श्री श्रीमेंश्रार पार्वेताराय तमो तमः
शासनसृणात  
श्री निरंजन-सौरव
पु. वा. श्री विजयनन्दसूरी धर्मशाेजन स. सी. गुप्ताराय
[ प्रथम भाग : तिरुलु 1 सती 82 ]

: संपादक : प्रेषक - संपादक :
शासनप्रबाह-महत्त्वपूर्ण-निदर्शकता-साहित्यरचनाएँ
अवतंत्र सुखिनाराज श्री निरंजनविवाह ज.
आकाशक :  
श्री जगतीलाल ज. सध्यरी.  
: प्रकाशक :  
श्री भानु-निरंजन-विवाह
बृज नगर मन्दिर
ड. श्रीमती पांडे, अथरीवाड सामी,
रीवाड राज, अमरावते-320009

डिशंत 21. 31-00
( संयुक्त श्री जयनाथी )
प्रकाशन समिति

1. श्री चतीलाल मानजी शाह
2. श्री भानुकाल औषध. शाह
3. प. श्री गणेश वाळटकर शाह
4. श्री राजेश अमर. शेख
5. श्री लुकेश अमर. शेख

पुस्तक-भार्त-स्थान कुरु मुख्य तथा हरे स्थाना प्रतिषिद्ध पुस्तक-निदेशका त्यांना माणूस राखी.

: सुहांकर

भारतीय विद्यालय, रामेश्वरम, तांकापुर, आमदनावाद 346801.
"શસ્ત્ર સમાર" ૧. પ્ર. વ્યાયામ વિજ્ઞાનિમસ્વરી દિવારણ મ. સા.
परमार्थपार्थ पू. गुरुदेवसः

आप परम क्रुद्धधुरे परम क्रुद्ध करी, पाप-नाशक पथ-निर्देश करो। आचित्-मार्गतुं अयुर्व पाथेय आस्युं। मुक्तिरथी संजीव अति प्रयासु
करायुं। शास्त्रवैतन अनेन वृद्ध-शर्मालोपी बलातीया-संस्कृतेन सत्यवारी दृष्टां दृष्टां। ‘आम
अनेन अातुं बहुः’ आपे कालं कहुं, अद्याक्ष अातुं छलां...

यथाशक्ति अनेन यथाशक्ते पायम तथा मारी
पात्तलानुसार, वे काही नवनी शक्येन। तेना
अत्थी न आचित्-माताना ५० वर्षमा पराय
पूर्ण करी शक्येन छ। आ निमित्तमे पायी...

ने केहाँ जिययः स्वयं् कहां। "मंडा-वेसा।" प्रय-सना पारिवारकां "सामरीया ग्राह नेवः।।
आप क्रुद्धधुरा वृद्ध-समृद्धांश आ अनें। श्री नेमि-सेराल "सु" चरित्रयुक्त आधुः
सामरी-भावं सावनं समर्पित रात्रं छुः।
सेवक निर्जनविविष्यनी
समर्पयुक्त उत्साहित
वराहावली।
अचिन्त्य-चिन्तामणि-कल्पशाखिने, 
विशुद्ध-सद्भ्रश्च-समाधि-शालिने।
द या ग्ने ग्ना थिन तदा यि ने स तां।
नमो नमः श्री गुरुनेम्यहे॥

यः स्याहादपवोऽभिस्मुतेन सतंत्र प्रीणार्ति मन्यन् सदा 
चातुर्यं चिन्ताविशारदी गुरुगुणः ख्यातोऽसि यो विच्रेत:। 
शिवेन्यः अपूर्दश्चादनकुशलो नित्योगतः सदिधोऽ 
तं स्वरी विजयादिनेमिनिंगि कर्ते त्रिधा भक्तिः॥

नेमिर्दीक्षाप्रदता निकिलवृथिवं नौमि नेमि शुद्धाः 
कल्याणः नेमिना भे विहितमचुदितं नेमेयोऽवं नमोऽत्। 
नेमेन्यः प्रभावी न जगति प्रवलं ब्रह्मेवेतेजः नेमेः 
नेमी शैवालिसार्थस्वपदश्रणानित्यंयाऽहं च नेमे॥

धर्मःश्रापयितो मया शिवांतः कल्पदुत्त्योऽन्नयो। 
यज्ञामस्मृतिरेभं मंगलकरी सर्वायसंप्रहिथिणी।
श्रीतीर्थकर्मशास्त्रप्राकसिकः सद्भ्रश्चेत्यमाण्यमभुतः, 
सोर्यं श्रीगुरुनेम्यरिषिष्ठमवान भोभं विधविन मम॥

पालः समयो अहकृ पुश्पं भलाकारतः 
सद्भ्रश्चेक्षी सकल संशय वालनारः;
व्योऽभ्रोऽपि नम्नवेदने विकारश्चावरः, 
श्रीमा श्रीनेम्यविशिश्च चुरु धमारः॥प॥
‘ન સંતસાંતિ મહ્યુંયે, સીલિવન્યા પદ્મ્યસુયા’

ભાવયું: સ્વામી ઉત્તર. સ્વ.

સાની અને સીલિવન્યા સદ્યુધી કે આશીન
લખશીલ કે વર્તમ થતા નથી.

સ્વામી-જીબા-જયાતા માર્ગવ્યોતક તેવા
અનુ મહાદીવના તથા વિજયના અનુસરણ્યી
સયધ્ય નિર્ણય અને અભ્રસ્ત અની વિજયનાર
શાન - શીલ - સંપન યુજે સૂચીંને
લખ - સંમાળકારી

અખ્ટ પેપર માઈં
(ખાંજાણા વિજેતા)

"લેફર મહાદીવ" મિડિંગ, ક્યાસ, નવા દનવા રેઝ્ડ,
ભારતીય, અમદાબાદ-380001
ภาพย દખલ કરી નેતનના સંચારી એવી નીદનના પહોંચી ભાગવા અને વાંચી-પણાવી ત.

અધીન અયા પુસ્તકોની યાદી

1. સવાંત પત્રાનું વિકાસ સંચિત પેચ 800 વિચે. 100 45-00
2. હિંદી ગૌતમ ગૃહા સંચિત 25-00
3. સંચિત ગૌતમ ગૃહા શુભરાત્મક પ્રતિપદા 48 અભોષ્ટિક 15-00
4. મહારાજ મમંગંર સંચિત 5-50
5. સત્ય સૂક્ષ્મ સંચિત 5-00
6. ઉદ્ભવ ક્ષણ સુખા સંચિત 5-50
7. મહા આભા આંબક અને 5 વાતાંકી 2-25
8. અશ્ોકપત-સાગરનંદ અને 5 વાતાંકી 2-00
9. રામનાની ક્ષણ અને 3 વાતાંકી 2-00
10. રાશ્ત્રન-લોકલ વાતાં અને 5 વાતાંકી 2-00
11. શ્રીમંડુનંદ મહારાજની વાતાં અને 3 વાતાંકી 2-00
12. શાક્તકલી સંચિત સંગઠન લાંઝી વાતાં 3-00
13. મહારાજી રાહિલા વાતાંકી અને ગુજરાતની વાતાં 2-00
14. ઘટના અને ધનશીલી વાતાં અને 3 વાતાંકી 2-00
15. મીરશીલી વાતાં અને 3 વાતાંકી 2-00
16. ગંભીરિની વાતાં-પીઠોની 2 વાતાંકી 2-00
17. સુવીમાંડી સિન્હાસન યાને સુડરાં શીખ 3-00
18. જૈની પુસ્તકોના મહિમા સંચિત 8 વિચે. પેચ 22 2-00
19. આધારની મહિમા 15 વિચે, 81 વેચ 4-00
20. બેવું પૃથ્વીના મહિમા 12 વિચે, 89 વેચ 2-00
21. જાનિંક પૃથ્વીના મહિમા 7 વિચે, 84 વેચ 2-00
22. મીર ઉદ્યોક્તની મહિમા સંચિત 2-50
23. શ્રી રાહિલા હિંમતી મહિમા સંચિત 2-00
24. સ્વામી દેશરાહની મહિમા સંચિત 3-00
25. મંગળ કાપડ સંચિત 1-50
‘आहिल्या श्रुतसो चरी! ’ अहिल्यावरी रेडु-अवे.

उत्तर. सूत.

दीनता ये प्रमुख पहचान हे :-
1. आंतर-दीनता  2. भावी-दीनता. अनन्यसागरीय अस्थिरता अंग्रेजी आंतर-दीनतावर हिदायत-स्थान हे 
अगे भावी-दीनतावर हिदायत-स्थान हे-साधनों
अस्त्राचे दिशा. परंतु, अनेक प्रकारी दीनताना
भूषण सय-आलम-पुष्पार्निता आलावमा हे दिशापूर्ण 
ण समाविष्टा हे.

सर्वज्ञ-पार्श्वी अस्थिर अनेक प्रकारी दीनतात्थायी 
शुद्धर हे हाळ.

शारीरिक दे आत्मिक सुगंधिलता होय 
तां जे दीनतानी खाका आये रेण समह 
सुगंधिलता सर्वथा रागी अहिल्यांना 
अनंत आराध्य पृथ्वी आयांचे लगवांतने 
दीनता-प्राणाहू वर्दना

श्री महाजनवादी स्वे. मू. पू. जेन संध 
जूना महाजनवादी, कर्कीआवास 
अमधवाड.
“नरिः यात्रिः समस्तविद्वृजुनम्”

आवार्थे:

सत्येष्व ज्ञान
सत्येष्व-ज्ञान-विनयवुद्धा
सत्येष्व-ज्ञान-वासिताथी
सत्येष्व-ज्ञान-अगंगानो
प्रवाहे सुनिषेधिते
कर्तव्यारः
सत्येष्व-ज्ञान-नियोजनः
पूर्वनिमिसुरीवर्धेन म. ने
नतमस्तः वंहना

ॐ

ॐ

श्री शक्तिक्षेत्रे
माणिकल शाले
दीलालेश शक्तिक्षेत्रे शाले
शैत्यनाथ शक्तिक्षेत्रे शाले
वासितलाई गीरे. शाले
हे. नवी चाल, पतासपाया
अभद्रायके

दी. नेशनल सायकल
मेन्ड माटर हु
आकिया
अम्बावाड-१.
"વિવયપ્રાગલાસ; વાતસ્પરિશુલ્તિમતથા,
તરવસ વેધવાને ચેર ગૂટમ-સુના માંડેકા સર્જનાથ. પાટલ
[પુસ્તકદારમા મ. રાજી જી અભા મેડર્ક] 0 મહિલાઓને સાથના વચુ ક્રાંતક કરી. એ.
0 વિજ્જન પ્રાચલસ્થય 0 આલમ પરિશુલ્તિમત
0 તરવસ વેધવાને બ્લેપ 0

* હેસ અને પરાપીયા વિવેક વગરું સ્થૂલ તથા
સાહ્સ પદાર્થમાં તે વિવયપ્રાગલાસ ગીત. એ અનય હેરી પણ શું.
* અદ્ભુત અભાગ જાગું રામ-દેવધીન અવસ્થામાં વચુ
જો તેવું નિકિલ માન તે આતમાનીરિશુલ્તિ-
માટું ગીત. એ ગીત અને આદ્ય સંકલ્પ અધિકાર
અને નિર્દેશિત કેટલા પણ અધિક વચુ.
* હેસ, ઉપાહે અને ઉપશ્રીલી લિખ્યા કરાવી
જો તેમ જ આતમાની ઘેરામ શક્તિ અનુ-
સાર સમયધરિની અત્યારત કરી અનાયકી
બનાની અંતિમાના માહાય-જગ આપે તે, તરવ
સંવેદનાએ ગીત.

તરવસ વેધવાને મૂળ-બેદનારી દવા ઉપયોગ
પ્રમાણ કરનારા સવાયનો શ્રી-સર્જનક
પ્રુ, મૂર્તી-સાંગ્રહમાં સવિનય વનનાલી
સ્વામી સેટાના ભૂતિતૂફનક જેન સંખય. સ્વ
અપેરા દેશાલિ, પાલિ, અમદાવાદ-380006
"સર સમપત્રી શૈલક, 
પૌર્ણની તધાયપર 
પ્રકિલકીની ટારનીરિત 
ક્લિકના નિદેશિત 11 4 11 
પ. હરીકટ સ. મ. x શ્રી અમેર અંશાધુ 
સાબાજ્હ : 
પ. તાત્જન મહાશ્રેષ્ઠે ચિંતા સલય પ્રકાર કહી હોય 
70 સર સમપત્રી, 70 પૌર્ણની, 70 પ્રકિલકી 
સ્ત્રી પન્ની 
70 મમતની તાજી, યુર આઠ પાનાં તસપર રહી અનારીઓ 
બના, દેખને કાફી અમરની નેમ જીસાની માથે તે સર સમપતરી 
70 પણમકાચત ધરાય કરો તેના પાનાં સિંહલાસરી જની 
હેર-પૂર્તિ મારે કાલેલી જીસા અનારીઓ, પ્રોડસની 
ઘશ્નારી નિંદીના જને તે પૌર્ણની 
70 અંગ, અંગ તો હરી અંગું હેર-કાફી મારે ને કોક 
માંગ તે શ્રિધીલીશા અંદરથી આંત થતી આ જીસા 
શ્રીપૂર્ણની જીસા માટ નિંદીના જનતી નથી. 
70 માનવ-યાણી, જિનાસાથે સરપરાલ અનારી અંદર 
આં-પુંજારીમાં અંગ્રાણ અને સર સમપતરી લીલાથાથી, દેખને સાવન માની 
શ્રો-પાન કરતારી નીશ્રીમ ઉપકરણ 
ધારીઓ તકીરી પુનઃપક 
'સૂરી-સમાટને 
સમપત્રી-સાલ સમપત્રી 
પૂલણ આયાર ઠર શ્રી યશોરીસૂરીષમની પ્રશ્નાથી
“તેય-સી પરમદ્વૈ; નવિતજી એટલે; પરંતુ સહ્યદ્રહ્દ અલંપયે કાકલ-પણી પટ્ટણી પર્યાયો.”

સાયાં :  △  આ. સુ ૧/૪

ન [અ] શરીરમાં આતમન-પરમને ૃજે છે તેવા શાન જાય છે. તેને ઉપશાંત, સમયે પ્રભુલવાનો, શાનદાર અને સાદી અસ્થિત રહી, આત્મી અંતરક ક્ષેત્રો સુધી સામગ્રી રહે છે.

પરમ-આતમને અતિ વિશ્વસનીય, ઉપશાંત સુરતવાળી, શાનદાર અસ્થિત રહી, આત્મી અંતરક ક્ષેત્રો સુધી સામગ્રી રહે છે. આતમ-અસ્થિત અધમત વાજી પૂ. આત્માય-એરસ્ટીના
પાહ-પદધતા
પાણણાં
વડાના

શ્રી જૈન સ્વેતામ્પ સ્વીટિશ્વર તપાસણી સંઘ
વડાનાંની પ્રાણ, અમદાવાદ-૧.
"હુલામણે હુલ કર્તારા, સમુદા સમાન તેજસ્વી
પ. આયાયે લગભગ તોન નામે કરાર હે.
( સીવી સીવિલ કલ્પ.)

વનવાલિ

નેકે

ભારત સ્વયમ્બુત હતા.
અમે સંપૂર્ણ નાયક હતા.

નયાનું

શ્રી જીત - શાશ્વતી
અલ્યક્ષ્ય અને પ્રરસ્ફ્ત રાતે
અવિશ્વ સેવા કરી કરતા

તેવા

પ્રૂય આરોપે સમજાવતે

અમારી

અમી અબાલ વનવાલી

શ્રી સિકિંદરાબાદ યુગ્રતિ

ન્યું શ્રી. મુ. પુ. સંખ

12, સમાટા પાણી રોડ, સિકિંદરાબાદ - 400003.

શાશ્વત – અમારું પ. આ. મ. શ્રી વિશ્વે લેખનસુરી -

dી મ. નામા આધારતી પ્રીતિ, અમારા શ્રી સંપૂર્ણ કુલકારી

પ. સામુની શ્રી ઉમાદી મ. ના હરશ્રી
“જનજીવન પર ઉડ્ડયન નથી, આજ હેતુ ન પણ જનતાનાં તંત્રમાં પરમિત ઈનદ્ર્યા, એના તિવાર અને સંદર્ભના મિરી’’ 1971.

ધાર્મિક વ્યોમભિંબ

એમ ભયંકર વારાણસી મેટ્સ પર્યાપ્ત વધારાની કરી શકાય નથી તેમ ‘એક
કદે પણ પણ પણ પણ પણ પણ પણ પણ પણ પણ’ તથા દર-દરનથી આલમને
ઉદ્યાનને ક્રી પણ ઉગરી મકાની નથી.

0 0 0

એ તીથ-રક્ષા માટે હેલ્થ વી બી બી બી
હિંદ કાર વગર અને તીથ-રક્ષા
પરમાણુ રાષ્ટ્ર સાથે ઠેડા
કરી શી સંઘં મેષદરક્ષ મહાસાગર
રાણી પુ. મૂનીયારના
એટિશ: પાંડનાવલી

0 0 0

0 કમીન શોખ,
ભણૂવ ઘર.
(ભ. શાંતનગર)
(સોરાજુ)

Jain Education International  For Private & Personal Use Only  www.jainelibrary.org
“सोळी विनाशसूक्ष्मस्, धर्मेऽ सम्रस्त चिरित्त, निवावृत्य वरसेऽ भं, ध्यानिते व्य यावे मारो।”

भावाय: शिवारं सं. अध्य. ३ सरस परिखामा सुविपुरी मेजवी रके ३. सरसाश्वी मण्डलना विचारां परस परिखा रके ३. नेम धीरा फलामेला अबि विश्व व्यवस्थितांतूँ हेम तेम धमंजय मण्डल विश्व्य व्यवस्थित प्रकाशमान वर्ष निवासुने-परम शांतिने पापे रके ३.

चैतनी सरसाश्वी वृत्त-अवृत्तिधी उपराहमा सर्वसं-वचनने अहितां अर्नारा क्षेत्रितमेख्, ‘धमंजय’ पूणे सूरियांने सहसा: श्रद्धांजलींया

श्री जैन सतेम्बर मूर्तिपुष्कर तपगिरी संघ [ शिव श्री आणूंजय करयाणुणी पैली ]

शुरुकनगर
"पवित्रमन्य शारदेयं लोकं, लोकान्तरस्ती एक निर्मितीहि!" आया. सूर.

‘निर्मिती’ ना पांच अर्थ:
1. ज्ञान 2. अर्थमा 3. साधन 4. अमृत 5. शाहीत.

ज्ञानधर्म-मतं अवस्थार्थ अध्यात्मिक नियम से धारा ‘निर्मिती’ के समूह-योजनायथा केवल नागरिकीय योजनाओं के लिए सशक्त करती तेही अनंत उपकारी पूर्णपायक सृजितले आत्म-निर्माण आदर्श।

श्री अर्यानं अतानं श्री सुपार्कनाथ
वैनं संघ उपासय
१०१, नं. इंड. आयन, वाल्मीकीर, सूरत-४००००५
"અર્થાશ્રી શ્રી આચાર્ય, શ્રી પૂર્વ ના થતે કયાં?
અર્થાશ્રી અર્થાશ્રી
જયસ્થિતિસ્વામી "

તેમાં અધયક્ષ હતા।

સવારો :
ઘुમ્રા વેશમાં અને આસ.
સામે ની શ્રી, ભીમના સામે
સુખભાષી તારં શ્રી વણાપુર. કે?
"રાત જતે મારું કયા આયા?
અધિક અનાસાર, સાહેબ,
જેની સતી શાંતિ પૂજને
જાઓ છ.

સાહેબ, પિત્રના નાના અંગ અને
જન-જનના સાદીલી બનેલા
સંઘ - સર્વના સંકસ્ત
રહ, મૂકય સુરીસ્વને
અબહુલું વેનગ્રિણી.
शारदा-आलोकवाली नगदीश्या सत्ता मता,
शुद्धे गुरूदेवत्यय-तं नेथ न्यायोपाध्यात्मिकते।

भावाये:  

प. दरिद्रेश्वरी म.
के ज्यां-बनों सबं पापोथी निकुट शवाना
कम्पक्त छं ते पिताना शुद्ध-कोणीने हिंदू गंगार
धनं ताे ते न्यायितां पाप-निक्षिप्तिः हृदत
माननी अं न्यायानी रूपं मुसंगत न पहिये।

शुद्ध-श्रीतिने निगंत मुदों श्लोकान्त अपे जेमनी
परिवर्तक अवर्तितिः पाप-निक्षिप्तिः निक्षिप्त निक्षिप्त
तथा संक्षिप्तहथा हिंदु-जोधर थाते गंगार ते
पूर्णाय आनाये अवबंतायी
शारदा-विनाशक वंदना
रवि श्री दस्युरंगाह समुदायात नगरोहेतुः ग्रैवाणे।

श्री प्रियभिष्टालाके दरि-श्री अशुभालाके
श्री चीमंतलालं नगदीश्यावं नगदीश्यां
सुलिंगायेन नगदीश्यावं नरस्तिं
पु. स्मृति-कुंवरं, नवरंगुरं, अमडावाडं-१३।
Ethiopian script
'પાલ્લા દુઃ પાડે વધી, અભિર દુઃ ગોળે? ગેસ આ દુઃ બૂઝવા, માયાના ગોળે?

સતીદારમણ:- \(\text{SW}\) \(\text{I.} \text{કાલપનિક} \text{M.} \text{અંતર-શોભિતી} \text{ન} \text{પરમ-આધુન} \text{િક} \text{થાય} \text{ છ,}\)

સાહ-શોભ પરિસ્થિતમિષય કારણ છ પહી... ... 

માયાના ગોળે આવે સપા રૂપી સાગરના

tનું જિયોતિભરી કાવયમાં શા માટે પૂરે છ?

સાધ્ય - સાધન પદનોના લેવાને સમજા

અંતર - વિશ્વ્યવ્યાપી આંતરસંચાર

કરતારા અંતરસંચાર

આચાર્ય ભૂમિભક્તિને

અલીમલેલ

યાહુસ્સ્વાળ

સ્વ. શ્રી ચીતુભાઈ હતસુંભાઈ શાખ

સુલ્હુભાઈ ગિરીશભાઈ \(\text{SW}\) \text{અશીલભાઈ} \text{SW} \text{વિશેષભાઈ},

દૃઢતા સેસાયરી, પાલકી, અમદાવાદ.
'શું વિ ડિશિ આણુલ્યાં પડલિતા વાય વિલક્ષણી નેલિને જેસાં તેસી આપું તેની સમચિનતી ખેતરમાં !'

ભાષા: [સુદ્રજન] 

પરમતાર શ્રી (આમેંંશરામ કેલ્લા જેલા ન વિધાનની અનુમતિ તથી આજી હે જેલા ન વિધાનના નિયમ ફષુ કર્યા તથી પરંતુ આતમ-શુધ્ધિ માટે સમયમાં કેમ અને એક ગાય હોય તેમ તે સમયે પરિભષિત પૂર્ણે આવરણ કરું.

આતમ-શુધ્ધિ અને શ્રી સંધના સ્વભાવ-ક્રિયા માટે 'ઝાવ-ઝોવ-ઝાંઝા અને લાગેણ યાત્રાંગ્રામ ગીતાત્મ- શ્લોકાં સમય-વિવિધતા, સામાજિક અને સ્થાયિક 
આવરણ કરાર અને ઇદારોના

પ્ર. આયારલાંગવાત્મિકને શ્રેય-સામિચક વાંના

વડીલ ઋશ્વતાલ પારિવાલ શાખા

ભારતીય ઋશ્વતાલ 0 રજેનીકાંત ઋશ્વતાલ
ઝળસાઝ 0 નમન 0 રજેનીકાંત

એરાઈ પાડાણી પેણ, ગંધીરોડ,

અમદાવાદ-1.
ધ. શિવનામના અર પ્રાત્યું ધ. સાધી શી સૂધારમાલિકાની
કપાણ પુણ્ય સાહી શી સોદયસાહી આલે સાહી દુંગાર જીટી

(પ્રભાવિત)

[Text in Gujarati script]
"अह पंजाक हाबूहि लेखिं खजा न लम्बार, 
धमका दांडा प्रमाणिक, दरदियुक्तसमस्याखो गाऊ 
भारते: * गिता. स. भ. १२. 
० अवसरान ० कौज ० प्रभाग 
० महारेंग ० आनेपुरुषत 
आ पांच कारणाथी मद्यस शिकारक शिक्षा- 
संस्कारिता अष्टि करी डाकोता नाथी। 

अपेक्षक पांचे अनसूकारी 
कारखुने निरूपणात वरणे 
शिकारक शिक्षा-संस्कारिता 
अष्टि करारा पुण्य सृजिक 
सारधाले किरण वांदनालाल। 

--- विनीत --- 
सामस्यांट स. शाख 
(नेन वर्मना प्रस्तवकाला विखेता) 
ज्ञाननिवास साम पादीताज्जा-उकरणो
"કહત-કહત" ગોના
પુણય આયામણીપ્રરૂપાંત
અલિય-દ હેલાવળી.

