वम् ४१, अनेन प्रेमवइयत्वध्व ४२ ॥ २८ ॥

## धीमहिश्नाध्यक्वरत्विकता सारार्यदर्शर्गी

विकर्झितासि विरोषेण कृशीकृतासि \| २५\| \% ननु यद्यप्यहु जानामि तदपि त्वन्मुखातू श्रोतुमिच्छामीयतेआह चतुर्मिरिति। येन हेतुभूतेन त्वं चतुर्भिः पादेवर्त्तसे इति वर्तमानसामीप्ये वर्त्तमानप्रयोगः। तेन शीनिवासेन रहितं लोक शोचामीति षश्हेनान्वयः॥ २६॥ $\%$ सत्यं यथार्थभाषणम्। शौचं खुद्धत्वम्। दया परदुः्यासहनम्। अनेन शारणागतपालकत्वं भक्तसुह्त्व्वं च। क्षान्तिः कोधोत्पत्ती चित्तसंयमः। ल्यागो वदान्यता। संतोषः स्वतस्तृप्तिः आर्जवमवक्रता। शामो मनोनैअ्रल्यम् अनेन सुद्धढव्रतत्वमपि। द्मो बाल्येन्द्रयनैैअ्वल्यम्। तपः क्षत्रियत्वादिलीलारूपः स्वधर्मः। सान्यं शान्रुमित्रादिबुद्वधभावः। तितिक्षा स्वस्मिन् परापराधस्य सहनम । उपरतिर्भोगपापावौदासीन्यमू। श्रुतं श्ञाख़विचारः।। २७।। \% ज्ञानं सवेज़्वं कृत्जत्वादिकं च। विरक्तिवैंतृष्यम्। ऐश्ययं नियन्तृत्वम्। शौथैं संप्रामोत्साहः। तेजः प्रभावः। बलं दक्षत्वम्। रमृतिः कर्त्तव्यार्थनुसन्धानरूपा। स्वातन्डगम् अपराधीनता। कौशलं कलाविलासादिवैदैग्धी। कान्तिः कमनीयता। धैर्यमन्याकुलत्वम्। मार्देवं सुकुमारत्वं प्रेमार्द्रत्वं च॥२८।।

## श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तपद्रीपः

हे वसुन्धरे ! येन आधिमूलेन त्वमाधिद्वारा विकर्शितासि तदिद्दमाचक्ष्व आख्याहि । हे अम्ब ! सुरार्चितं सुरैरपि पूजितं तव. सौभगं कालेन किं वा हतम् $\|$ २५॥\% एवमुक्ता धरण्युवाच भवानित्येकादशभिः यन्मामाधिमूलं पृच्छसि तत्सर्व

१. अनेन उं रहं पान्तीति उपः मुख्यप्रण इत्यस्तच ।




 विजयसामर्थ्यम् ३८, तेजः सर्वनह्नादिस्तंवपपर्यतैरजेयत्वे सति पराभिभवनसामर्थ्यम् १९, बलं ंविंग्वधारणसामर्थम् २०, स्सृतिः

 सान्यम् २६, ॥ २८ ॥

## श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

इंदं वक्ष्यमाणं भवत्येव तबाधिमूलं तत्र संमतिमेव आचक्ष्व हे वसुंघरे! सर्वरल्नादिसहिते भृंगारसमिये येन रहितेन

 झोचामीयाह-भवान् है वेदेति युक्तिक्रैब धर्मस ज्ञानमपि प्रमाणुत्रोंक्षितमिति प्रमितमेव स्वाहमति प्रमितत्वात् अतस्तदाह




 नियंत्वं हौर्यं संगामोल्साहः तेजः प्रावः बलं दक्ष्वं स्मृतिः कर्तवव्यार्थानुसंधानं स्वातंग्यमपराधीनता कौशलं कियानिपुणता कंतिः सौन्द्र्यं घैयैमठ्याकुत्रता मार्द्वं चित्ताकाठिन्यम् ॥ २८॥

## भीमदोर्सामिभ्रीपुरषेत्तमचरणविरचितः तुबोधिनीप्रकाशः

सलमिल्यत्र। शोके केषे चेवि। इदान्नींतनरोके प्राथमिकहर्षे चेलर्थःः। ३६।।

## भ्रीगिरिधरकृता वालमवोधिनो

 गयेनैवास्मक्रमपि सीभाग्यमिति यूच्चयन्सम्बोधयति-हे वसुन्धरे इति । येनाधिना विकर्शीतासि कशव्वं नीतासि तस्य तब आधेर्मनःपोडाया हदं मूलं कारणं ममाचक्ष्व मबं कथय i। र५।। \% एवमुक्ता धरण्याह-भवानिति दशभिः। हील्यवधारणे। है धर्म यन्मम आधिकारणं व्वं मामनुप्छच्छसि तस्सर्वं भवान्त वेद़ जानात्येेेयन्वयः। तथापि ब्वं बदेलयेक्षायामाह-येन हेतुपूतेंन
 लोकं शोचामीति षध्नान्वयः॥ २६॥ः \# गुणानेव दर्र्यति-संल्यं यथार्थभाषणम्। गौचं गुद्वत्वम्। दया परु:सपरिहा-






## हिन्दी अनुवाद

देवि ! तुम धन-रलोंकी खान हो। तुम अपने क्ठेशाका कारण, जिससे तुम छतनी दुर्बल हो गयी हो, मुद़े बतलाओ। माल्यम होता है, बढ़े-बड़े बळबानोंको भी हरा देनेवाले काळने देवताओंके द्वारा बन्दनीय तुम्हारे सौभाग्यको छीन लिया है


संसारको सुख पहुँचानेवाले अपने चारों चरणोंसे युक्त थें; जिनमें सल, पविश्रता, दया, क्षमा, ल्याग, सन्तोष, सरलता, झमा, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, श्ञाख्वविचार, ज्ञान, वैराएय, ऐयर्य्यर्य, वीरता, तेज, बल, समदति, स्वतन्ज्रता, कौश़ल, कान्ति, बैर्य, कोमलता ॥ २६-२८ ॥

प्रागल्भ्यं प्रश्नयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गाम्भीयं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्विर्मानोडनहंकृतिः ॥ २९॥ एते̀ चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः। प्रार्थर्या महच्चमिच्छाद्दिर्न वियन्ति स् कर्हिंचित् ॥ ३०॥ तेनांँ गुणपात्रेण भीनिवासेन साम्प्रतम । झोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् ॥ ३? ॥


## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थदीविका

प्रागलम्यं प्रतिभातिशयः। पश्रयो:विनयः। घीलं सुस्वभावः। सहओजोबलानि मनसो ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च पाटवानि। भगो भोगास्पद्वव्। गांभीर्यमक्षोम्यत्वम्। ₹थ्थैर्येचंचलता। आस्तिक्यं श्रद्धा। कीर्तिर्याः। मानः पूल्यंत्वम्। अनहंकृतिर्गर्वभावः॥₹९॥ \% \% एते एकोनचत्वारिंशदन्ये च श्रह्मण्यशरण्यत्वादयो महान्तो गुणा चस्सिम्नल्याः सहजा न वियन्ति न क्षीयन्ते स्म॥३०॥ \% तेन गुणपात्रेण गुणालयेन। पाप्मना पापहेतुना ॥ ३?-३२॥

## शीवंरीघरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाइः

प्रतिभाइयेनैव वावदूकत्वम्। विनयेन हीमत्त्वं यथोचितसर्वमानदातृत्वं चोक्तम्। सुस्वभावेन साधुसमाश्रयत्वं च

 संतोषादयः कतिचिद्युणा भक्तसम्बन्धादन्यत्र जेयाः। महच्वमिच्छन्शिः प्रार्य्या इति महागुणा इति च वरीयस्त्वमपि गुणान्तरम्। अनेन तेषां गुणानामन्यत्र स्वल्पव्वं चलत्वं च। अन्रैव पूर्णव्वमविनभ्वरव्वं चोक्कम। अत एव सूतबाक्यं "नित्य निरीक्ष्राणानों यदपि द्वारकौकसाम्। न वितृव्यन्ति हि हछः श्रियों धामांगमच्युतम" इति। तथा निल्या इति। न वियन्तीवि। सदा स्वरूपसंप्रापमपि गुणान्तरम्। अन्ये च जीवा ऊभ्या यथा। तत्राविर्भावमात्रेषिि सत्यसंकल्पव्वं वर्शीकृतचिन्लमानत्वम्। आविर्भार्वविशोषत्वेप्यखण्डसत्वे गुणस्य केवलस्वयमवलम्बनववं जगत्पालकव्वं तथा हतारेर्गतिदावृत्वं तथात्मारामजनाकर्षिव्वं
 जगत्सृष्टयादिकर्तृवं गुणावतारादिबीजत्वम्। अनन्वह्वहाण्डाश्रयरोमविवरत्वं वासुदेवत्वनारायणत्वादि लक्ष्षण्मगवत्त्वाविर्भांवेपि एवंभूतपरमाचिन्याखिलमहाशक्तिमच्वं स्वयं भगवल्रक्षणत्वे तु हतारिमुत्तिदावृत्वं स्यापि विस्मापकस्वरुपमाधुर्यवत्र्वादि। तदित्थं दिखात्रद्रर्शनमत एवोक्क घहमा "गुणात्मनस्तेपि गुणान्विमानुं हितावरीण्णस्य क इेशिरेख" इति $113011 \% \%$ सांप्रतमधुना $113 ३ ॥$ \% \% केवलमात्मानमेव शोचाम्यपि तु देवादीनपीलाह-देवानिति। कलियुगे देवपित्टविप्रसाधुर्भक्तिरहितः सर्वे भविष्यन्नीति भावः॥ ३२॥

## श्रीमद्वीरराघवल्याल्या

प्रागल्भ्यं सभासु धाष्टंयं प्रश्रयो महत्सु विनयः शीलं सद्वृत्तिः सहः प्राणस्य स्वाभाविकसामथ्रं ओज इंद्रियादिजनितबंधनधारणसामथथं भगो ज्ञानाद्युत्कर्षः गाम्भीयं दुःख्यम्राद्यामिपायत्वं सथैर्य कोधनिमित्तैरविकारः आस्तिक्यं शास्लार्थंविश्वासः
 निवासः इत्यमिप्रेतम् ॥ ३? ॥ \% आत्मानं अवंतं चानुछोचामीलयर्थः। ३२॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली ।

प्रागल्म्यं धाष्टर्चसुभयत्र समं प्रश्रयो विनयः समं शीलं लोकमनोहरस्वभाववं समं सहः सहनझाक्तिः प्राणस्य स्वाभाविकसामथ्य वा समम् ओज़ः पराभिभवशक्तिः अन्यन्र मानसबलम्। बल खवेच्छाकरणात्किः अन्यन्र शरीराद्धिरणसामथर्यं वा

## श्रीमदूल्लभाचर्यविर्रचिता सुबोधिनी व्याख्या

प्रालंम्यं प्रतिभातिशयः पश्रयो विनयः इीलं सुस्वभावः सह ओजो बल्गनि मनइन्द्रियरारीराणां पाटवानि भगः
 * * अन्ये च घह्सणयत्वभक्तवत्सहत्वादयः नियाः सह्जा इमे चान्ये चेति चकारद्वथं सांसर्गिकदोषनिवृत्त्यर्थं महागुणा इति।पराकाष्ठापन्नाः यथाज्ञानं निरतिशायं बलं निरतिशायमिति एकस्मिन्नपि हि गुणे जाते जगति महच्चं लमते जीवः। तेन विना न सर्वथा महत्त्वं भक्तिस्तु भगवद्रूपेति न तया ब्यभिचारः। अत एव सर्वेरेते गुणाः प्राध्या:, ते भगवति ठ्ययमपि न प्रान्तुवंति ईघद़पि न क्षीयंते ॥ ३०॥ \% एवं गुणनिरूपणस्य प्रयोजनमाह तेनाहमिति सर्वे गुणा एकतः लक्ष्मीइचैकतः अतस्तां भिन्नतया निरूपयंति श्रीनिवासेति भगवन्निर्गमने सर्वे भगवद्गुणाः लक्ष्मीः तदूगुणाश्य निवृत्तः। अतः शोंचामील्याए। किंच तत्र्रतियोगिनो दोषाः सर्वे समागता इल्याह पाप्मना कलिनेक्षितमिति सर्वेषां पापानां हेतुभूतेन कलिना ईक्षितं दष्टम् U३१॥\% आत्मीयोऽयमिति के तदीक्षिता इ्याकांक्षायां व्वदुक्ताः सर्व एवेति तान् गणयति हे अमरोत्तम देवश्रेष्ट धर्म ! द्वितीयांतपाठो वा देवपितृऋषयः ऋणापकरणकर्त्रभावात्। सदाचाराः न संतीति साधुशोकः वर्णाभ्रमःः स्वधर्माभावात् ॥ ३२॥

## अस्मिन्पर्यये सुबोधिनीप्रकारो न (सं०)

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

प्रागल्यमं सभासु धाष्टर्यम्। प्रश्रयो महत्सु विनयः। शीलं सद्वृत्तिः। सहो मनसः सामर्यम्। ओजः ज्ञानेन्द्रियसामर्थ्यम् । बलं कर्मिन्द्रियसामर्र्यम् । भगो भोगाषपदत्वम् । गास्मीर्यं दुखवगाह्याभिप्रायत्वम् । स्थैयै निमित्ते सत्यपि कोधादिविकारराहिल्यम्। आसिक्यं राखार्थविश्बासः। कीर्तिः सुयशः। मानः पूज्यत्वम्। अनहब्कृतिः कार्ये कृतेऽपि गर्वाभावः।। २९।। * \% एते च पूर्वोका एकोनचत्वारिंशत् अन्ये च ज्रहाण्यत्वशारणयत्वभक्तचत्सलत्वाद्यो महान्तः परमकाष्टापन्ना अत एव महत्वमिच्छद्दिः प्राथ्यों गुणा यन्र कहिंचिद्वि न वियन्ति स्म तेन गुणपात्रेण साभ्भतं रहितं लोकं जनसमूहं शोचामीट्यन्वयः। गुणानामव्ययत्वे हेतुमाह-नित्या इति। हे भगवन्निति सम्बोधनेन ज्ञानित्वात् ख्वमप्येतस्सर्व जानासीति सूचितम ॥ ३०॥ \% \% सर्वे गुणा एकतो लक्ष्मीज्चैकत इत्याशयेनाह-श्रीनिवासेनेति। भगवति शीकृषणे गते सर्वगुणसहिता टक्ष्मीरपि गता प्रह्युत पापहेतुना कलिना लोको ठ्यात इत्याह-पाप्मना कलिनेक्षितमिति ॥ 3$\} \|$ \% यत्व्वयोत्रेक्षितं तब्सत्यमेव, तस्सर्वमपि शोचामीट्याह-आत्मानं चानुझोचामि वृषलैर्मोद्यमाणत्वात्। अमरोत्तमं देवश्रेष्टं भवन्तं चानुझोचामीत्यूनपद़्वात् । देवादीनपि शोचामि ह्ततयज्ञादिभागत्वात्। साधूनपि शोचार्म दुर्जनवीडितत्वात्। तथा शाह्वणादिवर्णान् घहह्नचर्याय्याश्रमांश्व शोचामि नष्टधर्मव्वात्.।। ३२ ॥

## हिन्द्धी अनुवाद

निर्भीकता, विनय, घील, साहस, उस्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहद्रारता-ये उन्तालीस अप्राकृत गुण तथा महत्त्वाकांक्षी पुरुोंके द्वारा वान्छनीय ( हर्णागतवस्सहता आदि ) और भी बहुत से महान् गुण उनकी सेवा करनेके लिये निल-निरन्तर निबास करते हैं, एक क्षणके लिये भी उनसे अलग नहीं होते-उन्हीं समस्त गुणोंके आभ्रय, सौन्दुर्यधाम भगवान् शीकृषणने इस समय इस लोकसे अपनी लीला संवरण कर ही और यह संसार पापमय कल्यियुगकी कुछट्टिका शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है । अपते लिये, देवताओमें श्रेष्ट तुम्हारे लिये, देवता, पितर, ॠषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आभ्रमोंके मनुष्योंके लिये में शोकग्रस्त हो रही हूँ॥२९-३२॥

> घह्नादयो बहु’तिथं यद्पाड्नमोक्षकामासपःः समचरन् भगवत्प्रपन्नः। सा श्रीः स्वासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौमगमलं भजतेडनुरक्ता ॥३३॥ तस्याहमब्जकुलिशाङ्हुरक्तुकेतैः श्रीमत्पद्रैभगवतः समलंकवाइी। त्रीनत्यरोच उपलभ्य ${ }^{3}$ ततो विभूति लोकान स मां व्यसूजदुत्सयतीं तदुन्ते ॥३४।।
> यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञामक्षौहिणीशातमपानुददात्मतन्त्रः। त्वां दुःसमूनपद्यात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यमविभ्रदझ्झम्र ॥३५॥

का वा सहेत विरहे पुरुषत्तमस प्रेमाबरोकरुचिरसित्वल्गुजल्पै। स्थैर्गं समनमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सबो मम यद्र्पिविटहिक्कितायाः॥३ः। तयोरें कथयतोः पृथिवीधर्मयोसदा । परीथिनाम राजर्षि: प्रापः प्रार्चीं सरखतीम् ॥३ज।


## भीधरस्समिविरचिता भावार्थद्यविका।

तस्य विरहो टु:सह इलाह चतुर्भिः। घहादादयो यस्याः श्रियोडपांगमोक्षः ख्वस्मिन् हत्प्रिपतसत्कामाः सन्तो बहुतियं बहुकालं तपः समचरन्सम्वक् चरन्नि सम। भगबद्रिकत्तमैः प्पपना आश्रितापि सा श्रीपिस्य पादलावण्यमलमनुरक्ता सती सेचते ॥ ३३॥ तस्य भगवतः श्रीमद्रिः पदेः। केतुर्वजः, अब्जादयः केताझिह्नानि येषां तैः। यद्वा अन्जाद़ीना-





 अलंखतायाः सस्यार्दिममदेण रोमोसबो भर्वति 11 इ६ \#1 \% \% कथयतोः सतोः प्रार्ची पूर्वचाहिनीं सरसतीं कुरक्ष्रेत्र॥३ँ॥

इति प्रथमसकन्धे टीकायां पोडझोडध्यायः॥ १६॥
भीवंर्रीधरकृतो भा वार्थद्यीविकाप्रकाशः।
यन्पादेति। यस पादयोः सर्वारविन्दजातेः शोभाधिक्यमसूचीति ॥ ३३॥ *" "केतश्चिहे निकेते च"

 मधु मघं तदन्मादको मानो यासां सौन्दर्यादिगर्वितानामिल्यर्थं, "अल़ंकारे विटंकस्स्यत्त" इलयमिधानात्|| ३६॥ \# तयोः पृर्वीधर्मयोः ॥ : ३७"॥

इति भ्रीभागवतभावार्थद्धीविकापका शे प्रथमकंधे वोडदोड ड्यायः ॥ १६॥।
भीराधारमणदासगोख्वामिचिरच्निता दीपनी व्याख्या
 हेती चार्थे कर्तमानाद्वातोंहट: श्रृृशानची स इति ॥ ३५-३७॥

इति थीमन्हागवते महापुराणे पथभमस्केधे श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचितायां दीपनीध्याख्या-
टिप्पण्यां बोडरोडध्यायः 1 १६॥

## भीमहीरराघक्याष्या

 बहुतिथं बहुकालं तपः समचरन् चकु: सा भीरापि कमलननें सनिवासं विहाय भगगंतमेव पपना च सती यस्य पादयो। सौभगं





[^51]

 विटंकितायाः अलंकुताया मम रोमोल्सबो रोमोद्रमो बभूव, तस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीक्ठषण्य विरहं का माह्दरी सहेत न कापीलर्थः 11 ३द ॥ \% इत्थं तयोः पृथिवीधर्मयोः कथय्यतोर्मिथः संभाषमझण्योः सतोः तदा परीक्ष्रन्नाम राजर्षिः प्राचीं सरस्वतीं। प्रभासतीर्थ प्रापः गतः॥३७।।

इति श्रीमन्न्रागवते मड़ापुराणे प्रथमसकन्ध श्रीमद्रीरगाघवा चार्यक्रभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां षोडशोडध्यायः ॥ १६॥

## श्रमद्विजय्रप्वजतीर्थक्कता पर्तत्नावली

श्रीकृषणनिरहह एव ममाधिमूलमिल्याख्याति घह्वादपय इति। यस्यः श्रियः अपांगः कसक्षः तस्य मोक्ष उन्मीलनविशेषः तं
 बहुकालं भगवतीमभजन्निति ोोषेणन्वयः, सा भीरनुरक्ता सद्भक्तिमती स्वनिवासमरविन्द्वनं पद्भवनं विहाय यस्य श्रीकृषणस्य पाद़्योः सौभगं सौभाश्यमलं भजत इसन्वयः 1 ३३ 11 \% उपलब्धा तपोविभूतिर्याया सा तथा तपसा विविधफलं प्रात्ता सती

 सीलयहंकर्वाणां मां उ्यसृजदित्येकान्बयः। तदृंत इति तिवतसपेक्षयोक्रं न तु भूमेः पुण्यावसानमस्ति भगवत्पत्नीत्वत् ॥ ३३४। * * यो वै असुराणां सम्बन्धी बंश आसुरवंशः तस्मिन् जातानां राज्ञामक्षौहिणीशतं ममातिमरमपानुद्धवाहरत्

 यस्यांप्रिम्यां विटंकितायाश्रिह्निताया अलंकृताया वा मम रोमोत्सवः रोमांचोऽभूदिसि रोष:, तस्य पुरुषोत्तमस्य विरहं का वा स्बी सहेत न कापीलयन्वयः ॥३६॥ \# तद़वसरे तत्र परीक्षितो गमनमाह तयोरिति। परीक्षिन्नाम राजश्रेष्ट कुरक्षेत्रे प्राचीं दिशमुद्रिक्य स्यन्द्यानां नाम्ना सरस्वतीं नद़ीं प्रम्त इलयन्वयः॥ ३७॥


## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दृर्भः

भगवन्तं प्रपन्ना अपि तस्या अपि प्रेयसीत्वात् यस्याः कृपाकटाक्षकामा शह्नादयो बहुतिथं बहूनां कालानां पूरणं कालं ठ्याप्य तपः समचरन्, सा स्ववसमरविन्दवनं विहायेति तत्पाद्योः सर्वर्वरबिन्दजातिशोभातिक्रमे ताट्पर्यम्य। सापि भजत इति॥३३॥ \% तन्सम्बन्चेन सविभूल्यतिशयो युक्त एवेल्याह तस्य इति॥३४॥ \% पूर्वे ये आयुरवंशा आसन् त एव राजानस्तेषाम् । छिन्नप्रहुढादिक्त् समासः। पाठान्तरे असुर्शेशाः आसुरभावं प्रविष्वा इसर्थः। ऊंनपद्ं त्वामात्मनि आश्रये सति सम्पादयन् सम्पन्नं पूर्णपदं क्रुर्वन् 4 उ५ $\| \%$ \% तस्य विरहं का बा सहेत। प्रेमवलोकर्श रुचिरं सिमतं च वल्गुजल्पथ्व तैर्म्मधुमानिनीनां मधुनन्मादको मानः पातित्र्याद्यिगर्वो यासाम अस्ति तासां सल्यभामादीनां समानं गर्वर्वसहितं


इति श्रीमद्रागवतपथमस्कल्धस्य श्रीजीवगोस्वमिक्रतक्तमसन्द्रों बोडशोडध्यायः ॥ १६॥

## श्रीमद्विश्यनाथचक्रवर्तिक्रता सारार्थदर्शिनी

बहुतिथं बहुकालं भगवन्तं प्रपन्ना अपि घह्दादयः सकानमभक्तर्वात् यदुपाझेल्यादि $H$ ३३॥ \% तस्य श्रीकषणाय। केतं चिह्न श्रीन लोकान् अतिकस्य अरोचे गोमितवल्यस्म। ततः श्रीक्णाद्विभूति सम्पद्म् उपल्भ्य प्राप्य तदन्ते
 आसन् त एव राजानसतेषाम् 1 छिन्नपरुढाद्विवत् समासः। पाठान्तरे आसुरवेश़ाः आसुर्भावं प्रविष्टा हलर्थः। ऊनपद्ं त्वामात्मनि
 सहितम्। विटट्क्रिताया अलंकुताया इति तेन तस्य सर्वास्वपि प्रेयसीषु मष्ये अहु सदैव साधीनभर्त्वा विरहरहितैवासमिति भावः॥ ३६॥ \# प्राचीं पूर्वंवाहिनीम्।। ३०।।

इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां भकचेतसाम् | प्रथमे पोडशोडध्यायः सद्नतः सछ्नतः सताम् ॥ १६॥

## श्रीमछ्छुक्वेवक्टतः सिद्धान्तपद्वीप:

 समचरन् सम्यक चकः सा श्री: भगवर्रपन्ना सती खवासमरविंद्वनं विहाय तस्य भगवतः पाद्योः सौभगं सौन्दृर्यम् अनुरक्का निल्याद्युका अलमत्यर्थ भजते सेवते।। ३३॥ तस्य भीकृष्यस्य युक्तैः पदे: कथंभूतेः अबजकुलिशांकुरोपलक्षितानां यववेनुध्वजकुम्मादीनां केतूनां चिह्नानां केतैराश्रयैः अलंकृतमंगा यस्यः साडहं तत एव विभूति समृद्विमुपटम्य प्राप्य त्रीन् लोकानल्योचं तानतिकम्य शोमितवल्यस्मि तदित्यमुस्म गंतों मों सः श्रीकृष्गतदंते समृद्विक्षयकाले ठ्यसृजत्तत्याज 1 ३४।। यः श्रीकृ: असुराणामगमासुए: स वंरो रोषां राजां राजच्छक्मासुराणाम् अक्षौहिणीशातरूपं ममातिभरमपानुददपनीतवान तथा वां चोनपदृमत एव दुः₹्थं संत पौरुपेण सामधर्येन आतमनि स्वस्मिन् संपूर्णपदं संपाद्यन् संपादायतं-हेतौ राता-यदुषु रम्यं रमणीयमंगी श्रीविग्रहमबिश्रद्धृतवान् आविध्यकार इति यावत् तस्य पुरुषोत्तमस्य विरहं का वा सहेतैत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३१॥ \% \% प्रेमपूवरकेणाव्लोकेनावलोकनेन रुचिरेण सिमतेन वल्गुजलैपः मधुरसंभाषणेश्य मधुमानिनीनiं मधुरंशराजन्यभायाणां मानेन सहित
 विरहं माहशी का वा सहेत न काचिद़पीयर्थंः 11 ६। $\%$ एवं तयोः पृथिवीधर्मयोः मिथः कथयतोः संभाषमाणयो: प्राचीं पूर्ववाहिनीं सरस्वतीं प्रातः ॥ ३७।।


## श्रीमद्रल्लभा चार्यविरचिता सुबोधिनी बयाख्या।

अलमेतैर्निरूपितैः मुख्यत्या व्वाट्मानमेवानुरोचामीस्याह अह्नाद्य इति द्वाभ्याम्। अतः केचित् इमे गुणाः प्राकृतकार्यगुणरूपाः गुणसंबंधादे व भगवति वर्तंते न सहजा इल्याहुः। ते प्रष्टन्या: कस्यैते गुणा इति सत्वादी नामार्मनो वा, आये स्वातंग्यादोजां तदीयतवे गुणहवमेव लुप्यते घह्मत्वं वा भवेत् संयोगजटवेडपि प्रासाप्रापविवेकेन गुणसंबंधक्टताश्रेत् गुणानामेव उत्पत्तिपक्षत्तु वैनाशिकप्रक्रियाया अनझीकारात् न घटते इस्यादिवाक्यविरोधश्र सगुणो भगवनिति तु पक्षः निराक्छो निराकरिफयते च। किंच यामनुपपर्ति परिहतुं भगवति सत्वादीन् कल्पयंति तन सत्रादेः का शक्तिः यया भगवदनुपपतिमपि दर्रीक्रु्युः। यथा यावानर्थोडस्माभिर्म्रझ्मण्युच्यते नावान् गुणेषु मायायां च मन्यते चेत् मायेल्यसुरा इति पक्ष्षं तु क्यकिचरेयुरियलं विस्तरेण । बहुतिथं बहहुकालं भगवत्र्यागस्य परमानिष्टत्वं शास्राः ततू कि स्वभावत एव हततुना वेति विचार्येते। तत्र मगबदीयानां अगवच्र्यागः सर्वनर्थाग तद्वेक्षया अन्येषां हीनत्वात् संघातप्रवेशेन सापेक्षतब्रात् हीनापेक्षया स्वरूपनासापतिः। अतो भगवदी़ायां मध्ये मुख्या लक्ष्मीः ततः सामर्थर्यमपि तस्या अर्किंचिक्करमिति तनिर्वाहार्थ च्र कार्येकाएणे च उदासीना भगबंतमेव भजते, अन्ये च पुतः तन्सेवका: अं च सपत्नी ततो भगवर्चागे महन ननर्थ इति वफ्कुं लक्ष्त्याः कृत्यमाह-तसा अपि कार्यवृत्तांत उच्यते, यद्पांगमोक्षकामा यस्यः लक्ष्याः अपांगः कटाक्षः तस्य मोक्षः तट्कामा घह्याद्यः। अन्र कटाक्ष्पदेन भगवन्निड्ध रागसहितमगबद्विषयकामयावसहितस्वसाम 厄र्योमावोदिएणसहितार्थद्टष्टिचम्यते, ततः तस्यां दृष्रौ भगतान् भगवद्विधयकामः भगवतः स्नेहः लक्ष्मीसृष्टिरिति पंच पददार्थई: संति। ते हि दुलभा एकत्र समुदिताः, अतो हष्टिविपयतासिद्यथं भगवर्मपना भगवति शारणनता भगवंतं हददये स्थापितेलेलर्थ: ताहराः संतस्तपः कुर्वति एताट्राः कटाक्षाः लक्ष्याः प्रतिक्षणं सहसं भवंति, एवं माहात्ययुक्तापि सा लक्ष्मीः चरणारविंद्रं भजते भगवन्त्यागे तस्यैव हेतुत्वात् तस्यापि दुर्लभः्ररणः सर्वथा मे चरणप्राप्तिसु सुतरां दुर्लभा। एवं तस्याः कार्युमुक्ता चरणवरिखागमाह स्ववासमरविंदुवनं विहायेति श्रांशेनाप्यन्यासकीं चरणसेबा दुर्लभेति स्वस्य जन्मस्थानमपि अरविंद्वनं विहाय वनपदेन वासत्यत्वं सूचितं चरणसंभाग्यं भजते भक्किनिष्धा भवतीयर्थं। हताव्ता मम चरणरवात् मडसेवां सापि करोतीति अहं भगवदीयानामुत्तमेति भावः 11 ३३ 11 \% चरणसौभाग्ये ए लाषा लक्ष्मीः तथ्रमये तन्रवाय वा अनुरागेणोत्पन्नतुष्वं द्योतयति तन्मयि सर्वत्रास्थितमिय्याह अबजकुलिझांकुशकेतुकेतीरिति भगवक्चरणकमलाकतिरेखा एकदे श्रा्य कमलत्वसंपादि क्राः सन्ति तेन मकरंदरूपामृतं तत्र फलं नियतमस्तीति सूचितं तत्राधिकारिणो दुर्लभा। सर्वथा दोषरहिता सत्संघाते विद्यमानानामसंभावितं हदर्थं भगवचरणारविंद् एव वज्राकारा रेखा वर्तंते पाप्रपर्वतानां छेदिका, अतस्त्सेवायां प्रथतः सर्वपापक्षयः, किच मनोनैँचलये सर्वमेतत् संभवति योगादिना तत्साधने बहिर्मुखता स्यात् अतः मगवेचरणारविंद् एव सेवकानां मनोवशीकरणार्थमंकुषाकाए। रेखा वर्त्तहो, अतो भगवच्चरणारविंद्माहात्यादेव तत्सेवकानां ततो मतो न गलति नाणि मार्गविरोधेन चैतत् सर्वभजनानंतरं भवति भजनपवृत्तिरेव दुर्लभा कालकर्मस्वभावेभ्यो भयसंभवात् सर्धदा जीवानां मीतत्वात् 7 कापि ख्वा₹्ध्यमिल्याइंक्य अगवच्चरणारविंद् एव असयपताकालक्ष्रणा रेखा चर्तरते, अन्रागमनमान्रेणैव न कुताश्रित् भयमिति झ्वपिका। एतान्येव केतानि चिह्नानि येषां लक्ष्मीश्रापि तत्र संगे कटाक्षा घह्माद्यक्य तदाह श्रीमत्पदेरिति अन्रागतस्यन्यथ्राभावच्यावृत्यर्थमाह भगचत इति, सक्यक्र अलं-




 लोकिकीमुपपत्ति श्योकद्येनाह यो वै ममेति। ममातिभारहहपमक्षौहिणीशतमपानुदृत् भूम्युपन्नानों तद्धारकवे देढ़ः असुरेति


 आवयोरेव रमणयोग्यं भगवदीया धर्माव्मानश्र रमंते ॥ उ५॥ \# फ फलितमाह-वेलयादरे या भगबद़विरहं सहते सा न कापीलर्थ:। पुरषमात्रविरहोडवि सोढुमशक्यः कि पुनः तस इति उपकापपक्षो दूरे तिष्टु अकामेनापि विरहासहनमिल्याह ग्रेमेति त्रिभिः । ससाधनै: सर्वा एव वर्शीकृताः साच्चिकाः तामसा राजसाश्न तत्र साच्चिकाः प्रेमाकलोकेन वशीकृतःः तामसास्तु रुचिए-
 वैराग्यं च दत्वा राजसेग्यः युक्तिपमाणे दृ्र्वा अत एव मधुमानिनीनां समानें ₹थैयममहरत् मधुगास्यानां मानिनीनां येन मानेन स्थिरोष्नतता कामे मार्गे वा आत्मल्यितिः मधु इति मिन्नं बा पद्ं मानिनीनां रसस्थैर्योदिकत् किंच ममापि यदृंघ्रिचिह्हितायाः सर्वदा




## श्रीमद्योस्सामिश्रीपुखषोत्तमच्चरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारा:




 करोपि तत्र तेषां पवेशालाभादपि तद्वगुणव्बं न स्यादियर्थः। घद्वल्वं वा भवेदिति। सत्ववादीनामसत्राद्देतेषामपि तथाव्वापत्र्या


 द्रागवति प्रतीयमाना अवि ते गुणानामेव स्युर्न भगचत इलर्थः। ननु घृत्रक्ववत्ते भगबच्युन्वयन्ते, न तूपरखयन्बि अतो



 विचारणीयम्, किमेते तां परिहत्ड शक्ता न वेति। तत्राघस्तु न- सहच्छते तथाहि। ते जडः कि घहणि स्वत एव सम्बद्धा:,














 वानर्थ इलत आहुः हीनेलादि । हीनेन हीनस वापेक्षायां भगबद़ीय़्वस्पमेव नइयतीति स एवानर्थ इलर्थः। अत हति।
 कार्यं कारणं चानुपदमतैव ठ्याब्यास्यते। अन्य ड़ति ज्हाहूयः। तल्लेककाः भगवतः सेवकाः। सपलीति समानभाग्या। अत
 औदासीन्यं बक़ु प्रथमतः स उच्यते इलर्थः। काक्षषपदेतीति। तद्वाचकापापपदेन उच्यत इति। भावोद्रारिणान्तानां चतुर्णामभावे



 त्रीनित्य习। विशेष्यभूतलोकोक्तावपि-पद्समभिठ्याहारसूच्चितमर्थमाहुः अन्येषां च त्रित्वयुक्तानामिति। ते च घद्वादयः


इति प्रथमक्नन्धे सुबोधिनीप्रकारो षोउराष्यायविवरणम् ॥ १६॥

## भीगिरिधरक्कता बालमबोधिनी



 अरबिन्दबनं विहाय अळमनुरक्ता अतिपेमगुक्ता सती यस्य भगबतः पादसौभगं भजते चरणसेवयां तस्सौंन्दृर्यमनुभवति ततो


 भगवच्रणणारविन्दे भत्तानां परमानन्द्दरूपमकरन्दाख्वादनाथं कमलाकारा रेलाडस्ति, तदाश्वादनमपि पापिनां दुर्ऊभमिति पापपर्वतविदारणाथं वन्राकारा रेखाडसित, तथापि मनोरूपगजस्य स्वभावतभ्सम्बक्वर्वात् दुद्देय्यव्वाश तदूशीकारं विना तदास्बादनं दुर्रुभमेवेति


 हीनम् अत एव दुस्थं ब्वामात्मनि स्वस्मिन् यवपौरणं सामथणं तेन सम्पादयन् सम्पादयित्डें पादचतुप्यसम्पन्नं कन्तुं यदुपु
 बलोकनेन रुचिरेण मनोहरेग स्मितेन वल्युभिर्मेनोहैँ:जलैपर्भाषणँ*्च मधुमानिनीनां मधुकुकह्सीणां सल्यमामादीनां समानं गवर्सहितं

 कथयतोर्मिथः सम्भाषणमाणयोः सतोस्सदा तसिन्नेव काले परीक्ष्विन्वाम राजर्षि: प्राचीं पूर्ववाहिनीं कुुक्ष्रेच्थां सरखतीं तयोंः संबादप्द्देश श्रात आगतः ॥३४॥

इति श्रीवल्लमानार्यवंइयगोपालस्तुनुना ॥ शीमन्मुक्नुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा॥ १॥ श्रीमडिरिधराष्येन भजनानन्द्ससिद्दये ॥ थीमन्दागवतस्येयं टीका बालप्रोोधिनी॥ ₹ ॥ रचिता मथमे तन्रोत्तमाधिकारवर्णने। पोडरो विदुतो राशः कर्मादिविनिरूपकः॥३॥

हिन्द्री अनुवाद
जिनका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये त्रह्या आदि देवता भगवानके शारणागत होकर बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, वही लर्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमलवनका परित्याग करके बड़े प्रेमसे जिनके चरणकमलोंकी सुभग छचछायाका सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान्की कमल, वक्र, अंकुज, ध्वजा अदि चिह्होंसे युक्त श्रीचरणोंसे विभूषित होनेके कारण मुझे महान् वैमव घ्राप्त हुआा था और मेरी पूजा तीनों होकोंसे बढ़कर हुई थी, परेंतु मेरे सौभाग्यका अवे अन्त हो गया ! भगवान्ने मुझ अभागिनीकां छोड़ दिया ! मालूम होता हैं मुझें अपने सौभाग्यपर गर्व हो गया था, इसलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया है 11 ₹३-३४॥ \% तुम अपने तीन चरणोंके कम हो जानेसे मन-ही-मन कुढ़ रहे थे; अपने पुरुपर्थसे तुम्हे अपने ही अंदर पुनः सब अङोंसे पूर्ण एवं खस्थ कर देनेके लिये वे अलन्त' रमणीय इयामसुन्दर विम्यहसे यदुवंशमें प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भारको, जो असुरवंशी राजाओंकी सैकड़ों अक्षीहिएियोंके रूपमें था, नष्ट कर डाला। क्योंक वे परम स्वतन्त्र थे $113 ५ \| \%$ जिन्होंने अपनी प्रेमभरी चितचन, मनोहर मुसकान और मीठी-मीठी बातोंसे सल्यभामा आदि मधुमयी मानिनियोंके मानके साथ धीरजको भी छीन लिया था और जिनके चरण-कमलोंके स्पांसे में निरन्तर आनन्दूसे पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगकान श्रीक्षाका विरह भल कौन सह सकती है। द३६।ा \% घर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपसमें बात-चीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित् पूर्वंवाहिनी सरखतीके तटपर आ पहुँचे ॥ ३७॥

## सोलहवाँ अध्याय समाप्त

## अथ सप्तदुरोडज्यायः

सूत उवाच

तन्र गोमियुन राजा हन्यमानमनाथवत। दण्डहसतं च वृषलं दद्रों नृषल़ान्छनम् ॥? ॥
 गां च धर्मदुघां द्रीनां भूशां खह्रदपदाहताम् । विवन्सां साभ्रुददनां क्षां मां यबसमिच्छतीम् ॥ ३ ॥ प्रच्छ रथमारूढः कार्वस्वर्परिच्छदम्। मेष्रगम्भीरया वाच्चा समारोपितकार्मुकः ॥\&॥

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका






## श्रीबंसीधरकृतो भावार्थदीपिका'कासःः

ततः प्राचीसरस्वतीप्राप्ट्यनंतरं तस्य परीक्ष्तितः। एवं बीर्चभाजः कलिद्दंडनसमर्थस्यापि (१) तत्र प्राचीतटें। सयन्रेताद्वापरयुगमर्यादा भंगे स्वातंज्यमाह-नृपल्रान्छनमिति। "मूणालं बिसम् 4 ?-8॥

## श्रीराधारमणदासगोख्वामिंिरचिता दीवनी व्याख्या

नृपाणामिव लांछनं चिंन्नं यूस्य स नुपलांछनस्तं नृपवेषधारिणमिति यावत् ॥ १-४।।

## श्रीमदीराराघवव्याफ्या

तत्रेति। तन्र प्राच्यां सरस्वयां पूर्वोक्रमनाथवदुन्यमानं गोमिश्रुनं नृपस्येव लांछनानि यस्य हुण्डो हस्ते यस्य तं वृषळं च राजा परीक्षिद्ददर्श 11211 * तत्र गोमिथुने पुसांसं विशिनष्टि चृषमिति। चृषं मृणालधवलं मेहन्तमिब। मून्च मुख्ञन्त-


 खर्णमययाः परिच्छदाः परिकरा यर्मिस्वं रथमारूढ़ः। समरोपितं सजीकतं कार्मुकं धन्रुर्येन स परीक्ष्रन्मेघगर्जितवद्रम्भीरग्रा लिरा प्रच्रच्छ 11811

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्छता पदरनाबली

अत्रापि भगवद्भक्तपधानस परीक्षितः कलिबन्वर्तदिमाहाग्यवर्णनेन होरेमेहिमैव वर्ण्यत इति तन्महिमोच्यते। तत्र नातिदूर इति कथितमाश्रर्यमाह्ट तत्रेति। तत्र कुरक्षेत्रे प्राच्याः सरख्वल्यार्तारे अनाथवत् नाथः स्वामी तैन रहिता यथा हुन्यन्ते तथा ताङ्यमानं गोमिथुनम्॥ १॥ \% मिथुनं विविध्याह वृषमिति । मृणालधवलं कमलनालसूत्रवद्वृलं


[^52]वृषमत्राश्षीत् 11 ₹.1 * \# यवसं तृणमाकांक्षमाणामत एव कुशामश्रुवदनामश्रुमुखीं विवत्सां वत्सरहितामिव स्यितां शुद्रस्य पदा ताडितां भृशमत्यर्थं हीनां कृपणां धर्मदुघां यज्ञयोग्यपयोदोग्धीं गां चैनं विधामपइयदिल्यन्वयः ॥ ३॥ \% \% दछ्वा च तां राजा पपच्छेयन्वयः। कथम्भूतः कार्तंस्वरपरिच्छदं सुवर्णपरिकरपरिष्छृतं रथमाहुढः समारोपितकार्मुकः। सजीकृतधन्वा।। ॥॥

## भीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रभः

तन्रैवाक्समाद् वृपले समागते राजा समागत झ्ल्याह् तत्रेति ॥? १-४॥

## भ्रीमहिध्रनाथचकवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

परीक्षिद्धर्मयोः प्रोत्रमुक्तिप्य्युक्तिकौतुकम्। निम्महानुम्पहैं राज्ञा कलेः सपदो ततः।।
 मेहन्तं मूत्रयन्तमिवेति पादावरिष्टोऽरि धर्मः प्रतिक्ष्षणं क्षरन्निवे्युत्रेक्षायं नइयद्वस्य इ्यर्थः। वेपमानमिति सोडपि नानाविद्नैरनिष्पन्न इव कलिना कियते इति सूच्यते।। २॥ \% धर्मदुघां हविर्दोग्र्रीं शाल्यादिप्रसवक्षयाद्विवत्सां धर्म्मक्षयेणाश्रुवद्नां यज़ाभावत् क्षामां कृझाम्। यबसं यक्ञभागम्॥३॥ \% कार्त्तस्वरं सुवर्णम्। सजीकृतकार्मुक इति कले: पलायनाइङ़्रया।। \& ॥

## श्रीमच्तुक्दे चक्टतः सिद्धान्तभद्रीपः

 तन पुमांसं विशिनष्टि वृषमिति । मृणालवत् पद्वकंदवद्वचलम्। मेहन्तमिव मून्रोट्सर्गस्यानुकरणं कुर्वन्तं त तु मूत्ययन्तमिलय्यन्तं देन्यं सूचितं यतः शूर्रेण ताडितम्। अत एब बिभ्यन्तमुद्दिजन्तम् वेपमानं कन्पमानम्। एकेन पदा सीदन्तं किरियन्तं च
 वुषलं च विशिनष्टि कार्वस्वरपरिच्छद्मिति कार्तस्वराः स्वर्णमयाः नृद्वार्हाः परिच्छदा़ा मुकुटकुण्डलादुयो यस्य तं वृषलं वृषं गां च पप्रच्छेति न्रयाणामन्वयः ॥ \& ॥

## श्रोमदल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

ततः सत्तदरो धर्मपृथिबीसंतवनं विद्धः। भीतस्य स्यानदानं च कलेः शिक्षा च रुव्यके।। प्रथमं मारणे भीतिः तयोः स्वाशध्यस्य च क्ष्यः। अतः सांत्वनमग्रे च स्यानदानं विचारतः।। विवेकस्थापनायैव धर्मवाक्यं ततोडस्य हि। सर्वसामर्यंसंबोधवैराग्यं वक्रुमदुतम्।। मूर्तीमूतास्यो राज्षे स्वखेद्ख्यापनाय तौ। वेषान्तरेडपि तत्पीडार्यापनाय स मारकः।। संधानं वस्तुभूतस्य कृतन्तेनास्य च स्वयम । कृतं भूमेसतु हेतूनां शोकस्य विनिवारणात् ।।
एवं पूर्वोध्यायान्ते पूर्ववाहिन्यों सरस्वल्यो स्नातुं गते इल्युक्षे ततसत्र गतः 1 अधमं चृ्ववानिल्याह तत्रेति। गोमिथुनं मिथुनवद्रासमानं वृषभं गां च अनाथचत् द्वितीयार्थे वतिः। नाथमावयुक्तं वा भगवतोऽप्रकटत्वात्। वृषलं रूद्रं महतां ठयक्तिदर्शीनैनैव जातिपरिज्ञानात्। चिह्नानि तु राइः नृपल्हांछनमिव लांछनं यस्य एवं पाखण्डधमं च च्पवानित्यर्थः 11 ? 1 \% मिथुनस्य दीनत्वश्वापनाय तौ वर्णयति वृष इति। अन्यथा पक्षपातोऽपि दोष: स्यात् । प्रथम वृष्ष वर्णयति मृणालधवलमिति। अबजादिवत् कान्तिगुक्तर्र तम् अनेन समावतः गुद्द इस्युक्तम। अन्यानि पंचंगानि विकलानीयाह तत्र पलहं बाहक्षयः। मेहने मूत्रणं कर्मक्षय उत्कः। बिम्यन्तमिति अयेन ज्ञानाभाव उत्कः। इत्येवमनुकरणात् । अधवा मूत्रस्यानातिरिक्रस्थानेडन्यमूत्रइव निःसरति तेन रोगः सूचितः। एकेन पद्त्र्यस्य गमने एकपादस्खितौ कम्पो अवत्येव ज्ञानसहिततपः्रभृतीनामभावएत्त केचलसत्ये धर्मस्थितिश्नपला भवति। जाउ्येन बेपन्तं पदार्थापरि ननेन धर्मृकृतिर्नतिः कनपः रहूदताडितमिति कालनरोन शूर्रकर्टंकधर्मस्य पाखणिडत्वेन धर्मकथाजननात्। ताडनं दप्डेन ताड़नं टृबस्य पदा ताडनं पूथिठ्याः। कलिः भूमिर्वधाय तिष्शति
 स्वभावत उत्तमेलाह धर्मदुघामिति + धर्ममग्निहोत्रादिकं दोग्धीति धर्मदुहामिति पाठे पवर्ग्यदुग्धं दोग्धीति अस्खाः षडदू-
 पाखण्डैखपनुघमानत्वात् कलेः प्रथमपादृ्वात् पदेत्येकवचनम्। एवं देशकालद्रोषौ निरूपितौ, विवत्सामिति कर्न्रभवः। वस्साः स्वधर्मे सुख्याः। पुथुद़ोहे निरूपितास्तेषां साम्र्रमभावः। अत एव साश्रुवद़नामश्रुभिः सहितं वद़नं यस्याः। अनेन मन्त्राभाव
 भागमिच्छन्ती एवमस्याः षडंगविकलत्वं सूचितम, अन्रापि पूर्वेवत् क्रियासम्बन्धः 11 ३ \# \% एवं हृ्वा मारकस्य
 स्वाराजत्वल्यापनंं कार्त्तिस्बरं सुवर्णं तस्य परिच्छदानि यस्य। अनेन महत्वज्ञानात्सहसा अनतिकमः सूचितः। मेघगम्भीरयेति
 कार्मुंक इति ॥ ४॥

## भीमकोस्यमिभ्रीपुखबेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 रत्साहशान्येन स्यानन्यस्य देयानि, अन्यथान्यस्य।व्यधर्मस्यात्व्वापत्त्या महानेवानर्थ हति विचार्य धर्मवाक्यतात्पर्यमाहुः विवेक्षपापनायेति। नानावाक्यक्रतो यो विमोहस्तन्रिवारको योधिकारिविवेकसतंत्थापनाय। तस्यापि प्रयोजनं है यतो हैतोः ततः विनेकाद्स राइः सर्वसामर्ण्यसम्बन्धः। आधिद्विविक ज्ञातुं सामर्थ्यसत्ता बोध्यत इसरर्थः। तस्यापि पयोजनम्, अप्रिमा-



 त्वाश्न बाह्यस्याचारादिरूपकर्मणः क्षय उत्तः इसर्थः। इवेंयनुकरणादिति इ्वपद्बोधितादतुकरणात्। दम्भेन करणमिबपदे़न बोध्यते इति बाहीधर्मस्य कियातूपस्य क्ष्यय उत्क इलर्थः। रोगः सूचित इति । तथा च डुछ्कर्मभोगसूचनात्। तेनापि बाह्घधर्मक्षय

 प़्येव पूर्वं पभ्नाच्चेलर्थ:॥ ?-४॥

## भीगिरिघरकृता बालग्रवोधिनी

## 

तत्र तस्मिन देशें अनाथवत् स्वामिरहितबत् वृपलेन हन्यमानं ताज्यमानं गोमियुनं गबोर्युग्मं नृपस्येश्न लान्छनानि
 गोमिधुने पुमांसं विशिनल्टि-वृषमिति। वृपरुपघरं धमं मृणालं पव्यकन्द्तद्वद्वहलमिति छुद्ववं दर्शितमे। मेहन्तमिव मूत्रयन्तमिब, अनेनावशिष्ष्यापि धर्मस्य प्रतिक्षणं क्षीयमाणत्वं दर्शितम्। वेपमानं कच्पमानम । तत्र हेतुमाह-विस्यतं भयं कुर्वन्तम्। तत्रापि



 ॥३॥ \% ₹हा च कार्त्त्सर्वरः सर्वर्णमयाः परिच्छदाः परिकरा यसिस्तं रथमारढः समारोपितं सज्ञीकतं कार्मुक धनुर्येन स परीक्षित्त्मेघगर्जितबन्रम्भीरया तमसन्तापनिवर्तिकग्रा वाचा पपच्छेयन्वयः ॥ \& ॥

## हिन्दी अनुवाद <br> महाएराज परीक्षित्दारार कल्युयुगका द्मन

सूक्जीी कहते हैं-रीनकजी ! वंहाँ पहुँचकर राजा परीक्षिते दे देखा कि एक राजवेषधारी शूर्र हाथमें डंडा हिये हुए है। और गाय-कैलके एक जोड़ेको इस तरह पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो ॥ १ ॥ \% बह कमलनन्नुके समान ईवेत रंगका वैल एक पैरसे खड़ा काँप रहा था तथा हार्दकी ताइनासे पीड़ित और भयभीत होकर मूऋल्याग कर रहा था॥२॥ * * धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हृिष्य पदार्थंको देनेवेाल़ी वह गाय भी बार-बार शृद्रके पैरोंकी ठोकरें खाकर अल्यन्त दीन हो रही थी। एक तो बह स्वयं ही दुबही-पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भुख लगी हुई थी और उसकी आँलोंसे आँसू बहते जा रहे थे ॥ १॥ * खर्ण जटित रथपर चढ़े हुए राजा परीक्ष्क्ते अपना धनुष चढ़ाकर मेघके समान गम्मीर वाण्णीसे उसको बलकारा ॥\&॥

कस्तं मचछछणे लोके बलाद्दंखबलान् बली। नरदेवोडसि वेषेण नटवर्कर्मणाद्विजः ॥५॥ कस्त्वं कुणे गते दूरं सह गाए्डीवधन्वना। शोच्योड्सशोच्यानू रहसि प्रहरन्त् वधमह्सिसि ॥ ६॥
 न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण उपरिरम्भिते। भूतलेजनुपनन्ल्यसिम् विना ते प्राणिनां जुचः॥८॥

## भीधरसामिविरचिता भावार्थद्रीपिका






## भीवंशीधरकृतो भावार्थादीपिकापकारः:

नटो लनुकारास्यैस्यैब कर्मांमिनयन्भवतीति भावः॥५॥ * :ननु यथा त्वं देशश्य राजा तथाहमपि संप्रति काल्स राजेति मधि तब विक्रोो न भविण्यतीलाह-कस्त्वमिति। गाण्डींचधन्वनाडन्जुनेन सह कुषणे दूरं गते सतीवि। एतावद्दिनं व्वं कासीरिति भावः। नन्वासमेब किं तु ताभ्यां भयेत न प्राभूवमधुना नु कसमाद्दिमेमि। सत्वं सत्यं शोच्योसि। अधुना ल्यं



 ख्वस्येव राजनि सति वयमेंं दु:खिनः सांप्रमभूमेति चेत्तन्र सातुतापं सादोषं चाह-न जातिविति। परिरक्षिते परिरंभितक्सुरक्षिते इति। "खुक्छोकेक्रुणि घौंचे च" इ्यमिधानात् ॥ ८॥

## श्रीमड़ीरराघवन्यास्या






 चिद्वि न पतंति $11<\|$

## श्रीमद्विजयं्वजतीर्थंकता पदर्त्नावही

त习 पथम रूद्रं प्रति प्रइन्नकारमाह कस्वमिति । यस्वं नटबदे पेण नरदेवोडसि न हु राजा कर्मणा अद्विजः शूहोडसि।

 गांडीवधन्वना सह कбणे दूरं गते सति यः झोच्यो रहसि अझोच्यान् प्रहर्नसि स व्वं वधमहैसीयन्वयः ॥६॥ *


 निपतंति, व्यां विना, वं ंु बाफ्फकलाक्ष: शोचसि यस्मात्तसात्परिलेद्यसीति भावः ॥८॥

## श्रीमज्ञीवगोस्वामिक्रतः कमसन्द्रः।

अद्विजः हिजजविरोधी\| ॥ \|\| \# यस्वमिलत्र सह गाण्डीवधन्वनेति। तथैव प्रतिज्ञातं तं प्रति श्रीभगनता-

 सुवर्शसा। यथास्वरुपं कौन्तेयस्तथैब मधुसूद्नम्मि’ति। अत्र कौन्तेयो युधिष्टिरः॥ \&-१७॥

## श्रीमझ्किश्ननाथच्कवत्वतिकता सारार्थंद्रिंनी



 दूरं गते सतीति एतावदिनं व्वं कासीरिति भावः। नन्वासमेव किन्तु तांम्यां भयेन न प्राभूबम्। अधुना नु कसमाद्विभेमि दति सटयम्। शोच्योडसि अधुना व्वं मन्नुमेवेच्छसीति भावः॥६॥ः * भवतु, क्षण्ण तब पथममपराधं विमृतामीति मेनसि
 भावः॥७॥ * * व्वय्येव राजनि सति वयमेवं दुःलिनः सांपतं समभूमेति चेत् तत्र सानुतापं साटोपं चाह़ न जाविति। परिरम्भिते परिरम्भितबत् सुरक्षिते तव शुरुचः अभूणि विना अन्येषामभूणि न पतन्ति॥ ॥॥

## थीमच्तुक्रेक्रतः सिद्वान्त्र्रद्रीप:

प्रइंपकारमाह क इसादि द्वादराभिः। अरे व्वं कोडसि वेषेण स्वर्णमयमुकुटादिपरिच्छदेत नटवन्ररदेवः न तु वस्तुतः। तत्र हेतुमाह-यतः बली सन् अबलान् हंसि घातयसि। अनेन कर्मणाद्विजः द्विजभिन्नः प्रतीयसे ॥५।। \% दूरं प्रकृतिमंडलतो दूरतरं निजलोकं दीनान्तुकंपिनि कृषे गांडीवधन्वना प्रबल्दुजर्जनद्मनेनानुकंपिनि कहणे गांडीवधन्बना प्रबलदुर्जनददमनेनार्जुनेन सह गते सति शोचंयः सापराघस्त्वं कोडसि अशोच्यान् निर्दोषान् रहसि प्रह्रन्वधमर्हसि $\|$ ६॥ \% \% मृणाँलधवल ! वंवं वा त्रिभिः पादैन्न्यूनः पदा एकेन पादेन चरन् नोऽसमन्वृपरूपेण परिखेद्यन्कि कस्रिद्देवोऽसि $116 \| \%$ खेद-
 नानुपतंति॥ ॥॥

## श्रममद्रल्यभाचार्यविरचिता सुबोधिनी इयाख्या

अयुक्तवचनमान्रेणैव परिज्ञातो मारणीय इति प्रइनमाए कस्व्वमिति द्वाम्याम् अझाननिश्रयभेदात्। अधिक्षेपार्थो वा द्वितीयः। अहमेव शारणं रक्षको यस्य ताहदो लोके बलात् विधिठ्यतिरेकेण अबलान् अरान्रुभूतान् दीनान् बलील्यनेन आपद्यावः सूचितः। चिहैंरेव परिज्ञायतामियाइांक्याह वे पेण केवलं नरदेवोऽसि। न राजा वंं सामर्य्यामावात् प्रसिद्धव्वाच नटवदिति। राज्ञामुपहासाथं ताह्रां रूपं कृता धर्मभूरक्षायां कर्तव्यायां विपरीतकरणं न भवतीयाह-कर्मणा अद्टिजाः गां पदां ताडयंति। अद्विज इसनेन द्वितीयजन्मनि जाते कर्तर्याकर्त्तण्यविवेको भवेत्। कथं कृणे अर्जुने च विद्यमाने न प्रकट:, अतः धर्मैकर्तरि कारयितरि च प्रचलिते वंवं कः कुस्सित एव तनूमनानन्तरमयमहमिल्यागतस्तिंहि चोरो भवसि तम्यां राज्ये अनिसृपणात् बलात् चेत् राजा भवितुमिच्छसि तदा झोच्योऽसि सापराधोडसि। किंच अझोच्यान् अनपराधान् एकांते प्रहरन् सुतरां सापराधोऽसि। अतो वधमर्हसि नान्यं दण्डमिति भावः॥५-६॥ \% \% एवं मारचितुं विचारयन् उत्तराकथनात् सन्दुगः तयोः सापराधवमाशंक्य सांत्वनार्थं सम्पच्छति त्वं वा मृणालधबल दरि। प्राकृतवृषमकांतियुक्तवे शुझ्रता दुर्लभा, एकपदा च गमनम् अत हृदं प्राकृपशोरसंभावितमिति कश्चित् देव एव किं भवान्। नहि पशुरुपा देवा एताद्धा भवंति हि तहिं वृषरूपेण नः अस्मान् खेदययन् किं देवः पूर्वमपि श्रूयते शिविश्रभृतिषु अग्न्यदयो हूपांतरेणगता इति $11 \varphi \|$ * कथमयं राजा अस्मान् ज्ञास्यतीति पदा भूर्पर्शात् नायं देव इति निश्विल्याह न जाख्विति। वद्यपतिरेकेण अन्योडस्मद्राज्ये श्रुतो हछक्षो वा न कस्यचित् अश्रूणि पतन्ति ततार्यस्मिन् कौरवेन्द्रणां कुरुवंशाराबां दोदोंडपरिरंभिते आलिड्धिते भूतले न हि महाराजोपयुज्यमाना भू: क्विष्ध भवति, तब तु सरुपं न ज्ञायत इति भाव:, खेदो वा अनेन निवृत्तः॥ ८॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप काशः

कस्त्वमिल्यन्र। निश्रयभेदादिति। अद्विजत्वनिभ्रयस्स पूर्ववाकये जातत्वेपि तद्विशेषनिश्रय्स द्वितीयोक्तकर्मणा जातब्वात्तेन दितीय इलर्थः। पूर्ववाक्योक्ककर्मणापि तस्य सक्भवादिलरूच्या पक्षान्तरमातुः अधीलादि । द्वितीयस्याभासे। तथारीवि। एवं प्रश्नोत्तरमपि ॥५-८॥

## शीगिरिधरकृता बाल्मबोधिनी

प्रश्नमेब दर्शययति-कस्त्वमिस्यादि़िरेकादूशभिः। ताबद्ववृष्टं पृच्छति-कस्त्वमिति द्वाभ्याम्। त्वं क इति प्रश्नः | किमथं पृच्छसील्याकाबक्ष्षायामाह-अहमेव शरणं रक्षिता यस्य तसिम् ल्रोके बल्री सन् अबलान् दुर्बल़्य् यतन्वंवं बलाद्बंसि अतः पृच्छामि। नृपोऽहमिति चेत्तत्राह-नटवद्वेषमात्रेण नरदेवोऽसि, पदा गोताडनरूपकर्मणा त्वम् अद्विजः शूद्र एव॥५॥ \% \% एवं पृष्षेडपि यदा न वदति तदा पुनः पृच्छति-क इति। गाण्डीवधन्वनाऽजुंनेन सह श्रीकृषणे दुष्शार्सरि दूरं स्वलोकं प्रति गते सति यस्वं शास्रभावं मत्वा रहस्येकान्तेऽझोच्यान् धर्मिष्ठान् पहर्रन् अस्माभिः शोच्यः वधचव्वेन चिन्ल्योडसि स क इसन्वयः।
 त्वं वा क इलन्वयः। एवं हछ्वा स्वयमेव सम्भावयति-किं कस्विद्देवो वृषरूपेण नोडस्मान् परिखेदयन् वर्त्तंसे ? $11 * 1 \%$ \% ननु ममैताह्दरारूपेण तव कथं खेद् इसपेक्षायामाह-नेति। कौरवेन्द्राणां कुरूंशराजानां दोर्देण्डैः परिरम्मिते परिपालितेडसिमन्


## हिन्दी ग्रनुवाद

अरे ! तू कौन है, जो बलवान् होकर भी मेरे राज्यके इन दुर्बल प्राणियोंको बलपूर्वक मार रहा है ? तूने नटकी भाँति वेष तो राजाका-सा बना रक्खा है, परंतु कर्मसे तू शूद्र जान पड़ता है ॥५ 11 \# हमारे दादा अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इस प्रकार निर्जन स्यानमें निरपराधोंपर प्रहार करनेवाला तू अपराधी है, अतः वधके योग्य है॥६॥ उन्होंने धर्मसे पूछा-कमलनालके समान आपका इवेतवर्ण है। तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही पैरसे चलते-फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देवता हैं ? 1611 * अभी गह भूमण्डल कुरवंशी नरपतियोंके बाहुबलसे सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणीकी ऑँखोंसे शोकके आँसू बहते मैंने नहीं देखे 11 ८।

मा सौरमेयानुचुन्चे व्येतु ते वृषला् भयम्। मा रोदीरम्ब भमं ते खलानां मयि शास्तरि ॥९॥ यस्य राष्ट्र प्रजाः सं वर्वस्त्यन्ते साध्यसाधुभिः। तस्य मत्य नइयन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥ ?०॥ एष रांज्ञां परो धर्मो द्यार्तानामर्तीवैनिग्रहः। अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् ॥?? ॥ कोऽ्क्षव् बव पादांश्स्तीन् सौरमैय चतुष्पद्। मा भूवंस्त्वाछशा राष्ट्र राज्ञां कणणानुर्तिनाम् ॥ ?२॥

## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थद्दीविका


 चस्येति दाम्याम्। हे साधि सर्वा याः काल्विदपीलर्थः। असापुभिब्बस्यंते पीड्यंत इसर्थः। भगो भाग्यम्। गतिः परलोक:


## भीवंरीधरहृतो भावार्थद्दीविकापकारः

नन्वलीकमिदलिति स्वमिव रदन्तीं गां दर्शयम्नं वृषं प्र्याह-हे सौरमेयेति। अहो भूमिर्विध्णुपन्नीव्वेन ख्वपतौ विष्णावंतर्हिते चेयं विधवा जाता। सा च गोरूपा वदात्मजस्वं विधवापुर्त इव दीनो रक्षितारं निरीक्षसे। रक्षिता चाधुताइडदमेव स च दीनोोपेक्षको नासि। ततस्त्वामधुनेनें दंडयित्वा रक्षामीति भावः। गां च विष्णुपन्लीव्वेनैव मातरं ज्ञात्वां्वासमम्नाह-
 * \% नन्वस्मत्संबेनेनेनें घातयन्नेत्द्वधापभागिनावावां मा कुर्वियत आ-यस्येति। हे साष्वीति। साधुरक्षणं विना राज़ो मम सर्वसहहनिस्स्यादिति भावः ॥२०॥ \% अत आर्तान्तिनिम्रहस्य राजधर्मव्बात्। एवं कलिम् ॥ ११॥ * कोऽद्कक्तं वद्व ततो ज्ञात्वाहं तं हनिष्यामीति भावः। संबुद्धिरक्तार्था॥ २२॥

## श्रीमद्रीरराधबन्याख्या

हे सौरमेय ! मानु श्रुचः शोक मा कार्षी, ते तब वृषलादस्माच्छृह्राइ्रयमयेयुत्वु नइयतु, गामाश्वासयन्नाह मेति। हे अक्ब !


है साधिए।यस राष्ट्रे दुरात्मभिः सर्वा: पजास्त्यन्ते विम्यति। असाधुमिरिति करणत्वविघक्ष्या तृतीया प्रयुकाडतो न "भीत्र्थानाम", इसपादानत्वं, तस्य सत्तस्य राजः कीच्र्याद्ययो नइयन्ति। अगो भाग्यं गतिः पुण्यलोकगतिः 11 2م 11 \% \% आर्चानां दु:खितानामार्तिपरिहार इति यदेष राज्ञां पर उत्कृष्टो धर्मः 1 गत एवमतः मूतद्रोहकारिणमत एवासत्तममेनं वधिष्यामि 11 १ी॥ \% पुनर्वृषं पच्छन्नाख्यासयति क इति साद्दैंश्यतुर्भिः। हे सौरभैय चतुषपदु । तव तीन्पादान्कोऽवृश्वदभिनत्कृषानु वर्तिनां राज्ञामस्माकं राष्ट्रे व्वाह्दशा दु:खिता मा भूवन्न सन्तु ॥ ?२.।

## थीमद्विजयध्वजतीर्थक्टा पद्रत्नावली

हे सौरमेय ! सुरभिवंशोद्धव मा शुचः इोकं मा कार्षी:, ते तव वृषल्यद्भगं ठयेतु नइग्रतिवल्यन्वयः। इदानीं सौरभेयीं पृच्छति मा रोदीरिति । हे सौरभेयि! त्त्वपपि कासीय्यध्याहार: कर्तरयः कस्त्वमित्युक्तत्वात्, हे अम्त्र ! मा रोदीः। अश्रुविमोक्षणं मा कार्षी:, ते तुभ्यं भद्रमस्तु, कुतः मयि दुष्टानां शास्तरि सति $11 \rho \| \%$ घस्य राष्ट्र राज्येडसाधुभिर्दुष्टेः प्रजाः साधु हिंस्यन्ते पीछ्यंते मत्तस्य तस्य कीत्र्याद्यो नइयन्तीत्यन्वयः। गतिः परलोकः 11 ?०। \% यः आर्तानामार्तिनिग्रहः एष: राज्ञः परो धर्मो हि यस्मादार्तिनिम्रहस्य स्वर्मतबादसत्तमं मूतद्रुहमेनं वृष्लं वधिएयामीयन्वन्वः। अनेन कस्य होतोर्निजग्राहेति चोद्यं परिह्तम् 1 ११ ॥। \%3 हे सौरभेय ! चतुएपद्तव त्रीन् पादान् कोडवृक्यत् छेदितवान्स कः ज्ञातश्रोपरिहरिण्यामीति शोषः। कुत इति तन्राह मा भूवन्निति। त्वाहराः त्वद्विधाः ॥ १२।।

## श्रोमद्विश्वनाथचर्तवर्तिक्टता सारार्थदर्शिनी

नन्वलीकमिदमिति स्वमिव रदर्न्ती गां दर्शायन्तं वृषं साख्वासमाई। ओः सुरभेः पुत्र! मा शुचः मा शोचः। भयं ठयेतिवति अधुनैवेमं हन्मीति भावः। गां प्रत्याह मेति। मरिे जीवति सति $1911 \%$ नन्वस्मत्सम्बत्वेंनैनं घातयन्नेतद्धधभागिनावावां मा कुविंस्यत आह यस्येति। अतः स्वह्तिर्थमेकैनं हन्मि। च चात्र युष्मदनुरोध इति भावः ॥ ?०-१२॥

## श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तम्रदीपः

पुनर्वृषमाश्यासयन्नाह हे सौरमेय! मा शुचः श्रोकं मा कार्षी: वृष्लात् शूर्रासे। मयं बयेतु अपयातु। गामाभ्वासयन्नाह हे अम्ब मातः ! खलानां दुर्वृत्तानां शास्तरि मयि सति ते भद्रमेत्र भविष्यति। अतो मा रोदी रोदनं मा कार्षीः 119.1 \% हे साधि ! भगो बुद्वघाघँश्चर्यं परलोकगतिश्र $11.8011 \%$ आर्तानां क्लेशाफान्तानामात्तिनिग्रह: क्लेरापरिहारः 11 १२॥ \% पुनर्वृषं पृच्छन् स्वधर्ममाह क इति पंचभिः। अवृंत्रदिनत् तवाहशारत्वद्विधा दुःखिता मा भूवन्मा सन्तु ॥ ?२.॥

## श्रमद्वल्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्याख्या

ननु राज्ञा कथनमेवमनुचितमिल्याइांक्याह हे सौरमेय ! सुरम्याः पुत्र अनेनास्य मध्यमाभावो निरूपितः नायं देवो न प्राकृत इति। अतस्त्व मा शुचः ते वृषलात् भयमपगच्छतु। वृषल मारयिष्यामीति भावः। एवं वृषभसांत्वनमुक्वा सुरभिसांत्वनमाह मा रोदीरिति। हे अन्ता सवंदा रवहुग्धपानात् मातृबं रनेहेन वा ते भद्रं मदागमनं तव कल्याणमित्यर्थः। अत एव मा रोदीः। तर्हि एतावत्कालं न ज्ञां तत्राह मयीति शास्तरि सति यदाहमस्य शासनं करेिह्यामीति। तदा तव भद्रं निमित्ताभावात् पूर्व न जातमिति भावः 11 § \% \% नन्वस्मन्भिमित्तं खर्वा किमथं मारणीयः तत्राह स्वार्थमेवायं मारणीयः। अस्मदपकारित्वादिति तस्यापकारमाह-हे साधित ! यस्य राष्ट्रे असाधुभिः प्रजा नइयन्ते तस्य चत्वारि नइयन्ति नाशाननुसंधाने हेतुमाह मत्तस्येति। चत्वारि गणयति कीर्तिरिति अगो भाग्य्य गतिः पर्लोको ज्ञानं वा 11 १०।। \% किंच नेकलड मेतदारक्षणादौ दोष इति एतद्रक्षणं तथा सति काम्यता स्यात् । किन्तु एतद्रक्ष्पं विहितमर्पति निल्यता। तस्मात् नियतविहितत्वाद्वेव करिएयामीयाह एष राज इति $\bar{\prime}$ एष अंगुल्या निर्दिशति एताह्हानां रक्षणं राज्ञः परो धर्मः प्रजारक्षापेक्षया अयमेव परो धर्मः यदार्तानामार्तिनिम्रहः आर्तेम्यो धनाद्यपेक्षाया अपि अर्तिनिग्रहः परो धर्मः। ततः किमत आह। ततः स्वधर्मपरिपालनार्थंमेवैनं वधिष्यामि। ननु साक्षात् वधे अधर्मः। तत् कथं हनिष्यसीलत आह भूतद्रुहमिति। सर्वेम्यो भूतेक्यो द्रुद्यतीति एतद्वधे भूतानां जीवनं भवति एतद्वंे बहूनां मरणमू। अतो लाघवादेकरयैच मरणं वरम्। ननु साक्षात् निषेधविधिविषयोडयम्।. अन्ये तु न स्वकर्तृजहिंसाविषया अतो बहुत्वमप्रयोजकमिल्याशंक्याह-असत्तममिति।न न्यूस्य वधः अधर्मोस्ति दुष्टनिग्रहादेर्विहितन्त्वात्। अत एव तद्वते च्रयं सिद्धयति दुष्टनिग्रहविधिपरिपालनं भूतट्रोहनिषेधविधिपरिपालननार्तानामार्तिंनिमहविधिपरिपालनं च 11 ? 11 \% इति सुरभिसांत्वनविधिप्तसाेन उदुधमुक्त्वा सौरमेयार्थमपिः तद्वधो


कतत तन्निवारणपूर्वकताडनेनापि प्रतीकारो भवति, पादत्र्यच्छेदे तु अस्यापि पादद्वयं हस्तः्र च्छेत्तन्यः ततः कथयेल्यर्थः चतु:पद़ेति सम्बोधनात् अवइयं पूर्व पादचतुष्ष्यं सिंतमिति ज्ञापितम्, ननु तस्यापि पाद्चछेदेनेन मम कः पुरुषर्थः स्यात् तत्राह यथा भवान् जातः तथा अन्तेडर्यस्मिन् जीवति मा भूवन्निति एव निम्रहः कर्त्तचयः। ननु च्रिविधा राज्ये भवन्ति कोऽयमाशःः सर्वथा अयं मारणीय इति तत्राह-राजां कृषणान्नुवर्तिनामिति। अन्येषां राज्ये भवन्तु नाम भगषल्सेवकानां राज्ये न युक्ताः, ततोऽचत्यैः सनेंरेवे भगवान् सेष्यः ॥ १२॥

## श्रीमद्गोख्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

मा सौरभेयेल्यन्र। एवं कथनमिति। अवस्थानुवादे नाष्मासु दुष्ट्व्वमिवारोपयत्कथनम्। एष इत्यन्र। खवकर्तंकहिंसाविषया इति । परीक्षित्क्कत्टंकतद्विषयाः ॥ ११-१२॥

## शीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

एवमुस्ते पुनरपि शोचन्तं प्रल्याह-मेति । हे सौरभेय सुरभेः पुत्र माऽनुझुचः शोक मा कुरु। ननु शत्रोरमे विद्यमानत्वात् कथं शोको न स्यादिलाराङयाह-ठ्येत्विति, वृषलात् शूदादस्मात् ते तन मयं च्येतु अपयातु। अधुनैवैमें द्ण्डयामीति भावः। गामाश्वासयन्नाह-मेति। हे अम्ब ! खलानां दुष्टानां शास्तरि द्ण्डधरे मयि विद्यमाने सति ते तब भद्रमेव भविष्यति। अतो मा रोदीः ॥९॥ \# \# न केवलं तवोपकारायैवैवं हनिष्यामि किन्तु मम हितार्थमपीत्याइयेनाह-यस्येति। हे साधिव्व यस्य राज़ो राष्ट्रे देरोऽसाधुभिर्दुष्टेः सर्वाः प्रजास्तयन्ते पींड्यन्ते तस्य मत्तस्य खक्त्त्तण्यासाधुद्यमनानुसन्धानशून्ग्य कीर्त्यादयो
 इति। हि यन्मात् एष आर्त्तानों दु:खितानां अर्तिनिम्रह्ः दुःखपरिहारो राजां पर उकृृष्टो धर्मः, अतो भूतद्रोहकारिणम् अत एव असत्तममेनं बधिष्यामि 13 ? ॥ पुनरपि ओचन्तं वृषं प्रत्याह—क इति सार्द्वैंश्यतुर्भिः। हे सौरमेय चतुष्पद्स्तव त्रीन् पादान् कोडवृश्रद्भिनत् ? कृषणनुवर्तिनां भगबद्रक्तानां राज्ञम् अस्माकं राष्ट्रे दे हो व्वाहछा दु:खिताः प्रजाः मा भूचन् ॥ १२॥

## हिन्दी अनुवाद

बेनुपुत्र ! अब आप शोक न करें । इस रूदूसे निमेंय हो जायँ। गोमाता ! मै दुष्टोंको द्ण देनेवाला हूँ। अब आप रोयें नहीं। आपका कल्याण हो $119 H \%$ देवि! जिस राजाके राब्यमें दुष्टांके उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी कीर्ति, आयु, ऐश्री्यै और परलोक नष्ट हो जाते हैं $11 ? 011 \%$ राजाओंका परम धर्म यही है कि वे दु:शियोंका दुःख दूर करें । यह महादुष्ट और प्राणियोंको पीड़ित करनेवाला है। अतः में अभी इसे मार डाल्खंगा 11 १? ।। \% \% सुरमिनन्द्न ! आप तो चार पैरवाले जीव हैं। आपके तीन पैर किसने काट डाले ? श्रीक्कण्णके अनुयायी राजाओंके राज्यमें कभी कोई भी आपकी तरह दुःखीन हो॥ १२॥

##  जनेडनागसं युजन् सर्वतोडस च मन्यम् 1 साधूनां मद्रमेव साद्साधुदमने कते ॥ $98 \|$  राज़ो हि परमो धर्मः ख्वर्मस्यानुपालनम्। रासतोंड्यान यथाशास्त्ननापद्युत्पथानिह ।। १६।

## श्रीधरसामिविरन्चिता मावार्थदीपिका

वो भद्रमस्तु। आत्मनस्तव पाद्चेदेन वैरूष्यं क्रतबन्तं कीरि दूषयतीति तथा तमाख्याहि॥ १३॥ ननु तदाख्याने कृते कथं भद्रं स्यादित्यत आह। यस्मादनागसि जने योऽचं दुख्यं युअ्जन् कुर्वन् भगवट्यस्यैवंभूतस्य मत्तः सकाझात्सर्वत्राप्रि भयं भवति, ततः साधूरां भर्दं भवेदेवेति $1128 \|$ एतस्र द्डेडहमसमर्थ इति मा शंकीरियाह।
 हरिष्यामीति दर्शितम् $\|\uparrow \varphi\| \%$ नन्वेकस्य निम्रहेणान्यस्यानुम्महे तव कि प्रयोजनं तत्राह राज्ञो हीति। अन्यानधर्मिघन् । गासतो दण्डयतः॥ १६॥

## श्रीवंशीधरकृतों भावर्थदीपिकापकाशः

ननु मम किमपि न विवक्षितमस्तीति चेत्त्ताह-हे वृष वो गुष्मार्कं साधूनां निरपराधानां भद्रं सुखेपि टुखेपि


हे वृषेति। सर्वाभीष्टवर्षकत्वान्ममाभीष्टमपि वद्रेति आवः 11 १३ H अヲक्षिपति-नन्विति। अनार्गसि जनेडघकर्तुः पुंसः सर्वत एव भयं न केवलं मत्त एवेति भावः ॥ 8811 \% \% ननु यदि व्वत्तोपि बही स्यात्त्तार्हि कि तव निवेदनेन तनाह-साक्षादमर्येस्यपीति। तथा च देवासुरमनुष्ये कोपि मत्ती बलिद्री नास्तीति भावः 119411 8. *. पुनराक्षिपति-नन्विति। परम इति। परो मा यस्माडस परम इलय उन्छक्टधर्म एव राजो नास्तीति भावः। उत्पथान सधर्ममुस्स्ड़ज्य वर्तमानान् ॥ ३६।।

## भीरीरारारणादासगोस्वामिविरचिता दीएनी क्याए्या

 इति विजयध्वजः ॥ ₹६॥

## श्रीमदीरराघवन्यास्या

हे वृषम! भट्रमेव भविष्यति कि व्वक्रतागसां निरापराधिनां साधूनों युष्माकमात्मवैरुव्यकारिण पार्थानां की दूषयतीति तथा तमाख्याहि । १३ 11 यः अनागस् निरपराधे जने द्रोही युजन्नासते तस्य सर्वंः सर्वं मम मत्तो भयं भविष्यति 119811 \% योडनागस्सु जनेषु निरंकुशः उत्पथः सन्नागर्कहोहकृद्रवति तस्य सक्षादमन्र्यस्य देवस्याष्यंगदयुक्क भुजमाहर्तास्मि आहरिष्यमाणोडस्म ॥ ११॥ \% स्वर्मस्थानों पालनमेव राश्ञः परमो धर्मः, कथंभूतस्येह लोकेडनापघ्युत्पथान् दुर्श्तानन्यानसाधून्व शासतः दंडयतः। अनापघुत्पथानियनेनापदि दुर्टित्तिने दोषावहेति सूचितम 11 ?₹ ।।

## श्रीमद्रिजयध्वजतीर्थकता पदर्रतावल्ती

अकृतागसामकृतापराधानां निर्दोषाणां वो युष्माकं अद्रमस्तु। पार्थानां कीर्ति दूषणम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पुरुषमास्याहीयन्व्वःः। हे गले सुरभि! योऽनागसि अघमपराधं युंजन् प्रयुंजानो वर्तंते अस्य त्तस्माद्पराधात् सर्वत इह परलोके च भगं

 धर्ममनुतिष्ठतामनुपालनं तत्तयोग्यतया रक्षणं राजः परो धर्मो हि । किविशिष्ट्य इहानपदि आपद्भावेडवि उत्पथनन मार्गमुष्सुज्य वर्तमानानन्यान् दुष्टान्यथाशास्बं शासतः।। १६॥

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्शर्शिनी

किन्तु तव मुखात् किछ्चित् श्रुत्वैवैने वधिष्यामि इसत आह आख्याहीति। ननु मम किमपि विवक्षितं नास्तीति तत्राह-हे वृष! वो युष्माकं साधूनां निरपराधानां भद्रं युखेडपि दुअखेडपि सदा भद्रमेव। किन्त्वस्मकंकार्थानां कीर्ति दूषयति यस्तम आख्याहि । तमेव कम् ? अन्मनस्तब पादच्छेदेन वैरूप्यं कृतन्तम् 11 १३ 1 * न च क्रथिते सति त्वत् एवास्य





## श्रममन्छुकन्द्रेकहतः सिद्धान्तमद्रीपः

हे वृष ! वो भट्रें भवतु, अकृतागसां निरपराधिऩों पापवर्जितानां साधूनों पुण्यवतां युष्माकमास्मवैरूप्यकर्तारें पादचछ्छेदनेन छारीरवैँत्यकर्तारम् अत एव पार्थानां कीर्ति दूष्यति तत्पैत्रपाल्यप्याणिपीडाजननद्वारा लोपयतीवि तमाख्याहि ॥ १३ ॥ * * अनागसि निरपराधे जने योऽघं दु:एवं युंजन्कुर्वन्वर्तेतास्य चकारात्तत्पक्षपातिनो मच्तः सकाशाद्रयं भवति सर्वतः सर्वेमयो यमादिम्यक्व भयं भवति। ननु विरोधिन्यपि जने द०्ड्यमाने साधूनां को लाभ इलय आह साधूनामिति॥ १४॥ * * यदि निरपराधिष्वपराधकर्ता कस्रिद्मानुषोडपि स्यात्तहि सोडपि मे दंड्य एवेत्याह अनागस्त्विति। भूतेषु प्राणिमात्रेषु किं पुनः रिश्टेषिबति भावः निरंक्रूः ज्रासनातिग:, दण्डदाने आत्मनः कौशलं सूचयति यः साक्षादाइसकृदिति। आगरकुत्तया साक्षात्परिज्ञात इूलर्थः, तस्य भुजेन संग्रदेन अपरृषे कुते भुजमेन त习ाव्यंगदमपयपरियज्यैवाहरिएयामि, तन मिन्रादयों बर्ज्या इति तु कि वक्त०्यम, गजनाहँः सुरोडपि न वर्जनीयोडपि हु दंड्य एवेल्याह अमर्त्यस्यापीति $484 \%$ त ताहुानिबन्धे कासणमाह राज्ञ छति । अन्यान् धार्मिकान् उह्पथान्धर्ममार्गातिगान् अविहितकर्तृष्ट विहितोपेक्षकान् यथाशाखेण शासतो दण्ड्डतो राइः स्वधर्मसानुपालनं परमो धर्मः, आपदि तु विहिताविधितवैपरीयकारिणां व्यतिकमः सोढ़व्य इति सूचगन्नाहु अनापदीति॥ १६॥

## भीमछूल्डभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

इन्द्रियविकलास्तु सेवित्रु नाहँति । अतस्ताध्रा। न युक्ता। अतः सवंथा व्वया वक्त्यमिलाह आएयाहीति। वृषत्वात्तव नानौचित्यं, ननु चास्मदीयाद्वाक्यातृ कथिते मारयिष्यतीति रांका न विधेयेत्यारांक्याह मद्रं व इति, युछ्रमाक भद्रमेव 1 नन्वस्मन् जीवति कथं मद्रं तत्राह साधूनामिति, एतस्य रिक्षाथ्थ द्ण्डकरणपक्षेऽपि धर्ममार्गवर्तिनामपराधर हितानां देहवैरूप्यकरणमनुचितं तथापि करणे को हेतुसत्राह पाण्डवानामेवायमघकारी सर्वान् द्ण्डयतीति लोकापवादजननात् पूर्वसिद्धां निःकलंककीर्ति दूघयति। अतो भवतामपयेतदारुयाने कीर्तिस्थापनधर्मो भवति $11 ? ३ \| \%$ मर्पतिज्ञा च सिद्वा भवतीडाह जन इति। अनागसि जने अपराधं युंजन् सर्कतो मत्तो भयं प्रामोति देही धनैहिकामुषिमकम्रकारे: मत्कृतं भयं प्रामोति, अस्य सम्बन्धी पुत्रादिभयं प्रापोतीय्यध्याहारः करणीयः। अनागसि जने अघं युंजन् भवति तस्य मत्तः सर्वतो अयं भवतीति भवतिद्वयमध्याहत्तंठयम्। वस्तुतस्तु धर्ममां्रं पूर्ववत् अप्रिमश्होकेनोक्तार्थंतात् 119811 \% आख्याते कि करिष्यतीयाकांक्षायामाह अनागतिस्वति। ननु सोडव्यधिकारी कथं त्वया मारणीयस्तन्नह निरंक्कूरा हूति। नियामकरहितः अत एवोत्पथगामी कथं क्षम इलपेक्षायामाह आहर्तास्मीति, अमर्त्यस्य इन्द्रस्यापि बाहुसुर्पाटयामीतर्थः । साक्षादिति स्वयमेव गत्वा न चाभिचारद्वारा, सांगद्मिति अंगदाद्याभरणैं सहितं सर्वे: पूजितमपि $113911 \%$ ननु भवानत्र न नियुक्तः। अतो नियोगानुसारेण पालन्नं कर्तं उयं वयं तु मत: कुतम्रित्रव्राष्ट्र समागताः, न बवद्दीया इत्यारांक्याह-राजो द्दि धर्मद्वयं सहजो धर्मः अधिकृत्तु। सहजधर्मस्तु आर्तार्त्तिनिम्रह: स मुर्यः, अन्यस्तु गुणैः तः स्वराष्ट्रादिनियमो नास्ति भार्यमपि मारयन् निवारणीयः, परमशाक्या तूष्णींभावः, राज़्तबशाक्यभावात् स मुखूयो धर्मः ख्वर्मननुपालनमेव, अन्यान् स्वधर्मरहितान् अनापदि उतपथान् शासतः न तु विरक्तस, अतो ममार्तिएह्रणं स्वधर्मः। अतो वक्तबयमिति कलिनिम्रहो बहिमुखेन कर्तुमशाक्यः अभगवदीयेन वा ॥ १६॥

## श्रममदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

आखयाहीटन्य। एतस्य शिक्षाथं द्णकरणपक्षेपीति । अयं राद्रो वृषस्य शिक्षायै दण्डं कृतवानिति पक्षेपि । तथापीति वैरूप्यकरणे। वैरूप्यकरणमेवस्योचितम , न तु मारणमिस्यथ०। पूववविति प्रायेण विगीतम। राज्ञ इत्यत्र च्यक्करासनस्येति । दत्तभूतामयस्य एतद्व इत्यन्र। अयमिति राजा। तथा भातीति बहिर्मुखो भाति। सबे्रमाणार्थ इति। इदं मगवत्पद्क्याख्यानम ॥ १६॥

## भीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

है वृष अल्मनस्तव पादच्छेदनेन वैरूप्यकर्तारमाख्याहि। तदाख्यानेडपि किमित्यपेक्षायामाह-वो युषमाकं भद्रमेव भविशगति। कुत इत्यपेक्षायां साधुत्वादित्याह-साधूनामिति। करं साधुत्वमित्यपेक्षायां निर्दोषत्वादि ल्याह-अकृतागसमिति। कथं भद्रं स्यदित्यपेक्षायामस्मस्कीर्तिदूषकर्वेनास्मत्छृतद्ण्डादित्याइयेनाह-पार्थानामस्मोक कीर्ति दूषयतीति तथा तमिति ।1 १३१। * एनदेव सपष्टयति-योडनागसि निरपराबे जने अघं दुःखं युक्जन् कुवन् भवति अस्यैवम्भूतस्य मत् मत्तः सकाशात्सवंत्र सर्वस्मिन् काले सर्वस्मिन देशो च भयं स्यात्। तथा चासाधूनां देमने कृते सति साधुनां युष्माक अन्रमेव स्यात् $1198 \|$
 द्रोहकद्रवति तस्य मनुषयस्य का वार्ता ? साक्षाद्मत्र्य्यस्य देवस्यापि अधुदसहितं भुजमहमाहर्ता आहरिष्यमाणोऽस्मि। साङदमिलनेन मूलत उत्पाटनं सूचितम् $\|24\|$ नन्बेवमेकस्य निम्रहेणान्यस्यानुम्रहे तव किं पयोजनमित्यपेक्षायां स्वधर्मसंरक्षणमेवेलाह-राज्ञ इति । अनापदि उत्पथान् अधर्मिष्टानन्यान् असाधून् यथाशाख्रं शासतो द्ण्डयतो राइ इह नीतिमार्गे स्वधर्मस्थानामनु निरन्तर पाहनमेव परम उत्कृष्टो धर्म इस्यन्वयः । हील्यवधारणे ।। २६।।

## हिन्दी अनुवाद

वृषम ! आपका कल्याण हो। बताइये, आप-जैसे निरपराध साधुओंका अझभझ करके किस दुष्पने पाण्डवोंकी कीर्ति में कल लनाया है ? 11 ?₹ 11 \%ो किसी निरपराध प्राणीको सताता हैं, उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवरग होगा। दुष्टोंका दमन करनेंसे साधुओंका कल्गाण ही होता है। $11811 \%$ जो उद्वण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको दुःख देता है, वह चाहे साक्षान देवता ही क्यों न हो, मे उसकी बाजूबंदसे विभूषित भुजाको काट डालूँगा $\|$ १\& ॥ \% चिना आपत्तिकालके मयदादाका उह्ल न्न करनेवलोंको शाखानुसार द्रण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित लोगोंका पालन करना राजाओंका परम धर्म है।। १६।।

## धर्म उवाच

एतद् वः पांडवेयानां गुक्तमार्वभयं चचः। येषां गुणगणे: कुष्णो दौत्यादौौ मगवान् कृःः।। १७।। न वयं क्केराबीजानि यतः' स्युः पुरुषर्षम। पुरुष तं व्रिजानीमो वाक्यभेदविमोहितः॥ १८॥ केचिद् विकलवसना आह्दुरारमानमात्मनःः । दैवमन्ये परे कर्म सभावमपरे प्रसुम् ॥ १९॥ अभ्रकर्याद़निर्दें३यादिति केष्वर्व निश्ययः। अन्रानुरूपं राजर्षे विमृरा स्वमनीषया॥२०॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थद़ीपिका

आर्तानामभयं चस्मात्तद्वचो वो गुष्माकं युक्तमुचितमेब 11 औथ \# \% वयं तु चतः पुरुषात्र्राणिनां क्लेशहेतवो मनेयुस्तं पुरुषं न विजानीमः। यतो वादिनां वाक्यभेदैद्विमोहिताः॥ ३८॥ \% वाक्यभेदानेवाह। विकल्ं भेदें वसत आच्छादयन्ति ये योगिनस्ते आत्मानमेवात्मनः प्रमुं सुखदुःखप्रदमाहुः। तदुक्कम् "आत्मैव ह्यात्मनो बन्घुरानमैब पिरात्मनः" इति। यद्धा विकलैः कुतकैः प्रावृता नास्तिकाः। एवं हि ते वद्निन्ति-न तावद्देवतादीनां प्रभुत्वं कर्माधीनत्वात्। न च कर्मणः स्वाधीनत्वादचेतनत्वाश्चे। अतः स्वयेव प्रभुर्न चान्यः कस्चिदिति। अन्ये द्वेवज्ञा दैवं ग्रहादिरूपां देवताम्। परे तु मीमांसकाः कर्म। अपरे हौकायतिकाः सभावम् $11991 \%$ केष्वपि सेख्वर्रेषु मध्ये। केष्वपीति दुर्लभत्वं दर्रीतम । निश्रय इति सिद्धान्तत्वम्। अप्रतक्र्यान्मनोऽगोचरार्दनर्देदयाद्वचनागोचरात्पर मेश्वराससवं भवतीति विमृहा विचारय स्वुद्दूया॥ २०॥

## श्रीवंरीधरक्रतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

पाण्डवेयानों पाण्डववंइयानामेतत्। यथा मां प्रत्युक्तमीछगिल्यर्थः। येषां गुणगणैः प्रेमात्मकैरियर्यः। श्रीकृषणस्य प्रैमैकवइयत्वात्। तस्यार्जुनस्य पौत्रस्त्वं तत्रुल्य एवातस्तव गुणैरप्यधीन एव श्रीकृषो वर्तत इति तद्शाक्यं किमपि नास्तीति भावः॥ २७॥ \% तत्र साक्षार्द्धिसाकर्वृगतः प्रश्नोयमिति ज्ञात्वापि सूचकता न युक्तेति मत्वा तत्रयोजककर्त्ततत्वेन सिद्धान्नयन्नष्यनिद्द्वॉरितमिवाह-न वयमिति त्रिभिः। वयमीभ्वरादिनो ये च वाक्येदे़े विमोहितास्ते सर्वेडपि तं पुरुषमीअ्वरं न जानीमस्तस्य सर्वागोचरत्वात्। हे पुरुषर्षभेति। वं नु सूचकताद्रोषं पुरुषभ्रेद्ववाजानास्येव। चद्वा पुरषषो हरिः स ॠषभः प्रियो यस्येति हरिभक्तरवात्वं तु जानन्नेव स्वप्रयबोधनार्थं मां ृृच्छसीति भावः। ननु कथमेवमपलपसि वत्क्लेशदायी पुरुषोऽयं मया द्रायत एव। सल्यम्। असौ मम क्लेशस्य बीज किंचिद्रविए्यति यतोयं ममैव क्लेशद़ो नान्य्यस्येति। क्लेशबीजं यतो भवति तं पुरुषं न जानीम इलर्थः। ननु शास्खज्ञा यूयं कथं न जानीथ। सत्यम्। बहुशास्त्ञानमेव तदनिद्धारणे कारण-मिल्याह-वादिनां वाक्यभेद्वर्विमोहिता इति ॥३८॥\% वाक्यभेदविमोहितान् गणयति-केचिदित्येकेन। एते सर्वे वैदिका एव प्राह्याः। वेदवाक्यस्यैव प्रामाण्यादिति संदर्भः। तदुक्त श्रीगीतायामिति। यद्धा विकल्पं जीवेश्वरादिभेदें वसते आच्छादयन्ति येऽद्दैतवादिनः सुखदुःख्यादेरात्मज्ञानविजृम्भितस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वान कोऽपि सुखडुःख्रपदो भवतील्याहुः। संभवास्समासान्तरेणार्थन्तरमाह-यद्वा केचित्तार्किकाः आत्मनः सुखदुःखबीजमात्मानमेवाहुः। एवं ते बद़न्तीति स्वामिचरणेरुक्तमेव। लौकायतिको नास्तिकावान्तरविशेषः। तीर्थस्तु-स्वस्य हरेर्भाव उत्पत्तिर्यस्य तं काल प्रभुमाहुः। सर्ने "सर्वे निमिषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषात्" इति श्रुतेरित्याह । अभ्र संदर्भर्तु-अपर इस्यनेन सांख्यानाहुः। स्वस्माद्रावः स्वभावः परिणामः स च गुणानामेव गुणपरिणाम एव सुखदुःखहेतुरियाह ॥ १९॥\% \% सेश्वरेषु वैष्णवेषु। परमेश्यरात्सर्वं भवतीति निश्रयः। तद्वक्ष्यति बेदस्तुतौ "त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थश्रुभाशुरुमोर्गुणविगुणान्वयान"" इति। तथा "सुखं दुःखं भवो भावो अयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्ट्रित्तो दानं यशोयशः ॥ भवनित भावा भूतानों मत्त एव प्रिविबधः" इति भगवद्रीताभिश्र। ननु तहि कथं निर्दे वस्तुतस्तु तेषामस्वातन्डयाच भगवत एव सर्वं भवरीति सिद्धान्तात्। भगवतः सकाशाद् दुःख्यं भवतीद्युपासकानां वक्रुमनौ-
 इति भावः। तदुक्कं भीष्मेण "न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन्पुमान्वेद विधिस्सितम्। यद्विजिज्ञासया युक्ता मुद्यन्ते कवयोडपि हि" इति । तदपि भक्ताभासस्य मम देन्यवर्द्वेनेन स्वविषयकस्मरणवृद्धघर्थं वा भक्तोत्तमस्य तव कलिनिम्रहादिकीर्तिख्यापनार्थं वेति हितायैव क्लेशदानमूह्यात इति । नन्वेषां मतानां मध्ये कस्योपादेयत्वमिल्यन्राह-अन्रानुरूपं समुचितं सिद्धान्तं व्वमेव स्वमनीषया विचारय यतस्तवं राजर्षिर्भवसीत्युक्तिमंग्या निश्रयशाब्दात्सर्वान्ते कथनाच वैण्णवसतस्य सिद्धान्तत्वम्। अतः केष्वपीयनेन

[^53] कारणत्वं जीवातमनः पारतंग्यात्। न च गहाणां तेपां काहचक्राधीनत्वात्। न च कर्मणः जाड्यात्। किश्न साक्षाद्रम्र्यास्य किं
 सूचितम्। तद्विधित्सित्वं सबैद्दुर्बैयमेबेति भीष्मोक्किरेव भमाणम् ॥२०।।

## श्रीराधारमणदासगोर्सामिविरचिता दीपनी च्याख्या

बृत इति पाठो विजयघचजसम्मतः स एव प्रामाणिकः ॥ १ง-२८।। * * लौकायतिकाः चार्वाका इसर्थ: ॥ २९-२३ ॥

## श्रीमहीर्दराघवव्यास्या



 भीक्ठणें दूरं स्वलोक प्रति गते सति ल्वमेव शोकानहान् रहसि प्रहरन्नधमहंसि। अतः शोच्योडसि स्खजने, कोषृध्रदिति यन्पृं





 यदनुतूपं पकृतक्लेशातुगुणकारणं तस्सममीषया सूत्ममया धिया विमूश विचाएय ॥२०॥

## भीमम्जिजयघ्वजतीर्थंक्ता पदरत्नबही




 स्सांख्या आत्मानमंतःकरणं वल्कारणमाहुः। वैकलपचचसः मकृतिपुर्वयोर्विकेाप्रवचना एके सम्यक् ज्ञानितः देवें सवेदेवप्रधानं हरिं क्लेगांबीजमाहुः "सर्वे निमेपा जज्ञारे विद्युतः पुरुषादि" कि भ्रुते स्वश्दव्वाध्याद्वियोर्भावः चैस सः सभावः


 श्रीमजीवग्रोस्वामिकृतः कमसन्द्रम्भ
तऋ साक्षाद्विसाकतृंगतः प्रूनोडयमिति ज्ञात्वापि सूचकता न युत्तेति तस्यापि गौणत्वं मत्वा तत्प्योजककर्तृं गतत्वेत


 अभप्रक्यांदिति ॥ २०-२२॥

## श्रीमद्रिशनाथन्चकर्तिकता सारार्थदर्शोनी





 पห८॥ \% \% बा₹्यमेदानेवाह-केचिद्विफल्ं भेदं बसते आच्छादयन्ति से योगिनसे आर्मानमेषात्मनः प्रभुं युख-
 दयन्तीति तथाभूता भवन्तीलन्वयः। अन्रार्थे अढ़तबादिनस्ते हि सुखदुएख्लदेरार्माज्ञानविज्तृम्भित्य द्वैतस मिथ्यात्वात् न कोड़ि सुखदु:स्वपदो भबतीलाहुः। केचिच तार्किका आत्मनः सुखदुःलबीजम् आत्मानमेवाहुः। एवं ते बद़न्नि-न तावद्देव-









 कसोपादेयत्वं तचाह-अन्रतुरुपं समुचितं सिद्धान्वं स्वमेव स्वमनीषया विचारय। यतस्वं राजर्षिर्भवसि। इल्युक्तिभहया
 विमृोलयं राझो विमर्शः। न ताबत् क्लेशानां मिध्याखं प्रकटमनुभूयमानव्वात्। न चात्मनसक्कारणल्वं जीवात्मनः पारतन्ज्यात्।
 पापवत्त्वे धर्म्मव्वस्यैवानुपपत्तेः। न च स्वाइबस तस्सानैकान्तिकर्वात्। तस्माइ्रगायत एव कारणत्वं सुस्यियम्। तद्विधित्सितन्बु


## श्रीमच्हुकदेवक्कतः सिद्धान्त्पद्रीप:



 खमाबो नियतिर्येहच्छाभूतानि योनिः पुरषष इति चिन्स्यमि"लि वेदान्बबक्क्युपषंहृंहन् तानेक वाक्यमेदान्त् दर्शायति केनिद्दिति।

 रिति कम्मादिनो मीमंसकः। यहच्छा योनिरिययनियमवादिन आर्हता, भूत्वानि योनिरिति लोकायतिकाः। सिद्धांतपष्कमाह
 उच्यन्ते। तत्र सिद्वान्वपष्षं पथममाह-केचिद्टिकल्पवसनः विकल्ं नानाकारणवाद "नेह नानास्ति किचन मूलोः स मृत्युमान्नोति
 सुबदुएसघदमाहुः। तथा च श्रुतिः "एप एव समधु कर्मे कारयति वं यमेम्यो लोकेम्य उन्निनीषते एप एवासाधु कर्म कारयति तं यमेमे्यो लोंकेम्योड्बो निनीषते" दृति। अन्ये देवक्ता देवं प्रभुमाहुः। परे मीमांसकाः कमैंव प्रभुमाहुः। अपरे सांख्याः अव्रहात्मक-



> श्रीमदलभाचार्यंविरचिता सूबोधिनी व्याख्या

यद्वृप्पयमनुमयरूपः तथाप्यभिमानात्तथा भाति अतोंतमुंबः कर्तुण्यं इ्यभिप्रायेण उत्तरं वक्ञं प्रथमं प्रोस्साहयति





भावः $1420 \%$ ₹ति भगवत्परवबमुपदिशय धर्मसूक्ष्ममुपदिशति न वयमिति। अयमर्थः-एते च्रयोऽपि यदा आहल्यैकेनैव हताः । कितु सल्यादिभिः खस्वनिवृत्या ते हि धर्मपादोपजीवकाः स्वयं निवर्त्तमानाः धर्मस्यैकैकम्पादमादाय निवत्तते, द्वापरे च धर्मो द्विपदो जातः भ्रमाणानां द्वैराइयात्। अतो निर्णायकप्रमाणाभावात्। वस्तुतः केनाप्यकृतत्वात् कालेन भगवता वा कृतत्वात्। ताह्टास्वभावधर्मकरात् उत्तरं न घटते, न हि काले वा भगवति वा अयं किंचित् क्तुं शक्तः, तस्मात् प्रमाणबोधने साधिकारानुसारेण पदार्थान् बुद्धचा तथा करिष्यति । न च्वकथनं स्वष्टकथनं वा युक्तमिति हे पुरुषर्ष्प! "पुरुषत्वे च मां धीर" इति न्यायेन पुरुषमात्रस्यैवं भगवद्वह्ट्रि्युक्ता वं तु पुरुषर्षभः । किंच क्लेशबीजानि पापानि भगवद्पपराधा वा तानि कुतो सबंतीति विचारः कर्त्तिण्यः। पुरुष एव तत्र समवायिकारणम् अन्तःकरणं भूतसंरकारपक्षे शरीरं वा निमित्तान्यन्यानि नियामको विचारणीयः केन नियमितां सामम्रों वा जनयति तत्रानिश्रये हेतुः स हि पुरुषो अवति। अन्यस्य नियामकाभावात् ते च पुरुषाः पंच ठ्यम्टिसमष्टिपुरुषकालपुरुषोत्तमाः। तत्र निश्रयः विचारकस्य स्यात् तस्य वाक्यमेदेर्मोहितत्वात्। ते च पुरुषाः पंच वयमिति सर्वेषामेवात्र विचारे अशाक्यता एकमेव वाक्यं स्वस्वबुद्धणनुसारेण अनेकधा योजयंति ते चक्यमेदाः सर्वत्र युक्तिसहिताः 1 वाक्यमेदे निर्णीतान् पदार्थानाह-तः केचिन्मायावादिप्रभृतयः उ्यद्टिमेव हेतुं मन्यंते । तदर्थं सर्वमेव विकल्य माययाच्छादयंति ते विकल्पवसनाः 1 विकल्पा बसनं येषामिति विविधकल्पनारूपमझ्ञानं वासस्तेषामिति ते आत्मानमेव नियामकं मन्यंते "आत्मैव ह्यात्मनो बंधु"रिति वाक्यात् आत्मनोडपि हेतुत्वेनात्मातिरिक्तकारणं मन्यंते किंतु आत्मनैव। अन्ये पुनः समष्टिकारणवादिनः पौराणिकाः ज्योतिः शास्लसहकृताः पुरुषहरीरं बह्साण्डं मत्वा त्त्र चेश्टारूपं च कालचकं स्वीक्टल तदवयवै: बुधादिभिभ: अन्तः सर्वपरिज्ञानात् म्रहसहितं समष्टिमेव कारणं मन्यंते। ततोऽपि पुरुषकारणवादितः प्रकृयधिष्षतारं पुरुषं मन्यन्वे सहायभूतं च कर्म नियामकत्वेनैव सीक्रुर्वन्ति अन्यथा प्रकृतिपुरुषयोनिट्यद्वात्। अपेक्षाभावे सृष्टिन स्यात्र। अतो नियामकस्य कर्मणोडपेक्षा "घघुद्धकर्मा देवेने"ति वाक्याच यद्याि कालः स्वभावश्रेति । तथापि न तयोनियायकवं सम्भवति अन्यत्वात् साधारणत्वांच तस्माक्कर्मसहितः पुरुषः क्लेशबीजहेतुः। अन्ये पुनः कालमेब हेतुत्वेन मन्यंते द्वारत्वेन स्वभावं सहि प्रकृ्यादीन्त्र्रेरयति स्वभावेन परिणमंते खभावादेव प्रेरयंति सुखं दुःख्यमिति कालरूपस्य भगवतो वाक्याच यद्यपि पुछुषोत्तम एव सः, तथापि सर्वरुपस्वात् तस्मिन् प्रकरणे कालरूपं ख्यापितवानिति तद्वाक्यानां तच्छेषत्वं "स कालो यद्वहो लोको वायोरिव घनावलिरि"ति वाक्याज्ञ। अन्ये तु पुरुषोत्तमं मन्य्यंते, स हि सर्वत्र पविष्टः सं्रं करोति कालादिष्वपि स एव प्रविश्टः। यंद्यपि कालस्य सर्वप्रभुत्वं तथापि न तस्य स्वतसत्त किन्तु भगवत्र्रेरणया अन्यथा तस्य सर्वार्थव्वाभावात् वैषम्यनैर्धृ णये प्रसज्ज्येयातां, कालत्मनोश्व विवेचनमये वक्ष्यामः। नियामकववमेव तस्य सर्वज्ञमिति च, तर्हि सर्वप्रचिष्टो भगवान् सरैँ कथं न लक्ष्यते तत्राह अप्रतक्र्यादिति। यद्यपि शास्तामाण्यात् आपातत्तर्क्यते सर्ववस्तुस्वरूप इति तत्व्वविदः पइयंति तथापि राङयाहिक्या ₹पष्टतया न प्रतर्र्यः। तहिं ज्ञान्रैतत्कथं नोच्यते इद मित्थ इति तन्राह-अनिर्वाच्यादिति। शर्करादिमाधुर्यवत् केवल्लनुभवैकवेचं न स्पप्टतया चक्रु शाक्यं विरेषशब्दाभावात् संकेताभावाच अव्यवहार्येत्वात् यद्यपि विशोषाकारेण वक्ठमशक्यमुत्प्रेक्ष्तुं च, तथापि शास्तानुभवाभ्यां तन्निश्नय:, ताद्दशा विरला इ्याह-अन्र पब्रपक्षेषु चथाधिकारं व्यवस्थापित्वात् तवापि यथाधिकारः तदन्तुरूपे ठयवस्थापयेत्याह अत्रानुरूपमिति। राजें ! हति सम्बोधनात् राजत्वात् विचारकत्वमृषित्वान्मंत्र्रष्टृत्वं तेन वेद्हद्यद्यविचारेण निर्णयं कुर्विति ज्ञापितम्। अन्र सम्मतिः प्रष्टठ्या, एकरूप्वाभावेन स्वाधिकारानुसारेंण कथनप्रसंगात् ततः स्वमनीषयैव विचारय॥ २८-२०॥

## श्रीमद्रोर्सामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारा:

न वयमिल्य习। उपदिशतीति परोक्षेणोपदिशति। नन्वेवं परोक्षेण किमित्युपदेश इल्यत आठुः अयमर्थ इल्यादि। द्दैराइयादिति श्रुतिस्मृतिभेदेन द्वेराइयात्। ताह्सक्वभावेति ह्रस₹्वभावेट्यर्थः। पुरुष इति न्यायवैरोषिकमीमांसकमते।
 अस्मदादिशरीरमेव सक्केशाबीजं मन्यन्त इत्यर्थः। आत्मनैवेति पक्षान्तरेषिवयं तृतीया सहार्थे। तेन दैवकर्मस्वभावेषु सर्वच्रात्मपदान्वयो बोध्यः। प्रथमपक्षेतु करणार्थ। तथा च तेन केकेशा भवन्तीति शेषः। समष्टिमिति घह्याण्डहरीरीराभिमानिनम्। कारणमिति ठ्यम्टिक्रेशकारणमू। पुरषकारणवादिनः पातअल्जायाः पौराणिकविशोषा वा। पुरषं मन्यन्त इति। तत्वात्मकेंतथा मन्यन्ते। कर्मेति भिन्नं पद्म्। अन्ये पुनरिति पौराणिकविशोषाः। विवेचनस्वरूपमाहुः नियामकर्वमिस्यादि ॥ ९७॥

## श्रीगिरिधरकृता बालम्रबोधिनी

एवमुक्तवन्तं वृषरूपो धर्म आह-एतदिति त्रिभिः। पाण्डवेयानां पाण्डुवंरजानां युष्माकमेतदार्तार्तामभयं यस्मात्तद्वचो युक्तमुचितमेन। कुत इ्यपेक्षायां पाण्डवेयान्विशिनष्टि-येषामिति। येषां पाण्डवेयानां युधिष्हिरादीनां गुणगणैर्हेतुभिर्भग्वान् कृष्णो दौौयादौौ कर्मणण कृतः स्थापित इलर्थः। आदिपदेन सारध्यसेवनादिम्रहणम् ॥ १७\|\% कोऽवृश्तन्तव पादांस्सीन्,

इति प्रनस्योत्तरमाह-नेति। भगबझक्तवेन पुरुषेषु श्रेष्टवाद्यदि तवैव निश्रयो नासत तदा स मम कथ स्यादिति सूचयन् सम्बोधयति-हे पुरुषर्षभेति। यतो यस्मात् पुरुषात् मम केशेस्य बीजानि पाद्च्छेदादीनि स्युस्तं पुरुषं वयं न जानीमः। मम का वार्त्तिडन्यः कोऽपि न जानातीति सूचयितुं बहुबचनमू। तद़ज़ाने हेतुमाह-वाक्येति, क्ठेशकारणवादिनां वाक्यमेदैद्र नानाविधवाक्यैः विमोहिता इलर्थः 11 १८॥ \% वाक्यभेदानेव दर्शायति-केचिदिति सार्द्देन। केशकारणवादिनां मध्ये केचित् विकल्पं भेद्ं वसत आच्छाद्यन्ति ये योगिनस्ते आत्मानमेवात्मनः प्रभुं सुखटुःख्यप्रद्माहुः। तदुक्तं गीतासु-आत्मैव ब्बात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः' इति। अन्ये ज्योतिरिंदो दैवं ग्रहादिरूपां देवतामेवात्मनः प्रसुमाहुः। अपरे मीमांसकाः कमैवात्मनः प्रभुमाहुः। अपरे लोकायतिकास्तु स्वभावमेवात्मनः प्रभुमाहुः।॥१॥ \% अप्रतर्क्यात् मनोऽगोचरात् अनिर्देरयात् वचनागोचराँ्च परमेश्यरादेव सर्वं सुखदुःखादिक भवतीलपि केषु भगवद्रक्तेषु निश्रय इल्यस्य मतस्य दुर्लमत्वं सिद्दान्तत्वं च सूचितम्। अन्र विचारे वंं समर्थोडसीति सूचयन्सम्बोधयति-हे राजर्षे इति। अन्रैतैषु मतभैदेषु यदुनुरूपं सुखदुःखादिदाने योग्यं तत् स्वमनीषया विमृश विचारय॥ २०॥

## हिन्दी अनु श्राद

धर्मने कहा-राजन् ! आप महाराज पाण्डुके वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुःखियोंको आश्वासन देना आपके योग्य ही हैं; क्योंकि आपके पूर्वजोंके श्रेष्ठ गुणोंने भगवान् भ्रीकृषणको इनका सारथि और दूत आदि बना दिया था 11 श७ $11 \%$ \% नरेन्द्र ! शाख्रोंके विभिन्न बचनोंसे मोहित होनेके कारण हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण उत्पन्न होते हैं $11 ३ ८ \| \%$ जो लोग किसी भी प्रकारके द्वैतको स्वीकार नहीं करते, वे अपते-आपको ही अपने दुःख्यका कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्धको कारण बतलॉते हैं, तो कोई कर्मको । कुछ लोग स्वभावको, तो कुछ लोग ईेख्वरको दुः"्यका कारण मानते हैं। १९॥ \% किन्हीं-किन्हींका ऐसा भी निश्रय है कि टुःखका कारण न तो तर्केके द्वारा जाना जा सकता है और न वाणीके द्वारा बतलया जा सकता है। राजर्षे ! अब इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार लीजिये। २०।।

## स्त उवाच

## एवं धर्मे प्रवदति स सग्राड् द्विजसत्तम । समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम् ॥ २? ॥ राजोवाचं <br> धर्मं घ्रीषि धर्मज्ञ धर्मोडसि वृषरूपधृक्। यदधर्मकृतः स्सान सूचकस्यापि तद्ववेत् ॥ २२॥ अथना देवमायाया नूं गतिरगोचरा। चेत सो वचसभापि भूतानामिति निश्ययः।। २३ ।। तपः शौच्च द्या सत्यमिति पादाः केते कृताः। अधमर्रिस्त्रयो मनाः स्मयसझ्जदैस्तव ।। २४।। <br> शीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्रीपिका

विखेद़ो गतमोहः पर्यचष्ट प्र्यभाषत ज्ञातवानिति वा ॥२१॥ \% अनिर्धारितमिव न्रुवन्घातकं जानन्नि न सूचयेद्वित्येवंरूं धर्मं प्रवीष्यतो धर्मोडसि। ननु घातकस्य सूचने को दोष इल्यत आह्। यदिति स्थानं नरकादि॥ २२॥ \% यद्वा। अज्ञानाद्रप्यकथनं मवतीयाह।। अथवेति। देवस्य मायाया गतित्वैध्यघातकलक्षणा वृत्तिर्मूतानां चेतसो वचसश्रागोचरा सुक्षेया न भवतीति निश्रयः ॥२३॥ \% धर्मोडसाविति ज्ञात्वा तस्य पादानुवादेन व्यवस्थामाह। तप इति


## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाइः

समाहितेन लबधसमाधानेन ॥ २१॥ \# \% हे धर्मजेति। स्वंतृवृषलनामाप्रहणेन त्वमतीव सूक्ष्मं धर्मतन्वं जानासीति भावः। "असत्कृतमधर्म तु वदन्नर्द्वमवा‘न्तुयात्" इति समृतिप्रोक्रधर्मग्राहित्वात्। अयं मां निरपराधमपि
 स्यातः साक्षाद् धर्म एव मयानुमितस्व्वमिति॥२२॥ \% अथ वेति। त्वया सर्वमुक्तमेवेल्यर्थः। देवमायेत्याद्निता

[^54] बचसो मनसक्षापि।

अप्तक्र्यंदिति तदु क्मनुमोदिता देबस्य भगवतो मायाया: सर्वजगत्पालनसंहार कारिण्या गतिभर्भातनां चेतसोडगोचरेति अपतनक्ये लर्थ०। बचसोगोचरेति अनिर्देइयेल्यर्थः। मायायाखच्छक्तित्वात्स देवः पालनसंहारलक्षणे सुखदुःखे भुतेम्यः करं द्दातीति ज्ञातुं
 दाम्यामू। रमयो गर्वः। संगः बीभिः। मदो मधुपानाद्धजः। उफलक्षण्णमेतद्धिसादेरपप। तन्र स्मयेन तपोभंगः। खीसंगेन शौचभंगः। मदेन द्यासंगः 11 २४ 11

## श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या

अधर्म्मपादेरिति। त्रिमिरेंःः स्मयसङ्मद्लक्ष्षणःः अधम्म्मपादैस्तव च्र्यः पादा भग्नाः तपोलक्ष्रणैकः शौचलक्षणैको दुयात्मकैकश्रोति तब पादास्त्रयो विनष्टा इत्यर्थः। तपः शौचं द्या सत्यमिति चतुणां धम्मपपादानां कलौं चतुर्थचतुर्थांशमात्रत्वेन अवस्थानाह्हत्वेडपि ताः समुदायेन न सन्ति सत्यात्मकैकपाद्य पादपरिमितचतुर्थांशामात्रमेवास्तीति अधुना छइयते इति भावः। एवं सति अस्याध्यायस्य वेपमानः पदेकेन इति द्वितीयम्शोकस्य पाद्द्र्यूनः पदा चरन्निति सम्तमइलोकस्य कोऽवृश्वत् तव पाद्वंहीनिति द्वादराइलोकस्य इदार्नी धर्म्म पादस्ते इति पگ्वविशाइलोकस्य वृषस्य नष्टांस्त्रीन् पादानिति द्विचत्वारिंशत्तमइलोकस्य
 मेदिनीकोषप्रमाणात्। अत एव स्मयो गवर्वः गठर्वद्वारा तपोनाराकत्वेनेति वर्ध्यमाणटीकासह्जतिः ॥ २४-२६॥

## श्रीमदीरराघवव्याख्या

इत्थं धर्मे भ्रवदति सति हे द्विजसत्तमा: ! सम्राट् सार्वयौमः परीक्षिद्विगतखेदः समाहितेन मनसा तं धर्मस्याभिप्रायं प्र्यचष्ट। चक्षिड्र दर्शानेडपि बर्तते द्धालोच्य निर्णीतवानित्यर्थः 1 २? 11 \% निर्णोतमेव तदभिपायं प्रत्याह धर्ममिल्यादिभिः षडिय: तन क्लेशाबीजावहे पुरुपे संनिहितेडपि यदुक्ष क्लेशाबीजानि यतः ₹्युस्तं पुरुषं न जानीम इति तत्र तदसिमायं निर्णीतमाह धर्ममिति । है धर्मज्ञ ! साक्षात्रवं वृषरूपधृर्धर्म एवासि अत एवापद्यपि पुरुषं तं न विजानीम इति धर्ममेव ब्रबीषि। अधर्मकारिणि पुरुषे संनिहिते यद्वर्मसूचकं वचस्तद्वर्ममेवेसर्यः। यद्यस्मादधर्मकृतोडधर्मकारिणः स्थानं प्राव्यं स्थानं यस्सूचकस्यापि तत्स्थानं अवेत् 'पतितः पतितः' इत्युक्त्वा पतिচयतीति शास्त्राढिति भावः \| २२\| \% अथ विमृशा स्वमनीषयेति यदुक्तं तदुभिप्रायमाह अथवेति। देवसायाया हैख्वरसुल्पस्य "माया बयुनं ज्ञानम" इति ज्ञानपय्योयोइन मायाशब्दः "माग्रया सततं वेत्ति प्राणिनां च झुभाशुभम्" इति प्रयोगाच गतिर्भूतानां चेतसो वचसश्धागोचरी अविषयभूतेति वा निश्वयः। न जानीम इति
 \% धर्मोडसीटनेन तं साक्षाद्र्मोधिदेवता एवेत्युक्तं यत एवमत एव तव पादा अपि न लौकिकब्देषभपाद्सजातीया अपि तु विशिष्टा एवेति वदंस्त्वंजकान दर्शयति च्र्य इति, धर्माधिदेवस्त्र तन पादास्तपआदयश्यतारः प्रकीतिताः। तन्र त्रयः पादाः अधर्मस्यांौौः त्रिमिः स्मयादिभिर्भग्नाः । तत्र स्वस्मन्तुत्कषषी: स्मयः स च तपोनाहाहुतु:, संगः शौचविरोधी, चित्तविकारः विवेकाक्षमत्वरूपः मदेनात्रोनामार्त्तिमपइयन्न द्यां कुरुते ॥ २४ ॥।

## श्रमद्विजयधवजतीर्थकता पदरत्नावड़ी

घर्मे एवं प्रनद़ि सति सम्राट समाहितेन एकाय्रेण मनसा आलोच्य साधीनैः कर्मंकालम्रधानैः देवमेवासतंत्राणां जीवानां दुः्यादिबीज न त्ववांतरम, स्वातंत्येण कर्मादीनां दुःखबीजपक्षो हेय एवेत्येव धर्मान विदित्वा तं पत्याचष्टेत्येकान्वयः । आत्मादिशब्दवाचयं परमात्मानं क्लेशाबीज विदित्वेति वा आदानादिकर्तित्वादाइ्मा द्वेवोत्तमत्बद्दैवे क्रियाविषयत्वास्सकलकारणइाक्तिमतबाच कर्म सहमाद्रावः स्वभा स्वरूपभूतं भां प्रकारां वाति गच्छति न परम्रकाशमिति स्वमावः स्वयंप्रकाइा इत्यर्थः। अप्रत्र्यात् दुस्तर्कीविषयत्रवादप्रसिद्वत्वाद़निवर्वच्यात् असिद्वेरचाच्यं तदिति समृतेः इति। सर्वेषु पक्षेषु हरिरेवोच्यते क्लेझाबीजत्वेन "अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते। इति मत्चा भजंते मां बुधा भावसमन्विताः ।। बुद्विर्जाजमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च ॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यरोयराः। भवंति भावा भूतानां मत्त एव पृथगिवाः" इस्यदेदेश ‘अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव । न तु मामभिजानंति तन्वेनातइच्यवंति ते’ इति सम्पतेः पृथककल्पनाया अज्ञानिविषयत्वादित्यादिक समाहितेन सम्राडिति पदुद्वयेनोक्रमिति ज्ञातब्यम्। सम्यग्राजते प्रकाइते संव्पस्येति सताट। अत एवार्मवैरूप्यकर्रोरं न विजानीम इति वदंतं धर्मम्रवीदित्यन्बयः। समाहितचेतसा ज्ञानेन तं धर्म भगवंतं प्रत्यचष्ट छष्टवान् । अपरीक्षदर्शनेन तस्य निजरूपमद्राक्षीदिल्यर्थ: हष्धा चान्रवीदिति ोोषः।1 २? ॥ \% किमन्रवीदिति तत्राह धर्म मिति हे धर्मज्ञ ! धर्मं बवीषि यस्मात्तस्मात्स धर्मोडिसि न वृषः, अपितु अज्ञजनमोहनाय चृषरूपं धत्से यदुक्तमात्मवैरुक्यकर्तार न विजानीम इति तत्राह यदिति। 'असत्कृतमधम' तु वदन् धर्ममवाप्नुयादि'ति वचनाद्स वृषल्लस्यात्मवैरूव्यकत्वृतवातसूचने च दोषा-

भावेडपि "यद्यधर्मः कृतः सद्रिने स वाच्यः कथंचने"ति वाक्याल्सजनेष्वधर्मकृतो यत्सानं नरकाद्दिक्ष्षणं तस्सूचकस्यापि तल्सानं भवेदिति ज्ञापनात्ववयाSSत्मवैरूप्यकर्तो न ज्ञापित इल्यतो धमं प्रवीषीयर्थः 1 २२.।। \% यतः क्लेशबीजानि तं न विजानीम इति वदतः तवाभिसंधिरयं वेति वक्कील्याह-अथवेति माह्दानां गोचरापि नूंन प्रायेण भूतानां चेतसो वचसश्र दैवमायायाः सवर्वीवानां मुख्यामुख्यक्लेशबनीजस्य देवस्य हरेरेच्छाया गतिस्थितिरधर्मेण धमं शोचामीलादिका अगोचरेति ज्ञापयितुं सर्वंजेन भवता न विजानीम इत्युक्तमिति भावः अभिप्रायनिश्र्य इंति ॥२३॥ \# तव तपआद्चिचत्वारः ये पादाः कृतयुगे कृतः पूर्णा अवर्तंत तेषां मध्ये च्रयः पादास्तपःशौचद्याख्याः अधर्मांगैरधर्मपादैः स्मयसंगमदेर्भग्नाः। स्मयेन तपोभंगः स्रीसंगेन शौचभंगः मद्वेन द्याभंगः॥ २४ ॥

## श्रीमज्ञीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्सर:

ननु यत्र कुत्रचिद्युर्मे विरोषतसतु सर्वंधर्म्मरक्षायां प्रमाणीकृस्य यथार्थवचनमेव युक्तम्। तथा च बयमीश्येरवादिनोऽपि तं न विजानीम इति कथमुक्रवन्तस्तश्रह अथवेति। तस्मादधुना देवमायाकृते कलेः प्रभावे तवाप्ययं संशयो युक्त इति भावः।
 वशात् समुदितीभवन्तं जीवानां कर्म्मंविशोषमनुसृत्य तत्तद्युगे तत्तत् प्रवर्त्तयतीति तस्यश्र न वैषम्यमिल्याह तप इति द्वाभ्याम्। समयो गवर्वः। गर्व्वद्वारा तपोनाशकर्वेनेति वक्ष्यमाणटीकासझतेः। सझः सीभिः। मद्सतु पानादिजः। अभ्यर्थित इस्यत्र वक्ष्यय-
 च सल्यस्यैवांशोऽवशिष्गत इल्यर्थः ॥ २४-२७।।

## श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

समाहितेन लब्धसमाधानेन मनसा पच्य्यचष्ट म्रलयाषत॥२?॥ \% अयं मां निरपराधमपि ताडयतीति मयि राजनि वक्ठुमहन्नपि पृष्टोऽपि यन्न च्रवीषि तद्वर्म्मं चवीषि। यतोऽधर्म्मकर्तुर्युत् स्यानं सूचकस्यापि तत् कि पुनरभिधायकस्य अतस्त्वं साक्षाद्रूर्म एव मयानुमितः॥ २२॥ * * अथनेति। ब्वया सर्व्वमुक्तमेवे्यर्थः। देवमायेल्यादिना अप्रतर्क्योंदिति तदुक्तमनुमोदितमू। देवस्य भगवतो मायायाः सबर्वजगत्पालनसंहारकारिण्या गतिः भूतानां चेतसोडगोचरा इति अप्रतर्क्येलर्थः। वचसोडगोचरा इति अनिर्दे इयेत्मर्थः। मायायास्तच्छक्तित्वात् स देवः पालनसंहार लक्षणे सुखदुःखे भूतेम्यः कथं ददातीति ज्ञातुं वक्तुक्च कः शाक्नोतीयर्यः ।। २३॥ \% अहन्तु व्वया अकथितमपि तव भद्राभद्रं सर्वं जानाम्येव तत् ख्रृण्वित्याह् तप इति द्वाभ्याम्। अधर्मस्य अंशः पादेः स्मयादिभिः । स्मयो गर्शः। संगः घीभिः। मदो मधुपानजः। उपलक्षणमेतद्विंसादेरापि। ततः सत्यादिनाशाकवं ज्ञेयम्॥ ॥४॥

## श्रीमच्दुकदेवक्रतः सिद्दान्तम्रदीप:

 प्रमाणप्रापे घातके संनिहितेडपि हेयोपादेयपक्षद्वयगगं परदोषरहितं सत्यक्चनाइ्मकं धर्मं च्रवीषि, अतो धर्मोडसि धर्माधिष्टातदेवेवतारूपोऽसि। सूचने दोषमाह अधर्मकृोऽधर्मकारिणो यन्नरकादिस्यानं तत्सूचकस्यापि भवेत्॥ ॥२ ॥ \% \% अथवेति। देवस्य विषोोर्मायायाः प्रकेतेर्गतिः चेतसो बचसशतगोचरा अविषया विष्णुमायामोहितः सर्वे सर्व न जानन्तीवि भावः। तथोक्त महाभारते "सर्वे सबं न जानंति सर्वझो नास्ति कर्भने" ति वैष्गवे "बह्दाघाः सकला देवा मनुष्याः पशाबस्तथा। विष्णुमायामंहावर्तंमोहांधतमसावृताः 1 "' इति यद्वा भगवदिच्छयाप्यकथनं संभवतील्याह अथवेति तस्य भगवतः वयुनाहिमकायाः गतिः प्रवृत्तिः सर्वंज्ञनामपि कचिन्मोहे हेतुभूता सा च केषु केषु सर्वझेषु कस्मिन्कस्मिन्कार्येडसीति भूतानां जनानां गोचरा ग्राह्या न भवतीति निश्रये। त्रिगुणातिमकरा मायया सर्बे जगद्रा जीवा मोहिताः भगवदीयानां तु कचिन्मोहरच्चेत्तन्र भगवद्धिच्छैव कारणमिति भावः ॥२३। स्मयेन विस्मयेन तपः संगेन शौचंच मदेन द्या इति कमेणाधर्मस्यंजैःः पाद़ैः त्रयो घर्मपददः भग्नःः॥ २४।।

## श्रीमद्दलल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिती व्याख्या

एवं धर्मवाक्यं श्रुत्वा वाच्यवचनकर्त्तिर्धारं कृतवानिल्यां एवर्मिति। न हि धर्मव्यतिरेकेणान्यः एवं वक्कुं घक्तः, स च सम्राट् विचारकः । हे द्विजसत्तमेति सम्बोधनं सूक्मेक्षिकायां संकादार्थं तर्यैवं विचार उत्पन्ध० उ्यवहारानुसारेण पृष्टे यदृयमन्यथोत्तर्यति अस्मपपरीक्षाथ्ध परोक्षेण कथनं स्वस्य वा अठ्यवहारत्वप्रतारकत्वमझ्ञवं चेति एवं चतुःप्रविचाराय चित्तं तत्र कुरामबुद्धित्वात् वाच्यवाक्यज्ञानाभावेपि निश्रयस्य वक्रुइच निर्धारं शीघमेव कृतवान्। अस्तु यथाकरंचित्त् पंच पक्षाः तन्निर्धारो वा तथापि घातकोऽयम्। अनेनैवातिताडितः तथापि मत्तः कथयति ठ्याजेन चान्यत् कथयति अतो धर्म एवायम्॥२१।। \& पूरं ठ्यवस्सायाः श्रुतत्वात् युगनिरूपणप्रस्ताेे अतः स्वप्रयोजनमवसरं च विचार्य निर्धरितत्वात् तमर्थं पर्यचष्ट इति। तमेवाह धर्म प्रवीषीति । त्वं तु धर्मः धर्मत्वात् न हि अन्योऽन्चस्तरूपं जानासीति हेतोः ख्वरुपासिद्विमाशंक्य अयं धर्मंज्ञः धर्मवक्तृत्वादिति

किंच वृषरूपधृक् अलौकिकमेव धर्मस्य वृषरूपित्वं धर्मकथकत्वं समर्थयते-यद्धर्मक्छुतः सानमिति यत्व्वधर्मक्हतः तस्य यत् स्थानं नरकादि सूचकस्सापि तत् मवेत् अर्थाद्धर्मः स्यात्, तस्मात् नरकभयात् धर्मसूक्ष्मदृष्टया धर्मं वद्तीति धर्मः 11 ₹₹ 11 \% \% नन्वयुक्कोयं निर्धार:, वाक्यानं स्वार्थपरियागात्, ददानोंतनमीमांसकबत् तस्मात् वाक्याथं पुरक्कृल्य विचारणीयमिल्याकांक्षायामाह अथवैति। यदुक्त्रमनेन न जानीम इति तत्तथैब "मायां मदीयामुद्ग्र्द्य वदतां किं नु दुर्णद्यम"’ति वाक्यात् युक्तीनामप्रयोजकत्वेन निर्धारस्याशाक्यत्वात्। ननु मायां तत्पवृत्ति वा प्रथमतो विचारयितुं ततोऽन्यो अ्राम्यतील्याशंक्याह देवमायायाः भगवच्छक्तित्वेन तुल्याया वा गतिः प्रवृत्ती न खानुभवगम्या न वेद्वाक्यगक्या साधारणानां तदाह भूतानामिति॥ २३॥ \% एवं धर्मोउयं पृथिवीयं कलिएयमिति त्रितयं निश्रित्य तदननुरूपं करिष्यन् धर्माश्रें अनुवद़ति तपः शौचमिति। तत्तद्युगानुसारेण धर्मस्य नानारुप₹बात् तदानींतनपादान् गणयति द्वाद्रास्कंधेन्यथानिरूपणस्य प्रयोजनं तन्रैन वक्ष्यते, तपः कृच्त्र्रादिरौचं सर्वथा झ्रुद्वता तद्देतुराचारः दया परदुः सप्रहाणेच्छा सल्यमाषणं च एभिः्वनुर्भिर्धर्मो जायते, प्रत्येक कुतादिषु प्रधानाः। तस्य धर्मस्य प्रतिपक्षी अधर्मः तस्यापि चत्वारः पादाः स च गर्देभरूपः स चैकशः अधर्मो द्विशाकः प्रमाणप्रवृत्ती धर्माधमें तु न प्रमाणे इति निवृत्त्यथं परिज्ञापनम् अनुवादेन अन्यथा वाक्यभेदः स्यात् । भूโमः सर्वा एतस्य स्थितियोग्यामुभयोरू मिसमानपृुत्वात् कालस्तु भयसमानः प्रवृत्तिनिवृत्ति मेदेन अयस्थापकः युगाप्रवृत्तौ धर्मनिवृत्तावधर्म इति। ततः कालबलात् च्रीत्, धर्मपादान् दूरीकूल अधर्मस्तस्य पादान् घीन् प्रस्थापयामासेयाह अधर्मांरैरिति । अधर्मस्य पादाश्रव्वारः गर्वसंगमदानतरतुपाः। एतेपु दशाविशेषे धर्मप्रनेशात् अंशापद्रयोगः। कलेर्दोषं वक्रमाह द्दाननीं ते सल्यमेवैकः पादः यतो निवर्तंयेत् स्वात्मानं नितरों वर्त्तंयेत् तं व्वर्मो जिघृक्षति कलेः कोऽपराधसचाह्ह अधर्मोयं कलिरिति। अपरिच्छिन्नः कालः तस्य कृतादिपदप्रयोगः अवच्छेदेन वक्तन्यः, तत्र स्खस्यावच्छेद्कत्वात् अन्यस्याभावात् धर्मावच्छेद्कत्वेन कुतादिप्रयोगः। तच केवलधर्मावच्छेदकं कृतं केचलमधर्मावच्छेदकः कलिभागः उभयावच्छेदकं न्रेतासमस्य उभयावच्छेदक्कं द्वापरमिति कालस्य द्वितीयराशिपरिच्छेदार्थमागमने अधमांशमव्यतिकम्य आगमनाद्धर्मांशप्रवेशः ‘ये वै चत्वारः स्तोमाः कृतं तत् श्रयसे यं च कलिः सर इति 1 श्रुत्वा स्तोमचतुष्ट्रयत्मकस्य ब्योतिष्टोमादेः कृतत्वनिरूपणात् धर्मावच्छेदकं कृतस्य। अथ तदतिरिक्तो यः कालः पंचात्मकः स कलिः एतदभावः चतुष्टयरूपत्वमतिरिक्तं च, अतः पंचत्वं समानस्यादूः पंचगुण्यानि नक्ष्त्राणीयत्र पसह्नान्रर्धारितम्, अतो यथाकाशस्य परिच्छेदको घटादिः तस्य घटाकाशस्य प्रदूर्शंने घट एव पदरर्यते मध्यभागेन तथायं कलिरियर्थः। पूं कृतेन सह सहताहीनता च सिता उत्कृष्तया पदन्रयप्रवेशात् तत्रापि सुतरां अनुतेन एधितः पुद्धितः स्वान्नुं धर्मपादं जिघृक्षति रान्रुदोषस्यारक्षणीयत्वात् अत एवं वेदे उमयोरेव नाम त्रेता कृतरोष: द्वापरं कलिरोष: 1128 -२4 ।।

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

धर्मं बरीषीट्यन्र। स्वरूपासिद्धिरिति पक्षे हेत्वभावम्। धर्मवक्तृत्वादिति द्वितीयमनुमानमुक्कमित्यर्थः। स्वरूपासिद्यिवारणायानुमानान्तरं वदतीत्याहु: किश्बे त्यादि । तथा च वृषत्वेपि प्रयोजकान्तरमन्तरेण मनुष्यवाणीवक्तृत्वादनुमिते अलौकिकत्वे, तेषु तस्यैव तथाव्वं ततोपि ववं धर्म एवेट्यर्थः। अर्थादधर्मस्येति सूचकस्येल्यन्वयः। तथा चाधर्मस्य यः सूचकः ‘अनेनाधर्मः कृतः' इति ग्टङग्राहिकया वक्ता तस्येल्यर्थः। तप इल्यन। घन्यथा निरूपस्येति 'सब्यं दया तपो दानमि’ल्येवं कथनस्य। परदुःबपहाणेच्छेति। इंद न दयालक्षणमे। पूर्वं परदुःखासहनं दयेति लक्षितत्वात् एकादशस्कन्ध्युबोधिन्यां तथा प्रतिपादयिष्यमाणत्वाश्रि। ननु 'न
 गमकमाहुः अन्यथेल्यादि । अधर्मस्यापि प्रमाणवाक्यार्थंने अथैक्याभावेन वाक्यमेदः स्यात्, अतो ‘न हिस्यादि’’यादिष्वपि निषेधविधानाथ हिसादेरधर्मस्सानुवाद एव सीकार्य इलर्थः। भूमिरिति कर्मभूमिः। अधर्ममिति ठ्यवस्थापयतीति रोषः। दराविशोष इति । भगवदासत्वाभिमानसत्सझभगवद्गानादिकृहर्षोतकर्षे। गोजाह्यणाच्यर्थकानृतदशायम् 1 ननु सम्बुध्यन्तें धर्मपदे विभक्ति-
 नन्वधर्मस्य पद़ार्थान्तरत्वेन कालमिन्नव्वालकथमुदेरेयविधेयभाव इल्याकांक्षायां तस्य पर्यनसानं विचारयन्ति श्रपरिच्छिन्य इ्यारम्य कल्लिरिसर्थ इलन्तेन। एवं युगविभागे उपपर्पत्तमाहुः कालस्येल्यादि । द्वितीयरार्शीति अधर्मराशीत्यर्थः। अधमांशपवेश इति। अवच्छेदके काले तत्रवेशः। तथा च यथा संवत्सर रुपेण परिभ्रमन् सर्वमन्तः स्यापयति, तथाऽधर्मांश्रमपीति तथा विभाग

 सम्बन्धिनां चतुर्णाममिष्टोमोक्य्यषोडइयतिराःकरणेनात्तवीर्यव्वं च' वदन्स्या चत्वार्य म्लील्यनीति वदन्ल्या चतुर्णां कालावयवानामेतद्भावचनुष्ट्ययरपपत्वं निद्द्यारितमित्यर्थः। मध्यभागेनेति। घटस्यान्तर्बहिराकाशो मधये घटस्तथोभयतः कालो मध्येऽधर्मः। एवं सत्युदेदेयविधेयभावस्सावच्छेदकत्वे पर्यवसार्नमित्यर्थः। पूर्वमिति द्वापरन्रेतयोरितर्थः। ननु द्वापरन्रेतयोः कलिसद्भावे किं मानमिंल्यांकांक्षायां पूर्वोक्तां श्रुतिमेव स्मारयन्ति अत ष्वे्यादि ॥२३ ॥

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

हे द्विजसत्तम शौनक ! घर्मे एवं प्रवद्ति सति प्रसिद्धः सम्राट् सार्वभौमः परीक्षित् विखेदः सन्समाहितेन सावधानेन मनसा तं घर्माभिप्रायं पर्यचष्ट पर्यलोोचितवान् । यद्वा तं धर्मं पर्यचष्ट प्रल्यभाषत।। २?॥ ॠ तद्राषणमेवाह-धर्ममिति षड़िभः। हे धर्मज्ञ यतो निर्धारितमिव झ्रुवन् घातकं जानन्रपि न सूचयेद्यित्येवं र्वं धर्ममेव ब्वं अवीषि अतो वृषरूपधृग्धर्मोडसि। तस्सूचने को दोष हल्यपेक्षायामाह-अधर्मकतो यन्नरकादि स्यानं भवति तस्सूचकस्यापि भवेदिति।। ₹२। \% \%थवा देवस्य भगवतो मायायाः सक्कर"परूपाया गतिः प्रवृत्तिर्भूतानों भाणिनां चेतससः अगोचरा अतर्भ्या वचसश्शागोचरा अनिर्दे इया चेति निश्रयः, अन्र सन्देहो नास्ति । अतोडपि परापराधो निश्नयेन वक्कठ्यः, तथाच तथा कथयन् धर्मोडसीति ज्ञायसे इति भावः।

 तत्र तवः कृच्ह्रचान्द्रायणादि तद्विरोधी च स्मयो विस्मयो बुद्धिविमोहरूपः तत्रतिबन्धकर्वान्, शौर्च शुचित्व तद्विनाशाकर्य खीसह, दीया परदुः्यमह्राणेच्छा तद्विरोधी च मद़ो गर्वः ।। २४।।

## हिन्दी श्रुनाद

सूतजी कहृते हैं-ॠषिश्रेप्व शौनकजी ! घर्मका यह् प्रवचन सुतकर सम्राट् परीक्षित् बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद् मिट
 धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अव्शय ही आप वृषभके रूपमें सयं घर्में। (आपने अपनेको दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि ) अधर्म करनेवाले को जो नरकादि प्राम होते हैं, वे ही चुगुली करनेवलेको भी मिलते हैं 11 रश 11 * अथवा यही सिद्धान्त निश्वित है कि पाणियोंके मन और वाणीसे परमेश्वर की मायके स्वरूपा निरुपण नहीं किया जा सकता 1 २३ H \% धर्मदेव ! सल्युगुगें आपके चार चरण थे—तप, पविश्रता, दया और सल्य। इस समय अधर्मके अंश गर्वं, आसक्ति और मद़से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं।। २४ ॥
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेयद्यतः। तं जिघृष्षत्यधर्मोडयमनृतेनैधितः कलिः।। २५।।
इयं च भूरंगनवा न्यासितोरुभरा सती। भीमद्रिसत्पद्न्यायैः सर्वतः कुतकौतुका॥ २६॥
रोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना। अवह्मण्या नृपन्याजाः शू द्रा भोक्ष्यंति मामिति ॥ २७।।
इति धर्म महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः। निशातमाददे खडं कलयेडधर्महेतने ॥ २८।।

## भीधरसामिबिरचिता भावार्थदीपिका








## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकारः

हे धर्मेति। पादाबशेषष्वादेक मया वं घर्मोयमिति ज्ञात एवेति भावः। तर्रापि चतुभर्भाप़ि प्राधान्येत ठ्यपेदेशो



 दंद्रोो योद्धुमायातु। तऩ्रैनें शीघमेव दृनिष्यामीति॥ ॥® ॥

## श्रीराधारमणद्रसगोसमिविरचिता दीपर्नी ठ्याख्या

तेन भगबता दूर्यःः ॥ २७-३७॥

## श्रीमद्रीरराघवध्या स्या

अथ वृषल तकिकीर्षितं च निश्चिय्याह ददानीमिति। हे धर्म ! यत्तब तुरीयं पाद्ं सत्यं यद्यतो निर्वर्तंगेत् यस्माद्देतोर्निष्पायेत


 येषामासीति तैस्तस्य भगवतः पादन्यासैः सर्वत्र कृतं कौतुकमुत्सबो गस्यः सा बभूव॥ २द्या। अधुना तु भगवतो-
 हेतोरश्रूणां कला बिन्द़वो यस्यास्तथाभूता होचति ॥ २७।। \% इतीर्थं धमं महां च सांत्वयित्वा महारथः परीक्षिदधर्महेतवे कलये तद्वधार्थ निशातं तीश्षणं खन्नमादधे उद्युतवान् ॥२८॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्टता पद्रर्नावली

इदानीमसिम्युगे यतो येन पद्वेन निर्ष्तसे हे धर्म ! ते स पाद्ः सत्यं स्यात्मकस्त्ववशिष्टेऽनृतेनाधर्मपादेन एधितो
 भगवता न्यासितावरोपित उरर्महान् भरों भारो यस्यः सा तथोक्ता श्रीमद्रिसस्य हरेः पदन्ययसैः पदपररक्रमणँः सर्वतः कृत-


 ोोष: ॥ २く ॥

## श्रीमजीवगोख्वामिक्रतः क्रमसन्द्यद्भः

 वक्ष्यते च व्वमधर्म बन्धुरिति $\#$ R $<$-३० H

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिंकता सारार्थद्रर्शिनीं

६दानों कहौं हे धर्म ते पादश्रतुर्णामेव तपआदिपापानां स्मयादिभिर्भागत्रयध्वंसात् अवशिष्ट्रैख्रतुर्मिश्रतुर्थैरशैरेकः। स च प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन सत्यम्। तपआदिषु स्यर्यैव प्राधान्यातू। यतः सत्याद्रवानात्मानं निर्वर्तियेत् कथं-


 अवतारितः ववेतान्यद्वारा च उरुर्मो आरो यस्याः सा $\|$ २६ $\|$ * अ अश्रूणि कल्यति दुधातीति 11 ₹० 1 , *
 मायातु, ततश्नैंनं शीघमेव हनिष्यामीति ॥ २८॥

## श्रीसच्छुक्रे ब्रक्रतः सिद्धान्तश्रदीपः

हे धर्म! इदानीं कलौं सत्यं ते पादोऽस्ति यतो भवानात्मानं चिर्वर्तयेद्धारयेत् तमपि अधर्मोऽधर्महेकुर्रयं कलिः अनृते
 गोरूपधरा भू: भगवता श्रीकषणेऩ न्यासितः अवतारित उहर्भरो यस्याः सा श्रीयुक्तैसत्पद्न्यासैः सर्वन्र कृतं कौतुकमुत्सवो यस्याः सा पूर्वमेवंभूतापि $\|$ २६॥ \% अध्रुना तु भगवतोज्झिता लक्ता डतोडश्रूणों कलाः बिंदवो चस्याः सा साधवी सदा़ाए।
 इति । निशातं निशितम् ॥ २८ ।।

## श्रमद्रल्यभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी ब्याख्यां

 ज़ापितम्। अस्या गुणन्र्यं दोषत्रयम्, इयं हि षडंशा पूवं भगवता न्यासितः उत्तारितः उरः अधिको भारो यस्याः भगवत्क्रतोपकारवंवं गुणः ततः सती भगबदेकनिष्डा भगवतैव ख्वंशैरलंकृता च तदाह श्रीर्मद्रिरिति। न्यासः स्थापनं सर्वतः कृतं अनेन श्टद्नाररसत्वं च
 कलयतीयभ्रुकला सकृतदोषाभावार्थमाह साध्वीति, भाग्यनाश एव हेतु: तदाह दुर्भगेते, अधुनेति ल्यागनैकख्यं सूचितम्। ननु रांजां
 शूद्रा इति भगवद्विरोधिनः 'असुर्य शहर'’ इति श्रुतेः ते भोल्यंतीति शोको रोदनं च, अनेन सरसाविर्भावात् न तेषों योगः सेत्यतीति भावः सूचितः 11 ₹७ \# उपसंहरतीति चकार उत्कसमुचयार्थः, एवकार कलिनिषेधार्थः, महारथ इति निम्रहामभ्यं
 इतिवत् अहृइयतग्रागमनेन प्रयोजनं न वा निस्तारः 11 २८।1

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

इतीत्यन्र। उस्कसमुबयार्थ इति। स्वरुपद्युःखज्ञानसमुन्ययार्थः। तमित्यन्र। स्वकुटुम्बमिति । कलिक्कुटुम्बम् || र८ ।|

## शीगिस्धिरकृता बालम्रबेधिनी

इदानीं कलौं हे धर्म ते पादर्यतुर्थंशक्तत्रापि सल्यमेवास्ति, यतः सल्यात् भवानाह्मानं निर्वर्तयेत् कथक्विदारयेत् यद्धा पुरुघस्वां साधयेत्। तमपि पादमनृतेनैघितः संवर्द्वितः कलिरुपोऽयमधर्मो जिषृथ्षति मह्हीतुमिच्छति। अन्र यद्यपि प्राधान्येन
 ज्रेतायों तु चतुर्णुपपि पादानां मध्ये समयेन तपः सछेन शौचं मदेन द्या अनृतेन सल्यमिस्येवं चतुर्थोशो हीगते, द्वापरे ववर्धांशः,
 इयं च गौः भू: पृथ्वी भगवता श्रीकृषेन न्यासितोऽन्योन्च्यावग्रहेणापनीतः उरभरो यस्याः सा तथा श्रीमद्रि: अब्जादिश्रोभायुक्तैसस्य भगवतः पदन्यासैः सर्वत्र कृतं कौतुकं मद्धलं यस्सासथामूता च सती।। २६।। \% अधुना तेनोज्झिता ल्यक्का अतः अश्रूणि कलयति मुश्यतीति तथा सती अन्वह्यण्याः व्रह्यणभक्तिीना नृपक्याजा नृपवेषधारिणः शूद्रा मां भोक्ष्यन्तीति दुर्भगा

 चितमिति सूचर्यंसत्र हेतुमाह-अधर्मुतनवे इति ॥२८॥

## हिन्दी अनुबाद

अब आपका चौथा चरण केवल 'सल’ ही बच रहा है। उसीके बलपर आप जी रहे हैं। असल्यसे पुष हुआ यह अधर्महूप कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है पर५ If ये गौ माता साक्षात् पृथ्वी हैं। भगवान्ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशिए्राशि सौन्द्यर्य बिलेखेनेवाले चरणचिह्लोंसे सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं।। २६॥ * अब ये उनसे बिद्धुड गथी हैं। ये साध्वी अभागिनीके समान नेन्रोमें जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अव
 सान्व्रना दी। फिर उन्होंने अधर्मके कारण हुप कलियुगको मारनेके लिये तीक्षण वलवाए उठायी।। २८॥
 पतितं पादयोर्वीर: क्वपा द़नक्तसलः। शरण्यो नानीचच्छ्लोक्य आह चेदें हसन्नित 4 ३०॥

## राजोवन

न ते गुडाकेरायकोधराणां बद्वाई्भ रुन मयमस्ति किश्चित् ।
न वर्तिंत्यं भवता कथंचन खेने मदीये त्वमधर्मनन्जुः ॥ 3 ? ॥
२. प्रा० पा०-प्रेष्य। २. प्रा० पा०- अद्वाअलेसते ।

# त्वां चर्तमान नरदेवदेहेख्वनुप्रवृत्तेड्यमधर्भपूपः। लोमोडनृतं चौर्यमनार्यमंहों ज्येष्टा च माया कलहश्भ दम्भः ॥ ३२॥ <br> <br> श्रीधरस्वामिपिरचिता भावार्थदीपिकत 

 <br> <br> श्रीधरस्वामिपिरचिता भावार्थदीपिकत}
 यशोधया ये वयं तेषां तान्प्रति बद्धोंजलिर्येन तस्य ते। कि तु कथंचन केनाव्यंशोन न वर्तितठ्यम्। यस्मार्वमधर्मस बन्धु:
 अलक्ष्मीः। माया कपटम् ॥ ३२ ।।

श्रीविंरीधरकृतो भावार्थनीपिकापकाशः
विहाय नृपलांछन मिति। कलिनापयेवं विचारितमनेन सह योद्युं न मे रक्तिरस्ति न च क्षत्रियस्य रारणापत्तिरुचिडतो नृपचिह्नं विहायैवास्य पाद्योः पतिष्याम्यन्यथा वेषस्य लज्जा भविषयति। अन्र नटयतिन्यायोनुसन्चेयः। नाख्य दूर्शयता नटेन संन्यासवेषं वि'धाय नृपसद्सागतं, तं च राजा सरक्टृत्य रजतस्थाले सहस्रदीनारं कृत्वा समर्पयामास। स चाह-नाह्मेतत्रप्रशाम्यपसारय मद्ग्रत एर्तदिति। ततश्र तं वेषं विहाय किक्विन्नाट्यं कृत्वा तत्समाप्य राजानमाह-देहि मेडइवं काइमीरकंबलक्न। ततो राजा तमाह-अहो सहस्रदीनारंस्यक्वाधुना किमल्प याचसे ? तेनोक्त तदा तद्र्रहणे वेषो लज्जायितो भवेदतो वेषपूत्रर्य न ग्टीतमिति $112 \rho 11$ \% नावधीचछछलोक्य इति। राज्ञापि विचारितं रारणागतोयं हंतुमनह्हसदि दुष्ट्मेनं यदि हन्मि तर्हि रारणागतबधाज्जातमधर्ममवलंब्य मचयेवासौ प्रवेक्यति, हसनिवेति कोपानपगमात्। इख्येरण ताह्दा एव विधिर्निर्मितो यजिघांसोरणि हस्तात्तमद्य रक्षितोभूरिति मनोनुलापाच 11 ३० 11 सकायं विचार्याह-नेति। न वर्तितठच्यं न स्थेयम्। देह्माएंय राष्ट्रपर्यन्तस्थानविवक्ष्या। क्षेत्रमित्युक्तम्। एलेपोनालंकारः। अधर्मस्य बन्धुः सहकारी। यद्वाडधर्मो बन्धुरिवात्याज्यो यस्येति वा $11 ३ १ \|$ तनेवाधर्मबन्धुत्वमेब। त्वप्रवृत्ती बहवो दोषाः सन्तीसाह-नराणं देवानां च देहोणिति द्रेवा अपि ववाक्कान्तदेहा लोभाद्यधर्मिष्टा भचन्ति, कि पुनर्नेटा इति भावः। लोभ परविताभिलषः। सद्वचये प्रापे विक्तापरिलागो बा ॥ ३₹॥

## श्रीमझराघवन्याख्या

तं परीक्षितं जिघांसुं हंतुमिचछुक्रममिप्रे्यालक्ष्य कलिः नृपलांछनानि किरीटाद्धीनि विहायापनीय अयेन विल्बलगात्र: शिरसा तस्य परीक्षितः पाद्योर्मूलं समगात्पपातेत्यर्थः $11 २ 911$ * पादयो: पतितं कलिं बीरो दीनवस्सलः रारणमहः:
 नेल्यादिभिश्रतुर्भिः। गुडाकेशयरोधराणामर्जुनकीर्चिचवर्द्वनानामस्माकं सनिधाविति रेषः, बद्धांजलेसते तन किंचिद़िि भगं नास्ति, अस्मदीये क्षेत्रे कर्थंचन अवता न वर्तितव्यं, कुतः यतर्व्मधर्मस्य बंधुरनुबंधी।। ३? ।। तदेव प्रपक्चयति त्वामिति। नरदेवानां देहेषु वर्त्तमानं त्वामनुसृत्य प्रवृत्तो भव्ययमधर्मसमुद्ययः, कोऽसावधर्मयूथ हल्यन्राह लोम इति। अनार्यं शाअ्यमंह: पापं उयेष्टा डलक्ष्मी: मायागुणकार्यं रागद्वेषाद्रिक् अपह्नवो वा द्ंभो वंचनम्॥ ३२।।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पद्रतनावली