શ્રેષ્ઠ લોકમાં મહાદીવ કહ્યુ હે,
"હેવાત્મક માનવી આર પછાટાં કચા છ.
0 અક્ષર-કહત 0 અક્ષર- અર્થમિત.
0 અર્થમિત-કહત 0 અર્થમિત-અર્થમિત.

△ કહત-કહત
0-ભાગના સત્તા પંચેલ
અગતીના, હા.એ. ભજ્જુસાભી.

△ કહત-અર્થમિત
ારંભા અગતીના વિચાર કાળમ વિજ્ઞાની.
હા. એ. ચાંદ્રાલી.

△ અર્થમિત-કહત
ારંભા અગતીના વિશુદ્ધ
બારી આગતિના.
હા. એ. ચંદ્રાલી.

△ અર્થમિત-અર્થમિત
ારંભા અગતીના વિશુદ્ધ
કાળ પ્લાન વિદ્યાધારી.
હા. એ. વિનાયકત.

શ્રી કૃષ્ણનગર લેન સેવામાંથી મૂલ્યપ્રદ સંદેશ.
* લેન દીવારા
  * નાશકર રોડ,
  * કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-382345
"નો નિલખેલ વીશિંગ!" \( \text{જોયે} \) ગાયત્રી વો નથી.

***

યેવની સાધનાથી ગ્રહનું ભજન, સ્વાધી સમ પાછળથી કંઈ તે, \( \text{પારગામી} \) દેશના યુનયુઝના સૂરીનાં વંધાના

શાહુસર દરવાજા પાણ્યા જેન સંચાર

શાહુસર, અમદાવાદ.

શ્રીમતી મંરીરામભાઇ આરવિંદલાલના સ્પષ્ટને 

શ્રી અરવિંદભાઇ વારદતાલ શાખા

નવી ચેણા, પતાલા ચેણા, અમદાવાદ-૧.
'પ્રારુભ મંગળ હરયા ઉદ્ધવ્રણનં પરમ。
જે તી દંશ અહ્સતી નૃત્યું 'પૂજારપ્રદ મહતું.'

બલાંગ: \[ \begin{array}{c}
\text{પુ. ક્રિતિદય્ય સ્વ.} \\
\text{અંગડ્રૂપ પાંપ-વિખ્યતિ વ્યક્તિરત્ય સ્વિકારની છે} \\
\text{તેમંટ પ્રથમ મંગળ ગય આ છે કે-ગૃહજનતા સીધા} \\
\text{કરવી. દંશ તારે પ્રતિય થયા છે તેમના સાથે ગૃહ} \\
\text{ગય ના. આદર્શીય અને પૂજાનીય છે.}
\end{array} \]

હુડ્-શર્ય અને આશાભાઈને ઉપાસક પદોના સેવા-
સેવકાના ‘અશોક-નાગી’ કલામ પર્યાપ્ત સાક્ષાત કરી,
પાંપ-વિખ્યતિ બદલતી પુષ્પનિ પૂજારિશ્રમાં
પરિવર્તિત કરવામાં મંગળાભાઇ મિચાર્દ્રુપ
મંગળ-સૂર્તી મહાકાકાન્ત પૂ. આદાયરીને
ઉરતા અલ્ચિંધન

\[ \begin{array}{c}
\text{શ્રી સી. મન્લાલ ગોહરાસા શાખા} \\
\text{:- \[ \begin{array}{c}
\text{શ્રી માનુષિક} \\
\text{શ્રી સુરેન્દ્રાભાઈ તથા શાલાગણ આદિ} \\
\text{‘અશોક’ અંગીલી, ગાસ રેટર સામે, રીતેપુર,} \\
\text{પાલકી, આમદાબાદ-૯.}
\end{array} \]}
\end{array} \]
"હાસા નહું નિમાચાય નહું નિમાચાય પવંકમાયે,
સા સા માખાવાયે રાગવતથાયું સમાં વ ।"

ભાવાય: 

ભારતવર્ષ, મ. ૩૩૩૫

ને ઉપયોગ કરે હાય અને પૂર્વ-પ્રત્ય ક્રમણિ ક્ષત હાય તે તમામ ઉપયોગને મેલાના

ઉપયોગે સમજવા.

સંપ્રદાય તૈ આલહમાલકતાથી પર રહી,
અતમ-કલયાણિ આરામા કે ભે નેમના
આતમા આવા કતી અને જીવન-સાહીના
કતી તે અનાયતી, આખ્ત્વ-સાહી
પ્રાર્થના સાથે

ધાનપંચશહેર

શ્રી ગ્રન પ્રેતામ્બર સૂર્યપુષ્કલ સંઘ

ખાજનાની પ્રિયા, કાઢુપર, અમદાવાદ-૧

Jain Education International         For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
"आपण्या मुल्यमित्रांना!"
अथः: सत्यां शैवन स्वयं करुण लेखोऽ

तथा

सत्यां शैवन अने परिपालनशी अभमय-धर्मनी
गरिमाने सूर्यमंत कररार पूर्णीचर्चने
मधली पूर्णा

श्री पार्श्वनाथ स्वे. भूरिपुरुष जैन संघ
प्लास नं. 13, सर्वोत्तम संसारांक पाण्या, सांभावण नगर
ता. भ. शासी मार्ग, गांधेपर, सुंबद्ध-४०००५

‘ना फूसण्’ तपसा आचीलेना!

तपाशी पूण-प्रतिज्ञानी अभिवाषणारी राजपत्री लेखे नाही

प्रश्ने अने प्रतिज्ञा तथा अपवर्जित अने अपविद्यना
अति समर्पित अने समस्यावर राजनार
संवेद समृद्धी सुर्ख-प्रकटवणी
सत्य संवेदनाली

श्री वरुणीपर जे. शाक्ता सोजन्यांनी
मनीष इंडपेंटेंस (आ.) लिमिटेड
मांगेशाल मंडळ, १ ले साळे, गणेश द्वीप, सुंबद्ध-४००००९
'સાખણુંને સુખ્દ પ્રસાદ નથી શુભ નુ અભિષેક'

જાણવે:-
સુખી જી, તમારા નામનું નામ સમાજ છે.

**SHREE**
અંગારી' દર્શ યુક્ત 'પરિશ્ચાત' જીવન-જાયતારી
અંગી ગ્રામી લઈ-વિશ્વિક પ્રેમ-વ્રૂપ
સુખ-યોગી પૂ. સુરી-સમાજને
સજ્જન પણના

**SHREE**
શ્રી પાર્સ્બે નાથ જૈન 'દેવતામંદર ભૂ. પૂ. સંખ.
તૃતી-સાયમ સ્ક્રેટ, લીથેલ્ટ, નામાથુ, અમદાવાદ

'અસંભવ નિવાસગી, સંખ્યાને ય પ્રવતાય',
જાણવે:-

**SHREE**
અસંભવિ (નવી અને સંખ્્યામાં પ્રતિષ્ઠત પ્રતિ)

**SHREE**
અસંભવિ શીખાયાને પાણુ ક્રણનાર અને
સંખ્યા-સંખ્યા સમર્થ માર્ગરહિત

પૂર્વશ્રી શાસન-સમાંદરને

. પણના

**SHREE**
શ્રી રમ્ભુજાલ જાંબલાલ ગાંધી

સાખ્યતણી ૨. ગાંધી - અશોકભાઈ ૨. ગાંધી
સાખ્યતણી મ. ગાંધી - વિશ્વાસ અશોકભાઈ
આધી પરિશ્રમ

ડી. ઇસ્લેબાડ, અમદાવાદ.
"सिखर्वे च आसंयर्वे च अण्डिः वा तर्क अनो वा; समस्तावलाक्षिमप्य बहुः सुलिंग्य म सेंडेहै।"

भागवतं:  
पु. परमेश्वर म.

इस्मुलामार, आलामार, डिग्गर हे पौड़ सांप-  
यों हो, वणी इस अन्य संग्रहायो डीस छतां ले ते  
समस्तावलायो होय ते ते भाषने पाये तेमां  
सेंडेह नाथी।

लिंग-पेश-बेहना समरमा अप्सारा पवार लव-शीता  
या आत्म-परिक्षलाभा मान-हंडसी व देमवुँ मानव-  
ना अंतर्ज्ञातं सेविली धारितकामां। उनाश अण्डो ते  
बलायुँ धर्मायुँ  
पूजनपांक श्री नेमिसुरीवर श्रीग.  
वर-हंडक पंडेहा।

श्री गौतमचांग शान्तिकुमार नंगालाक्ष  
(सूतिल सेक्सर)  
"हूँवोली", कांग परे, बतासा पेयाण, अमायमां-1
“समथा सद्वलूण्या सुपु-सिद्धसु वा जगे; पासुतवायविष्णु नववंवारे हृदयम्।”

भाराये: क्षत्रि. सत.

जगतां मे सबं ज्ञिवा छ ते तस्मां तर्कं अने पैताना नभनु हेन्द्रीज्ञा. हेम ते सबं प्रति समताभाव हेन्द्रसा ते अहिंसा. भाराये आहंसा आश्वन वाची रामवी हायली छ.

● ●●

श्रमण-धवन मारे अहिंसायं श्रीते आवश्यक अेवा समताभावता आसि वनश्री अहिंसानी यथाउत्य आराधना करनासु पु. आवश्यकरी श्रीनि सविनय वांहना

● ●●

श्री मां गी लोका पु भर रा ५ ६ शी ठ (आसीवाणा)
श्रीमती रतनजी श्री गणेशकुऱ्कार
श्री नितिनकुऱ्कार
मु. करणे. (महाराष्ट्र)
‘હુલિધ ધર્મ–સુયધર્મ તેવ અરિતધર્મ કેવે!’

અર્થ: ધર્મ મને મહત્વના છે. તથા શું અરિતધર્મ મને મહત્વની છે?

શાસન અને યુરુ-યાજન સાંભળવા કરાવું તે શું?

શાસન અને યુરુ-યાજનને વાતાવ્રણ કરી તે અરિતધર્મ?

શું પણા સમાયજયરુથી આત્મ–સબ્રૂજે ઉલગર
સરનાર આત્મ–શાશ્વ આયાર–ગોરિય
આત્મ–પ્નના

શાસન અને યુરુ–યાજનને
સરનાર સબ્રૂજે આત્મ–શાશ્વ
ડું, વ્રી નેમિમસ્રીશરું સ. ન. 

શાસન પરમાલા
પરમાંબર્દાસ
ટ્રે, પ ચાયાચની પાણ, 
અમાદાવાહ–૧

શ્રી ચૂલ્લાશાંક મંચારસાના 
નાવિ પાણ, પલાસા પાણ, 
ગાંધીરોડ, આમદાવાહ–૧.
"લે ન પાત્ર ન સ કોઇ, હળીજો ન સયુક્ષ્મે, 
શરુદ્ધિ સામાંજુ સામાંજુ વિંદુ મીકુંઈ અર્થ પૂર્વ 
હાથી. સું, અભિષ. ૧, વ. ૨.

બાપાથે:

લે પાત્ર ન કાર્ય પર કાય ન કારે, 
પાત્ર ન કારે તે ગયા ન કારે, આ રીતે, 
સામાંજુ આદાયુષય, સામાંજુ સયુક્ષ્મ 
અસામાંજુ પાળે તેવા અમલ્ય જયાનાય છ.

△ આ શાંતસારણ સામાંજુ કરેલાસ 
મ. પૂર્વ અમલ્ય-શિરિયસુની 
સામાંજુષબુધ 
અહિનાન્ની.

ભા પરવાર સૌસાયતી, પાલ્યી, અમલ્યાદા-૫.
"નાખું સબુધ હારે, હર સબુધ ન સહે! મિશ્રણ નિમિત્તે, તેમાં પરિશ્રમ કારાવાલા।

જ્ઞાન થય લાખને લાખ કરી હર ની સાથે ચાલ કરી, આરામ વે માણ અને આંતરિક રાસ કરી, અને તથ્યની પરિશ્રમ કરે.

અયાપસાયુ-સાયોત 'યાસાનટ' સાતા, અયાપસાયુ-સાયોત ઘાડે, સાર્યાલિક કરા આહારાય તિરા નિચ્છે બનાવતા અને તથ્યની પરિશ્રમ પ્રમાણની પ્રદૂત યાદ ગુજાવવે બુક-પ્રાનાષણ પણ હોય એવી હોય.

* * *

0 વ. કા. શ્રી વેને-દશી મ. તથા 7. કા. શ્રી વેને-દશી મ.ની પ્યાય-વ્યકત નિમિત્ત પાડી રાજ વાહસિશ મ. તથા 7. કા. શ્રી વાહસિશ મ.ની સત-પ્રેરણ્યુથી।

શ્રી લેન સ્વશા્શ્રમ ભૂતિપૂજન તપા સંખ (ભ. લાલનગર) * રાજુ * (સૌરાષ્ટ્ર)
"અનાતા અભિવંચિત", અનાતા અભિવંચિત, તાલુકા સાબરીયં: પગાજી અભિગારીયં"

dhâvâ. sūt, am. 4.

શ્રી જૈના સ્વતાંત્ર સ્વરૂપપદ તપાસચય સંધ્ય આનયુર, અમદાવાદ
"जहा सरी क्रियृत्ते नोगुरों;
जन्वत तारामुख पशिवरपा,
ते सोइंच विपले अन्यरुपे;
अवं मयी सोईंच मिशुरुमके"।

शंकेश्वरलिख सग, अर्था ७।

शास्त्री :-

इह, नक्षन अने ताराज्ञाना परिवारथो
कुल घड़ पृष्ठिंभाति यंकं, वाचना विनाना
आकाषमान, पेटाना विनान अकाषस्वम अनाचर
अन होष्य्यान वाणे हे ते राते आशाधे
भु सत्यरन्वेवि निम्नै आकाषमाना
सुसुभूष्याना परिवारथो शास्त्रायान वाणे।

ॐ श्री जैन से सायदी जैन संध अमृतानुज"
श्री गुरु-स्तुति

(शुरूजी-४)।

आहा योजन ने हीमना आपनारा,
तभा नाथ का तारतारा आमारा;
अला नेमिसृतीश सोलाग्यशाली,
नसु श्री गुरु आल्च्यथी अश्रूधारी : १ :

tमारा जुग्गानो निसिं पार आबे,
बिना शिक्षिणे ते ज्वया देम लवे?

tथापि स्तुति भक्तिथी आ तमारी,

नसु श्री गुरु आल्च्यथी अश्रूधारी : २ :

लही धानी आह आंजे समाधि,
वदा आतम्यें रही सिद्धि साधी,

dिया दाने ध्यानना देगाधारी,

नसु श्री गुरु आल्च्यथी अश्रूधारी : ३ :

हंता आपना बकत भूपाल कारी,

tमें धर्म्दही वीरताने उगारी;

महातीर्थे न धर्म्ना ल्यागाहारी,

नसुं श्री गुरु आल्च्यथी अश्रूधारी : ४ :
अमे निज़्जे ने शुभ आप पूरा,
आमे आज ने आप साने सन्दर्भां;
मनो बाक्त एलेहे छेंहनारी,
नसु श्री श्री आद्यत्मिक प्रक्षयारी : पः
नथी आपपी सेवा संतुष्टी,
कहेली वलय धर्मशिक्षा न तीथी;
क्षमा आपने पार्थिणा ओ अमारी,
नसु श्री श्री आद्यत्मिक प्रक्षयारी : रः
हृता आप येंगे अमे ता सनाथ,
अमाजी यथा आप विना अनाथ;
अमे भागी ओक सेवा तमारी,
नसु श्री श्री आद्यत्मिक प्रक्षयारी : जः
हवे प्रेमस्वर यास ओ केशु हेरी?
अमारी आरे ! केशु संभाण देरी?
हवाल्लु तामे हीकमां हास लेरे,
सहा सर्वथानी नाथ आशिय हेरे : ८:
क्रता : सच. प. पृ. आ. श्री वि. धरमधुरःधर-
शूरीभरष न.
અવસાર મેર, મેર, તાલુ આવે....

(અનેતરકુ આક્રમણ)

આરામના સૂક્ષ્મ-માળણી શી ન સૂક્ષ્મથી અસુખના કરતા આનંદ ઉતયારી, પરમતારથી દ્રી વીલાગ પરમાતાની નિવૃત્તી, તેચ ત્રિકાણાધિત પરમ સતનાં રહીલાે કરેલ.

આલુ મોલ-અવસાર

પરમ-દ્રાપણ પરમાત્મ લગભગ કરેલ આ ઉદ્ધર્ય સત્ય-હોટની અભ્યાસ શીલી ગુજરાત બાગબાનીઓ કાશાંગી પ્રે અંગ્રેજી અંગ્રેજી પ્રેયોજન કરી અસુભર કરેલ. આ કાશાંગીના દ્રાપણની અંગ્રેજી-શું-હોટની અંગ્રેજી અંગ્રેજી આ લોકેલાને તેના આત્મ-કિત્ત તાક-અવસાર અંત્યી શીલી નિનંદા કરતાં હયું છે હે ‘અબાહ્યમં સુ-દૃશ્યું વંચણ’ અથવાત આત્મ-કિતના અવસાર હુલંબ છે.

આલુ મોલ અવસારની ઉપયોગિતા

આબાહ- અંતર શીલ આ દંસીનાં શિવ-યોગ્યો માયે ખેત કરેલ શીલે આબાહ-કિતના અવસાર પરમ પુત્રના શીલે આ શીલને મટી છે. પરમ પુત્રના શીલ આબાહ-કિતના અવસારને અંત્યી કરી લેને સાથે કરવાનું સમયગે આબાહ આદામાં શિવ-યોગ્યો
યુષ્ણગંગાંની નિષ્ઠા અને તેમના અલ્યતું સાતમાં ક્ષેલ, આત્મ-કૃતયાસુરેન અનિવાર્ય છે. આત્મ-કૃતયાસુરેન-પાલક અસૌ આ અનિવાર્ય આવાસયકતાની મૂલિત સાથે, ઉપજારક અને ભરખશ યુષ્ણગંગાંની આપેલ શૈક્ષણ-દીકારકતા, અથવા સ્વ્યાધી પાલન કર્યું ઉમેદવાર નથી. આરાખ, હુલાં અને કાશે આવેલી આત્મ-ધીત-સાધનના અયુપુર્થ્ય અવસર એને ગયા વગર રહેતા નથી. વખતી, 'સાધ સકલ રસ' વગરતી રાયવતી [અક્ષૂણ્ણ્ણ રેસોટ] આરાખયા પહેલું પાણુ નિર્માતાની વસવસ્ય રહી તારી વખત છે તેમ આરાધનાબાદ અને તેમ માગીશક્ર અથવા યુષ્ણગંગાંની આપત થવા છતાં પાણુ, ને તેમના અલ્યતું સાતમાં સાપ્તાંચલાવ ઉપદેશ શાખા નહીં તે. આરાધના-માગના 'સાધ રસ' તુલુત 'સ્વ-શ્વજાતિક્યકતાના પ્રેમમાં રસસતાં આતમ થતે. નથી.

અભૂખણ આવસરની અલ્યતા

મોટાં પંચમ યુષ્ણગંગાંની આજીદી સમગ્ર આપના પણ પ્રદાન, પરંતુ પુજાય પ્રશ્નવાહી આસપાસ કલાનગરી બા. બ. શ્રી. (વાત મેનિઝષિરીબાજડા) સહાયારણના દહ્ન- સંપર્ણ વધત તારી, તેમાંથી યુષ્ણ-પ્રસાદ અને અમિશ્ચિતિ તથા વધુ બાત પૂ. અનિશચ શ્રી પ્રઃભૃષેનના સહાયારણ પ્રસાદ સહાય જન્યામાં યાજત અંગીરા કરવા જનાવામાં પણ.
જડાઈ આજનો ધન

જડાઈ શાસન-સાધનના જાણામાં પરસ-સુરતી પુષ્યપાઇ શાસન-સામર્થ સ્વરૂપ શિક્ષા આપના તસવરો અને સંસ્કારના એ દ્રામાના અપત થયેલે એ પહોંચી જીવન-ધન છે. જીવન-ધન અનુભવ હનિકણી પુ. સૂર્જીના, ગુજરાત, આ. ભ. શ્રી વૈજ્ઞાનિક મધ્યસુરી ધર્મ મહારાજ્યે હું જીવન-જાતિ પ્રાયે જ ઘણી રહીના આ જાડુ હેઠળ શાશ્વત પુરુષને જીવન નથી જ જીવન મને આસપદિત છે આમ જાણું તેઓ આલોચિત નથી રહેવાની.

उપકારી ઓળખાય ઉપકાર-પર પર

સ. પુષ્યપાઇ શાસન-સામર્થ પારશ્વી આપત મા, શિક્ષા-સંસ્કાર ત્રીજી જીવન-ધનની યાદભર્ણદૃષ્ટિ અને યાદભર્ણદૃષ્ટિ ઘણી રહીની શક્યતા. હાં તે તે પરિભાષા પણ જડાં પરમેપૂર્ણ અને શ્રી-શ્રીનક સ. પુ. આ. ભ. શ્રી. વિજ્ઞાન અમૃતસુરી ધર્મ મહારાજ્યે સતત ઘણી હેઠળ શિક્ષણ જ આસપદ છે. તેમના ઉપકારની અવિશ્વસની છે.
साधु-श्रवणना महाराज आ श्रीय-साधुक युक्तार्थी
अत्येक पण्यु साधुयां अने वास्तवपूर्वक निश्च आर्पानारं,
वृद्धि-आत्मा प. पू. स्व. मुनि-अवर श्री आर्मन-विज्ञान महाराजने ते। हुं इवार रीते दिवसी काँडः
तेजोश्रीने कृतज्ञानुपत नन्द-सचिक बांठना चर्म वागर रुकः
ते साधु-द्वसुने ते ही इक पलु समजने विविध इत्यादिले
पणु वुड़ी वागर न रुकें अस्म लागे े। तेजोश्रीने
सत्विन्य वन्नना।

वैयाव्यर्थित मुनि श्री इरमाविज्ञानु षे पीस
परस्तूँ वैयाव्यमुक्त साधुयां निलवी मने अङेक रीते
साधुयो जन्या हुंता। सवर्गस्थ अ श्रीमिषीनी वैयाव्य
तथा संधिमाराजनानी अतुमोहना।

सवर्ग-समाविश्वासवा। गे स्मारामां युक्त-बहिर्गत
tथा युक्त-सेवना वास्तव निरंतर श्रीनार विधा-हतां,
p. स्व. आ. श्री. विज्ञान रामसूद्री-करू
महाराजना विधा-उसाद सिवाय तो महाराजे 'सम ज
रभी गवा' हे। अति आसुना सत्त्विधाना सहारे ती
रारी युक्त-सेवा स्मारत वही शही छ। विधा-हता गे
श्रीवारी पूजायीने समर्पित-पूर्ण वन्नना।

आत्म-अध्यासन

गे गवां उपारी अन्ने उपास्य महायुक्तानी परम-
मन्त्रणा। प्रतापे अ आर्मन-याणानी अर्पमाताजिन्द वाळवी
હું એની આતમ-તોશ છે કેમ કરાવવા કરતાં આતમ-આચારના માનવું જે ન પણ મુખ્ય લેખાયો.

ગુજર-ગુજરનાવાની લાવના

આ આરિત-આચારને અધિકારલિફ્ટ વધારવે ગાંધી, ગાંધી, 

નવધીક આની રહૂં કાટું તેમ, તેમ, અનેક વચની છોરાં 

અનુભવકામાં રહેલી શેક લાવના સાકાર કરવા માંગાર-પ્રશ્ના 

યાત્રી રહેતી હતી. આ લાવના જે હતી કે, મહારાં 

અમન્ય ઉપરારી ગુજરનેશા સ્વ. પુસ્તકપાક આ. ભ. શ્રી. 

બીજા નેનાસૂરી ધરલ મહાસ્થાનના ઉજવ-ઉજવનને 

સંકલ્પ તેતા જેક અથ દારા તેતા ઉજવનું 

વાલ્સ સચેય પરમાં...