ज्रिघांसु हैंतुकामं पाद्मूल समगात् अष्टागविरिष्टतयाडSसीदित्यन्वयः 11 ₹ $1 ।$ श्रोक्यः कीतिकाम: 11 ३०11 \% गुडाकेशयशोधरणामज्जुनकीरि बिम्रता कौरवाणामसमकमर्थे बद्धोंडजलिर्येन स तथोक्तेस्त्य गुडाकेशाय शोधरणां सकाशात् भयं नास्तीति वा, कितु हे कले ख्वया मदीये क्षेत्रे करंचिदपि न वर्तितक्यमित्यन्वयः। देहमारम्य राष्ट्रिपयेतस्थानविवक्ष्या क्षेत्र इस्युक्क कुत इति तत्राह त्वमिति अधर्म एव बंधुर्यस्य स तथोकः अधर्मबंधुत्वादिति भावः 113 ? 11 \% ततश्र किमिति तन्नाह त्वामिति नटदे वानां घर्मपालकानां राइां देहेष वतमाने सन्निधानं त्वामन्वर्नंतरम् अं लोमाद्यधर्मयूथः प्रवृत्तो भवर्तीति यस्माच्तस्माद्धर्मंधो हे कले सत्येन धर्मोण च वतितठयें अह्मावर्त विध्यहिमवत्पर्वतयोर्मधये पुण्यदेशे न वर्तितनग्रमिल्यन्वयः। लुुम-गार्य इति धातोलोमः परवित्तामिलाषः सद्वणये पाते सवित्तापरित्यागो वा, ज्येष्टा अलक्ष्मीः माया निकृतिः यत्र
 यजंति ॥ ३२-३३॥

## श्रममज्ञीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्दर्भः

गुडाकेशस्य यद्चशास्तस्य रक्षणन ग्रम्रणामिल्यर्थः ॥ ३१-३२॥

## श्रीमद्विधनाथचक्वर्तिकता सारार्थद्रीनी

विहाय नृपल्लांछनमिति। तदा कलिनाप्येवं विचारितम-अनेन सह योदूं न मे राक्तर्ने च अत्रियस्य रारणापत्तिरिता, अतो नूर्गिह्न विहायैव पादयोरस्य पतामीति $11 P Q \| \%^{*}$ नावधीत् इलोक्य इति। राजापि विचारितं-रारणागतोडयं हन्तुमनहः, तद़ि दुष्टमेवं यदि ह्नि ताहि रारणागतवधाजातमधर्म्ममालक्नय मच्येवासी प्रवेक्षति न मरिष्यतीति ह्सन्निवेति कोपानपगमात् ईश्वरेण ताह्या एव विधिर्निर्मितो यजिघंसोरपि मम हस्तात् ₹वमद्य रक्षितोऽभूरिति मनोडनुलापाच॥ ३०।
 वर्तितन्यं न स्थेयम् 11 ३१ ॥ \% त्वर्पबृत्तौ दोषान् श्विण्याह त्वामिति। नराणां देवानां च देहेबिचति। देवा अपि उवदाकान्तदेहा लोभाद्यर्म्मिहा भवन्ति किं पुनर्नरा इति भावः। वर्तमानं त्वामनु सकर्वतः प्रवृतः। अनाशगें दौर्जन्यम्य। अंहः


## श्रोमन्खुकद्वे चक्रतः सिद्धान्तम्रदीप:

जिघांसुं हंतुमिच्छुम् अभिप्रेड्य ज्ञात्वा पादयोर्मूलं समगात् पपात ॥ है।। \% कृणरारण्यः शारणमाभ्रयस्तदह: ग्रोक्यः श्रोकाः यरांसि तदहहःः 11 ३० ॥ तग्रोोधराणामस्माकमग्रे बद्वांजलेक्ते तव किचिद्वि भग्र नास्ति तथापि व्वमधर्मस्य बंधुरनुक्रल:, अतो मदीये क्षेत्रे कथंचन केनाप्यंश भवता न वर्तितठगम् 11 ३? 118 कलेरधर्मबंधुत्वं दर्शीयति नरदेवदेहेष्ड वर्तमानं ववामनु अधर्मपूगोऽयं प्रवृत्तः। को साविल्याकांक्षायामाह लोयोडन्यायेनार्थाभिलाषः, अनृतमयथार्थभाषणम, अनाय्य राह्यम्, अंहः पापाचरणम्, ज्येष्टाऽलक्ष्मीः, माया तब संबंधनिबंधनाडडत्मपरमात्माद्यनभिज्ञताकापद धं वा कलहः पित्रादिभिर्विवाद्: दुंभः धर्मधनजितवम् ।। ३२ ।।

## श्रीमद्धह्धमाचार्यचिरचिता सुबोधिनी क्याख्या

धर्मवाक्यानां श्रवणात् तदर्थपर्यालोचनया राजनि अभिमानादि: स्वकटुम्क्म्तीति बारवा स्वनाइाभं परित्युज्य तचछरणं गत इत्याह तं जिघंसुमिति। राजचिह्नं छत्रादि लोके आज्ञापनं स्यक्वेत्यर्थः। पाद्मूलमिति स्वस्य राजरोषत्वं ज्ञापितं शरणागतः भवत्सेवक इति भयविद्वल इति धर्मइचेत् मेरयेतू तदा मारचिष्यतीति भयं कापस्यं वा ज्ञास्यति चरणपातठ्याजेन राजानमपि पृच्छति तेन तस्यापयम्रे दुर्बुद्वरुत्पइयते धर्मसांनिध्यादिममरं ज्ञात्यतीति मयम्, 12911 \% चरणqातानन्तरं यज्जातं तदाह पतितमिति। पादर्गोरिति गतिनाइाः सूचितः, सोडपि बुदेरुपकाराय भविषयति हहैब मगवत्सायुज्याद्वीर इति स्वधर्मनाशाः प्रक्टत इति विचाइः धर्मसांनिध्यात् दयादिपर्रशा: धर्मसांनिध्यात्तन जातः। तदाह कृपयेति। इयं द्रया लौकिकीत्याह दीनवत्सल इति। वत्सं लातीति पशुः दानविषयेन विचारः कृत इल्यथः पूर्वजकीर्तिरक्षार्थ नास्य बुद्विर्जाता स्वधर्म एव जातेति रारण्य इस्युक्ते लोकापवादभयादपि तदाह श्रोक्य इति, इदं वक्षयमाणम् आह च अनिष्टं तु नष्टमिष्टं च प्रयच्छतीत्यर्थः। हसनिनेति मुखप्रसादः सर्वक्रारासमचन्धो वा कलेः 11 ३० 11 कम्पं चष्व कालान्तरे मारयिएग्रतीति शांकास्य वर्तत इत्यनुमाय तन्निवृत्र्यर्थमाह न ते
 यशोऽर्थमप्यधमं न करिषयामि इति भावः। सत्यप्रतिज्ञाथं वा अहंतु पौत्र एव अन्येऽपि ये केचन अर्ज्जुनस्य यशोधारका: तेषामप्यग्रे बद्वांजलेस्तव किमपि भयं नास्ति, इन्द्रादिरपि भगजननासमर्थ इत्यर्थः। परमस्मदीया आज्ञा परिपालनीयेत्याह् न वर्त्तितच्यमिति । कथंचन केनाष्यंरोन तस्य जम्बूद्दीपराज्यमल्पमिव निख्यति क्षेत्रमिति। उत्पत्तिस्थानं वा अतो यदेव बीजं पतिष्यति तद्वेवल्पत्स्यत इति रवया न स्थातठ्यं तत्र हेतुः अधर्मबंधुरिति। अधर्मे निवार्ये दण्डे वा अपकारं करिषयतीति सूचितम्। अत एवेदानों
 आह बां वर्त्तमानमिति । यदि राजानस्त्वया सक्ता: स्युस्तदा तेषां लोयो अवत् तेषामप्यधर्मत्वे खरूपनाशः स्यात् किं लाभेन स्वस्याषि तथावे तदनुमोदनादल्डाभर्न। अव एव नरदेवदेहेष्डु वर्तमानं त्वामनु अधर्मसमूहोडपि प्रतिप्रविष्टः, स च प्रल्यक्षोडसास्वपि वर्तत इति इद्मा निर्दिशति तमधर्मपूगमेव गणयति अववस्य प्राण: लोम: परद्रवय्यमिलाषः ततस्तत्सद्धपर्थमनृतं मिर्यैवं कृतमिति वाच्यतापाद्रनादिप्रतियोगिनो बलतने चौचै गुपतया वित्तहरणं दौर्बल्ये तु अनार्य प्रत्यक्षत एव रीरनादिहरणम् आर्यविरुदीलतवात्तसानार्यंवं तस्य राको अह: अपराधकरणम् अग्नदाहादि ततो जयेषा दारिद्रिसम्पादनं चकारास्वस्यापि दारिद्रधं ततो वचने चातुरी माया ततः कलहः पुनः विश्वासार्थं दंभः चकारात्कलहादनंतर मारण वा I। ३०।।

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

पतितमित्यन। सोपीति गतिनाशोपि। तन्र जात इति अधर्ममारणावसरे जात इत्यर्थः। पश्रुरिति राजा पशुः।


## श्रीगिरिधरकृता वालम्बोधिनी

तं परीक्षित जिघांसुं हन्तुमिच्छुममिप्रेल आलक्ष्य कलिन्नृपलान्छनं किरीटादि विहायापनीय अयेन विह्वलो ठ्याकुलः शिस्सा तस्य पादयोर्मूलं समगापपपातेय्यन्वःः 11 ₹९11 \% पादयोः पतितं कलिं कृपया नावधीत् न हतवान् किन्तु हसन्नेवेद्ं वक्ष्यमाणमझेलन्बयः। द्ववशाब्द् एवकारार्थकः। एवं करणें हेतुमाह-श्रोक्य इति, यतः प्रशंसायोग्य इलर्थः। तन्र हेतुमाह-रारण्यः शरणार्ट इति। तत्रापि हेतुमाह-दीनवत्सल इंति ॥ ३०। \% तद्वाक्यान्येब द्रींगति-नेति चतुर्भिः। गुडाकेशोऽर्ज़नस्तस्य यशोधराणां कीर्तिवर्धनानामस्माकमर्र बद्वोऽअंलिर्येन तस्य तव किक्यिद्वपि भगं नैवास्ति, परन्तु मदीये क्षेत्रे

 त्वाम् अनुसृत्य अगमधर्मस्य पूगः समुदायः प्रवृत्त इलन्चयः। कोडसावधर्मपूग इत्यमेक्षायमाह-लोभ इल्यादि । लोभः परधनाद्यभिलाषः। अनृतं मिथ्याभाषणम्। चौथ्य गुमतरया परधनादिहरणम्। अनार्यं दौर्जन्यम्। अंहः पापाचरणम्। उयेष्ठा अलद्ध्मीः दारिद्यम्। माया कपटम्। कलहो विरोधः । दुम्भो वअ्बनांदि ।। ३०।।

## हिग्द्री अनुवाद

कल्युगुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं; अतः झटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले और भयविद्नल होकर उनके चरणोंमें अपना सिर रख दिया $17911 \%$ परीक्षित् बड़े यञास्वी, दीनवस्सल और शरणामतरक्षक थे। उन्होंने जब कलियुगको अपने पैरोंपर पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हैसते हुए उससे कहा ॥ ३० 11 \# परीक्षित् बोले-जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया, तब अर्जुँनके यशास्वी वंशमें उत्पन्न हुए किसी भी बीरसे तुझे कोई भय नहीं है। परंतु तू अधर्मका सहायक है इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिये 11 ₹१ 11 \% तेरे राजाओंके शरीरमें रहनेसे ही लोस, झुठ, चोरी, दुष्ता, स्वधर्मयाग, दरिद्रिा, कपट, कलह, दन्भ और दूसरे पापोंकी बढ़ती हो रही है ।। ३२ ।
न वर्तितठ्यं तदधर्मवन्ये घंर्मेण सं्येन च वर्तिवन्ये।
अझ्वावर्वे यत्र यजन्ति यजैयक्षेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः।। ३३ ॥
यस्मिन् हरिरगगवानिज्यमान इज्या'मूर्विर्यंजां खं तनोति।

$$
\begin{aligned}
& \text { स्व उताच }
\end{aligned}
$$

परीध्षितैवमादिश्ट स कलिर्जातवेपशः। तसुद्यतासिमाहेदे दण्डपाणिमिबोध्यतम् ॥ ३५।।
कलिरुवाच
यत्र ₹चन वत्सामि सार्वभौम उवाइया। लक्षये तत्र तत्रापि त्वामातेशरारासनम् ॥ ३६॥ शीधरस्वामिविरचिता मावार्थादीणिका
 इज्या यागस्तदपा मूर्तिर्यस्य शं क्षेम कामां्री। नन्विद्रादयो देवा इन्यन्ते न तु हरिस्ताह। एष स्थावरादीनामात्मेति। तथापि जीवबन्न परिच्छिन इलाह अन्तब्बहिरिति। यथा वायुः प्नणहुपेणन्तःसोडपि बहिरप्यस्ति तद्वस्तर्वान्तर्यामींक्वरोडपीति $113811 \%$ उद्यतासिमुद्धृत्वद्नम्। दण्डपाणि यममू। उद्यतमुद्युक्तम् ॥ ३१॥\% \% न न वस्तठगमिति या तबाज्ञा तया यत्र कापि वस्स्यामि कि तु तत्र तत्राप्यात्तो गुहीत दषुः इरासनं व येन तं व्वाेंव लक्ष्ये ॥ ३द ॥

## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकायकाराः




महावत्तं पचक्षते।" इति तलक्षणात्। धर्मेणेयनेनैब सिद्ये सत्येन चेति पूथगुक्तिः सत्सस्य धर्ममूलत्रव्रंजिंका। ₹कंधशाखादिकं विना केवलेन मूलेलापि न प्रयेजनसिद्धिरियतो धर्मेणेति चोक्रम् ॥ ३३॥ * ₹ज्यानामिन्द्रादिदेवानामात्ममूर्तिरन्त-
 कुतखन्नम् । जातवेपथुरिति। सरक्षणार्थं बहुतरं बुद्धिबलं प्रकाशितं तदुपि मम बध एवोपस्थित इति भावः। राल्को ह्वायमसिख्रायः। यदिमां मदाब़ां न पालयति तदा यद़भीष्टमस्य वधमधुनैव करिष्यामि। यदि च पाल्यते तदास्याबधेपि मम कापि क्षतिर्नास्तीति भावः॥३५॥ \% हे सार्वभौमेति। सर्वस्या अपि भूमे राजन । लक्षये साक्षाद्वे्वमेव चवां पइयामि। तेन सर्वेषं स्थावरजंगमानों युष्मर्पजात्वात् सर्वस्या अवि भूमेस्तवाधिकारात् मम वस्तुं स्थानाभावास्सक्पति त्वदुप्रे वर्तमानं वत्वाद्योः पतितं मां प्रति सहस्तेनैव जहीति भावः।"राजा तु प्रणताशेषसमान्तः स्याद्धीयरे"" इ्यमरः॥ ३६ ।।

## श्रमिदीराघवव्या स्या


 भबतेलर्यः 11 ३₹ 11 \% कि बहुना यस्मिन् देशे हरिर्भगवानिज्या आराध्या ंंद्रादयस्ते मूर्तिः शरीरं चस्य यक्जैरिज्यमानो वायुरिक स्यावराणां जंगमानां च मूतानामंतर्बाहिएक्य व्याप्येति शोष: 1 आत्मांतः प्रविइय प्रासनधरणे कुर्वन् यजतामाराधयितुणा-
 परीक्षितानुझिष्टः कलिर्जातनेपथुः संजातगान्रकंप: उद्यतः उद्धुतोडसिः खड़ो येन तं दुंडपाणि यर्ममिवोघंतमुद्युक्तमिदं वक्ष्यमा-
 कचिद्वस्स्यमि किंतु तत्र त्वामेव गृहीतशरासऩमालक्षये ।। ३द॥।

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्रता पद्रतावली

यस्मिन्निच्छात्ममूर्तिः इच्छातनुः इज्यमानों हरिर्भग्रकान् यजतां पुंसां इं सुखं तनोति पर्पंचयति अमोधान् कामानवि सनोतीति। किविशिष्टो हरिः सिथरजंगमानामंतर्बहिश्य बर्तमानः क द्व वायुरिवात्मा ठ्यापः ईशः प्रवर्तकः।। ३३।। \%



> श्रीमजोघगोस्वामिक्टतः कमसन्दर्भः

बह्नावर्त्तःइत्युपलक्ष्कणं य्यत्रियदेशानाम् ॥ ३३-३७॥

## थ्रीमदिश्वनाधचकवर्तिकता सारार्थदर्शिन्नी

धर्म्मेणेट्यनेनैव सिद्ये सत्येन चेति पृथगुक्ति: सत्यस्य धर्ममूलत्वर्ययकिका। स्कन्धशाखादिक विना केवलेन मूलेनापि
 न केवलं भगवानेव तत्राह-इज्यानाम इन्द्रादीनाम आठ्ममून्तिरन्तर्यामिहपः। ते आट्ममूर्त्रयो यस्येति वा। तिथरजद्नमानामससप्रजानां कामानैहि कान् शं पारत्रिक सुखं च बनोति वायुरिवान्तर्बहिश साक्यद्तुयूयमानः सम्निलर्थः। व्वयि वर्तमाने तु तथा नैव स्यादिति भावः 11 ३४ ॥ उद्यतासिम् उनीकृतख़म् 1 जातवेपथुरिति स्वरक्षणार्थ बहुतरं बुद्धिबलें प्रकाशितमू। तदपि मम वध एवोपस्थित इति भाकह। राबो ह्रग्ममिभ्रयः-च्यदीमां मदाबां न पालयति तद़ा मदभीष्ट्रमस्य बधमधुनैव करिष्यामि, यद्दि च पाल्यति तदास्यावधेऽपि मम कापि क्षतिर्नास्तीति। दण्डपाणिं गमम $1.3 乡 1 \%$ \% है सार्वभौ! सर्वस्या अपि भूमे राजन् ! लक्षये साक्षादेवमेव त्वां परयामि। तेन सर्वेषं सावरजंगमानां युष्मत्रजात्वात्
 भाव: ॥ ३६॥

## श्रीमन्ुुक्देवकृतः सिद्धान्त्रदीपः।

तत्त₹मान् धर्मेग सत्येन च वर्तितठये वर्तितुमहें चह्वावर्ते चहाबर्तोपलक्षितेडसमह्परिपाले भूतले चन्र चक्षेप्वरमू, "अहृं

 पा यगरूपा मूर्तिर्यस्य सः यथा वायुः प्राणुपेणांतः्ररोडपि बहिरपि घूयमानोडसित तथा स्थिरजंगमानां स्यावराणां जंगमानां च अंतरात्मा बह्टिरणि घर्तमान एष हरिः यजतां शं मोक्षाख्यं सुखममोघ।न्सल्यानीप्सिएन्कामांश्र तनोति॥ ३६।

 आजाइलात्कंश्चिन्मुख्यान्विहाय स्थानें विना वासासंभवात्सार्वभौमस भवत एव यसिम्कसिन् क्षेत्रेडगया वासं करिष्यामि एवं


## शीमहल्लभाचार्यविरचिता सुवोधिनी क्याङ्या

उपसंहरंति न बर्तितनक्यमिति। अधर्मबन्धो ! तस्माद्धेतोर्न वर्तित्यमे। अधिकरणस्य तद्विरोधिन्बं पकटयति धर्मेणेति।




 सूचितम ॥ ३३॥ \% नतु कि घहै: ऐहिके सिद्धिस्वयैव कर्ठवया परलोकरु विचारणीयस्त्राह यस्मिन्भिति। यस्मिन्


 वा भगवान् फरदांता "फलमत उपपत्ते"" (३।२३७) इति वदाह-भजतां शं तनोतीवि धर्मपक्षे विस्तारभावः अमोघाश्न न





 अवइयदण्ड कर्वृवं ज्ञापयति दण्डपाणिमिवेति। सकदपपाधः सोढठ्यः ततः परं मारयिष्यतीयाह-उघर्तमिति। विज्ञापनामाह यन्रेति। हे सार्वसौम ! सर्वा भूमिस्ववैव अहमपि ववदीयः अतो मदधिषिवः भूमेरेवेश्यर इति ज्ञापितमू ॥ ३५॥ \# पूर्वमस्माकं

 द्वेवज्ञामत्कर्यद्र्शनान्ब कोषं च करिछ्यती़्याह एक्षय द्वति ॥ ३६॥

## भीमद्गोर्वाममिश्रीपुर्बोत्तमचरणविरचितः सुबोधिर्नाप्रकाशः

 फउस्य तदृृनियतव्वादियर्थः । तथास्विति एकोस्विव्यर्थः ॥ ३३॥

## भीरिगिरिरक्कता बालभबोधिनी



 सम्पूध्यमानो यजतां निष्कामानां शमानममुखं मोक्षं सकामानां तु अमोघन् उत्तमान् कामान् विषयंश्य तनोति प्रमच्छति तत्र न
 द्वेवा आत्मनः खस्य मूतर्वो यस्य स इलर्थ। इंन्द्रादिकरुपण स खवेज्यते इति भावः। ननु भगवतो विषणोवैंकुण्टे निवासः भ्रूयते
 एवं परीक्षिता आदिष्ट आइमः स कहिस्तमिदें वक्ष्यमाणं सविनयं बच आहेयन्वयः। तत्र हेतुमाए-जातवेपथुरिति, भयेन



विहाय यन्र कचनापि बस्स्यामि परन्ुु तव राज्य्यस सर्वंत्र विंय्यमानलव्वात् तंत्र तत्रापि मद्वधार्थमात्तो गहहीत ₹पुर्वागः इरासनं


## हिन्दी अनुवाद्

अतः अधर्मके साथी ! इस घह्हावर्तमें तू एक क्षणके लिये भी न ठहरना; क्योंकि यह्ध धर्म और सत्यका निवास्थान है। इस क्षेत्रमें यज्ञविधिके जाननेवाले महात्मा यक्षोंक द्वारा यक्षपुरुष भगवान्की आराधना करते रहते हैं।। ३३॥ \% इस देशमें भगवान् श्रीहरि यज्ञांके रूपमें निवास करते है, यजोंके द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यक्ञ करनेवालोंका कर्याण करते हैं । वे सर्वाहमा भगवान् वायुकी भाँति समस्त चराचर जीवोंके भीतर और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओंको पूर्ण करते रहते हैं 11 ३४। \% स सूतजी कहते हैं-परीक्षित्की यह आज्ञा सुनकर कलियुग सिहर उठा। यमराजके समान मारनेके लिये उद्यत हाथमें तल्रवार लिये टुए परीक्षित्से वह बोला॥ ${ }^{\text {® }}\| \|$ कलिने कहासार्वमौम! आपकी आजासे जहाँ कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुषपर बाण चढ़ाये खड़े हैं।। ३द॥


## स्ती उवाच

अम्यर्थितस्तदा दसमै सानानि कलये ददौ । घंतं पानं सियः सूना यत्राधर्मधतुर्विशः॥ ३ॅ॥
 अमूनि पश्न खानानि द्धधर्म्रमवः कलिः। औत्तर्रेण दत्तानि न्यवसन् तन्निदेशक्त् ॥ 8०।।

## भीधरसामिबिरचिता भावार्थदीविका







 औत्तरेयेण परीक्षिता अमून्यमीपु न्यवसदिलटर्थः $118 \%$ ॥ो

## श्रीवंशीचरकृतो भावार्थदीविकापकाशः

यतस्वं सार्वभौमः शरणागते न हंसि वहि धर्मभृतों श्रेछोसीति भावः। तथापि बबढ़ाजया नियतस्यानमेब


 दत्तमपि स्यानचतुष्कमदत्तमेवाभूत्त्साकिमपि स्यानमहं प्रान्तुयां यलोकेंदुस्स्यजज स्यादिति याचमानाय कलये जातरूपं सर्णोपलक्षितं रजतादिकं त्रठ्यमार्रमेव तद्वासत्वेनादात्। तत एव हेतोर्धन बसु अनृतं मिथ्या। मदः पानादिजा मत्तता। कामः बीसंगः। रजो गर्व इति चतुर्विधोडघर्मः तथा पद्यमं वैरक्न स्याते। मदकामयोः क्टीबव्वमार्षम्। ततः स्यानपप््रक-


## भीराधारमणनासगोस्सामिबिरचिता दीपनी क्यास्या


 पघ्घनां दानं सिद्वरिति भावः॥ ३९-४० ॥

[^55]
## श्रीमदीसराधब्ब्याख्या



 पुनक्ष याचमानाय कलये प्रमुः परीक्षिज्ञातरूपं सुवणं स्यानमद्रात्तःः पुतरपि स्यानांतराणि याचमानायानुतादीनि पंच सेषु तानि
 प्रंचस्थानान्यनृतादीनि पूर्वोक्तानि च्यूतादीनि च तस्यौत्रतेयस्साज्ञानुवर्ती स कलिन्य्यवसत् $18 \% \|$

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली

कानि वानि स्यानानीति त्रहह घूतमिति। घूतं द्रेवनं पीयत ड़ति पानं मघं सूना प्राणिहिंसनं यत्र येषु स्यानेषु चतुविधोडधर्मः पापं स्यादिति शोषः ॥ ३७ \| \% ज जातरूपं सुवर्णं तनफलमाह तत इति । ततो घूतादिभ्योऽनृतादीनि पापसाधनानि भवंतीति शेषः॥३८॥ \# तस्य राबो निदेशाहृदाइ्ञाकतु अधर्मप्रभइः अधर्मोटपादकः अमूनि द्यूतादीनि पंच स्थानानि 113911 * बुभूष्ठः पुरुषार्थकामः लोकपतिर्लोकपालः गुरुपदेष्टा धर्सस्येति शोष: 118011

## श्रीमज्जीवगोखामिक्दितः कमसन्दुर्भः

पानं सौत्रामण्यादिविहितन्यतिरिक्तम् । खियः कामखियः न तु धर्म्मवस्न्यः। सूनाओ्र धर्म्मव्यतिरिक्काः। अन्र टीकायां
 घ्यूतेनानृतं गृहीतं तच पूर्वन्देव सत्यनाशकम । हीभिः सझ्लो व्रिवक्षितः स च पूर्वर्वनद्रेव शौचनाशकः। चत्रु सुनभिः कौर्ग्र


 113911 \% ततश्र तन्क्षणादेव तन्र तन गतः कहिसतान्यधिघ्षितवानियाह अमूनीति। 'कालाध्वभावर्रेशानामि'्यादिकारिकाबलेन कर्म्मत्वमू ॥ $80-8$ ? ॥

## श्रीमद्वि्व्वनाथचक्र वर्तिकता सारार्धदर्शिनी

 ख्वियोऽविवाहिताः। सूनाः प्राणिवधाः। यन्र चतुर्विधोऽधर्म इति। हूतेडनृतं सत्यनाशक पाने मदी द्यानाशकः स्रीषु सछः शौचनाशकः प्राणिहिंसायान्तु समुदित एव चतुर्विधोऽबर्मः। न हि प्राणिहन्वृषु तपः शुचित्वं दया वा। सल्यवचनं तु तेषु नास्येवेति $11 ३ ८ \%$ भो राजन्ने तद् वृत्तान्तं श्रुत्वा घ्यातादिक कोऽपि नानुशीलयिष्यति। किंच प्रथमं मनसि मत्पवेशास्तत एव लोकाः प्रायो घूतादिकं भजन्ते इति। तत्र भवता दीयमानमपि स्यानचतुष्युमदत्तमेवाभूत्त तस्मदेवं किमपि स्थानमहं प्रान्नुयं यल्लोकैद्दुस्यजं स्यादिति याचमानाय कलये जातरूपं स्वर्णोप्लक्षितं रजतादिक द्रठ्यमात्रमेव तद्वासस्थानत्वेन अदात्। तत एव हेतोर्धवब्सु अनृत्ति मिध्या मदः पानादिजनिता मत्तता कामः खीसदः, रजो गर्व इति चतुर्विधोडरधर्मः तथा पंचमं वैरं च स्यत्। मदकामयोः कीबव्वमाष्षम 1139 \% \% अमूनि अमीषिवत्यथः। यद्वा 'कालमावाध्वदेशानामि'ति कारिकाबल्यत् कर्मत्वम् $1180 \|$

## श्रीमच्छुक्दे्देक्टतः सिद्धान्तश्रदीपः

सत्तर्माद्वर्मशृता मध्ये श्रेष्ठ ! शरणागतपालक! यन्र नियतो निश्रलस्तवानुशासनमनुतिष्टन्पालयन् व्रत्यामि तत् स्यान
 शाकमनृतम् मध्यादिपाने तपोनाशको विस्मयः खीषु शौचनाशकः संगः सूनायां प्रणिपीडने दयानाशको मदः॥३८॥ \% चतुर्विघस्याधर्मरगैक्त्र वासं याचमानाय जातरूपं सुवर्णमदाद्द्तवान् प्रुः स्यानपंचकदाने समर्थः ततस्तस्मिन् जातहपे दानद्नारैव
 रेयेण उत्तरापुत्रेण दत्तानि अमूनि द्यूतादिजातरूपांतानि पंच स्यानानि अधर्मप्रभवः अधर्मस्य प्रभवो यस्मिन्स तस्सौच्तोर्यस्य युगचकरस्येति वा निद्रेशकृत्कळिन्न्येवसन्" "कालचकं जगचकं युगचकं च केशावः। अनादिनिधनो देवः परिवर्तगयेडनिशमि" ति स्मृतेश्र 118011

## थ्रीमद्बलभाचार्यंिरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

यन्रैव स्यास्यामि तनैनेच त्वामात्तशरासने पइयामि अतो यन्र स्थितः त्वामात्तशरासनें ने द्रक्यामि तत् स्यानें देहीयाह तन्म इति। चातुर्येण प्रार्थितं त्वां द्र्र्ध्यामि शारासनरहितम् अतो मद्दर्शंनमात्रेणैव शासनं यक्तन्यमिति भावः। घर्मभृतां श्रेप्षेति याचितदानं
 "शाख्लफलं प्रयोक्तरि" ( \{२ा३) इति न्यायेन तत्पापं तबैव मविष्यतीति भाव:। नियत इति बचनात धर्मर्थैष्वपि घूतादिषु मम वास इति ज्ञापितम् $11 ३ ७$ तत्तथैव कृतवानिलाह तथेति। अस्यावइयं स्यानें देयमिति घुतमक्षकीडा अनाधानविषयं पान्ं मदिरायाः स्तियः साधारण्यः बहुवचनात् सूना हिंसा एतेषु यत्राधर्मो भवति तदृस्य स्यानं न तु स्वभावतः शाख़तो वा यन्रैंतनि भवंति तानि कलिस्थानानि भवंति । किंच चतुनिधोडधर्म: "वृहहल्या सुरापानं सतेयो गुवंगगनागम:" सतेयं द्यूते पविष्टम। अतो महापातकस्यानभूतमेतत् चतुष्ट्यं कलेः स्यानमिल्यर्थः। कलिना सर्वं एव गुहीताः, य एतानि करोति यन्रेतिपदात् अधर्मस्यापदे इयत्वमेव $\|$ ३弓॥ \# \# ननु मम पंच स्थानानि श्रुतिबोधितानि अत एकमधिकं देयमिल्याकांक्षायामाह-एंकवारं स्यानचतुष्प्यं दत्तं पुनर्यांचमानाय जातरूपं सुवर्णमदात्। सतेये सामान्यव्वेन सुवर्णमागतम , अधुना सुवर्णस्तेयत्वेन स्वसपेण स्वर्ण कलिस्यानं, नन्वंं महाननर्थः कथं सुवर्णं तर्मै दन्तवानिति तन्रहह विभुरिति। चकारात् स्वतं习तयार्पितनि स्यानानि याचितानि एषां स्थानानां पुनः प्रातानां न खर्पूपे स्यानवं्वं किंतु कार्यत इति तानि कार्याणि कमेण गणयति तत हति । यस्मात् अर्म इति वर्त्रते अतः अनृतरूपं द्यूंत मदरूपं पानं कामरूपाः स्रियः रजः कोधः तद्रूपा सूना सुवर्ण वैरसूपं चकारादुभयविधं गहीतंतं तत् पंचमं सुवर्णेडपि वैरं हिंसायों च वैरमिति ॥ ३९॥ \% अ अमूनि पंच स्थानानि अधर्मपभवः अधर्मोटपादक औत्तरेयेण उत्तरायाः पूत्रेण अविवेकः सूचितः, तेषु न्यवसदिट्यर्थः। तनिने़शकूत् परीक्षिदाज्ञाकर्ता 118011

## श्रीमद्गोखामिश्रीपुरषोो्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 विचारेणापातत: पदार्थापतीटयेय्यर्थः। यत्रोति खस्यीसेव्रनादुी। न विधिर्न प्रतिशेध इति। लोके ‘ठ्यवायामिषमद्यसेवे’ ति वाक्यात्तदाकंक्षानिवृत्तये नियम इसर्थः $1180 \|$

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

 नामप्रणेन कथयितुं व्वमहंसीलयन्वयः। याचितदाननं दत्तपरिपालनं च तवावइ्यकमिति सम्बोधनेन सूचितम्॥ 11 ३०। एवमभ्यर्थितः सम्र्राथितो राजा तदा तरमै कलये वासस्थानानि ददौं। तान्येव दर्शय्यति-य्यूतमिति। घूतं प्रसिद्दम क्षेद्देवनं, तत्रानृतं सलनाशकम । पानं मघ्यादे:, तः विस्मयजनकतया तपोनाशकम। खियः खीधु सङः शौचविनाशकः। सूना हिंसा, कौयें दगानाशकमू। इत्येवं चतुर्विधोऽधर्मो यत्र भवति तानि सानानि ददाविति सम्बन्धः। यघ्चपि सवं सर्वत्र सम्भवति तथापय-
 दानशन्द्रेन शौचममेवोकम्, भूताभयम्रदानस्य मनःयुद्विरूप्त्वात्। ज्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शैैः। अधर्मपादैरनृत-
 कश्रित् ॥ ३८॥ \# च चुर्विधस्याप्येकत्वैवावस्थानं देहीति पुनर्याचमानाय कलये जातरुपं सुवर्णंमदात् दत्तवान्, प्रभु: सर्वदानसमर्थः परीक्ष्ति । ननु कुतः सुवर्णदानादेकत्र चतुविधस्यानप्रापिरियपेक्षायामाह-तत इति। ततः सुर्णदानान्त् पूर्वोक्क-
 रजोमूलों हिंसाम्॥ $48 \|$ अ अधर्मः प्रभव्यर्मादिति तथाभूतः कलिस्तस्य परीक्षितो निदेशकृत् आज्ञानुवर्त्ती सन् औत्तरोयेण परीक्षिता दत्तानि अमूनि पूर्वोत्तानि पछ स्यनानि नितरामवसदियन्वयः। अन्न सन्देहो नास्तीति सूचयितुमाहेंहीति॥ $80 \|$

## हिन्द्दी अन्नादाद

धार्मिकरिरोमणे! आप मुझे वह स्यन बतलाइये, जहाँ में आपकी आजाका पालन करता हुआ लिर होकर रह सकूँ 1 ३० 11 * मूतजी कछते हैं-कलियुगकी प्रार्था खीकार करके राजा परीक्षिते उसे चार सदन दिये-दूत, मधपान, खी-सङ़ और हिंसा। इन स्थानोंमें कमशः असल्य, मद, आसक्ति और निर्द्यता-ये चार प्रकारके अधर्म निवसस करते हैं।। ३८॥ \% उसने और भी स्थान माँगे। तब समर्थ परीक्षितूने उसे रहनेके लिये एक और सान-'सुवर्ण'
(घन) - दिया। इस भकार कलियुगके पाँच स्यान हो गये-दूह मद, काम, वैर और रजोगुण॥३९॥ * * परीक्नितके दिये हुए इन्हीं पाँच स्याोंमें अधर्मका मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पाहन करता हुआ निवास करने ल्या 1180 ॥

अथैतानि न सेवेत बुभुष्ड पुरुः कचित्। विशेपतो धमरशीलो राजा लोकपतिग्गुरःः। ४? ॥ बृपस नथांस्रीनू पादान् तथ: शौचं दयामिति। प्रतिसंदध आब्बास महीं च समवर्धयत् ॥ ४२ ॥ स एप एतं संघ्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् । पितामहेनोपन्यस्वं राज्ञारणं बिविक्षता ॥ ४३॥ अस्तेड्युना स रार्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्क्रसन् । गजाहये महाभागश्धक्रवरी चृहच्छ्धवाः ॥ ४४ ॥ इत्थथम्भूतानुभावोड्यममिमन्युसुतो नृपः। यस पालयतः क्षोणीं गूयं सत्राय दीक्षितःः ॥ ४५॥
शति श्रीमन्दागवते मह पुराणे पारमहंस्यां संहितायां पथमस्कन्धें कलिनिग्रहो नाम समदर्रोड्य्यायः ॥ १७ ॥

## श्रीधरसामिविरचिता भावार्थद्नीविका


 त्रिमिः। एतरींदानीं यूपिश्रेणारण्ं प्रवेष्दुरमिच्छतेपन्यक्तं समपिितमासनमघघासते। अभुना आसेे पालयते इति वर्तमान-


दति प्रथमसक्धे टीकायां सपद्रशोऽध्यायः॥ १७॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीविकापकाशः

गुरः सबृत्तेन प्रजाशिक्षमिता धर्मोपदेपेश्यर्थः 118 १॥ \% राजा तु तस्मिन्नंचनामेब कतबान् यतो गते
 संददे शीकृषणभक्तिबलेनेति होषः। साक्षात्तन्मूर्तेः संधानेन सर्ष्रापि प्रतिसंहितवान् तपआदि प्रवर्तितवानिति भावः।




## भीराधारमणनासगोस्वामिंिरचिता दीवनी ब्याख्या











 * कोरवश्रेषः श्रिया सार्वरमोमश्रियोलसन् प्रकाशमानो विपुलकीतिभक्षकर्ती चक्र भूमंडलं वर्तयति पालयतीति तथाभुद

[^56] बिंशिए

रजर्षिम्माराजः परीक्षित्रिजाह्रये पुरेडधुना वत्तमानसनिक्दे स्तकाले आस्ते आसत $118811 \%$ न केवलमुक्त एन तस प्रभावः, किंत्वित्थंभूता अन्ये च प्रभावा यस्य तथामूतोऽयमभिमन्योः सुतो नृपः परीक्षित् अत एवाधुना तस्याभावेडपि तद्ययाएकेरन देश प्रवेशाभावादेव मवतामिदं सत्र प्रवर्तत इड्याह यस्येति। यस्य परीक्षितः, क्षोणी पालयतः अन्रापि वर्तमानसामीष्ये मूत उद शत्रादेशः, पालितवतः सत अपनीतेपि घनसारे तटपेटिकायों तद्वासनानुवृत्तिवत्तदा चकानुचृत्तेरेव हेतोर्यूय सनाय कतसकल्पा वर्तधवे, अन्यथा कलिनाभिभूतं सत्रमिदं न प्रवर्ततेत्यथः 118411


## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थता पद्रत्नावली

 अरं पातं रक्षतील्यरष्यं वनं विविक्षता पवेष्टुकामेन पितामहेन पितुः पित्रा युधिश्रिरेण उपन्यस्तं दत्तमासनमध्यास्त इति 'अधि-
 यज्ञविशोषाय द्रीक्षिताः सोडयमभिमन्युसुतो नृप इत्थंभूतानुमावः कल्याद्बिंधनलक्षणसामथ्र्योपेत इस्यन्वयः 11 \&८।।

इति श्रीमनागवते महापुराणे प्रश्क्केष श्रीमद्विजयव्वजतीर्थकृपदरनावल्यां टीकायां सतदशोडथ्यायः 1 १०।।

## श्रीमझीवगोस्वामिक्रतः क्रमसंदर्भः

राजा तु तस्मिन् वक्वनामेव कृतान् यतो गते तस्मिन तत्तत्थानाभावमाचरितवान्। जातरुपं च धम्मार्थ प्रयोजिता-
 संहितनानिति भावः। सत्य तत्पभावेन न तादश तदा नष्टमिति तथोक्तम । द्येति वक्तण्ये दयामित्याष्पम् 118 २ 11 \%
 दन्यज्ञ्रेयम् 118411

इति श्रीमन्दागवते महापुराणे प्रथमस्कन्ध शमजीवगोस्वामिक्कमसन्द्भर्भ सतदशाड य्याय $11 \% \|$

## श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

स्त्रियं परकीयामेव न सेवेत। बुभूष्ड स्वक्षेममिच्छुः। सुवर्णस्यासेवनं नाम तत्रानासक्तिरित्येके।। 8 ? । \% एवं
 देवेलाए स एष इति त्रिमिः। अध्याइते आइतेडधुना परहयत इल्येषु वर्तमानसामीध्ये वर्तममाननिर्देशः 118 ३-88 11 \%


इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां मकचेतसाम्। प्रथमेऽयं सशदशः सझ्तः सझतः सताम् ॥ १७॥

## श्रीमन्छुक्रदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप:

अथेति। अथराब्दो हेत्वर्थः, यतो घ्यूतादीनि अधर्महतोः कलः वासस्थानानि तस्माद्वेतोर्बुभूष्षुरुद्रवितुमिचछ्छुन सेवेत धर्मे शीलं त्रतं यस्य स राजा विशोषतो न सेवेत तद्विभ्री प्रजाभ्राशापसंगात् तथाडन्योपि लोकपतिः तथा गुरुक्य विशोषतो न सेवेत त! 118211 इत्थ कलि निगुह तदन्नर वृषस्य तपआदीव् त्रीन्पादान्र्रतिसंद्धे संयोजयमास तथा महीं समवर्द्धयत । अन्र
 तथा मष्टासे एव राज्ञा संयोजिता इति ज्ञेयम् $118 र \|$ स एष उक्कर्रभावः परीक्षित् अरण्य प्रवेट्रुमिच्छता पितामहुन पहपन्युधिश्रिणोपन्यस्तं समर्पित पार्थिवस्य पथिणीपतेरुचितमासने एतर्दीनीमध्यास्ते, वर्तमानवद्वेति मूते लट् 118311 है

 $1188^{3}$ इ इत्थभूतनुभावः अंयं बुद्वस्थो नृपोडमवदिति केषः, चस्य पालयतः चर्तमानसामीपयें लटः रात्रादेशः, पालितवतः सनाय तथाभूरी कहु गूयं दीक्षिता दीक्षां क्रतवंतः 118411


## श्रीमБल्लमाच्चर्यं विरचिता सुलोधिनीं च्यास्या

 कचित् भमादादिकुप पाक्षिकोडपि दोष: परिहरणीययानि पदार्थमहेण सेवमाने कदाचित्कलिस्यानेवे सेवेत। ततो महाननर्थो मवेत् तस्माव् एतानि पंचापि दूरत एव परिहरणीयानिं। कलिस्यानशंकया यत्र पुनर्ग्यतितिकनिश्रयः तत्र विधिर्त प्रतिपेधः सम्मावितमेतत् ्रान्तःइति। विरोषाफारोण निषेधं विशेषत इति धर्मशीटो राजा तस्याधर्मप्रतिप्षत्वात् लोकगुरः अन्येय्य उपदेशः
 राजा यत् कृवान् तत् प्रकृतमाह बृष्स्येत। कालेन धर्मस चययः पादाः पूर्वोच्का गताः, ताननूश पुनः प्रतिंदंघे सस्यक् सन्धानं छृतवान् चतुनिधमपि धर्मं प्रवतिंतवानियर्थः। पृथिठ्याः सांत्वनमाह आभ्बाश्येति समवर्द्रयत्



 राज्ञामुचितम इदानीमप्यास्त इसर्थः। अन्यथा पार्थिनोचित्रफि ठ्यथं स्यात सिंहासनान्तरमपि नाध्यासे किंतु fितामहेन राज्ञा युधिप्रिरोग परियागं च कृत्वा वनें विविक्षता उपन्यस्तम् ॥ 8 ३॥ \# ननु किमेतदुपचारादुच्यते नेलाए आस्ते अधुनेति। तथैबास्ते ननु देहान्तरम्भाएय नेलाह स राजर्षिः सान्न एव राजर्षर्रेव साहर्यअभं वारयति कीरेनेन्द्रश्रियोल़सदिति कौरवेन्द्रा-



 अन्यथा भवन्तोडपि भागवतस्य भ्रवार्थ गच्छेयु:, संबस्सरदीक्षायाः कृत्बान् न कम्निन् प्रियते तावद्विति वाक्येन न विरोधः। अमीषोमीयपभृत्येव हिंसायामिति विधानात् क्षोणीं पालगतः सतः सताय सहमसंबत्सरावैब अन्यथा अल्पराजनि महत्कर्मारम्मों न घटते। अनेन कलौं महायोगतिषेधोडपि समर्थितो भवति ॥ $84 \|$

इसि श्रीभागततसुबोधिन्यां उक्षमणमहात्मजभ्रीबहलभदीक्षितविरचितायां पथमसंघे सदद्रोडप्यायः ॥ ९७॥

## श्रीमद्गोंस्वामिशीरुरणोंत्तमनरणविरचितः खुबोधिनीप्रकाखः


 विरोध इसर्थः ॥ \&४।।

इति भीप्रथमस्कन्धे सुबोधिनीप्रकारो ससदृशाष्यायविवरणम् ॥ ?Q ॥"

## भ्रीगिरिधरकृता बालम्रोधिनी





 पाद्वान् परीक्षित् पुतः सन्दवे प्रतिसंयोजयमामा, प्रवर्तितानिलर्थः। तथा महीं| चाम्यास्य सान्न्वयिव्वा सम्यक् अक्तिमार्गयक्तंतेन





 वत्परत्वेन वर्त्तमान इसर्थः। न चेदानीमेव तथा किन्तु जन्मान्तरेऽपील्याशायेनाह-महाभाग इति ॥ ४४।। *यमभिमन्युसुतो चृः परीक्षिद्धि्थन्मूतानुभावः यस्य क्षोणीं पृष्वीं पालयतः सतो यूयमपि सत्राय दीक्षिताः प्रवृत्ता इसन्वयः $184 \|$ इति श्रीवह्धभाचार्यवंश्यगोपालस नुना । भीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ श्रीमद्रिरिधरास्येन भजनानन्द्रसिद्ये ज्रीमन्रमबत्रत्येयें टीका बालप्रबोधिनी॥ २॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने। सप्रद्शो गतो चृत्ति राजसामर्थ्यरूपकः॥३॥

## हिन्दी अनुवाद्

इसलिये आत्मकल्यमणकामी पुरषको इन प्रँचों स्यानोंका सेवन कभी नही करना चहिये। घार्मिक राजा,
 परीक्षित्ने इसके बाद वृषमरूप धर्मके तीनों चर्भ-तपस्सा, रौच और द्या बोड़ तिये और अर्वासन देकर पृथ्वीका संवर्धन किया ॥ $8 २ \|$ \% वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने गजर्सिंहासनपर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिशिरने बनमें जाते समय जन्हें दिया था, विराजमान हैं $118 ३ ॥ \%$ वे परम यशस्ती सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट् राजर्षि परीक्षित् इस समय हस्तिनापुरमें कौरव-कुलकी गाउयक्रसीये होमायमान हैं $1188 \| \%$ अभिमन्युनन्दन राजा परीक्षित् वास्तवमें ऐसे ही प्रमावशाली हैं, जिनके जासनकालमें आपलोग इस दीर्घकाल्रीन यक्षके लिये दीक्षित हुए हैं $\left\|\frac{8}{4}\right\|$

## सत्रहवाँ अध्याय समाप

## 

## 存 488

Q. $x^{3}$ से $x$ ' तक्के कोको में मदाराज परीक्षितका वत्वमानके समान वर्णन किया गया है 'वत्तमानसामीव्ये वर्तमानवदा' (पा०

 वत्तममनके समान ही विद्रमान शे। उनके प्रति अस्न भदा उत्पन्र करनेके लिये उनकी दूरी यहाँ मिय दी गयी है। उन्दे मगवनका

 रूपमें उनका वर्णन मी कथा के रुको पुछ ही करता है।

## अथाष्टदारोडध्याय:

## सूत उनाच

यो वै द्रौण्यस्त्रविप्तुष्टो नातुरुदरे मृतः। अनुग्रहाद् मगवतः कृष्णसाद्स्सुतकर्मणः ॥ ? H चह्नकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षुकात्र्रणविप्रवाव् ।न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्विताशयः ॥ २ ॥ उत्सृज्य सर्वतः सझं विज्ञाताजितसंस्थितिः । वैयासकेजहौौ शिष्यो गद्गायां स्वं कलेवरम् ॥ ३।। नोतमश्लोकनातानां जुषंतां तत्कथामतप्यास्सम्भ्रमौड्तकालेडपि सरतां तत्पद्वाम्बुजम् ॥ \& ॥

## शीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

राज्ञस्वष्टादे तस्य अह्मझापो निरुटयते। स चानुगह एवास्य जातो वैराज्यमावहन् ॥ ? ॥
परीक्षितो निर्यणणमल्याश्यं वक्कुं तत्संभावनाय जन्माश्रर्यमनुस्मारयति यो वा इति। विप्लुष्टो निर्दुगः सन् ॥? ॥ \% घ्रह्वकोपादुत्थितात्तक्षकादः प्राणविश्वः प्राणनाइस्तसमघद्यदुरमयं तस्मान्न संमुमोह। तत्र हेतुर्यस्तु भगवत्येवार्विताशय इति ॥श॥ \% कि तु। उस्सृत्येति । वैयासकेः शुकस्य शिष्यः सन्। विज्ञाताऽजितस्य हरेः संस्यितिस्तर्त्वं
 न स्यात् ॥ $8 \|$

## श्रीवंशीधरकृतो भावर्थदीपिकाप्रकाशः

स च शापः अनुप्रहवंवे हेतुः वैराज्यमिति (१) यः परीक्षित् मातुरुद्रेः द्रौण्यस्त्रेण विप्तुष्टोपि दग्धोपि श्रीकुषणस्यानुपहान्न मृतः किं तु पुनर्जोवितं प्राप्त इस्यःः। सुभद्रादिप्रार्थनया श्रीकृष्णेन मृतो जीवित इति महाभारताविरोधः। श्रीकृणेन कथं
 पितचेतसामन्यवस्वन्नुसंधानं न भवति। अनुसंधानहेतोश्रेतसोऽन्यत्र गमनाभावादिसर्यःः। २॥ \# \% विज्ञातोऽनुभवगोचरीकृतोऽजितो विष्णुः संस्यितौ मरणकाले येन स तथेति वा 1 ३ ॥ \# उत्तमश्रोकस्य वार्त्तैव वार्ता जीवनहेतुर्येषां मध्यमपदल्लोपी बहुत्रीहिर्वा। संभ्रमो भयं न। "संभ्रमः साध्वसेपि स्यास्संवेगादर्योरपि" इति मेदिनी। अत एवोत्तमश्कोकवार्तावत्वादेव। तच्छब्देन बुद्विस्य उत्तमश्लोक एव गृद्यत इस्याह-तत्कथामृतं श्रीकृธणलीलामृतं सेवमानानाम् ॥ \& ॥

## प्रधमझ्लोकतः सत्तम्>ोकावधि दीपनी न ( सं०)

## श्रीमद्रीरराघवच्यास्या

अथैत夭्पबंधपिपृच्छिषामुद्धोधयिडुं पारीक्षितमवशिष्टं घृत्तान्तं समासतो वदन्नुपसंहरति य इति दहाभिः। यो वै परीक्षि-
 शापात्मकेन उतिथतात्समुपस्थिताइप्राणानां विपको नाशो यस्मादुरमयं यस्मात्तक्षकान्न संभुमोह मोहं न प्रापः, नाबिभेदिल्यर्थः। कथंभूतः भगवत्येवार्पितः आरायोंडतःकरणं येन तथामूतः सन् $11211 \%$ स राजा सर्वतः सर्वत्र देहतदनुबंध्यादिषु संगसुस्सृज्य वैयासकेः शुकस्य शिष्यो भूत्वा विज्ञातेऽजिते भगवति संस्थितिर्निष्टा यस्य सः स्खकलेबरे गंगायां जहौ तल्याज।। ३। मोहाभावमेब सहेतुकमुपपाद्यति नेति। उत्तमश्रोकस्य भगवतो वार्त्ती येषां तेषां न भयं मोहो वास्तीयर्थः, किमुत्तमस्योत्तम>्रोफस्य कथामतं जुपतं सेवमानानां तटपदांनुजं स्रतमंतकालेऽपि संभ्रम एव स्यातू $18 \%$

## भीमद्धिजयध्वजर्तर्था्छका पदरनावली





 नैतदाश्रर्यमिय्याह नेति। उत्तमश्रोकस्य बार्ता घसंगो येषों ते तथा उत्तमम्रोकस वार्तो जीविका येषां ते तथेति वा। तेषां भवण-

 वार्तादिष्वेकमेवालं मिलितं किमु चर्णनोयमिति वा ॥ \&॥

## असिन्परार्ये कमसंद्मों न (सं०)

भीमद्विधन्नथ्चक्रवर्तिकता सारार्थदस्शिनी



 मित्याह नोत्रमेति। उत्तम

## श्रीमच्छुकद्येकहुतः सिद्दान्तर्वर्दीव:







 कैमुतिकन्यायोऽपि ज्ञेयः $118 \|$

## श्रीमद्वल्ल्लमाचार्यंविरचिता सुदोधिनी व्याख्या

अथाध्यायद्येनास्य वृत्तमुत्तरमीयते। शापातु आायसतो गाजेये शापो बैराग्योोधकः ॥ ? ॥



एवं तस्य राज्यस्थितिमुक्तवा उत्तरर्य्यिति संक्षेपणाह यो वै द्रैण्वक्षैति। येन भगवता पूर्वं संरक्षितः तेनैव चेदानीमुप-



 महणाथं भगबति समर्वणम ॥२॥ \% तस देहलागपकाएमान उत्टृज्येति। प्रथ्मतः परियागसतो गुरकवा तस


 सम्पधन्ने "संनिपातरव्वहमिति ममेल्युद्वब या मतिः" ह्यवहागर्र्व संनिपातः तेन यावल्संनिपातिक्गवहार:; अन्तेडपि
 भावद्रजन सात्विकें विपरीतं वाआघं मानसं यैद्धि मनसा ध्यायतीवि भ्रुते, अतो निरंतेरं कार्येन्द्रयंतंतकरणै। सबीजे दोषे निराहते



## भ्रीमहोर्स्तामिल्रीपुरवोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

 नालौकिकसामर्थर्योोधनानन्तरमध्यायद्येन वैराग्यदार्ब्यवोधकें राइश्ररित्रमीर्येते। तत्र पकारमाहुः शापादिलादि। शापात्कायः, ततः भ्रायं द्वारीकल आापो राज्ये वैवराग्यदोधकः। तर्हि दूयोः किमिति तकभथनं तताहाः संक्षेकफणनं दूरंमिति। तथा चैतयोः सूतवाक्ये सामान्यविश्रषषमावः सङ़तिरिलर्थः। किर्मित संक्षेप इलत आहुः श्रोशित्यादि। सूतझौनकवाक्यानों तात्पर्यमाहुः।


 तत्रतिपप्त्यथं स इति नोकर्षहानिरिलर्थः। श्रों स्फुटम्। तथा सोधर्मोपि 'शापो मेतुम्रायेये'ति न्यायेन फलत उकर्षस्यैव साधक इति न कोपि दोष इलयर्धः। यो वेलत्र प्कटषकटनामनी इति। प्रकटस काल हपस्याप्रकटस सदानन्नरूपस्य नामनी












 भगवस्सम्बन्धितयैव कियमाणत्बालीकिकी बार्ता सात्विकी। आमृददाढ र्थेत क्रियमाणत्वान्रजनं सेवारूपं तामसम्। कथाजोषणं तु राजसमेब। आयमिति वार्ताकरणमू। तत्रोपपन्तिः यदी़्यादि। 'यदि मनसा ध्यायति तदाधा घदती'ति भुती वाचां मन:पूर्वं-

 दिति। दे़हादीनां काल्लानधीनत्वात्। तथा चाोो महाभयोपि न अ्रम इस्यर्थः $118 \|$

## भीजिरिधरकृता बालम्बोधिनी













 सम्भ्रो न स्यात् नैव भवतील्यन्वयः ॥ $8 \|$

## हिन्दी अनुवावाद

## राजा परीक्षित्को ग्टही कणिका श्राप

स्वजी कहते है -अद्रुतकर्मा भगबान श्रीकृणकी कुपासे राजा परीक्षित् अपनी माताकी कोलमें अक्ष्थामाके
 समय के प्राणनाशके महान् भयसे मी भयसीत नहों हुए; क्योंक्कि उन्होंने अपना चित्त भगबान् भ्रीकृष्णाेे चरणोंमें ससरिंत कर रक्ला था॥२॥ * उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ी दी, गझातदपर जाकर श्रीगुकदेवजीसे उपदे़श महण किया और इस प्रकाए भगबानके खखूपको जानकर अपने खरीरको ल्याग दिया। ३ ॥ जो लोग भगवान् श्रीकृषकी टील-कथा कहते रहते हैं, उस कथामृतका पान करते रहते हैं और इन दोलोों ही साधनोंके द्वारा उनके चरणकमलोंका सररण करते रहते हैं, उन्हें अन्तकालमें भी मोह नहीं होता ॥४॥

ताबत्कलिन प्रमवेत् प्रविशोड्पीह सर्वतः। यावदीशो महानुर्वर्यामाभिमन्यव एकराट्,॥५॥ यस्मिनहनि यद्योंव भगवानुत्ससर्ज गाम्। तदैवेहानुवृत्तीडसावधमप्रभतः कलिः॥ ६॥ न'नुद्देट्टि कलिं सम्राट् सारद्ध इन सारफक् । कुरालन्यागु सिद्धधन्ति नेतराणि कतानि यत् ॥ ७।। कि नु बलेषु झूरेण कलिना धीरमीरुणा। अर्रमतः प्रमतेषु यो वृंको चृु बर्तंते ॥ ८॥

## श्रीघरसापमिबिसचिता भावार्थदीविका

ससिम्ं ्राज़ि सुतरां तन्र चित्रमियाशयेनाह तावदिति। अभिमन्योः पुत्र एकराट् चकवर्तीशः परिर्यावत्॥ ॥॥ * * ननु तदा कहेगपवेश एवाश्तु प्रविश्रेऽपि न प्राभवदिति कुतसत्ताह-यस्सिनहनि यहिं यसिम्नेव क्षणे गां पृथ्वीम-





## श्रीवंरीधरहकतो भावार्थद्दीपिकापकाशः

मदीये राट्टे न वर्त्तित्यमियस्याभिप्रायः। कलेः सामर्थ्यपकटनाभाव एव न तु पवेशनाभाव इति। किख्य राक्षा

 राजँंद्रणां पंचलक्षं चकवर्ती प्रशास्ति यः ॥" इति। न प्रमवेदिति। द्तानामपि स्थानांं तर्वभावेणानुज्रवात् ॥५-६॥ * * अन्रक्षिपति-नच्विति। कुणल्रनीति। "लोको विकर्मिरतः क्षाले प्रमत्तः" इयाधनुसारेण सर्वमंगतममयानि भगव-






श्रीराधारमणद्दासगोस्वमिचिरचिता दी पनी ध्याख्या
वृकः घोंघ इति स्यातः 1 वत्सादन इति राजनिघण्टु: $11<-$ - ॥

## श्रीमद्रीरराघवक्याख्या

सिहावल्रोकनन्यायेन यस्य पालयतः क्षोणीमिल्यनेनामिप्रेतमुपादयति तावदिति। इह लोके सर्वं习 प्रविष्टोडवि कटिर्यांवदुठ्र्याममिमन्युसुत एकराट् स्वलुल्यराजांतररहित हेंश्रोडधिपतिर्बभूव तदाज्ञा वा याददनुवृत्ता बभूव ताबत्कलिन भवेन्न
 तसिमन्नेवाहनि क्षणे चासावधर्मप्रभवः कलिरनुप्रवृत्तः प्रबिष्टे बैभूब॥६।। \% ननु कलिं कुतो न हतवानित्यन्राह् नेति । सम्राट् सार्वरौमः परीक्षित्कलिं नानुद्देष्टि तन्मरणपयंतं द्वेषं ने कुतवानियर्थः वर्त्तमानसमीप्ये लट्, कुतः चतः सारंग इव भंगवस्सारभुक् सारानुभविता सारग्राहीति यावत्त, सारंगों यथा कमलगतं सारं मकरंदं गहाति न तु तन्नाशयति तद्वर्कलिगतसार-
 भगवनामकीर्तनादिरूपाणि पुण्यकर्मणण्याशु सिध्यंति भगवत्रात्तिमावहंति इत्रराण्यकुशलकर्मोंि पापानीति यावत् तान्याशु न सिध्यंति न फलदानि भवंति एतत्सारभुङ नानुद्वेष्टि। अनेने कृतादियुगुण कुशलानां चिरेण फलदवव्वमितरेषों त्वाश्विति सूचितम् 11611 \% ननु कलिनाभिभूतैजैनैः कुझलानि न कृतान्येंन स्यु: येनारु सिधयेगुरित्यत्राह कित्विति। बालेपु मूर्येपु
 विशिनष्टि यः कलिरधीरेपु दृक इव च्रमते तेब्नेव जनेषु सर्वतो वर्तरते। ट।।

## श्रीमद्विजगध्वजतीर्थक्रता पद्रलावल्डी

मदीये राष्ट्रे न वर्तितव्यमिल्यस्यमिप्रायः कलेः सामध्युप्रकटनामावः, न तु प्रवेशाभाव इल्यमिप्रे्याह तावदिति। आभिमन्यव अभिमन्योः पुत्रः परीक्षितेकराट् चक्रवर्ती यावच्यावंतं कालमुर्र्यम्यास्त इस्यम्वयः। कीहाः महानीशः सदद्वीपवल्याः भूमेरधिपतिः न मंडलेश इलर्थः तावत्तावंतं कालमिह संपविष्रोडपि कलिः न प्रभवेस्सशक्तिम्मकटनसमर्थो नाभूद्यिलन्वयःः५॥ \% \% कदा नून्यों कलिः प्रविष्ट इसित तत्राह यर्मिम्निति ॥६। \% सारंगो मधुकर इब सारभुक् सारगाही सम्राट्
 इल्याह किम्विति। धर्मज्ञानादिकं वृणोतील्याबृणोति नाशयतीति बृकः इरेषु मीरुणा बालेषु शूरेण कलिना किमु किं प्रयोजनमू $11<11$

> श्रमद्विश्वनाथचकवर्तिकृता सारार्थद्शर्शिनी ।

राज़ा निगृहीतस्य कलेस्ततः परें कीह्री़ी स्थितिरभूदिल्येेक्षायामाह तावदिति $\|4\|$ कलेः प्रवेकाकालमाह
 सारग्राही। सारमाए-यत् यस्मिन् कुरालानि पुण्यानि आशु सङ्ふल्पमात्रेण फलन्ति इत्तराणि पापानि आश्यु न सिद्वघधन्ति। कृतान्येच
 * * अन्योऽपि राबोऽभिप्राय आसीदित्याहि बालेष्वविवेकेषु रूरेण कहिना कि न किमव्यनिष्ट्यम्। यतो धीरेषु विनेकिषु भक्तजनेषु च भीरणा। बालकेष्वेव वृकः शूगः $1 \ll-9 ॥$

## श्रीमच्छुुकट्रेवक्कतः सिद्धान्तम्रद्रीप:

हहास्मिन् लोके सर्वतः सवंन्र प्रविक्षेऽपि कलियावदभिमन्युपुः एकराट् स्यमनरेन्द्रान्तर वर्जितः सन्सम्राट् ईशः प्रजानियन्ताडSसीत्तावन्न प्रभवेत्समर्थो न बमूच $14 \%$ \% कहिप्रवेशाकालमाह यस्मनहनि यहिं यस्मिन क्षणे भगवान् गां भूमिमुत्ससर्ज तर्त्याज वस्मिन्नहनि तस्मिन्नेव क्षणेडसावधर्मप्रभवः कलिरनुपवृत्तः प्रविष्टो बभूव 11 \& \# \% नन्बेवंभूतमनर्थहेंत्रं कलिं कुतो जीवन्तमेवोत्ससर्जेयत्रह नेति । सम्राट् कलिं नानुद्देष्टि तस्मिन्दे देष न कुतवान्म पन्युत स्थानपंच कदानेनानुमहं कृतान् वर्तमानसामीप्ये लट् यतः सारंग इव अ्रमर इव सारभुक् गुणग्राही सारमेव दर्शयति यद्वस्मिन कहौ आगुशब्द्रोऽल्पकालपरस्तुपलक्षितमनोनिर्वर्च्योंनि कुशलानि पुण्यानि सिद्धघन्ति मनसापि कृतानि फलन्तीति यावतू, हतराणि अपुण्यानि आयु न सिद्दघधन्ति मनोनिर्वर्त्यानि तानि न फलन्ति कितु कृतानि रारीरादिभिरनुम्टितान्येव फलन्ति $11611 \%$
 पाद्यति यः कलिः वृक इवाऽप्रमत्तः सन् प्रमत्तेष्वनवहितेषु नचष्ठु वर्त्ते ॥८॥

## श्रीमद्वलभाचार्यविरचितः सुबोधिनी क्याख्यां

ननु कथं कालनियामकत्वं तेषों तन्ताह तावक्कलिरिति। तस्य राज्येडपि काबस्ब्बन्धो नास्ति। तヲ कथ तदायुषि सम्बन्धः। आधिद़ैविकर्वादृस्य कालस्य ननु गुणनां गुण्यपेक्ष्या हीनर्वात् भगवक्कृतं कालं कथमयं निराकृतवानिल्यत आह। प्रविष्टोऽपीति। मणिना यथाग्निस्तम्भः तथा राजनि विच्चमाने कलेः प्रतिश्वन्मः। भगवद़ीयस्वात् वि विषेषडपि कार्यापेक्षया गुणनामुत्कृष्त्वात्। प्रतिष्टंभ पव राज्ञा कृतः। न मुख्यदेश्शत् दूरीकरणं तदाह इह सर्वतः प्रविष्टेऽपीति，अनेन कालस्य देशपरिच्छेदो निवारितः। ननु प्रविष्टेऽपि चशीकर्तु कथं शाक्यः तत्राह ईश इति। भगवड्रवेशादैख्वर्यद्दानाद्वा ई़ात्वं स हि कर्तुमकक्तुमन्यथा कर्तुं समर्थः，किच मगवता कालोऽप्यधिकृतः । राजा च तयो। पुना राजा महान् कृतः，अतः प्रतिबन्धो युक्त
 अन्येष्वप्ववर्षे त्रेतायुगसमः। कालो वर्त्रत हति बचनात । अयं च एकराट् अतः खण्डमण्डलाधिपतिः 1 महाखण्डमण्डलेन्बरात् प्रतिबदः 1 १॥ \％ननु भगवत्येव काल एत्र कलिर्न प्रवृत्त हति कुतो नांगीक्रियते। तस्यर्ते यः क्षणो नीत इति वाक्यानुरोधात्। सूर्यगस्या गणनायां काल एवोटकृष्टः कसमान्नोच्यत इल्याशंक्याह यसिमन्नहनीति। ससमेताभ्यामुत्कषं कत्तुं राक्यते परं न सम्पन्नः तत्र दापरान्ते भगवानवतीर्णः। कलिय्र न प्रविष्ट：तथा च भगवता सूर्येगतिरक्टक्टैव अथ पचलिते भगवति उत्कर्पकाभावात्र। परीक्तितशवाप्यधिकारात्रविष्टः। अतः परं प्रविष्ट्य चछेदने मर्या़्दिव स्वे़राच निराकरणे पश्चादागल पुनस्तावन्तं कालमनुभवेत् ततश्र कल्क्यवतारकाले बाध्येत，अतो भगबता सह अम्यस्यमानबल़्वाभावात् नासौ उत्कर्ष इ्यमिप्रायेणाह। यस्मिन् दिवसे यस्मिन् क्षणे भगवान् स्यक्तवान् तदैवायं कालिरुदृत्तः। तद्रेक्षया स्थित एव भगवति चलिते स्वयमुपविष्टः तस्मिन्नुपविष्टे एव सर्वे अधर्मा：प्रवृत्तः 11 \＆ 1 \％\％नुतु तथापि दुप्र्वात् मारणमेवोचित निराकरणं वा भगवांश्र प्रार्थनीयः। सर्वेषा चोपकारः सिद्धघतीलाइंक्याह नानुद्रेष्टीति। यद्याि राजा सवं कत्तु समर्थः। तथापि कलिं नानुद्देष्टि नन्वधर्मप्रभवत्वात् पग्रुक्तो देवः। तत्राह साएभुगिति बीहिषु तुषः सन्तीति ते न निराक्रियन्ते। अपितु तुषविमोकेन तु तुघन्ते। तथायमपि राजा सारमेव भुंक्ते सारत्वं तु तदैव यदा असारत्वेन वेष्टितों भवति，अतः केनाप्यंशेन न विद्टेप्टि। ननु विषमधुसंयुक्तान्नल्यागवत् गुणदोषयोखतुलयत्वात् दोपस्य त्वघिक्रत्वात् कुतो न लागः तत्राह सारद्भ इवेति। सारझायतीति सारब़ो अ्रमरः। स हि मधुना मत्तो गायति। तत्र केतक्यादिषु बहिः कंटकवेष्टितेषु मकरन्द्राचुुर्यांत्। तत्र रमते तदेकजीवन－ त्वात्। तथा राजापि＂कलौ सतु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः＂इति भगवद्गुणानां भक्तानां चात्र सुलभत्वात् स्वस्य
 तुल्यता तस्मादपि न द्वेश्रीयाह । कुसलानीति कहते ताइक्षणिकः पापः त्रेतायां द्वार्दोरोहनि। द्वापरे मासमात्रेण कलौं संवत्सरेण तत्＂तद्वैपरीत्येन च धर्मसिद्विः ह तदाह कुमालानि पुण्यानि इतराणि पापानि कृतानि तानि प्रायेग कलौ संसर्गजानि न भवन्तीवि ज्ञापितं यद्यर्मात् तान्येव इतराणि भवन्ति। अतो लोकोपकारार्थमपि न द्वेषः $1\|\|$ केंच नाय कलिर्देदो वर्तते किन्तु पुरुषेषु तत्रापि प्रमत्तेपु। अतिशिक्षकत्वेन तस्य सितर्वात्। उपेक्प्यैव तत्र न द्वेष इल्यह। कि त्विति तुशबदेन पूर्वपक्षोद्देसस्यितरुपो निवाशितः। बालेषु धर्माथं प्रवृत्तेषु इीघ्रमेव फलसिद्धौ प्रपंचविलयः स्यात्। धर्मेणान्तः－ करणशुद्धौ ज्ञानोद्येन सर्क्रयागप्रसंगात्। अत एव तर्र्रतिबन्धार्थ शूरेण ये तु मोक्षाधिकारिणो धीरःः तेम्यस्तु बिभेति। किश्व वैराग्यहेतुक्षायं यतः प्रमत्तेपु अप्रमत्तः आयुअभरत्वात्। अत एव कलावल्पायुषो भवन्ति। ननु कथमेवं स्वभाव－ सतत्राह यो वृक इति। अंं तु बृकरूपः स रात्रौ शयानान् अरक्षितान् बालनेने गल्नाति न ठ्याघ्यवस्सवंभक्षकः। अत एव
 उपेक्षणीय इसर्यःः ॥८॥

## श्रीमदोखामिश्रीपुषोत्तमचरण विरचितः सुबोधिनी्रकाशः

तावदित्य । नननु यदि राज्ञा कहिनिराकृत，तदा तद्नधिघ्वितस्य कालस्य कलावपवेशाद्नणनाग्यमाधिक्यं स्यादिति तन्निरासायाहुः आधिद्दैविक्यादि । निराकृत干्व्वघिदेविकः बेन तस्य प्रभुत्वाभाबः। आध्यात्मिकस्तु वर्तत एवेति न गणनाधिक्य－ मित्यर्थ：। गुणानां गुण्यपेक्षेते। गुणानां राजनिष्षानां गुण्यपेक्षया भगवददेक्ष्षया। गुणनानिति ‘कलिं सभाजग्रन्यार्या’ इलादि－


 सूर्येंयादि । तथा च तद्भावे तदाभावात् प्रवृत्यभावसिद्विरतस्तथेत्यर्थः। उक्कर्ष उद्बरणम्। तदायुपति भगवद्वार्तावच्छिन्नेन राजायुष। ननु विद्यमाने सामर्थे कुतो न सम्पन्न इसाकांक्षायां पूषं सामर्यगमकमाहुः तन्रे्यादि । उस्कृष्टंवेति। सूर्थपरि干्पन्दा－
 दुोषनिवृत्तिकथनेन द्वापरनिषृत्तिबोधनादुत्कृष्टै। । तथा च सामर्यमस्येवेलर्थः। तद्सम्पत्तानुपपत्तिमाहुः अथे्यादि । अस्य स्समानबलत्वाभावादिति पूर्वोक्तयुर्विशिष्टस्य राबो मर्खादाभधाभाबपूर्वककल्क्यवतारकाल्बाधाभावपूर्वकगत्यु्कर्षणासामर्थ्येन तथात्वादित्यर्थः। तद्पेक्षयेति भगव₹्रचलन्रतीक्ष्रया 11 ६।।

## श्रीगिरिधरकृता वालमबोधिनी

राज्ञा निगृहीतस्य कलेसतः परं कीटह्री स्थितिरभूदि ल्यपेक्षायामाह-तावदिति। आभिमन्यवः अभिमन्युयुतो चववुर्ण्यामीशोडधिपतिब्बभूव तावदिह भारतनर्षे सर्वत्र प्रविष्टोऽपि कहिने प्रभवेत् सप्रभावं दभ्मानृतादिदोषं न पकटितवानित्यन्वयः। कथं रात्क एवं प्रभाव इलयेक्ष्पयामाह-महानिति, यतः कर्गपेक्ष्रया महान भगवस्सम्पादितोलकर्षवानित्यर्थः। एतदेवोपपादयतिएकाडिति ‘अन्येषु अप्षवर्षे त्रेतायुगसमः कालो वर्त्तते' इति पछ्वमे वस्ष्यमाणव्वात् कलेभर्यरतवर्षमान्रे प्रवृत्ति, राज्ञस्तु जम्बूदीपाधिपतित्वात्तदपेक्षया महत्त्वमेवेति भावः ॥५॥ \% नतु कदा कठिः प्रविष्ट इस्यपेक्षायामाह-यस्मिन्निति। यस्मिन्न नि यहि य्रिमन्नेव क्षणे भगवान् श्रीकहणो गो भूमिमुत्ससर्ज तयाज तदा तस्मिन्नेवाहनि क्षणे च अधर्मस्य पभवो यस्मिन् सोऽसी कलिखिह भूमी अनुवृत्तः प्रविष्ट: 11 \&। \% तां तर्धधर्महेतुव्वात् कलिं कुतो न हतवानियपेक्षायामाह-नेति। सम्राट् सार्वभौमः परीक्षित्कलि नानुद्देष्टि तन्मरणपर्यन्तं द्वेष न कुतवानिलर्थः। वर्त्तमानसामीप्ये लट्। कुतः ? यतः सारझ इव प्रमरवस्सारभुक सारग्राहीलर्यःः। सारख्लो यथा कमलगतं सारं मकरन्दे गुह्दाति तत्र कण्टकादिदोषसन्वेडपि न तं नाशयति तथा कलिगतसारं गृहीत्वा तत्र दोषसत्वेऽपि न तं जधानेति भावः। कोऽसी तद्वतसारो ये जिघृष्षुस्त न जघानेलयेक्ष्कयामाह कुरालानीति । यत् यस्मिन् कलौ कतानि कर्माणि कुशलानि भगवन्नामसक्कीर्त्तनादि रूपाणि पुण्यकर्माणि आगुु सिद्धघन्ति शीघमेव फलन्ति । इतराणि पापानि व्वाशु न सिद्वधन्ति हीरं่ न फलन्ति। अनेन कृतादियुगेषु कुशलानां चिरेण फलदत्वं इतरेषा
 बालेष्वविवेकिषु रूर्रेण धीरेषु विवेकिषु भगवद्रक्ष भीरणा कलिना कि नु अनिष्ट स्यात् ? न किमपि। एतदेव हश्रान्तेन ₹प्टयन्विशिनष्टि-यः कलिः प्रमते 5 नेव नुष्वप्रमत्तः सावधानः सन् अवीषु वृक इव वर्ततेते $\|<\|$

## हिन्द्री अनुवाद्र

जबतक पृथ्वीपर अभिमन्युनन्दन महाराज परीक्षित् सम्राट् रहे, तबतक चारों ओर वयाप हो जानेपट मी कलिय्युगका कुछ भी प्रभाव नहीं था $14 ५ \|$ \% बैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्रीक्णने पृथ्वीका परियाग किया, उसी समय पृथ्वीमें अधर्मका मूलकारण कलियुग आ गया था। ह॥ * अ्रमरके समान सास्राही सम्राट् परीक्षित् कलियुगुगे कोई द्वेष नहीं रखते थे; क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्यकर्म तो संकल्पमात्रसे ही फलीभूत हो जाते हैं, परन्तु पापकर्मका फल छरीरसे करनेपर ही मिलता हैं; संकल्पममत्रसे नहीं $11 \varphi \|$ यह मेड़ियेके समान बालकोंके प्रति शूसबीर और धीर-वीर पुरुषोंके लिये बड़ा भीर है। यह प्रमादी मनुष्योंको अपने वरामें करनेके लिये ही सद़ा साबधान रहता है $\|<\|$

उपर्वितमेतद् व: पुण्य परीक्षित मया। वासददेककथोपेतमाख्यानं यदपूच्छत ॥९।


## ॠषय ऊचु:


 श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदी गिका
पारीक्षितमाख्यानमप्छत पृष्वंतो यूयम् $11911 \%$ कि बहुना नरैरेताबद़ेव कर्तव्यमिति सर्वशास्तार्थसारं
 पुनर्विस्तरेण कथनार्थ सूतोक्षि तन्संग चाभिनिदति सूत्रति त्रिभिः। शाश्वतीः समा अनंतान्वत्सरान् जीव। अन्यंतसंयोगे द्वितीया । विशुद्ध यशः कीर्तर्यसि। तथास्माक मर्यानाममूत मरणनिवर्तकम् II? ॥ \% \% च अस्मिल्कर्मणि

[^57]सत्चेडनाख्यासेऽविश्वेसनीये वैगुण्यबाहुल्येन फलनिक्ययाभावात्त धूमेन घूप्रो विवर्ण आत्मा ज़रीं येषां तानस्मान्, कर्मणि पही। आसवं मकरंद़म् । मधु मधुरम् II १२॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः

बुभूषुभिः सद्शावं स्वसत्तामिच्छद्धिः। अन्यथा जीवन्मृतत्वं स्यादिति भावः॥ १०॥ \% सूत इति। सुरति प्रेर्यति कभाश्रोवणेन भगवद्धर्मे इति सूतपदस्यन्वर्धतां घोतयंतस्तथा सौम्येति तस्य सुह्त्तां च तस्य कथाकथने उस्सां वर्द्धया-

 तढुक्षं "यतः श्रियामेव परिश्रमः परः" इ्यादि । "अतो है कबयो निल्यम"" इ्यादि च। घह्बवैवर्ते च श्रीशिवं प्रति विष्णुवाक्यम् "यदि मां प्रान्तुमिच्छंति प्रान्तुवंत्येव नान्यथा। कली कलुषचित्तानां वृथायु:प्रभृतीनि च॥ भवंति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छरणार्थिनाम् "" इति। भक्तेः साक्षात्फलद्वन्वमह-मकरंदरूपं मधु मादकमिति । तद्वितरसर्वसुखदु:साननुभवात् प्रतिक्षणं तद्रीयस्वादुत्वानुमवाश ॥1 ? १ ॥

## भीरणधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्याख्या




## श्रीमदीराराघववयाख्या

यद्यूयं मामपृच्छत तदेतद्वासुदेवस्य कथोपेतमत एव शृष्वतां वदतां च पुण्यावह्मेतत्परीक्षितः सम्बन्धार्यानं मया बो युธमझ्यमुपवर्णितम् ॥९॥ \% \% पिशृच्छिषामुद्रोधयितुमेव साकल्येन भगवक्कथानां श्रोतन्यतामाह या दृि, कथनीयान्यनुरुपाणि बहूनि कर्माणि चेप्टितानि यस्य तस्य भगवतो गुणाः कर्माणि चाश्रया यासां ताः कथा बुभूष्षुभिः


 सुतमाशास्ते सूतेति । हे सूत ! हे सीम्य ब्वं शाभ्यतीः समा वत्सरान् जीव, "कालध्नोरयन्तसंयोगे" इति द्वितीया। कुत एवमास्वाच्य इलन्र तं विशिनष्टि चस्वं कृणास्य विपुलं विशद्यमृतुुल्ष चशो मर्यानां नोऽसममं शांससि कथयसि अतो हर्षातिशयादाशास इति भावः 11 १ 11 \% तर्देब ठयर्नक्ति कर्मणीति। अनाभ्वासे डविभ्यसनीये निर्भये निर्भयंत्वनिमित्तेडसिमन्यज्ञादिकर्मणि निष्टानामिति शोष:, धूमधूप्रात्मनामज्ञानावृतमनसां यद्वा धूमेन चबिचेन धुम्र आत्मा शरीरं येषां केवलकर्मजडानार्मिति भावः, भबन् गोविन्द्स्य पाद़पक्मयोरासवममृतं मधु मधुर्ट पाययति॥ १२ ॥

## भीमद्विजय丬्बजतीर्थकता पदरलाबली

उपसंहरति उपवर्णितमिति 1 CH \% यथेयं परीक्ष्सीती कथा भगबतो गुणकर्मशश्रयत्वास्सेव्यासीत्तथान्य्या अपि ताह्हाः कथाः मुमुक्षुभिः सेव्या इलाह या या इति । कथनीयानि उरुणि कर्माणि यस्य स तथोक्तः तस्य, बुभूषुभिः मोक्षैककामैः $\|96\|$ \% सूत ! यस्तवं श्रीक्ठषणस्य विशद्ं यशोडमूतं मरणधर्मिगां अस्माकं शंससि हि चस्मात्तस्मादाशीर्लक्षणं सोमाहें भद्रेति वा सुमायाः वत्सेति वा सुमा महाषिभार्यां, श्ञाश्बतीः समाः बहुवर्षान् जीव इतववर्षानुपर्यपि प्राणान् धारयेत्येकान्वयः 11 १२॥ \% 'कर्मणा ज्ञानमातनोती’’यादिश्रुतिपलयादन्तःकरणझुद्धिद्वारा हरिक्षानलउधये यागपरंपराभिरनाभ्वासे ग्वासमोक्षानवसरे अन्यत्र संगावसरविधुरे बाडत एव हरिकथावर्णने साबसरे अस्मिन्तुपकान्ते सत्राख्ये कर्मणि हर्युद्देगेन सुहुतविराब्याद्युद्रूतथूमेन घूम्र अत्मा मन आदीन्द्रियजातं चेषां के तथोक्ताः, कर्मणि षष्थीदर्शनात्, तेन धूमेन धूम्त्रग्रा
 सफल्ले जात इत्युक्षं भवति 4 श२॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिक्टतः कमसन्द्दर्भः

या यास्ताः सबर्वां अपि किमुत श्रीवसुदे़वनन्द्नसम्बन्धिन्य इस्यर्थः । गुणकर्माश्रयास्तत्तद्युगुण सूचककम्मर्माश्रयाः ॥१०॥ * * जीवे मर्च्यलोके वर्त्तिवेलर्थः 11 ? 11 \% अनाश्वासे अविभ्वसनीये। वैगुण्यबाहुल्येन कृषिवत् फलनिश्रगाभावात्। अनेन भत्केरिभ्वसनीचब्वं धवनितम्। धूमेन धूय्री विरक्जिती आत्मानौ शरीरचित्ते येषाम्, कर्मणि षष्ही। तानर्मानिलर्थः। पाद्पव्मस्य यशोरूपम् आसवं मकरन्दृं मधु मधुरम्। अन्र सत्रवत् कर्मान्तरं यशःश्रवणवन्भक्ल़न्तरं च क्षेयम्। तद्वेबं
 'अतो वै कवयो नित्यमि' यादि च । बन्मवैवर्त्ते च श्रीरिवं प्रति श्रीविष्णुवाक्यं-‘यदि मां प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव तान्यथा। कलौ कलुषचित्तानां वृथायु:प्रभृतीनि च। भवन्ति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छरणार्थिनामि’ति ।। ?२॥

## श्रममदिश्वनाथचकवर्तिक्रता सारार्थदर्शिती

 अनाखासे अविश्यसनीये वैगुण्यवाहुल्येन फलनिश्रयामावात्। तेन भक्कर्विश्वसनीयत्वमुक्तम् 1 घूमेन धूम्रा विवर्णा आत्मानस्रक्षु-
 सदित सरव्वसुखदु खखाननुभवात् प्रतिक्षणं तदीयस्बदुत्वानुभवां $11 ? 211$

## श्रीमच्छुकदेवक्टतः सिद्धान्तप्रदीप:

यूयं यत् पृष्टवंतसत्पारीक्षितं परीक्षिदुपारुगानं वो युषमम्यमुपवर्णिंत मया।। $11 \%$ "तरकथ्यतां मह्दाभाग यदि कृषणकथाश्रयमि'यादिमुनिवाक्येनैव तेषां श्रीकृषणकथायां प्रीत्यतिशयं ज्ञात्वा स्वमतेनापि ता एव बुभू षुभिः श्रोतवया इस्याह या या इति। कथनीयान्युरुणि बहूनि कर्मीणि चस्य तस्य भगवतः या या गुणकर्मंविषया: कथास्तास्ता: बुभू छुभिरुद्धवितुँ

 विशदं विपुलं मर्त्यनां मरणधर्मवताममृतममरत्वसंपादकं मोक्षदं यशा: नोडस्मअयं शांससि कीर्त्तयसि 11 १?॥ \% अत्यंतोपकर्तृच्वेनाभिनंदति अनाश्वासे विध्नशांकया वैगुण्यशांकया च समापी फले चाविश्वसनीये ध्रूमेन धूम्रो विवर्ण आत्मा देहों येषा तेषामस्माकमस्मन्कर्मणि सत्र गोविन्दपाद्पदासवं मकरन्द्य मधुमधुरमापाययति। कर्मणि व्यत्रा एते हरिचेष्टितभवणानहां इस्येवमुपेक्षां न करोषीति भाव: ।| शर ॥ा

## शीमद्धनाचार्यनिसचिता नुवोधितो क्यास्या

एवं सरूपारकलिस्वरूपं निरूपय त्रकामुपसंहरति उपवर्णितमिति। एवं षोडशे निरूपे तस प्रकतोपयोगितवाभावात् पुण्यमिल्याह यथा गझाननानादिकं घर्म : तथँतदुपाख्यानमपि परीक्षित्सम्बन्धिकथने हेतुः वासुद्रेककथोपमिति 11911 * \% किंच यदात्मानमपृचछत्तरकध्यतामिति वाक्येन रपप्रत्वाटुतरं दत्तमन्गथा संक्षेपश्व यच्चनुकः प्रइनः साक्षाद्यगवत्कथानिरूपकत्वात् तदा वयं तदैव क्यं कथं न निवारिताः किं प्रासंगिकेणेति तन्राह या याः कथा इति । नात्यंतं कथा अनुपयोगिनी भगवत् कथाया आधारत्वात उत्तमाभ्रयत्वमेवाधिकारिब्बमतो या: काशन कथा अमवतो गुणकर्माभ्रया: गुणा: कर्माणि च आश्रित्य मवन्ताः ताः श्रोतक्या: तत्र हेतुः कथनीयोटकर्मण इति । कथनीयानि उहु अधिकानि कर्माणि भगवत्कथाया आधिक्यं निरुपककथाया: सद्ञावे अवति तदैव भक्तिजनकरवमन्यथा सहस्रनामपाठवत् घर्मोपयोगितवं स्यात्। कथनीयानि उरु यथा अवति तथा कर्मीणि यस्य केवलनिर्देरोन भगवत्कर्मोणि न कथनीयानि किंतु साधारणानि सप्रतिष्टानि कथनीयानीय्यर:, पुंभिरिति
 प्रतिबुधय सर्वे ॠषय: अभिप्रेतार्थज्ञानाथं वं पर्ट्सहघंति सूत। जीवेति। अाह्मणानां हि सन्तोषद्वान आशिष एव द्रठयं तदाह हे सूत! राअ्यीः समाः तरं जीव। ननु भवता कोपयोगस्तत्राहुः है सौक्य ! हे बुध उत्पर्तिशिष्ट न ज्ञानं तुर्ये च अतो बहुकालं त्वज्जीवने अस्माक मह्त् कार्यमिति भावः 1 समाः संवश्सराः शाय्बतीः निल्याः ते हि घह्यणो मवंति अन्येषां वा नित्यानां पदार्थानाम् अनेनापरिमित कालं जीवेत्युक्त भवति। एवमाशीर्वरेदे हेतुमाहुः यस्मात कारणात् विशदं कृषणस्य यशा रांससि।। ११।। \% प्रोगादिशंसनवते नेद्द कर्ममात्रोपयोगि कितु अस्मामममूं ततु मरणनिवर्तक सुखकरे परमानन्दु रूपं च तदर्थ हेतूनाह विशादं यशः कृषणस्येति विशादं निमेल विष्घतीति वा ससास्रवेरो दूरीकरोतीति अनेन मरण निवर्तित यशध्य सर्वेषां सुखजनक कृणया परमानन्दः सदीनन्दवाचकतात् "कृषिभूवाचक: शच्दो णशे निर्षृतिवाचकः। सदानन्देश भगवान कृषण इत्यमिधीयते" अनेन परमा-
 फलनियर्याभावात्तदाय्यासो नास्ति ‘को हि तद्वेद यच्चमुषिमन् लोकेडस्ति वा न वेति दिक्ष्वतीकाशान् करोती’ति श्रुतः यथा तत्र संदेहवचनमेवमत्रापीट्यर्थः। अत एव घूमधूम्रास्मनां घ्मेन घुम्र आत्मा दुहो येषां यज्ञकतो दोषः ₹कुटः गुणसतु संदिग्धः, एताहरो महति कष्टे गोबिन्दपादपवं मधु आपायति सहस्खसमयागेन कोडपि क्सो नानुभूतः रवया चातुभूयते। अनेन योगापेक्षया मवानादरणीयः । आसमंतात् पानं हंद्यम्रेरोपर्यन्तं गोचिन्देति श्रोतृगां रक्षकर्ं पादपवेति भक्तिमार्गप्रचारः, अनेन अग्रेडपि पापं सूचितम् । आसबंहि देह्विस्मारम् अनेत जानमत्रानुषंगिकमिति ज्ञात्वा उत्कर्ष सूचितः 1 मध्विति मिष्टे स्वरूपतोडपि एषा योग्यता उक्का ॥ ?२॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषेत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाइः

या या इसत्र। केवलनिर्दे गेनेति। निर्देशो लौकिकनुद्धिविषयीकरणम,। साधरणानीति लौकिकतौल्येन प्रतीयमानानि। समतिष्धानीति। ताद्धशान्यपि तर्रतिष्टापूर्वक कथनीयानीयर्थः। $11011 \%$ सूत जीवेल्यन्र। पउतादिशंसनवदिति। घउगं

 तग्रेयादि। मनुष्यलोकस्य प्यक्षफलन्वेनोक्कृष्टवं वक्रं यथा देव्लोकफले सन्देहृचनम, तथात्र भगवहीलाकथारसस्योल्दृ्व्वाय कर्मणोडनाश्वासत्वमुच्यते, न डु तस्य कर्मणो निन्दार्थमिल्यर्थं।। १२।।

## श्रीगिरिधरकृता बालप्रबोधिनी

यद्रवन्तो मामपृच्छत तद्वेत्वपरीक्षित्सम्बन्ध्याख्यानां सया बो युष्माकमुपवर्णितमिट्यन्बयः। प्रश्नस्य वर्णनस्य चोचितंबं सूचयन्नास्यानं विशिनष्टि-पुण्यमिति, पृच्छतां शुण्वतां वद़तां च पुण्यावहमिल्यर्थः। तत्र हेतुमाह-वायुदेवकथोपेतमिति॥९॥ \% एवं जौनकपृष्टमाख्यानं निरूप्य परमपुरुार्थंहैतुत्वात् पुनः पिपृच्छिषामुद्रोधयितुं सगवतः सर्वासां कथानां श्रोतन्यतामाह-या या इति। कथनीयानि उर्णि बहुलानि कर्माणि यस्य तस भगवतो गुणाः भक्तनासल्याद्यः कर्माणि च गोवर्द्धनोद्दरणादीनि आभ्रयो विषयो यासां तथाभूता या याः कथाः सन्ति ता बुभूष्पुः स्वरूपमूतसत्तामिच्छदिः: पुम्मिः संसेठ्या निरन्तरं श्रोतन्या इस्यन्वयः। अन्यथा स्वर्पतिरक्रारेण संसारदुःखानुभव एव स्यादिति भावः $112011 \%$
 सम्बोधयन्नाशिषं दद़ाति-हे सूत हे सौम्य प्रियद्र्शान त्वं शाग्बतीः समाः अनन्तन्संवत्सरान् जीवेति। मम जीवनेन भवतां क उपकार इल्याकाझुक्षायामाह-य इति। यस्त्वं नोऽस्माकं मर्त्यानां मरणधर्माणाममृतं मरणनिवर्त्तकं कृषणस ‘'कृषिभ्भूंचाचकः

 भगवक्कथायामल्यादरं घोतयन्नुक्तमेव स्पष्टयति-कर्मणीति। अनाश्वासे वैगुण्यवाहुल्येन फलनिश्रयाभावात् अविश्यसनीयेऽस्मिन् सत्राखये कर्मेणि सँल्धगनानाम् अत एव धूमेन घूम्रा विवर्णा आत्मानो येषां तेषाम अस्माकं भवान् गोविन्द्स्य पाद्पक्मयोरासवं मादकतवेन संसारदुःखविस्मारकं मधु मधुवस्स्वादु पराः आपाययति सम्यक् श्रावयतीटर्येः॥ २२॥

## हिन्दी अनुवाद

शौनकादि ॠषियों ! आपलोगोंको मैंने भगवान्की कथासे युक्त राजा परीक्षित्का पविन्र चरित्र सुनाया। आपलोगोंने यही पूछा था $\|9\|$ भगवान् भीकृषण कीर्तन करने योग्य बहुत-सी लोलाएँ करते हैं। इसलिये उनके गुण और लोलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी कथाएँ हैं, कल्याणकामी पुरषषोंको उन सबका सेवन करना चहियें।19॥ * \% अषियों ने कहा-सौम्यस्वभाव सूतजी ! आप युग-युग जीयें; क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हमलोगोंको आप भगवान् श्रीक्टषणकी अमृतमयी उज्ज्वल कीतिका भ्रवण कराते हैं। ?? ॥ चज्ञ करते-करते उसके घूँसे हमलोगोंका शरीर धूमिल हो गया है। फिर भी इस कर्मका कोई विश्यस नहीं है। इधर आप तो वर्तमानमें ही मगवान् शीकृषणचन्द्रके चरण-कमलोंका मादक और मधुर मधु पिल्राकर हमें तृत्न कर रहे हैं।। १२॥

## 

को नाम तृप्येद् रसविटकथायां महत्तमैकान्तपरायणस।
नान्तं गुणानामगुणांय जग्मुर्योंगेश्रा चे मवपाद्यमुख्याः ॥ १४॥
तन्नों मनान् बै मगवत्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य।
हरेरुदारं चरितं विशुद्धं जुभाषतां नो वितनोतु विद्वनु 119411
स वै महाभागवतः परीक्षिद् येनापवर्गाख्यमद्रश्रबुद्बि।
ज्ञानेन वैयासकिराब्दितेन मेजे खगेन्द्रध्जपपादमूलम् 11 ?६।।

[^58]
## श्रीधरस्वामिचिरचिता भावार्थद्दीपिका

भगवत्संगिनो विषणुभक्तासतेषां संगस्य यो लवाडलयलः कालसतेनापि ₹वग न तुलयाम समं न परयाम न चापवर्गम। संभावनायां लोटू । मर्यानां तुच्छा आशिषो राज्याद्या न तुलयामैति किमु वक्तन्यम् $113 \% 1 \%$ एवं सत्संगमभिनंद्य श्रवणीड्सुक्यमाविष्कुवंति। को नामेति। रसविद्रसक्ञः। महत्तमानामेकीतेन परमयनमाश्रयो यस्तस्य कथायाम्। अगुणस्य पाक्तगुणरहितस्य। कल्याणगुणानामंत ये योगेय्यारतेडपि न जग्मुरेतावंत इति न परिगणयाचकः। भन: रिंव: पाल्मो ज्रह्मा च मुख्यी येषां ते। 3811 \% नोडसमाक मधये मगवान्प्रधनं सेन्यो यस्य स भवानः शुश्रूषां हरेशरितं विस्तारयतु 11 रे।। \% \% तथ शुकपरीक्षित्संवादेन कथयेत्याहु: स वा इति द्वाभ्याम । वैयासकिना श्रीशुकेन शब्दितेन कथितेन येन ज्ञानेन छ्ञानसाधनेनापवर्ग इत्याख्या यस्य तत्। खगेंद्रध्वजस्य हरेः पाद्यूलं भेजे ॥ ?६।।

## श्रीवंशीधरकृतो भाबर्थद्दीपिकाप्रकाशः

तस्मात्तादशसाधुसंगमहानिधेर्माहाक्यमख्मदनुमवगोचरीकृतं कियद त्रूम इस्याहुः। स्वर्ग कर्मफलमपवर्ग ज्ञानफलं च। यतः साधुसंगेन परमदुर्लभाया मक्रेंकुरी ह्रदि उद्रवतीति भाव:। तत्र मक्तः साधनस्यापि साधुसंगलवेनापि कर्मज्ञानाद्रेः फलं सपूर्णमपप नु तुल्याम किमुत बहुकालष्यापिना साधुसंगेन किमुततरं त₹फलभूतया भक्त्या किमुततमां भक्तिफलेन प्रेग्णेति च कैमुलातिशायो घोतितो भवति। तथात्र संभावनार्थलोटा तोलने संभावनामेव न कुर्मः। न हि मेरुणा सर्षपं कभित्रुलयतीति घ्योलते। बहुवचनेन बहूनां समत्या नैषोर्थः केनचिद्रमाणीकतु शाक्यत्त इति व्यज्यते। "भगवत्संगिसंगस", इत्यनेन "न तथास्य भवेलक्केशो बन्धभ्रान्यम्रसंगतः । योषित्संगाद्या पुंसस्तथा तस्संगिसंगतः" इति चोषित्संगादपि योषित्संगिनों यथा संगोऽतिनिद्य उक्कसतथैव भगवत्सगादपि भगवत्संगिनां संगोडतिम्रशस्य इल्यभिलषणीय इति बोध्यते ।। १३॥ \% ननु सत्यमेवं प्रशास्यते साधुसंगो यतसंं
 महामाधुर्युक्तम । महैख्ययैमाह-नान्तमिति। परायाः सर्वोत्कृष्टराक्तेवांयनस्य "परास्य शक्किर्विविधैव श्रूयते" इत्यादिश्रुतेः। यद्धा को घह्या नामेति प्रसिद्धम् । तृरयेन्ने्यर्थः। यद्वा न कोपीत्यर्थः ॥28॥ \% स यतोऽलम्बुद्धिनोंस्ति तत्तसमाद्धेतोः। हे विद्वनिति। सर्वथा ज्ञानवानसि ब्वं वक्जु समर्थ एवेति भावः। मगवतां सौभाग्यवतां पुंसां मधये पधानो मवान् उद़ारं चतुवंर्गप्रदं डखुद्धं मायतीतम्। मह्ता श्रह्माद़ीनामतिशयेन श्ष्ठो महत्तमः एक एवान्ते प्रलये यः स एकान्तः। यद्वाते एक एकान्तः, राजद्न्तादिवर्समासः 1 परणां मुक्तानामाश्रयो विचाराधारः महत्तमश्रासावेकान्तश्येति महत्तमैकान्तः स चासौ परायणऐ्रेति तथा तस्य। रुश्रूषतामिति ₹वेषां श्रवणौतकण्यमुक्तम् \|श५\| \% ह्रेरुदारचरितानासानन्त्यातेषां मध्ये किं वक्ष्यामीति प्रश्नो मा भुदिति स्वाभिल्डषितचरितमित्याहुः। तन्नेति । तीर्थेनेद मेव पघं पूवं पठितमिल्याह-ननु ज्ञानादेब मोक्ष इति। ज्ञानाय तरफलाय मोक्षाय च कथं न स्पद्दयथेति चैद्स्माकं भक्तानों भगवज्चरितास्वाद्नं ज्ञानं तहफलं भगवत्पद्रापिरेब मोक्ष इति परीक्षिद्द्हष्ट्यैवाहुः। तर्चरितं भवान्वितनोतु येन स वै परीक्षित्खगेन्द्रध्वजस्य भगवतः पादमूलं प्राप। ननु द्वाद्रारकन्धे परीक्षिद्पवर्ग प्रापेति प्रसिद्धे:
 मवति योडसौ भगवति भक्रियोगः" इति। येन कथंभूतेन। वैयासकिशब्दितेन। ग्थैव तत्पाद्यूल्मपवर्गशबदेनोक्यते तथैं तर्धरितमपि ज्ञानराबद्देन वैयासकिनोचयते। अतो ज्ञानेन परीक्षिद्पवर्षं पापेति प्रसिद्विर्नानृतेल्यर्थः। एतेन "स प्रेल गतवान्यथा" इति प्रभ्योत्तरमुक्तम् ॥ १६ ॥

## कीसहीरसगसक्यास्या

यत एव्रमत एव सर्गमोधाद्योडपि न भगवत्संगिसंगलेखेनापि तुर्या इत्यभिभायेणाह तुलयामेति। भगवत्संगिनः त्वाद्टरास्य यः संगः तस्य लवेन लेशमात्रेणापि सर्गमपुनर्भवं मोक्षं चापि न तुलयाम 7 तुल्यं मन्यामह् इत्यर्थः, यतसतेन स्वर्गमोक्षावेव न तुलयामः कि पुनर्मर्च्यनामाशिषोडर्थकामादीन् तुलयामेति 11 १₹।। \% \% न च श्रुतभगवद्गुणकर्मवतिंक पृच्छसि तत्राह क इति। महत्तमानामेक्रांत परमुत्कृष्टमयनं प्राष्यःप्रापक आधारे्य ईयते इत्ययनमीयत्यनेनेल्ययनमीय्यस्मिन्नित्ययनमिति त्रिधा ठ्युत्पन्नानामयनझाबदानां तंत्रेण निर्देशातस्य भगवतः कथायां विषयभूतायों रसज्ञे्रेको नाम पुमान् तृटयेत न कोऽपीस्यर्थः । श्रुतानामेव भगवद्युणानां कर्मणां प्रुनः भबणेन को वा रसो निषपद्यते इस्याशंकां निराकर्वन् भगवंतं विशिनष्टि यस्यागुणस्य हेयगुणरहितस्य गुणानामंतमवधि कुद्रचतुर्मुखाद्यो योगेश्वरा अपि न जग्मु: अश्रुतानामपि गुणकर्मणामानंत्याच्छुतानामपि नवायमानत्वाच न कोऽपि तृप्येदिति भावः $1198 \| \%$ यत एवमतो महत्तमैकांतपरायणस्य हरेरुदारं विपुल माचरितं चेष्टितं विश्युद्धं श्टववतां वदतां च विद्युद्धघाचहं भगवानेव प्रधानं मुरुयः श्रेष्टो चस्य स भवान् हे विद्वन् ! भगवदू-

 भगवतः पाद्यूलं भेजे प्रातः ॥ १६॥

## श्रीमद्विजय प्वजर्तर्थक्कता पदर्नावल्टी

 भगवत्संगिनां वैष्गवानां संगस्य सेवालक्षणस्य सकाशाद्स्सुसं तस्य लवेनापि उवलक्षकालावच्छिन्नभागेन सह्ह स्वरं दुःखासंभिन्नपदेशां नाकलक्षणमपुनर्मवं कैवल्य सम्यक् खरूपाभिठ्यक्तिजननाभावलक्षणं न तुल्याम तुलयिचुनुं न पभवामः लडर्थे लोट प्रार्थनायां वा। मर्लानां मर्च्यशरीरभोगराज्यादिसंपद् किमुत न तुलयामेति कि बक्रक्यं सायुज्यादिविशिष्टफलहेतुत्वं नांतरंगत्वाम्भ सम इलर्थः। क्ष्रिप्रमुक्ती तदनंतरं पूर्शस्मादतिरिक्रफलविशोषाभावाचिरसमयसंचीणंमहल्सेवादि लक्षणसंगस्मतिसुखेहुतुत्वेन तस्य चेह दीर्घसت्रकरणव्याजेन संभवादिद्दमेव सबैंरनुमंतक्यमिंग्युक्तमनेनेति भावः ॥ १३॥\% \% श्रुतभगवत्कथानामव्यस्माक न तत्कथायामलंबुद्धिरिल्याशयबंत आहुरित्याह को नामेति। ये भवपाक्भमुख्याः भवः शिवः पाद्यो घहा तौ मुख्यी येषां ते तथोक्काः योगेश्वराः तत्तदधिकारियोगयमोक्षोपायोपदेष्ट्र्रधानास्ते अगुणस्य सर्वादिगुणरहितस्य सर्वकायेंपु प्रधानस्य वा यस्य ज्ञानादिगुणानामंतमवसानं न जग्मुः को नाम पुमांस्तस्य मुक्कामुक्तनह्तादीनां महत्तमानामेकान्ततो नियमेन परायणस्य उत्तमाश्रयस्य महत्त-
 विद्वान् 19811 \% त तः किमिति तत्राह्त तत इति। अलंबुद्धिर्नास्तीवि यतसतो है विद्वन् ! भगवतiं पुंसां पधानो भवान्
 महत्तमैकांतपरायणः महतां इह्यादीनामतिशायेन श्रेष्ठः अंते प्रलये एक एव न द्वितीयोऽस्ति परा मुक्तास्तेषामाश्रयः शुश्रूषतामित्यनेन श्रवणशीलनं स्वाभाविकमिति दर्शयति ॥ ११॥ \% हरे हरदाराचरितानामनंतत्वात्तेषों मध्ये किं वक्ष्यामीति प्रइनो मा भूदिल्यमिलषितचरितमिद्मिल्याहुरिल्याह तन्न इति। तदार्यानमस्माकं आख्याहीट्यन्वयः। परमुत्कृष्ट पुणयं पुनानं असंबृतः स्पष्टोर्थः पुरुषार्थो यस्माद्रवति तथोक्तं तत्। अल्यद्मुतानां योगानiं भक्तिज्ञानाद्रक्षणनां निछ्ठा पतिपा्यतया नितरां स्थितिर्यस्मिस्तत्तथोक्क तवकालतो देशतश्रानंतस्यापरिच्छिन्नस हरेश्नरितेनोपपन्नं सहितं तथा परीक्षिस्संबंधि भागवतानामभिराम मनोहरं भागवताः अभिरमंते यस्मिन्निति वा भगवस्संबंधित्वाद्वाडभिरामम्॥ ?६॥

## श्रीमजीवरोस्वामिकृतः क्रमसनदर्पः

तुलयामेति तैः। तत्र सम्भावनायां लोडिति। तुलयितुं सन्भावनामपि न कुर्मः किमुत तुलनां न कुर्म इसर्थः ।ी १₹ः। * \# योगस्य भक्तियोगस्य ईेश्वराः दातुमदातुझ्व समर्थाः ॥ १४-१६॥

## श्रीमद्विभ्वनाथचक्त वर्तिकता सारार्थदर्शिनी

 यो लवोऽड्यल्प: कालस्तेन खर्गं कर्मफल

 तमां भक्तिफलेन प्रेग्णेति च कैमुल्यातिशयो घोटितो भवति। तथात्य सम्भावनार्थकलोटा तोलने सम्भावनोमेब न कुर्म्मः। न
 भगबस्संगिसंगस्य इट्यनेन-'न तथास्य अवेत् क्लेखो बन्वअान्यम्रसंगतः । योषिस्संगाचथा प्रंस्तथा तर्संगिसंगत:' इति । योषित्संगादपि योषिस्संगिनां संगो यथतिनिन्घ्य उक्तः तथैव भगवस्संगादपि भगवस्संगिनां संगोऽतिवन्योऽतिप्रश्योऽल्यभिलपणीय

 आश्रयो यस्तस्य कथायां तृव्येदिति महामाधुर्यर्यमुक्तम । महैख्यव्यं चाह नान्वमिति। यतः अगुणस्य आक्टतगुणरहितस्य गुणानां


 भबन् वितनोतु येन स प्रै परीक्षित् खगेन्द्रध्वजस भगवतः पादमूलं जाप 1 ननु द्वादरारकन्बे परीक्षिद्दपवर्ग प्रपेति परिदिः


योऽसौं भगवति भक्कियोग: इति। येन कथम्भूतेन वैयासकिशब्दितेन । यथैन तत्पादमू लमप चर्गशहद्देनोच्यते तथैव तबारित मपि ज्ञानशब्देन वैयासकिनोच्यते। अतो ज्ञानेन परीक्षिद्पवर्ग प्रापेति प्रसिद्विर्नानृतेयर्यः। एतेन स प्रेल्य गतबान् यथेति प्रश्नस्योत्तरमुक्तम्॥ १६॥

## भीमच्छुकदेवक्रुतः सिन्दान्त्वर्दीप:

भगवत्संगिनां संगस्य टवेन टेगमान्नेण न स्गर्ग न चाऽपुनर्भव मोक्ष तुलयाम सम्भावनायां लोट्, कि पुनर्मर्यानामा-
 शायं सूचयंति क इति "य आत्मा विरजो विम्य्युर्विशोको विजिघत्सोडविपास" इल्यादिश्रुतिम्योडगुणस्य हेयगुणरहितस्यं:"अनंतकल्याणगुणात्मकोऽसावि'ल्यादिश्रुतित्रोकानіं गुणानामंतमवधिं भवपाद्ममुखयाः रद्रपान्मप्रधाना न जग्मु:, यद्यवि तथापि महत्तमानामेकांतं निरतिशयावधिमूं परममुत्कष्मीयते हलयनं प्रापं जह्इ तस्य कथायां यथाशक्ति यथोपदेशां गुणैकदेशावर्णंनरूपायां रसबिच्चित्को नाम तृष्येत् न कोडपीलर्थः $118 \%{ }^{*}$ तत्त्तमात् है विद्वन्! नोऽस्माकं मध्ये भगवर््रधानः शुश्रूबता शोडुमिच्छतां नोडसमय्य हरेश्ररित वितनोतु विस्तारयतु 1 १५ 11 \% \% खुकपरीक्षिस्संचदद्वारा हरिचेष्टितं श्रावयेलाह स इति द्वाम्याम। स उत्रमावः परीक्षित् येन वैयासकिश्दितेतेन खुकोपदिश्रेन ज्ञानेन ज्ञानध्यानादिसाधनपरेणाख्यानेनाववर्गाब्य गरडध्वजपादमूलं मेजे प्रातः तन्न आख्याही प्युत्तरेणान्वयः 11 १ह।।

## भीमदूल्ठभाचार्यविरचिता सुवोधिनी क्याख्या

एवं कथायामल्यादरमुक्त्वा तस्मिन्नलाद़रमाह नुलयामेति। भगवता सह संयोगस्य ताह्दास्य यः संगः तस्यैकदे़ोनापि स्वर्ग न तुलयाम यथा त्वस्सछेन कथामृतपाने सुखं जातं तथा खर्गे भविष्यतीति न कल्पयामः। तदा समानतवापादनेन अनादरः स्यात् स्खर्ग हि "यन्न दुःखेन संभिन्मम"ति वाक्यात्। टुःखासंग्रिक्टः सुखविशोषः स च जीवोपभोग्यः। जीवात्मानेंदाते न्यूनः। तस्यैव जीवावर्णनिवृत्तिरुपः। अपुनर्भवः यतो न पुनर्भवत्तीति। स च मानुषानन्दापेक्षगा उत्तमोडपि घह्यानन्दापेक्षया स एव वा उभयथापि आनन्द्मयस्य भगवतस्तुल्यो न मवतीति संख्यया परिमितन्वेन निहुपान्। अपर्रिमितो हि भगवदानन्दः विलक्षणश्र। अन्यथा जीवस्य छाहमावो नोच्यते। छह्ममूतस्य वा भगवस्पवेशः नहि द्रोणमान्रेऽपि पिण्याके
 वता सह सर्गापबर्गयोने वुल्यता। घान्त्तुलयतु नाम वयं तु न नुल्लयामः। मर्त्यानामाशिषस्चित्तवृत्तिः पित्राद्याशीः आशिप इति द्वितीयाबहुवचनं तासां निषेधो लौकिके तत्रादरविरोषात्। लौकिके तत्रादरविशेषात् लौकिकवैदिकमार्गापेक्षया पुप्रि-
 ह्वाताहछो अमृते कस्रित् तृष्यति अवृष्तिप्रकारस्तु पूर्व निसुपितः सर्वेडपि इच्छासाधकर्वनिरुपणात् तेन औषधवत् रृतिहेतुबं न केचलं न तदूपव्वं किंनु रसत्वमिति, अतः ख्वस्मिन्ने रणित्रि जनयति। यद्घपि साधारण्येन श्रोश्रमान्रे रसं जनयति। तथापि परमसंसारोगग़्यापस्य अन्तःप्रंवेशामावेन सकृदपि रसाज्ञानात् तस्य रुचिर्मा भवतु चस्तु रसवित् स कथं तृप्यते इस्यर्थः। तन्रापि कथायां कथारसस्य अतृपिहेतुत्रोंकेडपि सिद्धा कर्मज्ञाननिष्टास्त्वव्यंतीति चेत्तत्राह महत्तमाः भक्किसहितज्ञानिनः तेषामेकान्तनियमेन परं यद्यनुतुक्कृष्टं ग्रद्राप्रिस्यां फलहुप्पमति यावत् यस्य भगवतः यद्याि केवलकर्मज्ञानिनः। रसवित्पदे़ैनैव निवर्तिताः तथापि लोकम्रतीया साधनत्वेन तेषामपि रसवित्वं पद़ंतरेडव्युत्कृषःः न निवर्तंते फलर्वात् तदा ते तदनुवर्त्तितः कथं निवर्त्रेरन् अंत्र निबृत्तिः केवलं रसाज्ञानादेव नान्यत इति सिद्दं तन संमतिमाह नांतमिति। अगुणस्य गुणानामंतं परिच्छेदं न जग्मुः। यथारुचि निल्यकथा कृतैव कथायां तथा गुणा अपि न परिच्छिन्नाः अतो नालंबुर्दिहेतवः अपेक्षितात् पर्रिचिछ्छन्नाद्व निवर्तते। अतः प्रमाणप्रमेग्रयोः निल्यंव्वत्। अपेक्षान्तराभावात् प्रतिबन्धकाभावांच नालं बुद्वि हेतवः अपेक्षितात् परीच्छिान्नादेव निक्रत्तते अतः प्रमाणप्रमेययोः निल्यत्वात् अपेक्षान्तराभावात् प्रतिबन्धकाभावांच नालंबुद्यिः संभवतीत्युक्तम्। अगुणस्य गुणानामिति विरोधाभावेन असंख्यता सूचिता। यो हि गुणवान् स परिमितगुणो अवति यथा देवदत्तादिः, अगुणस्येति गुणाः पर्वंताय्रनदीजलवद्पपरिमिता एव भवंति न च ते अधिकाः रसानुभवात् प्रेक्षावतां च प्रवृत्तेः न च गुणवान्य अद्वैतभझ्भापत्तेः, अतो भगवानेव स्वस्पेंणैव अविक्रियमाण एव ताह्हागुणरुपो भवतीति कारणस्य नित्यत्वात् प्रतिक्षणं ज्ञानानि गुणा अनंता एव भवंति। गणकानां गणनापर्येवसानाच अनन्तत्वं तदाह योगेश्रर इति। अलौकिका भगवद्गुणाः अलौकिकप्रमाणगग्या इति वा तत्रापि न साधारणयोगगम्या इति योगेश्वरा इत्युक्तं, भवो महादेवः पाद्मो घह्मा नाभिकमले जातः भक्तियोगयोः महादेवस्य प्राधान्यात् प्रथमतो प्रहणं प्रमाणमुख्यतया भवग्रहणं प्रमेयमुख्यतया

 अवानिति। तव चैतदेव कृर्यं यतो भगवान् विलिश्रीयते येन भगवदीयानों मधये पधानो मुख्यः प्रधानशब्दः प्रकृतिवाचक एव नियनपुंसकः भगवान् प्रधानं यस्येति वा, किंच महत्तमानां भगवद्रक्रामेकांततः परायणं परमप्राप्यफलम्। अतस्तवापि महत्रवसिद्धये भगवद्गुणकथनमावइयकमित्युक्तम्। कथनक्लेशोडपि नास्तील्याह हरेरिति। अगवद्वपतिरेकेणापि गुणेरेव सरें पुरुषार्था दीयंत इति उदारं चरितमित्युक्त विश्युद्धमिति। विशुदु मेव हि सर्वे प्रयासाः सर्वे चमतकारा: चरित्रं च विशोषाकारेण शुद्धि: यस्माद्धिति। स्स ओतृत्वमाह डुश्रूषतामिति। विशेषेण तनोतु विस्तारयतु प्रार्थनायां लोट्, चकतृत्वयोग्यतामाह विद्वनिति॥ श्र॥ एवं सामान्यतः कथनाथे ग्रार्थयित्वा श्रोतठं विशोषाकारेण पृच्छति स वै महाभागवत इति। साधनफल्योर्येत्र न ठग्रभिचाए: त₹श्रोतबग्रं तत्र श्रोतुरधिकारिविशेषणं महाभागवत इति। अगचद्रक्तो भागवतः। यस्तु भागवतानामुच्तमत्वेन गुहीतः। सफल्युख्यो महाभागवतः अलन्तं भगवत्कृपाव्लोकितः। श्रोता मुख्य इत्युक्तं भवति। तस्य तथात्वे हेतुमाह परीक्षिद्विति। पूर्वदष्टमनुध्यायनिति निरुक्तथा परीक्षिच्वं येनोपदे होन खगेन्त्रधवजपाद्यूलं भेजे तत्। कथयेस्यग्रेण सम्बन्धः। शास्रान्तरे न्नह्न इति मोक्ष इति यत्बरूपं ठ्यपदिउयते तन्वेवास्मिन् शासत्रे वरणीयं तद्वैकुण्ठास्यं 'तद्विषोः: परमं पद्मि'ति श्रुतेः। परमभागवतस्यापि भगवच्चरणारविन्द्गमनेच्छया समं तदवइयं श्रोतच्यं, महतामपि येन विना कार्यं न सिद्धघति तत्साधनमिल्यभिधीयते। ननु तत् ज्ञानं भविष्यकति, तत्साधनमिति निश्रोयते तच्च प्रसिद्धमेवेति कि कथनेनेल्या-
 ज्ञानेन तत्तु जानं निल्यं सिद्वमेव, वैयासकिना डुकेन केवलं राब्द्दितुच्चरितं भागवताख्यं ज्ञानं चैतन्यरूपं खगेंन्रो गरुड स ध्नजे यस्य कालचिद्नतां प्रापः कालात्मकः। सोऽथ सुपर्ण आसीदिति वाक्यात् विष्णोः परमं पदनिति श्रुत्यनुरोधेनैतदुक्त मूलपदं पुनरागमनाभावाय ॥ २६॥

## श्रीमदोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणचिरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

तुलयमे ल्यन्न । ननु स्वर्गापवर्गयोः कथं न तत्समानत्वमिल्याकाङ्क्षायां तयो: स्वरुपं कमेणाहुः स्वर्गो हीत्यादि । न्यूनत्वमेतस्य जन्यत्वात्पारक्यत्वाच बोध्यम्। तस्यैव जीवावरणनिवृत्तिरूप इति। 'जीवो जीवं विहाय मा मि'ल्यादिस्याज्यस्य लिद्जस्यापि जीवत्वकथनात्। जीवरूपं यदावरणं तन्नित्वित्तिप इत्यर्थो बोध्यः। स एवेति बह्मानन्द एव। सह्बचयेति आनन्द्रीमांसाससल्ब्यया। बह्मानन्दस्य जीवानन्द्राद्विलक्षणत्वे भगवदानन्दस्य तदुभयविलक्षणत्वे च मानमाहुः अन्यथेत्यादि। नन्वानन्द्मीमांसायामिव 'यतो वाचो निवर्तनते' इति मन्त्रेपि चह्मपदेनोमग्रत्रैकस्ैैच नह्यान्द्यस्य प्रतीतेः जह्मानन्दस्य कथं मगचदानन्द्तो भेदावगतिः, कथं तत्र च न्यूनत्वावगतिरिलत आहुः वह्रानन्द्द इस्यादि । तथा च भगवदपेक्षया न्नह्नानन्दे न्यूनता। न्रह्मणो न्यूनतेत्युभयमव्येकेनैव कार्येणावगम्यते इति श्रुतो शब्द साधारण्येप्यर्योवगन्तनय्य इस्यर्थः। अन्यथा वदद्धयाघातापत्तेरिति। सिद्धमाहुः अत इल्यादि । ननु मास्तु भगवत्तुल्यत्वम्, तथापि भगवत्सझिसझतुल्यत्वे का वानुपपत्तिरित्यत आहु: साधनेल्यादि। भक्तिसाधनं भगवत्सड्जिसङ्जः तत्तौल्यापगमेपि सा न वक्तु शक्येल्यर्थः। तदुपपाद्यन्ति मुक्तो हीत्यादिना। इदामित मुक्तर्वम्। मोक्ष इति। स्वहूपोपकारीति, रोषः। स्वतन्त्रनियतपाक्षिकयोरिति स्वतन्न्रनियतं च पाक्षिक चेति द्वन्द्वः ॥ ३३॥ \% \% को नामेत्यन। पूर्वर्मिति। प्रथमाध्यायस्थे ‘वयं तु न वितृप्याम’ इति इलोके। तस्येति कथास्वरूपस्य। तद्रूपत्वमिति रसज-
 कर्मपूरिंज्ञानयोः साधनत्वेन ज्ञानात्साधनत्वहूपे यो रसस्तद्वित्वम, न तु फलतवेन रूपेणेति तद्वचाृत्तिरित्यर्थः। विरोघाभासतेंेनासंख्या तन्र्वमुपपादयन्ति यो हील्यादि । पर्वताग्रनद्रीजलवदिति। यथा घह्मगिरेः पतन्ती गोदा न कदापि विच्छिघ्यत्यपरिमिता भवति तथेत्यर्थः। उपपत्तिमुत्तना प्रमाणमाहुः गणकानामियादि $\mid$ भवस्य प्रमाणमुख्यरूपरवमुपपाद्रयन्ति भवतीयादि । 'वेद्ः शिाबः शिबों वेदः, वेदाम्यासी सदाशिवः' 'पाषाणः शिावतों चाति वेदाम्यासाद् द्विजः किक्बि' ति वाक्यं शिवपुराणीयम्, तस्माद्रवस्य मुरुयप्रमाणरुपत्वमिल्थर्थः। तन्रवमिति प्रमेयमुख्यत्वम । यद्यपि निः श्वसितश्रुतेः 'प्रचोद्तिता येने'ति वाक्यांच भगवत एव वेद्रोपपत्तेस्तद्रूपस्य शिवस्यापि प्रमेयमुस्यत्वं संम्भवति, तथापि प्रमाणस्वरूपतया तत्कोटिप्राबल्यात् मूले
 शब्द्वत्। तथा च मुख्यवाचकस्य पुहिझ्नववेप्यदोष इत्यथंः। कोशानुरोधेन सम्बन्धं षष्ठयां सम्बन्धयाध्याहारकुरोन च पक्षान्तरमाहुः अगवानियादि । स वा इल्यत्र। तद्विषणोरिति ‘सोध्वनः पारमाष्नोति विष्णोः परमं पद’मिति काठकादिवाक्येषु तथा निर्णयादि़्यर्थः ॥ १६॥

## श्रीगिर्धिकृता बालप्रबोधिनी

अतो भगवद्रकस्य तव सद्ञोडत्यलौकिको भगवत्कृपयैव जात इत्याशयेनाहुः-तुल्यामेति। भगवत्सङ्जोनो मगवद्रक्तेपां सद्रस्य यो लवः खल्पः कालसतेनापि खगं कर्मफलमपुनर्भवं मोभ्ं च ज़ानफलं वयं न तुलयाम भगवद्भक्र

सझक्षणे स्वापरिमितमगबदानन्द्वामिक्यक्जिका भक्तिरत्पघ्चते स्वर्गे तु मानुणनन्दु।पेक्षयाडधिकानन्दे सत्यपि न सर्वथा तापनिर्मोकः मोक्षे वाडSर्मानन्द्स स्गरानन्द्वपेक्ष्याSSधिक्येडपि अगवद्ननन्द्धपेक्षया न्यूनत्बमेव। अतो न मक्तसझक्षगतुलल्यतया स्वर्गमोक्षो पइयाम, तहि मत्र्यानां मनुष्याणामतितुच्छा आशिषो राज्यर्सीपुत्राय्चस्तत्तुल्यतया न पइयामेति किमुत वक्तन्यमियन्वयः। अन्र भकेः साधनसयापि सधधुसझ्भः्य लवेनापि यदि कर्मज्ञानादेः फलं सम्पूर्णमपि न तुलयाम तर्हि किमुत बहुकालन्यापिना साधुसझेन किमुततरां तरफल्रमूतया अऋ्त्या किमुततमां अक्तिफलेन परमप्रेम्णेति कैमुत्यातिशायो द्योतितः। तथाडन्र सम्भावनार्थकलोटल्कारेण तोलने समभावनामपि न कुर्मः नहि मेख्रणा सर्षपं कतिद्विपि तोलयितुमुस्सहते इति च्योयते। बहुवचनेन बहूनां सम्मत्या नैषोडर्थः


 त्वाद्भवतु भगबत्सङ्जिसङ: सफलः, भवन्तस्तु श्रुतभगवत्कथा अन्यथा तन्माधुर्योनुभवाभावेनैवं परांसा नैव घटेतातो भवतां किं
 यस्सस्य भगवतः कथायां को नाम तृथ्येत् ? न कोऽपीत्यर्थ्रः। ननु बहवोडपि कथायामुदासीना हरगन्ते इ्याशङ्\%थाहुः इसविदिति, कथारसानभिझा: पशुतुल्यास्तृथयन्तु रसाभिज्ञतु कस्तृप्येदित्यर्थः। नन्वश्रुतेषु भगवद्रगुणेषु अभिनवर सानुभवात्तन्र तृप्तिर्मा भवतु, श्रुतेषु तु पुनः शबरोडपि को चा रस उत्पचते येन तत्र तृतिर्न स्यादित्याइए हुचाहुः-नान्तमिति। भवो महादेवः पाद्मो घह्मा च मुख्यो येषां से ये योगेख्वरास्तेऽगगुणस्य ; लौकिकहेयगुणरहितस्य अलौकिकगुणानामन्त न जग्मुः, एतावन्त इति परिगणनां न चक्रुरित्यर्थः। तथाच अभ्रुतानामपि गुणानों कर्मणामानम्य्यात् श्रुतानां च नवनवायमानत्वान्न कोडपि तृप्येदिति भावः 119811 \% यह्माद्रमाकं भगवत्कथायंां तृपिर्नास्ति तत्तरमात् हे विद्वन् महत्तमैकान्तपराय़णस्य हरेश्ररितं नोडर्माकं भवानेव वितनोतु विस्तरतः कथयतिवर्यन्व्यः। वा इत्येवकारार्थे। भवानेवेर्यत्र तव्राज्ञातमन्र किमपि नार्तीति हेतुः सम्बोधनेन सूचितः। तत्रापि हेतुमाहु:-नोऽर्मांक मध्ये भगवानेव प्रधानो मुख्यतया सेक्यो य₹्य स भगवत्रधान इति। स्वेषां श्रबणाधकारित्वमाहु:-कुश्रूषतां श्रोमुमिछ्छतामिति । श्रवणयोग्यतां सूचयन्तःरितं विरिंषनित-उदाएमिति, धर्माद्चिचतुर्विधपुषुषार्थम्रदमियर्थःः। तत्रापि हेतुमाहु:-
 वादेन कथयेत्याहु:-स वा इति द्वाभ्गाम्। स वै प्रसिद्ध; परीक्षित् येन वैयासकिशबिद्रेन गुकोपदिश्टेन ज्ञानेन ज्ञानसाधनेना खयानेन अपवर्गो मोक्ष्त इत्यारुया यस्य तत् खगेन्ट्रधवजो गरुडगामी अगवंख्सस्य पादमूल केजे प्राप तत् पारीक्षितं परीक्षित कथितमा-


 कथमभूदित्याका ङुक्षायां तस्य परमविवेकित्वाद्वि्याहुः-अद्ध्रबुदिरिति। अद ज्रा अनल्पा महती बुद्विर्यस्य सः 11 १६ 11

## हिन्दी अनुवाद

भगवत्रेमी भक्तोंके लबमात्र के सत्सङ्जे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर मनुपयोंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है $\|$ १३ ॥ ऐसा कौन रस-मर्सज्ञ होगा, जो महापुरबोंके एकमात्र जीवन सर्वस्व श्रीकरणकी लील-कथाओंसे तृत हो जाय ? समस्त पाकृत गुणोंसे अतीत भगवन्के अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगणोंका पाइ तो व्रहा, राह्कर अदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके $\|28\|$ \% विद्रन्! आप भगवान्को ही अपने जीव्नका जुबतारा मानते हैं। इसलिये आप संपुरुषोंके एकमाध्र अश्रय भगवान्त उद्दार और विखुद चरित्रोका हम भदाल श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये $11841 \%$ अगबानके परम प्रेमी महाबुद्य परीक्षित्ने श्रीयुकदेवजीके उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोध्रस्वरूप भगवान्के चरणकमलोंको प्रात्र क्रिश 11 १६।।

## तनः पर पुण्यमसंवितार्थमाख्यानमत्यद्डुतयोगनिष्ठम। आख्याद्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् ॥ ?v.।

सुत उवाच
अहो ज्यं जन्मभृतोडच हास्म बृद्धानुतृत्यापि विलोमजावः।
दौफ्कुन्यमाधि विध्धुनोति शीघं मह्तमानाममिधानयोगः \#१८।

# कुतः पुनर्गृणवो नाम तस्य महतमैकान्तपरायणस्य। योडनन्तशक्तिर्मगवाननन्तो महद्सगुणत्वाद् यमनन्तमाहु $119 \rho ॥$ एतावताल ननु रचितेन गुणैरसाम्यां नतिशायनस्य। हित्वेतरन् प्रार्थयतो वियूतिर्यस्याङ्यिरेणुं जुषतेडनभीस्सोः ॥ २०।। 

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

तद्संबृतार्थं यथा तथा आख्याहि। तदेब निर्दिशन्ति। परीक्षिते कथितं पारीक्षितमारूयानं श्रीभागबतं पुराणम्।

 मात्मानं क्षाघते द्वाभ्याम्। अहो इ्याश्र्ये। हहति हर्षे। बयमिति बहुवचनं ख्राघायम्। प्रतिलोमजा अप्यद्य जन्मभृतः सफलजन्मान आजगतः। वृद्धानाम्नुवृच्या आदरेण। ज्ञानवृदः ड़ुकस्त्य सेवयेति वा। यतो दुष्कुलत्वं तन्निमित्तमाधि च
 कि पुनर्वक्तव्यं तस्यानन्तस्य नाम गुणतः पूंसो महत्तमानामभिधानयोगो दौषक्कुल्यं विधुनोतीवि। यद्धा नाम गुणतः पुनः कुतो दौक्जुल्यमिवि। यद्दा गृणतः पुंसस्तस्य नाम दौष्कुल्यं विधुनोतीति किं बक्तन्यमिति कैमुल्यन्यययमेवाह। अनन्तः जात्तयो यस्य । स्वतोऽव्यनन्तः। कि च महत्रु गुणा चस्य स महद्युणस्तस्य भावस्तस्मात्। यं गुणतोऽट्यनन्तमाहुः॥ १९॥ \% एतत्रपंचयति त्रिभिः। एतावतेति। तस्य यद़साभ्यमनतिशायन च गुणैसतत्साम्यं तदाधिक्यं चनन्यस्य नास्तीयस्यार्थस्य
 भीज्सोरपिं यस्यंधिरिणें सेबत इति॥२०॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

असंवृतार्थमनाच्छादितार्थं परमिल्यन्रावांतरताट्पर्येण धर्मक्ञानप्रकाशकलेपि मुख्यतात्पर्येण भर्तेरेव प्रकाशकत्वमाहुभागवताभिराममिति। अत एव प्रागुक्तम "स वै महाभागेबत"" इल्यादि। यद्वा परं पुण्यं परमझोधक यतोऽड्यदुतयोगे भक्तियोगे निश्ष तात्पर्य यस्य तत्। अनम्तस्य हरेराचरितानि हीलासतैरपपन्नं युक्तम् $1 \% \| \%$ ताहृशब्रह्सर्षीन्प्रति स्वयं ताह्रामहापरणणमुपदेष्टुं संकुचसत्र तन्महिमानमेबावल्बते। अहो इति युग्मेन। विलोमजाताः सूतशब्दप्रयोगात्। अनुवृत्रा सेवया खीकारेण वा ॥३८॥ \% महत्तमाभिधानयोगस्याधिक्यकधनेन नान्नो न्यूनतामाशंक्याह-यद्द्रति। कर्मापेक्षया कर्तुरेवे मुख्यट्वमतो नाम्नः कर्त्वामाह-यद्देति। ननु दौष्कुल्यारम्भकं पाषं प्रारउधमेव तस्य नाशां विना कथं दौष्कुल्यध्रूननम्।
 प्रारव्धरण्डिन्यपि काचित्तस्य शक्तिरस्येवेति भावः। तथा च महल्सु स्वभत्तेषु गुणा यस्य स महृद्यगुणो यस्य तस्य भावस्तस्मात्। यमनन्तमाहुरिति। तेन स्वभलेषु तदीयगुणसंकमात्तस्मिन्निंन तद्रक्रे्वषि पारठंध न तिष्टति महान्तोडनन्ता गुणा अप्राकृता भक्तवाल्सल्यादयो यस्य तस्य भावस्तर्वं तस्मादिति बा। अन्र महच्छबदो ह्यानन्ट्ये वर्तेते। "महती वहकीभेदे प्राज्ये तु स्यान्नपुंसकम" इति मेदिनी। प्राज्यम्रभूताधिकबहलानन्तशब्दाः पर्यायाः $119 \%$ \% \% एतन्महद्यगुणत्वम्। ननु ते के गुणास्तन्र तान्बक्ष क: राक्नोति किन्बेंताबता सूचितेनालम्। तदेव सूचितमेव। अयं भावः-यद्गुणमाधुर्य्यमोहिता सती श्रीधिद्वादीन्महद्गणणानपीचछतापि लक्त्वा यमनिच्छन्तमपि ख्वयमेव तत्पादरजी जुषते। एतैनैव निष्णुस्सर्वेभ्योधिकगुण इति ध्वनितम् ॥ २०॥

## थ्रीमहीराराधबक्ब्याख्या

तदाख्यानं पुराणं नोऽसमम्यमाख्याहि कथय। कर्थमूतं वद़ता शुण्वतां च परं पुणयं निरतिशायपुण्यावहं यद्वा परमुल्कृष्ट स्वतुल्याधिकपुराणांतररहितमसंतृता असंकुचिताः स्ष्षा वा अथी मुमुक्षणामुपदेयाः शाखार्थः: प्रतिपाद्या यस्मिन् अलद्भुता भगवद्रक्कियोगनिष्धा यस्मात् अनंतस्यापरिच्छिन्नस्वरूप्वभावस्य भगवतः आचरितैः चेष्टितैः प्रतिपाधैरुपपन्नमत एव भागवतानामभिरामं श्रीभागवतमिति भावः भागवतराब्द्यान्यगामिव्वठ्युदासाय विशिनक्टि पारीक्षित परीक्षिता भ्युतम्।। ९७।।


[^59]दर्शायति वयं विलोमजाता अपि ज्राद्यणयां क्षत्रियाज्जाता अपि चृद्धानां ज्ञानेन बंयसी जन्मना च घृद्धानां भागबतानामतुवृत्या। हेतुभूतया अधुना जन्मभृतः प्रशस्तदेहधृतः स्सः भवामः। हेयाश्र्यर्ये हर्षे वा विलोमजानामपि हेत्वंतरेण प्राशस्यमूलको हर्षः आभ्र्य च युक्तमेवेयभिप्रायेणाह दौष्कुल्यमिति। महत्तमानों त्वाह़ानामभिधानयोगः श्रवणडयार्यानसंबंधः दौषकुल्यं दुछ्कुलप्रभवत्वप्रयुक्तंहीनत्वमाधि मनःक्केशां वाझु धुनोति निरस्यति। २८॥ \% \# यतो महत्तमानामभिधनयोग एवाधि दौौष्कुल्यं च निधुनोति कुतः पुनः साक्षान्महत्तमैकांतपरायणस्य भगवतो नाम गुणतः कीर्त्तयतः पुंसो दौष्कुल्यमाधिश्व संभाव्येत। ननु कोऽसौ महत्तमै कांतपरायणभूतः के तस्य महिमानः तन्नामम्रहणमात्रस्यैव कथं दौक्कुल्यादिपरिहारकव्वं कथं तदूक्राभिधानयोगस्य तत्वमिल्यतः तं
 ल्याद्यपनोदकशक्तिरसीति भावः। यक्र खरुपेणानंतः यं च महद्गुणत्वादनंतगुणव्वादनंतमाहुः सत्यं ज्ञानमनंतमिल्यादयो बेदांतास्त्य नाम गृणत इल्यन्वयः। अनंतोऽनंतगुणत्वाचेयनेन तस्मिन् सरुपतो गुणतश्रानंड्यमनंतपद्रवृत्तिनिमित्तमिति सूचितम्। अनेन भक्ताभिधानयोगस्य दौष्कुल्यास्यपनोदकतवयुक्तानेकगुणाश्रयव्वमुक्षं गुणानां महंत्रंं नामानल्यमनितरसाधारण्यं वा न तु
 एतावतेति । गुणुर्न विद्यते साम्यं यस्य तैर्न विद्यतेर्डतशायनमतिशयो चस्सासाम्यश्वासावनतिशायनस्तस्य निःसमाम्यधिकगुणस्येट्यर्थः। सूचितेन दिङ्मान्रदर्शितैनैतावता महिम्नालं बहुना कि तद्दर्शनीयमिति भावः। कियता विभूतिर्ले्म्मीः प्रार्थ्यमानानपि इतरान्न्रह्मादीन् हित्वानभीप्सोरकामयमानस्याषि यस्य भगवतोंडघ्रिरेणुं जुपते सेवते इति यभा श्रिय: पतित्वमेव तन्मान्रपदर्छर्नायालमिसर्थः ॥ ₹० ॥

## श्रीमद्विजयंवजतीर्थक्कता पद्रनावली

तदिति कि तत्रह स वा इति। अदम्रदुद्विः पूर्णज्ञानः महाभागवतः परीक्षिद्दैयासकिना झुकेन शद्दितेनोपदिघ्टेन भ्रुतेन ज्ञानेन येनापवर्गास्यं खगोंक्रध्वजस्य गरूडध्वजस्य पादमूलं भेज इसन्वयः। वा इसनेनारुयानस्य इछ्टसाधनावबोधकत्वेनोपादेयत्वं
 सफलजन्मानोऽभूमेल्यन्वयः। अहो आश्रर्यमस्मद्इाग्यं कुतः महत्तमानामभिधानी गोष्टी तस्य योगः संबंधः अभिधानेन नाम्ना योग
 महत्तमैकांतपरायणस्य हरेेन्नोम गृणतः पुंसः आधिं विधुनोतीति कुतः पुनः किं वक्कन्यमियन्वयः। अनंता अपरिमिताः राक्तयो यस्य स तथा देशादितः परिच्छेदो न विच्ये यस्य सोऽनंतः यो भगवाननंतर्शाक्किरनंतः्र न केवलं ताभ्यामानंब्यं गुणानंत्यमव्यस्तील्याह महदिति । महांतो गुणाः महद्रगुणाः तेषां भावः महद्युणत्वं तस्माच्छांदसत्वान्महच्छबद्स महादेशाभावः, यं भगवंतमनंतंतुणतः परिच्छेद्रहितं सत्यं ज्ञानमनंतमिल्यादिवेदांता आहुरिययन्वयः 11 १९॥ \% प्रार्थयतः कटाक्षमोक्षमिति शोष:, इतरान् अह्मादीन् हित्वा कटाक्षवीक्षामकृत्वा विभूतिर्महालक्ष्मीः खरतत्वादनभीवसोरनिच्छोर्यस्य हरेरंधिरेणुमनवरतं जुषते सेवते तस्यास्य हरेरसाम्ये अद्वितीये तथागुणैरनतिशयिते आधिक्यरहिते सर्वोत्तमवे च सूचितेन लक्ष्मीपतिरित्येताववा अलं नन्वित्येकान्वयः।
 घाणां लक्ष्क्या अवतारत्वालक्ष्म्मीपतित्वं विष्णोः सर्वोत्तमत्वयुक्तिरिति मावः॥२०॥

## भीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रर्भः

तन्नः परमिलन्र अवान्तरताल्पर्येण धर्म्मज्ञानप्रकाशाकत्वेडपि मुख्यतात्पर्येण भत्तोरेव प्रकाशकर्वमाह भागवताभिराममिति। अत एतत् प्रागुक्ष स वै महाभागवत इलादि । यद्वा परं पुण्यं परमशोधक यतोऽलदूभुतयोगो भक्तियोगस्तन्निष्टमिलयादि $\|\vartheta\|$ ॠ ताहशाद्रह्मर्षीन् प्रति स्वयं ताह्यामहापुराणमुपदेष्टुं संकुचंस्तन्र तन्महिमानमेवालम्बते अहो इति युग्मकेन। विलोमजाता अपि वयमयैव जन्मभृतः उत्तमजन्मन्तरं लब्धबन्त आस्म द्विजत्ववत्। कथं घृद्धानां महत्तमानां भवतामनुवृत्त्या एतन्महापुराणकथनपवर्त्तनत्मकेनांगीकारेण। यद्दा केन कदा वृद्धानां श्रीशुकड़ेवादी़ीनां मवतां चानुवृत्तिर्नुगतिस्तया हेतुना। अद्य अस्मिन्नेव ताह्रामहदंगीकारसमये। विलोमजत्वननुवृत्ती तत्रायोग्यव्वादिति भावः। तः कैमुल्यं महत्तमानामभिधानयोगो नामश्रणमपि दौष्कुल्यं तदाधिं च विधुनोतीति। तदेवें सति तस्य महृत्वाभिधानयोगवतः पुनर्म्महत्तमानामेकान्तपरायणस्य गाढवतुपरस्य सतः । अत एव गुणतः तेषां महत्तमानां नाम कीर्त्तयतः पुंसः कीर्तितं नाम कर्वृदौौक्कुल्यादिक विधुनोतीति कुतः पुनर्वक्तक्यं सुतरामेव तत् स्यादिति भावः। तन्र हेतुः यो भगवाननन्तस्वरूपस्तथानन्तशक्तिक्य स्यान् तमपि यं महल्सु अभिठग्रका गुणा यस्य ताह्रात्वादेव हेतोरनन्तमाहुः तत्तया वदन्ति सर्वे तेषु यदि तद्रुणा नाभिठयक्ता अभविष्यन् तदा
 मवद्वद्विधानामेव प्रभावोऽयं यद् वयमप्यन्र योग्या जाता इ़ि भावः। येषां संस्मरणात् पुंसमिम्यादिवत्। अन्र प्नतुतस्य वृद्वानु-

 साम्याधिक्यस्य तस्स एतावता विस्तदेन माहात्यसूनतेन अलं न पयोजनमसीलर्थः। तदे़े योजयति हिवेतेति। विभूतिव्बंहिंगे-


## भ्रीमद्विश्वनाथनक्तर्तन्तिकता सारार्थद्शर्शानी

असंवृताथं यथा स्यात् तथाख्याहि। अलदद्भुते योगे भर्कौ निहा यस्य। आख्याने श्रीभागवतम । यतो भागवतानां भक्तामू अभिरामें प्रिय पारीक्षितं परीक्षिते कथितम् 112411 \% श्रीभागवताख्याने अषिभिदेंत्तयोग्यत्याकमात्मानमभिनन्दति। विकोमजा निन्धा अपि अय जन्मघूतः सफलजन्मानः आस्म जाता है सषम्। घृद्धानां क्ञातृृद्वस्य कुकस वा अनुषृच्या। यतो दुष्छुऊुत्वं तन्निमित्तमाधि च मन:पीडां महत्तमानाममिधानयोगः तौकिकोडीि संभाषण वक्षणयम्बन्धः
 मेव, तस्य नाशं विना कथं दौष्कुल्यथूननं, प्रार्ध्य कु मोगोनैव नाश इति प्रसिद्दे: नामतः कथ खण्डयतिल्यत आह-यो भगवनन-



 मन्विध्यन्ती जुषते से वते इत्रान्त् घहानी़्त् प्रार्थयमानानपि लयक्वा ॥ श० ॥

## श्रीमच्छुक्येक्कतः सिद्रान्त्रपोप:


 नाममिराममतिपियं परीक्षिते पोक्तं पारीक्षितं भीमझ्रागबताभिधं महापुराणमाख्याहि कथय 1 भु॥ \% एवं श्रीमद्रागबताल्याने महतादरेण महात्मभिः प्रवर्तिस्साँ्मनः कृतार्थतामाह अहो इति द्वाम्यामे। "धाहाण्यां क्षत्रियाजातः स वै सूत उद्वाहत" इति स्थतितिसिद्या विलोमजा अपि चृद्धानां ज्ञानाद्दिभिः स्यविरणाममतुकृत्या सेवयाइध जन्मभृतः आस्म ह इति हर्षे, सफहजन्मानो भवामः अहो इलाश्र्ये, अहो महत्तमानाममिधानयोगः श्रवणकथनादिनिन्न्धनः सम्बन्ध: दौष्कुल्यं दुछफुुल-


 यस्य सः "परास्य शक्तिर्विविधैव भ्रूये खाभाविकी ज्ञानबरक्किया च" ति भ्रुते, यं स्व साभाविकपड़ग्यर्यसंपन्नो भगवान् स्वतोऽ-
 गुणा यस्य समहद्दगुणस्तस भावस्तव्वं तस्मान्महदगुणन्त्वादवि यंमनंतमाहुर्भुनयो बेदा वा वस्य समानातिशयरून्यस्य नाम


 मानस्यापि भगवतोंडघिरेणुं भजते सेबते ॥₹०॥

## भीमदल्दभाच्चार्यविरच्चिता सुवोधिनी व्याल्या

यस्पदमूले कृतेतन इति वाक्यात् भुवनांघिपान् पवेगार्थ वा तक्कथयेल्याहुः तन्न इति। इद्यमाख्याने सवैंः श्रोतक्यं

 चरितोपपन्नमंतस्य यानि अनंतानि आचरितानि तैरपपन्नं तस्याए्यानस्य एतानि विधेयविंसेगानि उद्देशांशः अन्यद्विधेये


 उत्पशः सज्नन्मा मबति न बेकं बह़ःः प्रार्ययन्ने सतः अतो बहूनामुपकारकरणात् बहुमिन्निरुपिं बहुबं बा एकस जातमिति

रलाघाप्रसंगाते जाते जन्मनि दिवव्वशात् फलसम्बन्धः प्रायेण कचित्तरति कश्रनेति वाक्यत्, अस्साभिस्तु फलार्थमेव जन्म वृतं सूतखाभावे दद्ध नोपपघेतेति अद्ककले इयं ठ्यवस्था अघैव जाता न पूर्वं कदाचन अयमर्थो युत्त्या च बोध्यते। अतः सर्तुर्विस्मयजनकः निंन्दितस्योत्तमत्वेन सर्वजनीनत्वम् अव्याभ्र्यकरमतो भगवत्त इव भवत्कृपया ममापि षड्चुणा ज्ञाताः । विलोमजाता इति सीाह्मण्यां क्षत्रियात् सूतः' वृद्दानुवृत्या एवं जाताः। अतो वृद्धानामनुवर्तनं सर्वपुरुषार्थद्धायि किंच दोषोडपि निवृत्तः व्रयं दुषक्कुले जाताः करं भगवक्कृपया सत्कुले भविष्याम इति या मनःपीङा सापि निवृत्ता, महत्तमानाम्माज्ञा अभिधानयोगः भगवद्रगुणविधानाथं नियोगः स हीघमेब आधिं विधुनोति । अतो भवतामनुवृत्तिनियोगौ सम सर्वपुरुषार्थसाधकौ जातौ ॥ १८॥, \% अत परमुत्तरे कि भविष्यतीति न जाने पभादृवैैतत्सिद्दिरिियाह कुतः पुनरिति। तस्य नाम गृणतः बौछकुल्याधिः कुत्र तिषतीति सम्बच्धः। इदं तु न स्वाभिप्रायेण अन्यथा स्वरळाघायां गवंः स्यात्। अतः केबहनामोशरणकर्वः फल मुच्यते, कुलरहितानामुद्वाराय कुलीनानों गर्वाभावाय च एकबचननिर्देशाफ न खाभिक्रायं नामां माहात्य्यमाहमहत्तमैकांतपरायण्र्येति। महत्तमानामपि तनामोणारणे
 भगवानिति उत्तरोत्तर मुत्कृष्टः अवस्तस्मिन्रिष्टायां तथैव फलमिति जापनार्थम् अन्यथा नामोचारण एव शाइं समामें स्यात् ततश्र भागवतानार्भः प्रसज्येत। अतो भगवन्माहास्यं बदति । योडनंतश्क्तिरिति वक्कक्ये नाममहच्वं च देशकालापरिच्छेदेन च तत् भगवतखयं जातं ताह्हाः शक्तयः स्वरूपणां गुणानां सरूपतः कार्यैः फलतः अतो नवधा अनन्तवं भगवति पइयति तदाह योडनंतशाक्तिरिति । सर्वतः अनन्तः शक्तयो यस्येति वा अनंतेषु शक्तिर्यस्येति वा, एवसुत्तरत्रापि भमवंश्रानन्तः अरूपस्या डनंतत्वमुच्यते न विद्यते अंतो यस्य यस्मात् यस्मिन्निति वा तन्निष्टानामप्यंताभावः । किंच गुणानों द्विरुपमनन्तवं महत्वेन गुणत्वेन च अनन्तावहत्वं च अनन्ता एकस्य गुणे महत्वस्य परिचछेदो नासि, चकाराइगबत इव गुणानामपि अवांतरभेदाः। एकेन पकारेण अपरिच्छेद्रुपेष माहात्यमुक्रम् ॥१९॥ \% एवं माहात्यान्युनंतान्यपीति सूचितं माहात्य्यांतरं विशोषाकारेण वक्तन्यमिल्याकांक्षायामाह एतावतालमिति। स्वभावतो माहात्म्यानि वक्रमशक्यान्येव, सूचनं परं कर्त्त्यम्य अन्यथा महाराजाधिराजस्य स्वरूप स्पष्ट्तया कथितमपराधाय भवति सूचनमपि बहु न कर्त्तंच्यं तदाह एतावतालमिति। एतावदपि सूचनं न कर्तठ व्यमियर्यर्। नन्विति सम्बोधनं संमट्यर्थमंतःकरणं सैब माहाल्यरसाभिनिविष्टः वद्धति माहात्यें हि तरतमआवेने निरूपणीयं ततूसजातीयविजातीयताह्हापुरुषसम्भावनया भवति, तदूगवति न सम्भवतीयाह गुणैरसाम्यानतिशायनस्येतिं। गुण्णे हैतुमिः कुत्वा न साम्यमतिशयश्र यस्य एवं ख्वरूपशक्किभिश्र तथापि किंचित् सूचयत इस्याह हित्वेतरानिति तया विना क देवत्वमिल्यादिवाक्यन्यायेन
 उयम 1 अनभीष्टें कं भजेत तत्वापि अनभीष्सोः अंघिरेणुं कथं भजेत भोगाथं वा यदि तदा प्रार्थयतः अन्यानपि विहाय। अतः
 वा प्रकुतिरुपत्वाद्याः सीत्वाद्वा बुद्दूथभावः $11: 011$

## शीमदोखामिश्रीपुरुोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

तन्नः परं पुण्यमियत्री उद्देइयविशोषेणत्वे दूषणमुत्त्वा विंधेयविशोषणत्वे गुणमाहुः एवं त्वयेस्यादि। एवं प्रकारको-
 पतितम्, ततः सूत उत्पन्नः, तस्य मुख्या वृत्तिः पुराणकथनम , अन्या अंभ्वचिकिस्साया जघन्या इन्युक्तः। बड गुणा इृति 1 कहो वर्यमियादिएक्लोकषट्कोक्तः। कुतः पुनरिय्यः। इयाहेति। इति हेतोरत्तरेधिकपासि कैमुतिकेनाहेलर्यः। अपेक्षेति तत्रोपादेयबुद्धिः।
 विपर्राततया कथयन्यति। भगवत्कथनपूर्वकनाममाहात्यं कथयन्। उत्तरवाक्यगतमिति । उत्तरार्द्र इलर्थः 1 किं भगवति माहात्यं-
 देशाद्यपरिचिछ्छन्नम । अतो नवधेति। ख्वरूपस्य त्रिधाइपरिच्छिन्नत्वम,, आक्किगुणयास्तु कार्यस्य फलस्य च यथायथं सर्वत्र सर्वदा सर्वेकु दर्शानाचछक्कीनां कार्युतस्त्रिधाइपरिच्छिन्वम्, गुणानां कु फलतस्तथात्वमतो नवघेलर्यः। पइयतीति पाठे सूतः पइयति इसर्थो बोध्यः 1 पर्यवस्यतीति पाअलः पाठः 1 उत्तरत्रति। महद्यगुणत्वादित्यनेनोक्छेषु गुणेष्वपीयर्थः। एतावतेत्यन। स्वपूर्कामिरिति खस्पेण शक्तिमिश्रेलर्थः 11 २०।।

## श्रीगिरिधरकृता बालपबोधिनी

सर्ववेदे़तिहाससारव्वात् काण्डत्रयात्मकवेदार्थस्यात्र गतार्थव्व सूचयन्तो विशिषषन्ति, तत्र कर्मकाण्डार्थंस्य गतार्थंव्व-माहु:-पर पुण्यमिति। श्टृवतां बदतां च निरतिशयपुण्यावहमिट्यर्थः। ज्ञानकाण्डार्थस्य गतार्थंव्वमाहुः-अन्यद्भुतयोगनिष्टमिति, अट्यद्युतगोंगे ज्ञानयोगे निष्ठ परिसमाप्तिर्यस्य तदिलर्थः। उपासनाकाण्डार्थस्य गतार्थन्वमाहुः-अनन्तस भगवतश्वरितेनोपपन्न
 तदिसर्थः $112 \bullet 11$ \% एवं भगवदूगुणानुवर्णने प्रवर्तितः सूतो महत्तामाद्रपात्रमात्मानं कतार्थ मन्यमानोऽमिनन्दति-अहो इति द्वाम्याम्। अहो अरमद्राग्यं वयं विलोमजाता त्राह्यण्यों क्षत्रियाज्जाता अपि वृद्धानां ज्ञानेन बयसा जन्मना च वृद्वानां गुकादीनां भवतां चानुवृत्या सेवया कृपया बा हेतुभूतया अधाधुना जन्ममृतः प्रशास्ते़ेहृृत्त आरम जाताः। होति हर्ष। विलोमजातानामपि हेत्वन्तरेण प्रायशः समूलको हर्षो युक्त एव । उत्कमेव सपष्पयति-महदिति । महत्तमानां त्वाह्टाानां अभिधानयोगो लौकिकोऽपि सम्भापणसम्बन्धः दौष्कुल्यं नुष्कुऊप्रभवत्वप्रयुक्तं हीनत्वमाधि तन्निमित्तां मनःपीडों च शीघं विधुनोति निरस्यति 1 Q८ $\| \%$ कुतः पुनः किं पुनर्वक्तन्यं ? योडसौ अगवान् ऐश्यर्पवीर्यादिषड्गुणपूर्णः अनन्ता अपरिमिता अविच्छिन्ना विनाशरहिता वा शक्ष्यो यस्य सः। यश्र स्वयमप्यनन्तो देशाकालवस्तुपरिच्छेद्रहितः महत्सु विवेकिषु भक्तेषु गुणा यर्मात्सः तदूगुणस्त्य भावस्तत्वंवं तर्मादपि ऋषयो चमनन्तमाहुस्तस महत्तमैकान्तपरायणस्य नाम गृणत: कीर्तयतः पुंसो महत्तमानामभिधानयोगः प्रशोत्तरादिसम्बन्धो दौष्कुल्यदि विधुनोतीति पूर्वेंणैवान्वयः। यद्वा तस्य नाम गृणतः कुतः पुनर्दौं०कुल्यादी़्यन्वयः। यद्वा तस्य नाम गृणातः पुंसस्तस्य नामैव दौष्कुल्यदि विधुनोतीति कि वक्कठ्यमिय्यम्वयः 1 १9 1 \% तस्यानन्तर्तित्वे घड्गुणपूर्णन्वे वा ति प्रमाणिल्यपेक्षायामाह-एतावतेति। गुणनेन विद्यते साम्यं यस्य न विद्यतेडतिशायनमतिशयक्य यस्मात्तस्य पूर्णगुणस्य सूचितेन
 प्रार्थयमानानवीतरान् ्रह्यादी़्न् हित्रा विहाय अनभीप्सोरकामयमानस्याषि यस्याड्यिरेणुं जुषते सेवते इल्येतावतेति ॥ २०।