આ મહાયુક્તની શુશ્ર-ગરીમાની ભયતા. આને ગાડી 

રાખિને યાત્રી વાળ્સ વાળી શક્તિની તથી યાથેયાય- 

ઈ મહીમાન કરીને મહારાં ક્ષમતા સિવાય, આને સાધન છે દોપાય વચ્ચે, મહારાં વાળ્સ-સાહિત્યમાં આને 

ભય કરીને અતી-અતી અવિશ્વાસ-ધ્યાનના 

ક્રમશ, આ મહાયુક્તના ઉજવનું વિભિન્ન કરવાને 

પ્રથમ કરવા જટલી, આ મહાયુક્તના ઉજવ-ઉજવનને 

કારણે પૂર્વના નયાથ મહાની શક્તિશ કે અમે 

જેમ તેની માંગાર-
દિવસ પણ અંતરાય કરતી હતી. મારા છતાં, જે પરવાનો-પકાડી લુઢેબીયાની આપેલા તસ્કાર-સામર્થ્યના સહારે આને બદ્દલોના પ્રેશાક આરીવાની શક્તિ-શક્તિ ને આ હાસ્યી રાખ્યો. 

વિ. સ. ૨૦૦૩ માં જબાલ-સંજેવના છેલ્લું અનુભવ હત્યા અંગે પ્રખ્યાત કરેલ ત્રણ પાનાની જેક પ્રેશાક પણું, આ કાર્ય-અસરની સાથે જેક જુના અનબણાં-પાલવણા તાનાંડું ઇઃ સાજ્યેલી છે. નવાલના અનુભવ-નિર્દેશન હરિમહાન છેલ્લું આ અધ્યાત આદ, જે તથા અન્ય રીતે, શક્ય તથા ઉપલબ્ધ અની શક્ય તેમ હાય તેવા તથા સરે સુંદર કરાર, રા. પૂ. લુઢેબીયાના જયા-ઉપયોગ અને હત્યાના સંભાઇલમા મોટી અને બિજ્ઝ આપન ચક્ર સંચાર કરતી રહ્યો. આ રીતે, પ્રથમ અલગાં સાથે સુંદરપણેક પ્રમાણ સાથવા રહ્યું.
"शासन समाप्त" पू. पु. व्यायाम नवजुनमिल्लिसुरीचरण म. सा.
સાહિત્યગ્રામ નિર્દર્શ-કટ્ટા, મહેર-રાત્રન.

સવાયાયન્સી

અધ્યક્ષ પ. પૂ. શુલ્તન શ્રી નિર્મનગ્રામથાન મ.

નિવાસ પ. શુલ્તન શ્રી ઉત્તમગ્રામથાન મ.

શ્રી વાસ્તવગ્રામથાન મ. (પ્રેત મહારાજ શ્રી)
हैराज स्वाभाविक अभावता न रहां, किरताने आभूषण तर्क न रहां। शब्दों तेरा अतिगाढ़ आदेशक वापरने तेमणे हैराज-स्वाभाविक भारी ह्योषणा आडूः-शिक्षण लिख्यांचा संवाद दिलेला। पत्रात भाषित-प्रयोगां अतिगाढ आदेशक वापर अने अ-अभाव पद्धती वडील शाही 'ना असाधारण एकांना आलुकित-पृथ्वी प्रेम' अने प्रेमासन आपातं-श्रेष्ठ अने प्रेमासन वजवले न सापडे। अम वतां, विष शेषु अम मालबाज शांतिपूर्ण हो निविदादर्श हे। भावी निकाम प्रेमण अने प्रेमासन आपातं शुद्ध-शिक्षणी बेलडी अथवा अथवा पूर्ण आदेशक पुढे अतरं जास्थिणी मद्यिनंतर शुद्ध-मुक्त नं पछीत्या छ।

परिष्कामध्ये उदाहरण

आ रत्ने, समयनं वळण साधी मारी संकेत समष्टि-पृथ्वी रहो-ते अंतरालांमध्ये, मारी शाळाने अनुदाप अनेक अंक प्रत्ययां श्रेष्ठ-सांतक परिष्कामध्ये उदाहरण अत्यक्ष यसू। रस-समर्पण-निमित्त चैतन्य शाळानी शाळानागत आ उदाहरण उदाहरणे। रस-उद्विग्नश्च अत्यक्ष करी बलात-नारक कर्तां-रुपरेखें अने अवलोकन दीक्षा-र्यावरणा, मनोरंजनां शुद्धां आंगणां प्रवेश करी रखेला मान तथा अगति-वाणु मुनिराज शीलायं कृतिकयूण। (जालमां पन्यास पदार्थ)
યુવાસુનિશ્ચીના શ્યેષકાલી વયત

શ્યેષકાલના પ્રગતિ-ગામી શ્રેણ અને યુવાનું સુનિવષ્ટ આશ્ચર્યથી લંબા લંપાદ દેખા હૂં પૂર્વે, તેમાં થૂં આ. લ. શ્રીમાણી વિશ્વનાન તથા મહારાજના સુધી અમારા સહીષ્ણું પ્રસાર પૂર્ણેની હિંદુરાણ શ્રીમાણી લંપાદ અને વાસ્તૂ સાથે સમાધી માટે તેના સાથે આત્મા સાહુ સમાધી રૂપે કરીને. તેના પૂર્વ શાસન સમાધી તાપને સર્જા રીતે આભરી લેતો. આનું હિંદુરાણ અને યુવા નુભરા સાહુ ચાલુ અશ્ચર્યથી લંબા સમાધી લંબાં શ્રીમાણી માટે તેમનો આવાર અનુભવ ચેલ્લુ હોવી અને પ્રગતિ-વાંચું (યાની માનવધારને પ્રતિ) પણ અને હિંદુરાણ શ્રીમાણી વિશ્વના સપ્તા ચાલુ ગાઢીવાં વિષે જય છે. તેમના આ શ્રેય-સાધ્ય સદ્ધ્ય પ્રાપ્તને હાં સૂચિકાલી માગ ન રચેલા, તે યુવા શ્રીમાણી શાસન સમાધી તાપને સંપૂર્ણતા ઓનાંથી વિજેતા શ્રીમાણી અમારા સહીષ્ણું કરી તે તેમને આભરી, તેમના આ સદ્ધ્ય પ્રાપ્તને આ સહીષ્ણું રીતે સહીષ્ણું અમની શાખાને કરી તેમની આભૂમા-સંતોષ છે.

આધુનિક આદરેના સુંહર આલેમાન

શ્રી-પનજમાનના કાશ્મીર, વિ. સ. ૨૦૩૦ થી ૨૦૩૫
ना वर्षी हरमियान मुंणिकिंना स्थळी त्येथी श्येतामां, त्व. पूज्यपाल्ना शुश्रुतावाळ – आलोचकाची सहा बांधनात. माझ्या पालना आदर सांपडवा आण्या. आ आदर, सादर व्यथा द्वारा कुल्ल्या तेवानां सृजनाच्या अने नवकार्यांची नाचणी श्री संघवी (दीपावली)च्या सांपडूं वेळांना आपण वारी. आ आपण अत्याशिष्ट आदरचे सुरेंद्र रीते सवर सप्त वने मी हेतूढी, अंतेक, वर्षी, मार्गी मेंदी, लांडाल मतः अनंतानथी ने सामर्थीच्या मारी पाली हॅली ते गेड़ श्रमाने आणी. आ सामर्थीच्या आधारी श्री शंखवीच्या बाळका २५० खजांचा ज्युद्दर रीते आलोचक तज्ज्ञ स्वारी मराठी सज्जा रखू हयां. दण्डवाने तेव्हा यें यें श्रमाना आ पुढेर्याच्या हुं खेम, श्रम लेतो जें तें तें अन, अने अम लागवा मांडु केले, त्व. पूज्यपाल्ना श्रास्त्री समाजातील ज्ञान–अर्थशास्त्री तेंती आ पुढेर्याच्या परिपूर्व इतरांची आवश्यकता अनवर्त अ. तेठी तेंती आलोचकां २५० पुढोमां, देशाधिकार रीते त्व. पूज्यपाल्ना ज्ञान–अर्थशास्त्री त्यातील उमाच्या श्रास्त्री, श्रास्त्री उमाच्या श्रास्त्री नेनांना वनस्पतीची हॅरम, आ उसरिंच्या लागती १००० वर्षांच्या रूपांतर व यें यें पुढोमांच्या अनवर्त आपि रे हे. निहेंद्र रे आम्ही आवश्यक समायोत शें अ. आ विलय त्व. पूज्यपाल्ना ज्ञानाभास्त्रीच्या आ प्रथम माहिती–युद्ध अनी शांत न होत. अनवर्त लेग हे हे, आ प्रथम आपि–सौंदर्य तथा रस्त्यातनी स्थितीने वेळेने.
"હાં, આમ હતા, અંટું તે નિદ્રિત છે કે, આ પ્રકાશન અને કોની પ્રેરણા પાછે યું પાસે ન.

રેષંઠન-ધ્યાન-સમૃદ્ધિ

હું-સચીનતાના આ અથવા વધુ આકારે આને ઉડાવાખાર જનો કે હેલું શકય છે. તમા ગોમા, પુનઃપાઇ-શ્રીના ધરતને રપખતાં રેષંઠન-ધ્યાન સૂચવવા ગોમા મનાવના કદ્દરાં મનતા ઉપનન થયો. આ મનાવના લક્ષી-બાલ સાથે રાતે મૂર્તી કરવાની કવાણતરી, સમશીલ વિશ્વી થી હલસુણિયાજ કો લીધારી, સ્વરૂપા માર્ધણને અનુસાર સતેજ્ઝાર રાતે નિખાયી છે. આ રેષંઠનને આ ઉડાવાખારી કદ્દરાં અલગ-અલગ કરતા પણ આ લક્ષી-બાલ પ્રેરણા છે. આથી તનું ભૂસ્વાર્જન કો લેશની કરવા અંતરાં કદ્દરાં શ્રી હલસુણિયાજને લક્ષી-બાલ પ્રેરણા દ્વારા ગણતામીની ક રેષંઠનો રખો.

પ્રકાશન-સમિતિનું ગણક

હું-સચીનતાના આ અથવા પ્રકાશનને હેલું શકય છે, અંટું કદ્દરાં સામગ્રી શેખ પ્રકાશન-સમિતિનું ગણક કરવામાં આયુ. આ પ્રકાશન-સમિતિમાં, ૧. શ્રી ભેતી બાલાલ માનાં શાક્ય ૨. શ્રી પાનંદા ભેતી બાલાલ શાક્ય ૩. શ્રી સુનેતા આખ. શેખ અને ૪. જયેશ બાલાન-
मानावे सहस्य तरीके ने वा आरी थे. न्याय श्री राजेश्वर उर शेरे पैतानाळा गुप्त-सचिव उमंगथी व्यक्तिकां उनरिस्तित दीर्घा दी निलाण्युँ थे. अं पांच मध्यावधान सकारानेने. सहक्षेण तथा परिश्रम सराःनीय अने अशक्ष्यनीय थे. तेनांत अधानां आ पुरुषांते तेनांत मार्गे परमार्थात्तूँ अरुण अनंत तेनी मुखालिकाय.

मंगल आभिटाया

आ अत्यन्त प्रकाशन-कार्यां मा आवश्यक ने वा क्रयावेच आर्थिक सहक्षेण आप्नार, शुद्धतरताग्री शुद्ध-पद-पूर्ण किंवा चार्ज पैतानाळा क्रयावेच सन-भागां उणति रीते उपयोग करती, आतम-कुल्याणु ने निमित्त मापत करुने थे, तें तेंतुं आतम-कुल्याणु करतर जाणे तेयी मंगल आभिटाया.

सुप्रे आधार-अनेक

आ अनेकां संजीवनांम, आधार-अनेक तरीके ने अ-थ-अथ अथवा उपयोग करती थे तेना नामांकोण अनिवार्य थे. १. शासन सामाय रू. श्री विनय नामकरेवृक्ष म. समारंब अन्य तथा उ. पू. श्री अमृतसुरिशिष म. तथा श्री विनय धर्मधार धर्मसुरिशिष म. समारंब अन्यां (संस्कृत). आ आयु अनेकां तेपणेचे वृक्ष-स्वीकार करले थे.
बिलंबणा कार्येत

आ अन्यने साकार स्वत्वमां तावतं अति-विलंब खरे हैं। आ अतिविलंबण ने अनेक ठाकरे हैं तेमां पांच अभ्युज कार्ये। आ रांग अभ्युज कार्ये मां पांच अभ्युज सर्व अगम कार्ये।

१. महाराज आ युक्ति साध्य कार्यमां अयतन साध्य प्रकटता अने तीतरतना साततनी अतकाव जे मारी पातानी विश्वम्।

२. अतितां प्रवाल्य इ. दिखत सहयोगीना सतत साध्यर्थ्यनी अविश्व अतिक। ४. सुप्रकाशप्रीणा सज्जिमा गाँव नेवी सुदृढ गति अने छले, छले प। घुरातमां अने बास करीन अमहावाहम्मां अपत्तमान अशांत परिक्षितस्तर अण्ड-समय।

स्त-स्तृत प्रभाव अने परिक्षितिन्य विलंबणा निजादमु ओकराना अंते जे जी अर्त ‘कुमस्त्रन्वी अपेक्षा गुहाश्रन्त्र-सुभाव पासे राणं तौ जे अखाने नहीं’ जे लेयाय।

अन्यतुः साधारं नामलिखान

हेरे, आ अन्यना नामलिखाना ‘श्री नेमिसोरक्य’ ने स्पष्टतुः अन्तर-निवेधन रखाना आ आपत्त अव्यक्त।
જનયોગ કરી લઈ, 'નિમિ' શાધના શું રાતી સાધારણ જણાવી એ અથવા શું રાતે વિધાપીઠના અનેક વેળામાં પ્રમાણિત કસ્ટમડા થતા થાય છે—'૧. ખૂબ ઉપરની ગરજડ અને ૨. પ્રેમના પરિણામ.'

સાંસાદ ઇની ખૂબમાં પહેલા સાધના ખૂબમાં આમદાની માટે, 'પુદ્ધયાથ શ્રી મિત્રદીના સંદેશો-વચન-લૂચંદલ અને લોકસાત્ત સાથે જીવન-જીવનભર સૂચન આરામના-સાહિત્યની તેવી અમલીતી સૂચનાને અને સમયે સામેલ સાહનણાં સાંસાદની અવતારકા હેઠળ, ખૂબમાં ગરજડી કઠવ કાર્ય-સાધક મદદથી પ્રથારી-સાહનતું લિખિત અની રહે રહેશે તેમ કશ્તે—સે અંગે રહેશે. અને મહાયુજને આમ-ખ્યાયના મદદે તરીકે સ્વીધરનાર ખૂબ, ખૂબ અભિનદ્યુભાવવાળી અથવા 'ખૂ-খૂબ સાહનણીની ભાવાને ગુણવિકરી અપન કરી, તેને ચિતારી કરી, પોતા ખૂ-જીવનનો. એ સજીવ અને સત્તા અંગ સત્તા શકે છે. એ જ રીતે, 'નિમિ' શાધના જીવનશરીરે અનુભૂતપ્રમાણે, જે ઉપચારી મહાયુજના આમ-ખ્યાયના ઉપચારી-સુખ ઉપચારકીય પ્રમાણી પરિણામ-વધુલ્યમાં અભાવના\' અન્ય સાહનણી અન્ય સાહનણી ઉલ્લગાર અન્ય વાગ રહે નથી: અન્ય સાહનણી ઉલ્લગાર સાહનણી ખૂબ, ‘હેરામ-જીવનના-ની
પ્રતિતિપૂર્ણ ‘વૃવ-જુદુ-રમાણત'ના સંરક્ષક પત્ની માં
‘વીલાબ-દુશા'થી વિરક્ત હતા વગર રહ્યે નહીં'. આવા ખાસ
પરશુમનદકારી અલાદાની સ્વયમ્ભૂ સૌખ્યમય પ્રભાવત અલ્પેક
આત્મને વીલાબના નાગ-રશ્કકારી ગંભીર કર્યા વગર રહ્યે
નહીં. આથી જ, આ અથવા લખતુ 'શ્રી-નેમી-સૌખ' 
શ્વ. પૂજયપાઠકી અખબારને યથાયેરીમય અહિભિભક્ત
આપે છે.

આશ્ચર્ય અને શ્રેષ્ઠલિખતા

જિનંથ સંસ્કૃતિના આથ્યાર-વસ્તુ તથા 'સાધુ-સમા- 
વારી'ની ઉપાધ્યેય અને ઉપકારક વીએ શાસ્ત્ર-વિદ્ભિત
પરાશુહરાર, સુત્ર-સંવેદની અદ્ભુત પ્રેમ-સ્યાલાની,
આયાર વગ્રંભ, ગુજર-નાયક કે ગૌડ-નાયકની આદુસા,
આત્મિક કે આત્મશોહિન અવિનાયિ છે. જિનંથ-યુદ્ધની વોટક
આ પરાશુહરાર આ વન-નથય અથારણ-શ્રયને અમારા
ગુજર-નાયક, સાદાતયેય છતાં મળી તેમ-સિંહ-પ. 
પુ. આ. લ. શ્રી. જિનંથ મદ્યપાદસૂરીકારણ સહારાઈ 
તેમ શ્રી વિહારી લાખા છતાં, અમારીજીન પુ. આ. લ. શ્રી. 
જિનંથ દેસઘ પ્રેમસૂરીકારણ સહારાઈ સ્ત્રી કરેલી
વિશેષ સંસ્કૃતિના પ્રતિસાહની, તેમની શ્રીના અનુભવાઈ 
ભ ગુજર-આશ્ચર્ય સંપૂર્ણ છે. આ માટે આસાખાય.
हावा साधे, स्मारां पड़े समुचित आयरणां व परि-
पालन है।

श्रीमु-अनुरोध विकार तथा श्रीव अनेकविध कार्यं-
अय्यस्तता हावा रुतां, श्मान साधा अनुरोधाने स्मारां
करी, ‘आस्ताकिक’ तथा ‘पुरे-तयंगु’ अर्थं-सबार
तमालु लगी मध्यवा पाणिण्य, पु. आयरणं-क्षण-प.
पु. आ. श्री. (वर्त्तमान वंद्रेशसूत्रिक्ष) न. तथा प. पू.
पु. आ. श्री. विजय हेमचंद्रसूत्रिक्ष महाराजनी-भनेनी
श्मां मातेनी श्रीमालिलाखा सिवाय श्रीस्वामि शुः जार जारे
उत्तम आतमांज्ञा व अन्यां श्रीमालिलाखा सेवता हावा है।

उष्मापकशी कर्त्त्वय पालन

संध्या-नायक स्व. पु. शासन-समारात्न महापुलुङ्ग-
सुख वातस्यानं जात अनेला पु. आ. श्री. विजय
क्षण हेमसूत्रिक्ष महाराजे तेंमा अतिकुप्त स्वास्थ्यां
पणु, स्व. पूर्वमात्री लक्षिणी प्रेमाधाने, श्मां
तरेला तेंमा आत्मीयतां साधे स्व. पु. शासन-
समारात्न शुरुवाट तरुं वस्यां भावयुं. वण्णी, आ
केष्म-रैली तेंमा पोतां विशिष्टां ए के के, स्व.
पु. शासन-समारात शुरुवाट वात वात साधे पोतां शुरु-जनेना-
अस्त्र उपहारीयों न पणु शुरुवाट हारी शक्यं ए।
तेंमा आ उष्मापकशी कर्त्त्व-पालनी उनेकं उकार
उहानुजने हुं अनविन।
આવશ્યક નિદેશો:

મકાંક પ્રકૃત-શાસનું સમાપન કરતાં, આજ સુખી અભિષેક રહેલી મહારાજ અંતરજાલામાં વ્યક્ત કરતાં પહેલા નીચે નીચેના નિદેશો કરવા આવશ્યક સમાચાર છુ ઇ:-

1. એક વખત અંકાણી અંશેકા રાજયાં કાર; સ્વ. પૂ. શાસન સમોલ અલ્ફની આંતર-લક્ષિથી ૧, આંતરના સાધિ યુદ્ધ-અંધકારની સહિતા પાયણ આપનાર, શક્તા-સમપન; જખીમ શ્રી રામિલભાલ મૂડીડાલ કાપૂડલા ભંગાતવાણી ગુડ-બઝટ.

2. વાતના હાઠ-ખૂબ, પૂ. આશાયા શ્રી. વિજવ સુરીચિયસુરીચિ મ. ની આંતરસંગઠન, ઠકરાં ઠેલાંડ માટબી ભારતી નિષ્ણાંદરાં રહેલા; નવાંદું સુખ શ્રી સનાતનનોછાની લદી-બાળી વિજસ્થ મને, રોકી-જદી અંખી આ વાર્સના સહાયક ભલી છ. તેમની વૈયાપનાં અભૂમિદાન સાથી, આ અંકાણી અનુભાવ આપનાર પૂ. આ. શ્રી. વિજય સુરીચિયસુરીચિ મ. ની સવસ-સહાયક બૃદ્ધિ માટે તેમની આંતર-વીકાર કહી છુ ઇ.

3. આ અંતમાં પ્રખયાત “બંધણ”ઓમાં, કિનાગમ-કિનાગમ તથા પૂર્વકાણની ઉપાધ્યેય વખતે ટાંકી, તેના તર્ફ તથા અખ્યાની સમગ્ર સ્તર કરવાની યથા-શ્રોયશમ; વયાસસ્ત્ર યોગ કરી માંદાં આંદોલી છ.
4. ગુરુ-ગુજાતના આ કારણે, અત્યારે કે પરેશાની રીતે સાહસો આપતા સર્વ-ડેખાવી નથી. નામ-નિદેશ કરાર ન આવું, સ્વિશ્ચર કરવું છું.

અંતર્માં, સમાપન કરતી ગૃહમાં, સાહના ‘અસપટા કરતાં’ રૂપ સાહ્ના-વસ્તુના સ્વાભાવ કરવા સાથે મહારી વજ્ઞાનક્ષેત્રી અંતરશિક્ષાના વૈકટ કરવાની કાબુ આવેલી. અવસર મીદ્ધા મંગતો નથી.

ાહાશાંખીના વિદ્યો અંગ-સૂચના ઉદાહરણ અત્યાર, ‘અમે-હિંસા અવસર હેઠળ છે.’ આ જ સાહ્-

વસ્તુની અનુભૂતિ શાશ્વત આધાર ‘સ્વાદુલ્લિધ’-યોગી, પૂર્ણ આનંદધાર સહાયતા કહું છે કે, ‘અવસર મેર, મેર, 

નહીં આવે.’

અંતરશિક્ષાના

તે સ્વાતંત્રયની આસંભાઈ પરિસ્થિતિને સાગી કે આત્મનાર આત્મ-ી પુરવસ્તુની અનુભૂતિ પાસી અત્યાર, આત્મ-દિલ કાય સાંખ્યિક સમાજ-સંબંધી 

સંયોગના ક્રમ-પ્રતાંધર આવિશન-પરમના સ્વિશ્ચર કરી;

અંતર સંખી, વધારણાશીલ તથા શિક્ષક તેના પાલન 

માટે પ્રયતનશીલ રહ્યો છું. કહેવા તો, આ જબના આસંભાઈ 

કરના ઉદાહરણ-‘અહીં શક્તિ શેરી રહી.’ નેટી અવસરો 

પોસાયો. માંસાી આવવા બદલવાના તશ્ચના અંતર 

સહાયતા રહ્યો છું તથા, અંતરશિક્ષના કેશ્ચતી અંતર 

સહાયતા 

હદાશાંખીના વિદ્યો 

અંગ-સૂચના ઉદાહરણ 

અત્યાર, 

‘અમે-હિંસા 

અવસર 

હેઠળ 

છે.’ 

અંતર 

શિક્ષાશીલ 

તથા 

શિક્ષક 

તેના 

પાલન 

માટે 

પ્રયતનશીલ 

રહ્યો 

છું. 

કહેવા 

તો, 

આ 

જબના 

આસંભાઈ 

કરના 

ઉદાહરણ-‘અહીં 

શક્તિ 

શેરી 

રહી.’ 

નેટી 

અવસરો 

પોસાયો. 

માંસાી 

આવવા 

બદલવાના 

તશ્ચના 

અંતર 

સહાયતા 

રહ્યો 

�ું 

તથા, 

અંતરશિક્ષના 

કેશ્ચતી 

અંતર 

સહાયતા 

સહાયતા 

હદાશાંખીના 

વિદ્યો 

અંગ-સૂચના 

ઉદાહરણ 

અત્યાર, 

‘અમે-હિંસા 

અવસર 

હેઠળ 

�ે.’ 