## हिन्दी अनुवाद

आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षितके परम पविन्न उपाल्यानका बर्णीन कीजिये; क्योंक उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गयी होगी और भगवर्प्रेमकी अदूभुत योगनिष्टाका निरूपण किया गया होगा। उसमें पद्पदपर भगबान्त्रीकृषण की लीलाओंका वर्गन हुआ होगा । भगवान्के छ्यारे मक्तोंको वैसा प्रसह हुननेमें बड़ा रस मिलता है।। १० ।1 \% \% सूतजी कहतेते है-अहो ! विलोम' जातिमें उत्पन्न होनेपर भी महात्वाओंकी सेवा करनेके कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषोंके साथ बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुलमें उत्पन होनेकी मनोठ्यथा शीघ ही मिट जाती है 1 १८।। * \% किर उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो सनपुरुषंके एकमात्र आश्रय भगवान् का नाम लेते है। सगवान् की इक्ति अनन्त है, वे खयं अनन्त हैं। वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तता के कारण ही उन्हें अनन्त क्रहा गया है 14911 \% सगवन्के गुणोंकी समता भी जञ कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता ? ? उनके गुणोंकी यह विहोषता समझानेके लिये इतना कह् देना ही पर्यात है कि लक्ष्मीजी अपनेको प्राप करनेकी चच्छासे पार्थता करनेवाले चबादि द्वेवताओंको छोड़कर भगवान्के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोंकी रजका ही सेवन करती हैं।। २०।।
अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्धिरि्रोपह्तार्हुणाम्भः।
सेशं पुनात्यन्यतमो पुकुन्दात को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥ २? ॥
यत्रानुरका: सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सझ़मूढम्।
त्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिनिंसोपशाम: खधर्म: ॥ २2 ॥
अहं हि प्टोर्यमणो मवद्डिराचक्ष आत्मावगमोडन यावान्।
नमः पतन्ल्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्पुगति विपश्विःः॥ २३॥

एकदा धनुुघ्म्य विचरन् मृगयां वने। मूगाननुगतः आन्तः क्षुधितस्तषितो भुराम् ॥ 28 ॥

## शीधरखामिविरचिता भावार्थदीपिका

अथेयर्थन्तरे। यस्य पादनखादवसृष्ट निःसृतमपि विरिंचेनोपहतं समर्पितमर्हणाम्भोडर्घोदकमीशसहितं जगप्पुनाति। विरिंचोपहृं सेश्रिति च तयोरण्युपसककव्वमुक्तम । तस्मान्मुकुन्दन्यतिरिकः को नाम भगवव्पद्यस्यार्थः स एव सर्वेश्यर इसर्थः
 11 २२ 11 \% \% एवं स्वभाग्यमभिनन्ध पारीक्षितोपार्यानं वक्तुमाह। अहं हीति। है अर्यमणो है सूर्यंस्बीमूर्तयोडत्र
 और क्षनिय पिताके द्वरा होनेये उसे शाल्रोमें विलोमजाति मानि गया है। R. पा० पा० -ते।

यावानाँ्मावगमो मम ज्ञान तावदाचक्षे प्रवक्ष्यामि । तथा हि। यथा पक्षिणो नभ आत्मसम स्वशक्यनुरूपमेवोत्पतन्ति न कृत्नं तथा विपर्वितोऽपि विष्णोर्गति लीलों समं स्वमलनुस्पमेव वदन्तीत्यर्थः ॥ २३॥ ॥ सम्रति कथामुपक्षिपति। एकदे़ति 128 ॥

## श्रीवंरीधिकृतो भावार्थदीपिकापकाशः

अर्थन्तरमाह-यस्य वामनावतारे पादनखाद्वामपादृतखनिर्भेद नान्निःसृत घह्तनवं हह्मणा स्वकमण्डहौ धृत्वार्घीकृतं चजलं तदेव महादेवेन स्वशिरसि धृतं पुनर्भूभ्यागतं गंगाभूदिति। तदुक्षं "आदावाद्विपितामहहस्य नियमव्यापारपात्रे जलं पश्शात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदक पावनम्। भूयः शन्मुजटाविभूषणमणिर्जहोर्मरहप्षेरियं कन्या किल्बिषनाशिनी विजयते भागीरथी पावनी" इति भगवन्दूज्यापदे वाल्मीकीयादौ च सपप्टतर प्रतिपादितमेतती। इलर्थ इति। जगति सर्वोक्कृष्टा लक्ष्मीघह्यािवा एव त₹पदं सेवमानास्तस महोलकर्षं सूचयन्तीति वाक्यार्थः ॥ २१॥ अथ ह्र्रयमाना मनीषिणोप्यत्र प्रमाणमिल्याह-यन्रेति। यन्र मुकुन्दे सरणादिना मुक्तिपदे यद्यस्य पारमहंसं भागवतपरमहंसत्वं "मुक्रानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुर्लंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने" इत्युक्तः। यस्मिन् यद़र्थम्। अहिंसया मान्सर्यादिराहित्येनोपशामो भगवन्निछ्ठ विधीयत इलर्थः। यस्मिन्क्रजने इति चक्रर्ती। तर्धर्तु-धीरःः विषयबार्तानिवृत्तायां धियि रताः सन्तो देहात्मजवित्तादिघूढं संगमासक्ति सहसा विभर्शब्तानेन निरस्य परमहंसाभ्रमश्राप्यमन्त्यं सर्वावधिभूतं मुकुन्दाख्यं जह्य श्रजन्ति यर्मिन्परमहंसाश्रमेऽहिंसा विहितातिरिक्तहिंसावर्जनमुपरमः। उं रूद्रं पाति पिबति संहरति वेल्युपो विष्णुः सर्वाधिकसत्र हरो रमो रमणं रतिर्विषयनिवृत्तिर्वा धर्मो विहित इति रोषः। एतेन मुक्किदातृव्वेनापि सर्वोधकर्षो हर्रेवेसूूचीति॥२२।। \% आर्याहीति शौनकमश्नोत्तरं वक्ति-हे अर्यमण इति। अर्यं गुद्वधर्म मीयते हायतेडनेनेल्यर्येमा वेदः, अर्यं तमो मिनोति प्रक्षिपतीत्यर्यमा सूर्यो वा 1"अर्यस्रन्द्रे रबौ वैइये रजताम्नाययोरपि । तमसि ख्वामिनि श्रेष्टे पुस्स्वाचस्य तु लोकतः" इति निरुक्तिः। यूयं साक्षास्सूरूरूपा एव भवतामम्रेडहं ज्योतिरिंगणवतिक पकाशयितुं समर्थः। यद्वा सर्वदा वेदाम्यासतत्परव्वात्तद्दूपा यूयमहं तदक्रुं शोतुं वाप्यनधिकारित्वाद्ववदमें किं वदामि, तथापि भवदाब्या गुरुप्रसादावासं किख्विदद्यिए्याम्येवेति भावः। इलर्थर्यति । भगवदूगु णानामानन्यात्सर्वोत्मना ज्ञातु तु न कोपीशः। पक्ष्रणो हि ख्वशक्यनुसारेग पतन्ति नभसि गच्छन्ति। हाक्यमावादे वोपरमन्ति न नभोवसानास्तस्यानन्तर्धादन्तं न तेऽवाप्नुवन्ति यथा तथा। वह्यम्रभृतिझ्ञानिनोपि स्वमत्यनुसार मेव विष्णुगुणगानं कुर्वन्तः राक्स्यमावादुपरमन्ति न गुणावसानात्तेषामानन्ल्यादिति भावः॥२३॥ * अथ मगवानेव स्वपाईर्वं नेतुं चह्दशापद्वारा वं विरक्त सम्पादितवांस्तन च भ्रीभागवंं पकाहितवानिति वक्कुं तक्षरितन्तरमाह-एकदेति। धनुरुद्यक्य सज्यं कृत्वा प्रगृद्य मृगयामुद्दि्यि बने विचरन् ॥ २४॥

## श्रीमद्वीरराघवन्याख्या

अन्यं प्रति तन्माहास्यदिशं दर्शीयामीलभिमायेणाह अथापीति द्वाभ्याम्। अथाप्यपि च पुनरपि वेलर्थः, यस्य भगवतः
 सहितं जगतपुनातीःयेतावत् सूचितेन महिम्नालमिल्यर्थ। एवंविधमहागुणगणयुक्ताच्क्रीनिवासान्तीर्थपदान्मुकुंदाद्न्यः को वा लोके

 यन्रेति। यत्र यस्मिन्भगवति मुक्रुन्दे Sनुरागयुक्तः संतो घीराः जितेन्द्रियःः सहमाऽकस्मादेव देहे आदिशब्दा़्तद्तुबंध्यादिषु चोढं रूढं मूलं संगमपोह्य तत्पारमहंस्यमंल्यं तुरीयं परमहंसाश्रमं उ्रलंति यस्मिन्पारमहंस्यभ्रमेऽहिंसा उपशमश्न ख्वानुरूपो धर्म: दयदिरस्ति।। २२॥ एवंविधानंतमाहाल्यशालिनो भगवतो माहान्म्यं वर्णयितुमहं न वर्णयामीलयमप्रायेणाह अहमिति । अर्यमणः हे ज्ञानाधिकाः ! ॠ-गतौ गत्यर्था बुद्धर्था:, अत्र भगवन्माहास्ये भवद्वि: पृृोऽहं यद्वा हे अंर्यमणः सूर्या: च्रयोमूर्त्तयः यावानात्मनो बुद्देरवगमः प्रसरः यावन्महिमा मदूबुद्धिविषयो अवति तावंतं महिमानमाचक्षे वर्णयामि। तथाहि यथा पतत्रिणः पक्षिणो बाणा वा आत्मसमं स्वनलानुरूपमेव नभः प्रतिपतंति उन्रच्छंति तथा विपस्रितोऽपि समस्तबुद्धिबल्रानुरूं विष्णुगतिं भगवन्महिमानं प्तंति विषयीक्रवंति, नहि पतत्रिणो नभसि उद्रंचछंतो नभसोऽभावान्निवतैते ख्वरलक्षयान्निवर्तन्तन एवं विपशितो मतिक्षयादेव निवर्त्तंते न तु भगवन्महिम्नः क्ष्यादितर्थः । तच्चोक्तमन्यच्रापि "इषुक्षयान्निवर्त्तते नांतरिक्षक्षितिक्षयात्। मतिक्षयान्निवत्तंते न गोविंदगुणक्षयादि"ति॥२३॥ \% अथ तवप्टष्ट भागवताखं पुराणं परीक्षिचछुकसंबादृष्ष शुश्रावयिषुस्ताबव्संबादप्रवृत्ति तदुपोद्धातरूपं परीक्ष्विच्छुकयोः संगमं परीक्षितः प्रायोपवेशां च तन्मूलं विप्रशापं तन्निमित्तं चाह एकदेल्यादिना थावत्रकंधसमाति। तावच्छापनिमित्तमाह षड्भिः एकदेति। कदाचित्परीक्षिद्धुनुर्यक्यं उद्धृ ल्य वने मृगयां चरन् पश्यमानः श्रांतः नितरां तृषितः तृषा संजाता भ्षुदस्य संजातेति तथा तारकादित्वाद़ितच्॥ २४॥

अथ सर्वोत्तमत्वाद्वितीयत्वसमर्थनस बहुयुक्तिसंदप्त्वपकटनायेद्मपि अवतीयाह अथापीति। यस्य पादनखावसृष्षं गलितं विरिंचेन घह्मणा उपह्तं समर्पितमर्हणांभः अध्येजलं श्रीपादावनेजनोदकमिति यावतु हर्रेग सह वर्तमानं च जगचतुर्दाश भुवनं पुनाति यस्माद्थ तसमालोके भुवने मुकुंदन्मोक्षपदान्नारायणादन्यतमः अन्यः स्वार्थे तमपप्रत्ययः को नाम मगवत्पदार्थ: निरतिशयज्ञानादिगुणवत्तया भगवानिति नामवाच्योडसि सर्वेषां तदर्बाक्तनत्वान कोड्यस्तील्यर्थः। अनेन विरिंचपूज्यत्वशिनखुद्विकरतीर्थपदत्वभगवन्नामवाचयत्वाद्वितीयत्वानि सर्वोत्तमत्वसूचकानीति ज्ञातब्यम $1221 \%$ मुक्कंद्वं विच्वणोति यन्रेति। यन्र मुकुंदे अनुरकाः त्रिन्धाः धीरा विषयवातोयां निवृत्तायां बुद्धौं रता: संतो देहादिष्ढं पहुं संगं सनेहलक्षणं सहसा विमर्श़्ञानेन क्यपोद्य निरस तत्परमहंसाभमप्राव्यं सहयं साधुगुणयुकं वह्म मुकुंदाख्यं बजंति, वसिन्परमहंसाश्रमे अहिंसा विहितातिरि कहिंसावर्जनमुपरमम्। उं रुदं पाति पिबति हिनसीति वा उपो विष्णु: सर्वाधिकसतिन हती रमो रमणं रतिर्बिषयनिव्टत्तिर्वो धर्मो विहित इति रोष:। अनेन मुक्तिदानमपि सर्वोत्तमत्वद्योतकमिति सूचिं अवति ॥ RR॥ * * आख्याहीति शौनकप्रशोत्तर वक्ति अहं हीति । अस हरेर्गुणान वक्षु भवदिः प्रषोडहम् अन्र हरिगुणेषु गावानात्मावगम आत्मनो मम अवगमः ज्ञानं तावत् आचक्षे क्याकरिषये, गुणानामनंत्वालकस्यापि सर्बोतना ज्ञातु इक्किर्नासीट्येतद्थं हिशाबद्देनाह। न केवलमहमेबाशक: किंतु अतीवमनागतवर्तमाना न्हादयः सर्वेऽटयेवमेव हरियुणविषय इति सोदाहरणमाह नभ इति। यथा पतत्रिणः पक्षिणः नभ: आत्मसमं खरात्यनुसारेप पतंति शत्यमावादेवोपरमंति न नयोऽबसानाद्नंतत्ताद्य तथा
 मितत्वादिति भाव: 11 ₹३ 11 \% पारीक्षितमाख्यानं वक्ष्यंस्तस्य निर्वेदनिमित्तन्रह्मशपं वक्रमुपकमते एकदेति $t$ धनुरुम्य सजं कृत्वा प्रगूद्य मृगयामुद्दिय वने विचरन् $H 2 \%$ ॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकतः कमसन्द्रर्भः

तस्य चानन्तगुणस्य महस्वभिव्यक्तत्बं दर्शयति अथेति। सेशं पुनातीयत्रेशास्यापि पवित्रीकरणमखण्डतमोगुणाधिष्षनत्वेडपि तदावेशखण्डनं ब्वेयम 1 २ २? $1 \%$ तस्मात् तमेव भजीदियमिप्रेयाह यत्रेति। अन्त्यं पारमहंस्यं भागवत-पग्मंसंबम्-मुक्कानामपि सिद्धानो नारायणपरायणः। सुदलंसः प्रान्तार्मा कोटिबनपि महामुने’ इत्युक्ते। यस्मिन् यदर्थम ाया मातसर्यदिराहितयेन उपमो भावनिष्शा विधीयत इर्यर्थः ।। २2 11 \% \% नन्वनन्तगुणस्य त्य कथं गुणगणने डसि तन्राहि अहं हीति 11 र३ 11 * अथ श्रीभगवानेव खपाइवं नेतुं बह्मशापद्वारा तं विरकं सम्पादितवान । भीमद्रागवतं प्रकारितववनिति वक्ष तचरितांतरमाह एकदेत्यादिना $1128-2011$

## श्रीमद्विभ्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थदर्शिनी

अथ इत्यर्थान्तरे। यतादनखावस्ट्टं निःसृतमपि विरिंचेनोपह्टत समर्पितमर्हणान्मः अधर्गोदकम ईशो महादेवस्तत्सहितं सरे जगत् पुनाति तस्मान्मुकुन्दनयतिरिकः को नाम भगवत्पदस्यार्थः सर्वैंघः स एवेलर्थः। एवक्च जगति सर्वोह्हष्टा लक्ष्मीव्रहाशिवा एव तत्पद सेवमानास्तस महोटकष सूचयन्तीति वाक्यार्थ। 1 ₹? $\% \%$ तथा हरयमाना मनीषिणोडवयत्रार्थ प्रमाणमिलाह यत्रेति। ऊढ धृतम । अन्त्य परमकाष्टापनम यसिमन् व्रजने 11 २2। \% एवं ख़भाग्यममिनन्द्य पारीक्षितोपाख्यानं वक्षमाह अर्यमण:। है सूर्यासतुल्यद्स्यीमूत्तयः अन्न यावानादमावगम: मम ज्ञान तावदाचक्षे प्रवश्ध्यामि। यथा पक्षिण: आक्मसम स्वात्थनुरूपमेव नभ उत्पतन्ति नु कृत्स तथा विपस्वितोडपि विष्गोर्गिं लीलों समं स्वमयनुरूप मेव॥ २३-२8॥

## शीमच्हुकदेवक्हतः सिद्धान्तमदीप:

निःसमानातिशयतवलेइांतरं दर्शायति अथेति 1 यस्य भगकतः पादनखादवस्टं तिःसृतं विरिंचेन चह्मपोपहृतंत समर्पिन-
 यत्र श्रीमुकुंदेडनुरक्ताः संतो धीरा: स्थिरस्वभावा देहादिषूढं धृतं संगं ‘संघोर्थे सहसे’ति याद्वः, सहसा सद्य एवापोह्य चसिमन्नहिंसया सहित उपरमः स्वधर्मः स्वासाधारणो धर्मस्तदंत्यं सर्वर्रमेमयोडन्ते भवं पारमहंच्यं ब्रजंति $11=2,11 \%$ शुकपरीक्षित्संवादद्धारा मुनिम्रश्नानुसारतो भागवतं वक्रमाह अंहं हीति । है अर्यमण: ! सूर्यः अज्ञानतिमिरहनाः भवद्विः पृष्टोऽहं यावदाउमनोऽवगमो ज्ञानं तावदाचक्षे यथा पतत्रिणः आत्मसमं स्वनलानुरुपं नमः प्रंति तथा विपक्रितो विवेकिनो विष्णोर्गति लीलामात्मसमं वदंति एवमहमपि वर्णयामील्यर्थः 11 २३ 4 \% रुकपरीक्षिहसंवाद्य वक्ष तनिमित्तभूत वैराम्योद्यकारणं वि प्रशापं द्शर्यति एकोेखादिना। क्लुदस्य संजाता क्नुधितः दृषिः आंभं पव्रिवेोोत्युत्तरेणन्नयः 1128 II

## श्रोमदल्डमाचर्यंविरिता सुबोधिनी व्याख्या

तथाच महततो विचारूूर्वक भजन सबनार्थ वक्रठ्यमिति चेत्तन्राह । यद्यपि विभूतित्वाते उक्ष्या: न बीव्वादिकृतदोष: संभवति । युक्किश्रोक्ता अथापि तुऽगतु दुर्जेन इति न्यायेन प्रकारांतरेण माहात्यसूचनें निरूष्यते। च्यो हि महांतः चहल विष्णुः रहद्रे तत्र प्रह्या चरणक्षालनकर्ता शिवश्रेणोदकधारकः, अतः परे को महान मवेत् तदाह यत्पादनखावसष्टमर्णाभः चिसीविरेचन अह्नणा उपहतं समर्षितमहणगांभः पूजासध्नोदक गंगेति यावतू सेशं महादेवसहित जगत्पुनाति, तन्नगबावसृष्रमिति भिन्नं बानेन बहांड्येदेन यदि वा चरणजलमागतं नंदारूपं तदसगृहीत भवति अथवा भगवद्पेक्षया तु लक्ष्या हीनरंत्वापयति नखावसृष्टमिति नखोदक ह्यतिहीं इशस्य पावित्यममे वक्ष्यते, सेशं पुनातीति पाठे भगवद्वरतिरिक्ष आलह्यतृणसंबपयंतं पुनाति नखोदककर्तृ कणवनापेक्षया यदान्येषां तदा भगवत्पदार्थः को वा मवेत्। ननु कोडपि मासतु अक्षरात् पर₹ैये भगवत्वात् तत्राए लोक इति वेदे तु स भगवान अवत्येव लोकसिद्वोडपि वक्तठयः 1 लोकस्तु ब्वह्यांडमात्रद्शा अतो वह्मांडनायकः स भगवानित्युक्त भवति भगवच्छबढ़ो निरतिशयन्नह्मवाचकः $112 ? 11 \%$. एवं युत्त्या प्रमाणेन भगवच्वं स्थापयित्वानुभवेनाषि भगव干्वमाह यथा नखोदक अन्यदीयं सर्वार्थनाशक तदेव मगवदीच सवपुरुषाथंसाधकं तथान्यत्रानुरागः आत्मनाशकः भगवति तु अल्पोडपि रागः सर्बंपुषार्थसाधकसतदाह यन भगवति अनुरका ये केचन वा साधनांतरापेक्षाः तदाह सहसेति। एकमत्र बाधकं यत्कामनाबलादागतविषयमोगो वा तत्परिहारार्थमाह धीरा इति। आपाततः सुखकरत्वं तैषाम् अतो विवेकधैयं कर्त्तठयम् 1 अथवा धीरा इति विभरंति। ननु राग एव असहाय: साधनमपेक्षित फलसीधयं च साधयतीयर्थः, रागो च्नन्तःरणधर्मः स खवर्ग पुषणाति भगवत्सम्बन्धं तु प्राप्य भगबता संस्कृतः स्वर्ग सर्वमेब नाशयति यतो यद्वेव बाधक संसारहेतुरूं तद्वेव वर्ग नाहायित्वा भगवत्पद् प्रापयतीति उपलक्षणत्वाद्रागस्य न द्वेषादिमिः ठयभिचारः, देहादिषु रूढः संगः अहंताममतालक्ष्णः ताह्ामूढं संगं ठ्यपोह्य ऊढपदेन वेदनादिबोधितत्वं सूचितम्, यथा विवाहितखियो न परियागः तद्वत् देहादिधु सझ्ञेन त्याग इति अर्मानं सततं रक्षेत्र् 'शरीरमाघं खलु धर्मसाधनमि'ति पुरुषस्याखिलार्थादरच एवंबिधैर्वाक्रैजनितामपि बुद्दिं व्यजन्तीयर्थः। 'स जहाति मति लोके वेदे च परिनिछ्छितामि’ ति वाक्यातू ज्ञाने तु तावानेव पुरषार्थः अत्र तु सः अवान्तरव्यापार इयाह ब्रजन्तीति। यत्रानुरक्काः तत् ः्रज्तील्यर्थः 'मदू मक्का यांति मामपी' ति वाक्यात, नन्वस्य गोणफलर्व भविधयतीयाइंक्याह परमहूस्यमिति। आनन्दमानंद्यमयोवसान इति वाक्यं प्रतिपादित अतः परमन्यत् प्रप्तन्य नास्तीव्यर्थः। नन्वस्य धर्महेतुतवाभाखात अवृद्रतिपाद्यवेन अप्रामाणिक स्यात् अतः पूर्व निरूपितः असन्मार्गः इलाशांक्याह यस्मिन्नहिसोपरम: खधर्म इति पषंकांडे घर्मः प्रतिपादः उच्तरकाण्डे ज्ञानसाधया उपरति॰ अविद्याया एतत् द्वृयम् अनुरागस्य स्वाभाविको धर्मः यथा जलस रसः अतो भक्तिधर्मपतिपादकर्वात् सवेवेदाना न अकी वेदविरोधः शांकनीयः, अहिंसापदेन च मुख्यो धर्मो निरूपितः आलमत इति न हि हिंसार्थ इलवोचाम, अतः सहजत्वार० क्रति विधिशक्तिरेव कुण्ठिता न तु विरोध इति भावः। एतावता भगवन्माहात्यमनंतं न कस्यापि वक्ष योग्यमिन्युक्तम् । २२।। \% तर्हि भवान्कथं वक्ष्यतीस्यारांक्याह अं हीति। अर्यमणः प्रूसंकाशा, अनेन भवद्विरेवोद्योतिताः स्मारिता: भगवद्गुणा: स्वमाहात्म्येन वा बोधिता: ते भवदू क्यो वक्त०्याः अतो न ममापूर्वकत्यं कि त्वनुवाद्कत्वमिति न झाह्मणोपदेशकृतोडपि दोष: अत एवाह हीति । अंह पृष्ट: मगवदूगुणवर्णने आइसः भवद्मिरेव आचक्षे भवद्रमिरित्युमयन्र ससबध्यते परं सबुद्ध चनुसारेण तदाह आत्मावगमोऽन्र यावानिति। यच्यद्थ बुद्धवा बाक्यरचनमिति न्यायेन बाक्यावगमः समायत्येव तथापि वेदे यावत कथनं ठ्यावत्तितं तथा सत्यर्थोवबोधनं स्यादिति। ननु किमेतावता स्यात् भगवद्गुणानां सर्वेषामनिरूपणात् नभः पतन्तीति पतत्रिण: गरुडादयः नभः आकाशमात्मसममेवोत्पतंति न रवाकाराविशालतानुरोधेन तथापि खेचर्वं सिद्धभति तथापि मम भगवद्रगुणवकतंवं सेत्यतामिति भावः। ननु विषमो हष्टान्तः क्रिया तु परिच्छिन्ने भवति ज्ञां परिच्छिनविषयकमपि इसाशांक्याह तथा सममिति। विपश्रितो ज्ञानिनोऽपि विषणोठ्यापकस्य गतिं चरित्र स्वयोग्यतानुसारेणैवामनन्ति अन्यथा किचिदूज्बबं न स्यात भगवत्रुल्यता च स्यात्। गतिमित्येकवचनं सर्वोडपि गुण आकाशतुल्य इति एकोऽपि गुणः न कैश्रित् सम्यक् गम्यत इडयुक्तम् 11 २३ $11 \%$ \% स्वभावप्रवृत्तेरनर्थहेतुत्वं बोधयति धनुरुद्यक्येति वधाभिनिवेकाः सूचितः । वने मृगयायां विचचार धावतो मृगाननुगतः मृगसंगान्तचछोकोऽस्यापि संजातः आरण्याः पहान कनीयासः श्रुता इति श्रुतेः, अत एव श्नः द्रेहैक्लत्य जातं, क्षुधितः तृषितो जातः दोषत्रयमुत्पन्नमित्यर्थः अन्यथा महावीरस्य निरन्तर युद्वकरणेडट्यक्षीणबल्य कथं अमादि स्यात त्ममात् दुष्रानुमनं न विधेयम्त प२४।

## श्रममदगोस्वामिश्रीपुरुणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीम काश:

‘तया विना क दे वृत्वमि’ति वाक्यं हु विष्णुपुरणे इन्द्रक्ठलक्ष्मीस्तुतौ वर्तते। अथापीत्यत्र। युक्तिरिति। दोषसत्वेड-



भवन्तीति अनुरागेणैव भवन्तीत्यर्थः। ननु यन्र देहादिसद्ननीचकत्वम् तऋ तत्र भगवद्विषयरागत्वमिति ठयाप्तिरप्रयोजिका, ज्ञानदेषादौं ग्यमिचारादिलयत आहुः उतेल्यादि । तथा च भगवद्विष्यकत्वमान्ञैब ग्यापिरिति भावः। अवोचाम हुति। कुण्डितेति।




## भीगिरिधरकृता बालम्बोधिनी

प्रकारान्तरेणापि भगवर्त्व सुह्यते-अथापीति । यती विरेख्येन चद्वणोपस्तर्तं समर्पितमर्हणाभ्भाडर्घजलं गह्नात्कक यस्य पादनखादवसृष्टें अर्वांक प्रसुतं सत् सेशमीरोन महादेवेन इरैरिन्द्रादिभिल्लोकपालैः सहितं बा जगत् पुनाति अथापि तसम।दपि हेतोमुकुन्दात मुक्तिपदाद्वासेदेवात् अन्यतमो लोके भगवत्पद्यस्यार्थो वाच्यः को नाम ? न कोडपि, स एव भगबनित्यर्थः $112 ? 1 \%$ विवेकिशाप्यत्वेनापि तर्य भगवत्व्वं ज्रयमिल्याशायेनाह-यन्रेति। यन्र यस्मम्ननुरक्ता अनुरागयुक्ता यत्रामये सहसा अकस्मदेव कैनापि भाग्योदयेन बीरा जितेन्द्रियाः सन्तो देहे तदनुवन्धिपुन्रिष्डु चोढ रूढमूलं सदमासक्कि क्यपोश्ष यक्वा तत्र्रापक अन्यमाश्रमेतरपश्राद्राविन परमहंस्यमाश्रमें विवेकिनो व्रजन्तीय्यन्वयः। इतराश्रमादस्योत्कृष्वं सूचयन् विशिनष्टि-यस्मिन पारमहंस्येऽन्य्याश्रमे अहिंसा उपशमश्व खनुस्पो धर्म इति 1 रे 11 एवं अगवन्माहाह्म्यं प्रदूर्य तर्कात्न्र्येन वर्णयितुमही न समर्थोडतो यथामति पवक्ष्यामीयाह-अहमिति। हे अर्येमणः ज्ञानाधिक्येन सूर्युत्त्याः, भवरिः पृष्टोऽगयद्ध अन्र भगवन्महिम्न्यात्मनो मम बुद्देरावानवगमः प्रसरः याबन्म्रिमा मद्बतुद्धिविषो अवति तावन्तं महिमानमाचक्षे वर्णगामि। ने च केवलमहमेव तत्रासमर्थः, किन्वन्येषापपि ज्ञानिनामियंयेव रीतिरिति सहृष्रान्तमाह-नभ इति 1 पतत्रिणो गरडादयः पक्षिणो यथा $5 S$ तमसमं ख्वशक्लनुपर्पमेन नभः पतन्ति उनच्छन्ति, न तद़न्तं लमन्ते तथा विपस्वितो ज्ञानिनोऽपि समं स्वबुद्विशक्ल्यनुरूपमेव विष्णुगति भगवन्महिमानं पतन्ति विषयीकुर्वन्ति वर्णयन्ति च तदन्त्त न लभन्ते इल्यर्थः
 मृगयां चरन्मृाननुगतः अतो भृशम्यन्तं श्रान्तः भ्बुधितस्तृितश्र जात इल्यन्वयः 11 २४।।

## हिन्दी अनुवाद

घहाजीने भगवान्के चरणोंका प्रक्षालन करनेके त्रिये जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरणनखोंसे निकलकर गह्नजीके रूपमें प्रचाहित हुआँ। यह जल महादेवजीसहित सारे जगत्को पवित्र करता है। ऐसी अवस्यामें त्रिभुवनमें भीकहाके अविरिक्त ‘भगवान’ शब्दका दूसरा और क्या अर्थ हो सका हैं॥ 玉? 11 * जिनके प्रेमको प्रात्र करके धीर पुरु बिना किसी हिचकके देहन्गेह आदिकी हढ़ आस्सक्तिको छोड़ देते हें और उस अन्तिम परमहंस-आश्रमको स्वीकार करते है, जिसमें किसीको कष्ट न पहुँचाना और सब औरसे उपशान्त हो जाना ही स्वधर्म होता है।। २२॥ \% सूर्ये समान प्रकाशमान महात्माओ ! आपल्रोगोंने मुझसे जो कुछ पूछ्छा है, वह मैं अपनी समझके अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्तिके अनुसार आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान् लोग भी अपनी-अपनी वुद्धिके अनुसार ही भीक्ठषणकी लीलाका वर्णन करते हैं।। २३।। \$ ए एक दिन राजा परीक्षित् घनुष लेकर वनमें गिकार खिलने गये हुए थे । हर्पिोंके पीछे दौड़तेन्दौड़ते वे थक गये और उन्हें बड़े जोरकी भूख और ख्यास लगी 11 श又 1

जलाश्रयमचक्षागः प्रविक्र तमाभमम् । ददशं मुनिमासीन आान्त मीलितलोचनम ।। २५॥
 विप्रकीर्णजटाच्छनं रैरेंणाजिनेन चा विधुष्यत्ताब्डरुदक तथाभूतमयाचत॥ २७॥


## श्रीधरसामिविरचिता मावार्थदीपिका




 प्रियवचनं च येन सः॥२८॥

## शबरंशीधरक्तो मावार्थदीविकामकार्सः

स परीक्षित् आभभमालस्पपरिहारकारणं साने विवेशेत्यन्बयः। शान्तमसंपज्ञतसमाधिस्थम। समाधिरिं द्विधा संप्रजाता－ संप्रकातमेदात। एकरसवश्वमात्र्वेन चित्तस्य तदाकारवृत्तिविशेषावस्थान संघक्षातसमाधि： 1 स एव सविकल्पक इति चोचयते। स
 संह्हय वृत्तिमतश्रित्तस्य प्रयत्नपूर्वक वस्तुमान्रत्वेनावस्थानमसंप्रज्ञासमाधिः। स एव निर्विकल्पक इति च गीयते। ह्र्यानुविद्ध－ इंददानुविद्धनिर्विकल्पकसमाधय एव बाह्याभ्यन्तरभेदेने षट् समाधय इति व्यवह्नियन्ते। सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकाः आान्तधोर－ मूढ़वृत्तयः। तन्र शान्तः घुखमौदायं वैएलयब्र，घोरस्तु कामः कोधो लोभसुष्णा मूढो मोहो आन्तिः। एतासां वृत्तीनां ह्वदये यत्रफुरणं तदूह्हरं तस्य द्रष्टा सार्की अनुस्यूतोहमिति हइयानुविद्य आए्तरीयसविकल्पकसमाधिः १，वृत्तीनiं त्रिगुणात्मकत्वाद－ संगोहमिति शबदानुविद्यम् आन्तरीयसविकल्पकसमाधिः $२$ ，हदये एतयोर्विकल्पयोरक्कुरणमसंप्रक्षातसमाधिः $३$ ，स एव निर्विकल्प इति चोच्यते। अथ बाह्यसूर्यादिकस्य द्रष्｜साक्षी अनुस्यूतोहमिति ह्रयानुविद्धो इाह्यसविकल्पकसमाधिः ४，सूर्यदिकादसंगोहुमिति शबदानुविद्धो बाब्दसविकल्पकः 4，एतदुभयविकल्पा干फुरणाद्राद्यनिर्विक्पकसमाधिरिति ६， $11 \% 4 \%$ अत एव तुरीयपदप्राप्तवाद्वेव अविक्रियं निश्रेष्टम् $1 /$ २६ 11 \％आचछन्नमिति। सापेक्षव्वास्समासान्तर्गतमय्याकृषयते रौरवेणा－ चच्छन्नमिति। पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेनेति च्यायस्तु न नियतसदपवादभूतेन उयक्तिन्यायेन्न तद्वधात्। स्वीक्रियते
 च＂जातिठ्यक्स्याकुतयः पदार्थः＂हह जाल्यादित्र्सस्यैव पदार्थंब्वं विह्टित न त्वैकेकस्येति। वस्तुतस्तु साकांक्षत्वनिराकांक्षत्वे एवान्वयानन्वगप्रयोजके न तु पदार्थतदेकदे़ात्वे अपीलयं प्रसक्तनुप्रसक्यय। तथाभूतं पूर्वोक्तझान्तादिविशोषणविशिष्टम 11 २७।। \％\％आदिन्न स्वागतादिमहः।＂तुणानि भूमिरदकं वाकचतुर्थी च सुनृता। एतान्यपि सतां गेहे नोचिछचन्ते कदाचन＂इति स्मृते ॥ २८॥

## श्रीमद्वीराधवन्याल्या．

कचिद्वि जलाकरमपइयंस्तमाश्रमं प्रविवेश आंगिरसस्याश्रम प्रविष्ट्रानित्यर्थः। तत्र मुनिमांगिरसं ददर्शी，कथंभूतमासीन－ मुपविष्धं शांतं प्रसन्नं，मीलिते लोचने येन तमू॥२०। \％प्रतिक्दानि निठर्यापारितानींद्रियादीजिं येन तमत एवोपारतं
 मंविकियं दूंद्वप्रयुक्तविकाररहितम् ॥२६॥ \％विपकीर्णाभिविक्षिप्राभिर्जटाभिरछन्नमाबृत रौरवेण ररोर्मृंगस संबंधिना चर्मणा च्छनम् एवंभूत गुनि विश्रुषयत् तालुवदनं च यस्य तथाभूतो सजोदके जलमयाचत।। २०॥\％न लनं तृणं भूमिरादिशब्दादन्यक्षोपवेशार्थ येन न संप्रापमध्य सूनूतं च मधुरवचध येन तथाभूतोडत एवाबज्ञातमवहेल्तिमिवात्मानं मन्यमानो राजा चुकोष ॥२८।

## श्रीमद्विज़य बजतीर्थकता पदरत्तावरी

जलाइयं जलाधारं तटाकविशेषमचक्षणोंडपर्यन् स परीक्षित् आभ्रममालस्यपरिहाएकारणं स्यानविशेषं प्रविवेशोयन्वन्वः। शांतमसंप्रज्ञातसमाधिस्थं किंचिन्मीलितनेत्रम्।। २५॥ \％प्रतिरुद्धाः परमात्मन्येव सन्रिधापिताः श्रोत्रदींद्रियाणि च प्राणश्व मनश्र बुद्धिभ्र येन स तथोक्तः तं प्राणरोधः कुंमके श्वासरोधः चेष्टानिवृत्तिर्वा अत एव शब्दादिज्ञानेम्य उपारतं तदे़े ₹पष्ट－ यति स्थानेति जाग्रदादिस्यानत्रयात परमतीतं तुरीयं हरि प्रापम् अत एव क्रह्लणि भूतं प्रयत्नमंतरेण खत एव मनसा स्वरिंबरूपं परमाह्मानमनुभवंतं अत एवाविक्रियं निश्习ेष्टं निवात्थदीपोपमं विरुद्धक्रियारहितं बा 1 २द्र॥ \％विप्रकीर्णाभिर्जटाभिः छन्नं संवृतं ररोः कृषामृग्य विद्यमानेनाजिनेत च संवृतमासीनं वा विघ्युष्यत् नीरसं तादुजिह्नामूलं गूढजिहा यस्य स तथा स परीक्षित् तथाभूतमेवं विशिष्षें मुनिमुद्कमयाचत्र प्रार्थितनानिय्यन्व्यः।1२० \％स राजा चुकोपेयन्बयः，तस्मा इति शोषः। अहबधं तृणमूक्यादि येन स तथोक्तः आदिशब्देन मधुपकीदि गृह्ये स्वागतमिय्यादि प्रियचचनें सूनृतं＂तृणनि भुमिरुदकं वाक़ चतुर्थी च सुनृते＂ति समृतेः，आत्मानं मुनिनाऽवज़ातमिव मन्यमानः भ्रुधा़िनिमित्तोऽयं कोप इल्यस्मिन्नर्थे हशब्द़ः इतिहास－ घोतको वा I। २८।।

## भीमजीवरगोसामिक्रतः कमसन्वरं：

अलन्घेयादि । अत्र तस्येह्दाभावो भगवदनुप्रहमयः श्रीभगबदिच्छयैवेवि क्षेगम्। तस्यैव्र मेऽघहयेत्यादि वक्ष्य－ भाणात् ॥ २く－४२ ॥

## शीमडिश्रिनाथचकर्तिकता सारर्थद्रिनी


 मनेन किमपि न छतमिति चुकोप ॥ २८ ॥

## भीमम्न्रुकर्वेकहतः सिद्दान्त्तपदीप:







## शीमदल भाचार्यंिरचिता सुबोधिनी व्याख्या

 गुणजनकर्वमिति वक्तु ताद्घझस दोषांतरमपि जातमिलाह जलाशयमिति। अचक्षाणः जहाशयानामपि देकत्वात् पतीतीडपि

 छयेन मुने: सरूं वर्णयति तस्य दोषणधिक्याय मुनिरिति। भ भवणमनने घह्वविषयके सिद्दे तस्येति ज्ञापितममू असीनमिति निदिध्यासनपरव्वं योगे चासनं तृतीयमंगम्, अतः पूर्वद्यममपि अर्थादुक्तं भवति श्ञान्तमिति। प्राणायामेन मनोनियमनमुक्षं मीलितलोचनमिति प्रय्याहारः धचानधारणे वक्तुं पर्याहारमेव दर्शैर्यति प्रतिकर्द्धेति। अथवा मीलितरोचनमिति विषयाणामप्रतिकन्धकवंं सूचितं


 समाधित्वज्ञापनायाह अविक्कियमिति। सर्वविकाररहितम्। अनेन देहाग्रुर्वंद्विक्षयादिकमपि निवर्तित मनोठ्यापारोडपि निराछत:








 मन्युस्तु द्विष्ट एव ॥ इए ॥

## भीमद्ग्गोस्लामिश्रोपुर्वोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

 चेत्यर्थ: $11=$ हैं।

## श्रीगिरिधरकृता बात्रप्रोधिनी




 रहितम्॥२६॥ \% \% विप्रकीर्णामिः जटाभिः आच्छन्नमावृतं रौररेण रूोर्मृंगस्य सम्बन्धिना अजिनेन चर्मणा चाच्छनं ददर्शेति सम्बन्ध:। हप्षा च तथाभूतमपि मुनिं राजा उदकमयाचत। तः हेतुमाह-विघ्रुष्यत्तालुरिति ॥ र७ ॥ \% \% लबधं तृणं तृणासनं भूमिरुपवेशनस्थानं-आदिपदेनान्यचोपवेशासाधनं-येन, न सम्पापः अर्धः सूनूतं मधुरवचनं च येन सः, अत एव अवज्ञातं अवहेलितमिव आत्मानं मन्यमानो राजा चुकोष। हेत्याश्र्ये, तस्य भगवद्ञक्तस्य तदसक्भवात्॥॥ २८॥

## हिन्द्री अनुवाद

जत्र कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पासके ही एक कषिके आभ्रममें छुस गये। उन्होंने देखा कि वहाँ आँखें बन्द् करके शान्तभावसे एक मुनि आधमपर बैठे हुए हैं। $1 \% \%$ ॥ इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे संसारसे ऊपर उठ गये थे । जाप्रत्, ख्वन्न, सुषुप्ति-तीनों अवस्याओंसे रहित निर्विकार च्रह्मरूप तुरीय पदृमें वे स्थित थे॥२६। \% उनका शरीर विखरी हुई जटाओंसे और कृषण मृगचर्मसे ढका हुआ था। राजा परीक्षितने ऐसी हीं अवस्थामें उनसे जल माँगा, क्योंकि प्याससे उनका गला सूखा जा रहा था। २७।। जब राजाको वहाँ बैठनेके लिये तिनकेका आसन भी न मिला, किसीने उन्हें भूमिपर भी बैठनेको न कहा-अधुर्य और आदृभरी मीठी बातें तो कहाँसे मिलतीं तब अपनेको अपमानित-सा मानकर वे कोधके वश हो गये ॥ २く॥

अभूतपूर्वः सहसा भ्षुत्रड्म्यार्दितनात्मनः । घाह्वणं प्रत्यमूद् बहन् मत्सरो मन्युरेव च॥ २९.॥ स" तु 习ह्मक्षेंसे गतासुमुरगं रुषा। विनिर्गंच्छन्धनुष्कोय्या निधाय पुरमाग मत् ॥ ३०॥ एप कि निमृतारोषकरणो मीलितेक्षणः। मृषासमाधिराहोस्वित्कि नु स्यात्क्षत्रन्धुभिः ॥ ३? ॥ तस पुत्रोऽतितेजसी विहरन् बालकोऽर्मकै। राज्ञाघं प्रापितं तां श्रुत्वा तत्रेद्मत्रतीत् ।| ३२।। थधिरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका
मैन्सरस्तदुक्कर्षासहृनम्।। २९॥\% जतासुं मृतम्। धनुछकोल्या चापम्रेण।। ३०। \% सर्पनिधाने
 सन्निति जिज्ञासयेट्यर्थः। ३? ॥ \% तस्य पुत्रः श्रृ’गी नाम। अतितेजस्वी तपोबलसंपन्नः। अधं दुःखम्। तत्रार्मकमधये ॥ ३२ ॥

## श्रीवंरीधरकृतो भाधार्थदीपिकाप्रकाशः

अभूतपूर्व इतः पूर्वं कदापि नोपपन मदुलकर्षोसहनमहो मट्राज्यस्यापि मत्प्रजा भूत्वा मां न सककरोट्ययमित्येबंलक्षणम $118911 \%$ निधायेति। मो ॠह्ंस्र्वयाहमतिथिर्यथा साधु संमानितस्तथा त्वामल्यनया सुकुमारमाल्ला संमानयामीति वद़न्निति भावः॥३०॥ \% \% निर्गमनसमये राजा परामृशति-एष इति। निभृताशेषकरणः प्रत्याहृतसर्वन्द्रियः। अतः सल्यसमाधिकः आहोस्विन्मृषासमाधिस्तः हेतु:-किन्विति। अन्र राब्बो विकर्मेद्ममाग्योतथं न ज्रेयं किन्तु तं शीघं स्वपाइवें नेतुं म्रह्मशापद्रारा विरक्ष विधाय गुकदेवेन संगतं कृत्वा तत्र श्रीभागवतस्वरूपेण स्यमाविर्भूय जगदुद्वर्तु च कलौ जनिष्यमाणानपि
 मच्छुद्वमक्तस्य देवाद्विकर्मोपि सुमोद़र्कमेवेति ज्ञापयितुम्।"यद्या यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्" इति श्रीभागवतरूपेण स्वाविर्भावे कारणाभासं चोटथापयितुं भगवतैव तस्य तथा भाव उद्धावितः 1 न च तस्य स्वप्नेपि स स्वभावः सग्भवति। "अभूतपूर्वः" इत्युक्तेः। न च द्वैवाद्यग्यविशोषोतथोयं ताकालिको भावस्तरफलस्य शुरुकसमागममहाभाग्यस्यानुपपत्तेः। न च तस्य पिपासातिशय एव हेतुरिति वाच्यम्, त₹क्षणानंतर्मेव्र जलमपीतवत एवानुतापशतविदीर्येमाणस्य गुहागतस्य सघ्य एव प्रायोपवेश्शादित्येवं च जन्मनि मरणे च नह्मतेजसो मध्ये वयसि कालस्य च निर्जयात्तस्य राब्ञो भगवत्कृपामहाबलवत्वमसाधारणमेव द्रष्टठयम् ॥३? ॥ \% तस्य इामीकस्य घह्षर्वे: तत्र तदा पुत्रः शकी नामाऽतितेजस्वी। तेजस्विवीर्योद्भूतझारीरत्वाद्वालको वयसैव न तु सामर्थेन। अर्भक्रैर्बालैः सह कीडन्निदं वद्ध्यमाणम् ।। ३२।

## श्रीमद्रीरराघन्वव्याख्या

क्षुतृत्क्यामर्दितः पीडित आत्मा शरीरं यस्य तस्य राज्ञोडत एवाभूतपूर्वः पूर्व भूतोमूतपूर्वः कद़ाचिदिपि पूर्व न जात

 पुरं ययौौ ३० 11 \% किमथं निहितबानियन्न खाज्ञसात्पर्यमाविःकरोति एष इति। किमेष मुनिर्निवृत्तानि नियमितन्यरोषाणि करणानोंद्रियाणि येन मीलिते इक्षणे लोचने येन तथामूतः यथार्थसमाधिनिष्ट: आहोस्विक्ष्रन्रन्धुभिरस्माकं कि प्रयोजनं विद्यते इति बुद्धचा मृपा मिथ्यामूतः समाधिर्यस्य तथामूत एवमासते इसमिप्रायेण निधाय गत इसर्यंः 11 ३? $11 \%$ ततसस्य मुनेः पुत्रः अतितेजस्वी जाह्यतेजःसंपन्नः बालकोऽर्भैकैः सह कीड़ंस्तातं पितरं राज्ञाइघं प्रापितमपराधविषयीकृतं श्रुत्वा तन्रैनेद वक्ष्रमाणमब्रवीतू ॥ ३०॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरत्नावली

तस्य परीक्षितः आ्वाह्यणं प्रति मन्युरभूत् न केवलं मन्गुः किंतु मत्सरश्याभूद्दिलन्बयः। मन्युरेव न प्रसाद् इत्येवशब्दार्थः।
 \% श शापनिमित्तमाह स इति । स राजा तस्य घह्बर्षे खकंधे गतासुं मृं सर्पं धनुःकोद्या निधाय पुरमागमदिल्यन्वयः ॥ ३०।। * * पुरमागच्छतस्तस्यालोचनप्रकारमाह एष इति। एष मुनिः विषयेयेगः प्र्यक्नमुखतया निमृताइोषकरणः परत्र्वविषयीकृतसकलेंद्रियः मीलितेक्षणः किं नोऽसमाकं क्षत्रबंधुभिः किस्यादिति मुधासमाधिर्मीलितेक्षणः आहोस्विदिति मनसापि तर्कयन् पुर-
 कृत्वा राज्ञा परीक्षिताघमपराधं प्रापितं पितरं श्रुत्वा अशुचितां प्रापितमिति वा अतितेजस्वील्यनेन शापदानसामधर्यमस्यास्तीति दर्शितम्। अर्भैकैः बालैः सह विह्रन् वयसा बालः न तु सामर्थ्ये नेत्येतद्दर्शितं कमल्ययेन॥ ३२॥

## श्रीमद्विश्ननाथनक्रकर्तिक्तिता सारार्थदश्शिनी

मत्सरस्तदुरकर्षासहनम् $\mathrm{U} 8911 \%$ घनुष्काल्या धनुर्रेण निधायेति। मो घह्नन् ! ववयाहमतिथिर्यथा साधु संमानितस्तथा ववामव्यनया सुकुमारमालया सम्मानयामीति भावः॥३०॥ \% निर्गमनसमये राजा परामृशति एष सति। निमृतारोषकरणः प्रट्याहहतसर्वेन्न्र्रिः अतः सल्यसमाधिक: आहोखिन्मृषासमाधिसत्र हेतु: कि न्विति। अत्र राज़ो विकर्मेद्रमभाग्योट्थं न लेयं किन्तु तं शीघं स्वपाश्यं नेतुं घह्रशापद्धारा विरक्त विधाय श्रुकदेवेन सक्जतं कृत्वा तत्र श्रीभागवतरूपेण स्वयमाविभ्भूय जगदुद्वर्तुज्ञ कलो जनिष्यमाणानपि कांश्चन भक्तान् खकृतां रासादिलीलामाखाद्यितुं च भगवत एवेयमिछछेति मनीषिण अहहः तस्यैव पेऽघस्येयादिवक्ष्यमाणात। मचछुद्धमक्तस देवाद्विकम्म्मापि शुभोदर्कमेवेति ज्ञापयित्रु 'यद्रा यदा हि धर्म्मस्य ग्लानिर्मवति भारत। अन्युद्रानमधम्मस्य तदात्मानं सृजान्यहामि'ति श्रीभागवतस्पेण खाविर्भावे कारणाभासं चोल्थापयितुं भगवतैव तस्य तथा भाव उद्रावितः। न च तस्य ख्नेडपि स ख्वावः अभुतपूर्वं इत्युक्ते। न च द्विवदभाग्यविशोषोत्थोऽयं ताक्काल्को भावस्तफफलस्य झुकसमागममहाभाग्यस्यानुपपत्तेः। पिपासातिशय एव हेतुरिति वाच्यं, तक्क्षणानन्तरमेन जलुमपीतवत एवानुतापशातविदी़र्ग्येमाणस्य गुहागतस्य सद्य एव प्रायोपवेशात्। इल्येवं च जन्मनि मरणे च हद्वतेजसो मध्य-


## श्रीमचब्बुकद्देवक्टतः सिद्दान्तपद्दीप:

अर्दितः पीड़ित आत्मा देहो यस्य तस्य पूर्व भूतो मूतपूर्वस्तद्विपरीतोडमूतपूर्वः मत्सरस्तदुःकर्षासहनाइ्मक््ित्तविकाएः मन्युः कोधः सहसाडभूत् सद्य एव बमूव॥२९॥ \% स तु मत्सरमन्युभ्यां युक्तसु रुषा कोधेन मत्सरेण च ब्रद्ल ऋषेः पूज्यस्य निरपराधिनः गतासुं गतप्राणमुरगं धनुषोऽप्रेण निधाय पुरमागतः प्राृः, अल्याश्रर्यहपात् कोधादेरूप्पत्तिः प्रवृत्तिइचेति भावः $113 ० 11$ \% किमेष निभृतानि प्ययाहातन्योषषाणि करणानि येन मीलिते ईक्षणे येन स तथाभूतः सन् सत्य-
 शृंगी अघं दुःखं प्रापितं तातं पितरं श्रुर्वेदमन्रवीतू॥ ३२॥

## भीमझल्कमानार्यविरचिता सुबोधिनी व्याल्या

तदा तस्यन्यत् दोषद्वयमुलन्नमिल्याह अभूतपूर्व इति। कदाध्येताहरो दोषो नोत्पन्नः यक्तु नाद्यणे मत्सरः। सहसेति विचारोल्पत्तिर्निवारिता। देहधर्मा एवं प्रबला जाता इसाह भ्रुत्तृ क्म्यामिति। आत्मा अन्तःकरणं यस्य एवं व्राह्मणातिकमं श्रुत्वा हौनकस्य क्षोभो जात इति छह्वन्निति सम्बोधनं, खाहा एव मत्सरो मन्युश्र जातः परोत्कर्षासहनं मत्सरः। एवं दादोपाः समुत्पन्नाः चकारेण समुचिताः 112911 \% उपसंहाराय दोषाणां फलमाह स तु घह्म कपेरिति। तुशब्द्येन पूर्वज्नं निवारितम्। कार्यस्य जातत्वात् कले स्यानप्रदानाद्धि चाह्यणातिकमे मतिः गह्नमूतस्य ऋपेरेति प्रमेयप्रमाणबलवन्त्वं सूचितम्। तलित्यम्। अंस इति नीयमानः सर्पः शिरसः साक्षात् घद्धत्वात् अंस एवु पतितः तन्य वा हस्तोऽमे न चलितः, सपं हववा मरणानंतरं

गतासु तम उत्थाय विनिगेच्छन् घनुःकोग्या उधथाप्य अंसे निधाय स्वपुरमागतः मृगयों गतः धनुषः स्वस्य च कार्य कृष्वा समागतः 1 तन्रैव निकरे तिष्टेच्चेत् सांख्वयेदपि बालकम् 11 ३० ॥ \% ननु तथाकरणे राज्ञः कोऽभिप्रायस्तत्राह एघ किमिवि। निभृतानि अरोषाणि करणानि यस्य ताह्रो भूत्वा कि मीलितेक्षणः आहोस्विद्धज्ञनाथं मृषासमाधिक्षापको मीलितेक्षण इति। ननु तथा ज्ञापने कि प्रयोजनं तन्ताह कि नु स्यादिति, नु इति वितर्के निश्रये बा, क्षत्रबंधुभिः कि स्यात् आगतैगैरैतैर्वो क्षत्रबंधुत्वं ज्ञानयोगात् यद्यपि मृषासमाधित्वेन किंचिद्नेन कतुं शक्यते तथापि चित्तसमाधानार्थमेवं विचार उत्पन्न इसर्थः ॥ ३१॥ \% ए एवमविचारितकृतेः अनर्थपर्यवसायित्वमाह तस्येति। पुन्नाम्नो नरकात् त्रायत इति पु习ः स चेदस्मान्न ज्रायते पुच्त्वादपपगतः स्यात् अतितेजख्वी अनेन सामर्थ्य द्योतितम्, अविवेकहेतुमप्याह अर्भकैः सह बालक एव आश्रमप्रांते विचरन् राज्ञा अवराधं पापं प्रापितं श्रुत्वा मृतसर्पस्पर्पोडपि पापं भवति पापान्मरणमपि मरणं वा आश्रमस्य बध्रेन वा। अपराधपक्षे राजकर्तृंकोडपराधः


## भीमद्नोख्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

तस्य कुत्र इत्यन्र। पापप्रापणं कथमिष्याकाङ्क्षायामाहुः मृतसर्पेत्यादि । आश्रमस्धवधेनेति। यथा सर्वो हतः, तथा अन्यं हन्यात्, तथा सति मरणमेवापतेदित्यर्थः। मुनिपर्यवसायी जात इति। यथा व्वहध्नो लिखं कमालधारणम्, तथा सर्षह्नस्य सर्पधारणमिति तथेत्यर्थः। अहो इत्यन्न । एतावतेति। पूजाया अकरणेन समाधिविध्नेन च॥ ३२॥

## श्रीगिरिधरकृता घलप्रबोधिनी

उक्तमेव स्पष्टयति-अभूतपूर्वं इति। पूर्वं प्रथमं कदापि यो न भूतो न जातः सोऽभूतपूर्व एवम्भूतो मन्युः कोधः मत्सरस्तदुर्कर्णासहनरुपश्ख बाहृणं शामीकं मुनि प्रति सहसा झटिति राज्ञोSभूटेव, क्षमा नैव जाता। तत्र हेतुमाह-क्षुत्तृड्भ्यामर्दितः पीडित आत्माSन्तःकरणं यस्य तस्येति $112 \rho 11$ \% स सु राजा ततो निर्गच्छन् रुषा कोधेन गतासुसं मृतमुरगं
 इलाकाब्क्षायां तद़ाह-एष इति। किमेष मुनिः निभुतानि नियमितानि अरोषाणि करणानीन्द्रियाणि येन तथाभूतः सन् मीलितेक्षणः सुद्रितनयनो यथार्थसमाधिः ? आहोस्विदागतैः क्षत्रबन्धुभिरस्माक किन्नु प्रयोजन स्यदिति बुद्धुा मृषा बृथैव समाधिर्यस्य तथामूत एवमासते इति जिज्ञासया सर्पनिधानमिटर्थः 11 ?? $11 \%$ तस मुनेः पुत्रो बालकोडप्यतितेजसी अर्मकैः सह्ट विहरन् कीडन् तातं पितरं राज्ञा अघं सर्पनिधानेन दुःखं प्रापितं भ्रुत्वा तत्र बालानां मध्ये एव इदं वक्ष्यमाणमबवीदिलन्वयः ॥ ३२॥

## हिन्दी अन्तुवाद

शौनकजी ! वे भूस-प्याससे छट-पटा रहे थे, इसलिये एकाएक उन्हें जाह्वाणके प्रति ईैर्या और कोध हो आया । उनके जीवनमें इस प्रकारका यह पहला ही अवसर था H R $\|$ \# * वहाँ लौटते समय उन्होंने कोधवा धनुषकी नोकसे एक मरा साँप उठाकर छषिके गलेमें डाल दिया और अपनी राजधानीमें चले आये।। ३०।। ॠ उनके मनमें यह बात आयी कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रक्ले हैं सो क्या वास्तवमें उन्होंने अपनी सारी इन्द्रियवृत्तियोंका निरोध कर लिया है अथवा इन राजाओंसे हमारा क्या प्रयोजन है, यों सोचकर इन्हींने झूळ-मूठ समाधिका ढोंग रच रक्या है ॥ 3 ? ॥ \% \% उन शामीक मुनिका पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषिकमारोंके साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालकने सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुर्य्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा-।। ३२ १

अछो अधम्मः पालानां पीबां बलिफ़जामिव। खामिन्यधं यद् दासानां द्वारपानां धुनामिव।। ३३॥
 कुष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनम्य । तन्विनसेत् नघाहं शास्सि पसत में बलम् ॥ ३५॥ इत्युक्त्वा रोषवाम्राक्षो वयस्सानृषिकालकः। कौशिक्याप उपस्पुख्य वाग्नन्रं विससर्ज है।। ३६.॥

## श्रीधरस्यामिव्रिरचिता भावार्थद्दीपिका

पाहानां राइ्ञाम । पीन्नां पुष्नाम्। अधर्ममेव निर्दिशति खामिनि दासानां यदघं पापाचरणं बलिभुजां काकानामिव


[^60] अप!, सनिधरार्षः। वाग्वज्रं शाप्मू।

औींशीधरकृत भावार्थद्वणिकापकाशः
स्वामिनि बाह्यणे दासाना दासानामिच द्वारपालाना राश्ञाम्। अयमपराधस्तद्हों महानधर्मः 11 ३३॥ \%
 जलादिप्रार्थने च का योग्यत्तित भाँ। तथा च दण्डोडयमिति भवः।। ३४ा \% तहि को दण्डकर्ता तनाह-कृष्ण इति। उत्पथगामिनामनापदि विहितमार्ग परिल्यज्य बर्तमानानां में बलं पइयत हे बाला इति शोषः $113 \% 1 \%$ \% कौशिकी कुशास्येद कौशिक पवित्र तन् पाणौ विद्यतेडस्येति कौशिकी पसिद्धम् अपो जलान्युपरप्ययाचक्य वागेन वं्र वज्रवन्नारकं जापपमित्यर्थः। यद्वा कौरिको विख्वामित्रो देवताडस्यो इति कौशिकी गायन्री तथा उपस्टएय गायत्या विख्वामित्र ॠषिरिति संध्योपासनपद्धत्युक्कः। तत्र कौरिकीनाम्नी नदी चार्भसिद्धेति।। ३ः

## श्रीमद्धीरराघवच्याख्या

तदेवाह अहो इति पंचमिः 1 बलिसुजां शुनां वायसानामिव वा पीवतां वर्धितानां पालानां राज्ञासहो अधर्मः पइग्रतं कोडसावधर्मः द्वारपालानां शुनामिब दससमूतां राज्ञां खामिनि नाझणेडघमपराध इति यदेष एवाधर्मः $113 ३ 11$ \%
 यथा तथा भोक्रमर्हति योग्यो भवेत् 11 ३४। उत्पथप्रतिपनानां रास्तरि दंडयितरि कृषणे भगवति स्वलोक प्रति गते सति तान् भिन्नमर्यद़ानहमद्य शास्मि शिक्षये, मम बलं पइयत $\| 311$ \% वयस्यान्समानवयक्रान् बालकान्रतीत्थमुक्त्वा रोषेण तात्रे ईक्षणे यस्य स: कषिबालकः कौशिक्या नया अप उपस्पृ्याचन्य वान्बंज्र शापात्मकवामूपं बं्रं ससर्ज प्रायुंक्त"। ३६॥

## श्रीमद्रिजयध्वजतार्थकता पद्रतावली

किमाहेति तत्रह अहो इति। बलिभुजां काकानामिव पृ्त्याः पालाना राज्ञामधर्मोडन्यायोडचास्माभिर्द्ट: अहो कष्टं तक्कुत इति तत्राह खामिनीति। छुचां स्वामिन्ग्रघमिव नाद्बणदासानां तद्यग्टद्धाएपानां राजां संप्रति स्वामिनि घाह्नणेऽघं द्वष्टमिति
 राजा तस्य विप्रस्य गृहे द्वास्यो द्वारपालः कथं सभांडं भांडेन सह वर्तमां गृहं भोक्रु नाशयितुमर्हति नाहैत्येव । हि यस्मात्तस्मत्


 उपष्टर्य आचन्य वाग्वन्रं रापलक्ष्षणं विससर्ज दत्तवान् राइ़ इति ोोषः, इतिहासद्योतकेन हशब्देन कौशिकी नदी तस्या अप उपस्पर येत्यपठग्रार्यानमपह्तिलमिति ज्ञातँ्यम् 11 दैध।

## श्रीम द्विश्वनाथचफवर्तिकृत सारार्थद्रिश्री

पालानां राज्ञाम । पीन्नां पुष्टानाम 1 बलिभुजां काकानाम ॥ ३र॥ \% ग गृहपालः श्वा गुहं प्रविइय सभाण्डं भाण्डसहितं घृतादि वस्तु 1 तेन राइां मुनीनामाश्रममध्ये सहसा प्रवेरो तन्र जलादियार्थने च का योग्यतेति भावः।।३।। \% तत् तदनन्तरमहं शारि दण्डयमिमि३५।। \% वयस्यानुत्तवा । कौशिक्याप इति सन्धिराष:। ३६।।

श्रीमच्छुकदेवकतः सिद्धान्तमदीप:
तदेवाह अहो इट्यादिपंचभि:। अहो बलिभुजां काकानामिब पीठनiं द्वारपानां डुनामिब पुष्टानां पालानां रक्षायै नियुक्कानां दासानां भृत्यमूतानां ख्वामिनि यद्घं पाघाचरणं तदेवंभूतोडधर्म पइयवम 13311 \% द्राइपालसाहरयं दर्शयति च्राह्मणैरिति। तद्गृहे यैनिरूपित सेषां गहे सः क्षत्रियः द्वाःसः सन् समांडं भोक कथमहति योग्यो अवेत् 11 ३8। \% \% तत्तस्मादुत्पथशासतुरिहाविद्यमानत्वात् अहमेव शासि गिक्क्षये। $39 \|$ \% कौशिक्या नद्या अपः संधिरार्षः उपर्परय आचक्य वाग्वक्रं शापं विससर्ज प्रायुंक्त। ३६।।

## श्रीमद्दल्ठभाचार्यविर्रचिता सुबोधिनी व्याल्या

अप्रे द्र्डनिरूपणाथं दण्डयोग्यतामाए त्रिभिः। अधर्मः सवामिद्रोहो दण्डनिमित्तं रजनिषं दण्डनसामर्य्याय स्वनिष्ठ

 अधर्मररणे हेतुः । नीचा रां्येन पुष्वा अधर्म क्टतवन्त इलर्थः यथा श्वानो बलिना पुष्वः बलिदातारमेव भक्षयन्ति गहहं च प्रविशन्ति ज्रालगानां राज्यद्युं स्वराज्यं बहीराज्यं च, बहीसाज्यं स्वभाग्येन भवतीति स्वराज्यसाधकत्वेन विनियुक्ताः अत एव क्षत्रियाः स्यापितःः।
 स्वामिन्यघमिति, दासानां यत् स्वामिन्यघमपराधकरणं पापं तचछुनामिब जातिदोपेण च अविवेकेन जातं द्वाएपालने ये विनियुयक्ताः खानः द्वारपालनां वा ते तथा अज्ञानात् स्वामिनमेव अभ्सयति गृह मा प्रविशत्विति मा तथा समाध्यर्थमेव राजा विनियुक: समाधिं मा करोतु अस्मश्पूजां करोत्विति $\| ३ ३ \%$ एतावता स्रुनस्बुल्यता राजो निरुपिता। विषमद्धांतरांकामाह

 कृपया राज्यकरणान् । घक्षणो हि गृहं च्रह्यांड तन्र सर्वपुरुार्था भोगस्यानानि ज्वाहाणानां तदुपघातदनिराकरणात् द्वारपाहको राजा राज्यं बलिस्थानं त्राह्दणर्मपि कृषीवलवत् बलिमध्यपातनात् सभांडभोजनं समाधिस्थापराधात् ग्रहप्रवेशेन सभांडभोजनम् ॥३४।। \% एवमपराधं समर्थयित्वा स्वस्य दंडनसामध्ये बदन् प्रकारांतर व्यावर्त्तयति कुषणे गते भगवतीति। सदानन्दृनरुपे
 स्थापितल्वात् अतो दूयमस्माभिरेव केत्तव्यमियाह मिन्नसेतूनिति, मिन्नाः सेतवो मर्याद़ा यैः, अनेन स्वार्थपरिल्याग उक्तः। ननु
 पइयतिति आविर्भूतहुह्मतेजः स्वस्मिन् ख्यं पस्यन् खमित्रत्वात् तानपि प्रदर्शायति $\|$ ३५॥\% एवमधयवसायं करत्वा यत् कृतवान् तदाह इट्युक्वेति । राजभावनया पालकत्वाभाबद्रोषः तेन ताम्रे अक्षिणी यस्य अनेन पुनर्विचारांतरं न कृतवानिति
 मंचनुक्त्वा दधीच्च्यस्थिनिर्मितः स वज्रः, अयं तु त्राह्मणानां मूलभूतो वाग्वज्रः॥ ३६॥

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः


 शरीरादीत्यादिना। द्वारमिति समावेद्दारम्। तथा च तन्रक्षकवेनेन द्वारपालंब्रमिल्यतो न प्रत्यक्षविरोष इत्यर्थ०। तर्हि कथं


 स्यानमू । स्याने इति वा पाठः। ज्राह्वणमपीति । अन्र न्रहह्दण दूति सप्तम्घन्तः पाठः प्रतिभाति, अन्यथा आज्ञापयतीत्याद्ये रध्याहारापत्तेः। चतुर्श्रमाहुः समाधीत्यादि 11 ३₹ $\|$ \% कुण इत्यं। मूले भगवरीति विशोषणं हेतुगर्भमिति ज्ञापयन्ति भगवत्वादिति । तथात्वे इति स्वानन्दानुभवप्रतिपक्षत्वे। कोटिद्वयस्येति पाल्यपालककोग्योरिय्यर्थः। द्वयमिति सेतुपालतं तत्रतिपक्षशासनें च। स्वार्थपरिर्याग इति स्वपयोजनत्यागः 1 स्वकार्यत्याम इति यावत् 1138 ॥

## श्रीगिसिधरकृता बालग्रबोधिनी

तद्वचनान्येव दर्शययति-अहो इति। पीन्नां पुष्चनां पालनां राजामहो अधर्मः। एतदेव खप्ट्यति-स्वामिति आाह्याणे यदासानां क्षत्रियाणामघं अपराधाचरणं तदूलिभुजां काकानामिव द्वारपाणां युनामिव चेति ॥३३॥ \% उत्कमेवो-पपादयति-क्षत्रबन्धुर्हि व्राह्यमैः ₹वेव द्वारपालत्वेन निरुपितो नियोजितः सरक्षार्थमेव राज्येऽभिषिक्तः। स क्षज्रबन्धुर्दास्यः द्वारि स्थातुं योग्यः सन् तेषां ग्राल्यणानां गुहे सभाण्ड पात्रे स्थिते वस्तु कर्थ भोक्रमहतीीयन्वयः। तथाच ज्वाह्मणदत्तराज्यभोगं कुर्वतो ज्राहणे जलायथ नियोगस्यायोग्यत्वात् तन्नियोगे तददानेडणि तसिन् कोधेन सर्वनिधानमनुचितमेव कृतमिति भावः $138 \|$ \% उत्पथप्रतिपन्नानां शास्तरि द्डयितरि भगवति भीकठणे स्वलोक प्रति गते सति तान मिनसेतून् मर्योदाभेदेकर्षृन् अव्याहं शास्मि रिक्षये, मम बलं परयत 11 इं 11 \% क्यस्यान बालकान्र्रति इत्येवमुक्त्वा रोषेण ताम्रे रक्त अक्षिणी
 द्योतयति-हेति। कौशिक्या अप इल्यत्र सन्धिरार्षः॥ ३६॥

> हिन्द्धी अनुवाए

धे नरपति कहललनेवाले लोग उचिछृष्टभोजी कीओंके समान संड-मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं ! आहणणोंके दास होकर भी ये दरवाजेपर पहरा देनेवाले कुतेके समान अपने स्वामीका भी तिर्कार करते हैं। ३३।

आहलणोंने क्षचत्रियोंको अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हे द्वारपर रहकर रक्षा करनी चाहिये, घरमें घुसकर स्वामीके बर्तनोंमें खानेका उन्हे अधिकार नहीं है $1138 \|$ ॥ अतएव उन्मार्गगतमियोंके शासक भगवान् शीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तोड़नेवालोंको आज मैं द्ड देता पूँ। मेरा तपोबल देलो' 1 3६।। \% अपने साथी बालकोंसे इस प्रकार कहकर कोधसे लाल-लाल ऑँखोंवाले उस ऋषिक्रुमारने कींशिकी नद़ीके जलसे आचमन करके अपने वणीरूपी वच्रका प्रयोग किया 11 ३६॥
 ततोऽम्येत्याअमं बालो गले सर्पकलेनरम्। पिवरं वीक्ष्य ${ }^{3}$ दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह।। ३८।। स वाँ आड्रिसो घह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् । उन्मील्य रानकैनैन्रे हष्ट्रा साँ से मृतोरगम् ॥ ३९ ॥ विस्त्य पुत्रं पश्रच्छ वत्स क्माद्वि रोदिषि। केन वा तेऽपकृतमित्युक्तः स न्यवेद्यत् ॥8०॥

## श्रीधरस्खामिविरचिता भावार्थदीपिका

इल्येवं सर्पनिक्षेपेण। दंक्ष्यति मक्ष्नयिष्यति। पाठान्तरे भस्मीकरिष्यति। रमेति पाद्रूरणे। कुलस्यांगारतुल्यं मे मया।
 सर्प विस्त्य केनापकारः कृतः 1180 ॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशा:

पाठान्तरे धक्ष्यतीति पाठे। यतो मृतसर्वोनेन मत्पितुर्दे हे निक्षिप्रस्ततो जीवन्नेव सर्वश्रेष्तक्षको दंशसमकालमेवागुस्तनूकरणसमर्थन्वेनान्वर्थनामा तं दंक्ष्यतीति भावः। सममेहनीति। ननु राजा हि मृगयां गंतः क्षुत्तुडार्त्तो मध्याहे मुनिवराभमं गत्वाडलहधार्चः कुपितो मुनेर्गले मृतसपं निक्षिप्य पुनर्नगरमागतोऽनुतेपे। ततस्तद्धृषिपुन्रेणर्णिबलेमे्यों नृपकृतं पितृवृत्तं श्रुत्वा
 गौरमुग्वनामानं नृपारर्वे शापवृत्तान्तं कथयित्रुं प्रेषयामास। तच्छुत्वा नृपो मंत्रिभिः संमंज्य पुन्रं राज्येभिषिच्य गंगातटं नगरादागय भूशोधनपूर्वकमृषिसमाजं कृर्वा गृहीतानेशन उपविवेश । ततो देशान्तसच््रीजुक आगत्य तं श्रीभागवतं श्रावखामसेति

 प्रथमदिने हि मनुकर्दमसंचादांता कथा कार्गय-सापि न संभवतीति कथमत्र चथाभुत्तार्थमहुणे निर्वाह इति चेत् अन्रेद्मवधेयम्, सत च मश्रैषां सममं तसिम्तिथा। मरान्दो हि केरलमते पंचसंख्यापरो विहित₹त्तेन सर्वमनवन्यम्। यद्वा समसु मिलितो मः सतमः द्वादरोयर्थः। मध्यमपद्लोपी समासो वा कार्यः। "पाद्याः पद्ध पकीर्चिताः" इति केरलोक्तेः। तथा च पझ्वमिर्दिनैः सर्वं कार्यं कृत्वा षष्टद्विनमारभ्य द्वाद़शदिनपर्यन्तं गाथा श्राविता भ्रींचुके़ेवेन। एवअ्न "समाहं जीवितावधिः" इति तदुक्तिरपि
 बालसमूहे आापदानोत्तरम् । इल्यर्थ इति । समाधिस्यो वाचा न बोधनीय इति विधेः कंठसंकोचे रोदनासंभवादिति भावः 11 ३८-३Q॥ \% \% हे चत्सेति। वं वस्सलोसि मे केन तेडपकारः कुत इति एकदेशश्यायेन बस्सपदं वस्सलार्थकमत्र क्षेयम्। स खूही स्वकृतं राजझापं निवेद्यापास ॥ 80 ॥

## श्रीमद्वीरराघनव्याख्या

वाग्वज्रमेव दर्शरयति हुतीत्थम् उल्लंघिता मर्यदा़ येन तं मे ततदुहं ततस्तातः पिता तस्यापकारिणं कुलनाशकं राजानमितः सममेऽहनि मया चोदितः प्रेरितसक्तकः सर्पो दंक्ष्यतीति $11 ७ \|$ तो बालः पितुराभमागल गले कंठे सर्पो यस्य
 ततो हे घह्नन्स वै आंगिरसः सुतस विलापं श्रुत्वा शैर्नेन्ने उन्मील्यांसे मृतमुरगं हछ्द॥ ॥९॥ \% तं परिह्य पुन्रं पप्रच्छ प्रशनमेवाह हे बत्स ! करममद्धेतोर्वमिति ऐोष: विरोदिषि रोदनं करोषि, केन वा ते तवापकृत भावे क्ष:, इतीथिमुक्षो बालकः सर्वपृंत्तं न्यवेदयत् कथयामास $1180 ॥$
 4. प्रा० पा० चांसें।

## श्रीम्विजयध्वजतीर्चता पदरलावली

इतोSच्घतनादह्नः धक्ष्यति स्म दुग्ध कुर्यद्द्रियान्वयः। सत्रमेऽहनि मे मया चोदितः प्रेरितस्तक्षिकः सप्पविशोषः लंघितमर्याद कुलागारं कुलनाशंक ममपितृद्रहं परीक्षितं नाम गाजानं घर्ष्यतीति लट् सइबद्सामर्ध्यालोडर्थे बोद्धठयः, मागक्त प्रधानरजदद्रनेडपि
 उच्चे रुरोदे़्यन्व्यः। समाधिस्थितो वाचा नो बोधनीय इट्यतो रोदननुच्चैः कृतमिल्यर्थद्योतको हशब्द्य 11 ३८ 11 \% \% वै अवि
 पुन्नं पप्रच्छेलन्वयः। विम्रकृतं विपरीतं कृतम $118 ० । ।$

## श्रममदिभनाथचकर्तिक्ता सापर्थदर्सि नी

इति यतो मतिपतुर्देहे मृतसर्पो निक्षिम्तस्तम्नजीवनेव सर्पश्रेष्षसक्षकस्तं दंद्वयति भक्षग्रिष्यति। धक्ष्यतीति पाठे भर्मीकरिष्यति । मे मया प्रेरितः । ततद्रुहं तानद्रुहम् ॥ ३७ ॥ \# \% गले इत्यकुक् समासः ॥ ३८-४० \|

> श्रीमच्छुकन्देबकृतः सिद्धान्तपद्दीपः

इतो₹थं सर्पनिक्षेपेण लंघिता मर्यादा येन ततद्रहं त्तस्तदपकरिणमितः सममेऽहनि मे मया चोदितः प्रेरितस्तक्षकः धक्ष्यति सम ॥ ३७॥ \% \% गले सर्पो यस्य तद्रुसपें तरकलेवरं यस्य स गलेसर्पकलेवर इतलुक्समाससं वीक्ष्य मुक्त: कंठो येन स रुरोदद $\|३ ८\|$ \% स शमीकः अंगिरसः विलापनं श्रुत्वा नेत्रे उन्मील्य सांसे मृतोरगं हृ्धा विसृज्य पुत्रं


## श्रमदल्लभाचार्यविरचिता सुखोधिनी च्याख्या

तस्य वाग्वज्रस्य अर्थमाह इतीति। एवं प्रकारेण यक्कमर्यदंदं तक्षक सममे दिने धक्ष्यति सम, कुलांगारं नोदितो मे पितद्रहं घर्श्यति भर्मसात् करिष्यति रमेति प्रसिद्दे सर्वप्रसिध्या तं भक्षयिक्यीत्र्थः। अनेन तस्य प्रीकारो न भविष्यतीति सूचितं "सम वैं शीर्षण्याः प्राणा" इति श्रुतेः रिरसो रक्षितत्वात् प्राणघातकर्वेडपि तावरकालं जीवनमुक्कं यदि शिरसि स्थापयेत तद्वेब म्रियेत। ननु पांडवकुलोंपन्नं करं धक्ष्यति तक्षकः तत्राह कुलांगारमिति। यदि इदानीं न दुधः एतादशापराधांतकरणे। कुलमेब नाशयिष्यति यादववत् अतः पांडवानामुपकारार्थमेवं धक्ष्यतीयर्थः। ननु प्रर्थितो न घक्ष्रतीत्याइांक्याह चोदितो म इति। यत्पेरितो नान्यथा करिएयतील्यर्धः, अन्यथा तमपि धक्ष्यमीति मावः । एवमाज्ञापने हेतुः पितृद्रुहमिति अस्मत्पित्रे द्रुद्यतीति । ३ज।। \% एवं शा्वा वस्मिन् तेजसि शांते मानुषभावेन गृहमागल्य रोदनं कृतवानित्याह तब इति। गले इल्यलुक्समासः, बालतखात् मृतो जीचति वेति न ज्ञातवान् तहहरं पितरं वीक्षय दुखेनार्तः मुक्ककंठः प्रावितेन खरेण पिता तु सर्पंठ स्वयं मुक्रकंठ इति निख्यो जातः 11 ३८म \% किं वृत्त तदाह स वा इति। अंगिरसः तद्रोत्रे उत्पन्नः सहि कुलीनबं च सूचितं घह्लन्निति शांकांतरं बारितं, न हि व्रह्मभूता अन्यथा कुर्वंति अतिस्वराघातेन समाधिर्नइंयति स्वप्नवत् तदा शनकैर्नेन्रे उन्मीलय उद्याह्य अंसे च सपं ट्षा स्वभावाचु प्रथमतो विसृज्य पुत्रंवान्नान्यथा वचन संभवति 13911 भइनमेवह वर्सेति। कृतमित्यंतेन वाक्यद्वयं कस्मट्रोदिषि केन वा ते अपकृतमिति विरोषकथने प्रयोजनाभावात् संक्षेपेणाह सर्वमिति 118011

## थीमदोस्वामिश्रीपुरुषोच्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकारः

निश्ये्येग्र। तस्येपि पुत्रस्य 118011

## श्रीगिरिधरकृता बालगबोधिनी

तत्रयुक्क शापं दर्शंगति-इत्यें सर्पनिधानेन लह्घिता मर्यादा येन तं मे मम ततद्रुछं पितृद्रोहकारिणम् अत एव कुलाङां स्वकुलविनाशकं शापयोग्यं राजानं मे मया चोदित干तक्षक इतः सपमेडहनि दक्ष्र्यति भक्ष्रयिष्यति। धक्ष्यतीति पाठे तु मस्मसात्
 कण्ठ सर्पो चस्य तत्कलेवरं यस्य तं ₹वपितरं वीक्ष्य बालो दुःखेनार्तः कीडितो मुक्तकण्डम् उचैः स्वर्युक्तो रोरोद । हेत्यनेन तस्याइ्ञत्वं सूचयति-क शापदानं क च स्वयं रोदनमिति 11 ३८ 11 \% ततश्र है बह्मन् स वा आध्रिसः अध्रिरोगोत्रोंपन्नः शमीकः स्वसुतस्य विलापनं रोद्नं श्रुत्रा शानकैर्नेत्रे उन्मीलग सांसे मृतमुरगं दष्षा तं विसृज्य प्रक्षिप्य पुन्रं पप्रच्छेति द्वयोरन्वयः। प्रश्नमेवाह-हे वर्स कर्मात् विरोषेण रोदिषि ? केन वा तें तव प्रतिकृतमपकारः कृतः ? इस्येवमुक्तः प्रह्टः स बालकः सर्वं वृत्तं क्यनेद्यत् कथ्यामास ॥३९-४०॥

फकुलाजार परीक्षित्ने मेरे पिताका अपमान करके मर्यदाका उलत्धन किया है, इसलिये मेरी प्रेरणासे आजके सातबें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगाँ॥३७॥ * इसके बाद वह बालक अपने आश्रमपर आया और अपने पिताके गलेमें साँप देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ तथा वह ढाड़ मारकर रोने लग्र ॥ ३८॥ \% विप्रवर घौनकजी ! रमीक सुनिने अप्ने पुत्रका रोना-चिद्धाना सुनकर धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं और देखा कि उनके गलेमें एक मरा साँप पड़ा है 11 ३९॥ * * उसे फ़ेंककर उन्होंने अपने पुजसे पूछा-‘बेटा ! तुम क्यों रो रहे हो ? किसने तुम्हारा अपकार किया है ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर बालकने सारा हाल कह दिया 118011

निशान्य शप्रमतदह नरेन्द्रं स श्राद्वणो नास्मजमय्यनन्दत्।
अहो जतांहो महद्ज़ ते कुतमलपीयसि द्रोह उरुद्दमो धृतः 118 ? ॥
न वै नृमिनरददें पराख्यं सम्मातुमहंस्यविपक्कबुद्धे।
यत्त्जसा दुर्विषहेण गुपा विन्दुन्ति भद्राण्यकुतोमयाः प्रजाः 118 ॥ ॥
अलक्ष्यमाणे नर्रेवनाम्नि रथाङ्नपाणावयमझ लोकः।
तदा हि चौरग्रचुरो विनड्न्न्यत्यरक्ष्यमाणोडविव"रूथवत् क्षणात् $118 ३ ॥$
तदघ्य न: पापमुपैत्यन्व्वयं यंन्नष्टनाथम्य वसोरित्रुम्पकात्।
परस्परं घन्ति शापंति वृअ्ञते पझून् स्तियोडर्थान् पुरुद्सनो जनाः ॥ ४४ ॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीविका



 तद्स्मन्निमित्तत्वाद्म्मानुपैष्यति। अनन्वयं सम्बन्धरून्यमेव। तद्वेव पापें दर्शार्यति। पर्परमिति। आपंति पर्रषं वद्नित्ति। पश्वादीन्वृंजतेऽपहरन्ति । पुरुदस्यवश्नोरबहुलःः 11881

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्रीपिकाप्रकारा:

हे अई्षेति। कर्तठ्याकर्तठ्यानुसंधानहीनोडसीति भाबः। "दमो दु्डे च ताडने" इति कोज्ञात् 118 ใ 11 \% हे अविपक्रबुद्दे इति। ब्वमतीव बालिऐोऽसि, यतः सर्वंदेबांशाविशिष्टे साक्षाद्विष्णुमूर्निं राजानं नरसामान्यद्टृ्टा घामवनसीति भावः। दुर्विहहेण सोढुमशाक्येन। यद्यस्य प्रजाः स्यावरजंगमात्मिकाः भद्राणि सुखानि प्रान्नुवन्ति 11 पर 11 \% \% हे अंगेति । हे पुत्रेति। अन्राप्यंगपद़मंगजपरमिति भावः। "अविर्नाये द्रुे जैले रवौ मेषे च कम्बले। मूषिकस्य" इति काइात्। केचित्तु रक्षाहीनसेनाबद्विलाहुः। "सेनारक्षा वरुथः स्यादवरोधो निनेशानमम" इस्यभिधानात्। अकारप्रइलेषभावेऽयमर्थं। तदा नरपल्यभावे ॥ ४३-४४॥

## श्रीमद्रीरराघवव्याख्या

 हे अब्ञ ! त्वया महदृंहः पापमहो कृतं बत किं तदल्पीयसि द्रोहेडल्पापराधे निमित्ते उरूद्दमो दंडो धृतः कृत इत्येतत् 11 है 11 \% \% अपछुतेनापि राजा नापकार्य इलाह न वा इति। हे अविपकबुद्दें। नृभिएपकैरैनरदेवो नापकार्यः, अतस्त्ं नरदेवं परास्यं परमपुरुषमिति सामथर्यलधधोऽर्थः नरदेवनान्नि रथांगफणाविति वक्ष्यमाणानुगुणात् नरदेव इत्याख्यामात्रमेव स तु साक्षादीख्वर एवेति भावः, तं संमातुमेवाहः न त्वपकर्तु तन्र हेतुमाह यघ्घमाद्यद्विषयानपकारात् तस्य दुर्विषहेण शान्रुभिरसोढन्येन तेजसा गुमाः प्रजाः कुतश्चिद्विि भयरहितः भद्राणि मंगल्रनि सुखानीति यावत विदंति लमन्ते। तस्मालोके सुखावहो नरदेबो न हतंब्य इति भावः $\|8 २\|$ ॠ विपर्यैयेडनर्थमह अलक्क्यम्याण इति त्रिभिः। नरदेवाख्ये चक्रपाणी विषणावलक्ष्यमाणेडविद्यमाने सत्यंग


[^61]* \# नइयनु का हानिरिल्यन्राह तदिति। तत्पापमनन्वयमस्मह्संताननाशकमघाधुना नोडस्मानुपैति किं तत्पापं यद्विल्ुुपकाद्देतोर्बसोर्द्धनस्य नश्ननाथस्य रक्षकरहितस्य सतः पुरवो बही वो दुस्यवो गेषां ते जनाः पर्पपरं धनंति शपंति वाक्पारुष्ं कुर्वंति चृंजते छिंद्यर्यर्थन वृंज़े हरंतीत्येतत् $148 \%$


## शीमद्विजय घ्नतीर्थर्छता पदर्नावर्री

 अल्पीयसि अणुतरे द्रोहे अपराधउक्षण उउर्दमो महादंडः ॥ \&? ॥ * कुत अनिंद्धिति तखाह न वा इति। नराणां द्वेको राजा तदीधीनैर्टृभिः नापराध्य इति दुर्विछे़ेण यस्य राइन्तेजसा गुमाः रक्ष्ताः न कुतोडपि भयं यासों ताः अकुतोभयाः



 नोऽस्माकमनन्वयमनुपमम् अन्वयविरोधिसंततिनाशिकरें वा पापमुपैतीयन्वयः। उस्तमेव विवृषोति परस्परंमिति टृंजते अपहरंति



## भ्रीमज़ीवृगोस्वमिक्टृःः कमसन्द्रभः



## श्रीमद्रिश्नाथचक्रवर्तिकता सारार्थदर्शिनी

अतदछह शापायोग्यम्। अनभिनन्दनबाभ्यमाह अछो इति। दमो दण्डः $1189 ॥$ * परो विष्णुरिय्याख्या




## श्रीमच्बुकेवेक्छतः सिद्दान्तमद्वीप:

तदृनहं शापायोग्यं नरेंट्रं श़्तं निशम्याकण्योंतजर्ज नाम्यनंदत्, अनभिनंदनक्रकारं दर्शर्यति अहों इृति, करणायां बतेति






## भीमदहल्डमाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

तदा शमीकः ्रृंगिवचनं श्रुब्वा विचार्य नासाधुकुतवानिल्याह निशम्येति। अयुक्तंवे हेतुः नरेंन्र्रमिति। नन्वपराधिषु
 यभा राजा उपेक्षणीयः आंतमजब्वात् अपतिषिद्वमतुमतं भवतीति न्यायेत राझः परहोकोडपि गच्छेत पित्रुत्तुमला तक्षकछृतमिति
 स्वानुतापो भवति तथा वचनान्याह अहो इति। राइः झापः पुरुषाथंचक्रेनापि हानिर्भविष्य्तीति भयद्रद्शोनेन अनुतापवचनं







समदर्शिनः" इति वाक्यात् तत्राह पराख्यूिति इंदं ववक्षरविचारेण जीवेषु झहुलुल्यमिस्युक्कं ननु भगवता सह जीवानां तुल्यता भगवतो गुणावतारत्वात् राइू: "स्यानेथ धर्ममखमन्वमरावनीशा" इति वाक्यात् "नाविष्णु: पृथिवीपतिरि"ति च। ननु तता भाक्तं संमाननार्थमुक्तमिति चेत्तन्राह यत्तेजसेति, जीवानां सर्वऋ समत्वेन राजनि यत्तेजः या वा आज्ञाशक्तिः स्वरूपमात्रेण्ण सर्वैषां भयनिवर्त्तनम् एते न जीवधर्माः। अतो नोपचार इसर्यः 118 २. 11 \% एवमधर्मकरणेन धर्मीवरोधमाह अल्द्ध्यमाण इति। एकस्मिन्नपि दिवसे राजनि अलु्द्र्यमाणें अपइयति (अह्टरयमाने ?) सति नरदेव इति नाममांत्रे वस्तुत्तुतु स चक्रपाणिः तदाह अङ्गपदार्थज्ञानं मवत्विति आघहपरित्यागेन भ्रवणार्थे कोमलसम्बोधनं तस्य खरूपमाः्रदर्शेने अयं लोकरौर्रचुरो भवति पायेण सर्वे चौरा एव भवन्ति विनइयन्ति च बुद्विभंशश्र भवतीव्याह जना मेपसमूहवत् पालकाभावे सर्वतो गता नइयंतीयर्थः। अतः ससर्वेषां मर्यादानाशात् अर्थविरोधः 11 ४३ ॥ \% ननु तेषामर्थविरोधे का नो हानिसत्राह्त तदद्घेति। तस्माद्येतोः अघ पापमनन्वयमुपैति अस्मान् प्रति निक्कारणमेव अस्माभिरकृतेव पापमुपैति । ननु कथमकारणमुपैति अन्यया सर्वंदैव स्यात् तत्राह यन्नप्रनाथस्येति। यस्मानृस्मन्निमित्तं नष्टो नाथो यस्य लोकस्य तस्य वसुनस्तस्य विल्रुपकात् चोरनिमित्तात्। यय्यपि साक्ष्तद्समाभिर्नें कृतं तथापि अस्मतूकेतेन कार्येण तथा जातमिति पापसम्बन्धः। न केवलमर्थनाशा एव किंतु कामनाओोऽपील्याह पर्परमिति। अन्योडन्यमेव धनंति मारयन्ति शपंति गालीः प्रयच्छन्ति सड्यादिपदार्थान् वृंजते अपहरंति, प्राणिनः सर्वंभ्वं त्रयं पशवः स्त्रियः अर्थश्चि। भूम्यादीनामेतह्साधकत्वम् एतद्भावे सर्वरेव कामनोपभोग्यं नइयतीलाह तदार्यधर्मझ्वति। आर्याणां सतां धर्मः सदाचारहूपः सामान्यूूप एव वर्णाश्रमसहितः विशोपहूपः स एव पुनर्वेदत्रये प्रतिपाद्यो चज़ञृप:, एतावता धर्मो नष्ट इत्युक्तम् $1188 \|$

## श्रीमदोस्वामिश्रमुपुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाशः

तदार्यधर्मश्र लग्र। निर्लज्जोपभोग इति द्वूयं कामविशेषणव्वेन बोध्यम् 118811

## श्रीगिरिधरक्कृता बालप्रबोघिनी

 वान् । निन्दा मेव दर्शयति-अहो इति सार्द्धः समभिः। हे अज्ञ ते त्वया महदंहः पापं कृम्। अरमक्कुले एतन सम्भवतीत्याअर्यय द्योतयति-अहो इति। तेन सखेदं सूचयति-बतेति। पापमेव दर्शयति-अल्पीयसि अतितुच्छे द्रोहे राजकृतापकारे निमित्ते सति उरुमहान् दमो दण्डो घृतः कृतः 118 ? 11 \% हे अविपकबुद्दे नुमिः साधारणनंँ: पराख्यं परमेंशराशाभूतं नरदेव राजानं
 तेजसा गुपाः सुरक्षिताः अत एव न कुतस्विद़ि मयं यासां ताः प्रजाः भद्राणि सुखानि विन्दन्ति हमन्ते। अतो राजनि कहो द्रोहः सर्वत्र कृतो भवतीति भावः $118 २ 11$ \% तचछापेनानर्थमाह-अलद्ध्यमाणे इति त्रिभिः। है अछेति सम्बोधनेन पुत्व्वात् ₹नेहेन त्वां प्रति यथार्थमेव वदामीति सूचयति। यद़ा हि आापेनायं राजा मरिष्यति तदा नरदेवनाम्नि रथाह्पाणौ विष्णावलक्ष्यमाणे सत्ययं द्रशयमानो लोकोऽरक्ष्यमागः अत एव चौरम्रचुरः सन् क्षणादेव विन鹿चतीयन्वयः। लोकप्रसिद्वोऽयमर्थ इति सूचयितुं हिशब्दः। तदेव हृष्टन्तेन स्पष्टयति-अविवहूथवदिति, अरस्द्यमाणो मेषसबेो यथा वृकादिएय आयु विनइयति तथेत्यर्थः 118311 * * लोको विनइयतु तेन का नो हानिरित्य习्राह-तदिति। नष्टो नाथो रक्षको यस्य तस्य लोकस्य वसोवंसुनो धनस्य
 बहुला दस्योो येषु ते जनाः परस्परं हनन्ति शापन्ति परुषं वदन्ति पश्यादीन् बृअ्षतेडपहृन्ति च $1188 ॥$

## हिन्दी अनुवाद्र

अह्दर्षि इामीकने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुन्रका अभिनन्दन नहीं किया। उनकी हप्टिमें परीक्षित् ्यापके योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा-ओह, मूर्य बालक ! तूने बड़ा पाप किया खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गलतीके लिये तूने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया 118 8, 11 \% तेरी बुद्धि अभी कची है। तुझे भगवस्खरूप राजाको साधारण मनुष्योंके समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि राजाके दुस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्भयय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण-सम्पादन करती है $118211 \%$ जिस समय राजाका रूप धारण करके भगवाने पथ्वीपर नहीं दिखायी देंगे उस समय चोंर बढ़ जायँगे और अरक्षित मेड़ोंके समान एक क्षणमें ही लोगोंका नारा हो जायगा 11 ४३ $11 \%$ राजाके नह हो जानिपर धन आदि चुरानेवाले चोर जो पाप करेंगें उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न होनेपर भी वह हमपर भी लगू होगा। क्योंकि राजाके न रहनेपर बुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलौज करते हैं, साथ ही पड़ु, खी और धन-सम्पत्ति भी ल्ट लेते हैं $118 \% 11$

तदाडSर्यंधर्म विलीयते नुणां वर्णाधमाचारयुतस्त्रयीमयः।
वतोर्र्थकामाभिनिवेशिताइ्मनां श्रुनां कपीनामिब वर्णसंकरः॥ \&५॥
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड् बृहच्छ्धवाः। साक्षान्महाभागवतो रार्षर्षिययमेधयाए्। क्षुत्त्र्भमयुतो दीनो नैवासच्छापमहंति ॥ ४६॥
 तिरस्छता विभ्रलग्धाः राप्ता क्षिप्ता हता अपि। नास तत् प्रतिकुवंति तन्नकाः प्रमवोरपि हि ॥८८॥

## श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

आर्यधर्मः सदाचाएः। झुनां कपीनामिवार्थकामयोरेवभिनिवेशितचित्तानाम् ॥ \&母॥ \# एवं राजमात्रस्य शापानहत्व्वमुत्तवा प्रस्तुते विशोषमाह धर्मपाल इति सार्धेन। ह्यमेधयाडग्यमेंधयांजी। नन्वेवंभूतश्चेत्तक्कुतोपकृतबांस्त्राह।

 सम्भवति तस्य महाभागवतर्वादिलाह। तिरस्कृता निन्दिताः। विप्रलुधा वंचिताः। क्षिता अवज्ञाताः। हतास्ताडिताः। अस्य तिरसकारादिकर्तुः। न तव्रतीकारं कुर्शन्ति। तदूक्ता विष्णुभक्ताः। प्रभवः समर्था अपि $118 \mathrm{C} \|$

## श्रीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाराः

"अर्यः शिष्टे वैइयवर्ग"" इ्यभिधानात्। सदाचचाररिशाष्टाचारः। कर्त्तउयतांशो भ्रान्तिरहिता वेद़विहितकर्मकर्तारः शिष्षः। तदेवाह। त्रयीमयः ज्रग्या वेदैर्मीयते ज्ञायते प्रतिपाद्यत इति त्र्ीीमय इति। अत एव वर्णाचारैराश्रमाचरैश्य युतः धर्मलयपरिपाकमाह। ततो वर्णाश्रमाचारयुतैवैदिकार्यैर्मनाशानन्तरमर्थे कनकादिपु कामेषु सक्चन्दनवनितादिभोगेषु चभिनिवेशित आत्मा मनो यैस्ते तथोक्तास्तेषां पुंसां ड्रुनां कपीनां च यथा हीनजातीनामुत्तमजातिभिरुत्तमजातीनां हीनजातिभिर्भोगसंभोगादिना वर्णानां संकरः कलुषीभावो भविष्यतीलर्थः $118911 \%$ अन्र धर्मपालादिविरोषणानि हेतुगर्भाणि। धर्मपालनत्वान्महाभागवतंवाद्राजर्षिं्वाद्वययमेधयाजित्वाज सम्राट् न दुष्टः क्षुतृटश्रमान्वित्वेन बुभुक्षापिपासादिनास्मदाश्रमागतोर्घादिपूजायोग्यो नैवास्मत् अस्मत्तः आपमर्हति। तस्मादनिवर्वोयमघमापन्नमिति भावः। हयमेधैरिप्वर्तानति
 "क्षमा बल्मशक्तानां शक्तानां भूषणं क्ष्मा" इति प्रसिद्वि घोतयति॥ ॥८॥

## श्रीमद्दीरराघवन्याख्या

किंच तदा नरदेवनाम्नि रथांगपाणावलक्ष्यमाणे सति वर्णाश्रमाचारयुतः च्रच्या आगतस़यीमयः, तत आगत इल्यधिकारे "मयट्च" ( ४ا३।に२) इति मयट् वैदिक इटर्यः, नटणामार्यधर्मः सतां धर्मय्य विलीयते नंक्ष्यति ततो धर्मलयाद्धर्थकामयोर्निनेश्चितः अभिनिविष्टः आत्मा मनो येषां नृणां डुनामिव च संकरो भविष्यति $1189 \%$ \% एवं सामान्यनरदेवस्यानिगा्यात्वमुक्ववाथ प्रकृतं परीक्षितं निर्दिइयाह घर्मपाल इति । स तु नृपतिः परीक्षुद्धिर्मपालः वर्णाभ्रमधर्ममर्यादापलकस्तथात्वेन विश्रुतः विपुलकीर्तिः सार्वभौमश्य तत्रापि महाभागवतः, अनेन घह्मविद्वककर्त्रां नो गतिरेव नास्तीति भावः, राजर्षिः केवलं राजॠषिरेव न ह्यमेधयाट हयमेधेन इष्टवान् $118 ६ \#$ \% भुत्रृड्म्यां यः श्रमस्तेन युतः, अत एव दीनश्र तथाभूतः सर्वथाऽस्मच्छापं नार्हति एवमाडमजमनभिनंय तत्कृतादघादात्मनोडनर्थमाशंक्य भगवंतं क्षमापयति अपापेषिवति। सर्वाईमा सर्वान्वरात्मा शव्तृ-
 * * शास्लन्मद्विषयापराधः कथंचिन्मच्छरणवरणादिना सह्यः स्यान्मझक्तविषयापराधर्तु न कथंचिद़पि किंतु तैरेव सहः इस्येवंविधं भगवदभिभायमालोच्य तानेव क्षमापयति तिरक्कता इति। तिरस्कताः परिभूता अपि प्रबध्धाः प्रतारिता अपि क्षिता निंदिता अपि हतास्ताडिता अपि तद्रक्ताः भगबद्रक्ताः प्रभवोऽपि प्रत्यपकतुं समर्था अव्ग्य तिरसकारकर्तुः न तिरस्कारादि कतृंन्रतिकुवंति, किन्तु केवलं क्षाग्यन्ति ॥. $8<11$

[^62]
## श्रमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्तत्नावरी

तस्य परिपाकमाह तदेति। यद़ा पश्यादिहंतृशिक्षा न कियते तदा आर्यरणों शिश्रानां संमतो धर्मो धर्मेडधिकृानामनुछार्व तृण्ं विलीयते क्रमेण ह्वसितसिरोभवति च। कीटराः त्रच्या न्रिभिर्वेदेर्मीयते ज्ञायते प्रतिपाघ्यत इति त्र्रीमयः, अत एव वर्णाचररेगश्रमाचारेश्य युतः धर्मल्यपरिपाकमाहे तत इति। ततः वर्णश्रमाचारयुतबैदिकार्थधर्मनाशानंतरं कनकास्यथेषु स्रक्च्वंद्नबनितादिभोगलक्षणकामेषु अभिनिवेशित अत्मा मनो येषां ते तथोक्काः तेषां पुसां यथा झुनां कवीनां च भक्षणमोगादावनवस्या तथा हीनजातीनामुत्तमजातिभिरुत्तमजातीनां हीनजातिभिर्मोगसंभोगादिना वर्णानां संकरे कडुषीभावो भविष्यतीन्येकान्वयः $118 \% 11$ \$8 परीक्षितोडदुद्धृ्वे नन्विदं तद्वेव कथमिति तत्रहह धर्मपाल इति। अंच धर्मपालादिविशोषणानि हेतुगर्भर्णि धर्मपालत्वान्महाभागवतर्वात् राजर्षिव्वाद्धयमेधयाजित्वाच सम्राट् न दुट्टोडतः क्षुत्वृंश्रमान्वितत्वेन बुभुक्षापिपासयो दीनोडसमदाध्रममागतोडर्र्यादिपूजायोग्यो नैवास्मत् अस्मत्तः शापमहंति तस्मादनिवार्यम घमापन्नमिति भावः 1 हयमेधैरख्वमधैरिप्रवानिति हयमेधयाट् * \% इत्थमघस्य सिद्धववमापाच्यानुतापपूर्वकं वदर्घनिष्टति करोति अपापेष्विति। सर्वासमा सर्वान्तर्यामी श्रीनारायणः बालेन स्वभृत्येषु कृतं तत्पापं क्षंतुमहंतीयन्बयः $118011 \%$ अस्मदाभम्रमागतोऽवज्ञातः परीक्षित् प्रभुरणि न तर्रतिचक्त


 क्षमे"ति प्रसिद्धिं दर्शार्यति ॥ ४८ \#

## श्रीमखीवगोस्वामिह्हतः क्रमसन्दर्भः

 त्मकत्वात् तद्दारार क्षमापण युक्तमेवेलयर्थः $118-1011$


## श्रीमद्विग्वनाथचक्रवर्तिकता सारार्धदर्शिनी

आर्यधर्मः सदाचारः 11 8४ 11 \% एवं साजमात्रस्य आपानहहबबमुक्त्वा प्रस्तुतेऽतिविशेषमाह धर्मपाल इति
 राजा चेत् प्रतिशापं दद्यात् तहि निषृृतिभवेदेपि तनु न सम्मबति तस्य महाभागवतत्वादिलाह। तिरस्कृता निन्दिताः। विप्रलध्धा वंचिताः । क्षिता अवज्ञताः । हतास्ताड्डितः। प्रभवः समर्था अपि । अस्य तिरकारदिक्र्तुर्न तत्रतीकारं कुर्वन्ति 118611

## श्रीमच्न्युकद्दे वक्टतः सिद्धान्तभर्ददीप:

वर्णाश्रमाचारयुतः त्रथीमयः त्रय्या आगतः तत आगत इल्यधिकारे "मयट्च" (8/३।८२) इति मयट् प्रत्ययः। अर्यर्मन्बादिभिर्निवृत्तिप्रवृत्तिमेदेनोपबं हितत्वादार्याणां तेषां धर्मः तदा नरदेवनाम्नि रथांगपाणावल्क्ष्यमाणे सति विलीयते। ततो धर्मविल्ययाद्बेतोः अर्थकामयोरेवाभिनिवेशितचित्तानां झुुनiं कफीनामिव वर्णसंकरः भविष्यति $\|8 乡\| \%$ हयमेधयाट् हयमेधयाजी अस्य महापापस्य भगवब्प्रार्थनेतरप्रायक्रित्तमपरयमानस्तं प्रार्थयते भगवान् सर्वात्मा क्षंतुमृतीति 11 צ६-४७ 11
 हतास्ताडिता अपि तस्य भगवतो भक्तः प्रभवः प्रतिकंुं तु समर्था अपि अस्य तिरसकारादिकत्कुः न तत्रतिकर्वंति $118 \subset \|$

## श्रीमदहल

किमतो यद्वें तत्राह तत इति ऐ ऐहिके त्रयमेव धर्मर्थकामाख्यं तत्र धर्मे गते अर्थकामे अभिनिविष्टा एव भवन्ति
 येऽट्येकोन्वयो न स्यात, ततश्र संकरधर्मा अपि मच्छेयु:, किंच वानरा चृक्षजीविकया जीवंतः मातृभगिनीविवेकरहिता बुद्धिमंतोडपि
 एवं परंपरया दोषमुक्त्वा साक्षात दोषमाह धर्मेपाल इति। एकैकोऽपि गगः अस्माभिः सर्वात्मना पूज्यः, अस्य तु सर्व गुणा: धर्ममार्गेणायं पूज्यः तदाह धर्मपाल इति । ज्ञानमार्गेणाप्ययं पूज्यः नरपतिरित, कामार्थमप्ययं पूज्यः सम्राडिति, साम्वाज्यश्रिया जुहः सर्वं


इति । अन्ये तु गुरद्वारा भगबता अहीकृका महाभागबता भबन्ति, अस्य तु भगबानेव गुरु। अतः साक्षान् महाभागवतब्नं बैदि-






 आापे दत्ते समः समाधिर्भिविष्यतीत्याइंकों परिहरति तिरस्छता इति। गालिद्वानादिना तिर स्रुताः बक्रोक्या विप्रन्याः बंचिताः



श्रीमदोस्यमिश्रीपुरषोत्तमचरणविरचितः : तुबोधिनीप्रकारः
 ‘जिघांसन्तं जिघंसीयादि' ति लोकन्यायेन $118<11$

इति प्रथमरकन्धे सुबोधिनीप्रकारोड्पादशाप्यायविकरणम् || ใू \|

## भीगिरिधरकृता वालघवोधिनो

तदा रक्षकाभावकाले वर्णाभ्रमाचारयुतः ₹भीमयः ज्रग्या आगतः बेदत्रयपतिपादितो नुणामार्यधर्मः सन्मार्गंश्र विहीयते









 अपि, हतास्ताडिता अपि, प्रभवोडवि प्रतिकडुं समर्था अपि तस्य भगवतो भक्ता अस्स तिरककर्क़: तत् तहृृतिररकारादि प्रति न प्रतिकुर्वन्ति स्वर्यं तिरसकारादिके नैव कुर्बन्ति ॥ $8<\|$

## हिन्दी अनुवाद

उस समय मनुष्योंका वर्णाभ्रमाचायुक्त वैदिक आर्यधर्म उस हो जाता है, अर्थलोभ और काम-वासनाके विका होकर लोग कुत्तों और बंदरोंके समान वर्णस कर हों जाते हैं $118 \% \%$ सम्राट् परीक्षित् तो बड़े ही यार्खी और
 व्याकुऊ होकर हमारे आंभ्रमपर आयें थे, वे श्रापके योग्य कदापि नहीं हैं $\|$ ४६ ॥ \# इस नासमक्ष बाउकने हमारे निष्पाप सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वाट्मा भगवान् कृषा करके दसे क्षमा करें $1180 \| \%$ भगवानके भक्तोंमें भी चद्या हेनेकी राक्ति होती है; परुंतु के दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, घोलेबाजी, गाली-गलौज, अक्षेप और मार-पीटका कोई बदला नहीं लेते $118<11$

इृति पुक्रकृताबेन सोडनुततो महामुनिः। ख्यां विप्रक्रतो राज्ञा नैवाबं वदच्चित्तयत् ॥ ४९ ॥
 इति भी भीद्धागवते महापुराणे पर महंस्यां संहितायां मथमसक्धें विपशाषोपलम्मनं नामाप्दादरोड ड्यायः ॥ २८॥

## भीधरस्वामिविरचिता आवार्श़दीपिका

 अगुणाश्रयः सुख्खदुःख्खाधाश्रयो न भवति ॥ दू० ॥

इति धीमन्दागवते महापुराणे प्रथमसकन्धे टीकायमषादरो sध्यायः॥ १द ।।

## श्रीवंशीधरकृतो भावाधपीपिकापकाशः

तद्ध तेन राज्ञा कृतमपराधम्। महामुनिरिति हेतुगभं विरोषणम्। सर्वज्ञतमत्वाचछहरराभिमानिन एव दुःखादिप्राप्या कोपो प्पत्तिर्न ख्वसंपज्ञातसमाधेस्तस पद्यपत्रपानीयवदम्क्रिृदुरितत्वादियर्थः $1189 \% \%$ साघूनामयं खभाव एवेयाहयुक्तं चैतदिति। योजिताः संगमिताः साधवो यभास्थितवस्तुद्श़्शिनः कुतो ठ्यथाद्यभावस्तत्राह-यत इति। अकार्ररलेषप्रइलेषाम्यों गुणस्यागुणस्य दोषस्य चाभ्रयो नेटर्थः। अन्र नेल्यध्याहर्त्तठ्यम् ॥ १०।

इति श्रीभागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशो पथमसकंघेडहादशोड़्यायः ॥ \&= ॥
भीराधारमणदासगोस्वामिचिरचिता दीपनी ब्याख्या
महामुनिशब्द़ोऽन्र यौगिकः मह।मननशील इति यावत् 11 89-40 \|
इति दीपन्यामष्टाद्रोडध्यायः ॥ शन ॥

## भीमद्दीरराघवव्यार्या

इतील्थ स महामुनिः पुत्रकृतेनाचेनानुतमः राज्ञा स्वय विश्रकृतोडपि तद्राजकृतमघमपराधं नैवाचितयन्न चिंतितवान् ॥४४॥
 प्रायेण न उ्यथंति न हुव्यंति च यथासुखे योजिता न हृध्यंति तथा दुःले योजिता न उयथंतीलर्यःः कुतः। यतः आत्मा तेषां मनः गुणाश्रयः इीलाभ्रयः। यद्वा अगुणा श्रय इति चछछेदः गुणकार्यरागद्वेषाद्यनाश्रयः $\|4.0\|$


## श्रममद्विजयध्वजतीर्थकता पदरस्नावली।

तद़ं तेन राज्ञा कृतमपराधं महामुनिरिति हेतुगर्भं विशोषणं सर्वज्ञतमत्वाच्छतीराभिमानिन एव दुःखादिप्राप्या कोपो-
 स्वभाव इलाह साधव इति। द्वंद्धुषु सुखदुःखादिषु योजितःः साधवः यथास्थितवस्तुदर्शिनः कुतो क्यथाद्यभाव इति तत्राह यत इति। आत्मा गुणाश्रय्य इस्यस्याकारप्रइलेषाप्रइलेषाभ्यां पद्च्छेदः कर्तठ्यः, गुणस्यागुणस्य दोषस्य्य वात्मा कर्ता जीवः स्वयमेवाभ्रयः तत्तस्मादिति $1140 \|$

इति श्रीमन्दागचते प्रथमसकन्धे श्रीविजयध्वजटीकायां रत्नावल्यामष्चद्शोडध्यायः ॥ १₹ ॥

## श्रीमद्विश्वनाधचक्रवर्तिकृता सारार्थद्र्शिनी

यद्विप्रकृतस्तिरस्कृतस्तत्तिरककरणे अघम् अपराधं न अभाबयत्॥४९॥ \# युक्षं चैतदिल्याह प्रायश इति। दून्द्वेष्बु सुखटुःखादिषु। अगुणाश्रयः प्राक्कृतुखदुःखायाश्रयो न भवति ॥ ५०॥

इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम् | प्रथमेऽण्रादशोsध्यायः सद्ञतः सङ़तः सताम् ॥ \}ू ॥
श्रीमच्सुकद्दे वकृतः सिद्वान्त्रप्रदपः
राजा स्वयं विप्रकृतोऽपकृतोऽपि तस्याघमपराधं नैवार्चितयत्॥ ॥ ४९।। \% अचिंतने हेतुमाह प्रायशा इति। अगुणाश्रयः रागद्वेषाघाभ्रयो न भवति॥ $140 \|$


## श्रमदूहलुभाचर्याबिरचिता स्सुलोधिनी व्याख्या

एवं पितुरुनुतापनिरूपणेन राजो निर्दुष्त्त्वं निरूष्य सदुष्टस्य सदुष्वान्तुमोदनं युक्तमेबेति इमामाइंकां परिहत्तुमृषि स्तौति इतीति। अन्यकृतेनापि पापेन सोऽनुतप्रो जातः। तत्र हेतुः भुनिरिति । भगवताप्यनुचितं;ज्ञातमिति भगवद्युद्यपरिज्ञानात् भुनित्वम्। किंच सर्पस्धापनेन स्वयं विप्रकृतः तद्पराधं मनसापि न धुतबाने, अतः परंपरयापि पापानिरूकत्मत् भगवद्दृदयज्ञानात् दोषदर्शित्वाश्च महान् मुनिः $1189 \| \%$ उभयोस्तुल्यतया उपसंहरति प्रायश इति। साधवः राजा मुनिश्रापकृते सामान्यतस्तु सर्वलोके सर्नैन्नैव पंरेरसाधुभिः तदानींतनराज्ञा ॠषिबालकेन च साधारण्ये त्वन्यैः दंदेशु सुखदुःखादिधु योगं प्रापिता दुःख्लेन योजिता न ठग्रंति सुखेन योजिता न ह्र्यन्ति । तस्माद्येत्तोोः पश्रात् क्षोभाभावः तद्युक्तमेव तत्रोपपन्तिमाह यत आत्मा अगुणाश्रय इति। गुणा हर्षादयः तेषामाभ्रयः अंतःकरणमेव न आत्मा अतसतेषामंतःकरणाध्यासाभावात् क्षोभाभाव उचित इति भावः 1 ५० ॥

भ्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी।
 न्वयः 1 तत्र हेतुमाह-महामुनिरिति, यतो मननशील इसर्थः $489 \|$ \% न केवलं तस्यैवायं स्वभावः किन्तु साधूनां सर्वेषामेवेल्याह प्रायश इति। परैः इान्रुमिश्रादिमिद्देन्द्वषु शीतोष्णसुखटुःखादिषु योजिता अपि ये लोके साधवो मननपूर्वकर्वपरकार्यसाधनपरास्ते दुःले न ठ्यथन्ति सुखे च न हृष्यन्ति। यतसतेषामात्माऽन्तःकरण क्ष्मासन्तोपादिगुणाश्रयः । यद्वा अगुणाक्रय इति च्छेदः, गुणकार्यरागद्वे षाद्यनाश्रय इत्यर्थः 11 द० 11

इति श्रीवल्लभाचर्यवंहयगोपाल्यूनुना ॥ क्रममन्मुक्क्न्द्रायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ श्रीमद्विरिधराख्येन भजनानन्द्रसिद्धये ॥ श्रीमन्दागवतस्येयं टीका बालग्रबोधिनी॥ २॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने॥ अणदशो गतो वृत्ति अह्मरापनिरूपकः॥। ॥

## हिन्दी अनुवाद

महामुनि शमीकको पुत्रके अपराधपर बड़ा पश्रात्ताप हुआ। राजा परीक्षित्ने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया 118911 अहात्माओंका सभाब्र ही ऐसा होता है कि जगतृमें जब दूसरे लोग उन्हें सुख-दुःःखादि द्विन्द्योंमें डाल देते हैं, त习 भी वे प्रायः हूर्षित या ठ्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका स्वरूप तो गुणोंसे सर्वथा परे है 11 प० ॥
१ वाँ अध्याय समात्र

## अर्यैकोनविंगोड्ध्याय:

## स्रूत उवाच


#### Abstract

महीपतिस्त्वथ तक्कर्म गह्यं विचिन्तयन्नात्मकृं स्रुद्मुनाः। अहो मया नीचमनार्यक्क्कृतं निरागसि घद्वणि गूहतेजसि ॥ ? ॥ ध्रुं ततो में कतदेवहेलनाद् दुर्ययं ठ्यसनं नाविदीर्बात्। तदस्तु कामं त्व'घनिक्कुताय मे यथा न कुर्या पुनरेवमंद्वा ॥ २ ॥ । अघैंत राज्यं बलम्टंद्धकोगं प्रकोपितन्नककलानलो मे। दहत्वम्र्रस पुनर्न मेऽयूत्र वापीयसी धीर्दिजदे़वगोग्यःः। ३॥ संचितयन्नि"थ्थमथाभ्युणोट् यथा मुनेः युतोक्तो निर्ख्रतिस्तक्षकाख्यः। स साधु मेने नचिरेण तक्षकांनलं प्रसक्तस बिरतक्तिकारणम् ॥ \&॥ भीधरसामिविरचिता मावार्थदीविका


प्रायोपविष्टे गंगायों राक्षि योगिजनावृतें। ड्युकस्पागमने तत्रः प्रोक्तमेकोनविशके।। १।।


 पुनादिद्वारेगेति प्रार्थना। काममसंकोचतः । एं प्रार्थनायः प्रयोजनमघस्य निष्कृताय प्रायश्चित्ताय यथा पुनेखें न कुर्यामिति च 12२11* * एवं साक्षास्स्सैैन ठ्यसनें संभार्ये ततः प्रागेब किश्विस्रार्थयते। अघैव में राज्यादि दहुत प्रकोपित

 प्रसक्तस्य विरक्तिकारणमी \| $8 \|$

## भीवंरीधरहकतो मावार्थदीपिकाप्रकाशः

भायेण मरणांतानझनेनोपविष्टे। तत गंगातटे (१) अथ ग्रहागमनोत्तरम। निरागसि निरपादे " "आाहणो नावमन्तठयों
 इलमरः । गूहतेजसीति प्रतिक्रियासामर्यंद्योतनाय ॥? \# * तन हुछ्कृतमपरिदार्याविपर्तिकरमिति चिंतमन्नाहअ्रवमिति। इलर्थ इति। घाह्वणावक्ञापि "सदाहं विपर्पेण विचरामि महीतले" इल्याबुक्तेर्विषोरकज्ञैवेति भावः। ततो द्वेवस्य







 निल्वयनिस्वथा० । \&. प्रा० पा०-तक्षकादलं।

कारुण्यपूर्णो मां प्राहिणोत् । राजा ज्ञात्वा परलोकाथं किमपि यततामित्येतदर्थमिः्युत्तवा गते तस्मित्राजा स्वापराधं क्षमयंस्तत्र जिगमिषुरपि मुनेर्जनिष्यमाणं लजासंकोचादिकं खस्य च शापान्तां निष्बां विचार्य न जगामेति॥४॥

## \&-३० स्लोकावधि दीपनी न (सं०) <br> भीमदीरां घवव्याब्या

महीपतिरिति। अथ स्वपुरपवेशानंतरं महीपतिः परीक्षिदात्मकृतं तदुरगानिधानख्पं गहीं कर्म चित्ययन् दुर्मनाः आत्मनिंदापरो बभूकेल्यर्थः। तदे़े दर्शा यति सार्द्धद्वयेन। अहो मया मूर्खंबन्चिरागसि निरपराधिनि गुढमनमिठयक्षं तेजः सामर्थ्यं यस्मिन्

 मतिवर्तितुमशक्यं ठयसनं डुईखं धुवं नूनं भविष्यति। तरस्सस्य हितंमेब मन्यते तदिति तदूचसनें ममाद्य निष्कृताय पापविख्रुद्ये कामं प्रकाममस्तु । किमनिष्टे प्रार्थयसे इल्यःाह-यथा पुनरेवंविधमघं न कुर्यामद्धा न कुर्यामेव। अद्दुरि सफुटावधारणयोर्घोतकमव्ययं रिक्षार्थमस्तिवति भावः । अस्व्वद्धाडस्तवेवेति वान्वयः $11 ₹ 11$, अघ्येति । प्रकोपित कोपं प्रापितं यद्जह्मकुलं घह्मकुलतककर्तंकनिम्रहात्मकोऽनलोऽग्निरचैव मम राज्यं बलं सैन्य्य प्रभूतधनकोशं च दहतु । यथा पुनरभन्रस्य मम द्विजेम्यो देवेक्यो गोम्यश्रापचिकीर्षयुक्ता चैवरविध्धा पापीयसी बुद्विर्मा मूत्तथा रिक्षाथं दहव्वित्ति भावः ॥३ ॥ \% इत्थं संचितयन् राजा यथा येन प्रकारेण तक्षकाख्यो निन ‘तिर्मृत्युर्भुनेः सुतुनोक्तः शापात्मकोक्या प्रचोदितस्तथैव झुग्राव ततः स राजा प्रसक्तस्य विषयेषिवति शेष:, विषयासक्तस्य स्वस्य विर्शक्तिकारणं हेतुगर्भमिद्दं विरक्किकारणत्वादृचिरेण तक्षकरूपमनलं साधु यथा तथा मेने $118 \|$

## 

विमुक्तिसाधनेषु प्रथमापाद्यसाधनत्वेन वैराग्यमवर्यमापाघं मुमुक्षुणेति परीक्षिता कथनापदेशोन तत्र्रतिपाच्यतेऽस्मिन्रध्याये। ननु परीक्षितो धर्मपालत्वाद्किं न युज्यते। नृरांस वन्नीचकर्मकरणात् पर्रात्तापानुद्ययाचनेल्याशंकापरिहार्वेनाह महीपतिरिति। मुनेः
 घीनत्वं दर्शयति "भ्बपचादृपि कष्टवं हहोशानादयः सुरा" इति समृतेः कस्मिन्विषये अनुप्टितं सेन महती चिता संभाठ्यत इति। मया निरागसि निरपराधे गूढतेजसि अप्रकाशिततेजोलक्षणमहिम्नि घह्वाि नाह्लणे अनार्यवत् मूर्खवत् नीचं कर्म कृतम अहो कष्षमिति। महीपतेः कर्मणो गह्हान्वच्योतनाय बह्मणीति सोऽट्यपराधी चेक्कथंचिद्धदत इसतो निरागसीति। प्रतिक्रियासामर्थर्यप्रकटनाय गूढतेजसीति "चह्द वेदस्तपस्तत्त्वं घह्वा विप्र: प्रजापतिः" इयमिधानात् "घाह्यणो नावमंतन्यो निरागास्तु विरोषत" इति वचनात् ॥ १॥ \% तच दुछकृतमपरिहार्यिपत्तिकरमिति चितयतीलाह धुवमिति। आह्वणस्यास्य अवज्ञा विषोरव-
 भविष्गतीलन्वयः। तद्वधसनं मनसाभ्युपगच्छती़्याह तदिति। अघनिष्छृताय पापप्रायत्रित्ताय तद्वथसनं काममस्तु। कुतः अद्दा निरंकुहातया अहं पुनरेवंविधमधं यथा न कुर्ं तथास्त्विति होषः ॥२॥ \# \% नौपचारिकमिदमांतरमेवेलमिमेश्य
 मंतरेण दहतु। भूयः अभद्रस्य मे द्विजदेवतासु पापीयसी बुद्धिर्नामूत् न भूयादिल्यन्वयः। अभूदिति ठग्ययो राइ़्बो महानुतापसूचनायेति ज्ञातन्यमू। द्विजाश्र देबताश्र्व द्विजदेवताः द्विजेषु सन्निहिता देबता वा द्विजरुपदेवता का तासु न विद्यते भा दीप्रिर्येषां ते अभास्तान् द्राति कुत्सयतीयभद्रः--द्रा कुस्सायामिति धातुः-नद्वत् द्राणमज्ञानं यस्य स तथेति वा, द्रा नित्रायामिति धातुः तस्य ॥ ३ ॥ * ※ अथेल्थं चिंतयन् स परीक्षित् तक्षकाख्यान्मुनेः सुतोक्कात् सुतेन प्रेरितात् विकृतिकृतापराधपरिहारं देहवियोगलक्षण यथावदृश्टणोदिल्यन्वयः। आकर्ण्य किमकार्षीदिति तत्राह स इति। स चाकर्ण्य तक्षकादचिरेण मरणं राज्यादिषु अलं पसक्तस्म विरक्तिकारणमभूदिति साधु मेन इल्यन्वयः 118 ॥

श्रीमजीवगोस्वामिक्रतः कमसन्दर्भः।
अब्दैवेति। दहतु भकोपितबाह्यणकुलं निमित्तीकृल्य राज्यादिकमचौन मे मत्तः सकाशाद्ग्ध्यद्पयात्वित्यर्थः। राज्याद़ौं अपरेषां द्विजादीनां सझावेन वथाभिश्रेतुमयुक्तववात् ॥३-६॥

श्रीमद्विश्वनाथचकवर्तिकता सारार्थदर्शिनी
राज्ञानुत्त्य निर्विच्य कृते प्रायोपवेशने। ऊनविंशे मुनीन्द्राणां सदासि श्रीझुकागमःः।
अथ स्वगृहाग़्नमकाल एव सुदुर्म्मन। अभूत्। चिन्तामाह सार्द्धद्धाम्याम्। नीचं निन्बं कर्म्म। अमीवमिति पाठे

 रामीकोेपिताच्छिष्यात् गौरमुखात्। मथा-भो राजन् ! अज्ञानेन बालकेन दत्तमभिशापं भ्रुत्वा मुहुरनुततरतं च सन्तजर्यास्मदुगुरः प्रतीकारमपशयन् खिंघन् व्वयि कारुण्यपूर्णो मां प्राहिणोद्राजा ज्ञात्वा परलोकार्थ किसपि यतलामित्येतदर्थम्। इत्युक्त्वा गते तस्मिन् राजा स्वापराधं क्षमयन् तत्र जिगमिषुरषि मुनेर्जनिष्यमाणं लज्जासक्कोचादिकं खस्य च शापान्तानिचछां विचारर्य न जगाम, यतः स तक्षकस्य विषागिंन साधु मेने। कीद्दरां विषये प्रसक्तस्य मम विरक्तिकारणम् $1 \%$ ॥

## श्रीमन्हुकदे वकृतः सिद्धान्तघद्रदीप:

अथ पुरप्रवेशानन्तर महीपतिसतु आत्मक्कतं मुन्यंसे सपंपक्षेपरूपं गहंं निन्घ कर्म विचिन्तयन् सुदुर्नना बभूव 1 चिन्तामाह अहो इति सार्द्धदाभ्याम्। अहो आर्येण मयाऽनार्यवद्र घह्मणि बाह्यणे अमीवं पापं कृतम्।। ? $11 \% \%$ ततस्स्मान्निमित्तभूतात् कृताह्देवहेलनात् ध्यातृद्वारा धयेयभूतभगवद्वज्ञारूात्पापात् दुरत्ययं दुर्निवार्यं ठयसनं दु:खं धुवं भविष्यति तदीर्घ₹कालन्नैवासतु किंतु सघोडसु तचापि अद्धा साक्षादेवासतु न तूपचारेण, साक्ष्तनपक्षेडपि कामं यथेष्टमसतु नतु सळ्कोचेन। तत्र पयोजनमाह मे अघनिष्कृताय पापप्रक्षालनाय इति यथा न कुर्यों पुनरिति च।। २॥ * बलं सैन्यमृदकोशां समृद्ध धनागारं प्रकोपितः। मयैव प्रज्वालितः नहहकुलमेवानलः अयैबैब दहतु पुनर्मूयो मेऽमद्रस्य राजर्षिवंशो अझोभितस्य द्विजादिग्यः पापीयसी

 तक्षकस्य विषानलं प्रसक्तस्य राज्यायासक्तस्यात्मनो विर्शक्तिकारणं साधु मेने स्वीध्द्तवान्, न तु तत्रतिकारं चिर्तितवार्निति भावः। सपमेऽहनि धक्ष्यतीति चिरेण तु साधु न मेने $118 \%$

## भीमदूल्यभाच्रार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

सर्वदोषनिवृत्तिस्तु पूर्वाध्याये निरुपिता। प्रमादेपीख्वरेच्छाया क्यामोहाभाववर्णनात्।। अधुना पूर्णगुणता वैराग्यज्ञानभक्तिषु। चश्रःकर्मस्वभावेषु भावेषु च निरूप्यते।। एकोनविंशें वैराग्गात् प्रये मुनिगणागमः। तत्र पृष्वर्थसंदेहे श्रुकागम इतीर्यते।। मुनयो भगवद्रतये ते द्रष्टु हरें। कथाम 1 श्रोतुं च भावितज्ञानात् विवादस्तु डुकोन्नतौ।। वैराग्यस्य प्रकर्षेण पकर्षोडत विवक्षक्तः 1 ज्ञाने तुल्यैडपि देवर्षेंस्यागाभावान्न पात्रता।। भार्गवस्यपि रामस्य व्यससस्यापि हरेेतनोः। गुरुणन स्वरुपास्ति ज्ञानदानान्न वक्तृता।। द्वात्रिंशलक्षणोपेतः डुक एव ततो गुरःः एवदथे हि भगवानवतीर्णो बृषध्वजः।। गर्भाधानोत्तरं रक्षा विष्णोरन्ते शिवात्मना ।

पूर्वघ्याये राजः जापो निरूपितः, इदानीमद्रभुतकर्मणो भगवतः शापफलं निरूव्यते गङ्लयंगमे यत्र प्रथमं वैराज्यापरनाम नैरपेक्ष्यम् । अनुतापलक्षणं तपसा सह निरुप्यते चतुर्भिः "कुते पापेडनुतापो वै चस्य पुंसः प्रजायते। पायश्रित्तं स्मृतं तस्य हरिसंस्मरणं परमि"ति हरिसंस्मरणांगभूतमनुतापं निरूपयन भक्तर्तद्रूपमिति। तदृंगेन निरपेक्षेण सह निरूपयति महीपतिरिति। ततः समागल्य श्रमापनोदनानन्तरं यदा राज्यविचारार्थं सिंहासनखो महीपतिर्जातः क्राद्यणस्य गले सर्वदानलक्षणं तुशब्देन तु पूर्वपक्षवत् पूर्वभावो निवारितः गांद्यां निद्धत्वेड्यक्यीत्तिजनकं लोकद्वयनाहकमिलर्थः। चिन्तान्तरपरियागेन विशेषाकारेण तदेव चिन्तयन् दुर्मना जातः । यदापि दि्डादिप्रकारेगैक चौरबन्धं करोति तदाव्यन्यद्यारी कारयति न तु साक्षात्, रदन्तु स्वयमेत्र कूतमिति दुर्मना जातः, मनसः सोकजनकत्वात् दुप्टत्वं होकेन भगबत्रस्मणात् सुछुत्वम् अन्यथा मूचछैंच स्यात् तस्यानुतापा-
 दुष्टोऽवि नैटाद्यो अपराधं करोतीति विषगं बर्णुय्रति-निरागसि छ्रह्यणि गूछतेजसि प्रमाणविचारेण लोकविचारेण वा निरपराधे दण्डः क्रियते किंच प्रमेयविचरेणापि जीव एव दुण्डो न ज्र्म्मण नीतिविचारेगापि यत्र सर्वनाझो न सम्भावितस्तर्र द्ण्डः न तु गुप्ततेजसि सेर्वनाइके गूढत्वात्तृदेवाह अन्यथा तावन्मात्रदाहः स्यात् ॥ २॥ \% तरि किं कर्त्वर्यमिल्या-
 हेलनादिति अन्तः सितो भगवानेव बेन ध्यागमानः स देवालयस्पः, अतो देवालयापकारे देव एवपकृतें भवतीति भक्तोडपि भगवदूर्रोहमाचरन् नरकं बजेदिति न्यायात् ध्रुवं ठ्यसनं भविष्यति। उ्यसनं नाम चिकीर्षितसर्वपुरषार्थप्रतिन्धकः सख्यापारसहित-

चित्तब्याक्कुलता स च द्विविधः साश्रयदेहादिनाशकः उपायनिबर्यों वा। तत्र दुरत्ययें साश्रयनाशकं क्यसनं दुखखेनालयो यस्येति
 नन्तरमेव सर्पस्याप्यप्रतीकार्यतापरिज्ञानात् प्तीकारः क्रियतामिल्याइंक्याह तद़स्तिवति। यस्य देहाद्दिः प्रियो भवति यस्य भगवदपराधेडपि प्रियादेः रक्षणीयता भवति तस्य म्तीकारप्रयत्नः, अस्यापि यदुनुष्ठेयमिति न्यायेनास्माक तदभीष्ट्रमेव। अतः प्रार्थयते तदस्तु, काममिति ठ्यसनस्य संकोचो मास्तु, देहादि नाशस्य अस्माभिरेव चिकीर्षितःवात् तथा प्रार्थनायां हेतुः अघनिष्कृतायेति। पापापनोदायेति मे इति साक्षात् ्ममैवास्तु। नन्वपराधो धर्मः तदर्थ धर्मिनाशोऽनुचितः असमानत्वात् तत्राह् यथा न कुर्यामिति शररीरे विद्यमाने साक्षात्करणं सम्भवति शरीराद्यभावे तु राज्यपुच्द्वारा अतः अद्वा साक्षादेवास्तिव्यर्थः 11 ₹। \% नन्वतिरागिणोऽड्येवमुक्तिः सम्भवतीति तद्वपावृच्यथं पाक्षिकद़ोषपरिहाराथं चाह् अघैवेति। रोषरक्षाथ्थ नात्मान प्रार्थना, किन्तु साक्षाव्सम्बन्धाभावार्थमतो ज्राह्यणापराधार्थ नैमित्तिकें देशानाशः साक्षात् प्रकोपितो व्वाह्यणकुलानलः राज्यं सेनां धनं च नाशयेत् सात्विकाजजसतामससुकृतात् एतत् त्रयं भवति, ततः तत्कारणाहृ्टस्य समापत्वात् निष्पंत्यूह हं दहतु, तत्र साधकमाह अमद्रस्येति। न विद्यते भर्त्रं यस्येति न हि कल्याणाद्टे प्रबुद्दे विद्यमाने पापीयसी धीर्भर्वति अतः ‘अदोषतैवेव विगुणस्य गुणः' इति न्यायेन पुणयाभावे राज्यादीनां दोषजनकत्वात् तद्भावपार्थना युक्तेयाह पुनर्न मे भूदिति । असकृत् जातं तस्मिन्निमिन्तदाहाह्थेषु उपयुज्येते अतः शमनं जातमिति विचारेग नैग्रिं्यं इलोकत्रयार्थः। महतां हि फलमातौ स्छृाभाव एव विलन्बहेतुः॥ ३।। \% अतः सपहाया जातत्वात् तत् कद़ा भविष्यतीवि चिन्तयन् अथ तद्नन्तरमेव शापमश्रृणोदिलाह स चिन्तयन्निति इत्थमिति। पूर्वोकप्रकारेण शमीकप्रेषितझाह्मणमुखात् तक्षकाख्यो निक्र्र तिरिति अशुणोत्। यद्यपिं इतिपदं नासित न वा तथापदं तथापदस्य सम्बन्धिनः विद्यमानत्वात् यथा निक्ईतिस्तथा अशुणोदिलर्थः। स्वरूपतः पदार्थस्य ज्ञातत्वात् प्रकारस्यैवाइ्ञानात् अनधिगतार्थगं-
 स साधु मेन इति। पूर्वोक्तो राजा अन्यथेदानीं विचारस्य कर्तठ्यत्वे शीघं साधुमननं न सम्भवेत्, ततश्र कर्त्तठ्यनिर्धाराभावात् परिमितिकाले विलम्बो भवेत् तदाह न चिरेणेति, सन चिरेण साधु मेने किन्तु शी्रिमेवेत्यर्थः। तक्ष्कानलस्य साधुत्वे हेतुः प्रसक्तस्य विरक्तिकारणमिति । विषयेषु प्रसक्तस्य विषयभोगस्सहेतुब्वं क्ञापयन् असमासमाह निल्यसापेक्षव्वादसमर्थसमासः ॥४॥

## श्रीमद्योस्वामिश्रीपुखणोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनी्रकाशः

अथोनविंशाध्यमयं चिवरिषवः सूतोक्किसझ्नतेः पूर्वमुक्तत्वात्तामनुक्ट्वा व्यासोक्तिसझतेः सफुटतयानुक्तर्वात्तामुभाभ्यां सफुटीकुर्वंन्ति सर्वंदोषेल्यादि । निरूपितेति। 'प्रायशः', इति समापिश्रोके निरुपिता। तथा चैककार्यत्वमधिकारे सकविरित्यर्थः।
 ठ्यासानां साक्षादवतारत्वाद्विवाद इलर्थः। प्रकर्ष इति उन्नतिप्रकर्षः। ननु माखु स प्रकर्षः, तथापि प्ररनोत्तरवक्तृत्वं कुतो
 ‘मोक्षमिच्छेजनार्देना’ दिति मोक्षो मवतीवि साक्षादवताराणामन्र न वक्तृतेलर्थः। मन्ते शिबाल्मनेति। संहारे शिवस्यैवाधिकृतव्वात्तथेलर्थः। धुवमिल्यत्र। विषय इति अपराधविषयः। स च द्रिविध इस्यादि। अन्र नपुंसकपाठः प्रतिभाति । कियतामिति। अप्रतीकार्यव्वपरीक्षाथं क्रियताम्। धर्मे इति। वृत्तिमत्वेन धर्मिणः सकाशाद्दीन इस्यर्थः। मत इति साक्षादपराधकरणात्। तथा च पर्यवसानविचारे धर्मिनाशापेक्ष्या धर्मनाश एव ज्यायस्त्वादुचित इलर्यः। अघेलत्यन पाक्षिकदोषपरिदारार्थमिति। देहादौ विद्यमाने तद्ध्यासात् कदाचित्पुनरेवमपराधकरणं पाक्षिको दोषस्तापरिहारार्थमियर्थः। बहेति। विलम्बाभावं प्रार्थयत इलर्थः। नन्वनैव ग्लानौ खत्यसनसङ्कोचाभावः प्राक् प्रार्थित एवेति किमनेनेति घब्कायां रोषे षशीबोधितमर्थमाहुः शौषरचारंमिल्यादि। पूर्वं या ठ्यसनसक्केचामा वस्यात्मनि प्रार्थना, सा रोषरक्षार्थ न, किन्तु कुरुजाझ्नलातिरिके स्वस्य साक्षात्सम्बन्धाभावबोधनार्थम् । तथा चात्रोक्कातिरिक्तानं श्रेयोर्थमियं प्रार्थेनेति नानर्थक्यमितर्थः। सिद्दमाहुः अत इल्यादि । यतः साक्षाट्सम्बद्धा एवान्तरापराधजनकाभिमानप्रयोजकाः, अतो जाक्षणापराधार्थ आाह्यणापराधनिवृत्तये नैमित्तिकापराघहेतुभूतमन्युमत्सर जनकामिमाननिवर्त्तकतया तत्सम्बन्धी देशानाशः प्रार्थित इत्यर्थः। तस्य प्रार्थनस्याकारमाहुः साक्षादिलादि। यत एतत्र्य नाशयेत्ततो निः प्रत्यूहं भवत्विति। अयमेवाहय इलन्न गमकमाहुः तन्र्यादि। तथा चेदें खविशोषणमेवाशयस्य गमकमित्यर्थः। वसिखिमिच्त-
 एवकारार्थे। तथाच हयमेधावभृथे मृंयूनामिष्ट्वेनेतरेषामभावात्तथेयर्यः। अहेतुध्वमिति विरस्तयहेतुव्वम्। ननु भावितस्सम्बन्धज्ञानस्यैव विरक्तिकारणत्वेनोदा़सीनस्य तक्षकानलस्य तथाव्वाभाणे परसपरापेक्षाभावेनासामर्ध्याक्कथमें समास इटता आहुः निल्येय्याद्। । कारणशब्द्य नित्यं कार्येसापेक्ष्त्वात् वक्तन्ये तस्मिन् विवक्षिताया विर क्रेरेवात्र पर्परया तथात्वेनोपस्थितत्वादयमसमर्थ एव समास इलर्थः 11811

## श्रीगिरिधरकृता बाङमबोधिनी

ऊनविंशे तु निर्विद्य कृते प्रायोपवेशने। तत्सद़सि मुनीन्द्राणां वर्ण्यते श्रीशुकागमःः।। १॥ अथ स्वपुरागमनानन्तरं महीपतिः परीक्षिदात्मकृतं तन्मुनिхकम्बे सप्पनिधानरूपं गह्ं कर्म विचिन्तयन् सुदुर्मनाः सनातमनि दण्डपरो जातः। तदेव दर्शयति-अहो इति सार्द्धद्वयेन। अपूर्वच्वेनाश्रां च्योंतयति-अहो इति। मया अनरर्यवत् मूर्खनत् निरागसि निरपराधे गूढमनभिक्यक्तं तेजः सामध्रं यस्य तस्मिन् ्रह्याणि नाह्मणे विषये नीचं पापं क्रतम । अमीवमिति पाठेडप्यय-
 ज्ञारुपात् मे मम नातिद्धीर्घंत् शीघमेव दुरस्ययमतिवर्तितुमशक्यं क्यसनं दुःखं घुवं निश्रितमेव भविष्यति। तद्वvसनं तु मेऽघस्य निष्कृताय पापविनाशाय कामं यथेष्टमेवान्干ु, यथा पुनरेवंविधं पापमहं न कुर्यामेव। अद्धेलयवधारणार्थकमठ्ययम्, तस्य न कुर्यामे-
 तदेवानलोऽचैव मे राज्यं च सैन्यमृद्द प्रभूतधनं कोशं च दहतु । एवं पार्थने कि फलमित्यपेक्षायामाह-अभद्रस्य दुष्ट्स मे पुनर्निजेम्यो देवेग्यः गोम्यम्यैवंविधा पापीयसी अपचिकीर्षायुक्ता धीर्न भवेदिति 11 ३ 11 स राजा इत्थं चिन्तयन्नथानन्तर्रमेव यथा येन प्रकारेण तक्षकाख्यो निऋ तिर्मृच्युर्मुनेः सुतेनोक्कः शापरुपेण प्रचोदितस्तथा शमीकमेपितकिष्यादशृणोत्। स च सजा तक्षकस्य विषारिन साधु मेने। ननु मरणहेतोस्तस कथं साधुत्वमिलाश क्ञयाह-यतो विषयेपु प्रसत्त्स नचिरेण शीघमेव विरक्किकारणमिति॥ ॥॥

## हिन्दी अनुवाद

## परीक्षित्रका अनशनवत्त और गुकदेवजीका आगमन

सूतर्जी कहते हैं-राजधानीमें पहुँचनेपर राजा परीक्षितृ को अपने उस निन्द्नीय कर्मके लिये बड़ा पश्रात्ताप हुआ 1 वे अल्यन्त उदास हो गये और सोचने ल्गे-मैने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये हुए छाह्वणके साथ अनार्य पुरघोंके समान बड़ा नीच ठ्यवहार किया । बड़े खेदकी बान है प311 \% \% अवरय ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीझ-से-शीघ मुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ; क्योंक उससे मेरे पापका प्रायस्वित्त हो जायगा और फिर कभी मैं ऐेसा काम करनेका दुःसाहस नहीं करँँगा ॥ २॥ ज्वाह्बणोंकी कोधारिन आज ही मेरे राज्या सेना और भरे-पूरे खजानेको जलाकर खाक कर दे-जिससे फिर कमी रुझ दुष्टकी चाह्मण, देबता और गौओंके प्रति ऐसी पाप-बुद्धि न हो। ₹।। वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें माल्म हुआi-ऋषिकुमारके आापसे तंक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह हधकती हुई आगके समान तक्षृका डसना बहुत भला माल्बम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनोंसे मैं संसारमें आसक्त हो रहा था, अब मुक्षे शीघ वैराग्य होनेका कारण प्रात्त हो गया $4 \& \|$
अथो विहायेमममुं च लोक विमरी हौ हैयतया पुरसात्।
कष्णाड्यिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यनध्याम् ॥५॥
या चै लसच्छ्धीतुलसीविमिश्रकष्णाङ्यिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री।
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान् कसतां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६।।
इति व्यवच्छिद्य स पा०डवेयः प्रायोपवेरं प्रति विष्णुपद्याम् ।
दध्यौ मुकुन्दाड्घ्रिमनन्यमावो सुनिन्रतो मुक्तमसतसङ़ ॥ ৩॥
तत्रोपजग्मुर्युवनं प्रनाना महानुभवा मुनयः सशिष्यः।
प्रयेण तीर्थाभिगमापदेशैः खयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः 11 ८।।
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका

अथोडनन्तरमुभौ लोकी पुरस्ताद्राज्यमध्य एव हेयतया विचारितौ विहाय श्रीकृणांधिसेयामेवाधिमन्येमानः सर्वपुरुषार्थधिकां जानन्र्रायमनशने तस्मिन्निलर्थः 1 तत्संकल्पेनोपाविशदिति चाबतू। यद्वा प्रायं पकृष्टयनं शरणं यथा भवति तथा $14 \| \%$ \% अमत्येनधामिति विशोषणस्य फलमाह। या गंगा लसंती श्रीस्यास्तुल्स्यास्तया विमिश्रा ये कृषांघिरेणनस्तैरम्यधिक सर्वोत्कृष्टं यद्म्बु तस्य नेत्री तद्वाहिनी उभयचंतर्बीदिश्य सेशॉल्लोकपालै: सहिताँलोकान्पुनाति। मरिष्यमाण आसन्नमरणः। मरणस्यनियतकालंवाब्सर्वोडपि तथ।। अतसतां को न सेवेत॥६॥ \% स स्येवं विष्णुपघां

गंगायाम्। प्रायोपवेशां प्रति ठ्यवच्छिद्य निस्चित्या पाण्डेनेय इति तक्कुलौचिष्यं दर्शयति। नास्यन्य्यस्मिन् भावो यस्य सः। कुतः मुनिव्रत उपशान्तः। तन्कुतः। मुक्तः समस्तः संगो येन सः $\|\bullet\|$ तः तद़ा तद्रेशानांथ मुनय उपागता न तु तीर्थस्नानाथं कतार्थंत्वात् । ननु ताहशानामपि तीर्थयाइ्रा ह्रग्रते तत्राह प्रायेगेति। तीथंयात्राळ्याजैैः $1 \ll-२ ० \|$

## श्रीवंरीधरक्हतो भावार्थदीपिकापकाशः

इल्यर्थ इति। अनशनं निमित्तीक्योपविवेशेति भावः। "पायो मरणानशाने मृलौ बाहुल्यतुल्ययोः" इति मेदिनीन अथो घह्मशापाकर्णनसमनन्तरमेव। ममाये जापो विरक्तिहेतुव्वाह्साधुरिति मन्वानः पुरसत्तचछापात्रागेब उमौ लोकी चानिल्यव्वदुःसमिश्रंवाद्वेयतया निम्रितो इमं भूलोकममें ख्वर्लोक च विहायास्मन्संसारे कृषांमिसेवैवाल्यन्तिकटुः्यनिवृत्तिसुख-
 * \% प्रायोपवेशश्रायं तस्याममर्र्यनद्यामेव युक्तः। यतस्तस्यां तदमीष्टस्य श्रीक्टषण स्य सम्बन्धः। सर्वेषां पावेनखं च सफुटं हुइते इल्यास्तम्। तस्य जाह्दणापराधकलुषभीतस्य श्रीक्ठणस्यांघ्रिसेवामेव च सर्वाधिकपुषार्थतया लिप्सोर्वार्ती सर्वस्यापि जीवस्य तंत्राप्यासन्नमरणस्य सैवाश्रयितुं योग्येत्याह-या वा इति। या वैताहात्वेन स्वय प्रसिद्धा पुनलंसचिक्रूयस्तदानीं प्रचुरतया बृन्दावनजाता यास्तुलस्यस्तारिर्विमिश्राः पूरं विमिभ्रीकृता ऐक्य प्राता वा वृन्दावनस्थिताः स्यं भगवतः श्रीकणषस्यांदिरेणबस्तैड य्यधिक यमुनारुपमम्बु तस्यापि नेत्री वोढ्रीत्यर्थः। अभ्यधिकवं नोक्कमादिवाराहे "गंगा रातगुणा पुण्या माथुरे मम मण्डले। यमुना विश्रुता देवि नात्र कार्या विचारणा" इति। जल्र्रवाहर्पा गंगा ह्यत्र वोढ्री बाह्यं च ताह्हगंबु ततो भिन्नामेवोपपच्चत इति नेत्रीति सदेवोन्नयनं लं्यते इति च तथा ठ्याख्यातं कृषणाइन्द़श्र रूढ्या श्रीगोपाल एवाधिक प्रसिद्द इति तथा ठयाख्यातमेव। अमेदे हि ताह्गम्बुरुपेत्येवावक्ष्यदिति संदूर्भ:। तीर्थंस्खु-गंगायामेव प्रायोपवेशोन्यन्रापि किमिति न स्यादिति तत्राहयेति। लसंती श्रीमती तुलसी घह्यक्जानेन तुलो सिनोति बध्नातीति तुलसी घह्हाज्ञानसह्री। ज्रहज्ञानस्य संसारनिवर्त्तकव्वं यन्माहाल्यं तद्स्या अप्यस्तीति पया च्र्रा निखिलाघसंघशामनी ₹प्रा बपुःपावनी रोगाणामभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासनी। प्र्यासन्नविधायिनी भगबतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तचरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः" इ्यादिपुराणोक्तेः। यद्वा तनोति मोभ्षादिपुरुषर्थमिति वुरिक्णुसत्त्र लसतीवि तुलसी तस्या मंजरीरजोभिर्विमिभा छष्णस्यांधिरेगवर्तैः सहाधिकानि
 या चाते एवारोषाँलोकानुभयत्रांतर्बहिय पुनाति। यद्वोभयन्तेह लोके शिष्टव्यवहारयोग्यतालक्षणाँ युर्धिं परलोके नरकभाष्यादि-

 विष्वेकचेता मुनीनों निवृत्तानों ज्ञानिनों श्रतमिव अर्तं नियमे यस्य स तथा वाचालत्वरहितो वाडत एव मुक्तः समरतेपु पुत्रधनादिधु संगा आसक्तयो येन। मुक्ते हरौ समस्तानां श्रोत्रादीन्द्रियरणां संगसत्कथनतचत्रवणतदर्रानादिष्वादंरो यस्येति वा मुक्तसंगः $\|\bullet\|$ * यत्र परीक्षित्तित्वि तत्रोपजग्मु। प्रायेगेति। तीर्थयात्रक्याजैः तेन तीर्थेम्योडपि परीक्षिदर्शनं ते छ्यधिक गूढं निरगैषुरिति भावः। अक्रमादुद्रमूतपतिस्वानन्दान्यथानुपपन्या संश्वतया भाविवृत्तान्तं ज्ञात्वा श्रीभागवतामृतपानार्थमिति भावः ॥ ८।।

## भ्रीमद्दीराराघवब्यास्या

अथो ततः इमममुं च लोकं विहाय लोक्यत इति लोकः फलं सुखमिति याबत् ऐहिकामुष्मिकसुखस्पहां विहायेसर्थः। इमममुं च लोकं विशिनष्टि-₹वेन पुरस्ताल्वूरंमेव हेयतया विमर्शितों विचारपूर्वकं हेयत्वेन निश्यितौ विचारपूर्वकम् इमममुं च
 गंगायां प्रायमनशनव्रतमुपाविशदनशनत्रतेन दीक्षितो बभूवेत्यर्थः 1411 खाहेड़न्यन्र बा प्रायुपविशतु कि विशेषेगा-
 प्रझास्तस्यांबुनोंडभसो नेत्री प्रवहंती याऽमर्र्यनदी उभयन्रेहामुत्र च सेशाँलोकपालः: सहिताँलोकान् जनान्पुनाति नदीं मरिष्यमाणः को वा पुमान्न सेवेत ? अपि तु सर्व इल्यभिप्रायेण तस्यामेव प्रायमुपाविशादिल्यर्थः। लसचक्छूतुलसी श्रीकृषणांघ्रिरेणुना हेतुना अभ्यधिकं ख्वाधिकरहितमंबु तस्य नेनीति वार्थः 11 ६।1 * स पांडवेयः परीक्षिदित्थं विष्णुपदां गंगायां प्रायोपवेशां प्रति व्यवच्छिच्य विनिश्रिस संकलान्मुकः समत्तेषु देहतदनुबंधगादिधु संगो येन मुनीनां वतं यस्य न विद्यतेडन्यो भावः चिंता यस सः मुकुंदांमि द्धगी ध्यातबनन $\|6\|$ * तदा तत्र राइः संनिधौ महानुभावः सशिष्या मुनयो लोके पुनानाः पवित्रीकुवंतः आजग्मुः। भुवनं पुनाना इट्येते़ेवोपपाद यति प्रायेण संतः साधवः तीर्थंगान्राव्याजैः खग्मेन तीर्थानि पुनंति। हि यथा च पुनंति तथोपपादितं पुरस्तात्तीर्थौकुवंति तीर्थानीत्यत्रे्यर्थः 11 ८।

## शीमद्विजयधजजतीर्थाता पदरनाचकी

स सम्राट् कस्य वा हेतोरिति शौनकभ्रइनं परिहरति अथो इति। अथो ल्रह्मशापाकर्णनसमनंतरमेव ममाय शापोडपि विरक्तिहेतुत्वत्साधुरिति मन्वानः पुर सताश्रथम ताविह लोकपर लोकावनित्यत्वदुःखमिश्रत्वादिना हेयतया विमृइयाधिराट् श्रीयुतमिमं भूलोकं तथा अमुं स्वर्गलोक निर्विच विहायमिमन्संसारे कृष्गांघिसेवैवात्यंतिकदुःखनिवृत्तिसुखसाधनत्वात् कर्तठयेति च विमृइय तामेव म्रियमाणस्यात्मनः करंठयामभिमन्यमानः परीक्षित् अमरर्ट्यैन्यां मंगायां प्रायमुपाविशाद्यावज्जीवमनशनत्रतं चकारेंयन्वयः $114 \%$ किमिति गंगायामेव प्रायोपवेशाडन्यत्रापि कि न स्यादिति तत्राह या वा इति । लसंती श्रीमती तुलसी लसचछ्रीतुल्सी ह्रह्लझानेन तुलां सिनोतीति तुलसी घह्मज्ञानसट्री ज्नह्मज्ञानस्य संसारनिवर्तकर्वं गन्माहात्क्य तद्या अव्यस्तीति तत्सह्री तनोति करोति मोक्षादिपुरुषार्थमिति तुर्विष्णुस्तन्र लसतीति वा तुलसी, तस्या मंजरीरजोमिर्विमिश्राः कृष्णस्यंधिरेणवः तैः सहाधिकानि यान्यंबूनि जलानि तेषां नेत्री लसचत्रीतुलैसीमंजरीरजोविमिश्रशक्रोणचरणरेणुसमधिगतमाहात्म्याम्यधिक-
 परलोके नरकप्राप्यादिनिवर्तनलक्षणां करोतीति वा अतो परिएयमाणः पुमान् कस्तां गंगां न सेवेत $H ६ \| \%$ अतो मरिष्यमाणोडहं तीर्थोत्तमत्वाद्विहणुपद्यां गंगायामनहानवतं करिएग्य इति प्रयोपेवेशं प्रति क्यवस्थाय निश्चित्यानन्यभावोडनन्यचेता रज्यभारादिचिंतारहितांतःकरणो विष्वेकचेता बा मुनीनां निघ्तानां ज्ञानिनां व्रतमिव व्रतं यस्य स मुनित्रतः वाचललवरहितो वा। अत एव सुक्ताः समस्ताः संगाः पुत्रादिविषयस्नेहा चस्य स मुक्तसमस्तसंगः श्रोछादींद्रियैरन्यप्रसंगमंतरेण तरकथाश्रवणादिप्रसंगो स स तथेति वा स पांडवेयः परीक्षित् विष्णुपवां प्रायोपवेशां प्रति स्थितः मुकुंदं तद्रंंघ्रिं च एवं द्ध्यावितयेकान्वयः। चः समुक्षेडबधारणे वा॥ख॥ \% यन्र परीक्षित्रिष्टति तन्रोपजग्मु: $\|$ ८॥

## श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रीः

 इत्यास्तां तस्य वाह्म गापराधकलुषभीतस्य श्रीकृणस्यंघिसेवामेव च सर्वाधिकपुरुषार्थतया लिद्सोर्वार्ता, सर्वस्यापि जीवस्य
 वनजाता यास्तुलस्स्ताभिविमिश्रा पूरं विमिश्रीभूता ऐक्यं प्राप्ता या चुन्दावनस्थिताः स्वयं भगवतः कृष्गस्यंंघ्रिरेणवस्ताभिरंभ्यधिकं यमुनारूपमम्बु तस्यपि नेन्री वोढ़ीयर्थः। अभ्यधिकतबं चोक्तमदिवाराहे- गङा शातगुणा पुण्या माथुरे मम मण्डले। यमुना