અંતર 

શિક્ષાશીલ 

તથા 

શિક્ષક 

তેના 

પાલન 

માટે 

પ્રયતનશીલ 

રહ્યો 

છું. 

કહેવા 

તો, 

આ 

જબના 

આસંભાઈ 

કરના 

ઉદાહરણ-‘અહીં 

શક્તિ 

શેરી 

રહી.’ 

નેટી 

અવસરો 

પોસાયો. 

માંસાી 

આવવા 

બદલવાના 

તશ્ચના 

અંતર 

સહાયતા 

રહ્યો 

�ું 

ભારતીય 

અંતર 

સહાયતા 

બદલવાના 

તશ્ચના
अन्य अाई छे हे, ‘अवसर अें, अें नहीं आवे’....
अने वड़ीलोकी दृष्टांती ज्ञान-विशेषण वस्तुमाळ सम्में, स्व. पृ. शासन रामारे संपर्ख पीरवतवाह पराक्रमा शासनानंतर श्रद्धु अने साधन लाभवतानं न समर्थु रहे हे ते हे आत्म-तौष आपत करी शक्षीश के, आत्म-रिष्ट काजे, नाथ आवेद अशुभमाल अवसर अेंगे गया नाथी, उँ शांति।

'सिध्धा मे हुकुमटम्'

साधूं-ते, विशेषहशे अटली न अपेक्षा छे हे, आज पर्यांती शहारी आरिश-वादामा, विनाशा विद्वाने के कांध पत्थु अनवा पायमु हूँ ते पहल तिरिखे 'समकालिक हुकुमटम्' तेवा न रोदे, दारां आ प्रयत्नमां पत्थु भाल वा अभाल रोदे विनाशा विद्वाने बनायु हूँ अने वड़ीलोकी विनयवाच्य 'सिध्धा मे हुकुमटम्।'

शृंग: वुजू-शृंगारस्वगि
श्री अांती-निरंजन उदमजी
दैविन नाथमाध्यर, शेजने पाड़ा, रोलीकु रा, अमरनाथ-३८०००१

अवर्तके: सूती निरंजन (वाजय)
मे. श्र. ४, वि. सं. २०४२
ता. ६-६-१६८६

*
ઈતિહાસિક ફિઝા-સ્વિકાર
(અજાનાકીય (નચેન))

રા. પૂવયાદ્ય શાસન-સમાધ શ્રી વિશ્વમ
નેમિસુરીચખેલ અહારણના જેન સંખ્યા સમત્ત પરના
ઉપશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અહેવાં છે. પૂવયાદ્ય શ્રીની સંજામિત્પુત
જ્ઞાન-જ્ઞાન અહેવાં વિચિત્ર પણ, સ્વકીય અમાર્દ
સામાન્ય નથી. તેની ઉપશ્રેષ્ઠ ઉપશ્રેષ્ઠ શ્રી ઉપશ્રેષ્ઠાતી નિશ્ચિત
કરતી છે શ્રી નિવંબા ક્રીતિ છે. પૂવયાદ્ય શ્રીની ઉપશ્રેષ્ઠાતી જેન
સમાન અહેવાં ન સ્થિતિ ન કરતી પરનું પરસ તમ્યા
જેને-જેનારી જેના સમાન માનવ સમાનને સપ્ષ્ટીક
કરતી.

આ મહાપુરુષે તેમની ચારી-યાચાર હરિયાન અને-
કનીક છેવને. પરામ તારક શ્રી વીલાનગર પરમાત્મા
અપૂર્વ સાંભાનાને જ્ઞાન અભય-જ્ઞાનના પણે અગલી-
માન કરયા હતા. અગલી પણે પણેલા આ સાહેબબીઓએ-
અનેક અભય-અદ્વાર પરતમ કાયણના જેન સદગં દણી-
ગેત કરી અનેક ક્ષેત્રે શિષ્યો અને અભ્યાસ સ્વયં
કરયા છે.

રા. પૂવયાદ્ય શ્રીની અભયાસનો અનેક અભાષ્ય
ભગવાતે. તથા સુનિવૃત્ત શાસનની શ્રીલાકષ છે તેમ વ
શ્રી સંઘના ઉહય અને શ્રીલાકષ મારે સાધનારાતમ છે.
અવા પરામ પૂવયાદ્ય મહાપુરુષના સર-કર્ષણ
हीहिल थंडा प्रवर्तक पू. जुनि श्री निर्मलनिन्यि से म. श्रृंग-साहित्यानुसारी है जिस तैमो आश्रयतार्कली पशु बधु क्षणों सुहीवें आरतीपयाय धूर्वार करे है। तेजस्वीको त्व-वर्धेपाषाढ अनुसार, आज सुधी करें नन्देस्वयं शुंति-सेवाना इलाम्ब्रूय, तैन कथा तथा उपदेश साहित्याना १५० लेखा विविध अहळने समानजने सार्वभौम है। आ वयां प्रजाशास्त्रीय छ लां लेखी प्रतिज्ञा अध्याय पाली हे हे ड़कैत ह आ प्रजाशास्त्रीय उपहारवागीता तथा लोक-प्रियता सिद्ध करे है।

पू. प्रवर्तक जुनिश्रीना आरतिक पर्यावरण पर वर्ण व्यतिक, गुड़-गुड़ावृक्षार्दी सबर अवुं त्व. पू. गुडु-हेवेश्वरुं अपनार्चिति ‘गुड़-अध्याय’ उपयोग ध्वन्यादी हे नामवता तेमना हुम्बा अनेक वर्णी संधरणेली पसी हती तेने मृत्यु-उक्त आप्वता तेजो कर्मजन्य जन्या, तेमना लोकस्थानी प्रतिकृतिता तथा जीव सामाजिक विसमताली गुडुमार्का वार तेजों आ ढाईं समाधित यथा। भेना परिशुम सुकुम जुने अने अमे ‘‘श्री नमो सार्वजनिक’’ नामवता आ सरिताः जने उपहार आप सहुः समक रसु कर्वा शक्तिमंत्र अन्या धीरे।

स्व-पर उपहारकर्ता तथा कर्मशक्तिकर्ता गोवा आ गुडुमार्का अन्या जे आरतिकता हूँ रुपुःवर्गी जली शक्या धीरे तेना मृयांमा पू. प्रवर्तक सकारावा ग्रेखा, अश्वर्था जने सार्वस्थान न समाजेता है। आधी सवर्—
પ્રથમ આસા તે એકદિન પછી પ. પૂ. હું પછી પછી \nશ્રી નિર્ષ જનવિજય્યા મ. ને દૃષ્ટાંતપૂર્વાં અમિતનદન કરીયે છીયે. આ સાથે શ્રીમાન-યાથાના પ્રથમ મેલા સ્પષ્ટતા \nકરવી આવશ્યક સમયે છીયે કે, આ પ્રકાશના રહેતી \nસાર્થક સ્વાતંત્ર્ય અને અમારા અમારનું પરિશ્રમ છે. \nઆ પ્રકાશનની મૂલભૂત આપવામાં અમિતનદન આવશ્યકતાને ઉપાયમાં શક્યથી આપવાની સામર્થ્ય પસંગણીની સાતિજે ગણને આ માત્ર અત્યાર્થી છીયે. \nપ્રથમ અન્ય આધ્યાત્મ અદ્ભુત ધર્મ આદેશથી આખાર આવશ્યકતા રૂપ આધ્યાત્મક સહેલી આપતા સા ગુજરાતીની શ્રી અત્યાર્થી અનુભિનદન અમિતનદન.

1. આ પ્રકાશનમાં રખી મળેલી સૂચિઓ અને અમારૂદ્ધ અમારનું \nઆર્થિક અને સાંસાદીકરણ, મારા પ્રતિસાદ.

2. પ્રથમ પ્રકાશનના વાંચનભૂત ઉપદ્ધથ ધનાર સતયી પરિશ્રમ શુધીકરણ તથ્યોના સાર્થક આત્મ-
હળાયાણિયને ઉપયોગ કરવા \: પ્રયત્નીય અને તો અમારે \nપરિશ્રમ સાર્થક બેસારીને.

દી. પ્રકાશન સમિતીના \nરાજેશ મારાર. \શીખ \nસ્વાતંત્ર્યપક
“તામા નમ: શ્રી ગુરુનેમિસૂર્વે”
‘નિમ’ તેમ-સમાટ, જદ્દનો ન હૂં માટે માટે;
જનની જશે કાનર, પણુ જેટલે જેટલો નથી.....
-(ભા. ક. શીખરી) 

પૂ. ભા. શ્રી વિનય સૂરેદેવસૂર્વે મ. ના શિષ્ય
પંચાષ્ટ્ર શ્રી શીલહંદ્ર દ્વિવિધાય ગાભી.

નડનામણ સદ્દાર સૂરેદેવસૂર્વે મ. અલાદાનાથારી
તાપતરાથાધિપતિ અયાય મહારાણાપરા શ્રી વિનય
નબિનીસૂરેદેવસૂર્વે મહાદેવના પુત્રના નામ અને કામક્યદી
દેશી જૈન ભાવક અલાદાની- અલપિલત કારો ? વીતની
શહીની આ વિત્ત સંતવિશ્બુદિની રાજ્યતંત્રી સાસનનસાલના અને
અડાવલચા અની રદ તેવી પ્લાન્યનાં. નેટે પાછાં
સંક્ષેત્રો વર્ષેમાં લેવા માટે નથી અને આજી સંક્ષેત્ર
વર્ષેમાં ય લેવા મળશે તેમ નથી.

આ મહાયુરજનના નામની આગામ હું લગાવવાં છે
તેવાં અનેક વિશેષજ્ઞ લગાવવામાં આવતા. આની તે
વિશેષજ્ઞો તેમના નામ સાથે લગાવવામાં તેમના શિખરે
અને લહેલો ધાનતાની લાગણી અનુભવે છે.

“ટેલલાક બોડ આને, આ મહાયુરજને મદેલાં કે
લાગતા વિશેષજ્ઞીની હેમાનેલી, ચોતાની જતાને પાંછ
તેમના જેની મહાન સમજને, ચોતાના નામની આગામ
“સાસન સમાટ, સૂરી અડાવલચા, તાપતરાથાધિપતિ “
જો વૃણે વિશેષણો મળી આવ્યા છે, તે હેઠળ લાયક રમૂજ ઉપને છે.”

“આ મહાસુખ સંભાવના અર્થમાં ‘શાસન સમાપ્ત’ હતા, તે મારે ઓ જ પુલાવે. પણ થી કે બિ. સ. ૧૯૩૦ માં થળેલા સર્જનસ્વરૂપ અમીરાહાલે પાણું આ મહાસુખ ની નેતા મીરુ પણ વિરોધ કર આપત બની હતી તારી સુખીદારી. ”

“અને છેલ્ડા જતી જેટલા કોણેક વિશ્વતસંગ્રહ પ્રયુષ કે મૂલાંત અને જેટલી યોગોલોકની વિશ્લેષણ અને વિશ્વત આરામના પ્રથિયાથી સુખ કરી રહે રાખી હતી. આંગણ રૂપે યોગોલોક વહેવાની સાથે સૂચિસંચાલનના પાણું પ્રતિથાની આજીની આરામના કરવાપરે વિશ્વતસંગ્રહ આયેવાં હેઠળ અધિક પ્રયુઢ કરવાની તાપકીય સ્વર્ગાળય કામ. અઠવા ન તેમને વસ્તું સૂર્યઘર કરતી કહેવાને સુયોગ્ય કામ. અને અઠવા ન તાપકીયાધિકારી પાણ કામ. ”

“અને તે આ પ્રકાશની ઓ પણ યોગ્યતા બનાતા, મધ્ય અરામ જાં જેટલા વિશ્વતસંગ્રહ તે આંગણ વિશેષ-
શ્લોને લાગે તેવી કારકીની ધરાવતારી વ્યક્તિપેક્ષ પોતાના
મારે આંગણ વિશેષણો પ્રેરણા માંડી છે તે મારે વિશેષણના
નલાંગે છે.”

“સૂર્યઘરને લાગુ પણ ત્રણ અને સપાટી સાથે જેટલું નેક વિશેષજ્ઞ તે “શાસનનાગરી” જેમણા સમાવેશાને પાણું આ આંગણ પણ યોગી વિધ્યુ સૌ ડાઇચસે સ્વીકાર્ય.”
ભેજીને આવે અલ્લુશુદ્ધ પ્રકારે તે। સૂર્યસ્રામાંત
શ. કે ભારતસાર ગોમાન નેવી પરમ શુભ્ર અને સિદ્ધ્વિ
નયાત વિરલ અને દૈલાઈ જ ગાઢાય.

“સૂર્યસ્રામાંત, અનેક તેરીસ્તારાજ, કોવુ પણ
કાંચવા કરીને, પણ તે જાણ ન તે તેરીસ્તારાજ નખબ
મતિયા મહેદ્યા પણે કપાડી મેળ ને તેરીસ્તારાજ
જીયા અે હોય. આપે તે જીયા બોલી. આ રીતે જ
પણે તેરીસ્તારાજ અની રહા છે.” કાપરહાજર, શૈલિકી,
કાશમગરિ ભર્યાદ્રી તેરીસ્તારાજ દેહાય. અસને જા મહાઘરાજ
ભાજુણી કર્તો વસેબ છે. . જાનની જાણ ડોંગમાં લગાવી
હીભી હતી. આને કૌશમી અધિક કપાડીને સમાંનું ભાવથી
નદીલાર કૃષેત્રતા રાતે કે તેરીસ્તારાજ અને
પુનારીમાંથી કરેઅ તેગાયી કરી શકયા કટા અને શૈલિ
કર્તા દાર બગા અભિવૃદ્ધિ પણ સોકિયીની એનાત લાગ
લી તેગાયી અનેક તેરીસ્તારાજ જેવા પહંચેયા કટા.\n
કાપ્રાંટ: સૂર્યસ્રામાંત આધાર લગભગ સી વિદ્યાદાય
સબી જયસાદરાય ઉદ્ઘમત અને કાગળુરુ શીનમન્
વિજયદિર્શા મહાશાંત નેખ સમાવતે શિક્ષણકટ મહાઘરાજ અને,
અવડ્રતા અને યનયુ્રઘ અને શાસન
પ્રકાર આધારર કટા. હીમસૂખ અને હીઅલયગર વેન અને
મહાઘરાજ પણ પોતાના યુદ્ધજીવનના જીતા નેમસૂખ પ્રકાર કટા.
શૈલિ વિનાશક જીત સ્કલ.
आयी विरोध अने ब्राह्मणाक्षरीय विभूतिना।
युवन अने युवन अने काये विशे तो उत्तुं कथाय- 
आलोचना तेरां माहू न गाढी।

साहित्येच्या उपासना ने केवळ अवनसार्वत्रच्या देखी तेवा 
साहित्यार्थी साहित्यायांचे, अनेकांक कस्तोहि अंबेंना 
संगठन – संपादक अने समाजता अरुंड़ बौद्धमूळ्य शैली 
अने पद्धतियो धर्मात्मा आधिक रूढी करीने समाजता विद्यालय 
विघासु बराने धर्मभक्तीमय पनावासांचा पाहाळाच. माहू 
हां आयपार प्रवत्तकहे चुनिन्देने निश्चित 
बिंब्य महाराजांची लेख पू. पू. शासनस्वरूप परम 
शुरुचावल्या। हत्तीहातिस चुनिन्द्य चे, आठकुं ज नसी, 
पण शासनस्वरूप नाम पर पाहाळा जवळ्याच्या अहिमान 
आयपारी येते तेव्हा खा महापुरुष ाठे गौरव अने 
गुणभाव धरवावे येते. खा चुनिन्द्य तेरे खाद्य अने 
रवेजे ते भाषी सुरसिराजांचे खाकणे खाकणे अने 
अने त्यांच्यावर सुरसिराजांचे खाकणे करतां होय ने 
कात्थक अनलुळं करावी घेऊना हे तैयारीमां क जूठ्या 
होय. शुरुचावल्या. अत: खा सागरमुखां ने खर-खर खर- 
अपूर्ण आहाराने हे मेरे प्रेमी आहारची शागीरा नं-नं 
नर्मायी जय तेव्ह खाणे येते.

खा चुनिन्द्यां “नेमि सौरेस” नाये अस्तुला 
अर्थयं तैयार करी तेमां सुरसिराजांनी जवळ्यां 
संपूर्ण आदेशन वाढून करवावी विचारणा करी अने
ઘટાના દીક્ષાપણાને ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ થયે છે તેના ઉપ-લક્ષમાં આ જ્વાનસારિની સંખ્યા સમાધ્ય પ્રતિફાળ કરાણે અનુસરણીતા નિવૃત દીક્ષા. આમને આ નિવૃત પરિસ્થિતિ જેટલી આ વિરાટકામ „નેમિ સૌરલ“ અંધકારે વૈષ્ણવની દીક્ષા અને ઘટાનાં સમગ્ર તેમ જ રૂપિ અનુસારે પુષ્કર શાસનસંરક્ષકો દ્વારા રીતે જયસુરણ છે, જયસુરણ છે, તે રીતે વધુ વધુ માગનાં તેયાયો આ અંધકાર અસાધ્ય હોય છે. અંતા લક્ષમાં લડને આ અંધકાર શાસનાંતર ઘાસુરણ ઘાસુરણ સમગ્ર મણિશે. 

અંતા અંધકાર અનુભવી શ્રી તારણજન વિવખા મહાશ્રીના દીક્ષાપણાને ૫૦ વર્ષની પૂર્ણતા થયે છે તેને આવસ્થા આવું ઘન્ય કાર્ય કરવા અટક તેયાયીને ઘન ઘન અલવિલંબન છે. તેયાયીની ઘન ઘન સુદીર્ઘ કાળ પરિણત સંખ્યા ઘાસ અને શાસન સંરક્ષકશ્રીના સમૃદ્ધાણી તથા શાસન સંરક્ષક નામની અને શ્રીશ્રીની આ લક્ષણ કરે કોણી આશાંના.

“નેમિ સૌરલ“ નામને સાદર થતું આ જ્વાનસારિની અલ્પકાલ જ્વાનસારિની આપણી તૌનતાં ધ્વનાં પ્રદર્શન અભિલાષિત કરવાનું નીવડે તેવી શુભેચ્છા સહ…. 

આસા

તા. ૧૪-૫-૧૨

શીલવ્ય-દ્રવ્ય

Jain Education International  For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org
શાસનને પ્રાત-રસુતયમ્ચે

[ મહાંકેશરયા-સન્ધાં ]

નેખું કરણી કાઠણય થકી સંયમ શ્રેષ્ઠ પાયણું, 
ને શાલાથી ઝંખ લખણ ધર્મ કાળિન જ જાણ્યું; 
સાધય અંગે વિમાન (હવાસા કનમ ને સ્વતુ દેરા, 
બંગતે તેવા નિગણ્યુપાર નેનીસુરીરિશ હીલ. (1) 
જેની ક્રમિને પ્રવાર પર્વ લાલા વિજ્ઞાનિંદબ અનેગી, 
જ અંગે વય હજી જનતા પૂર્વમાં બલિદરી; 
જેનાં જેને પરમ સુખદો પૂર્ણના યાદ વાલે, 
ને અંગ દે લીલાનં સહ લાય ઉડલાસ પાયે. (2) 
જીતા ગણી જગલખલા શાખને પાર પામીય ને, 
ને વાધીના અયાપીલિયા સાર વંધી અનાયભ; 
જેની જેની અમૃત સમ ને જગનના સિંહ અનેગી, 
ને તેવા વિમાન લાલા સુખના તેજ અનેગી. (3) 
જેનું તેમણે જેનું જેનું લાય પાયે લાલાયા, 
ને વધીના જાશું વિજ્ઞાનિના શ્રેષ્ઠ શાખી કઢાયાય; 
નાના અંગેલ અલેન અને પાય સાર છાપાયાં, 
ને તીર્થના અદુભામ મધ ખેડા સંધી લડાયા. (4) 
ચેરુંદીના વનકલતના નય ચારીં ઘણું, 
તીર્થરમના જેન મૂકને ખેડા દીપ અનેગી; 
અધીનના લિંક જનના મૂઢ કીયા ભાગે, 
લૂપીનારી હજી લાલ કાઃલા ખેડ રણ.. (5)
सौरभें श्री मदुपर अने मेहपार प्रहें, 
देशोत्ते सतत विद्वान जूशरत प्रहें; 
सारं सारं अनुराग धार्मिक धर्मानं धार्मिक हीं, 
स्वयं नें यहूं वजन इसुमें शीक्ष जीवी र दीवीं। (६) 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 
नें यह सह्यता साहुसंबंधने अे, 

[ सूर्यगीत-छंदमां ]

तपजन्यनाथ गोगुदु श्री नेमिसुरीदर तथा, 
पर्सने बाहु सरिषा लावण्यसुरीदर तथा; 
शिष्य १४ इननें आं अधील शिष्ये आं रुपु, 
निम शिष्य परिवारी विनती था हे ते कर कच्चुः। (८)

स्थितिता:—पूजा श्री विष्णु सुवीद्यसुरिर्म स.
—: શ્રી શાસન સમ્રભ_ દાખલ :—

[ રણ : સન્નજી હુલાને ]

(૧) કસ જનમ ધરા મહેંદ્રા નગરી,
     તેને હેર કળાલી આંખ હરી;
     તેના નામે ઉઘ્મ માય ટળી,
     આય પૂજય પુત્રી શ્રી નેવિશ્વરી.

(૨) સૂર્ખેત સમે યાજ્ઞ કંટેલ,
     વળી મેન સમાજને સાં કંટેલ;
     કરતો મહાજ અણન' એને,
     સુક્રસનેના કે મિતિનગ કંટેલ.

(૩) શુ ગણ્યેરતા વહને રભિત?
     વળી તલવાર્ણી જળી અરટી;
     એની વાલીમાં વસતી સર્વવટી,
     કણમાં નાખીને દૃષિપિઠિ.

(૪) તગતગતી તેને હંજારે,
     પાલો પ્રાણને રણ નાખુ ગંધી રાખી;
     યાર કાઢી-પણ ઘનને ઉલાખી,
     સીધી જાણે બડે હેત ને સદેરી.

(૫) બુલલામણ ઉમ્તબીર બાલે,
     એને લાલએ બુધથી બાલે નાલે;
     એના રામે રામે જિનમાણુ રામે,
     એને શાસનના મિત્ર કાબ ગભી.
(६) तल्लिसां अखु भाषु पूर्वः।
वणी शिशूपै भ्रमिता नाधु करः।
स्त्र्यां अँध्रा अनेक बंधक भावः।
जेना हल्ले शेन्ना क्षण सरः।

(७) विनशोकने सरांग वधसे।
श्री संव महु "विशाल" वसात वधसे।
नयां करुः त्यांक विधाय सातः।
सुसमाधी अङ्गकती वात गतः।

(८) सूत्रेण हन्त्ये अस्तावणे नैः।
वणी हन्त्ये न चांद्र नल मंडकोः।
हिन्दासाने आदि आदबूः काणोः।
‘परे गेट पूरी तारी’ रेती चैं आते।

स्यथिता :-

पू. श्री आ. विजय विशालकृष्णसुरिश्च म.
(श्री विराट)
આ તેની હુલ ગારી

એ માં સહ્યાધ્ય અખીડા કે પુજયોએલ, કે જેટલી વધુ રહે, પરામતારી, પરસ પુષ્પ પ્રવૃત્તી સુધીવાલ શ્રી નિર્દિશણ-વિભાગને સહજતાથી માની આત્મા: સમર્પીય, પરસ પુષ્પ, આધ્યાત્મક પ્રવૃત્તી નામીશિન સિદ્ધપ્રસિદ્ધિ શ્રી સ્વિનુસ્થીતિ શહેરાણના શાસના અધ્યક્ષ મહાદ્વારની પેટી જને નેકેલા, માથું તેમજ અંતભાવી રસ્તીખેડ વાતી હતી。

ને સાંભળી-વિભાગી મારા કાયમમાં એ મહાદ્વારની ભગવા-પુજયોએલ સંગમ રાવા તાવાદી થઈ થઈ ગે પ. પુ. મહાદ્વારની તસ્વિર કહી કે 'જેવાં તે વિશ્વસતા અને સમાચાર કોળથી પણ શકિત કેટલી સાથી સત્તમાં સ્વાગત શકે તે હાથ તે જેયો વિશ્વસતા વિશ્વસતા અને પણ વધુમાં વધુ હોય શકે તે આ મારા સ્પષ્ટતા સહારા કરવાની બાબત મારા જીવામાં મળી છે.'