 मेव। अभेदे हि ताहगम्बुरूपेत्येवावक्ष्यदिति $\|\vDash\|$ कीहशः सन् दध्यी तत्राह मुक्केति अनन्येति च $\|\varphi\|$ * तत्रेति। साक्षाच्छूीभगवत्पाद्सम्बन्धीनि गंगादीनि विनेति क्षेग्रम्। तेषु तेषाभपि परमाद्रात्। कि वा उत्रेक्षामात्रमिद्ं न तु तेषामप्यभिपायः । तामेवाह प्रायेणेति ॥ ८-१? ।।

## श्रमद्विश्यनाथचकर्वर्तिक्टना सारार्थदर्शिनी

इमम अमुं च लोकं विहाय कुतः पुरस्तात् शापात् पूर्वमेक हेयतया उमौ विर्माशतौ विचारिती। अतः अधि सर्वंपुरुषार्थाधिकां मन्यमानः प्रायमनशनं प्रत्युपाविशात् संकहपेनोपाविवेशा $114 \% \%$ अमन्र्यनद्यां गंगायायेव कुतसत्राह । अभ्यधिकं सर्वोट्कृष्टं यद्ग्बु तस्य नेत्री तद्वाहिनी। उमयन्र ऊधर्वाधोडन्तर्बहिख।। \&।। \% क्यवचिद्य नि श्रित्य। प्रायोपवेशा प्रति उक्ष्यीकृत्येल्यर्थः। न अन्यस्मिन् कम्मझानदेवतान्तरे भावो यस्य सः $116 \|$ \% तत्र तदा तद्दर्शनार्थ मुनय आगत न
 दर्शनं ते ह्यधिक छढं (गढंं) निरणैषुरिति भावः। अकस्मादन्दुतप्रतिघानन्दान्यथानुपपत्या सर्वज्ततया भावि वृत्तान्तं ज्ञात्वा भीभागवतामृतपानर्थमिति भावः $11<-2011$

श्रममन्धुकन्द्रेकतः सिद्वान्तपदीपः
अथो विरक्तिकारणात्तक्षकानलस्बीकारानन्तरं पुरस्तात् पूर्वन्रैब हेयतया विर्मशितौ चिन्तितौं इमममुं च लोकमैहिकामुषिमकोणायतनौ विहाय तदीयभोगवासनामपनीय कृषणांघिसेवामधीयधिकां सर्वोत्तमां मन्यमानः अमर्युनद्यां देवनदीतीऐ


विसिभ्रै: कृषणांध्रिरेणुमिरम्यधिकस्याम्बुनो नेत्री तद्वाहिनी उभयंत्र बाह्यमक्यन्तर च चनानपानादिना सेशान् ईशसहितान् लोकान् देवमनुष्यादीन्पुनार्ति या तों मरिष्यमाणः आसन्नमृत्यु: को न सेवेत 11 ६ 11 \% स पाण्डनेयः महाभागवतकुलोल्पन्नः परीज्ञित् इल्येवं विज्णुपदां गङायां प्रायोपवेशं प्रति ब्यवच्छिद्य विनिश्रिल्य अनन्यः कहषणैकविषयः भावो भक्तिर्यूस्य मुनीनां रामदमादीनि व्रतानि यस्य लक्तः समसो देहतदनुबन्धिविषयकः संयोगो येन सः सुकुन्दांश्ंि द्धयौ ध्यातवान् $116 \| \%$ तः राजर्षिसंनिधौ मुनय उपजग्मुः, कथन्मूताः भुवनं पुनानाः लोकं पवित्रीकुवन्तः यतः सन्तः साधवः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेरौः त्यात्राक्याजैः स्यं तीर्थाजि पुनन्ति श्रीगङास्नानठ्याजेन तदूगतजनतापापानि नाइायितुं परमभागक्तराजऽर्यनुम्रहाथं चागता इसर्थं $11<-90 \|$

## श्रीमद्दललमाचार्यविरचिता सुबोधिनी क्यास्या

एवं निरपेक्षतां निरूप्य कर्तिण्यव्वेन संन्यासलक्ष्ण बैराग्यमाह-अथो इहामुश्रर्थफलमोगविरागो न ज्ञानार्थः, किन्तु भगवत्सेवर्थ इति निरूपयितुमाह कृषणोंद्विसेवामधिमन्यमान इ़ि । अत एव लोकपद्पयोगः न तु लोके भोगपरिलागः भक्तिमर्गोण भगवत्सेवायाः रारीरमात्रसाध्यत्वात् । ननु शापेनायमेवं करोति परिल्यागमतः कथमस्य भक्तरवमिल्याशांक्याह विमर्शितौ हेयत्तः पुरस्तादिति पूर्वमेव वक्कन्याविति भगवस्सेवर्थ विचारितौ केवलघरीरेण भगवत्सेवां करिम्यन् तस्य शरीरस्य क्रियान्तरे विनियोगाभावार्थमनशानं कृतवानित्याह उपाविश्त् प्रायमिति। प्रायमनशानं प्रायस्य सर्वथान्नपरिलाग हूपस्य भगवद्रतेनामीष्टववात् प्रायस्य कम्वत्वमन्यथा तादर्थ्यचतुर्थी स्यात्, अन्नमयत्वाते शरीरस्य तदभावे वैकुच्येन सर्वर्भावमाइंक्य अमर्यानां नदीर्वात् न विद्यते मर्त्यं येषां देवानां तेषां नढ़ी प्रत्यहमन्यलक्षण्षणन देहे वृद्धिक्षययोर्जायमानत्वात् पूर्व साधनत्वेन गृहीतस्य देहस्य नाशात देहान्तरस्य च साधकत्वसन्देहात् गअायाश्र्य यथावस्तुस्थापकत्वात् गातीरें पायः अमर्ल्यंव्वं नदीकृतमेब। तत्तीरे जाता अमर्त्यां भवन्तीति अत इद्वमपि शरीरमुत्तरोत्तरकेवलतेजसो निष्पाह्यमानं गछासम्बन्धात् अमर्र्यत्वमापन्नं सते भगवत्सेवायाः फलोपकारिं भविषयतीति तथा यन्नः। इदानींतनानामाधिभौतिकवात् अधिभौतिकरूपेण सा अभिव्यक्ता न तरफलं साधयति $114 \| \%$ एवं योग्यदेंहसाधकंवेन गंगायाः परम्परोपयोगमुक्वा भक्तौ साक्षानफल भगवन्सेवायां प्रथमतश्ररणप्रक्षालनभावनायां तस्यां क्रियमाणायं प्रक्षलनं जातमिल्यमिज्ञापिका गंगा अस्या अभिज्ञपकं रूपमाह या ज्हहसदने घह्नकर्तृकचरणक्षालनात् पूरं नित्यपूजायां लक्ष्मीसमर्पिततुलसीचरणारविंदे स्यिता अक्रकार्याथं ब्यावृतस्य भगवतः चरणस्पर्शाभूतसं₹कारपक्षमाश्रित्य "तदंतरप्रतिपत्ती रंहति संपरिष्वक्त"" ( द1३1?) इति न्यायेन कृतपुण्यपुंजस्य सख्बनिधनां
 गहाया वदति कहषणांद्रिरेणिति। श्रीतुलस्या विमिश्र: योंडघिरेण्र:, अनेन तस्मिन् जरीरे भक्तमत्तयोः सहजसम्बन्घे हेतुरुक्तः बहूनां भूमौ स्थितानां ताद्दशाशरीरनिष्पादनाथं कृषणांभिरेणन अभितः अधिका यस्य ताद्ट्हामंबु नयतीति अम्बुनेत्री परिमितं च गंगाजलं परिमितं च कमंडतुजलमपरिमिताध्रणरेणव इति न सम्यक प्रक्षालनपर्यापमंबु भवति, अतो रेणन एव अधिकाः, इदानींतनजल़्डपि मकं प्रत्येब तदुभिंठ्यक्तीकरणं नान्यं प्रतीवि नेत्रपदेन सूचितम । तस्य प्रासंगिकफलद्वयमाह पुनातीति। त्रीनपि लोकान् उभयन्र अन्तर्बहिः सेशान् पुनाति सेशत्वपालकमहादेवेवहितान् अनेन भक्तानां भूमातुत्पन्नानामधिकदोषसन्बन्धाभावः सूचितः। अत एव यो मरिए्यमाणः पूर्वेढहत्यागेछुः ताद्रहाइरीरोत्पादिकां गंगां को वा न सेवेत ॥६॥ \% एवं गंगातीरे प्रायोपवेशनं कर्त्तण्यमिति युत्त्या निश्रित्य स्वस्याभक्तत्वें सर्वममन्यथा स्यादिति तद्दोषवत्र्वेन परिहिन् अप्रिमकर्त्तन्यमाह इत्यं ठयवचिछछच्घोति। विक्णुनदां प्रायोपवेशनं प्रति पूर्वोक्तकारेण पश्षांतरनिराकरणप्वर्वविशोषेण इमं पक्षमवचिछ्घ द्ध्याविति सम्बन्बः। यतः स
 ध्यानस्योपयोगं वारयति अंश्रिमित्येकत्वसंस्या अविवक्षिता प्रहवदुत्तरत्र योगार्थ तेन संनिधानात पूर्वोषषत्वं फल्दिष्यति अनन्या र्भक्ति: पुरुषार्थसाधिकेति ता वक्रमनन्यमाव इति न विद्यते अन्यसिमन् भावों यस्य प्रायो गंगाद़ीनामपेक्षितत्वात् ख्वतन्त्रतया मवत्वित्येतटुक्तमनेन मनौद्धोड़्युक्तः वाचनिकं कायिकं चाह मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसंग इति मुनिबत् ब्रतं यस्य वृथालापपरिवर्जने मौनं मुनिठ्यतिरिकैः सह वा भाषणनिषेध, अन्यथा गुहीतब्रतस्य ल्यागः प्रसज्येत मुक्तः सर्वे संगा येन पुत्रमित्रादिभिः मनसा
 च शुकं च योजयन् समाज एव रस उत्पस्यत इति भक्तिरसोत्पत्यर्य भगवतृकृतं मुनीनामागमनमाह तत्रोपजग्मुरिति। उपेति कालसामीग्यमघ्यैव तदर्थ भगवता आझमास्ते समागता इति न, किन्तु पूर्वमेव लोके तीर्थपाविन्यार्थ भगवता नियुक्ताः तथा कुर्चन्तीीयाह भुवनं पुनाना ड़ति, अन्यथा मुनीनामेततुझोषत्वं स्यात्, पानने सामधर्यमाह महानुमावा इृति, अनाहूतानामपि अत्र प्रयोजनजज़ाने हैतुः मुनय इति सशिष्या इति शिएयाणां पुनर्बोधनइगावृत्यथं रसिकतयैवग्रे कथाकरणार्थ प्रायेगेति स्वतन्र्रतया
 मुख्यप्रयोजनं तदाह अपदेशौरिति ठ्याजैरिसर्यः ॥ ८।

## श्रीमद्गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमचरणव्रिरचितः सुबोधिनीपकाराः

अथो इलत्र। अनशनमिति। 'प्रायअ्वानराने मृर्यौ तुल्यबाहुलग्ययोरपी’ति कोहादित्यर्थः। अत एवेति। स्यागस्य भग्वतसेे वार्थत्वादेव। भगबद्वतवबेनेति 'अनभन्नन्य' इति श्रुत्या तथात्वेन। एवं चात्रोपविशते: क्रियार्थत्वं बोध्यम्। यथा 'सत्रमासते'सत्रासते: कियार्थत्वम्, तद्वत्। तर्तीर इति मन्द्राकिनीतीरे। ननु गझाया अमर्त्यर्त्वसाधकत्व इद्वानीं कथं तद्वघभिचार इल्यत
 विल्याद्याहे्यर्थः । चरणक्षालनमिति। तथ। च तत्करमतवेन फल रूपोपयोग इत्यर्थः। ननु तथापि प्रकृतेः कर्थ स इ्यत आहुः भान्वनायेमित्यादि । तस्यामिति सेवायाम्। अभिक्ञापिकेति स्मारिका। तथा च प्रकृते स्मारकत्वेन स इत्यर्थः। केन र्पेणाभिज्ञाजनकत्वमित्याकंक्षायमाहुः तस्या इत्यादि। तथा च विऐोषणोक्तरुपेण तथेत्यर्थः। अन्र विमिश्रत्वकथनानुपपत्त्या तुलसीस्थितिकर्क्ष्रेपि चरणारविन्दे सिद्धा, तद्विमिश्ररेणुसम्बन्बेन क्षालनकरणतापि सिद्धा। तथा चैतद्विरोषणोक्तरूपेणाभिज्ञापकत्वमित्यर्थः। एवं फलस्पमुपयोगं प्रकृतोपयोगं च बोधयित्वा सेवोपयोगिदेहजननसामर्थ्यसाधनायाहुः भक्तकार्ये्यादि 1 अत्र अक्त बलिर्देवाश्र, तबकार्यमुद्धार स्तिविष्ट्रपपापणं च, तदर्थं न्याप्टतस्योटक्षेपादिकां क्रियां तन्वानस्य भगवतश्यरणस्य वा, भू तसं₹कारकपक्षमाभ्रिल्य, कार्यव्यापाराभावे ततः सायुज्यादेरेव सम्भवात्, तद्वगापारे तु स्वसेवायोग्यदेहसमपादनल प्पस्य भक्तान्तरकार्यस्यापे संभवात् देहनिषपादकभूतसंरकारकपक्षमाहल। तदन्तरेति साधनाधयायारंभख्थितसूत्रोक्तन्यायेन। तऋ हि 'पूर्वजन्मनि निषकामयज्ञकर्तुर्जानरहितस्य मरणे सर्वेवेद्यार्थरूपभगवत्वरूपज्ञानाभावेन यज्ञाभिण्यच्त्यभावाद् भूतसंस्कारक एव यक्ञो जात इति, निषकामत्वाच यज्ञसचिवा देवासतुष्टा इति, ततश्य तदुधीनान्येन भूवानीति, ते देवास्तस्ये ज्ञानयोग्यदेहसिद्वर्थर्य तत्र तत्र हुत्वा प्यवागिनविद्यापकारेण तस्य रारीरं सम्पाद्यन्तीति प्रतिपादितम्, तेन न्यायेन छत्राणिपुप्यपुअस्य पूर्वजन्मति कृतो यः पुणग्रमुध श्रव्रणदी़ां साधनभक्तीनां साक्षान्मोक्षसाधनत्वं ज्ञात्वा तान्त्रिकदीक्षापूर्नंक विहितत्वेन छतं यदुपासनामार्गीयं श्रवणादिनवकं वत्पूर्नोक्तयज्ञवत् भूतसंसकारकमेव जातमिति तस्य यज्ञस्य स्वन्यापारभूतदेवाधीनानि देहजनकानि मूतानीति विद्यायोग्यदेहतनिपाद्नाथं देवसम्ब्न्धं प्राप्य पब्बाग्निविद्योकहोमरूपेण स यज्ञस्तिष्ठति, तथा पूर्वोक्तनवकमपि सम्बन्धिनं निषेक्फ़पषकरूपाणां पित्राद्धीनां भक्तर्वे सति तद्द्वारा भगघद्दीयहरीरनिष्पादनाथं चरणामृतचरणरेणुरेण भूतानि संस्कुर्वत् भगवच्चणे सम्बन्ध प्राप्य तिष्ठतीति भक्तानां ताद्धापुण्यश्रवणादिक्टतां तर्सम्बनिध्ध तादृाइरीरं निष्पादयितुं चरणामृतचरणरेणुसम्बन्बिनं साकासेवायोग्यं निष्पादयितुं स्थितस नवकस्य चरणपापेः पूर्वमेव तह्रासिसाधकब्वं चरणामृतचरणरणुसम्बन्धप्राप्तिसाधकत्वं गदाया व्यासः सूतभ वद़ति, तेन तस्याः तादरासामधर्यमित्यर्थः। भक्योरिति विहिताविहितभत्त्योः। सेशानिति। अस्मिन पक्षे उभयत्रेत्यस्य स्थितिदशायां संहारदश्शायां चेत्यर्थो बोध्यः।। छ।। \% इश्ध ठ्यवचिछहे त्यत्र। अन्यथा स्यादिति। आधिदैविकरूपानाविर्भावेने खविचारितकार्यंनुपयोगि स्यात्। भाध्यारिमकस्ये्यादि ।

 योगार्थमविवक्षितित्यंर्थः 1 अविवक्षितत्वस्य फलमाहुः तेनेल्यादि। पूर्वरोष्व्वमिति सेवायोग्यहरीरप्रापिशोषत्वम्। अनन्यभावर्व* कथनप्रयोजनमाहुः प्रायेल्यादि । अपेन्तितः्वादिति। पूर्वरलोकद्वये कर्मत्वेन हुद्विजनकत्वादिना च तथात्वात्। आक्येति गृहमेधे पुत्रादीनामाझादानेन $\|$ ७ \% तन्रेत्यत्र। कालसमीप्यमिति। यस्मित्र काले प्रायोपवेशां कृतवान्, तदेवेल्यर्थः। पुनर्बोघनव्यानृत्यर्य मिति। एवं कथाकरणाथं यत्पुनर्बोधनं तह्यावृत्यर्थम्। शिष्टाचारद्शानादेश तस्सिद्वेरिति 1 ८।।

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

तच्छृवणफल च सुखस्पृहां सक्त्वा प्रायमनशनं यथा भवति तथा तत्सद्ध्पेनामर्त्यनद्यां देव्वनदी गंगा तत्तीरे उपाविशाद्तित्यन्वयः। ततः पूर्वमेब तस्य विवेकितवं सूचयँलोकौ विशिनष्टि-पुर स्तान्पूर्वमेच हेयतया विमरितौ विचारेण नित्रिताविति। तहि तत उत्कृष्टं कि फलमुद्दिइय तत्रोपविवेशोलाकाङंक्षायामाह-श्रीकषणाङ घिसेवामधि सर्वंपुरुषार्थादधिकामुत्कृषां मन्यमान इति। तत्राप्त्यर्थ मेव तत्रोपविवेशोति भाव: 1411 \% गङ्जा कथं तत्रापिहेतुरिलपेक्षायों तच्चरणम्बन्धाद्वित्याइयेनाह-येति। प्रसिद्वोडयमर्थ इत्याह-वा इति। या वै सेशान् ईरैर्लोकवालादिभिः सहितान् लोकान जनान् उमयत्रान्तर्वहिय्य पुनाति तो मरिषयमाणः आसन्नमरणः मरणकालस्यानिम्रितत्वाष्सर्वदेव को वा न सेवेतेत्यन्वयः। न गळाकृता विशुद्विः ₹वर्गादिपापिहेतुरेव किन्तु भगवत्रापिहेतुरपीत्याइयेन तां विशिनष्टि-लसच्हीति। लसन्ती श्रीर्यस्यास्तया तुलस्या विमिश्राः ये कुषणाङिघरेणवस्तैरं्यधिक सर्बोटकृष्टं यद़्बु तस्य नेत्री
 सङ़ल्प्य मुक्तः समसतेषु देहतनदनुनध्यादिषु पुत्रादिष्छु सछो येन सः, मुनीनां घतं नियमो यस्य सः, न विद्यतेडन्यस्मिन् भावो
 महानुभावाः सशिाबया मुनय उपजग्मुरागता:। ननु मुनयस्तु ₹चयमेव पवित्रतीर्थ तीर्थपर्येटनं कुर्जन्ति कर्थं तेषां मुवनपवित्रत्व



## हिन्दी अनुवाद

वे हस लोक और पसलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुच्छ और ल्याज्र्र समझते थे । अ习 उनका स्वरूपतः लाग करके भगवान् श्रीकृणके चरणकमलोंकी सेवाको ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनघान घ्रत लेकर वे गछ्ञातटपर बैठ गये ॥५॥ * अ गह्नाजीका जल भगवान् श्रीकृषणके चरणकमलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसीकी गन्धसे मिश्रित है। यह्हीं कारण है कि वे लोकपालोंके सहित ऊपर-नीचेके समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्भ पुरुष होगा, जो उनका सेवन न करेगा 11 ६॥ \% इस प्रकार गध्राजीके तटपर अमरण अनशानका निम्शय करके उन्होंने समसत आसक्तियोंका परित्याग कर दिया और वे मुनियोंका व्रत स्वीकार करके अनन्यभावसे श्रीकृष्णके चरगकमलोंका ध्यान करने लगे॥०॥ उस समय त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े महानुभाव चषि-मुनि अपने श्रिष्योंके साथ वहाँ पधारे । संतजन प्रायः तीर्थंयत्राके बहाने ख्वयं उन तीर्थस्यानोंको ही पवित्र करते हैं ॥८॥
अत्रिर्वसिष्ठचच्यवनः सारद्धानरिष्टनेमिर्मृगुराड़राश।
पराइारो गाधियुतोडथ राम उतथ्य इन्द्रंप्रमदेध्मवाहौ ॥S॥
मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्धाों गौतमः पिप्पलादः।
मैत्रेय और्नः कवष: कम्भयोनिर्द्रैपायनो भगवानारदश्य ॥ ?० ॥
अन्ये च देवर्षिजं बार्षिवर्यी राजर्षितर्या अरुणादयश।
नाना'vेय प्रवरान् समेतानभ्यर्च्य राजा रिरसा चवन्दे ॥ १? ॥
युसोपविष्टेष्वथ तेकु भूयः कुत्रणामः खचिकीर्षित यत्।
विज्ञापयामास विविकचेता उपसितोडग्र Sमिग्हीतपाणि: ॥ ?२ ॥

## भ्रीधरसामिबिरचिता भावार्थदीविका

 ₹प्षश्ष ववंदे $॥$ ११॥ विज्ञापनार्थ पुनः कृतप्रणामः। विविक्ति गुद्वं चेतो यस्स। अभिग्हीतौ संयोजिती पाणी येन सः । खचिकीर्षित प्रायोपवेशनादि युक्तमयुक्तं वेति विज्ञापयामास ॥ १P॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थद्धीिकाप्रकाशः

मुनीन्कांभ्रिन्नामतो निर्दिशति अत्रिरिति। हरद्वान्हृपाचार्येपिता गाधिसुतो विश्वामिन्रः रामः परशुरामः ॥९-९०॥ * \% काण्डर्षिव्वं काण्डं ज्ञानकाण्डं तत्रधाना ॠषयः काण्डर्षयस्तेषां भावस्तचवं तड़ेव विशोषो भेदस्तेन हेतुना
 कुद्यमनाः ॥ १२॥

## श्रीमद्रीरराधबव्याख्या

के चैते मुनय इट्यत्र दर्शयति अन्रिरिति सार्द्वदघयेन । गाधियुतो विश्वामित्रः रामो भार्गवः कुंभयोनिरगस्यः॥ ९-२०॥ * * अन्ये च देवर्षिश्रेष्टा घह्यर्षिश्रेष्ष राजर्षिवर्या अरुणादयश्र ॠष्यः तानागतान्नानाविधार्षेयप्रवरान्समेतान् संघीभूतानभ्यचर्य राजा परीक्षित् किरसा ववंदे $\|? ?\|$ \% अथ तेषु सुखं यथातथोपविष्टेष्टु सब्मु पुनरपि कृतः प्रणामो सेन
 यन्त्विज्वाप्रापामास ॥ १२॥
१. पा० पा०-इन्द्रप्रमतिः सुखहु। R. प्रा० पा०-कवयः। द. प्रा० पा०-देवर्विमहर्षि०। \%. प्रा० पा०-नार्निसंघान् प्रस० । प्र० पा०-महते ।




 सेसन्वयः॥ १२॥

## भीमजीवीवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः


थीमद्रिश्ननाभनकर्तर्तुका सारार्यद्शिंनी

श्रमम्बुकदेवेक्छतः सिद्रान्तपदीपः

 सस्सु विविक्ष निर्मलं चेतो यस्य सः अभिगृहीती संयोजितौ पाणी येन सः अघ्पे उपस्थित: विक्ञापनाथं भूयः पुतः कृतः प्रणामो


## श्रीमदलभाचार्यविरचिता सुबोधिनी ब्याख्या





 योग उल्संमला बंदन्ताः पूजति पूज्ञासमापि पूजतं यस्विचचछया कुत इति दोपपरिहारार्थमव्यमेपु तेकु वित्पपतार्थं प्रणामं

 आभिमुख्येन गुहीती पाणी येन ॥ १श ॥

## थीसद्गोर्वासिश्रीपुखोो त्तमचरणविरचितः सुबोधिनीमकाशः

 वेष्वृचन्तरविभागमाहुः अथेल्यादि $49 ॥$

## श्रीनिरिधर्कृता वालयवोधिनी





 विकि क्तिचेता इति, विविक्त कुद्ध खमहテँवाभिमानरहितं जैतों यस्य स इलर्थः ॥ ?२ ।।

## हिन्दी श्र्नुत्वाद




नारद तथा हुनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, अद्सर्षि तथा अरुणादि राजर्षियोंका ग्रुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रोंके मुख्य-मुख्य नृषियोंको एकत्र द्रेखकर राजाने सबेका यथायोग्य सर्कार किया और उनके चरणोंपर सिर रखकर वन्दना की $4 ९-9 \% \#$ जब सब लोग आरामसे अपने अपने आसनोंपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षित्ने उन्हें किरसे प्रणाम किया और उनके सामने खड़े दोकर ज्रुद्व हृदयसे अख्जलि बाँधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे 11 ?२ा।

## राजावाच



## अधरर्खवामिविरचिता भावार्थदीपिका

अनुमोदनेनानुम्रहमालंक्ष्यत्मानं खग्राघते अहो इति। नृपाणां मधये महत्तमैरनुम्रहीयं घीलं वृत्तं येषां ते। एतन

 आस्तो तावदनुम्रो बह्सशापोडपि भगक्त्रसादादेव जात इत्याह्। तस्य गर्झकर्मण एव। अतोडघस्य पापात्मनो गृहेष्वासक्तचित्तस्य मे स्वपापये परावराणामीश एव द्विजशापतया बभूव। यत्र यस्मिन् आापे सति गृहेषु प्रसक्तो भयं धत्ते निविण्णो भवति। यतो
 $1198 \|$ \% तान्प्रार्थयते तमिति द्वाभ्याम् । तं मामुपयातं शरणागतं प्रतियन्तु जानन्तु। देवी देवतारूपा जंगा च प्रत्येतु। वाशब्दः प्रतिक्कियानादरे। गाथाः कथाः $113411 \%$ स आभ्भयो येषां तेषु प्रकृषः संगो भूयात्। तस्यां तस्यों सृष्थै जन्मनि॥ १६॥

## भीवंशीधरहकतो भावार्थदीविकापकाराः

घन्यतमा न जाने कस्य पुप्यस्य फलमेतदहो भाग्यं मम इटर्थः। एतन महत्तमानुम्रणीयशीलत्वं च तैविै्रैस्तद्राजकुलं ततोपि आश्रमाद्द दूरस्यपादरौचस्यलद्यपि आराद्य दूरे तत्रापि पाद़शौचस्यले। इस्यर्थ इति। अननुज्ञानादिति भावः । यस्य राजकुलस्य । गांघं सर्वतोडप्यपविन्रमित्यर्थः। अत्र सन्द्रीं-अहो आभर्यं किमाअर्यं तत्राह नृपाणां मध्ये वयं पाण्डवाः महत्तमानां मवतामनुम्हे शीलयति ये स्वायंभुवाद्यस्ताहद्धाः सन्तो धन्यतमा जाता इति चोषः। स्वतंत्रु नृपाणां कुल-मीटर्दामिलाह-राज्ञामिति। यतो गह्धं हिंसादिलक्षणं कर्म यस्य ताद्दरामिल्यर्थः। १३।। \# अतो गर्झकर्मव्वात्। अघस्य ज्राझ्दणगले सर्पेनिवेशनावमाननात्। एवं पतितपावनत्वख्यापनाथं द्विजशापरुपस्सन्मप्पाइर्वमागतः। मूलशब्दस्य पुंस्त्वमार्षम्। भवत्समागमादतुमीयते । यत्र मगवानायाति तन्रैव तद्रक्तः खत एवायंतीतलर्थः। यन्र परावरेशे प्रसक्त आसक्तो जन आशु हीघमेवाभयं मयाभाबं धत्ते इति वा 1 तस्य च वैराग्यस्य च इलर्थ इति। स्वश्रापिसाधनवैराग्यकारणीमूतभयमुत्पादितवानिजकृषयेति भावः 1 अन्र संदर्भः-तत्रापीदमाश्रर्यमियाह— तर्यैव भगवदनुम्रहशीलानां वंशे गणनीद स्यापि मे ममाभीक्षण गृहेषु व्यासके-
 सन् निर्वेंदोऽन्यन्नानासंग एव मूलमवष्टंभको यस्य स्वस्मनासंगस्य तद्रपोऽभवत्। वहि कि स्यात्तनाह-यत्र परावरेगे पसक्तः शीघमेवाभयं तच्चरणारविन्दुप्राष्ट्या मयाभावं घत्त्व "मत्त्यो मृत्युठ्यालमीतः पलायन्" इलादेः। अतोऽकस्माइ्रवतामप्यागमनं तत्र्रेरण-


[^63]मानुरहणीयहीलस्तं मा मां द्विजोपसूप्टरश्वश्विणा प्रेरितः कुहकः वेषांतरधारी। यद्वा सर्वजातिविशिप्टस्तक्षकः साक्षादेव दशतु सभयतु। गुष्माभिस्वेतत्कार्यमिस्याह—अलमिति। अलं देहावियोगपयंतं गाथाः "गाथा इलोके संस्छृतान्र्रभाषायां गेयवृत्तयोः" इति मेद्विती। इलोके चशसीलर्थः। "इलोकः पद्ये चश्सपि" इस्यभिधानात्। तथा च विष्णुयझांास गायत कथयत 11 २॥ \%8. शु पुनरवि जन्मांतरेऽपि यां यां सृष्टि जन्म प्राव्नोमि तस्यां तस्यां भगवति रतिस्तद्रकुषु प्रक्टृः संगः सर्वजीवेषु मैत्री हति मद्वाब्छितत्रयं भूयादिति प्रार्ध्य प्रणमन्नाह-नम इति। यद्वा चासणानादरानुतापादाए- त्राद्यणेम्यो नमो भूयादिति। वाक्छित चतुष्ट्यक्व ॥ १६॥

## श्रीमदीरीराघवच्याख्या

तद्वेवाह अहो इति चतुभिंः। चृां मध्ये वयमहो धन्यतमाः उत्तमाः खल्彡, धन्यत्तमवे हेतु वदन्नात्मनो विशिनष्टि महत्तमैर्भवद्रिरनुपहणीयमनुम्महींतु योग्यं शीलं येषां यद्वा महत्तमानुमहणीयं महत्तमानुमहल ल्यं शीलं येषां तथाभूतः। अनेवंभूतं राजकुलं निन्दति राक्षामिति, ज्राह्वणानां भवतां पादहौचात्पादसेवामूलकविशुद्धे दूरे ाद्वि सूष्टं दूरात् ल्यक्षं यद्राज्ञां कुलं तनहं निंद्ं कर्म यस्य तथा

 रूपस्य परिहारक इति शेष:, निर्वेदमूलः देहतददनुबंध्यादिपु वैराग्ये च मूलं हेतु: द्विजशापस्पः परावरेशो भगवानेव प्रसक्तः प्रवृत्तः मामनुम्महीं मगवत्संकल्प एव द्विजशापठयाजेन पवृत्त इल्यर्थः। करं तस्यानुप्रह रुवतेय्यत आह यत्र यक्म्निन्मयि पसक्को द्विजशापरूप: परावरेशः आंखमयं धत्ते आदधाति अह्यविदपचार परिहारहेतुव्वानिर्वेदमूलत्वात् सत्संगद्वारा मुत्याधायकवाजानुमहरी एवे त्यर्थः 113811 \% अस्वेवं प्रकृतं किमिल्याहि तमिति । हे विपाः ! मवंतः इयं देवी गंगा चेशो मगवति धृतं चित्तं येन तथाभूतं तमुक्तविधमुपांयांतरानुवतिनं प्रतियंतु हेयोपद्येयझुभ्रूष्डु जानंतित्यर्थः, द्विजेनोपसष्टः प्रचोदितः वक्षकः कुहकः विस्मापकः मा बंचयत्वलं नितरां दशतु नाहं बिभेमीति भावः 1 किंतु यूयं विषणोर्गाथाः कथाः गायत कथयत अलं गायतेति वान्वयः 11 \& 811
 यन्नजन्म प्राप्नोमि तत्र सर्वत्र जन्मनि महत्सु भवाहरोपु मैन्री आनुकूल्यमस्तु द्विजे क्यो बो नमः ॥ ३६॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पदरलावली

महत्तमैः महापुरुषरनुग्रहणीयं शील येषां ते तथोक्ताः वयं नृपणां मध्ये धन्यतमाः, अहो अस्सद्रागधेयं कुतः राज़ां कुलं गर्घकर्म निंघकर्मवत् तककष्ट रेन राजकुलेन जाह्हणपादशौचमारात् दूरादिसषष्टं विरहित तदिति रोष: 11 १३ 11 \% सचिकीर्षितमाह तस्येति । परावरेरो मुक्तामुक्तमपंचनाथे हरी व्यासक्तचित्तस्यानुरक्षयुद्देरे तेषु गहेपु अयं द्विजझापरुपो दंडोडभीक्ष्णं अलं निर्वेदमूलो वैराग्यद्येतुरस्तु। यत्र येषु गृहेषु प्रसक्तः संसारमयमेव धत्ते यन्र यरिमन् भगवति प्सक्तेडभयं मोक्षमेब घत्ते प्राप्नोति तस्मिन् हराविति बा 119811 * योडहमेबं महत्तमानुम्रहणीयझीलः तं मा मां द्विजोपसृष्ट: द्विजकुमारेण प्रेरितः वेषांतरधारी यथा तथा कुहकः कपटी सर्पजाविविशिष्टो वा तक्षकः द्रतु सक्ष्यतु चुष्माभिरेत्क्तर्वयमित्याह अलमिति। यूयं देवकीनंदनमियादिका विष्णुविषया गाथा देहवियोगपयंतं गायत षड्जादिस्वरैरिति होष इड्यन्वयः 113911 * न केवलमसिमन् जन्मन्येव हर्यादो मनो रतिप्रसंगोडपि तु जन्मांतरेऽवीति पार्थय इलाह पुनश्रेति। तदाश्रगेषु भगवदूकेषु युष्मद्विधेषु मैत्री अस्तु, मदीयोऽयमिति चित्तवृत्तिलक्षणा। सूष्टि जन्म \| ? ॥ ॥

## श्रीमखीवगोस्वामिक्हतः क्रसनन्दर्भः


 लक्षणं यस्य तहह्शमिति॥ १३॥ ॥ तन्रापीद्वमाशर्यमिल्याह । तस्यैन भगवदनुप्रहशीलानां वंशो गणनीयस्यापि मे मसाभीक्ष्णं गृहेषु ठ्यासक्तचित्तस्य तत्राप्यघस्य ताहराब्राह्मणापराधकर्तु:। परावरेशास्तु नूनं यदनुगुहीतबंशजोडयमिल्यामृरय स्वयं
 तत्र परावरेशे प्रसक्तः शीघमेवाभयं तच्चरणारविन्दप्रातथा भयाभावं घत्ते। मन्र्यो मृत्युठ्यालभीतः पलयन्निय्यादे।। अवोऽकसमा-




## 

स्वसिम् मुरीनां स्वाभाविकमनुप्टमालक्ष्याह अहो इति। महत्तमानामनुम्रहणीयम् अनुमहाहं शीलं येषां ते। एतच



 यन्र भगवानायाति;तन्रैव तद्भक्ताः स्वत एव आयान्तीर्यर्थः। यत्र परावरेशो प्रसक्त आसक्तो जन आशु शीप्रमेवाभयं भयाभावं घत्ते॥ $38 \| \%$ तान् प्रार्थंयते द्वाभ्याम्। तं मा माम् उपयातं शरणागतं प्रतियन्तु जानन्तु। देवी देवताहपा गइा च प्रत्येतु | वाहान्द्: प्रतिक्कियानाद्र । गाथाः कथाः $1134 \| \%$ पुनः्य पुनरपि यां यां सृष्टि जन्म प्राप्नोमि तस्यां भगबति
 नुताप, आहु जाहाणेभ्यो नमो भूयादिति वाचिछतचतुष्ष्यं च 11 १६।

## श्रीमच्चुक्रदे वक्रतः सिद्दान्त्रदीपः

सिद्धान्ते खतृत्तत्वेन तदनुम्रहाजनमात्मानं मत्वाडsत्मभाग्यं निवेद्यनाह अहो इति। नृपाणां वयं घन्यतमा अतिभाग्यवन्तस्तत्र हैतुमाह महत्तमैर्भवद्रिरनुम्पहीयमनुम्महीतुं योग्यं शीलं वृत्तं येषां ते महत्तमसम्बन्धशून्य राजकुलंन्रयुक्तमिलाह राज्ञां कुलं ज्राह्यणानां भवद्विधानां पादशीचात् पादप्रक्षालनतोयात् आरात् दूरात् विसृष्ट देवेनापनीतं विमुखीकृतं चेत् बतीति खेदे

 एवाघस्य पापबुद्दे: अभीक्ष्गं पुनः पुनः गृहेधु ठ्यासक्क चितं यस सातमभावापचये पराबराणां परे अवरे येक्यस्तेषां घहादीनां,
 परावरेगो प्रसक्तोऽभयं तत्रापिसाधनं निर्वेदमाडुु शीघं घत्ते निर्विण्णो भवति यतः स्वयमिि निर्वेदमूलः निर्वेदो मूल प्रापिसाधनं यत्र सः ख्वात्मभावप्रामये वैराग्याथं शापप्रवर्तकोडमूत्र $118 \%$ मुनीन् प्रार्थयते तमिति द्वाभ्याम् । हे विप्राः मवंतः मामुक्तविधम् ईंशे श्रीकुणो घृतिचत्तं मामुपयातं श्रारणागतं प्रतियंतु जानंतु, देवी गंगा च प्रत्येतु । द्विजेनोपसृष्टस्तक्षकः साक्षात्कुहक: वंचकः सन् वा दरातु । यूयमलमस्यथं विष्णोगीथाः कथाः गायत कथयत $113411 \%$ किंच सगवति रतिर्मंक्तिसदाभयेपु भगबानाश्रयो येषां तेकुष्रकृः संगश्र मूयात् पुनक्य यां यां सूष्टिमुपयामि तस्यां सहष्टौ जन्मनि महत्सु मैन्री हितानुवर्तित्वमस्नु, संकल्पसिद्बये मुनीन्पण्रति द्विजेम्यो नमः 11 द६।।

## श्रीमछल्डमाचर्थविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

प्रथमतः स्ववृत्तांतं कथयन् श्रोकद्वयेन ऐेहिकामुषिसकं च साधनद्वयं प्रार्थयते जातं द्वयं भगबतृक्वपा महतृक्कृा तथाणि महत्क्रपाया हेतुत्ववत् प्रथममाह-अहो इति आर्शर्ये, वयमिति इलाघायां धन्यत्माः धनं पुरुषार्थमहैंतीति घन्याः तन्तातिशयः सर्वंपरहाार्थपापिः भवंतर्य पुरुषार्थरूपः ते च संप्राहा इति न च गमनमान्रेणैब खाधीनत्वाभावात्-कथं पुरुषार्थप्रापिः तत्चाह महत्तमेति, भगवद्वरंगाः अनुपहणणयं रीलं येषां तेषाँं शीलः ॠषिभिरनुम्रहः कृतः याद्द्हातह्हाोऽस्य स्वभावो भवतु च एतेषां पुरुषार्थसाधका भविक्याम इति अत एव नृपाणां मध्ये श्रेष्ठाः। ननु राजां ज्रा्लणानां च नुल्यत्वात् एवंखुपतायुक्ते च किमाश्र्यम् "अतो द्वन्योऽन्यमात्मानं घह्य क्षन्रं च रक्षत" इतिवाक्यात्तात्रह राइ्ञां कुलर्मिति। तद्वाक्यं महापुरुषाणां कार्य्रशांसापरं वस्तुतस्तु राबां कुलममन्रं यत्र जाद्यणाश्ररणक्षालनं करत्वा अन्तः प्रविशंति तच्छुद्वागुद्यमधये वैदिकरूपं स्थानं भवति तत् पादरौचमित्युच्यते
 गहां कर्मेति गइं परहिसालक्षणं कर्म यस्य॥ ३३॥ एवं तेषां कृपमुक्ष्वा भगवस्कृपामाह तस्यैवेति। राज्ञां कुले कस्यचित् गर्मं कर्म न अवेदिति अहं तु स एव अतस्तस्य गर्घकर्मणो मे तत्राप्यघस्य केवलं पापरुपस्य पूर्वं भ्षत्रियत्व मपि अधुजा
 अन्यथा परावरेश्रा एव न स्यात् अन्यथा अवरेपामस्मदादी़ीनमनुद्वारकः स्यात् । ननु आापस्य कथं भगवद्यूपत्वं तत्राह निर्वेदमूल

 गृहेष्वपि विशेषासक्तिः स्वस्यापि साधनत्वेन तयोजनात् अभीक्ष्णमिति सम्येेडपि श्रवृणामावः न तस्य तर्रवमहुणाय साध्वादिति-








 विरद्धधर्माधयत्वाज भगवति रतिरेवास्तु, नसज्यादिजन्म त्ववस्यंभाविदेहेजातिगुणकिएम्यु न कोपि रस:। अतः यां यामेव








 नुपपतेः मे असेवनावमाननं भबति। सोन्येते तदवमानने अवमानकरणं नु सज्यते। ननु जाह्वगातिकमस्य छृत्वात् कथे बरो देयः ? तर्राह नमो दिजेग्य इति ॥ २६॥

## शीमहोर्सामिशीपुरुगोत्तमचरणविरचितः सुकोधिनीप्रकाश:





 बमूबुरित। तन्न्यायादिसर्थं। तथा जावनिति गुहे मोचनेंन जातमिलर्थं: 118811 * तं मोपयावमिलत्र।





 तथा चाक्षिम्य साधनस्पैवोपक्षीणत्वे पुनर्जन्मान्तरे रसभावन्मदटेवानिष्प्मापयेतेयतः कारणमार्थनंत्युक्तमियर्थः। नन्वेबं रतेराव₹यकवे सैव सर्वदास्विबति प्रार्थनीयम, तैथा सीि सहज्ञातेनैव साधनेन सर्वदा तास्याः सिद्धिरिल्यत आहुः न चेलादि । अपिना सेवािर्वाँः सङ्माह्यः। ननु 'अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां निलाभियुक्तानों योगक्षेमें बहाम्यहमम'ति






 सम्भावनायाः प्रमाणत्वेलीक्रेते सति रल्यधिकरणस्य स्सस्य आपेत लौकिकतत्तुल्यतया प्रकासन्तरे त्रिशझ्कुक्न्यायेनोभयाभावे च प्रसक्ते युक्तिबाधात् उद्रेश्नायो प्रमाणत्वकलत्पनस्यापेक्षिता य्यागमस्यापातेन त्रिशाङ्क्वदिवरन्यायबाधात् भगवत्र्ववरेण सायुज्यं पर्यवस्यति। तन्ब मक्तानों भगवदीयत्वेनैव परिसमापसर्वर्थानामनपेक्षितमू, अतः प्रतिजन्मीनरल्यर्थे प्रतिजन्मीनरतिकारणप्रार्थनं युक्तमेवेल्यर्शः। एवं वरस्वरूपविचारेण प्रतिजन्मीनसाधनप्रर्थनस्य चुक्कत्वमुपपाद्य रतिस्वरुपविचारेणोपपादयन्ति रतिश्ने ्यादि़। ननेहत्वाद़िति। 'प्रेमा ना प्रियता हादं प्रेम स्तेह?' इति कोोोन प्रियतारूपत्वात्। तथा चान्तःकरणधर्मत्वेन सिद्देडकित्यव्वे प्रतिजन्मनि तलकारणप्रार्थनं युक्तमिसर्थः।। ननु रते: सविषयत्वेनेच्छारूपत्वात्तस्साश्रनुक्कूल्बुद्धिवेदाद्विषयादेव सिद्देसत्साधनपर्थर्थमनर्थकमियाक्काङ्क्षायां रतेः ख्वसूप विवेक्तु विकल्पयन्ति न वेल्यादि। पुत्रादिधु तद्मावप्रसस्लादिति। पुन्रादिविषयिण्या रतेः इच्छारूपष्वाभावेने रतित्वाभावप्रसझ्नादिलर्थः। एतेनैव ज्ञानरूपतापि वारिता । यत्नरूपता च। अनुकूल्बुन्द्विवेदत्वेन हे षादिरुपतापि तथा पीणाम्यनुरुज्यामील्यनुठ्यवसायगम्यत्वादद्टरुपतापि निवारिता। सविषयत्वाण न सुखस्पता। तदेत भिसन्धायाहुः अत इलादि । अतः अनुकूलनुद्विवेचत्वेपि सविषयत्वरूपाद्विशेषाप्रीणाम्यनुरज्यामि-लिद्यामील्यादिबुद्दिगम्यत्वाचच रल्याद्यपर्नामा
 मैन्रेयीध्राद्वणे 'न वा अरे पस्युः कामाय पतिः प्रियो मवत्यात्मनसतु कामाय पतिः प्रियो भवती' ल्यादिना आत्मधर्मत्वेनैव क्यवस्थापनाद्रगवढ्विषयकस्य सोपाधेरेवान्तःकरणधर्मत्वमित्यात्मविषयकतदपेक्षया जघन्यत्वात् किं तव्रार्थेनेन किं वा तस्साधनभार्थं-
 च मासते तावतापि न तस्य भगवद्वर्मववहानिः, तथा न्नेहस्यापि तस्य मनोधर्मपत्रीतावप्यागन्तुकत्वेन भगवस्सम्बन्धार्थ तब्साधनप्रार्थनं युक्तम्, समवद्वर्मत्वेनाजघन्यत्वाचच तत्र्रार्थनमपि युक्तमेवेल्यर्थः 1 नन्वेवमागन्तुकवे सर्वन्र तुल्य एव स्यात्, न तु न्यूनाधिक इल्यत आहुः उठणस्पर्शवदिंत्यादि । तथा च वहिनैकर्ये उषणसपर्शास्येव तस्यापि भगवनैकस्यान्तथेय्यर्थः। एतदेव निगमयन्ति सारीर इस्यादि । परमरनेहत्वमिति। सम्म्यर्थे बहुव्रीहिः। परमरनेहविषयत्वमित्यर्थः। ननु परमस्नेहः भ्रुतौ जारीरविषयक एव मैन्रेयीत्राध्कणो सिद्ध इति कथं तस्य भगवनैकटचात्परमसनेहविषयत्वमित्यत आहुः वाक्येत्यादि । ददमधिकरणं
 तस्साधनयोरूपदेशाथं खपतीया पस्यादिसर्बापेक्षया प्रियत्वलिक्लः स्वात्मैवाभयस्यते, उपसंहारे च 'एतावदरे खल्कमृतववमि'य्यनेन तरयैव ज्ञानस्यामृत्वं वद्वील्युपक्रमोपसंहाराभ्यासैरिदं जीवस्यैव बोधकम्। यत्पुनर्मधये आत्मज्ञाना-
 द्वसीयते, एवमेव समुद्रादिद्टान्तैराधारव्वं यदुक्तम्, तदपि तदर्थमेव। एवं श्रुल्यन्तरे या तस्य अक्ता शान्यते, साप्युत्कर्षार्थमेवैलै्यत इदं जीवबोधकमेवेति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्त干्तु इदं घक्बबोधकमेव, तत्र हेतुः वाक्यान्वयादिति। वाक्यानामन्वयो वाक्यान्व्यस्तस्मात्। अत्रोपकमेऽमृतत्वायात्मदर्रां तत्साधनानि चोपदिइयन्ते, अमृत्वं मोक्ष:, तश्क घह्वज्ञानादेवेति। तमेव विदिव्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्धतेडयनाये' ति सावधारणश्रुती मार्गान्तरनिषेधात् सिद्धमितीहापि तमेवातमत्वेन परामृरय दर्शन्नादिवाक्यानामन्वयो वाच्यः, अन्यथा तक्र्याकोपापत्तेः। एवझ्वोपसंहारवाक्यमपि गुज्यते, उपकमश्रासभातविरोधिवाल्पबलः एंं च ज्ञानफलादिवाक्यान्यव्यन्वेष्यन्ति। वस्यैन संव्वास्सर्वधारार्वाच। अन्यथा तु निःप्रयोजनमसदुक्षबोधनान्नान्वियु:। न च प्रियत्ववाक्यानन्वयः राहचः। 'आनन्दाद्ध पेव खल्विमानि भूतानि जायन्त' इत्यादिश्रुतिमिर्न्द्धण आनन्दुरूपत्वे मूतानां
 श्रुत्या घहण एवानन्दजनकत्वे च सिद्देडन्यत्र प्रियत्वाध्यासो जीवे प्रियत्वाधिक्यं तस्सम्बन्धतन्नैकर्याभ्यामेवेति तेषामपि तत्रैवान्वयः। एवं चाम्यासोपि तस्यैवानुगुणः। अतः साक्षाटपरम्परया च सर्वेषों वाक्यानां तन्रैवन्वयादिद् घह्मवाक्यमेवेति। तथा वैतस्मिन्नधिकरणे प्रिय्वस्य भगवद्धर्मत्वेनैब सिद्वृत्वाजीवे निरपाधिप्रेमापि तन्नैकस्यादेवेति न श्रुतिविरोध इलर्थः। नन्वेवं सति तस्य स्वतः सिद्धवात् कि तत्साधनपर्थर्नेनेलयत आहु: अत इल्यादि । अत इति। जैवप्रियत्वापेक्ष्याप्यतितिरोहितत्वेन। तदिति नैकत्यम्। नतु जीवमह्मणोः स्वरूपविचारेऽतिनैकम्यस्यापि सिद्धत्वाते साधनप्रार्थना न युक्केत्यत आहुः आश्रय इलादि । अन्यथा ख्वाप्यये जीवस्यापि तदाश्रितत्वेन स्वत एव रतिः स्यात्, अतो नैकस्याथ्थ सर्वदाश्रयोऽपेक्षित इति तथेल्यर्धः। ननु तेपि बहचः समीपेपि सन्तीति कि प्रार्थनेनैलत आहुः नेल्यदि । आध्रितमान्रेगति। साधारणैराश्रितैः। ३६॥

## शीगिरिधरहुता बालमबोधिनी

तदे़व दर्शयति-अहो इति चतुर्भिः। अलम्यलाभेनाश्र्य सूचयति-अहो इति, नृपाणां मध्ये वयं घन्यतमा:, धनं पुरुषार्थमह्हत्तीति घन्याः, तत्रापि परमपुरुषार्थोंभगवह्सेवा तमर्हन्तीति धन्यतमास्तथाभूता वयम्। कुतः ? यतो मह्त्त्यैर्युष्माभिरनुपहृणीयं




















## हिन्द्री अनुवाद्र

राजा वरीक्षिन्ने कहा-अहो समस राजाओंमें हम धन्ये हैं। धन्यतम हैं। क्योंकि अपने जीनिस्वभावके कारण हम

 ही हो गया हैं। इसीसे ख्वयं भगवान् ही घादागके शापके स्पपें गुझपर क्षपा करनेके लिये पधारें हैं। यह ज्ञाप बिराग्य उतपन्न करनेवाला हैं। क्योंकि इस प्रकारके श्रापसे संसारासक पुखष भयमीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं $11811 \%$ श्वाघणों ! अब मैने अपने चित्तो भगंबन्के चरणोंमें समर्पित कर दिया है। आप्लोग और मा गन्नांजी झरणागत जानकर

 मैं आप चान्बगोंके चरणोंमें प्रणाम करके पुनः घही प्रार्थना करता है कि मुक्षें कर्मेका चाहे जिसे योनिमें जन्म लेना पड़े, भगवान्न भीकहण चरणोंमें मेग अनुराग हो, उनके चरणाभ्रितमहानाओंसे विशेष पीवि हो और जगत् के समस्त प्राणियोंके प्रति मेंरी एक-सी मैन्री रहे । ऐसा आप आशीर्शाद़ दीजिये ॥ २६॥।

इ़ति स्म राजाध्यनसाययुकः प्राचीनमूलेष कुरोष्ष धीरः।
उदड्म्पखो दक्षिणक्ल आस्ते समुद्रपत्य्यः खसुतन्यस्तमाःः॥१७॥ एवं चे तसिन्रदेबदेवे प्रायोपविष्ट दिवि देकसानः । प्रशास अमौ ब्यकिरन प्रसैंतुंदा प्रहुंद्नुभयक नेदुः॥ ३८।। महं धंयो के समुपागता ये पश् साषित्यनुमोदमानाः
ऊन्चु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुतम श्रोकगुणमि रुपम् ॥१९॥

येडध्यासनं रजकिरीटजुष्टं सदो जहुर्भग्वत्पार्शकामाः॥ २०॥

[^64]
## भीधरखामिविरचिता आवार्थंदीविका

अध्यवसायो निश्वयः। प्राचीनानि प्रागय्पाणि मूलानि येषो तेषु प्रागप्रेु क्रुषष्वास्ते सा। स्युते जनमेजये च्यसो
 शील समावः सारो बलंच येषाम्। उत्तमइलोकगुणैरमिरूं सुन्दर्म् $119911 \%$ मबत्सु पाण्डोंश्येषु। से जहुरिति युधिक्विराधिम्रायेंण 11 र० 11

## शीवंरीधरकृतो भावार्थदीपिकापकाशः


 सुन्दरं खाजानमूचुः । यद्वा यदुत्तमइलोकस्य गुणानुरूपं भवेत्तदेवोचचः $1199 ॥$ \% भावत्पाइर्वकामा इलन्र तस्सामीर्य-
 विघातकसंसारबन्धनत्रोटनस्य ब प्रार्थनं हर्यते पितृमातृभीत्ये कसुखिनां विद्र बद्धानां बाउफानामिक, एवमेबोक्कं प्रह्नादेन "चस्तोंस्म्यहं क्रपणवस्सल वेंघिमूलं पीतोऽपवर्गशरणं ह्नयसे कदा तु" इति ॥२०॥

## थीमद्दीरराघवन्याष्या

इतीथथं निश्नयययक्तो सजा धीरः ख्युतेते जनमेजये न्यस्तो निहितो राज्यभारो येन तथामूतः समुद्रपत्न्या गंगायो दक्षिण-

 * * ये समागता महर्षयसते सर्वं उत्तमैः म्रोक्याः प्रशंसनीया गुणास्सैरमिरूपं राजानं प्रशास्य साधु साधिव्यनुमोदमानाः ऊचुः। कुतः यद्यतस्ते प्रजास्वनुवह एव शीलं स्वभावः स एव सारो येषां ते तथाभूतत्वाप्रशस्सानुमोदमाना ऊचुरित्यर्थ:
 कि तत् से भवंतः भगवतः पाइं सामीव्यं कामयमानः संतो राइं किरीटैज़ुष्टं सेवितममधासनं सार्वभौमसिंहासनं सब्चेनहुसतन्च्यजुरियेयत् ॥ इ\%"॥

## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थक्ठता पद्रत्नावली

कुन गंगायां स्यित इति तज्ञाह। इति इमेति। स्वसुते जनमेजये न्यस्तो निहितो राज्यभारो येन स तथोक्तः इल्युक्तप्रकारेण क्यवस्य निस्कित्य मनोयोगयुक्तः निश्रययुक्तो वा राजा परीक्षित् समुद्रपल्न्या गंगाख्याया नघा उद्रक् एव किंचिद्धक्षिणकूले दक्षिणतीस्माये प्रासादे पाचीना्येषु कुरोष्षु उद्ड्मुख आर्त इस्यन्वयः। मुत्युर्चितारहितत्वाद्वीर इत्युक्ते कूलशाब्दस्य हक्षणार्थमनाभ्रिल मुख्यार्थांगीकारे भारतवियोधः स्याद्यथा गंगापदेन तीरं लक्ष्यते कूलपपदेनापि जले लक्षणीपपत्तेः। आस्त इति हड़व्येंवं विधिविशेषद्योतनार्थः 1120 H \% रवेतच्छच्रचामरादिनरदेवचिह्ं न केबलं तावदेव किंतु केगूरादींश्र निरस्य सक्त्वा चर्म कृष्णाजिनादिमुनिवेषः॥१८॥ \% उ्यकिर्व्वर्षितबंतः ॥ ६९॥ \% यदुत्तमक्सीकस्य होरेगुणानुरूपं गुणप्रकटनानुकूलं तहृषय ऊचुरियन्वयः। प्रजानुम्रहमंतरेणान्यस्वमावो नास्ति येषां ते तथोक्ताः 1 २० ॥

## श्रीमजीवगोसामिक्कतः क्रमसंदर्भः

 प्रसूनानीत्यर्थः ॥ २८॥ \% मन्दररमिवेति टीकायामिवशब्दों बाक्यालंकारे॥१९॥ \% भगवत्पाइर्वकामा
 प्रातेः तर्प्राप्रिविघातकसंसारबंधनत्रोटनस्य च प्रार्थने ह्रहयते पितृमातृमीत्येकसुखिनां विद्दूरवद्धानां बालकानामिव। एवमेवोक्तं श्रीपहादे

## श्रीमद्विश्वन्नाथचक्रवर्तिकृता सारार्थव्दरिनी

 पह्टे घीलं सारो बलं च येषां ते। तस्मात् उत्तमश्रोकस्येव श्रीक्वषास्येव गुणैरभिखूं सुन्द्रं राजानमूचुः। चद्वा गदुत्तमइलोक-


श्रीमन्छुक्वेबकतः सिद्दान्तप्रद्रीपः
प्रमे इस्थमध्यवसाययुक्तो निश्रययुक्तः स्वसुते जनमेजये न्यस्तो राज्यभारो येन सः पागप्रेषु कुछोषु आसते सम 11 Q०।




## श्रीमद्रल्लभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी ब्याख्या

महतां परिपात एव अपराधशमने हेतुः। तस्मात् निक्पन्यूहा ससाधना भगवति रतिः प्रणिथा, तोषां संमतिुुखचेश्रामुपलम्य एवमेब भविष्यतीयध्यवसायेन निश्रिय्य स्थित छ्याह हतीति स्मेति परिंदे सेंरेख ज्ञातमेवेति निश्रिल्य स्यित इति। अध्यवसायो निश्रयः। भूमौ सबेन्र राक्षसानों उ्यापत्वेन तदावेशों मा अवत्विति कुरोषूपचिष्ट:1 उत्तमभत्तेदेवा अधिकारिण इति। पितृत्वहयावृत्तथं देवर्वसिद्धपर्थ पूर्वायेष दर्मेपूपविष्टः तदाह प्राचीनमूलेख्विति । प्राचीनानि पश्रिमभागें

 लक्ष्मीपतेर्भगवतः समुद्रशयनात् तृपत्नी दक्षिणक्रूस्यिता भगवंतं वा समानयेत् इमें वा तत्र नयेत् ॥ $2 ७ 11 \%$ तदा देवैरनुमोदित इस्याह एवं त्विति। तुशन्देन तस्य संदेहो निवारितः, नरदेवत्वादिन्द्रदुल्यता अनेनैव मार्गेण बैकुरुंठ
 तत्रोस्सवो जात इस्यर्थः। अनेन तस्य शापदिनापि निश्रयेन गत्यंतरं निवारितम् 4 ?६। \% महर्षोणां कृत्यमाह महर्षंय इति। सम्यक् समुपागताः रजनिर्याणपरंतं तद्वितपूरकत्वेन समागताः, तेडपि प्रशंसां कृत्वा विप्रशांतं निरंगमपि सांगं सूचितमनुमोदमानाः साधु कृतमिति अनेनेन्छया छकत्बदोषो निवारितः। तैषां कथाकथने हेतुमाह पजानुम्रहशीलसार इति। तेषामृषीणामेते राजानः प्रजाः तास अनुप्रह्पमेव घच्छीलमनुमहहेतुमूत वा तद्रेव सारो येषामनेन ते यद्यनुमहं न कुर्युः नि:सारा एव भवेयुरिति सूचितं किच परमसक्ते सजनि तक्कत्त्रक्यमेवेल्यमिप्रायेणाद्ट सदुत्तमइलोकगुणानुपुपमिति उत्तमग्रोकस्य गुणेषु श्रवणार्थमभिरूप: योग्यः, अथवा उत्तमश्रोकगुणतुल्यः यथा गुणश्रवणार्थं स्यातवं तथा एतद्रर्शनार्थमपि प्रथमपक्षेमुरुँचडधिकारीति श्रोतृव्वात् तस्य प्रशंसनं कर्त्तव्यमित्यर्थः 119911 क पर्रासनमेवाहुः न वा इति। हे राजर्षिवर्य। इद सर्वपरियागेन भगवत्परर्व भबत्सूचित तत्रत्रेतु कृषणं समतुव्रतेक्विति संबोधनेन मर्यादायाः परमसीमा सूचिता। कृणमनुक्रत यैंितिति यथा मगवान् सर्वरकार्य कृता पचलितस्तदीयैरीि तथा कर्तर्वयमिति तत्र निदर्शन भवर्वा कितमहाः ये पंडवाः अध्यासने सिंहासनें राजकिरीटःः जुछ सर्वर्भौमासनमप्रतिद्देंद्यभगवट्पाइर्वगमनेच्छया सद्य एव जैहु:। तथा व्वयाषि भगवत्पार्वे गंतन्यमिलर्थः १П 2011

## थीमदोसामिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुतोधिनीमकाशः



## श्रीगिरिधरकता बालपबोधिनी

हुट्येबं उववसायो निश्रयसत्युक्तो राजा समुद्रपल्ल्या गद्नाया दक्षिणनूले दक्षिणतीरे पार्चीनानि पर्विमभागे स्थितानि
 जनमेजये न्य्र्तो विहितो रज्यभारो ये न स इ्रति। सरणभयसमये करं तस्येवं करणे साबधानता जातेत्यत आह-घीर इति 11 20 11\% एवं हि नरदेवानां राइां देबे पूज्ये वस्मिन् परीक्षिति पायोपविष्टे सति दिवि खर्गे बर्तमाना देवस सरतं
 ये च महर्षयसत्र समागतास्ते साधु साििव्यनुमोदमानास्तं राजानं प्रशार्य उत्तमैः श्रोक्याः प्रशंसनीयाः गुणाः यस्य तस्य राइोड-
 देवेट्याशायेनाह-प्रजासु रजजादिसर्वजनेषु गदनुग्रहस्तस्मिन् शीलं खं मेवाह-न बा इति : हे राजर्षिचर्य ये भवन्तो भगवत्पाइर्वकामाः भगवतः सामीव्यं कामयमानाः सन्वो रार्जकिरीटैर्जुप्० सेवितम-
 भवतीट़यन्वयः ॥ २०॥

## हिन्दी अनुवाद

महाराज परीक्षित् पर पम धीर थे। वे ऐसा दढ़ निश्चय करके गझाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाम कुरोंके आसनपर उत्तरमुय होकर बैठ गये । राज-काजका भार तो उन्होंने पहले ही अपने पु₹ जनमेजयकी सौंप दिया था 11 र $11 \% \%$ पूथ्वीके एकचछत्र सम्राट् परीध्यित् जब इस प्रकार आमरण अनशानका निझ्यय करके वैठ गये, तब आकाशमें स्थित देवतालोग बड़े आनन्द से उनकी मांसा करते हुए वहाँ पधणीवर पुछपोंकी वर्षा करने लो तथा उनके नगारे बार-बार बजने लगे 11 ३८ 11 सभी उपस्थित महषिंयोंने परीक्षित्के निश्वयकी प्रशंसा की और 'साधु-सांधु' कहकर उनका अनुमोद्न किया। ऋषिलोग तो ₹वभावसे ही लोगोंपर अनुप्रहकी वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी इक्ति लोकपर कृपा करनेके लिये ही होती है। उन लोगोंने भगवान श्रीकृष्णके गुणोंसे प्रभावित परीक्षित् के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे 11 १९॥ \% क राजर्षिशिरोमणे! मगवान् श्रीक्षणके सेवक और अनुयायी आप पाणडुवंशियोंके लिये चह कोई आख्रर्यकी बात नहीं हैं क्योंकि आपलोगोंने भगवानकी सन्निधि पाम करने की आकाइक्ष्मसे उस राजसिंहासनका एक क्षण में ही पर्रि्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे 11 २०। 1


## श्रीधरस्बमिविरचिता मावार्थदीपिका

परसपरं सम्मनन्नयन्ते सर्व इति। परं श्रेषठं लोकम्। तत्र हेतु:। विरजसकं निर्माय विशोकं च यास्यतीति

 ज्ञानातिशयमुत्त्वा कावालुतमाह नेहेति। भवता प्रयोजनं परानुमहं विना नास्ति। तहिं स एवार्थः स्यात्। न। आठ्मशीलं स्वस्वभावम्॥२३॥ \# पृच्छच्यं पष्टवयम्। विश्रम्य विश्वासं कृत्वा। एवं कर्तवर्यमिलस्य भाव इतिकृत्यता


## श्रीवंशीधरकतो मावर्थदीविकापकारः

विरजरकं लोक भगवलोकमेव "न तन साया किमुतापरे" हुति द्वितीये वश्ष्यमाणत्वात्य२१।। एतान्पूर्वोक्तान्मुनीन् ॥ २२॥ \% स एव परानुप्रह एवार्थः प्रयोजनं स्यात्। परानुपहश्र न विचारपूर्वक इसाह-

 इति ஜृच्छामि। प्चच्छच प्रष्टुमही तत्रैंधध्यवसायार्थमिति भवः स तौैंच में विश्वासो भावीति जानीतेति भावः। इतिकृल।



 इति निरुक्तिः 11 र० ।।
 पा०-त्रिपिएे।

## श्रीमदीरराघचव्यास्या

 विसजसके खुद्दसत्वमयविलोकमिदमुपलक्षणमनपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकमादुर्भावं देश पर्लोक निर्याविल्याख्यां यास्यति तावस्सवं वयमिहैव राज्ञ: सन्निधावेवास्महं आसीमहि 1 २? 11 \% तन्समे वैषम्यरहितममततस्शावि गुर्वाशयगंभीसमक्यलीक निष्कमटं च मुनीनां वचनमाकर्य एतान् गुक्तान हितानाहमहिताचरणोयुक्तानुषीनमिनंद्य विषणोऐशरितनि श्रोतुकामः परीक्षिदभाषत ॥ शः 11 * त तदेवाह समागता इति । तदेव व्यनक्ति समागतानां वः परानुमहममात्मशीलं विना इहामुत्र च लोकेर्थः प्रयोजनं कस्रिदपि नास्ति हि परेछु माह्रोष्वनुप्रहुरपमात्मशील सस्वभावं सवृत्त वा विनाइन्यधागमन कारणं पृच्छामि नार्ति हीयर्थः 11 २३ 11 \% यतो भवदागमनमस्मदनुमहैकपयोजनं ततो है विपाः ! वो युष्मान विभ्रम्य विश्यंश्येतिकृतयाया-
 प्रश्वन्यं पृच्छामीयर्थः। पृच्छां दर्शयंयंत्तस्मम्यक्ता निर्णीय कथयतेलाह म्रियमाणैर्मुमूर्षुमिर्जनैः सर्वत्म्मना सर्वम्रकारेण करणन्रयेण
 इति संबोधनं वा $1128 ॥$

## श्रीमद्विजय प्वजतीर्थकता पदर्लावली

अध्यासनं सिंहासने राजां मंडलपतीनां किरीटजुष्ट सेवित, कालक्षेपराहिलयोतनार्थः सघयःशबद़ः 11 ?? 11 असावयं किशोकं निट्यनिद्दुःखं कुतः विरजसकम अशोमने शोभनाध्यासबुद्धिरहित् कुतः पर त्रिगुणतीत पूर्ण वा कुतः अर्ज जन्म-
 अनृतं करोति फलत ड़ति गुरुशापक्यलीकम् अनेन दुर्मरणदोषपरिहारो हक्ष्यते, न चु तक्षकदुशनाभावः, तक्कृतदंशनददर्शनात् ॠषिगाणच आभ्रुल एतान् ॠणीनाभाषतेयन्वयः 11 २₹ ॥1 त्रिष्ठ सल्योके शील समाधाविति घातीः परमात्मसमाधिमंतः बो युष्माकमिह लोके अथवा अमुत्र च परलोके कश्रनार्थः साध्य प्रयोजने नासीति यतस्ततः परानुपहकरणस्वमावात् वो
 सात्विकम कृतय इति विश्रम्य विभ्बस्य कोडसाविति तत्राह सर्बात्मनेति । तत्र क्र्यकतेष प्रियमाणैः पुरुपैः सर्वपकारेण डुदं निर्दोषं पुरुषर्थपर्यवसायिकरतं कर्तनं चाभियुक्ता आपृहयुक्तास्ताप्पर्योपेता आमृशत आलोचयत आलोच्य वास्माक नुत्रोति



## थीमजीवगो खामिकृतः कमसन्द्रर्मः





## श्नीमद्विश्बनाथचकवर्तिकृता सारार्णदर्शिनी

 पक्षपातरून्यं वग्यार्महे इति म मधुच्युत् अमृतस्रावि, भागवतप्रधान दलि। गुरु गभ्भीरार्थ विरजक्क लोकमिति। अव्यलीक

 तिशयतामाह नेहेति। परानुम्रहं विना। तर्हि स एवार्थः स्यात्न आहमझील स्वभावम स₹।ा \% इम वो गुष्माक
 मे विश्वासो भावीति जानीतेति भावः। इतिकृया एवंकर्त्तб्यास्तपोयोगज्ञानादयस्तेषां भाव इतिकृत्यता चस्यां सल्यां म्रियमाणै-
 कर्तुमाइापयतिति भावः 11 ₹४।

श्रीमच्छुक्टेवक्ठतः सिद्ध ज्तशद्रीप:
अन्योऽन्यमाहुः सर्वे इति। असौ भागवतप्रधाऩ: यावत्परं प्राकतविभूतिभिन्नमप्राक्तम् अत एव विरजस्कं विशोकं च लोफ गास्यति तावदिह आस्महे आसीमहि $4 ₹ ? 11$ \% परीक्षित् तेषां मुनीनां सममविषमम मधुचुद्यदृतस्रावि गुरगंभीराशयम अठ्यलीक निष्कपटं वचनमाश्रुल्याकर्ण युक्तान् समाहितानमिबंघ अभाषत ॥र $11 \%$ * ज्याणों लोकानiं प्टे सत्यलोके यथा वेदा मूर्तिधरा मवंति तथा सर्वज्ञाः यूयं सर्वतः सर्वमयो दिग्मयः मदनुमहार्थ सर्वे एव समागताः। सार्थैनिरपेक्षपराथंपर्वं तेषां दर्शयति परेणबनुमहसपमाम्मशीलं सवृत्तमृते हह लोकेडथबामुत्र लोके मवतां कभ्रनार्थं कोडागर्थः प्रयोजने




## भीमदूलभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी ब्याष्या

एवं तं सुत्वा तस्यानुरोधमिव छ्ञापंतो गूढ़ाभिसंघनेनाहुः सर्वे क्यमिति । अस्माभिः स्वोक्तं निर्वांसा गंतक्यं तावतस्याः तठ्यमिति तदेवाहुः सर्व एव बयं भगवतः स्थानं गच्छतिते तावदिहैवास्महे स्यस्यामः, किं कृत्वा कुत्र गमिषयतीलाकांक्षायामाह अथेति। सपदिनानंतरं कलेबरं विहाय असौ संघातपरिल्यागेनैकः परं लोकं ठ्यापि वैक्रुणं यत्र रजःसंबंध एव नास्ति तन्र हेतुः भागवतेषु प्रधानः भागवताः प्रधानं यर्येति वा तावत् स्थातठ्यमिति संबंधः । २१॥ \# \% एवं तेषामनुपहं श्रुल्वा बहुकालं
 निर्धारता तेषiं बचसि चत्वारो गुणाः संति पुराषांचवुष्द्यहेतवः तत्र समं स्वस राइश्र तुल्यतया हितचितनमे, अनेन मामरुपता उक्का मभुच्युत् सर्वथा भगवत्समीपं यास्सतीति मधु च्योतति अनेत कामरुपता गुरू च अर्थे गौरवं तावत् स्यस्याम इति । सर्वहित तान् करिष्याम हति । अर्थहपता चकारात प्रशंसा च अढ़यटीक निषकपटं सखो जहुरिति अनेन धर्मरुपता। एवं सवृपुपुषाथरूपं
 अ习 सन्देहे नान्यत्र गंतव्यं यतः सर्वृत एव यूयं सर्वे समागतः प्राण्यं च अवत्वेन निर्णीतमियाह वेदा यथेति 1 त्रिप्टे सयलोके

 युक्तिपव्यविचार्य विप्रा इति। पूर्ववत् इतिकृयतायामिल्येचंपकारेण कर्तबयं तत इतिवक्तण्य तस्य भावः इतिकर्तंय्यता तस्यों तन्निमित्तं कर्तंठ्यनिर्धारः साधनक्रकारनिर्धारश्र वक्तव्य इति भावः। तत्र कालविशोषेण कर्त्तुज्यं पृच्छति सर्वाँमनना सर्वप्रकारेण नित्यतया जीवनदशायां म्रियमाणीस्र अन्तकाले कृत्यं किं कर्त्तण्यमिति फलितं ताहद्रां नास्तीति न वक्तन्यं यतो भवंतः अभिगुक्ता:, अतस्ताहटें अर्थ आमूशत सर्वंतः प्रमाणानि विचारयतेत्यर्थः 1 २8।।

## श्रीगिरिधरकृता बालग्रबोधिनी

एवं राजानमुक्ता पर्परमाहुः। असी राजा यावत् कलेवरं विहाय सर्वोक्कृष्ट वैक्कुण्ठलों यास्यति तावद्वयं सर्वैड्येहै-
 यन्ति-विरजसक शुद्वस₹वमयम 1 विशोक आध्यार्मिकादितापत्रयरहितम 11 Q? 11 \% समं पक्षपातशून्यम्, मधुच्युत्
 युक्तः साबधानः सन्नेनानृषीनभिवन्घाऽभाषतेत्यन्वयः 1 २२॥\% \# तदेव दर्घयति-समागता इति द्वयेन। त्रिपष्ठे सयलोके यथा मूर्तिधरा बेदाः सन्ति सद्वद्वभासमाना गूयं सर्वे संतःः सर्वम्यो दिग्य्य एवेह मदनुम्ताथं समागतः: न स्वार्थम्। एवं कुत

 यतो भवदागमनमर्मदनुम्रहै क्रयोअनं ततस्तस्मात हे विप्राः है परमपुरुषार्थपूरकाः विश्नय भवद्विश्वासं करव्वा इत्येवं कर्तन्यमिय्यस्य
 भुदं पापसम्बन्धरहितं सर्वोतमना सर्वपकारे देहेन्द्रियन्तःकरणेन यक्कृत्यं तद्विश्चे इत्यन्बयः। त习ामूहात विचारयत। यतो भव्न्बोडभियुक्ताः सर्वज्ञाः 11 २४॥

## हिन्दी ग्रनुवद

हम सब तबतक चहीं रहैंगे जबतक ये भगवानक्क परम भक्त परीक्षित् अपने नश्वर शरीरको छोड़कर माया-दोष एवं


थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित्ने उन योगयुक्त मुनियोंका अभिवन्द्न किया और भगबान्के मनोहर चरित्र सुननेकी इचछासे र्रणियोंसे घार्थना की 11 २२॥* *मान्माओ । आप सभी सब ओरसे चहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोकमें रहनेवाले मूर्तिमान वेदोंके समान हैं। आपलोगोंका टूसरोंपर अनुप्ह करनेके अतिरिक्र, जो आपका सहज ख्वाव ही है, इस लोक या परलोकमें और कोई ख्वार्थ नहीं है 11 ₹₹॥ \% विपवरो ! आप्लोगोंपर पूर्ण विख्वास करके मैं अपने कर्तव्यके सम्बन्धेमें यंह पूछने योग्य प्रइन करता हूँ। आप सभी विद्वान् पर्पर विचाए करके बतलाइये कि सबके लिये सब अवस्थाओंमें, और विशोष करके थोड़े ही समयमें मरनेवाले पुरुषोंके लिये अन्तःकरण और शरीरसे करने योग्य विशुदुद्ध कर्म कौन-सा है' 11 ₹४।।

तत्रामवज्रगवान् क्यासपत्रो यहच्छया गामटमानोडनपेक्षः। अलक्ष्यलिझो निजलाभतुष्टो वृतथ चालैखध्यूतवेष 11 P4।। तं द्धष्टवर्ष सुकमारादकररुबाबंसकपोलगात्रम् चावायताक्षोनसतुल्यकणयुगनानन कम्बुसुजयतकण्ठम ॥ २द 11 निगूढजनु पथुतुनवक्षमवर्त नार्मि वलिवल्गूदरं च। दिगम्बरं वक्चतिकीर्णकेखों प्रलम्बवाहुं स्वमरोतमाभम् ॥ २० ॥ इयामं सदापीच्ये वयोडद्रलक्ष्या स्रीणां मनोज़ं रुचिरम्मि तेन। प्रत्युत्थितासेते मुनयः स्वसनेक्यसह्धक्षणजा अपि गदढनर्चसम 11 २₹।। शीधरस्वामिविरचिता भावार्थद्रीपिका
 यस्य। अवधूतोडचज्ञया जनैस्त्यको यसत्येव वेषो यस्य स० $12 \% 11 \%$ तमिल्यादीनों प्रत्युत्थिता इति तृतीयश्रोकेनान्वयः। द्विगुणान्यष्टी वर्षाणि यस्य सुक्मुसी पादौौ करावूर अंसौ कपोली गान्रं च यस्य। चारुणी आयते अक्षिणी

 निगड़े जत्रुणी यस्य। प्रथु विस्तीणं तुंगमुन्नतं च वक्षो यस्य आवर्तवन्नाभिर्यस्य वलिभिम्तिय्यक्निम्नोेखाभिर्वल्गु रन्यमुदरें