મારી આ ભાવનાને પ. પુ. મહાદ્વારની સંગમ અને શ્રી આધ્યાત્મક આપી દિશાચિહ્ન કરી.

અને માં શાસનધીમાં રસ્મુભાગ્ય અને પ્રથાપતતું શાસનધીમાં અને તસ્વિરમાં અને પાદવાના યાત્રારૂપના અને કાય્મકરિય સ્પષ્ટતા દ્વારા આ અબાવયક સ્પષ્ટતા.

અખાના એક કાયમમાં સામાન અને પદાર્થો ને પાવતા છે, તમે મૂક્ત રસ્તીખેડ છે.
અનાહિના અન્ય જીવનશાસ્ત્રના સમૂહ નાના કરવાની અનેક
પ્રજા-આત્મ-ોનતા છે, આસમાનનાતિ અદિવે આત્મ સભ્યતા
સતત રાખવી, આયો આસમાનનાતના પ્રતિમા લોનતાના પરિણામે
ધરા સમાય છે.

નદર સોના નેવા શુશ્રુષ જ્વાનભાઈ આ લીનતા આદિ શુશ્રુષ
છે, તે સ્વાધ્ય હુલલે છે.

આ અન્યથાએ આ મુદાનેલ વધારણિક નથય આપ્યો છે.

કું હૂં પરથી મારં હું શેલું કે પ્રશુંની સાથુ કેટે સમર્થન પણ
સભાને, કંતિન એને સુખનાં વાંચને પણ અધિકારિક હાં.

શાખો કો વિધાનને ચું પૂ. સુરસીરાં પણ સમિતિ
અને જુનુ શુભતાની અઃપણ પાલણ વચે પ્રસ્તાવ કહું છે અને
દેવાની પ્રેરત લેખના સાથે પૂજદેવને અખયની તક પૂરી પાડી છે.

પુણાણા પાસે જીયતા વાહેર હોય કે ગર્ીણ, તાદર હોય
કે નિર્દાર, સુખાણ હોય કે પીઠ - તે રેલકાં સામી આત્મદિનતી
જ્વાનભાઈ પણ, પૂ. અસ્થતન વેદ્ય 'શુશ્રુષ' નુ સંચાલ અન્ના
અખયાન કયું છે.

એકસો સંખ્યા સાથે પર રોમંચા સાથે અહિને અખયન-
પણ થી અર્થિત પરસ્પરાતની જીતાવે અંશના જાડાવી અંશેદ
જ્વાન લેનારી આ અશલ્લાં. આંતર્ના આપણને જ આપણે અને
સાધને સુરૂવાત અદિ સર્જણી સલ્યુટ તો જીતના ક્ષણ શી સંધ્રતા
અપાંત અને નિરાચિત જ્વાનની સુધી તેમજ શઆલય કદૂલ
અખયાનના કાર કાયદા કયું છે.

વિશેષ આત્મદિનતી અન્યાયની 'જીવનભાઈ' મેલશેરસની.
આલયણ કરવી ન શક્યાં, દંપતી ન શક્યાં. તે સાતને જીવનના માટે જીવી સામાન્ય અન્ધકાર્ય રાજ રાજના પ્રભાવી કરી શકે છે.

સાત ક્રેટ્રેય કેદારણાં લીલાશાં સામાન્ય ન વિશ્વ દિશા પુ. માર્ચિનાલું હતાં. તેણે કેદારણા પાલન કરવામાં કેટલાક આન-કાણ નખરી થઈ છે, તેને હેઠળ કરવાની તથ્યશાસ્ત્રનો અને પ્રવાહ શક્ય પણ આ અનથ્માંયા જ્વાન માંથી આપણે તેની સાહિત્યકલા તે છે છે.

આપની અધ્યા૦ લેવાં તે હાયર! આપની જીને અભી તે ઈશ્ક માધ્યમ સાથ છે કે કરીકી પણ આ અન્ધકાર શાં સામે શક્ય ગુંધી છે.

અલગ તરીક લેવાં, આપની અનથ્માં પહેલા છે, તેઓ નિતય આલયાદુરુકની જ્વાન જ્વાનની ને અનથ્માંયા પુ. પુ. સુવિશ્કાદ જ્વાન કેટલી તે આજના સાધન -યુગમાં આરોપિતમાં માટે દીવા-
દંડીની હલક સાર તેની છે.

સ્વાધીન કરવા શુભ પશુઓ પરણેસરી આગળ તથા. વૈકલ્પી રાખનારા સાધુદે ક્ષેત્ર આહિં. કમુલ તેને થત્ે છે અને નિતય વનમાં જ્વાનનું સામાન અમલ કરતા થાય છે, કે ક્ષેત્રથી વનમાં ગુંધીની પરસ્પર સ્વભાવ આપેલ કયા, શાખાશાખા અને અનથ્માં પદાર્્થના રાજ કરી શકે છે.

નિર્ણય સમાચારિત અસરાં, તેમણે 2500 વર્ષના ધ્યેલી
શાખના પ્રામાણિક સુવિશ્કાદ વનપાંડામાં આશ્મ સ્થાન
પ્રાપ્ત કરનારા. આ સુવિશ્કાદની જ્વાન શીલ્દીલી ખંડ ખંડ થિત કર}

Jain Education International  For Private & Personal Use Only  www.jainelibrary.org
જ્ઞાન ! સારે શિક્ષણપ્રાપ્ત અત્યદૃષ્ટિકોચાભાવી સરપૂર જ્ઞાન ! અને આત્મનિર્ભરતામાં જ્ઞાન ! વિકૃતનાપતિની અન્ય સાથે અલે ચારણ નાંકે જ્ઞાન !

લાંબાખાતરી તની વિવેચના સાથે ઘટી થાય છે તેમ આ પુદ્ધિનદન આપે અકસ્માત વિજ્ઞાનપ્રાપ્ત લાંબાખાતરી સાથે સ્વભાવિક છે, પણુ ‘સભિનામા’ સાધુ સ્વભાવિક તેમજીને સમાબે વિકૃતનાપતિને અકલ કરવું માટે પ્રયાસ છે.

આ સત્યમાં બહાર વિવેચનાપ્રાપ્ત, વિવેચનાપ્રાપ્ત પદાર્થનો કાયદોમાં આ અસત્તય આપ ઎ક વાર પણ આકાશિંગ કરી રાખીશ તેની પૌવસ કુશે. તરફ ઉચ્ચ નિભાવમાં હેઠળ, પરત નાંકે, જોડા જદુર આપને કદાચ.

મારા આ સાહસસાથે ભેટે પ. પુ. પ્રવતિક ચુનિ શ્રી (નારાયણ-નીરાયણ માલારાજ સાહેંબ માથા આસે તેમજીને માન અસત્તય મારે હર્દી પ્રશ્નશીલ, અંગે તેમજ સાહિત્યચાર પુરા પાડવા. ઘટેલ અ સાથે કહી રહી છે કે સાધુ પુદ્ધિનદન એક ક્ષેત્રના પણ સંગ, નિમના આત્મકલાપાધ્યાયા છે.

આ સાહસસાથે ભેટે શિક્ષક પણ આશ્ર્ય આ અસત્તય પણ અસત્તય પણ સાથે તે સેવા આત્મા આને પરિમાણમાં સાથે સેવા મારે હર્દી થળાવતા આપના જ્ઞાનમાં પણ વિકૃતા છે.

આ અસત્તયના ચાર નાંકે કહી છે, તે પણું આ સમિતિસહા આને સાહસસાથે સાથે વર્તું છે.

વૈશાખ મહિ ૬
વિ સં. ૨૦૨૨
તા. ૧૫-૫-૨૪

સંધસેવક.
મહાલાક સંધવી.
अनुक्रम

1. काव्य पू. आ. श्री विजय धर्मेश्वरसुरीराज म. पें १-२
2. ‘अनुसार इसे इसे नहीं आये,’ पें ३ थी २०
(प्रेक्षक आकिक-कथन)
3. उद्योगसंगठन अध्य-स्पीकर (प्रकाश-कथन)
4. “निश” तेज-समाप्त ——— पें २४ थी २८

प. पू. श्री शाक्तिदेविनाथसुरीराज म.

5. रमणीया पें २८ थी ३२
6. अतुलन अने अनुक्षेत्रिका पें ३८ थी ४१
7. अन्तर्वेद श्री महेतलाल संधवी-कृष्णा पें ३३
8. सचिव नामाती पें ४२ थी ४३
9. अमों मार्गदर्शनी नामाती पें ४४ थी ४८
10. अनुपचारिक नामाती कार्यक्रम पें २५

11. गिरिसाहसना वनोलिंगर पें २८ थी

12. पू. आ. श्री विजय वंदोकसुरीराजसुरीराज पें ३१ थी
13. पू. आ. श्री विजय देयकंदसुरीराज म.

14. कार्यक्रम लाभानिक पें ३८ थी ४८

15. विशेष विशुद्धिन अक्षानिक पें ४५
<table>
<thead>
<tr>
<th>નંદક</th>
<th>શાસન સમર્થ-શ્રી નિમ્બ સોરિથ પ્રૂ.ક</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>શ્રી નિમ્બ સોરિથ-અંધ આરંભ</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ન્યાયાંશી ભષા</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>પ્યારા છક કે કે</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>કૃષ્ણ બજે સારુ પુત</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>વિદ્યા બુધા શ્રી નામભંદરાખ</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>વેધક વૈરામાં પીખ</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>કોટીના પાંચ</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ગ્રહ ગ્રામ</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>અંતરાય</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>અંતરાયની અંત</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>પ્રમાણદેખા અંત</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>કિલ્લેની શ્રી રામ</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>બધુદી હિંસા અને ભષાભરની વેગ</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>પાલનચક્રખનના આરંભ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>લ્યાનગર તર્ક વિખાર અને</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>લ્યાનગરભાષા હિંસા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>લ્યાનગરભાષા 'રો' પાલન સંખ</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>મહનામા પ્રાચ્યમ પુનિત પગલા</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>હાથા વિખાર અને આધ્યાત્મ પ્રતિહારું</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>પુષ્કલસ્વતી વેધક વાસ્થિ</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>વેધક વાસ્થિની હદુદુલ અંત</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>પંચાલ્માં સે પાઠગાર વસ્ત્રાસા</td>
</tr>
</tbody>
</table>


36

જૂનજેણીના પાલન પાલે પાલે અસ્ત્રિત
અંખાતાં સ્વાભી રત્નામ. પાદાવાના
અમદાવાદ પિન્ઝાલોના પલાશને સ્વાભી રત્નામ. પાદાવાના
દીન પાદાવાના। દીન તત્સભીભાવના કોચાણી સ્વાભી પાદાવાના.

20

વિશિષ્ટ કાર્યક્રમની પરિષા
યોગ્યીશેલ સાથે ભાવનગરે પરમાણા. અમદાવાદ
પુ. પુ. થ્રી મંજૂરિના શ્રી. શા. પાસી
અમદાવાદમાં શૈક્ષામા અનેશ.

21

મહાન શ્રીના સહાય શક્ત

22

રઘુ–પંનાખ પણ સહાય સહેલસ્વવાણામા
જ્ઞુ સુનિધામા રઘુ–પંનાખ સહાય કર્યા.
(પ. પ. સાગર, શ. સ. સ. શ્રીનિવાસ શ.
શ. પુ. સમાયિમણિના ને અમદાવાદમા) અમદાવાદી દી 'રી' પાલતા શ્રી સિહાયઝની સંબંધ 224

23

તીર્થની આશાતનારું નિવાશણુ

24

ક્ષ્ણ રૂપકનાંતરુ અભિવ
–શ્રી મિલનાથ સંગ સ્તવન (સરિસમાટાં રચેલા.) 228
–પાય શ્રીનિરીની શીની

25

વૃદ્ધાર કરેલા કરેલા ભાવનગર પધારા

26

ભાવનગરમા ભાષ આયાંતા સમાપ્તુ–સહેલકા
અમદાવાદી વીક્ષયે વટ વિદ્યાવા ભાવનગર આયામ.
ભાવનગરી તીર્થ જનતાના.

27

ઘર ખાના સુનિઠિન્ા વિધા પ્રસ્થ

28

ા–સૂર્ય સ્વાભક્ત શ્રીના શાલાઓ અત્યારા અનજા

29

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં

30

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં

31

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં

32

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં

33

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં

34

જ્ઞા–જ્ઞાનમાં જ્ઞા–જ્ઞાનમાં પીછું શાનદાર આતમાં
30  મારા હૃદય આયુભાવ થાય રાખી
સાકના-લિખરા શકાર્ય
માછ્છં છેલ અને શાસનસેહત
31  લીલાવિ શૈલી આને લીલાવિ શૈલી નદી નદી વિદ્યા શક્તિ
-સંસારની નિર્ભારી દશા જુઓ.......
32  શાસનસેહતભાગના અમધાવાહમા શુભ આગમન
દ્વારા સેનાની રાજી સાધના અમધાવાહમાની સમાધાન કરાવેલ. તેમની નિષ્ઠા
1848થી હકખાન મારે સાદ્ય લાગતની સાહબમાં શીલ કરાવી,
33  આધી તારીખના નિષ્ણાત અનર્થે ઓછીના શાસનસેહત સમાધાન પણા. (સેરિસાળીથ) 328
34  અમધાવાહમા શાસનસેહતની પૃનાકણી સખતી
35  અમધાવાહકી શાસનસેહત કપડાં બલાયાું
કપડાં બલાયાું અંતી વાસલિક પકાણ
36  ઘણ્ય સમીપિ ઘણ્ય સુખ. (પ. શ્રો. વશિલિત) 342
37  તીથગ્રાહકની મારે તુલિત પરિશ્રમ
38  રાજનગરમાં પન્યસેહતા ગણેશા શેલેળાની વાસના સામે આપને આપને
38  રીતે નિષ્ઠા
38  શેરસર તારીખના આધી તારીખના
38  મારે આપને મેને તારીખના વિહાર
40  નાગાલામા આયુભાવ આયુભાવ
નાગાલામા ભવિષ્ય આસ્તની સ્થયીકીક્ર. 389
આસ્તના આ રામી
40  ગોયાલના પાંચના આસ્તે વર્લ્લા પચાત્ર
સથયનાલી મહતીથી અષ્ટી વિદ્યાશાખા અને
સલાહનદર્શક સુનિખી ખાંસ વગર માલ્ય અભ. ૫૦૫
પાટલેદી વર્ણ પહેલાના જનભરા અલગ-
સેવાબો ઘમં પ્રયાસ-તરસાપર્થીઓમાં નિરાઝા હરીણ. ૪૨૮
સાદ્રીતમાં સભ્ય માત્રવાસ.
કેશવમેઠરની છેલ્લી' પાઠતા સંખ્યા.
ખેડોની કુશંબની નીવારણ.
જનાનાર જેલાલીક વાસ્થા ગામામાં પા�襁.
કેશવમેઠરની ઉચચક્રિયા વેદાના રાજનીતિ વિચાર
અને તેના નિવારણ કરાયેલી.
કેશવમેઠરના રાજમેઠરના સુરસસ્પટ્ટૂં વ્યાજધા.
કેશવમેઠરની આભીન રાજકીયની અવદેિન.
કેશવમેઠરની સંખ્યા પાછી ઇન્ટા વાસ્થા ગામામાં
શ્રેષ્ઠ વર્ણ. અહૃ કોઠી નાવાની પાયા ઘરની
ગુજરાતી
છેલ્લી' પાઠતા સંખ્યા સાધી પુનઃ ખેડોની
માત્રની અલગ
ક્યુંડ ખેડોની માત્રા માત્રવા.
આલ્બરાં રાપ્લી ભીક્લાર તર્ફે વિચાર
અંદરકાલ દ્વારા નિવાસની તાલીમ.
નિવારણ માર્ફટની નવીન.
ખુલાસ નદનનિજયશનની નસ્ત તભયિત થઈ
t તે મારે ભીક્લારમાં ઈ ભાષામાં સફીરતા
ભીક્લારની નાનોર થઈ મીડાલ રેડ
ખેડોની પાવ્યનાતિ યથા
નિવારણ પ્રાર્થની તયાર સ્વચ્છની સભ્યધાજ્ય
સભતિ રેડના બેદના કાઠ.
ખાંસ વિચારના તર્ફે વિચાર
(અમીલ ભાગ સપંચ્છ)
सहायक होतांनी शुभ नामांवली

1000 प. प. आ. श्री विनयसुरेंद्रसुरेश म. साना खिडेश्वरी
1000 प. प. आ. श्री विनयसुरेंद्रसुरेश म. साना खिडेश्वरी
1000 श्री कल्याणकुमार प. छूटा अम्बावाड-६
500 प. प. आ. श्री विनयसुरेन्द्रसुरेश म. साना खिडेश्वरी
श्री पार्षद पहमाती अस्त, पालवाडः
250 अम्बावाड शेलवलाल दरवानें हाँगा, शहीदुर वेि.
250 अम्बावाड नोीठलाल हाशिवाडाचे बेंगा, अम्बावाड.
250 श्री परमानंद जीन मोहे. पु. पु. संघ.

डॉ. रेपन, साम्राजी
250 श्री वेजवुपर जीन संघ. वेजवुपर (२. पंचकुला)

9. नगीनधाम वासीलाल अमित
201 प. प. सावे श्री प्रसादसर शेखरांजन। खिडेश्वरी
श्री चंपा अजा गाँ शाम. गुजराती बेंगा, अम्बावाड.
201 प. प. सावे श्री वनदुकलसील शेरदु शांया
201 प. प. सावे श्री बुणेय्सराजसर ना खिडेश्वरी
201 प. प. सावे श्री जवादराजसर ना खिडेश्वरी
201 श्री बीमारल हरेचा १०. जांगमेन नोळी
102 श्री अंकनेंद्र बाबाबाळ खुंडपा महाराजनाडे अम्बावाड
102 श्री वस्तीलाल सामुसवलक ढिका स्ट्रीट, अंबावाड
102 श्री कारतिवाड बांकावड नवरतन इंडॉ, बांडा, अम्बावाड
102 श्री करप्रभुदास गंगाराम बाळीवाडा भुंडपा-१०
102 श्री वसंतलाल महुळवल वाळी
102 श्री नवीनचंद्र शीमनबाळ बेंगा
102 श्रीमति गंगामेन खवालकर शाळ
એ શ્રી નેમિશોરને,

શીલને લાગ

નેમા કરણુ તણતીનસ્તી ૧૫ કરણુ
સુધી પેન ૪૬૫ થી ૧૦૦૦ પેન નેમા
શેમાંથિકારી પ્રતાંતથી ભારપૂર વાણયા મણશે,

જાણી વાણેઓ.
યા અંધ વષ્ટ તૃપ્યિયા ૨૧ વર્ષે અગાઉથી 
અહેવ થનાર મહાનુભાવોની શુભ નામાવલી
યા ને પભ્ર તેમી મહાનુભાવો. એ એ શ્રી નામ સીણ, સ્વરસતાના,
વાસ્તવિક અહેવ વધુને રકમ પૈકીની અસાધક આખ્યો છે,
નવીકાં અમે અશ્રામિકી ક્રિયા. અને તાજાયી નામે. નીચે આભર
કર્જી કાયદે. —અહેવ.

૨પ નકલ શ્રી બાલીજ કેન મંત્ર પાયધુલી સુખાની
રયે નકલ શ્રી ઓલાક કેન સંગ
શ્રી અભૂષણ ક્યાશવભાઈ પરી ઓલાક.

૨પ નકલ શ્રી અંદુલાલ નથી ગાંધ વિજ્ઞાની સુખાની દ્રુષ્ટ કરને
૬. રસહ્યાલ શાક
રફ, નીચ સંઘન સોનાભાઈ, પાંતવી, અમહરાણ.

પ. પૂ. આ. શ્રી (વ. સુશીલસુરીલ મ.સા.ના ઉપદેશાથી
૧૪ નકલ આ. શ્રી. સુશીલસુરીલ કેન માનરૂપ સીરીસી (રષ.)
પ. પૂ. આ. શ્રી. વિ. વિશ્લિષ્ટમિ સુરીલ મ. સા.ના ઉપદેશાથી
૧૧ નકલ

પ. પૂ. પલવારા શ્રી કંદુ વિશ્લીષ્ટ મ.સા.ની પ્રએ શાકાંશ
૧૧ નકલની સંદ્રભર રસભીવાલ શાક સુખ અંદુ, સુખ-૫૦
૩૦ નકલ પારી મોકાલ સાપાટાને ઘરમરું પરી
પુષ્વાંદ

પ નકલ શ્રી વીલા નીમા નીચ કપા
ય નકલ શ્રી મહીદાલ રનાવંખ વીલા અમહરાણ
કશ્તે સુધારામીણ.
श्री विनोबार हलसुप्तशास्त्री प्रेमाथाय थवेल आयुषे.

गामेन:
श्री शाकुनल दानमत
श्री जयलिंगा दिलेक्सनकास शाक
श्री नसलाल हिवळा शाक
श्री रतिवाल शाकेर्यं
श्री बघळाल बगलकास
श्री अ. सौ. वंदरक्ती म्हण्याचा शाक
श्री शानिवाळ अंतुळाल शाक
श्री वेंकटसुंदर शेषाचा शाहळा शाक
श्री देवशास्त्र किरिलाल महेंद्रा
श्री गीर्धरकाल मुणरम्य महेंद्रा
श्री अ. सौ. भवाणेन गीर्धरकाल महे

श्री वीरचं दस्तुरयं हे ओकाक्यागारी बिंदुः कथाची थवेल आयुषे.

श्री शाह अंबाकुमार ठाकाळे
श्री शाह रे०जुकुमार के०तिलाल
श्री शाह प्रेमवं नानक ५. कीर्तिलाल
श्री शाह विनेशकुमार के०तिलाल
श्री शाह नगीनकास कसुरयं

पू. मुल्ने श्री मंगलबिंदुजय मा. सानी प्रेमाथाय ओकाक्यु नैन संध

रसिकेशाल रतिवाल शाह
अवन कमलशीनी पेण, शाकुनल, अंबाकाळे

मन्नत प्रतापमवर
पक्कुनेन रसिकाभाई शाह

अंबाक衔.
જેમણે મૃદભંગ્ર સાહીભાષા
શાખો કંસરણ હિરેશ મહેશભાઇ
જેન શ્રીનાથિ કીર્તિચં ખુરહત
c. મહેશભાઇ વિભિન્નકાર (રાજ) ગીતેલા
દક્ષિણ શ્રીનાથિ પાટે ક. મહેશભાઇ રખેલત

બેરા વિજયકુમાર રિતિલાલભાઈ ગેટ્સચેરી

રશિકલાલ નાગરાજ
દાશી અંશકિમાર નહીંલાલ
દાશી પોષકલાલ કીર્તિચં
સેતા મહેશભાઇ પરસેથબાઝ
બેરા રિતિલાલ શ્રીનાથિ
સેતા નહીંલાલ ખાદાભાઈ
સેતા શ્રીનાથિમાર ધીરજલાલ
બેરા લખણ કૃપારચંક
સેતા મહેશભાઇ કશ્યપનાનદ
સેતા મહેશભાઇ દેર્શમંજ
શ્રી રાઘવંદૃ માટાથી જભીયા.

. શાંતિલાલ પોટાદાલા

શાખ નવરામંડ જીમનાચાર
મછીતા રિતિલાલ ભાવભાષા
સંયુક્તભાઇ સેમાલખી પાટિલાલા
શ્રીનાથિ દસ્વંદલાલ
બગણીકલ મહેશભાઇ કનીયા
શ્રીનાથિ ધીરજલાલ ખુર્ન
સમુદ્ધાયુદ્ધ કીર્તિચં બેરા.

જેમણે મૃદભંગ્ર સાહીભાષા
શાખો કંસરણ હિરેશ મહેશભાઇ
જેન શ્રીનાથિ કીર્તિચં ખુરહત
c. મહેશભાઇ વિભિન્નકાર (રાજ) ગીતેલા
દક્ષિણ શ્રીનાથિ પાટે ક. મહેશભાઇ રખેલત

બેરા વિજયકુમાર રિતિલાલભાઈ ગેટ્સચેરી

રશિકલાલ નાગરાજ
દાશી અંશકિમાર નહીંલાલ
દાશી પોષકલાલ કીર્તિચં
સેતા મહેશભાઇ પરસેથબાઝ
બેરા રિતિલાલ શ્રીનાથિ
સેતા નહીંલાલ ખાદાભાઈ
સેતા શ્રીનાથિમાર ધીરજલાલ
બેરા લખણ કૃપારચંક
સેતા મહેશભાઇ કશ્યપનાનદ
સેતા મહેશભાઇ દેર્શમંજ
શ્રી રાઘવંદૃ માટાથી જભીયા.

. શાંતિલાલ પોટાદાલા

શાખ નવરામંડ જીમનાચાર
મછીતા રિતિલાલ ભાવભાષા
સંયુક્તભાઇ સેમાલખી પાટિલાલા
શ્રીનાથિ દસ્વંદલાલ
બગણીકલ મહેશભાઇ કનીયા
શ્રીનાથિ ધીરજલાલ ખુર્ન
સમુદ્ધાયુદ્ધ કીર્તિચં બેરા.
श्री विजयकुमार विनयचंद्र बैराजी उपदेशी

,, शरीर दुनियाल रतीलाल
,, वरीलाल गसनलाल कपड़ीया
,, प्रलुहास शाखबंधकाली शाख
,, अंबेकाळा अश्मुण्यकलाल सतीलाल
,, श्रीबेशकुमार अंबेकाळा गणावाणा
,, राजालाल धान्यवन्दास
,, रतिलाल नान्दनंद रावणाणा
,, श्रीमयन्द्रकाली धारणकाली शाख
,, धनवंतराज रतिलाल शाख
,, अखुबाज विशंकाला शाख
,, अलापराय अखुबान संबंधी
,, दीर्घ प्रेमकं हाथवण
,, शाक प्रेमकं गसनलाल
,, अलुहासबाई
,, रिनवंधं वधैराण शाख
,, मुग्यंदसाँधाई असुरतालाल
,, पिंडु इलेट, अभावाव
,, शाख स्वयंकुमार कारिलाल
,, आकेश वीला गोपनाळ लैन संघ
,, अंबालाल दिनेंद्र शाख हैलतनार
,, रंजितकाल रसीलाल होके
,, शाक पिंढकुमार गीमनलाल
,, वंशकुमार गीमनलाल
,, श्रीमालिनी महालत्साही नागक
,, जेक साखूनस्त (प्रेक्षर)
,, जेक साखूनस्त तरंगी 6. वालकार
,, शरतशाही अशुकुलाल शाख
शी कस्मोर्नास अदीत तथा अष्टकाल सहानुभांति वाक्यांनी प्रेषिताची

२ नक्षत्र ब्रजमल्ला मंगलयास (श्रीरामपुरसारास) गोधरा
२ नक्षत्र शाख कार्तिकाल मनमल्ला अनुवतल गोधरा
२ नक्षत्र महतवल मंगलयास हेशी. (ज. पंगमसाल) गोधरा

,, महद्वत बगललाल यांकरी,, गोधरा
,, रमचन्द्र वारदात शिख,, गोधरा
,, श्री शाक्तिंद्र महेंद्र मंगल,, गोधरा
,, निरालाल धरतिलाल वसनद,, गोधरा
,, श्रेष्ठबाई धरतिलाल वसनद,, गोधरा
,, महतवल मंगलयास,, गोधरा
,, असाहित्य धरतिलाल,, गोधरा
,, रव माघुकल नाथकाल,, गोधरा
,, धरतिलाल कुमार इंदरा तोपारीवाला,, गोधरा
,, अमृतुमार धरतिलाल,, गोधरा
,, श्री गोवर्धन सेन सुधा मंगल,, गोधरा
,, रत्नलाल मंगलयास शाख,, गोधरा
,, रूप ब्रजमल्ला वारदात अगनताल शाख C/O देहरादूनशाही सातसर,, गोधरा
,, केशवलाल शामैनयास,, गोधरा
,, रव रमचन्द्र मंगललध माढुर,, गोधरा
,, रमचन्द्र मंगलयास तेब्राना,, गोधरा
,, रव शातिलाल महद्वत अमीयांक,, गोधरा
,, महतवल वारदात शाख,,

आ उपरांत नाही रेडिया खुलनासी भील सागांमा आवश्यक.
गद्य-नावकश्रीना काहिके कहार
अंक मसंसनीय काह

नेहेश्वरी आमारा हुपर करीं उपकारना वर्षाना काह दिसाय नभी, नेहेश्वरी आमारा प्रमण-स्वभावना आर्यज्ञानां आपेक्षा सर्वार्थी अने पांतपुर्वी करूने काह आघयन आणि तथा अवा-तरें आमारा मारे मोटी सुधीदाचे. नेहेश्वरी परम दमनवणुक आकाशीना उत्सुक वर्णने नवी मीमांसा सहीना उत्तराध्यायना जैन हतितकासना पूज्य। सुमायुक्ते सहाय अर्कात रहेते.

नेहेश्वरी जैन शासनना मडण नेहेश्वरी प्रलावु पुढे होतां. ते पूज्यपाल शासनसाधनात श्री विनय नेहेश्वरीचे महाराजनास अमूल्य लवण शरिण्या वधूने नारा “श्री श्री-सौरल” उक्तां तैऱार करूने प्रवर्तके खरिदणे श्री निरंजनविश्वसन भवते. श्री तेहेश्वरी मेंदु पुढे शासनसाधनाच्या कर्णा उपकारात आहा करून जतिं विधिवत व्यापार करू नाही. ते प्रशंसनीय जे.

नै. शुद्ध १० समावर विष. तं. २०४२

विनय मेंदुकसूरि सूरत
श्री जिन-शासनना नये आचरित्य?

पू. आ. श्री (लाल उद्दीपकश्रीखर) म. सा. ना पत्थर पू. आ. विजय अंब्रोहारसुरीधरक म.

श्री जिन-शासनना छोड़ू १५०० वर्षंत धितिकासने पृथ्वीं मेलां-वांछर वे अनुभव भणी संभाले तैम छे, वजुन 'हरी हर १०० वर्षं टाईसे सूर शासन-प्रलाप माघयं बांधण्यां सुनिवेशतं आसितम जिनशासननी केलेता उपलब्धती राज्याबां वेळातं समर्पणाचू होतुं करुं किणे।

श्री जिन-शासनना विशाळ ३००क उपर ते काळतेने उपलब्धती राज्याबां माणे विविध केले छे.

से ने महापुराणरे ने ने केले क्षेत्रपाल वजूं ते ते केले वेळातं संपूर्ण समर्पणाचू करी, श्री जिन-शासनना ते ते केलेरे वजु वुष्ट करी वेळातं साध्यां साध्यं छे.

आ रीत, खेल नहीं पाहु अनेक शासनप्रलाप वूक्ते जिन-शासनने मथ्या कितं, अने भी छे तेम माणे पाहु भरा.

वीणूमी सहीं पाहु आपणा सदृढ्यां मित्रांने तेवा अमभ शासन-प्रलापे, शासन-सचार (विजय नेमी-सूरीधरक) महाराजांनु अस्तित्व रेपेकरक अन्यं छे. तेजस्वी प्राचीन प्रातिवृत, यात्रितिलं, माणे विश्वरा, प्रशासनिभंधा, सिद्धांत साधने अन्न विज्ञ-सिद्धता विविधे.
આધુનિક ગુણું વૈવિધ્યના કારણે શ્રી સંહ આ સમાચાર સહજાયે તેમની 'શાસન-સરસ્ત્ર'થી તરીકે ભાવી ચીતાનં કરતા જેનો માના આનંદ છે.

ભ (સ્યોટર) વધુની તેમની શ્રીના જાણ-જાણના હેઠળના જેવું આંતરિક અને આવશ્યક બદલી લખ્યું નથી નથી, જેણે જા-જા માત્ર હેઠળ શાંત આત્મા દેખેલ તેને તેમ સ્વાભાવિકપોખી કાયદા વિના રહે નથી.

આપણની ક નીલિક્ય-નીકરાતા વૃત્તના કાળને પાલાની રીતે જે પણ નિવૃત્ત અદા રાજતા અને તેના પરિસ્થિતિઓ, હીદા-હી કારણે થાય, ખુશ પણ અદા વિદભાવ અને શ્રીવિની નંદનની 'આદા ખૂબ દાખલને' પણ નેમકારદર કરે એ વધુ જ્ઞાની' તેમના પણ ખુબ વધુ પડી.

યારે શું અશ્ચ્યુલ સમાપ્ત ક્રેમલ - સુંદર શ્રી નંદિબાજયુને પણક્ષ-શિક્ષા અને આસેવનશક્ષા તેની રાહ્ના કરી.

પાલાની પ્રોલી અલિખ-શ્યેનિશક અને શુંક-જ્યાદા શ્રી માત પરમ શક્યા રાજ્યનાર આ યુવા સુખંભે, જ જ વિનાભાય, માદાર્થન, સાહિત્ય, નીચે નંદાના અદાવાસામાં યુવાશૈની આદાઓ તે સાદુમાં પાંચીવારું પાય તો પાયા પર઱ત....

પાલાની અમાશ સ્થાનસ્થાપક, પ્રકાશયુનિશક અને સામગ્રિનિવના અન વિજેટની પાલાની આપણે પ્રકાશયુનિશક
આધના સાથે પ્રવાસનકસી અને વાકશલીતના પરિશ્રમની જેમાં 'શાસન સમત્ર યુગ,' અને ગતાવરણ સપ્તાહ, તેમાં પરિશ્રમની શિક્ષણ અને તે પણ આરિચ-સંઘન-સુવિધા અધિકાર ૮, ૮ (આધ, આધ) સુરી-શિષ્યોની સેત જીવન શાસનને કરી, તે સુરી-શિષ્યોની મહેંદ્રી શિક્ષા-અધ્યાપન-પરિવાર અને પણ શાસન સમત્રીતના પ્રથમ અધિકાર સાધારણ શિક્ષણ શાસનલાભના કરી રખી છે.

૧. શાસનસમત્રીતના આર્થિક ખર્ચ વિકૃત રહેલા સેમી કાતાં, એટલી આરિચની પરિષ્કાર વિકૃતને આધર કરતા કાતાં.

આધના શિક્ષણની જે મહત્વક્ષણના કચી નાંખી અને ચઢણ શિક્ષણની શક્તિ ની લેજાબાંની અસરથી શક્તિ રહી તે લખય પહેલાં રાખી, આવયકારી અને 'પારાગામી' અનેસથી મહત્વ સંપન્ન નુકસાન પ્રદ કરતા કાતાં.

જેવાં નેષ્શન-નાંખી પરવા કાણિ વાગ તીવ્ર શીખાદારની નાંખી તેજોશૈશી કાણિ છે અને આગામી તીથની રક્ષા-ઉદ્ભવની કાણ સમે શિક્ષતા, નીતિની, હેરદારીએ ઉદાહરણ આપાવી શક્તિ શક્તિ કાણ તેથી આગામી આઘાતી અધિકારકી શક્તિ હક્કમ કરાવયું સાથે, આખા કાણી કરતી વજને કાણ ય પણ આવશે-પ્રબેજ કે કસ્ટેમાં ચાલાની સમીપ પણ આવવા દીધા નથી.
अधारणा पखळम न वाखा हर्ष पूजात्रीको नकऱर अने गीर्जात्मक वास्नी-विनियमी अंकनशालका-वालस्त्रू-प्रतिभार्ना सहळन संगब विधान पालना नेकिए आकर्षणाथी ते रुटे कराय्या हे, तेजोश्रीना वरह कऱ्ठे अंकनशालका थेरेला विनियमी। साथे भारत अने भारत भारत आश्चर्याची सुधी पशु गळविन्यास या।

वष्टिलध्ये ते पुजयलावक सूर्यभव्यंति ना प्रथम पुरियम सिंहेल्ये तेटोला “हुळ्षर” खाणे परंतु, नेय, नेय, नलकधी परियम थयो। तव तेस, तेम, अपार जळणो। सागर काणे तेवु तेजोश्रीतु अनेकं न्यूनतव हुं।

अने तेथी $n$, ता ते वझत्ना अनेक राजवीयो, प्रयातनाम अधिकारीशी, सासरी तेजोश्रीना। परियमां आंतां पालनी पाषाणशीली समकतं अने ते पेही ठेंठां देख मकाणुसारे ता शासन समारोही “अभ्यंतर पप्पित” ना आहना लेवा तरूळ पालां स्थान पशु पाणी राख्या कुंतां।

पाजीकी शेख वमते हे अनाथुको-हुळ्यणा असंगे तेजोश्रीतु हुडळ करणी कुंतुळ त्यारे पालनी उपदेश-धाराथी वाणो। घन-व्याय ते मागे शाय तेवी परिकालण-हाळी प्रेष्या करतां।

रोजनी शक्तिल्या कऱ्ठे पालनी आल्हिक अखान-पनार भाजीमारोनी दीलना परावतत्न पालना उपेक्षाशी
કરાવી શહેને માટે હેંડિંસાના માગહેં પાણી બાજી અંતે સૌંદર્યાને વનયાંયા કેટાં.

ખુર અને શરીરના માગને સામાન્ય માળવાર જીવન વીતના પણ કુદરત અને સંપર્ક અને વનયાંયા કેટાં.

તૂકસામે પૂલાવવા શાસનસબ્રી શ્રીમાન વીરસી સહીના છેક માંડે અને શાસનપાલન પ્રેક્ષણે પુષ્પદસ્ત ગયા. તેમણે શાસનસબ્રી સભાના રાત્રી શાસન-પાલનના શર્તો અને શુધીના કયોને આપણી કટરી, કોસ્ટ વંદનાવાવીઓ.

અસ્તિત્વ પુસ્તકના સંયોજક-પ્રેક્ષક અને સુખિરેમ્બર શ્રી નિર્બંધવચન પણ પ્રેક્ષક આરામદાયક પરમ શુભેશ્તવના શાલ-શહેના કરવારની તંત્રે તેમણે શ્રીમાન શાસનસબ્રી છેત્રનાં આદેશને અંગે હેંડિંસાના કેટાં ૧૦૫૨-૧૪૧૩ થે તેના વાંચતા, નિયાયક સહેક મુ. સહેનાય યિદીનાખાણ મહારાજનું પરણશ્ત અને શાંત ના પાત્રે ખેડુલી લાવન, નાની કહાણે રિપિંગ ભય માય છે:-

"શૂધું અદ્ભુત માનાયેલી; નિત્ય સુખિયા અને સત્યિયાક ભાગના પાણી લાવનાં ખોજ અને શાધન કાયદાનું પુષ્કર ન લાવની.

ભાષાને શુક્લ પૂલાવવા છતાં પ્રતિષ્ઠન શ્રુષ્ટિયેલાં બહુમાન, તેમણે કહીને સત્યિયાક સાંભળ અને શાંત કાયદાનું પુષ્કર ન લાવની."
श्री मित्तलाना रामानी सूरीदेवी
पू. आचार्य श्री विजयेन्द्रसूरी-दरक्ष म. साज. ना.
पथर पू. आचार्य श्री विजयेन्द्रसूरी-दरक्ष म.
हेवा महिडुत कटी तेमनी प्रतिपादः
अनेक विशिष्टाघोटी बयुः सयुः सेवुः तेमनुः
विरल योजिताम हेवुः कटुः

सामान्य अने सजिस्तुः मनूष्यनी भुद्री, आ पाल्य
प्रतिपादः परांपादः अने शेवा योजिताम विशिष्टाघोटी
तथा जिंडानी मापवां निध्रुः गह जेवां तो श्रुः
आश्रायीः आत्मनिर्परस सरसः परस शेवा श्री
योजितामुः माप अतवाणीः अशतां करतां आश्रायीः
महा पुराणां भूतानी कार्तारी वाहें शेवा जथा
असेा लूबासप आति नरां

वीसमी सहनी द्वरिघोः विनशासनामा गणां-
गानुः महाकादीव सुरंनी अभेवा अभेवा गानुः
सूरीपुरुसी षोमाना अपूः जथार्थ अने जथार्थ धारा जेवा
नोः न प्रतितास सार्थोः

‘शासन सराजः’ को मिहिने सायामा अर्थाम्भ सार्थाने
क्री जनारा परमपुलक आचार्य अकारान्त श्री विजय
नमित्तलाना-दरक्ष महाराणूर्वी अकारान्त श्री
शासन प्राप्तेरुः थाया
अभेवी सिरोगमां शासनां विनाई सावणा लवणीः
જેની ભાવના પ્રયોગ પ્રોત્સાહિત કરતી વાતે તેમના દેશેના સવાય સ્વ-પરના જયાધી કોને બાળપણ ઘરકુ રહેતી. 

મન્સા-વચસા-ધમાલું નેલેથી પ્રક્રિયા ઉપાસક આ પુષ્પનિર્દેશ વિજવાસના સાથે અંગે નવી કલ્પિત, 

નવી સ્પૃષ્ટ અને નવી ઢેટનાં સંચાર કરેલી.

છેલી ગોળા વાસે હર દર્શય, 'અત્યન્તર 'ના અપલોડ પ્રકારરી સાહ્ય સંસ્થાં પછી શિખિલાટના રીતે રજુ કરી, સાધુ વદિવી દ્રી સંચાર શ્રમણ-પાસી સુખદા સ્વાગત કરી.

અને શાકના વચનાયી સંબલિત વિષ્ણુ ગ્રામઘામ શીલી તેઓધી નું પ્રકરણ ઢાંટા. પ્રાધારશી અને હળા પ્રકાર તારી તો જેવાર પ્રાચીન તેવી કો નાની નાની ખંભાર અને આતમાં શૈલી નાની પાસે 

સંચારનો સવીકાર કરીને. આવી રીતે સંચાલી અનના તે તે 

આતમાં કર્યે આરોગ્ય અને કોર સંચાર-પાલન કરના પ્રમાણે આવાસમાં સાહી રીતે આગળ વધારો.

તેઓધી કીયાર શિખને સમાન ભાવ માટે તે વાતે 

ભાટા બાટા જાણણી આશલા હેઠ તો તે નવી સામે 

ઉપનાની ખાતુ વાત નહી, તે પછી વાત કરાવી તે 

ખાતુ ને કાયદી?

તેઓધી અપનાયેલી આધાર પદવી આને 

૭૭/૧૨૩૪૫૬૭ બની ગઈ છે.
અન્ય-દશની વિકૃતિઓના પસિ રાજી, તેમણે પણે -યાય-યાયકરત્સ-સાધિતય, મહદ્યત આડી શાખોની અલ્યાસ કરવાની શક્યતા તેમણે ન કરીની. શેષ છે હસેવી તેથી રીતે, તેથી શિશુ શ્રેષ્ઠી કે લિનન લિનન બાપનાં, કેરળ યાયમાં તો કેરળ યાયકરત્સના કેરળ મહદ્યતામાં તો કેરળ આસામાં, કેરળ અદ્ભુત તો કેરળ સાધિતયામાં આગ થી આગ વિભાગ નેખર નામના વિકૃતિઓ પાડયા, તેમણે રીતે અન્ય લેહ માને પણુ પણના આધારથી બનની થયો છે.

અય્યીન હસ્તકલ્યાણિત અન્યાભિ રક્ષા માટે પણુ તેમણે લગ્ભગ અખાલીને રીતે. ભારત અધી અદ્ભુત શાખામાંથી ઇલાગાંધ તેમણો માટ આધારાં અન્યાભિ માનનાં લાઇટ વે થતા છે.

એ મૂલભૂત અન્ય માને પણુ અંશ અભી આદાનાં કરવા કે લિનન સંડરમાં માણું છે. બેઠી છીએટી રાજી અય્યીન અન્યાભિ અલ્યાસ પ્રતિષ્ઠા કામાં આયીન અન્યાભિ અલ્યાસ છે.

અન્યાભિ અલ્યાસ પ્રતિષ્ઠા અન્યાભિ વિધાનના તે સભે માટ તેમાં માણું અલ્યાસ ન હતો. અય્યીન હસ્તકલ્યાણિત અદ્ભુત શાખા આધારે તેને મહદ્યતા છે તેના અદ્ભુત સૌ અમારા સૌ અદ્ભુત છે. જાણનશક્તિ અદ્ભુત શક્તિ અદ્ભુત શક્તિના વિધાનના તેમણે રીતે પદધાર પ્રતિષ્ઠા આધારય અદ્ભુત શાખાના વિધાનો
સુધીર જાંશે મહારાજની સંબિધત કર્યા છે.

શ્રીસ્વર્ણ વિધ્યાનદિ દ્વારા સેકટર અદ્ભુત મહામૂલની 
નિદિષ્ટ જન નદિમણાક-
પ્રતિક્કા કરાવી ભાવિકને 
રાતે સામાન્યતાની આવતી, સ્થિરતા અને નિર્ભાજતા 
માટે અપૂર્ણ સાધનો સિદ્ધ કર્યાં.

અમદાવા યાની ક્ષીત-દર્દી ક્ષીત, યોગેશ્વર, 
શૃંગ-પંચાશ, ઉપાયાય તથા આશુત્સંહ-અહલના વિવિધ 
વિધાને સ્થયવસ્થિત રીતે સંબિધત કરી વિશૂધ રીતે 
જીવા-કંડ અનુભવનો પ્રવાસાનું પરામ્રશ પણ તેમને મા 
ધ્યે છે.

માનુષી પણ પરવાર કરા વિના મયો શ્રી કાપૂરાક 
આધી તીથાને કાઢ્યા કર્યા. શ્રી કહ્રામિતી તીથની 
આશુત્સંહ વિશ્વાસ તેની ઊ પ્રશંસા, ઉપદેશ અને 
ચંગી રાજ પ્રજાતિ સર્જન છે.

મારા ભાઇ, ભેંટ અને સોમાષ્ટ, સુખરાત આધી 
શ્્રી ક્ષેત્રેશ આ વિચાર કરી સુખમા અવિચાર હે પાલન 
કરવા પ્રૂક્ષ અનેકને જીન ધરમના અનુભવી શિક્ષણ. 
ઉદ્યોગે સંસ્કૃતિની અનનની તેરાંથી અન 
િદરમાંજી શિક્ષણ. 

દારુભાઈ કપાલ કપાલની માં છે અધી અનેક 
જાં મહારાજને અને કાઠેર કેંડા કે કાપૂર ભાઇ થાય 
શ્્રી પૃષ્ઠभવરસિંહ કુંદ, બાબુલીજી નામદાર કાઠેરા, શ્્રી ગંભીર
કિંમત તથા ગીતકુલ-શૈલી વિગતેના હરણારને અતિમાંશ માયે કેન ધમાં મત્રી શેષથી-અહ્નાચારી અનાથયાં. ભૂલમાં પ્રમાણ ઘટાડવે માનવયા. તેમ તેમના રાજ્યમાં સિદ્ધાર આધિક્ય નીચે કરાવી આધારી પ્રવાસી. એવરથી નવા નોવા કેડા લાગતા તેઓશ્રી લીલારમા ગુજરાતી પણ વધુ કોછેણ કઠતા. વાતસલ્યની અગાઉ કરી તેઓના અંદાજૂરખાતાં નિર્નયત નથી. વધાર ન કરતો. પ્રસ્તુતીપત્ર કિપ્રક તેઓના વાતસલ્યની નથી નહી મહેશ્વર ક્ષેત્રીય દ્વાર પર વધાર અનય બજર નથી રહ્યા.

શાસન ઉપર વાપટા અનેક આધબીણીની સાથે તેઓ દુઃખી અધકનું લેખની જરુરી અંદરું, સિદ્ધાન્તતા ક્રમે કઠ્ઠ પણ કાટને ય તેઓ માટે વાપટા નહી હતી.

અધકાણકે આગામી સૂત-સમય અને દુઃખી તેમણે એક નાન્ય સુંદર અવતાર્યો. તેઓની સુખસમ વેછા એલિટ વધુ લાંખી માંછી સહ્ય.

સુંદરીં ઉદ્દિલક ને માંસ્ટાને દ્ર કરાવાં પછી હાથ છ તેવી રીતે તેઓના આસ્તિલાં ભારત શાસનના નિદ્રાપ્રડ અનાથયાં અમાર્યે કહતું. તેઓની સામે મળવાતી અર્થ કિમત કરી રાખતું નહીત. તેઓશ્રી રહ્યા તાં સુધી કેન શાસનનું અસાધિત નિવૃત્યાદસ્પદથી તેઓના કાયમા રખતુ. તેઓના સુખસમ વેછા કેન શાસનના હેરા આંગેલા પણ સિદ્ધાત રીતે ક્ષેત્રેક્ષય કરવાં અને પાણગિક્યા.
સંઘાજના નેતી તેમની પામણી થાય જ સાંભળવાના જેમના સંભળવા જે ચોક જવાની લાગી શકતી. સાંભળવા એ એક જવાની હલાલી જગ્યા. તેમ વિન્યાસ બનાવ અને અધ્યાયો. તેમની નિર્ભર સાંભળવા હુલ-હુલથી આવતા અને સંભળવા સાંભળવા ક્રિયાશીલ અનુભવી હોય. 