 तं चष्बा प्रयुद्नुम कृतन्त इलर्थः ॥ २८॥

## श्रीचंशीधरकतो मावर्थदीपिकाप्रकाशः

तन तेषु सर्वेषु मुनिषु विवदमानेषु तदेव ख्वस्य मनसा ग्रीश्रुकागमनमीहमानेष्ड नेत्रैभ्य तद्वर्म निरीक्षमाणेषु। यद्धा
 पूर्वसमक्कान्तिविशोषयोतनायाभवद्यिय्युक्त्। अगमनस्य तावताँ चरितार्थवव्वत्। अटनस्य ख्यानताप्रकाशनायाटमान इति।
 अनिति चिष्ट्षेडनेनेटयनः प्राणस्तं पातीति अनपः प्राणनाथः धीविक्षस्तर्येक्षा दर्शे चस्य स तथा न हि करतलामलकवस्सततम-
 प्राणपदेन बांह्यवागुलंक्ष्यते अत्र सैवेक्षा ज्ञानं यस्य स तथा। घरीरनिर्वाहाथथ बाह्यवायुपानमात्रस्येव ज्ञानमस्ति नाधिकवस्तुप्रहणस्ये्यर्थः 1 धीपसादाभावादशनदारिद्रमे किमस्येल्यस्यापीदमेवोत्तरम् । हरिपादाबजतः इाश्यदपगता न भवतील्यनपा उक्ष्मीस्तस्या ईक्षणं यस्मिन्स तथा। तरकटाक्षवात्रीभूत इल्यर्थः। सततगमनस्वभावेन वायुना तृत्तिः कथं स्यादिनि तत्राह-निजेति ।
 तंक्कुत इति तन्राह-अवधूत इति। अनधूतानां दिगंबराणां बेषो चस्यावधूतस्यक्को वेषो झ्पपकचिहं बा येन स तथाडत एव
१. इस जंगह राजाने च्राहणये दो प्रशन किये हैं, पहल प्रश्न यह है कि जीवको सदा-सर्वंद़ा क्या करना चाहिये और दूसरा यह कि जो घोड़े ही समयमें मरनेवाले हैं, उनका क्यो कर्तन्न है ? ये ही दो परन उन्होंने श्री़्खुकदेवजीसें मी किये तथा कमसः हृन्ही दोनों प्रनोंका उत्तर
 8 पा० पा०-सयेंन।





## श्रीमद्रीराघवन्यालया













## श्रीमहिजयअ्वनतीर्थकृता पदर्लावही








 बुद्धिमान्यहचच्छाताभेन वृः किमाश्रम इति तत्राह अढद्येवि, न उस्क्याण्याश्रमादिलिंगानि यस्य स तथोक्तः बकुत इति तवाह


 कोमलानि पदादी़ीनि गस्य स तथोक्तसं पादी च कौौ च जरह च बाहू अंसौ च कोोली च गान्रं च त्तानि तथोक्कानि चारुणी हैपदरणो रके च अक्षिणी गस्य स कथा उन्भता नासिका यस्य स तथा वुल्यी परसपससमी कर्णों यस स तथा तं गुम्रुं घोमनं





## श्रीमढ्रिखनलाथचक्रवर्तिकृता सारार्थद्दर्शिनी



 शु



## श्रीमच्छुक्देवक्रतः सिद्वान्तपद्वीपः

तत्र तेषु नानापक्षानु सारिषु सत्सु भगवान् ठयासपुत्रोऽभवत्राप्रः चहच्छया गां पथ्वीमटमानः अनपेक्ष：प्राकृतवस्त－ पेश्शाइन्यः न लक्ष्यमाश्रमविशेषस्सेक लिंगं यस्य सः निजलाभेन कहणध्यानेनैव तुष्टः अवधूताः निरस्ताः रिइनोदरपराभिमता： वेषा यस्मारसः अत एव स्रीबालैव्टृतः 11 २५ ।1 \％तलक्षणज्ञाः मुनयः स्वासनेमयः तं श्रीशुक प्रत्युत्थिता इति तृतीयेनान्व्रयः। कथंभूतं द्विगुणान्यष्ट्रौ वर्षाणि यस्य तम् । सुकुमाराणि पादादीनि यस्य तमू । चारुणी शोमने आयते चिशाले अक्षिणी यस्मिन्नुन्भता तिलपुषपाकारा नासा यस्मिन् तुलयौ समौ कर्णंं यस्मिन् होमने छ्रुवौ यस्मिन् नदाननं यस्येति बहुतीहिः，कंबुवच्छंखनद्रेखान्रययुक्तः सुऽड़ु जात：कंठो यस्य 11 २६ 11 \％निगूढे जत्रुणी यस्य पृथु विशालं तुंगमुन्भतं वक्षो यस्य आधर्तवनाभिर्यस्य वलिभिखि मिवेलगु सुंदरंमुदरं यस्य दिगेबांबरं वस्ं यस्य वका विकीर्णसित केशा यस्य प्रलंबौ करिकरोपमौ बाहू यस्य स्वमर दे वमुख्या₹ते－
 सदापीच्यं कमनीयं यद्वयो चौवनं तेन अंगेषु उक्ष्मीः कांतिस्तया रुचिरे सिमतेन च रीणां मनोझं स्टह्हणयां गदं वर्चो यस्य तं ते पूर्वोक्ता मुनयः स्वासनेम्य उत्थिता बभूवु：॥ २८।।

## श्रीमद्रहुभाचार्यविर चिता सुबोधिनी व्याख्या

एवं पृ्रे सर्वपरित्यागकर्तुः अपरिल्यागी गुरूर्न भवतीति भगवृ्प्रेरणया गुकः समागत इल्याह तन्ञाभवदिति । तत्रैब अभवन् प्रादुर्भूंतः तथा सामर्थ्ये हेतुः भगवानिति । भगवत्वे हेतुः उयासपुत्र इति। तेषां हर्षो तथा भानं मास्तिवति अन्यथा प्रद्रांनमाह गामटमान इति। प्रथिवीपर्यटनं परमहंसानों घर्मः अनपेक्ष्र इति पर्यदनधर्मेण न हि किचिद्पेक्षते अतो रजबत् लीलया पर्यंटनमित्यर्थः। अखक्षयाणि लिगानि महापुरुषचिह्नानि यस्य द्वार्निशाहक्षणान्यवि तस्मिन् वर्तते तेषु ज्ञातेषु लोका राजत्वं सम्पाद्येयुः षोडशालक्षणानि राज्ञः द्वात्रिंशल्ऊक्षणानि महाराजाधिराजस्य स भगवान् आद्वविद्वा भवति तेषां फलमाह निजलाअतुष्ट इति। निजलाभस्तोषइचेति फलद्वयं निजलाभन तुष्टः उभयोर्हेतहेतुमद्ञावात्। अत आत्मलाभान्न परं विद्यत इति न श्रुतितिरोधः। कीडारूपं पर्येटनमिति ज्ञापयन् लक्षणापरिज्ञाने हेतुमाह चृतश्र बालैरिति। चकारात् सीमिः अबुधैअ़्ध उक्षणनां परीक्षाभायायाह अनघूत干येन वेषो यस्य देह्हंसकाररहितों जडोऽवधूतः तन्र जड़त्वांशो नास्तीति ज्ञापयितुं बेषपपम् 11 ₹थ11 \％तत्र
 प्रादुर्भावसामध्यं षड्गुणैस्यर्यसम्पत्तिः भगवद्रीयत्वं ₹वेच्छया लीलाकरणं निरपेक्षता तिरोभावसामथर्यमात्मलाभः सन्तोघश्र एवमष्टौ गुणाः पूर्वोक्तः । अन्यानाह द्वघष्टवर्ष द्विगुणा अष्रौ वर्षा यस्य षोडशावारिकमित्यर्थः，वर्षा हि इरीरस्य वृद्धिक्षयहेतवः तन्र षोडशा वर्षः：केबलं वृद्विहेतवः इमश्रूत्पत्या अवसीयन्ते＇मृता वा एषा त्वमगमध्ये’ति श्रुतेः केशानमपि तथात्वेडपि उत्पत्ति－ गिघ्त्वात् न ते मृतत्वज्ञापकाः। अतः कालगुण बव तस न तहक्हुतो दोष इति। अत उभयझापनाय द्वचष्टपद्म्। अप्रिमब्याप्यभावाय सम्पन्नसापनाय भगवर्विस्मरणहेतवो वा ते अतो बहुकालीनस्य वाहरां गान्रं यस्य अनेन षड्गुणा：चारु यथा भवति तथा आयते अक्षिणी यस्य ऊध्वी नासिका यस्य तुल्यौ कर्णौं यस्य शोभने भ्रुवौ आननं यस्य कम्बुवत् शांखवत् त्रिवलीयुकः सुष्ठु जातः कण्ठो यस्य，अनेन पंचनिगूढं जन्रु यस्य कण्ठे कण्ठमालाजन्रु पृथु तुंगं वक्षो यस्य आवर्ता नाभिर्यस्य वलिमिः अभ्यतथपत्तवत् उद्रं यस्य एते चत्वारः चकारात् गुढवस्रम् 11 २६ 11 ए एवं बट्त्रिशत् लक्षणानि उक्तानि। मध्ये तस्य लोकोपकारकं कार्यद्वयमाह वक्रविकीर्णकेशमिति तस्य हि शरीरं ज्रह्नमावात् भगवत इव उयापकं तस्य वस्रं दिश एव भवंति लौकिकपरिधाने अन्तरा परिच्छेदो लोकपीडा च स्यात्，अतो दिगम्बरत्वं वक्रा：विकीर्णा：केशा यस्य जह्केशात्मकास्तस केशाः，तत्र अनुत्पादनाथं वकता अन्यथा हहह्मभावमपि पसेदीशः वक्रत्वं गुणश्व प्रकर्षण लन्बी बाहू यस्य आजानुबाहुं खमरोत्तमः भगवान् देवरुपी विष्णुः त₹येव आभा कांतियैस्य श्यामं र्यामवण्ं सर्वद्वा अपीचयं खीणां हितकर यद्वयस्तरुण्यं तेन अन्नस्य या लक्ष्मीस्तया सीणां मनोंं सुखकरं，अनेन सौद्यर्यतिशाय उक्तः । तत्र सीहष्ट्रुर्युत्वात् तथोक रचिरं च सिमतं तेन च लीणां मनोझं सियो हि द्विविधा：चतुरा अचतुराश्र，उभयोः परिपहार्थे द्वयमेवं वककेशाद्यः षट् एवं लक्षणसम्पन्न घष्टा सर्वे मुनय उत्थिता इत्याह प्रत्युत्थिता इति स्वासनेम्यस्तं प्रत्युत्थिताः，न त्वल्यथा तन ज्ञानमाह तलक्षणज्ञा इति। उत्थाने ज्ञानस्य हेतुर्वं ज्ञाते मुनित्वस्य तु तहक्षणं लौकिक－ प्रमाणगक्यमिय्याह गाढढं वर्चः तोजो गस्य ॥ २७－२゙く।।

## श्रीमदोस्वा मिश्रीपुरुषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीप्रकाइः

तमित्यन्र । इमश्रू पपस्यावसीयन्ते इति। अप्रे तदुस्पन्त्य तथा निय्वीयन्ते，तत्र गमकं मृतेति। मृत्वज्ञापका इति। तवस्म्मृ－ तत्वझ्ञापकाः । तेन सिद्धमाहुः अत इत्यादि । अमेध्यस्पर्शाभावात् कालकृतो घलवत्वादिरुपो गुण एव，न तु कामवत्वादिरूप： कालजो दोषस्तत्रेत्यर्थः। उभयज्ञापनायेति। गुणदोषाभावरूपगुणद्वयज्ञापनाय। अन्यथा घोडशान्द़मिल्येव बद़ेदित्यर्थः। तयोः

प्रयोजनमाहुः घथ्रिमेयादि । कामजरादिद़ोषठ्याष्ट्यभावाय गुणसूचनं सम्पन्नस्य ज्ञानभत्तादि रूपगुणस्य स्थापनाय दोषाभावस्चनमिस्यर्थः। अस्मिन् पक्षे तमितिपद्य विशेषार्थाभावात् पक्षान्तरमाहुः भगावदिलादि।त इति अम्रिमा वर्षाः। ताभ्यां सिद्बमाहुः अत इ्यादि । तथा चामेध्यट्वक्प्पर्शाभावाच्छिष्टकाले अगवर्तमरणं द्वपष्टवर्षपदेन सूच्र्यते द्वितीयस्तमितिपदेने। पका-
 पुंच्येजनम्॥३६॥

## भीगिरिधरक्रता बालग्रबोधिनी

तत्रैव पृच्छतो यकः सन्निधाने भगवान्भगवदाविष्टो ठ्यासपुत्रः श्रीक्रुकः अभवदागतः। त干्य भगवच्त्वं तु कस्मै येन विभासितोडयमतुलो ज्ञानप्रदीप: पुरो तद्रूणे च नारदाय मुनये कृणाय तद्रूपिण। योगेन्द्राय तदात्मनाऽद्य भगवद्राताय
 पर्यंटमान इति । किम मर्थमागतसत्ताह-यहच्छयेति, आकसिमकेन राजन्यनुत्रहेणैव न किखित्रयोजनमुदिरयेत्यर्थः। तत्र हेतुं चदन्भ्भग-व₹्तमुपपादृयति-अनपेक्षः भोगापेक्षारहितो विरक्त इति। तत्र हेतुमाह-निजस्वरूपपरमानन्दल्ल भेनैव तुष्ट इति। तर्धन्यैः कथं न भगव₹्वेन ज्ञात इलत्राह-अलঞ्ष्येति, अलक्ष्याणि लिल्नानि महापुरुषचिह्नानि यस्य सः। तत्र हेतुमाह-अवधूतः अभिभान्यो वेषो
 मसीसंवृतमणिवत्तिरोहिति वर्चस्तेजो च₹य तथाभूतमपि तं द्र्पा तलक्षणामिक्षास्ते भुनयः ₹वासनेग्यः म्र्युत्थिता इति द्वयोरन्वयः। द्विगुणान्यष्टी वर्षाणि यस्य तम् बोडशवर्षवयस्कमिव स्थितम्। सुकुमारौ पादौ करौ उरू बाहू अंसौ कपोलौ च चत्मिमस्तदान्रं यस्य तम् । चारणी मनोहरे आयते दीर्घे अक्षिणी यस्मिन्, उन्नता नासिका यस्मिन्, लग्बहख्वादिैवैषम्यं विना तुल्यौ कर्णों यत्ममन्,
 स्याधो भागयोः स्थिते अस्थिनी जत्रुणी। मांसेन निगूढे जत्रुणी यस्य तमू 1 पृथु विस्तीणं तुछझ्नमुन्नतं च वक्षो यस्य तम्। आवर्त्तवद्धर्ञुरला विविक्तरनया चामिर्यस्य तम्। बलिमिस्तिर्यङ्निद्नरेखाभिर्वल्गु इन्यमुदरं चस्य तम्। दिश एवाम्बरं यस्य तम्। वका विकीर्णा: केशा चस्म तम 1 भरम्बौं बानूू यस्य तम्। स्वमरेषु श्रेष्ठेषु देवेकु उत्तमो हरिसद्वदाभा यस्य तम् 11 २०।। \% तदेवाह-इयाममिति । सदा अपीच्यमतिकमनीयं यद्वयो यौ बने तेन या अन्नलक्ष्मीर्देहकान्तिस्तया रुचिरेण र्रिमतेने च हीजां मनोक्नं स्वहणीयम ॥ २८॥

## हिन्दी अनुवाद

उसी समय पृथ्वीपर खेेच्छासे विचरण करते हुए, किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले ठयासनन्द्न भगवान् शीगुकदेवजी महाराज वहाँ पकट हो गये । वे वर्ण अथवा आभ्रमके बाह्य चिह्लोंसे रहित एवं आर्मानुभूतिमें संकुष्ट थे। बर्षों और तियोंने उन्हें घेर रक्सा था। उनका वेष अवयूतका था। २५॥ \% \$ सोलह वर्षकी अवस्था थी। चरण, हाथ, जन्वा, भुलाएँ, कंधे, कपोल और अन्य सब अड़ अल्यन्त सुकुमार थे। नेत्र बड़े-बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊँची थी। कान बराइर थे । सुन्दर भौंहें थीं, इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुन्दर शा्व ही था 11 २६।। $\%$ हँसली ढकी हुर्र, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नामि भँवरके समान गहरी तथा उद़र बड़ा ही सुन्दूर, त्रिचल़से गुक्त था। लंबी-लंबी भुजाए थी, मुखपर धुँघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगम्बर वेषमें वे श्रेष्ट देवताके समान तेजस्वी जान पड़ते थे 11 ₹० 11 \% इयाम रंग था। चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थी। वे शारीरकी छटा और मधुर मुसकानसे खियोंको सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्याि उन्होंने तेजको छिपा रक्खा था, किर मी उनके लक्षण जाननेवाले मुनियोंने उन्हे पहचान लिया और वें सब-के-सब अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके लिये उठ खड़े हुए। २८।।

> स विष्णुरातोडतिंथय आगताय तस्मै सपर्यं शिरसाडsजहार। ततो निवृत्ता ब्युधाः स्वियोर्मंका महासने सोपविवेश पूजितः ॥ २९ ॥ स संवृतसत्र महान् महीयसां अल्वरिराजर्षिदेवर्विसहछँः। ठ्यरोचवालं भगवान् यथेन्दुर्यंर्ष्रवारानिकरःः परीतः ॥ ३०॥

[^65]प्रशान्तमासीनमकुण्डमेघसं पुनिं नृषो भागबतोडम्युपेल्य।
प्रणम्य मूर्नाबहितः क्ताङ्झलिन्त्वा गिरा सहीतयान्वपृच्छत ।। ३? ॥

## परीध्थिदुवाच



## थीधरस्यामिबिरचिता भावार्धदीविका

गिरसैव सपर्यामाजहारात्मनिवेदनं छतबाइ्। तेन सहागतः सर्याद्दयो निवृत्तः स चोपविवेश। सन्धिरार्ष:

 द्रति पंचभिः। सतां सेव्या जातः । यतोडतिथिरूपेण हेतुना तीर्थका योग्याः कृताः ।। ₹₹-३३॥

## श्रीवंशीधरकृतो भाबार्थदीपिकाप्रकाशः


 प्रश्रयपणयपरिष्वंगक्रघाउप्रभादिलक्षणा मुनिजनकर्तंका सुनिजन्मकर्मका च संजाता यस्येति। तारकादित्वादितच्। तेन सर्वे मुनयः प्रोपुः। व्यासनारदाध्यास्कु सासंं सगद्दिद प्रणयपरिष्वंगशिरोग्राणकुशल महासन इसि। "आका गुरूणां ध्यविचरणणीय"" स्युक्तेः॥ः९॥ * स ग्रुक्देवः। अत्र व्यासनारदपरश्युरामादिम्यो।







## भमदीरसममतबक्याल्या









 तर्र हेनुमाहंक्कपया भवद्शिरतिशिकूपेणातिशिन्याजेन बयं तीर्थंका: कताः पविन्रिकताः।। ३२ ॥

## भीमद्जिजयध्बजतीर्णता पदरलाबली





हेतु:, अनेन कथमालक्षितः पौरैं कथं वा पांडवेयद्येति प्रश्नः परिद्वत इति ज्ञातन्यम् ॥ \& ॥ \% स: परीक्षित् महीयसां महत्तराणां मध्ये महान् संवृतः गूढः महत्वप्रकाशानाय राजा घहर्बर्यादिभिः परीतो ठ्यरोचतेत्युक्कं तक्षकान्मरिषय इति मरणभिया मुखांगकांतिम्लानिर्नास्तीति यस्मात्तस्मांदिलर्थंः ॥\&॥ \% सूनुतया गिरा प्रियवचनेन॥७॥ \% हे घह्नन् ! घह्दझानिन् क्रत्रबंधवो वयमघ सद्भिः सेठ्या अभूम अहो भाग्यं कुतः अतिथिरूपेण आगतैर्भवद्विस्तीर्थकाः तीर्थेपु प्रघस्तार्सीर्थाः कृताः, यथा भवंतो निक्कतुषत्वाय तीर्थानि भवंति तथा वयमपि युष्मत्संगत्येयर्थः, तत्र कृपैव कारणमिल्यतः कृपयेत्युक्तम्॥ ॥ ॥

## श्रीमजीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द्रर्म:

सतां सदाचाराणां सेव्या आदरयोग्याः॥३३-३५॥

## भ्रीमद्विश्ननाथचक्रव्तिकृता सारार्थदर्शिनी

कियेय युवतयः साक्षात् स्सर एवायमिति अर्मका विक्षितोडयमियबुधा निवृत्ता मुनिम्यस्तेम्योडतिभीट्येल्यर्थः। स उपविवेश । पूजा यथोचितम्रणामश्रभ्रय्रणयपरिष्वद्नकुइलग्रश्नादिलक्षणा मुनिजनकर्वंका मुनिजनकर्म्मका च सख्जाता यस्येति तारकादि-
 प्रणनामेति योतितम्। महासन इल्यास्शा गुस्णां ह्यविचारणीयेयाद्युक्तेः 11 २९U \% \% प्रहाः शुकाद्यः। ₹क्षाणि अस्विन्यादीनि नक्षत्राणि। तद्न्यास्ताराः। अन्र उ्यासनारदप्पर्युरामादिभ्योऽवतारेम्योऽपि तस्योत्कर्षो अक्युत्कर्षेण"वेति ज्ञेयम्॥३०॥ * न कुणठा सर्वर्थे मु मेधा यस्य तम्। पभाथ पुरर्नवा 11 ३? 11 \% सन्तो महान्तः सेठ्या येषां ते क्षत्रबन्धबोडपि महल्सेवायामधिकारिणोऽभूमेल्यरः 1 तीर्थका इति यद्इवन्त आयान्ति तनिन्ध्यलमपि तीर्थ जनतापावने भवतीति वं निन्ध्ध अपि तीर्थकाः तीर्थानि प्रशसतीर्थानि । स्वार्थिकाः प्रकृतिलिगवचनान्यतिवर्त्तन्व इति पुंक्व्वम् ।। ३२ ॥।

## श्रीमच्चुकदे बकृतः सिद्धान्तश्रदीपः

विष्णुरातः परीक्षित् शिरसा सपर्यामाजहार नतिपूर्विका पूजा चकार, ततः ₹ग्यादयो निवृत्ता बभूवुः, स च गुको महासंने विष्णुरातेन पूजांग्वेनार्पिते उपविवेश। संधिरार्षः 11 २९ 11 तथ तस्रिन्महासने उपविष्टः महीयसमपि महान्स भगवान् ग्रुकः ब्रक्यार्यादिभिः संवृतः यथा प्रहादिभिः परीते इंदुस्तद्यदलं उयरोचत। प्रहाः चुक्राद्याः नक्षत्राण्यभ्विन्यादीनि




## श्रीमद्वह्वभाचार्यचिरचिता सुबोधिनी व्याख्या

एवं प्रइनसमये समागत इति राजा उतिथतः एवं स्थितः तत्पदेने परामृरयते विष्णुरात इति। एतदृ्थमेव भगवता अहं रक्षित इति तस्य ज्ञानं सूचितं स चातिथिः आगमने नियतकालरहितः तर्मै कि दे पेमिल्याकांक्षायां स आर्मानमेवाहतीति तरमें सपर्यों शिरसा सपर्यामाजहार शिरसतरमैं समर्पितमिलर्थः। ततोऽन्यथाभासनाथं परिग्महीतानां पदार्थानां ल्यागं कतवानिल्याह तत इति। गुणाः कार्याबयोडपि निवृत्ता: ततः स पूजितो महासने राजोपवेशने उपविवेश॥ २९॥ा \% ततः सर्वे ऋपयों वूरस्थिता अवि तस्य परितः समीपे उपविश्टा इलाह स संघृत इति। ननु संत्वः संचृतत्वे को हेतुः तन्राह्ट महान् महीयसामिति ज्ञानिनामपि ज्ञानपद इलर्थः। अलमत्यर्थ पूत्यर्थं वा भगवानेव तद्दूपेण समागतः तदा तस्य महच्चं सर्वजनीनें जातमिति हृृन्तमाह यथ।
 11 ३० 11 \% इदानीं प्रष्ट समय एव समगत इति अयमेव पष्टन्यो नान्य इति भगवदिच्छां ज्ञात्वा तें पृष्टवानित्याह प्रशांतेति । गुराझिष्यधर्मा उच्यंते प्रशांतादिपदे:, तत्र चत्वारो गुरुधर्माः ज्ञानें ज्ञानकार्य च अव्यमत्वं च साधनमिति प्रक्षघाifतिर्शानकार्या आसीनमिल्यक्गय्रम् अकुंड मेबो ज्ञानं यस्य, बुद्देः प्राकृतत्वसम्भावनया तन्निराकरणाय मेधइशब्दः प्रयुक्तः। समनन्नरं ससाधनं शिष्यगुणान् वक्कुं महतः शिष्यत्वं गूढ्रार्थकथनमपि भवतीति नृपत्वभागवतव्वं चहह नृपो भागवत्व इति। ततः शिष्यम्य षट्धर्मीः तानाहि अभ्युपेत्ये्यादि़िभः। प्रथमतः गुरोराभिमुख्येन गमनं ततः कायिकसाष्टंगनमसकारः॥ ३? ॥ \% ततो मधुरया वाचा पृ इति सलयाचा वा प्रनार्थं प्रथमतस्तं सौति अहो हति । अहो अद्य वयमिति पूर्ववत् अह्मन्निति हेढ़ु:
 तीलर्थः, स्वमावतरतु वं क्षत्रबन्धनः क्षत्रिया बान्धवा देषां क्षत्रिदबंशे परमुत्पनाः न तु धर्मवन्तः नैव चाह्वणपादशौचादारात्

विसहाः सेठ्यता जाता. तन्राह कृपयेति। चथा तीर्थानां गछादी़ां भबत्सम्बन्वेन तीर्थत्वं रनातृस्वेण तथा बयं गृहसः अतिथि-


## थीमद्गोस्वामिश्रीपुषपषोत्तमचरणविरचितः सुबोधिनीपकाशः

स पिष्णुरात इसत्र। भागमने निम्तकालरहित इति। 'अनिवंयं हि सितो यस्मात्तस्मादतिथिरुछ्यते' इति तथेतर्थं। परिगृहीतानामिति डुकेन परिगृहीतानाम्। अहो इलन्र। पूर्ववदिति अअो वयंमिल्यन्र यथा परम्राघार्थे स्वश्लाधा तथेत्यर्थः। उपदेश्रे्वमिति। जनकादेरिवेत्यर्थः। तरतं पापमिल्यादि। देहगतं पापं जलसंयोगद्वारा जले गच्छती़्यर्थः 11 ३० 11 \% पुरुष्येत्यन्र। अधिकारिद्दैखुव्यं स्वतन्त्रम्रियमाणभेदेने कर्मणो श्रोतब्यादीनां तत्तदभावभेदेनेति मूलवाक्य एव ₹फुटति। विपरीति-
 द्विधा कर्मभेदेन्त दावेनेयर्थः। यद्वा विपर्ययमित्यस्सार्थमाहुः अथवेव्यादि। उभयकरणमिति। निल्यद्यद्यकरणं नित्यनैमित्तिककरणं च। ननु नियुमविध्यकीकारे नोभयकरणपसक्तिरिति किमथं विपरीतकथनप्रश्न इड्यत आहुः आवइयक्ल्यादि ।। 3 ॥।

एँं श्रीवहुभाचार्यनखन्द्रमरीचिभिः। निरस्ते द्यध्वान्ते विनृताद्य सुबोधिनी ॥ ? ॥ समर्पितः तत्पद्योरेष पुष्पाअल्धिर्गिराम्। तेन तुष्यन्तु दयया दासेऽस्मिन् सहसूनवः॥ ॥ ॥ यद्त्र सद्सद्वापि जीवदुद्ध्या मयोदितम । गारागाकानतस्तन्मे क्षन्तन्यं दीनवत्सलाः ॥ ३॥

बद्ध्वाध्अलि मूर्षिन बुधेषु नत्वा मुडुस्तदीयेषु निवेद्यामि। असद्यद्मिन् भवति कचित्तिक्कुपापर्रीक्ष्य निवारणीयम् 11811 इति श्रीमदृचार्यचरणकमलैकतानशीपीताम्बरतनुजपुरुोक्तमश्रकाशितप्रधमसक₹धसुबोधिनीमकारो ऊनर्विराण्यायविनरणम्।

## भीगिरिधरकता बालम्रबोधिमी

अथ स विष्णुरातः परीक्षित् आगताय अतिथये तर्मै गुकाय शिरसा सपर्या आजहार प्रणामेनैब तत्पूजां कृतबन्। ततो हि अनुधाः अर्भकादयो ये तेन सहागतासे निवृताः। स ची गुकः राब्ना पूजितो महुति आसने राब्ञा समर्पिते उपषिवेश। सोपविवेशेति सन्धिरार्षः 112911 * त त्रासने उपविष्टो महीयसामपि महान्स भगवान् झुकः ःह्मरिप्रभृतीनां सहँ": परीतः अलमतिशयेन क्यरोचतेत्यन्वयः। तत्र हध्रन्तमाह-पहादीनों निकरैः समूहः परिवृतो ययेन्दुअन्द्रो विरोचते तथेति। पहा आदियादयः। ऋक्षाणि अभ्विन्यादीनि नक्ष्तन्राणि। तदुभयेतरासाराः 1 ३० ॥ \% तमासीन सुखमुप्रविष्ट मुनि नृपः परीक्षिदभ्युपेत्य अभिमुस्ं समीपमागत्य मूध्ना प्रणम्य बद्वाअलिरवहितः सावधानश्न सन् प्रश्नाथं पुनर्नत्वा सूनृत्तया मधुरया गिरा अन्वपृ-
 हेत्ठमाह-अकुणठमेधसमिति । अकुण्ठा सर्वशाहार्थ आवरणरहिता मेधा बुद्धिर्युस्य तमिल्यर्थः । राबोऽपि पश्नयोग्यतामाह-भागवत इति $113 ? 11$ \% पश्नमेव दर्शयति-अहो हति यावस्समानि । शीशुकसमागमेनात्मनः कतार्थतामाणिष्करोति-अहो हुति
 कृयैव तीर्थ काः कृताः पविश्रीकृता द्रि ।। ३२ ॥।

## हिन्दी भुबाद

राजा परीक्षित्ने अतिथरूपसे प्रारे हुए भीकुकदेव्रीको सेर ध्युकाकर प्रण्ाम किया और उनकी पूजा की। उनके खरूपको न जाननेवाले बचचे और स्वियाँ उनकी यद्ट महिमा देखेखर वहाँसे लौट गयें सबके द्वाल सम्मानित होकर भीजुुकदेवे जी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान हुए 118911 \% पह, नक्षत्र और तरोंसे घिटे हुए चन्द्रमाके समान बह्वर्षि, देवर्विि और राजर्षियोंके समूहसे आवृत श्रीगुकदेवजी अल्यन्त श्रोभायमान हुए। वासत्तनें वे मंहात्माओंकें भी आदरणीय थे।। रे०ा। * \# जब प्रखरबुद्धि श्रीशुकदेवरजी शान्तभावसे बैठ गये, तब भगवानके परम भक्त परीक्षित्ने उनके समीव आकर और चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमरकार किया। इसके पश्रत्त् बड़ी मधुर वाणीसे उनसे


संत-समागमका अधिकारी समझ गया। आज कृषपूर्शक अतिधिरूपसें पधारकर आपने हमें तीर्थके तुल्य पविन बना दिया ॥ ३२॥

> येषां संस्मरणात् पुंसां सघः चुद्धन्ति वै सहाः। किं पुनर्दर्श नस्पर्पापदौचासनादिमिः ।। ३३।। सांनिछ्यात्ते महायोगिन्वातकानि महान्त्यपि। सद्यो नइयन्ति वै पुंसां विष्णोरिक सुरेतराः ॥ ३४।। अपि मे भगवान भीत: कष्णः पाण्डुतुतम्रियः । पैवृ्वस्तयम्रीत्यर्थ तदोत्रसात्तबन्बवः ॥ $3 ५ \|$ अन्यथा तेडक्यक्तगतेर्दानं न: करं नृणाम्। नितरां त्रियमाणानां संसिद्धस वनीय स० ॥ ३द 1

## शधिरस्वामिविरचिता मावार्भदीविका

विषो: सानिध्यादसुरादय इ्व 11 ३४ 11 \% पाण्डुसुताना प्रियोडतस्तेषां पैटृष्वस्तेयाना प्रीत्यथं तद्रोम्रस्य
 वियमाणानां नितरां कथं स्यात्। पनयिता याचचिता । बनलिक्तमो वनीयांस्तस्य बनीयसे। अल्युदाखतया मां याचेथा हृति प्रवर्तकस्येस्यर्थः ॥ ३६॥

## श्रीवंशीधरकृतो भावार्थर्दीपिकाम्रकाशः

येषां स्मरणात् यत्कर्षकात् यत्कर्फकाद्धा। महा अपि गुध्यन्ति कि पुनः कलन्रपुत्रदेहाः। येषां सरणतिकि पुनर्दे र्शनादिनेडर्थःः ॥ ३३॥ हे महायोगिनिति। योगिदर्शंनादेव महापातकक्षयो भवति किमुत महायोगिनस्तवेति
 नुमीयत इति भावः ॥ ३乡॥ \% वनीयानिति। "तुरारठेमेयस्सु" इति तहाब्दस्य लोपः ततो निमित्तापाये नैमित्तिकस्याएय-
 इल्यभिधानचिंतामण्युक्केरयं भावः ॥ ३६॥

## भीराधारमपणदासगोस्वामिविरचिता दीपूनी क्यास्या




## भमदड्रीरराघवन्याख्या



 भगवतः श्रीक्ठषणस अनुप्रहकारितं भगवद्रर्घनादिकमन्यथा तद्ढुलैंभमिल्याह अपीवि द्वाभ्यां तावदनुमहस्वस्साक सुलम इति संभावयमीलयमिपायेणाह अपीति। अपिशबदः संभावनाद्योतकः भगवान् कृषणः प्रीतः प्रसनः हस्यात्तत्र हेतुं वदंस्तं विशिनष्टि पांडुसुताः प्रिया यस्य सः पांडुसुतानां च प्रियः अस्तु पांड्डुयुत्ियः वा्वियस्तु कथमिल्यन्रोभयत्रानुगतं हेतुं वद्विशिनष्टि पितुर्भगिनी-



 तत्रापि नितरां म्रियमाणानां नोडसाकं कथं स्यत्त्वनमस्यास्तीवि वनी वनवान् वनवासी, पकृतश्कुिसं चापेक्षग्रातिश्रायेन वनीति बनीयांसस्म बनीयस: 11 द६।

[^66]
## 

तीर्थीकरणमेव विशिनष्टि यैषा भवतों संस्मरणात पुसो गृहाः सदः डुध्यंति वे यस्मात् अतो दूर्नादिना डुध्यंतीति कि पुनवक्तठ्यमियन्वयः 11911 \% भवर्संगया विशोषाडप्यसीयाह सानिध्यादिति। अनेन नहाहल्यदिपापपरिहारी भवती डयुक्त मवति ज्ञानावपूर्वतनानि भस्मीभवंति पश्रात्तनानि न क्रिह्यंतीति शाखनिश्रिबं वैदाबदेनाह न केवलमस्मत्पापहानिरेव कितु असमस्संगतानामपीति $119011 \%$ पांडुसुतानो प्रियः पांडुसुताः प्रिया यस्यैति वा कठणो भगतान् मे मह्य पीतोडणि पीत एव कुतः पिता वसुदेवः तस्य स्वसा कुती तस्या पुत्रा: पैत्व्त्र्रया युधिष्विरद्यः तेषा प्रीतये तषां गोत्र यस्य सोडहं तदोनः तस्य मे आपबंधवो जात इति यस्मादत इति 11 ११ $11 \%$ अन्यथा तर्रीलभावे अठ्यकगतेर ज्ञातगमनस्य संसिद्यस मह्मज्ञानितया कृतकृ्यस्य वरीयस: वरणीयेषु पूज्यस्य ते दूर्शन नृण नः कर्थ घटते म्रियमाणना नितरो न घटत इति रेष: ॥? २२ ॥।

## थ्रीमजीवगोसामिकृतः क्रमसन्द्रा:




इति श्रीमद्रागवतप्रथमसकन्ध्य श्रीमजीवगोस्वामिकृक्रमसन्दरे षकीनवितोडध्यायः ॥₹ ॥
इति कठ्युगवावन समजन-विभजन-पयोजनावतार-श्रमगवत्क्कणचैतन्यद्रेवचरणातुचर-

त्मक्रश्रीभागवतसन्द्रें प्रथमस्कन्धास्य कमसन्द्र्मः समासः ॥।

## थीमहि्विनाथचकवर्शिकृता सारार्धदर्शिनी

येषा समरणात् चत्कत्तर्कात यत्कर्मकाद्वा। गरा अपि कि पुनः कलन्रुत्रेहाः $1 \|$ 33-38 $1 \%$ पैत्वस्सेयादीनां युधिष्टिरादीनां तडोत्रस्यापि मे आचं सीक्छतं बान्धनं बन्धुकुलंं येन सः 1 तसात् तेनैब तवं मन्निस्तारार्थ प्रेषितोडसीलनुमीयने
 निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायात् टेर्लोपाश्व वरीयानिति सिद्वघति। तस्य अन्युदारतया मां याच₹वेति प्रवर्तकक्ये ल्यर्थः।। ३६।।

## श्रीमच्खुक्दे चक्रतः सिद्दन्तम्रदीपः

येषां मवतां समणास्मरणमात्रतः पुंसां गुहाः सद्यः हुध्यंति कि पुनसते ₹मतीरः, अथ कि पुनर्भवतां दर्धनादिभिः गुध्यंतीति वाच्यम्॥३३॥ किषणोः सांनिधयात्त सुरेतराः असुरा इव ॥३४। \% अद्य भगवान् कृषणः मे प्रीतः अतिप्रसलो जातः पैतृष्वस्तेयाः पाण्डवासतेषां पील्ये यतः पांडुसुताः प्रिया यस्य सः तेषां पांडवानां गोन्रस्य संतातर्य मे आत्तं
 वनवासिनसते नोडसाकं नृणां दर्शनं कथं भवेस्न कथमपीतर्थः।। ३६ा।

## श्रमझल्ल भाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्यास्या

ननु रनाने जलस्य दे़्य संयोगान् तद्रतपापं उद्द्वारी तेषु गच्छतीति जलस तीर्थत्ब भवति गृहस्य तु कथमागमनमात्रेण तीर्थत्वंतत्राह येषामिति। पेष्यु गहेषु स्थित्वा भवतां नमरणं क्रियते तेन समणेन सूर्येणेक सर्वेषों गृहाणामझुद्धिलक्षणं तमों दूरीक्रियते तत्र कि पुनर्वक्कण्यं भवतों दर्शानं कोटिसूर्योधिकम्रकाशां कानेंट्रियाणां सर्वशोधकं स्रांतु जलतपर्शवत् साक्षात्पापहारक: चरणोद़कं पुनः भव एवलौकिकजन्महेतु: आसनाद्यफ्य पूजावयवाः सवर्वरुषार्थसाधका:। अतस्तीर्थव्वं युक्तमेवेत्यर्थः।। ३३।। \% \% नन्ब्युक्तपायम्वित्तानि पापानि गच्छंतु नाम, पेषातु प्रायरित्रत विहित तानि न गच्छंतीत्यवसीयते प्रायत्रित्तवैयधर्यापत्तरिस्याशांक्याह सानिध्यादिवि। प्रमाणनेेन हि प्रायतित्तानि युक्तानि अन पमेयकलमिलाह हे महायोगित्निति। योगोडस्यास्तीति योगी योगेन स्वार्थपुरुषार्थसाधक: महायोगी तु ख्योगबलेन अन्येषामवि सर्वसाधकः तन पापनिवृत्तिस्तवानुषंगिककार्यमिलाह महांत्यपि पातकानि तव संनिधिमात्रेणैव सघो नइगति सात्रिध्यस्याष्तिमपि नापेक्षंते स्थिति वा तत्र प्रमेयबलमिव द्वप्षतयति





 प्रामः तदुभयनिवर्त्रकस्य तस्य तब दर्शन नाह्ट्राध्यं किंतु भगबस्साध्यमेब। उभयतिवर्त्तक रूपमाह संसिद्या वनीयस इति।

 ताह्रास्य तव क्रुतनररव्वादिनिबारकस दर्शन भगवस्साध्यमेवेत्यर्थः। ३६।।

## श्रीगिरिधरकता बालयवोधिनी










 नाह- नितरां कियम स्रेति। एवम्पूतोडपि यदि छृपणः स्यात्तहिं तदर्यंनेडिि कि स्यादिल्यतं आह-बनीयस इति। वनयिता याचयिता वनयिक्तमो


## हिन्दी अभुवाद

आप-जैसे महात्माओंके सरणमात्रसे ही गृहलींके घर तक्काल पवित्र हो जाते हैं; फिए दर्शन, ख्पर्श, पादप्क्षालन और आसनदानादिका स्यअवसर मिलनेपर तो कहना हीं क्या है। ३३३॥ महायोगिन् ! जैसे भगवान् विषणुके सामने





अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरम । पुरुसस्येह यत्कारं त्रियमाणस्स सर्वा॥ा। ३७॥ यन्द्रोतन्यमथो जप्यं यत्कर्वर्यं नृमिः प्रमो। सर्तर्यं भजनीयं बा जूहि यदा चिपयंयम् ॥ ३८॥ नूं मगधतो घह्नन गहेढ़ गहमेधिनम्प। न लन्यते बवस्सनमपे गोदोहनं कचित् ॥ ३९॥

## मुत उवाच

 इति भ्रीमद्रागबते महापुराणे वैग्रासिक्यामटादर्रासाहुर्यां पारमहंस्यां संहितायां


## श्रीधर्लामिविंरच्चिता भावार्थदीविका



 शयेनाह। नूनमिति। गोदोहनमान्रकालमपि। अस्माके भाग्यकात्वद्यमें जातामित भावः 113911 * एवमहो





समातो इयं पथम: सन्चंः II

## श्रीवंरींधरकृतो भावार्थदीविकाप्रकाशः

यतो भवदर्शान दुर्लुअमतो दैवात्यमां योगिगां ज्ञानयागभक्तियोगखतां परमें गरमू। सम्पक्सिद्धि का ता पच्छामि






 श्रवणात्| तथाहि भीजमाभारतादिपर्वण्णुक्तम्-

## "शृंग्युवाच

 तं पापसतिसंकुद्दसक्षकः पद्नगेश्वरः। आशीविषस्तिग्मतेजा मद्वाभ्यबलचनदितः॥ संराअदितो नेता यमस्य सदनं प्रति 10

"तर्मिम्थ गतमाचेरेड राजा गीरमुखे तदा। मंत्रिभिमुर्यामास सह संविसमानसः॥ संमंग्य मंश्रिभिभ्धैव तं तथा मंश्रतत्वविव्। प्रसाद कारयामास एकस्तंम सुरक्षितम् ।। रक्षांच् विद्धे तश्श भिषजस्थौषधानि च। गाह्वणान्मिंत्रसिद्धांश्न सर्वतो है न्ययोजयत् ॥ पर्यक्यार्याणि तर्तस्थः सर्वाण्येवाकरोण सः। संत्रिभिः सह धर्मबः समंतात्परिरक्षितः॥ न चैनं कश्चिदारूढं लमते राजसत्तमम । बातोपि निश्रंस्तः पवेशो विलिवार्ग्यते ॥"
 गते सति राजा परीक्षिदथ मंचास्तन्त्द्देवताराधनोपयुक्तासर्यम्बक्रमियाद्यास्तण्जातारो मंत्रिणः श्रोत्रियास्तैः सह संविन्नमानसो





साहजिके एवेति 1 प्रा-पूरणेडस्माक्किकन्तादृप्रत्यये तृतीयैकवचने अआतो लोपः" इलालोपे प्रा इति रूपं सिध्यति । सानां समानां दीनां दिनानां समाहाएः सदम्। समासांतोत्र डः। "समाहारे नपुंसकम" इति कीबत्वम।। नामैकदेशोचारणेन सर्वनामग्रणमिति न्यायेन सशाबददेन समानां दिशान्देन दिनानाख्य महः। यद्वा यादयोष्टाविति केरलमतानु सारेण स-श्रब्द: केबलोपि सपसंख्यां वदतीति तथा च सद़पद्य सत्वाहं वक्ति सदमेब सादम। स्वाथिंकोण्। तथा च सपभिर्दि नैरिलर्थो लम्यते। सुरक्षिवं सुरेग्यः क्षित्तमद्त्तमर्थाचक्रीमदू्रागवतमायाति। तदुक्त पाल्ये "परीक्षिते कथां बक़ु सभायां संस्यिते शुके" इ्याइम्य "ओीमदद्रागवती वातो सुराणामपि दुर्टया" इस्यंतेन श्रोकपंचकेन। यद्वा सरा देवाः क्षियंति निवसंयन्रेति सुरक्षितं गंगातटं "जाह्रव्यास्तु तटे सर्वे वसंति देवतागणाः" इल्यादे। द्वितीयेयं सप्तम्यर्थे। गंगातटे श्रीश्रुकेन सादं समाहं यथा स्यात्तथा एकसतंभं भीभागवंं काएयामास वाच्यामासेति तात्पर्यम्। एक सजातीयविजातीयस्वगतभेद-
 सेठ्या श्रीमद्रागवती कथा। यस्या: भ्रवणनत्रेण हरिश्चित्ं समाश्रयेत" हति पाद्यात्। "सद्यो हृद्यवरुध्यतेडत्र कृतिभिः
 भिषजअ्र विषवैद्यान् औषधानि सर्पविषहरान् मंत्रः सिद्दान् सिद्द्यमतो जाह्मणांश्र न्ययोजयत्सापयामासेत्यर्थः ॥ ३०॥ राजकार्योणि राजभिः कह्डं योग्यानि सापपरायिकमहादानादीनि सर्वाणयेन तत्रशः श्रोत्रियसमाजगतः सहीर्मझः "हेतुर्दामोदरः सहः" इति सहस्सनामसु सहशब्दो विष्णुपरो ह्इयते । तद्मर्म्ञः विष्णुभक्त इलर्थः। मंत्रिभिः श्रोत्रियैः समं सार्द्दमकरोचकारेलर्थः। "भाह्नणान्मंत्रसिद्धांभ" इट्युक्तेः "तदिति श्रह्मणो नाम" इति श्रुतेः। तद्रक्म परं पार्यं येन स तत्परोऽठ्यात्मविचारस्स एव तल्परः सोऽस्यास्तीवित तात्परः श्रोशुकस्तेन रक्षितस्तर्वोपदेरोन संसाराद्रक्षितः 11 ३१ 11 कस्विध्राकृतो जन एनं श्रीमद्रागवतविचारमाए्ठं न लमते प्राप्तत्मतश्वोऽयमिति नाजानात्। तत्राट्मविचारप्रवे हो सति वातः प्राणोडपि निश्दरन्बहिर्निंगच्छन्विरोषेण कार्यते निषिध्यते । कर्मकर्त्तरि प्रयोगः। "न तस्य प्राणा उल्कामंति अनैव समवल्रीयन्ते" इति श्रुतेः। इट्थं ठ्याख्याने न कदाचिदपि विरोधः संभवेदिति तर्वम् ॥ ३२ 11 किश्ञ वाराहे प्येतद्धृत्त वर्ण्यते परीक्षितः जापकथनमसंगे-

तश्राजग्मुर्महाभागा मुनयः रांसितव्रताः 1 शुकश्श ठ्यासतनयो महाभागवतो मुनिः ॥ संहितां श्रावयामास राक्षे भागवती श्रुभाम् $11 "$

इल्यादिकं श्रीवाराहदेवेनोक्तम। अ््दांडेडपि-
"युकवागमृताब्धीन्दुः परीक्षित्वांतगं तमः 1 निरस्यन्दिद्युते विश श्रीमद्धागवताख्यया "
इति होषद्वेवेनोक्तमवः श्रीमहाभारतेडपि गोपयित्वा वर्णितमेवैतदूृृत्तमिति तत्त्वम् $H$ अथ प्रथमसंधश्रवणफलम्-
मातृसंगमने चैवं यत्पापं प्राप्यते नै।। प्रथमसन्धश्रवणात्तसात्पापात्पमुच्यते ॥। पदादिजानुपर्यंतं ममांगं प्रथमो विधे। ब्रह्मोवाच-मातुगाक्यमवत्कौ वा कस्मिन्देशे स्थितश्च सः। प्रथमसंधभ्रवणत्कथं मुक्तो वद प्रयो। हरिखाच-अवंतीनगरे रक्ये साजा सच्द्यीकरो महान् ॥ तस्य भार्याद्ययं चासीट्सिधुसौवीरदेशजम्। तयोर्मध्ये च या ज्येष्हा नाम्ना केसरिणीति च।। अजा नाम्ना कनिष्टा तु सौवीराधिपतेः सुता। पतिधर्मरता ज्येष्टा कनिष्ठा न पतिप्रिया।। सर्वाद्नसंदरी सा हि शापदोषेण दुखिता । ब्रह्मोवाच-च्रृहि विष्णो कथ रापोऽभूत्तस्याः कीद्हरोथ वा ॥ हरिरुवाच-पुराघौघहरं नाम तीर्थ लोकमलापहम् । तत्र व्रिपः सुधर्माख्यस्तपस्वी न्यवस्त्पुरा II प्रीष्मे तपति पंचाग्नीन्वर्षास्वासारषाज़ जले। आकंठमग्नः रिशिरे वर्षणामयुतयुत्यम् ॥ एकपाद ऊर्व्वपादः पादांगप्षश्रितावनिः। चायुभक्षः पर्णभक्षो वर्शाणामयुतायुतम् ॥ एवंविधो द्विजस्तन्र तताप परमं तपः 1 हृष्पा तस्य तपो जिष्णुर्भयमपेदिवान्बहु II इन्द्रासने स्पहा ह्यस्य संचित्येल्यत्रवीक्तदा। अप्सरसं पुष्पवतीं समादूय पितामहः।।

इन्द्र उवाच
भो भो पुष्पवति देवि मम कार्य समाचार। अघौघनाराने तीर्थ सुधर्मा नामतो द्विजः ॥ तत्तपोब्याक्रुलीभूतं चैलोक्यं सचराचरम्। यथा मोहो भवेत्तस्य तथा कार्य त्वया ल्यु।।

## हरिरुवाच

इति वाक्यं समाकर्ण्य सहस्राक्षस्य धीमतः 1 ॠपेः रापात् त्र्तमनाश्रिन्तयामास साप्सरः।। गमने विभरापः स्यादन्यथा दण्ड इन्द्रतः । सा जगाम ततो दिव्यं मुनेस्तस्य तपोवनम् ॥ नानाद्रुमैः पक्षिगणैैंतृं हु्द्धा $च$ तं मुनिम् 1 तया गृत्य समारेमे गीतबादमनोहरम् ॥ तस्या नाद्वेन रम्येण तत्रासीन्मधुसंभवः । कामो रत्या समागल्य दप्रे पुष्पमयं धनुः ॥ तत् शुत्त्वा निनदं तस्यः पबुद्धो मुनिपुंगवः । तां च हृष्टा स धर्मात्मा वाक्यमाह वराननाम् ॥ का त्वं कस्यासि कि कार्य बहिह यन्मनसेप्सितम । पुष्यवत्युवाच देवकन्यां सुगीतक्षां लीलया त्वस्समीपगाम् 1 त्वं विद्धि मां च पलीत्वे मया सह सुखं भज ॥ विमानमिद्मास्थाय देबानां पानभूमिष्ड। पते मत्सहगा विम्र त्वां भजेयुः सुखं भज ॥

## सुधर्मोवाच

नाहं कामीह सुभगे मा कुरुष्व तपोन्ययम् । पुतः सा प्रार्थयामास भजस्व सुमध्यमाम् ॥ विक्षाय तद्धं विपस्त夫यै शापद्वयं ददौ। संसारार्णवमग्नानां प्रोभयसि मां यतः। अतस्त्वं मानुषे लोके भव खात्मजगामिनी। सौवीराधिपतेः पुत्री सा जाता मुनिरापतः ॥ तामजासंक्षिकां राशे श्रीकराय दद्रौ पिता। कदाचिच्द्धीकरो राजा निर्जनं वनमध्यगात् ॥ ययाभ च तया सार्द्ध मृगयासक्रमानसः । राखी पुत्रं समालेमे नृपसंगान्मनोहरम् ॥ जाते पुत्रे मूतो राजा तत्पुन्न्तु नृपोडभवत् । सपत्नीपुत्रराज्येन सा दुःखं पाष्य दारणम् ॥ जगाम वणिजा सार्ध रल्यासक्रमतिः सदा । सोपि वैश्यो मृत्वि प्राप ततः सतीब दुःखिता ॥ अहो कष्टमहो दुःखं मया प्रात्रमभाग्यया । श्रीकरो हि मृतो राजा जारोपि निघनं गतः॥ एतस्मिन्नंतरे दैवाल्म्टते केसरिणीसुते । अजापुत्रो डभवद्वाजा कीर्तिमानिति विध्रुतः ॥ तदा संचिंल्य मनसा जीवनं मे कधं त्विह । बभूव नर्तकी ब्रह्मन्सा संकेतोपरीविनी ॥ तत्कुतो दिग्जये व्यग्रो दैवात्तत्र जगाम है। यत्र माता ह्जजा नाम नर्त्रकीभावमाश्रिता n एकदा स वने राजा तया सार्द्ध ययाम है। कामार्तथ निशापाये प्रातः खस्थानमाययौ ॥ दी द्विजौ क्ञानसंपन्नौ तन्रस्थौ तं समूचतुः । समागतं नृपं हद्वा कृतं पापं महन्दृप ॥

## राजोवाच

किं कृतं हि मया पापं प्रायश्रितं च कि ततः 1 विभ्रावूचतुः । न वक्तुं राक्यते तच्च यन्निशायां त्वया कृतम् | यया सकंक कृतं पापं तामेव प्रष्टुमर्हसि ॥ त्वं तस्याः कोऽभवत्पूर्व तव सा काभवत्पुरा । इत्युक्त्वा तौ गतौं विमौ राजा वेश्यागृहं गतः॥ विकोरामसिमादाय प्रोवाच गणिकां प्रति। का त्वं दुप् कस्य पुत्री कस्य भार्याभवत्पुरा॥ सर्वमेतत्समाचक्ष्व यदि कल्याणभिच्छसि। सौचीराधिपतेः पुत्री श्रीकरस्य प्रिया हहम् ॥

# पुत्रे जाते दशाहे तु श्रीकरः पश्च्वतामितः। राज्यं प्रासं सपल्याश्य पुत्रेण तेन दुःखिता । गताहं बणिजा सार्द्द सोपि मद्दैवतो सृतः। महीवते पुरा चहहं पुनरतमवाप है।। कीर्तिमंतमिति ख्यातं तं स्यक्त्वार्ञ समागता $t$ वैस्याभबं वैल्यमृतौ वृत्तमेतन्मम घमो ॥ 

## सजोवाच

श्रीकरो मे पिता चसीत्वंं मे मातेति निश्कितम्म धिलच्वां मातृगमं मां धिगित्युक्ता निर्ययौौ वनम् ॥ गते पुत्रेडनुया साभूत्तीर्थयातां पचकतुः 1 कादा यमुलातीरे स्लानार्थ तौ समागतौ ॥. ताम्यां तत्र भुता गाथा प्रथमसंधसंभवा तत्पुणयेन गती तौ तु वैक्रुंडं योगिद्दुर्लभम्"। इति पाद्योत्तरखंड़त उद्दृतम । बन्देंहं राधिकानाथं खरोदानन्दनं हरिम् ॥ यत्हृपालवसंटठ्धधिया चैष प्रकाशकः। भी भागवतमावर्थत्रीपिकायाः कृतो मया ॥ श्रीभागवतन्याख्यानरूपा मालां कृतां गुरोः। क्पया लन्तु गोचिदः श्रीवंरीधरहार्मणा ।। यद्यपि लोके बह्बनः संति हि टिंकाः पुरातन्यः। तथापि चैनां छकपया पइयंतु कामदां सुधियः॥ ४०॥ इति कौरिकगोत्रखण्डनगरचासिवंरीधरराम्मकते श्रीधरस्वांमित्टतावार्थद्दीपिकामकाशे प्रथमसकंधः
समात्तिमगात् ॥ श्रीक्वष्णो मे मंगलं संददातु ॥

श्रीराधारमणदासगोस्वामिविरचिता दीपनी व्यास्या
गोदोहनकालं पश्बदशपलपरिमितमिति व्याएयालेश: 4893011
इति श्रीभागवतभावार्थनीपिकादीपिन्यंं प्रथमसकनः समाप्तिमगात् है

## श्रीमद्वीरराघवव्याख्या

यतो दुर्लममपि ववदर्शांनमभदतो योगिनामपि परमं गुरु त्वां संसिद्धिं प्वच्छामि संसिद्धशाबदो मुक्तिसाधनोपचरितः मुक्तिसाधनं पृच्छामी़्यर्थः । तदेव विशादयति इह लोके पुरुषस्य मुमुक्षोः संर्वा तत्रापि प्रियमाणास्य यक्कत्तरण्यं मुक्तिसाधनतयेति शोषः। तत्वच्छामील्यन्वयः तद्द्हूहीत्युत्तरेणन्वयः 11 ३० 11 \% कर्तन्यमेव विभज्य पृच्छंस्तद्विपर्ययमकर्तन्यं च
 यत्कर्तठ्यमित्युपाततच्छ्रोश्राद्विकरणं ठ्यतिरिक्किरणाभावे प्रश्नः समर्तव्यं मंतन्यं भजनीया पीतिपूर्वकमनुध्येयमतो न पौनरूत्य-
 तद्वस्थानमनियतव्वेन सतौि नूनमिति। है घह्मन्प ग गृहमेधिनां गृहाश्रमिणां गहेषु कचिदपि भगवतस्तवावस्थानं गोदोहमपि गौर्दुह्हते यावता कालेन तावान कालो गोदोहनइाबदेन विवक्षितः ताबक्कालमपि न उक्ष्यते हि । $3 \rho 11 \%$ एवमिति इथं राज्ञा भाषितः अहो अघ्य वयं घह्ननिल्यादिनोक्तः पृषः अतः पृच्छामि संसिद्दिमिय्यादिना पृष्टश्र भगवान् धर्मज्ञः
 मुत्तराण्युवाचेत्यर्थः ॥ ४०॥

इति श्रीवन्सान्वयपारावारराकासुधाकरस्य सर्वंविद्यानिघेः श्रीरौलगुरोः सुतेन तचरणकमलपरिचर्याप्रसन्नतत्सूक्किसमधिगतश्रीमद्धावतार्थद्धयेन श्रीवैष्णन्द्रासेन चीरराघवचिदुषा


## श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकता पद्रत्नावली

भवद्दर्शानं ढुल्रैभमिति यतोऽतः द्वैत्र्राप्तं योगिनां परमगुरुं संसिद्ध कैवल्यमूतं भवंतमिह प्रियमाणस्य पुंसः सद़ा यत्कायं यच्च श्रोतब्यमथो यच जाप्यमथवा नृभिर्यक्कर्तव्यं अजनीयं वा यद्वा विपर्ययमकर्तवयं स्मर्तठ्यादि तन्च पृच्छामि तद़स्मांक


 प्रत्यभाषतेत्येकान्वयः ॥३६॥

भगबतबिवरणमिद्व तुलसीद्वलमिव समर्पयामि हरे।। चरणनलिनयुगलेडहं पथमसक्ध्धोपगं सतां शीत्यै ॥ इति श्रीमन्द्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां थीमद्विजयध्वजतीर्थविरचितमधमस्कन्धटीकायां विंरोडध्रायः ॥ २० ॥

## श्रममद्विश्वाथ्चकवर्तिकता सारार्थदश़िनी

संसिद्धि सम्यक सिद्धि: का तां पृच्छामि। इह संसिद्धी यत् सर्वंथ। कर्त्रव्यं साधनें ततृ पूच्छामि ॥ ३७॥ **




इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसाम् । लकोनविंशः प्रथमे सछ़तः सझ़तः सताम ॥९९॥
श्रीधरस्वामितां श्रीमत्रभूणां श्रीमुखाद् गुरो। व्यास्यासु सारग्रहणादियं सारार्थदर्शिनी ।। इति भीमहामहोपाध्यायश्रीमदिश्वनाथचक्र वर्तिकतायां सारार्थदर्शिंन्यां

टीकायां प्रथमस्कन्धः समाप्तः ॥

## श्रीमच्छुकदेवक्रतः सिद्यान्वप्रदीपः

यतः श्रीकृष्णकृपया प्रामो भवानतः सम्यक श्रीकुषाश्रापिरुपा सिद्दिर्यस्मात्तं त्वां पृच्छामि। किं पृच्छसि यत्पुरुषस्य सदा कायं कतुं योग्यं म्रियमाणस्य विशेषतश्व तन्कृषाप्राप्त्युपायं पृच्छामि॥ ३७।। \% कर्तण्यमेव विविच्य पृच्छति
 श्रोतव्यादिभ्य壮तुर्विधकर्तव्यभेदेम्योऽन्यत्रिंकचित्कर्तन्यं तद्यू न्रूहीति पंचमः पइनः 4 यद्धा विपर्ययमश्रोतन्यादि तदू हूहीति षप्ठः II ३८ II \% ममोपकारार्थ स्थिरो मूत्वा प्रत्युत्तरं देहीत्याइयेनाह नूनमिति। हे ज्रह्मन् ! यावता कालेन गौर्दुछते तावत्

 मि'ल्याद्यिता पृष्टश्र बादरा।यणिः प्रत्यमाषत प्रश्नोत्तराण्युवाच 148011

## इति श्रीम्द्धागवतसिद्धीन्तगदीपी श्रीसनत्कुमारसंततिश्रवर्तकश्रीमन्ध गवन्चिम्बर्कचरणचिन्तकशुकसुधी पणीते प्रथमस्कन्धीये एकोनविश रतितमाध्यायर्थप्रकाशः ॥ ११।।

## श्रोमद्रल्लभाचार्यविरचिता सुबोधिनी व्याख्या

अतस्तद्रानं दृध्दद्वारैव भुरुषार्थसाधकं भवव्विति किंचित् पृच्छामील्याह अत इति। ननु योगीश्वराणां विद्यमानत्वात्। तान विहाय कथं मामेव पृच्छसीत्याशांक्याह योगिनां संसिद्दिं सम्यक्र सिद्विरूपं यथा बहुकालयोगेन काचिदलौकिकी सिद्धिर्भवति तथैव भवान योगिनां जातः तेषां सर्वपुरुषार्थदातुत्वात्। किंच तेषां त्वमेव गुरःः ज्ञानदाता तदूद्वारा मोक्षप्रद् इलर्थः। किंच तेषां त्वमेव परमः। परो वासुदेवोे मीयते अनेनेति भक्तिदानात् श्रेषो वा एवं तत्रहने हेठुमुक्त्वा प्रहनमाह। पुरुष-
 भेदस्य नियतत्वात् विपरीतपंचके संबंधाभावात् विशकलिततया पर्ना इति। द्वादशविध्वं तत्र प्रथमाह इहैव गुहस्याश्रमे स्थितस्य ज्ञानवतः पुरषस्य यक्कायं कृतिसाधं तत् कथयेति । द्दितीयमाह म्रियमाणस्येति। म्रियमाणस्य सर्वथा आवइयकं यत् कर्त्तण्यं तदाहेति। इद़ानीं साधारण्येनाह। म्रियमाणेन जीवता वा सश्श्रोतब्यं श्रोत्रोंद्रियं कुत्र व्यापारणीयम्। अनेन ज्ञानेंट्रियाणा-

मन्येषामन्येडपि भैदा अर्थादुक्ताः इदानीं प्रक्रियांतरेण बाह्यमानसस्य मिथुनस्य कर्त्तव्यो यो जपः स च वक्तवयः 11 ३७ ॥ * * एवं ज्ञानेंद्रियद्ययस कूत्यं पष्षा केवलकर्मे न्द्रियाणां कर्त्रण्यं पृच्छति यत्कर्त्तियमिति । नृभिरिति साधारण्येन तथा कथने सामथ्यं सूचयति ग्रभो इति । एवं त्रयं वैदिकमार्गेण पृष्वा भक्तिमार्गेण द्वयं पृच्छति समर्त्वच्यमांतरं भजनीयं बाहं चेल्यनियमे। आंतरमपि भजनीयम्। अथवा निषेधमुखेत वक्तव्यमितरनिषेधस्य शोषाभ्यनुज्ञाफलकत्वात्। अन्यथोभयकरणं प्रस्येत नियमविधौ आवइयकदैहिकानां बाधः प्रसज्येत अतसतद्वैपरीत्ये मया वक्तव्यमित्याह यद्वेति। विपर्ययमिदं न कर्त्तव्यमिल्यादिरूपम् । ३८।। \%. \%. नन्वेकद़ैव किमिति पृच्छयते तन्राह नूनमिति । हे अद्सन् ! क्षोभाभावाय सम्बोधनं गृहमेधिनां गृहेषु भगवतस्तवावस्थानें न लक्ष्यते कदाचित् द्वैवगा्या भवेत् चेद्वस्थानं तदापि गोदोहनमान्रं गौर्दुघते यावक्कालेन स कालो गोदोहनं कचिदिति मिक्षोत्ररादानगृहे। यद्यपि परमहंसानां भिक्ष्कादिनियमो नास्ति योगिनां सुतरामेव तत्रापि साक्षादूगवद्रावं प्रात्तस्य तत्रापि गृहे मेधा बुद्धिर्येषiं केवलग्रवृत्तिस्वभावानां तत्रापि पुत्रादिग्रेष्वपि मोहाधिक्ययुक्तेषु तिरस्कारसम्भवात् "वानप्रस्थश्रमपदेष्वभीक्ष्रणं भैद्ध्यमाचरेदि"ति वाक्यात्। भिक्षार्थमागतस्य भिक्षादाने सर्वमेवे सुकृतं गच्छेदिति तचछंकया कार्यव्यवृत्तत्वं सम्भाठ्यधर्मकार्यत्वबोधनाय गोदोहनमान्रं तिष्ठेत् अनेनाग्निहोतृणां गृहस्थानां गृहे कदाचित्तिष्टेद्यियुक्त भवति॥ ३९॥\% ए एवं पृष्टे उत्तरं दावुं यत्नं कृतवानित्याह सूतः। एवमाभाषित इति इलक्ष्णया सनेहप्रकाशिकया अवक्रया वा प्रल्यभाषत प्रतिपन्नयुत्तरं द्त्तवान् घह्मविद्तथा कथने हेतुः धर्मझ्क इति "अस्रुवन् वित्रुवन्वापी"ति निषेधतः हत्तरदानेनेऽवि स्वस्य कापि क्षतिर्नास्तीति ज्ञापयितुतुमाह भगवानिति। आवश्यकत्वायाह बादरायणिरिति। अन्यथा व्यासस्य भागवतकरणं व्यर्थं स्यात्, अतः शरीरं तत उत्पथमप्युक्तवानित्यर्थः। एवमुत्तरावधिकृत्यं प्रथमस्कंधे निरूपितमिति ॥ ४०॥

> आद्यस्कल्धस्य विब्टतिः श्रीक्रष्णन्णरणाम्बुजे। निवेदितातियत्नेन वाक्पुष्पांजलिरुत्तमः ॥ सुबेष्ड हस्तयुगलं पुरतो निधाय विक्तापयामि मुरवैरिपदाब्जनिष्टः । उच्छहछ्क्डापि विनृतिर्मम चितनीया श्रीक्ठष्णपादयुगले विनिवेशितेति ॥ इति श्रीभागवतसुबोधिन्यां लक्ष्मणभद्टात्मजश्रीवह्धभदीक्षितविरचितायां प्रथमस्कंधविवरणे एकोनविंशतितमोडध्यायः॥श९॥

## भ्रीगिरिधरक्ठता बालग्रबोधिनी

यतस्त्वमेवस्भूतोऽतो योगिनां परमं गुघं श्रेष्वमुपद्रप्टारं त्वां संसिद्धिं सम्यक् सिद्विर्मोक्षलक्षणा चस्मात्तमुपायं पृच्छामीत्यन्वयः। पंनमेव विवृणोति-पुषषस्येति सार्द्धेन। इह वेद़मार्गे सर्वथा म्रियमाणस्य आसन्नमरणस्य पुऊुषस्य यत्कार्यं कर्तुं योग्यम् $\|$ ३७॥ \% यक्छ्रोतव्यमथो यच्च जाप्यं जप्रव्यं यच नृभिरवरयं कर्तनयं भजनीयमाराध्यं च यद्वा यच्च विपर्ययम् अकार्यम अश्रोतठ्यम् अजाप्यम् अकर्त्वव्यम् अस्मर्तठ्यम् अभजनीयं च तत्सर्वं दूहीति द्वयोरन्बयः। तव त्वत्र सन्देहाभावात्। कथं मे परबो-
 द्दुल्लमत्वादित्याझयेनाह-नूनमिति। व्वया कोपो न कार्यो जह्हज्ञव्वादिति सूचयन् सम्बोधयति-हे अह्मन्निति । गहहे मेधा बुद्धिर्देषां गृहल्यानां तेषां गृहेषु भगवतः सर्वझस्य तवावस्थांं गोदोहनं यावता कालेन गौर्दुघाते वावत्कालमात्रमपि कचिद्वि न उन्द्यते न हरयते इत्यन्वयः। अत्र सन्देहो नास्सील्याह-नूनमिति । तत्र हेतुमाह-हीति, प्रसिद्वत्वादिलर्यःः ३९॥ \% \% एवं पृष्ट उत्तरं दत्तवानिल्याह-एवमिति। एवमुक्तप्रकारेण अभ्र्वणया मधुरया सनेह्प्रकाशिकया गिरा राज्ञा आभाषितोऽभिमुखीकृतः पृष्टश्र सं पूर्वोक्तो बादरायणि: श्रीजुकः प्रत्यभाषत उत्तरं दत्त्रान्। तस्योत्तरदानमावइयकमिति बादरायणिपदेन सूचितमन्यथा ठ्यासस्य श्रीभागवतकरणं ठ्यर्थ स्यादिति भावः। सतोडपि तस्योत्तरदानससामर्थ्यमस्तीत्याझायेनाह-भगवानिति। भगवदाविष्टः सर्वज्ञ इलर्यः । तथापि किमर्थमुत्तरं दत्तवानित्यपेक्षा यामाह-धर्मब्क इति। ‘अन्रुवन्वित्रुवन् वाडपि नरः किल्बिषमरनुते’ इति धर्मशास्लोक्ततूष्णीम्भावस्य दोषक्ञ इत्यर्थः ॥ 80 ॥

इति श्रीवह्रभाचार्यवंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्द्रायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ श्रीमझ्रिरिघराल्येन भजनानन्दसिद्दये। श्रीमद्रागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी॥२॥ रचिता प्रथमे तत्रोत्तमाधिकारवर्णने । ऊनविश्रो गतो वृर्ति श्रुकागमनिरूपकः॥३॥ योडन्तर्गतोऽपि सर्वस्य सर्वरूपो निरअनः। स तुष्यत्वनया बृच्या शारण्यो भक्त वत्सलः ॥ ४॥

आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परमसिद्विके ख्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ । जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसकі क्या करना चाहिये ? ॥ ३७॥ \# भगवन् ! साथ ही यह भी बतलाइये कि मनुष्यमान्रको क्या करना चाहिये। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें ? $11 ३ ८$ ॠ \% भगवस्स्वरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अन्यन्त दुर्लेभ है; क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, गृहस्योंके घरपर उतनी देर भो तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९॥ \% सूतजी कहते है-जब राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमें इस प्रकार सम्भाषण एवं प्ररन किये, तब समस्त धर्मोंके मर्मक्ञ ठ्यासनन्द्न भगवान् श्रीश्रुकदेवजी उनका उत्तर देने लगे $18 \% 11$
$१ ९$ वाँ अध्याय समाद
समाप्रोऽ्यं प्रथमः स्कन्बः




[^0]:    १. पा० पा०-भगवदाश्रयत् ।

[^1]:    १. पा. पा. कल।। २. पा. पा. शान्तां।

[^2]:    8. प्रा० प1०-लींलवृारानुर्तस्तिं ंड्नरसुरादिणु।
[^3]:    

[^4]:    १．अन्र प्राचीने पाठे＇नारदागमनं’ इल्यंिकः पाठः।

[^5]:    १. पा० पा०-चुद्ध २. पा० पा०-गुणानुकीर्तम्। ३. प्रा० पा०- सुतो

[^6]:    २. पा० पा०-ममाभवद्रतिः । २. मा० पा०-मद्तमते। ३. आ० पा०-तमीह्रा ।

[^7]:    २. प्रा० पा-सेटनन् ।

[^8]:    

[^9]:    १. प्रा० पा० प्रतीक्षन्नमदो। २. प्रा० पा० विन्युत्।

[^10]:    १. प्रा. पा. अनुग्रद्यदह विषोगः।

[^11]:    १. प्रा० पा० - माता सुतानां निधनं शिश्रूनां। २. प्रा० पा०-विमूजामि। ३. प्रा० पा०-आक्ये।

[^12]:    १. पा० पा०-रज्जना।

[^13]:    १-२. प्राचीने पाठे ‘‘ृथा’ राब्दादारम्य ‘भीकण उवाच' इत्यस्य ‘भी’ खब्दपर्यन्तो भागः खण्डित, तथा तत्र 'कृषण उबाच’ साने 'भगवानुवाच' इति पाठः। ₹. प्रा० पा०-चषाहकः।

[^14]:    १. प्रा० पा०-सह्सा ज़्ञाव वा। २. प्राचीने ‘र्रौगिनिग्रहो’’ साने ‘पारीक्षिते’ इ्लस्ति।

[^15]:    १. पा० पा०-तेषां परेतानां। २. प्रा० पा०-झुचार्दितन्य।

[^16]:    

[^17]:    १. प्रा० पा०-बहिरपि ध्रुवम् ।

[^18]:    १. प्रा० पा०-ताः।

[^19]:    १. पा० पा०-वृध्वापि यादस्तु। २. प्रा० पा०-मृषा०।

[^20]:    १. प्रा. पा०-स्वक्तेहितः। २. प्रा पा०-बीक्षिताः।

[^21]:    १. पा० पा०-सन्नतान्। २. प्रा० पा-कच्छ़्र्र ।

[^22]:    १. पा० पा०-संस्थिते विरये।

[^23]:    १. प्र०० पा० किभो । २. प्रा० पा०-मुनिः।

[^24]:    १. प्रा० पा०-मूतनन० । २. प्रा० पा०-सर्व० ।

[^25]:    2. प्रा० पा०-विद्धे स्थितमाल्म०। २.पा० प०-परिदिशामिव। उ. प्रा० पा०-मनोवाग्तित्दिकिः। $\%$ पा० पा०-दिवाल्यये।
[^26]:    २. पा० पा०-दानव० । २. प्रा० पा०-राजन् ।

[^27]:    १. प्रा० पा०-निहतं।

[^28]:    २. प्र० पा०-तरसगा०। २. प्र० पा०-सीरीलम०।

[^29]:    २. प्रा० पा०-ल्यागारतो। २. प्रा० पा०-चन्ववाः स्त्रिं। १ै. प्रा० पा०-वबहुः।

[^30]:    १. प्रा० पा० शाह्नवरं। २. प्राचीने पाठे ह्होकोडयं नासि ।

[^31]:    ३. प्रा० पा०-सुह्हदं सवितार. । २. प्रा० पा०-परः प्रभो। ३. प्रा० पा० -मातात्मसुद्यितिता पतिः।

[^32]:    9. पा० पा०-दीसधूपकैं।
[^33]:    १. प्रा० पा०-बान्धबानथ आश्किष्य। २. प्रा० पा०-पुरीम् ।

[^34]:    १. प्रा० पा०-द्वारकायां।

[^35]:    

[^36]:    १. प्रा० पा०-इाद्नचक्रगदा०।

[^37]:    १. पा० पा०-मालात्यमेष क्रण०।

[^38]:    २. प्रार्चीनपुस्तकेषु, 'गावतःः $\cdots$ प्रभुति ‘कौषारवाग्रतः' एत्त्पर्यन्तः पाो न विद्यते। २. पा० पा०-सहानुगः।

[^39]:    १. प्रा० पा०-प्रभो। २. प्रा० पा०-आत्मस्थेन । ₹. प्रा०-म्रमतो।

[^40]:    

[^41]:    २. प्रा० पा०-घोरमाइंसतो। २. प्रा० पा०-मे। ३. प्रा० पा०-मरुणमाभि०। ४. प्रा० पा०-ममाये। ५. प्रा पा०-भीत०।

[^42]:    १．प्रा० पा०－द्राहांस्ति कुकुरान्वक०।

[^43]:    २. प्रा० पा०-टि। २. प्रा० पा०-द्रैर्गु०। ३. पा० पा०-यद्वोडजिताः।

[^44]:    १. प्राचीने पुर्तके नासित । २. पा० पा०-घनुबा बिजिता।

[^45]:    १. प्राजीने पाडे 'यत्तेजसा' हल्यार्य "वलिमध्वरे दे' हल्येकः कोको न। २. प्रा० पा०-गान्नः ३. डत्रवरे ददन्मे।

[^46]:     पूर्वंवर्वि पद्यमपि न व्याख्यत्। भगवतः श्रीक्जणस्य चिन्मयरारीरत्यागः न संभवी। अत एव भक्ता एतत् पद्यद्नयं नाङ़ीचकुः। २. प्रा० पा०अभदर्रहुः

[^47]:    १. प्रा० पा०-गीयमानं च पुरतः। २. प्रा० पा०-सूचनम् ।

[^48]:    २. प्रा० पा०-स । २. प्रानीने पाठे 'धर्म उत्वाच' नासि ।

[^49]:    १. प्रा० पा०-पद्न्यूनं। २. प्रा० पा०-युतातमानं वृष०।

[^50]:    १. प्रा० पा०-वाससा डत त्यवा० ।

[^51]:    १. प्रा० प्रा०-पारीक्षिते पोड $\cdot$ । २. द्विस्यं सारख्तवव्याकरणोकः

[^52]:    १. प्र०० पा०-पीडितम । २. प्रा० पा० कार्यां।

[^53]:    १. प्रा० पा०-यतस्व | २. प्रा० पा०-मात्मना | ३. प्रा० पा०-विभुम् |

    So

[^54]:    १. प्रा० पा०-द्विजसत्तमाः। २. प्रा० पा०-प्रत्यचष्ट। ३. प्राचीने पाठे नास्ति। ४. प्रा० पा०-कृतं। ५. प्रा० पा०-

[^55]:    १. प्रा० पा०-मदं कामो।

[^56]:    3. पा० पा०-आसाय। २. मा० पा०-एतद्यात्य। स्रा० पा०-पारीकिते पर्वंजि सतद्धिकमू।
[^57]:    Q. पा० पा०-मेतद्धि।

[^58]:    २. प्रा० पा०-ततो। २. प्रा० पा० - विद्वान्।

[^59]:    १. प्रा० पा०-चत। २, प्रा० पा०-रसम्यैरति०।

[^60]:    १. प्रा० पा०-गहपालो। २. प्रा० पा०-सङ्त्ज०। ₹. प्रा० पा०-सेतुमझा० ।

[^61]:    2. पा० पा०-बुद्विः। २. प्रा० पा०-दि विरुद्वलक्षणात् । ₹. प्रा० प्रा०-नष्टूस्य नाधस्य ।
[^62]:    १. प्रा० पा०-तदागु पर्म: सुविल्ल०।

[^63]:    

[^64]:    १. प्रा० पा०-तु। २. प्रा० पा०-महृंयस्ते। उ. पा० पा०-पुणनुसूपम्। ह. प्रा० पा०-मवेद्ध घ्रुवं कुणमनुत्रतेणु।

[^65]:    १. पा० पा०-सतो मुनये।

[^66]:    