તેમનું જ્ઞાન કે જાણે અખાદ્ય હતું. તેમની પાસે રહેણાર અને સેવા-લખિત કર્નાર તેમની સુસ્થિત નિદ્રા વધારે. સાંભળવા અને તેમનું જ્ઞાન નિર્ભર વગર યુસુફ બીજી જ પાલિત અનુભવી હોય. 

ગુજરાત જાણી નહીં અને જાણી પણાં નહીં તેવા છે તેમની સાંભળવા અને અધ્યાય જ્ઞાન પ્રસ્થાન.

નાના-સોદા અને યુસુફ છે. તેમની જ્ઞાન વસ્તી વસ્તી અગત કામ છે તેમાં સુનિશ્ચિત (કાલામ પર-અસંગી) શૈલ્યને વસ્તી સમય કરેલ યુસુફ ‘શાસન સમાધાન’ પૂર્ણપણ જ્ઞાનને વસ્તી વસ્તી વસ્તી શકાય શકાય છે. તેમ છતાં આવો મહાપુરુષ ઇ તેના જ્ઞાનવન પ્રથેક પ્રા શાસન સેવા અને સ્વ-પર કામાં માટે વિશ્વ્ર તે અધારનું નિર્ણય કરવામાં જા તેમની ક્રિયાશીલ સમથા અનુભવ કે?

તે પહું કાલ કચ્ચા શૈલી કાલ રહી કર્યે છે કે ચાલાની સાહિત્ય વિકસિત જ્ઞાનવન અનુભવ કે તેના સંબંધને કાલપ્રશિષ્ટ સાથે રાજ કરવી. સેવા ન વિવિધ અને અહીંત ‘નેતા-સૌરાષ્ટ્રી ને આઇલોઈ થયો છે. 

Jain Education International  For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org
आ साधना संज्ञान प्रवृत्ति सुनिश्चित निरंजन विवेक भक्ताराज आत्मविनायक साहित्यकार इर्षित करता रहा है। तथा शासनसमार्थनीय कुछ दीक्षित था। अन्य साधन साधना तीनों- तीनों सुधी रहा करता। शासनसमार्थ अवेनी अपूर्व लक्षित रहे। इसी प्राप्ति तैयार करे छै।

आ अन्य विशाखाये भाष्यनारे चतुरा भवन विकास आने आत्मीत्यान माटे ज्ञान ज्ञान ज्ञानी मध्ये वातावरण इंते शाक्ति है।

पुस्तक पुस्तकों आदित्यने सांगावें इत्यादी सांत-ध्यान परंपरा सो काही हा छ अने जीना श्रवण-व्यवस्थायी एक्षित हयाच्या देखीला अन्ये आने हे। जिमी सुधाकरत आ वात सर्व सुंदर सर्व सुंदर सर्व सुंदर होतो।

"साधनाभारी, बाह्य विकारहार रुपाने, विद्यार्थ्यांना श्रेयस. अस्तित्व साधु-संज्ञान पुस्तका एका काटे, ऋतुमीनी शासने विद्याप्रद राहे, आकाश मागी वा मारे अनेक पुस्तक पुस्तकों आदित्यने सांगावें मारे शासु जीवो हे। हे ते नेतृं मन इतरकवालूं न भने?

आ आत्म-आदर्शात बाळी लाञ्चारमाही ज्ञान-दर्शन आदित्यनी निमित्त आत्मविनायक धारा आत्म-दर्शन साधी परमपरासारी सागर जाने जेवेच गृहालितावा।

१४. सुधा २० सामावेर वि. सं. २०१२
વિમલ અને વિરલ વિભૂતિ

નૃષય આ. શ્રી વિનય ધર્મ સૂરી-ધર્મ મ. સા. ના
દૃષ્ટિધ્વંસ યાન શ્રી વિનય વધકેલાસૂરી-ધર્મ મ.
શાસનસમાધાન એ સૂરીસિમાટ જમાંથી એક પાણુ
વાષ્પ (વિશ્વવૃદ્ધ) આલો આટલે નેન્દનમાંગણી ઊંડી પાણુ
યભિત સામે વિરલ પ્રતિલાભ અપાં અને અનેક
સહજયુક્તિ મધ્યમબત્થી એક અને અનન્ય શેવી યભિત
તમારી નજર સામે પડી થાય।
* ૨૧મી સાહી તરફે નવા નકર થાય કે તરત અ જેદ માનસના હેઠ પરાવતો જેદ અલગારી દ્રષ્ટો નકર સમે દેખાય હ.

* આષિ-મધુરી નેવા જે ગુણવાપરું નિકાદયા સાધી તથાપ તમને જાણતી-પ્રદેશની વિવિધ શાળાઓથી પરિયુલ્લુ સંગીતી સુખમાની દોડાતા જાણતી કાળશી નેવા મળે.

* આ પુષ્પ શ્રોક્કો વ્યક્તિના સાજનિયમાં રહ્યું તે સાજન અરી, તપાસહારી અલક્રૂત અથ્વ સંગી ભૂલતીના હણના થાય.

આ કેલા વ્યક્તિ ક્યાં ? શું કેલા શીમાતું નામ ?
* જે કેલા આણિયા સાતનું સાત વઠની, પરમ-
* પુષ્પ અને સંગી તાલફના આવાય શ્રી વિના શરીખર મહારાજ.

* જે નામધી સુખિજાત અનેલા જેન સામ સંબના
* અનેલા આણિયા

* આણિયા શ્રેષ્ટી શું ? જેન સામ સંબના ચીલમાં
* ચીલમાં પહરિ તે આણિયાની જે આણિયા હોય તે અભિશ્પણ
* સંબના આણિયા ગણાય ક.

* ગણ વિશેષજી તે આણિયા ગણાય લાણા જેન
* શ્રીશેષ્ટી હારી ને મહાસંબના આણિયા-પાડ કરે છ,
* જે દિલ શાળના કરે છ, જે શાળ આને અંજશી (હુલામાં)
શાક્ત ગ્રાજ મહાબ્લંગ નવજાર સુજન પાંચ પરમેશ્વરી પીઠ નીલા પણ પ્રથાપિત થયોડા ‘ના આવાશ્રય’ ના ‘અરણ’ શલ્કથી નમસ્તાર કરતા આવાય.

આ હતો, આ પણ દેખું નકીક કર્યું? સમાને, ગુજરાતીઓ, સંસારિકો?

આ ના આ અનાદિ અંતનત વિશ્વમાં તેન ઘર્ના અંતનત તીથશે થયા અને તે તે લોકોના યુદ્ધો, તે તે અધિકી વાચક હસ્તિયઓ જેન શાસનના આધ અળગતે, પરસ્પર હંમેશા અને આ હંમેશા આવા સવર્ણ તીથશે પરમાતમાઓ જે સપ્તાશ્વની આવિષ્કર્ય હોય એ તીથશે કર્ય અનુસાર સાહુ-સાધુ શ્વાંભ્ર- આવિષ્કર્ય અતુલિંધ શ્રીસંગની સંખ્યાથવી કરે. ત્રાંગસ્પષ્ટ સૌનના ભીમ સ્તવ્ર- ’નિરભર’ ગાણક્ષર બાગાંતેને આ isize.

આ રીતે સર્વાલીન છતાં તે સામયકી વાપિષાઓ સબંટ રિતે, તીથશે પરમાતમાઓ ચાર શાસન તીથશે અવંત કરે.

આ આવા શાસન-તીથશે અતુલિંધ શ્રીસંગની સંખ્યાથવી અનિવાર્ય છે. તીથશે પરમાતમા દ્વારા રોજનતા આવા શ્રી સંખ્યા અને અત્ત સંખ્યા સ્ત્રણ એ પ્રધાન સ્ત્રણ છે અને પ્રધાનસાનાત્મક અનન્ત સંખ્યા સ્ત્રણ અને જાગૃતિ આવા સ્તવ્ર-તરુણ સ્ત્રણ જાગૃત અને અનન્ત છે. તીથશે પરમાતમા ગ્રાહક શીલ્દ્રીમાં, સુધી ત્રાંગ ત્રાંગ પરમેશ્વર અને શ્રીસંગની સંખ્યાથવી સ્તવ્ર-તરુણ શાસ્કે શ્રુત્ર સંપૂર્ણશ્રૃદ્ધી આવા સ્તવ્ર-તરુણ
शासननी अने श्री संस्कृत प्रबंधन करें. समय आरंभणा सर्वोत्तम परिमात्तक श्रेय आयाषँ कागज़क
शासनना राम तत्त्व तथा वर्तमान, परम पूर्वपीय, प्रकृति तेमन शासन-विक्लीत आयाषँ ने अनुष्ठान सत्वीय
अधिकारियाहि अवश्य होय.

आयाषँ महान आयाषँ पद्धती अकस्मित हता आयाषँ
आयाषँ नहीं शा आयाषँ?
ते ते क्रमे निधित्रित हेतुमा तीर्थंकर श्रेय निवर्तता होय. आ चेतानुं शासन अवतारिे. चेतानुं
आयाषँ हता तथा सुधीते ते चलावे पघु विद्याय पढी शुं. ते विद्याय पढी पघु आ शासन सुंगचित्त होते वाल्दु कोरिे. ते त्यारे न आते हे तेतुं अवर्प्रकाश
- व्यवस्था सुंगचित्त होते ते ने तेते तीर्थंकर हेेहो आयाषँ, उपाध्याय, साधु-साधिक वोरिने श्रेय ‘सारी
संस्था, पडी करे वेमा आयाषँतुं त्यहन महाराषत नेतुं भने उपाध्यायतुं पाटनीकंवर नेतुं होय हे.

आयाषँ २५०० वरस हेपर निवार्षु पालेका
भूभूं दरमा दीर्घंकर लगवान महावीरतुं आयाषँ भावे
हर वर्षमुं हुनु. वगतुं तर्कालू कर्नाला हुत्वथी उष्मा
वें हीक्षा पडी १२ा वर्ष सुधी कोर साधना भने ने आपत करा भने हीक्षा साधनानियो मार्ग सविधायी हुने
ते साधनानी सिद्धिके हरमा वें वेवण्यासन अथैने तिराबध्यान प्रापत यथू. समय अढ्याल्पुं वयाने स्वप्न
भें भाषा देखल=अवनले वहुँ क्यो। दो वर्ष
सुधीमां लाए बोलेन्यां चिंतित दिैं कल्याणु क्यां। पणी
शासन आद्या एकले देघाँतुं चालपणे दे के लाभवाने
पातालुं शासन तो। भाव उर वरं असास्वे पाषु के
शासन उपर असास्वे आपत्ती आयचें, संकेतवे, आंकाशों ने पाताली
ताकात दे हर के अने शासन असास्वे अने अविचितन
अहु रहे, शासन उपर आपत्ती आयचें, तप, ताप,
संघम, अरिता द्वारा आत्मकल्याण साधे अने परस्परांचे
मुक्तिअक्षण्यांना अधिकारी अनांचे। अ करक, जलाचारी
अहु करा मात्र अतुर्विध संधनी तत्त्विक्ष्यात हे।

आपत्ती अस्स्यांना भनि, कुशी शुद्धि, आजादी
हेतु तो अवलोक सम्बन्धे, वेद वर्ष, वर्ष, वर्ष,
प्राकार निरक्ति आ
अत्यन्त शुद्ध सांपतिक। कारणे, जून्या सूचनाप्रेणे केन
शासनानी, केन तील्गोंचे केन आत्मासाधनानी केन
संधनी नजरेक्षेतुं शुद्धि अने कधी सहन करी, सुरक्षा
करी. अने केन शासनाने अपडेक्षण रांगीने पाताला
पहि करक असास्वे आसर पुरण करी शासनाने करते
अने 'वरिष्ठपाराय लसा विद्वा॒कँ' ना आहांचे अशितां
करें करते।

जज्ञासारीय वीण नान करण संस्कार, अगला शुद्धि,
श्रीम भें, दीम अमृति अल्पे तर्कवाने समजावानी
आत्मसादू सूच अनेणी हती. तिै-अतिरिक्त नाना।
સરબળા કરવાના ગ્રાન્થી સુરીશ ગ્રેખ ડેટિના વિક્ાન જનયા, અને જેની કૃષ્ણાના હાશીના અને આઘાત વિક્ાન જણા પણી મળાવી અને સામ્રાજ્ય જણા વહેંચી આપણે સર્વ વચ્ચે અનયા. ખૂબણ બદલાં વાતાવરણ, છોટાભાર વડદ્યું, હોંસાણી મુંદાર હેટલી. તમે ચાર ધર્મ શક્તિયાત વગરે કર્યું હોય અને મૂલ હર દુઃખી બાકી. સલામતા હોયું વાત તયા અસુખ હર દુઃખી બાકી. સલામતા દીક્ષિત લખી. 

તાપવાન સહાર આઘાટી વાતી ષોટો સાંત-સુધ અગાઉ સાધુ. સંહાય અંગની શેર કેન્દ્રાઓ કાયમી તેસાથી આતિ કાળી હેરાં હતા. તેમાં લેહા ધરભાગલ અંગે ડાલી હતી. સિંહ ગોલ અનુરૂપ નીચે, નિરભર કે લેહા ષોટે લખી. 

* શાસ્નની 'મહાશ્વસની' ષોટે પાતે ગ્રેખ ડેટિના વિક્ાન અને વક્તા જણા પણ પરો પૂરી દેશરાખ પૂર્વ ગ્રેખ પણ વિચારે મયુષ્ય પર કર્યું કરવું કરી, સંધાંક વધું કરી, જનતાનું કર્યું કરવુ કરી તે સાદુ, વિક્ાન, શાસાશેર કરવા શક્યત અને કપણ આધુનિક તાંત્રિક શેર. ષોટે ચીતાના શેરણે જણે લખું જણાવતા, પાલિત પણ અંદરી પ્રભાવ વિકરાન જણાવું. પ્રાગ્રામના ધાર્ય સુરીશ સાથે સાથે સાથે સલામ કરતા કે શાસની સમુદ્રિક કશ્મે પણ સુધી યાત્રી-સંયુક્ત જન હસી હોવ તો પાછું પરિમાણ પણ નથી હોવ શકે અને સંદર્ભની કર્યું કરવુ સા સાથે શાસની નૌયાણ સહીશાદાતી દંગારી નથી શકે શેરે ઇપી, ગ્રાના, નાત્ય હેણાજ સામ્રાજ સાથે શોલો.
ટેરનું દરમ આર્થિક પાલમ શકે ટેરનું વાતાવરણ સાથે અને આખાહુ નીતામ દક્ષણા નિર્દેશ સાથુંથી ગણ્ય કરેલાં તૈયાર હતી.

આના પરિસ્થિતિમાં કેનં સંઘમાં સૂર્ષ્યભાઈ લાંઘાખા અને સંઘમાં તેજભી કામગિરી. સંઘમાં આપી ઉપરાત્સંગ પછુ સર્વ અસરી ગઈ. તેની સર્જનાતાના કેન્દ્રસ્થ સૂર્ષ્યભાઈ વાંચાંગી શક્તિશાળિ બદલી મેળવવા નારાજ હતું.

રાજી જાહીરના આ મહાન આયામ આર્થિક પ્રતિષ્ઠા અને વૃદ્ધિત કાર્ય અને કાઢું કયું. આધુનિક કરીએનું ભલ કરી રહે શેરી પાલ વચ્ચે તથા ઉભી ઉભી અને સ્થિતિ નવી ક્ષમતા તો આપછેલી શક્તિ હાથા ભરી પાંચાડે મારી સાથે પુરોપુર સહજમત થતી.

બધાન સુધારવિંદ, લાય વધ્ય, હરા અને મૂન કરીના સંઘમાં મહેની સંઘમાં ઉતારે સંઘમાં વિશિષ્ટ વધ્ય, શીખી પાણુ વચ્ચે આંગ્ય, શાહનાખાની આયામી જટાણી ગઢીયોએ બહી હતી. પહેલી નારાજે મેળવે, ન માની કહી પણ મહાન અસરૂર હોય શેરી બાળું. શિખરીના પ્રભાવયું તેમ શિક્ષણદ્વારી દ્વારા અને વાણી સિધી વધ્ય પાણી ઘમણીલાં દ્વાર આર્થિકાત, આ ને આપે આપે શિક્ષણ તે પણ અની જય. શેરી ચાલુ હતી. આપે અણં સૂર્ષ્યભાઈ હતી. જાન ને ચે શેરી આયામના સિદ્ધિશિલ્લિને બંધના.

અને તેશોથી મંને ન રાતે લેવા, નિકાલા.
अनुलया तेनुं आँधु हश्ने करावूँ।

स्वलाव घरासीया स्टाइलना, काळेटो हरमारो केवा, राबण नेम हरमारीमधी घरासीया । रहे जीम मद्दा-स्वलाव घरासीया केवा स्वलावा अने घरम दोलवी सूरिश्चित घरमार पाछु अंग्रे श्रीमंता, धीमंतीधी बरेला । न दान; कारे घरम रथी, जसलाती वातावरणी माके-माखणी यौनिक, जिरक अने वाधके वातिः, तुषाराचे अने अनुलया वाती । जीवी केवा मे हाँचु आंधा का फसलया । दरीखीं ठेवावूं अने न थाय। अने समस्त-घुडळिंमान श्रीमंता घरासीया हाय अने तेघोश्रीं घरासी हांकरे आयोिने विनयित वरासी हाय ते रहाते जोिा भीके हे आंतरे तुष्ट अनी बनी लघु। घनय घनयात अनुलया।

शानी ज्वरती नलकी परम जेवा पालें ही शान-पिपातखा । धालुं वाभी कता अने वात करता करता कयारे तेजश्री रक्षणाचे पडळपट हसे अने पाली शारी तरसे तेघा । दु वडारे नेत्रे उल्लूळ रिते नवर देवे अने पाली बोले, साये निर्लिंघ नागुंठुळ लाखुळाहुळ अला। आ जालुं अने तेघा शरीराचे शोड हाय तेज जेवा । रे निरंजनी आ पुराने कसता मेवा शेंक लज्जनी दहावी । दोंत अने लाव अने रोगिणी उपथामन भारी तेघोश्रीं घरम रक्षणां मेज्जुं शेंके वसंत शाळकलों कम करे।

बिज्ञानु शुभसुभ, आलेखवाची दम, वात करवानी हारी प्राण राहीं, जंगी शालकरित वताले रूपां करवानी अने पाळी मुखवाणी के नाहा के क्यांब जेवा न मे भी,
એ અમનું ન-માતર લોકી વિરાલ પુલ બદલ?

અમાં કંઈ તપા કે કંઈ આકુલતિ ન રહે, પણ કતાં ગલારા, દુભૂલિ આની નજીકું સફાટમાં ન આવી નવાં શેલીત નાના મોતા મહું શિખોઈ ધયાન રાખતા.

આ આતમાણની સારાંશે સંઘાઠનથી ઉઠીને કરવામાં શક્રી લાગ લાગ્યો હતો. આ શ્રી-શિખોઈ અંગે દુર્ભાગ્ય હતો. પૂજય શ્રી અંતર્ભુક્ત આકેરાણ કરી શું મારા અભિવાળની વાત સફાટમાં લખવાને શેલી શાતી નથી. હદી છોડી બાબતે અને તે અભિ સફાટમાં જ મેં છુ ગયા. એ ભલાકામાં લેવા નહીં મળી. અધર હેઠળ મારી સમય મુખ્ય-સૂરી સફાટનો અમારા હતી શું ઱દ્દરે એ અમારા સંઘાઠ. એ જીવન કરતા પણ લાગતો હતો. અમાં કાળા વિ. સ. ૧૯૪૦માં હતી શ્રી પૂજય આયાર શ્રી વિનય મહેંડ્ર- સૂરી સહારાને આયારપદારી અમદાવાદ સૂરી ભાવ ભારતી પણામાં પૂલ સૂરી સફાટના વર કરતે થતી હતી. તેથી તે અંગે અને અમારા સંઘાઠ બાકી એક કોષ્ટકના નાટો અંધારી ગયો હતો. પૂ. હાલ શું ભૂલી? મારા દીક્ષા શું પૂલ શા. શ્રી વિનય ઘરે- સૂરી શાખા આતીની હાસ્ય નથી હસ્તક્ષર કરતા પૂલ સૂરી સૂરીસાય હેઠળ લબાલા આ પણ સૂરીસાય મારે પાંખી છ વધી નેટલા વિશેષણાં સફાટના ને આવતા.
જ્ઞાન નમૂનો મારી પાસે આવે નહીં છે ખાલ્તે તે રણુ કરત તો વાચોને એક આચારી વિવિધાંકન, નસ્ત્રત અને સેવા સાધતમાં અલેટે દહાકીસું નાખવું મગલ. આમારા યુવયુદ્ધેમાં લોકીના સંભાળીએ.

પુજાયાંથી મહાન વિશ્વી સુરિસ્સાદભાઇ લેદા પદાર્થની માટે, જેમની વર્ધનના પાસે તથા જેમના ઘર હરારામાં અભાવી છાતું અલું છે જેમના અભાવત થાં હાં કાળ શાખા સમૂહ એટલે મારી શાખા નથી એટલે મારી તો સાથ આમારા સંઘાતના સંભાળી કેટી નાખો કરી રાખ્યુ છું. તેમને પુજા સુરિસ્સાદભાઇને કાળે અધીમને સફરાઇયો કે થાં કે છે.

પુજા સુરિસ્સાદભાઇના લાગણી પ્રાથમ હાસને સંઘારી-પાલણના સૌઝની આશા પ્રગટના સુખલગીઓ ગામમાં ઘરા હતા. મારા શુશ્રુષાઓ સાથે વિકારા હતો. શુશ્રુષા પાદીપતાશી એટલે મારી એટલે મારી શાખા સમૂહ એટલે મારી શાખા સમૂહ એટલે મારી તો સાથ આમારા સંઘાતના સંભાળી કેટી નાખો કરી રાખ્યુ છું. તેમને પુજા સુરિસ્સાદભાઇને કાળે અધીમને સફરાઇયો કે થાં કે છે?

મારી દીક્ષા ક્રમગિરી, વહે દીક્ષા સુરિ સમૃદ્ધ પુજાયાંથી સ્વાપ્નો કલમટ્ટામાં (મહુલ) વિ. સં. ૧૮૮૮ચં અને ૧૮૮૮ચં ક્રમગિરિયમાં ગુપ્તદર્શન. ૨૫૪-૨૫૬.
અંગતારિસાથી. તેને સમાજમાં સુધી વર્ષ અંગતારિ
શાસન થતી હતી. પૂ. સુરીસેનાંથી કહેલું અને લાવશીલતા
આંગણ આવ્યું, ‘કદાચિંતાં અંગતારિસાથી 
પદ્ધતિઓમાં 
જાળી આવી ના એ પણ શકી રહ્યુ
છતા. વિ. સ. ૧૮૮૦માં ભારત હાટ શાસનશાળાકે
ઓને બધા પૂ. પન્યાશ્વ શ્રી મહાનિવાતના મહાશાખાના
શ્રી આચાર્ય પંવિ પૂ. સુરીસેનના 
પરિચય દેતા આદરવાઇ નાગર સ્વરૂપની પોષણસાધની 
જેલી વારસી મારા હાટ હતા. ખુદ સહુ તેમાં આશ્રયે ખુદ તહેવાના લાભ રાખી
આદર-વંધનના કરતા હતાં.

તેમાંથી શું લાવી લડતી હતી? ઓ મારી હાટ હતી. યદી મારા યુવ્યેનના 
છાયાથી થતી હતી તો પર્યાસ કામયાં છે 
પરંતુ યોગ પંચા પૂ. સુરીસેનના નામ આગણ 
વિશિષ્ટતાનીને કારામાણ કમાવતા તે વાંચી તો પણ 
ભલર પણ. તેને શાસન થતા પદ્ધતા મને અનેક વર 
વાલા આગા છે ઓટેલી હું જાણવા છું. હેક આચાર્યફે 
અંદર અંદરી વિદ્યાના વ્યારવતા ટેમ 
આશ્રયે આસકતી વિદ્યાના ટેમ 
હાસ્ય શક્તિ કાયદો! 
શ્રી આચાર્યે મારી તો 
તે પણી પરિરાજ અંગતારિસાથી 
કામ કરી તેવાં છે.

તેમાં ધર્મધર કહેતા છે મેલંયાનસ્વરૂપનો 
વિનય અને 
નામતા ન મને ઝાપી મને થીને નેવા 
મળી નથી.

કદાચિંતાં અંગતારિસાથી 
અંગતારિથી 
કદાચિંતાં 
અંગતારિથી
पशु माटोंची हद्वनी विशालता अने हदारता अभी हार छ हे माट साये माट नेवा, नाना साये नाना नेवा, अटरि मने हळूीवार आधाने, पासे मेसा क्षेणे. अंक वपत आक्षा भस्त धरीति गेला कादा, हुं बाब चड़तेय. अंबसे भेड़या त्यात ता अधोने राखवण्याचा प्रोत्साह सूचनादायक आहे. आहे अने पढू येणे मंगे क्षेणे. भोग आणासा पहेली शक्ती ता स्तर बर्दग गेली. पशु राखवण्या अतिम सगळ्याचा प्रस्ताव केला. गोड भोग करेला हता अटरे मारी गाडी याही. युना: अर्थ पृथ्वी परिस्थिती हीयी. पृथ्वी राजक यथा. माणता नाही शिष्यासाही आयो. त्यां पंडितेक हवस रोजगार करेय. अंक हवस प्रस्ताव असे देखू गेले आणुसांची मने माझाच्या, मं बाधी मनाह क्षेणे, शाता पृथ्वी, मने इसे अंक घडीत वाय श्रेष्ठ समत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही. तेवांच्या बाय भाग श्रेष्ठ समत मदत क्षेणे, हुं नेही.
पाँच

ना उम्रां मां गा ना ताम अने मारे आपो
के शेषः में नल समा नवार विगे हुं समझू कर
dरों पाँच में मां काय पसारी, तथा जीत साधु आपी
तथा राजा मंगल भावर अमे युग्म चूसिभार
आदिवृन्द नय गीता समे आपंछि क्यों?
दिन पछि अने तिवे नावी रामी गया. नन मन्धु नायी झार्दे.
हर्री बनान करी महापुरुसन भागनता, वासत्य अने अक्को
भोरी बुद्धि नेवी साविभी यती परस्परा उप अभी बचि
देश पुन्न आमर माने. पह्री पुन्न आमर माना
देश वारख्त नामान लावी ज्ञातनां द्वापारु माते आारीवारा
कांत्या. दीवी लीये जेक वरस पश्चा वयुं न हुईं अने
मारे पर हेम आसुं उता हंसनुं को को जेक रोकसा-
मय आधरा २ र्चरी. आधरा पर पश्चा वरस वयुं अने
पश्चा मारे पारे रमुटिये विवात्म है.

त्यार पह्री असमाहाती अने नमनगरी पालिता
ताक्तां दोरी पाणता चक्क संधियां, अभो सहु साथी
त हता. धारीवार मिलना थतां रहां. जैम नमनगरी
संधियां जेक असं दांकु. असं जे जाने? जे-वानिके
माते आपारे व्याख्यान देखु वानी ? हेमक बारिता आयाली
रार पाण्य धाला कता. पुन्य संस्कारं पे चारान तांभु
वहता आयाली नेतायों, संघपतौं गीता या. हाल दुर्यु
पु. आ. श्री लिहियसौंडनसङ्कुलित पलु गेहा कता. तेनारीनि
पलु कहीं, पलु तेनारीनि चारानारी गीता वर्ती कता
शेषे तेनारी अभिभत दशावता रहा. शेष बारे जी
જતી કે જથા લેખ હાય લેખ સાથીની મામક છે કે ‘જય કુલ વાંચશે,’ છેવે પુઢા મૌન રહી છે ભીખે સંપર્કમાં શાસનસ્થાપકની કદું કિંમત, હથે ‘આપ ન કદ્દું માહેશ કરો કે તમારી વંચિતું,’ છેટે સુર્વિષ્ટાઓ સાથીઓનું મન લાગીને માહેસ કરી કે આમારા સહજીની ક્ષિતિજ છે કે કે વાસ્તવની બલપણની વિજ્ઞ સ્થાપનાં સુર્વિષ્ટિઓ સંપર્કમાં પદેની.

હાલાંકણે કહ્યુ કે આપ ભોટા ગીતા છી આપ વંચિતની સાથે સાથે લાગે! વગરે કહ્યુ પણ યાદ કરતા મની કહ્યા કે આપનું વાસ્તવ સખતને ગયાયે સહજી લાગાવવા છે મારે ના ન પાડા. પણી પૂ સુર્વિષ્ટાઓ માહેસ કરી કે હવે તમે ના ન પાડા છે તેમાં કદ્દું માહેસ કે પણને સુર્વિષ્ટાઓ સાથીવાળા થાવશે. આ પ્રથમે આરામની સરકાર, ઊભારત, શુષ્ક આખરીની અને સુર્વિષ્ટાઓ યોઃ સાથે તેમને મુકાવની સુરૂ કરવી કે તેની પરિણામ આપી નાં છે.

સમર્થ સાહિત્ય મહિરમાં ગુજરાતી આય: શેરખાંબ મહીના હલોતો લેખ તથ્ત દૃઢસમાં અખયાબાર ભલાયે. તથાં જેટલી કૃતિની ક્રમાંતરિકતા મારા શુરું અવઠણને સફળતા કરતા, અશ્કો પણ શુષ્કતક અને પુનર્ધ્રાથ શુષ્ક આખરી કરતા. આવા ફાર છ રહે ગયા વધુ મને કહે કે સવારે નવભારી કાયદે કરે છે? સે કહું કે આય કહે, આપોને આ માહેસ ફાયણ તે હાલમાંથી. છેટે મને કહે કે સવારે નવભારી વાપસવા જેટલો લેખ મારી પસારી તારી મેસ્સમાં. સાહિત્યી ભલાયે વાલ અને
મહागुणिनी મહાકૃતયા પણી જાણુ વિચાર કરે? હું રાજ સમયર કાંગર થઈ નથી. તેજોશ્રી અંક સાહુ પણ કાંગર રહેતા. મારાથી શાખ જેવી લખીને, પણ તાલ હેતુ. રેખ આસવાનું કાશુ ગુણણી સાહુ સમાજની, સંઘાડાની એને જૂઝિક ઈટલીક વાતો મારા અને નાંગાનો કહ્યો. રેખ કહ્યું કે કીમતી વાતો લાવે ન. પુ. રુ. સ્વ. સૂરિસિમાટ મહારાજના વભાતની લખ્યી વાતો સાંભળી ચાં ભલુવાનું, શીમવાનું, માછુ. વાત કરતા કરતા મારા હોવા નાંખી લેવું કે, વીચ.... કેમ? પરામર સેન કહ્યું ને?

જેદ વભાત કહે વાંચતાં, તમી હકીકતમાં પકીની આ પણં કે સૂરિસિમાટ મહારાજના પાસેથી શીખી હું. તે વભાતે મારા આભાર સમયથી સૂરિસિમાટ અહી અહી પણ આભાર મારા ગુડ્ધેય પુ. ગુડ્ધેય વાયાયે સ્વાગતી શીખી ઘરમેલિક મહારાજ હતા.

પુ. સૂરિસિમાટ સાહીને પુ. ગુડ્ધેય ઉપર મહાશીખ જેથી જેથી શીખા હોય વીચ, વીચવે, લખીને વીજે શુશ્રુતના કારખાને પ્રેમ વાક્યથી અને લખી હતી. જેથી વાર ગુડ્ધેય આહારના ઊભીમાં પરીક્ષા પણ હોવા અને સાંભળવા પણ ઉદ્ધી જેવી પ્રજાઃની પ્રજાં માટે લખિને શીખ પ્રાણ અને માધ્યમાં માટે શીખશે. પણ તે અને બાદજી બાદજી જ માટેશાયા આપેલા શીખ પણ સૂરિસિમાટ અને માટે વાયાયે શીખ શીખાવાનું થું તયારે તે લખી વીજે લેવાનું શુભ્ર માટે પછાડી.
પૃ 3

૧૯૦૨ સાલમાં મેન સમાજમાં સંભાળના આવારનીને પહેલીમાં ક્લિક્ટ દેવી, ત્યારે તેની શ્રીમતી આમહાવાદના. આગ્નેયકીમાં ભીનાની સાથે ચેનાતા પરમ લક્ષ શ્રી મહારાણ અંગિના (અશીર્ત) ની પતં સાથે આમહાવાદ એકસપાટલો માટે મેદાન ફતરાય. પતંમાં પૂ. હાથીશુક્ર એકરના પતમાં તલેલા કે ધમાલની તમામ રીતે થયા છે, સમય પણ ખર્ચવાળી પડી ગયી છે. આપા અસાધારણ વિશ્વાસને આવારને પહેલા બીજા રૂપવાળા હોવા માટે ભલીની મારી અમારી સહ્યની ભાવના છે કે તમારે આવારને પહેલા આપવાને નિવૃત્ત કરો. આ વાત વપરતે હું પણ હોય કે હું તમારે ધ્વની કી િપલા ક્લિક કરી શકું. પણ પણ હું તમારો ક્લિક કે હું તમારો ક્લિક કરી શકું. હું તમારો ક્લિક કે હું તમારો ક્લિક કરી શકું. 

ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું ત્રાણપટલ સં. ૨૦૦૮માં આમહાવાદ શ્રીમાં હું 

John Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org
लैं, बारी शुद्रित तो शु अबे इ सूरिसिन्यातैं अनलाप बाजारजुलार गानैनाः, शुद्रेन तो स्थाप न वनी गया शुद्ध धीरी मने कहीवा गया हे ताहे समबले। पून्यश्री कही गया ओरता लगरो जावा हे ताहे हे गिसिननवे कस्त्र जालसाबूप वसी धे हंदसुरी! सुरल अधि नंबर बहीं आले, ताहे अने सादामां सांव सुरल अधि। प्यंगार ले वा सांव, सूरिसिन्यातनी अथाज वागरी, झिंक ले दुर्बूटु दूध आणण शुं आते? छवे से हिंचत करी जे काम वनी कुरुश्रीजि नुटक नुटक वाणिज्यां कहुं हे आपन्यासाह बर्तनी वागरी कीहुं हूं शुं अडा? पनु मायसह आयाच्यांप्रवरी घुपे करीने काल मेंवा हे, पनु चूराग्रात तो बोडाम मर्यादी गायत्रा आंत आंत वर्ष नीकणच गया, हे वातां कस्त्र संबंधावाच मागतो नाही। अमेडे हे तो सुहुतव नेपुं अने शीर्ष हिंसेस संपूर्ण रीते सुहुतव मारी अताधुरुषिनेने अने संधना आणेकावाचने बाजारी संधवातूं हे विचारे माहत्या।

पू. युद्ध सूराजिंचे सांकंजी राहा। पू. सूरिसिन्यात उडू कोवे ताहे ढीलो वातांनां नाही। पनी बीज हिंसेच हाह! शु वाजरे नागल बुधरानी चौळ्यां पू. सूरिसिन्यात पासे पडिंनया अने शुद्धसती आयारे न अनी तीन दुर्ऩीरा राष्ट्र करीहुं अयुक्त सम्बले अने विनती करी हे काळ हॅपाव्याच निवून सुहुत स्तव ते सादेगे स्वरुपश्रीजो लागूची पाळी युद्धाग्रेणे तो ठाळेरी पनु छवे हॅपाव्याच पदवी नाही याही अने ओमां उतरे नागाश
પ્યુષ સુધ્રણી પ્રાણમાં કરતી વધુ લંબી સમય અનુસરણ કરીને આવા અને વિશાળ નનાડભૂમિ પર આપણા આવા પ્રશ્ન પોતાના હાથ ને આવા પહેરવી અપવાની સુરિતિમાં હાદશી કાળણી એ હતી, તે પ્રસંગ કલા ની સક્ષમતા તરફ વિશ્લેષણ વીધી. પછી સુધ્રણી આવા પહેરવી અનુસંધાન આવો તેમ તેના વિભાગના ત્રણાંશીના પ્રશ્નને પરસ્પરાંત્ર અંતરસ્થિત મહારાજ પાણીની સુરિતિમાં હરલંબ સાક્ષી મળજુ લગાયતે પ્રશ્ન સાદગીની વીલ રીતે પૂરું કરી હતી. આ હતી સુધ્રણી અંગી, લગભગ એક વારા હતા.

આ અમાછુ અમારા સંબંધાનના સંજ્ઞાદીની ઘટી વાતી પૂરું કરી.

* * *

પ્રો. સુરિતિમાં તો એક મહાન વિશ્લેષણ કરી છે, આધ્યાત્મ અયોગ્ય અને માહિતી યાદ કરી રવાં અને ભાવાશીશ, અધુના માનની રહેતી મને વેદ જ્વાનારા આ હતી. પરિસ્થિતિ હાથ રખી તેના ત્રણાંશીના સામર્થ જ્વાન જતી મળતી અધ્યાત્મિક સંઘાળ મેંં હતુ. અસાધારણ વિશ્લેષણ, અને સંબંધિત પ્રશ્નને પાંખડાવી આયો. પ્રશ્ન વેદાળી હતી ફકરી કરારે કન્જિયો? એમના જ્વાનીના અને પસારા હતા. એમના પરિચિત કેંદ્રણે તે ઉપર વધુ કંઇ શક્તિ. ધારો વગેરે બધ સુભાવક શ્રી શૈક્ષણ્દ્ર સબિજ્ઞતણે પ્રો. શાસન સમાર્હતનું વધુ સુંદર જ્વાન વિશ્લેષણ કરવાને ટાર પણી કરતી ખેડીના સાહિત્ય વેદાળે.
હેઠળ અલ્પસી, અંતરણના પ્રથાર. અને અહાંકારની માટે લાગે હું હીદ્યુનાર સુર્યસિમાનના હવાનું પુસ્તક તૈયાર કરી પાણી વધારુ અને અભિરત હું હીદ્યુનાર અપવત્તા સુનિમાંશ શ્રી નારંઘનબનિમયાણ મ. ને પૂ. સુર્યસિમાનના વિવિધ પ્રસંગોની સરક લાખમાં રખી ધરી સુર્યસિમાનના સમગ્ર હવાને આવારી લેતું અયે મહાદૃષ્ટિ શિક્ષક પાછું પ્રૂણ પ્રૂણ ધયાનવાળા ધરે છે. તેઓએ આ વિરાત-મહાયુદ્ધની તેમજ તેમના સંઘાડાની હરામ લેવા કરી છે.

અને આ લિખિત અમારા પર પરમકૃત પરસાવક પરમકૃત પાલું મહેરંભના મગા થતી પ્રસ્તુત વેરલે માટે શાશ્વત કાયમણી કે તે અપવત્તા સુનિમાંશ શ્રી નારંઘન વિવિધ મહાદૃઢ શાખાને માને પૂરી વાદી અને શેષ દ્વારા કરણાર હું પ્રૂણ પરતથા ભરાશા ઇતિહાસી પાણી મારી તણ સહી મહાદૃષ્ટિ શિક્ષક હું પ્રૂણ અભ કરવાની, તારી મણી તે પહું મણી શિક્ષકમણી પ્રૂણ ને આલા માનૂં છું. આં તો મારી સંગઠના સુર્યસિમાનના સમગ્ર હવાની લાખ આલા અતિથિઙા બંધ રખે કરવાથા માં કઠકી બીજણી કઠિની પાણ સમયની આલા, સઠિત્યની અતિભદ્ધતા વચે ધારણાપૂર્ણ એવું બંધ બીજણી શકાય તથી તે માટે કમાણી છું. આં તારી શિક્ષક તો પ્રસ્તુત ઉરરથ જ કહીશે.

વि. સ. રાજ્ય

નેશનલ શુધી જીવ પ્રકાશનદિવસસ્પર્શ

પાત્રાંખનસુરિ
शासन सत्र
श्री नेमी सोरम

प्रेम गणे संयेत "अपने खुले निर्दयननिवाय"

आदेशानार: श्री अहेंद्र कार अ. संघवी

किरण, पहेल

लिखिने पिछु सताम करवाणु मन थाये, गीता नर-नरिकनी आं पतापी लुमिंगांथी साया छुपासिंह दा अवधकी आचा धुत हा दी. त्यांचे नेप-लिथ संपादितीने परम्परायी आतंरिक साध्यानित युक्तमंत्र,

"श्रीमती नेमी सोरम"
**** श्री नेहम सेल्स ****

और उत्साही आवाहनी श्रीमाण्ड विनायक नेमिन्द्रिय-धरण महाराणी आधिकृत गौरवालित सुमस्ताक वारंवार नजर साने आवे ही अने शासनलिखितं दशन करवे ही.

श्री राजुःन्य गिसिराघनी तपितोिा दीक्षितो प्रायाघु गिसिराघनी व्यापक, दंगन, जलन, दिव्य प्रतिभाश्री अवलोकित थर्भने तरंग न मरण युक्तयोथिे अवसूक्त करी हे हे. तेहि क्यों निवास से सी हाती ऊँची. नेवी न असह दंगन जलन धने दिव्य प्रतिभास्त्र व्यासि श्री विषय नेमिन्द्रियिे निरूपावंतिे अनो नामी पडता होिे। शिक्षार करनारा अनेक पुष्टामाथी गृह धिे पुष्ट हना तेमते आने पुष्ट हे, ते श्री वातुः समर्थन करे हे हे, पूूत्त आवाहनी व्यावहारिक साधन मानदीं अनुमानत हना, व्यास्तर आहििे निध्य करनारा मानव श्रेष्ठ हना.

इंगा साध्ये श्रीस विशेष्यु लगावो हे हे न लगावो
तेनाधी तेना तेना प्रक्षेधामां दाह इर पडते ऊँची, तेम छत पुष्वाथी सानवो तेने विशेष्यु लगायथा निवासय रही शकता ऊँची. ते न श्री निहित असमानत पुष्त्व आवाहनी व्यवस्थाने पुष्ट पुष्वाथी विशेषकरणे अनेक विशेष्यु वडे नवालने शुभा प्रशेठा पताना आहििे व्यास्त करे हे.
શુશ્રુષાશુશ્રુષાનો વડે સમાન રાજ્ય અને
વિદ્યા શરીર છે. ધાર-ધારાની લૂજ તો આ લખનને
અનાંથી અંગરી ફળખોરી છે. મારે કંગટાં વેગતા પાણી
જાણી વિચાર શીક્ષણ સ્વભાવ ન ધારન માટે છે, 
અટકે

ધાર-ધારાને બુક્કા માનેલી જીવન છે તેથી સમાન રાજ્ય
અને વિચારમાં શુશ્રુષાનો હૃદય પણ છે.

આ ની દેશમાં પાણુ કંટ્રા અંગીન શુશ્રુષા લગ-
ભગ હૃદય રહી રહી રહી નથી છે તેમાં શુશ્રુષાશુશ્રુષાની
જવાંદું અને મદદદની અનુભવ રૂપમાં પૂર્વસ્વયાંદકારકાદા
nિંગ જાશુશુશ્રુષા પણ કાઢના સમય વિચાર અંગરક

શુશ્રુષા જગાઇના નીકળદી તેમાં હાંક લખે નથી. પણુ તંદુરસ્ત

તંદુરસ્ત

અંગરક

અંગરક તરીકે આવી છે.

મહત્તા કે સાથે તંદુરસ્ત આગળ કરવા હોય તેના
અંગરક અંગરકની લૂજને ીધારાને નાંખવાનું વધારુ

પછુથા

પછુથા

જામ અથવા ભૂર છે, 

અંગરક નથી.
श्री नेनी शौरा

शेष पार ने माफ़ुस निधार करे के 'मारे शुभ
शुभुक्त अर्थन लघुतुं छि.' ता तेमां छूट सहित थायः
श्री विनाशसनना सवे अशकावः नक्का उशकों
परम पवित्र अर्थन बी बातनी साथी पूरी छि दे के ने
तमारे करेंगे महान शुभुक्त अर्थन पन्नुं डाय ते, अनंतार
छायाने सवे शुब्ह अर्थपन्न श्री विनाशसननी भृतिमां
अचार गती भाली।

आवी अचारात्ता हेशावं के पुक़े आश्चविव
आतःसमर्पित पुक़े उदुप अन्य छि, तेमां पवार
अधिकों पन सपाटूं पद लेग्यता, चनन्नी नेम
शासन समाट तरीके उल्लमा अन्ये हुल्ल छि।

मारे तेजोशी जी अर्थन वर्तित आर्यणु समस्य
मनना अतम सता स्थापवामा अदुक सहन सिनवारे
तेवी सेवा आदा साधे आहीं तेमां अर्थन पनेगीं
निर्माण करवाने हेव-उदु उपाधी नम अवास करवामा
आलोचा हि।

**********************************************************************************************

* विमानी ज्ञता अनने गंवामां स्थिर करे।
* वाग्ली तत्मत्थी आत्मशांति भेदे छि।
* भनना स्थान्ती आत्मानी डरनति थाय छि।

**********************************************************************************************

*********


"हूँ मुझाँ आम रे, दीर सीतल धाम रे, अनन्यनु नं आम रे, गौरवानु नं आम रे....हुँ. सोरसना बोसार रे, साकलता देखाये रे, पुण्यानी सुवल रे, सीता कृपानी आशा रे......हुँ. अभुपुरी छे नाम रे, आकुं पलु देवादार रे, असीरि सरणाव रे, मीठा कुणाली आशा रे......हुँ. वाडीशी सोझार रे, समको पंडार रे, नाथी हांडो अम रे, शीतली डेंड स्थान रे......हुँ. गौरवानु धाम आकुं महुदा नगर प्रवत्तर, नवदासा नरबन्धी खिंत नधी वियावत. 'धमं सुतिविर ल्या थया, दैन धमं अतियात, शेबा छंड महाकुपाली नगर आयुं विशाल.'
શ્રી નિમ્ન સોમનાથ

માઝા માઝા ઇર છ હાય છે. તેમ લુમિની લુમિનીએ પણ ઇર છે.

શ્રી રાજસુધરણી લુમિની વાતાવરણ સુખદારી લુમિની નથી. તેમ સોમાનાથી લુમિની વાતાવરણ હેઠળ ઉનયેદારનાં કામના નથી.

નહીં હા, પરંતુ, ભીષ્મ અને વને વીલે પણ છે, પણ તેમાં અને સોમાનાથી લુમિની નથી હા, પરંતુ, વને વીલેણા હેઠળ તહાવલ છે. તે તહાવલ તે, તે પ્રહેશનું આંખું અસાધારણ રાખ પણ વાતાવરણ છે.

માટે આથ પ્રથમના શાની અંતમેખાતા આ પુષ્કલ લુમિનીએ રહીને પ્રાયત કરી શાકાહાય છે. આતમા સાથે સાથે, નાતેય આંધી શાહાય છે.

સાગર આ લુમિની પણ પણાયે છે. વનચી વટા સમુદ્ર આ લુમિની માનવજી શીખા કેવી હોય છે?

રાજનગર, નવંબરનગર, વિર્દણા, હર્ષિદ. વીલને અંહી વીલ રોમતી, આ લુમિની અ ભાવન. અંહ પણ આવેલા છે.

આ અંહી રાજેતન નામ 'અમુભતી' છે. વાટ માનન, કચે તે પણ નાં નાં મોગળ છે.
શ્રી મહુદ્વાનગર્ણુલ સિર્દ્દ ગકેલારણ.

મહુદ્વા આવ્યા સીંહપુર કાશ્મીર.

સીંહપુર પણ લેખ છે, તેનું કર્મ પણ રહ્યુ છે. તેમજ મહુદવાં પણ રહ્યુ છે. આવેલે શાક્ત છે કે મહુદવા કાશ્મીર કેટલાક કંઠક વિશેષ છે કે વિશેષતાનું સૂક્ષ્મ તેની ભૂમિમાં તેમજ વાયુમાં રહેયું છે.

આની દિલખાર પુંજિલુચ્ચમાં ઓ પણ પ્રકાશ પુલના કેટલે શેષને છે.

શ્રી પુંજધમ મહુદવા પર નિલાંઝની અંદિ દુસ્તિ હેલાશી તેની નિયમિત રાય્યતા તથા સનતાના ચાલ-દાલ.
સ્વામી સીરલ

ને દૂર કરે છે, સાગર તેના અશુભ પણાંયા છે અટકે આવીની અધિકારસ સમમાં કલ્પિતા છે.

શ્રીપૂત અને ગુજરાત કેના ઉતમ દ્વયના અનેક બાપીયી અખયાની છે.

શ્રી શાંતનુષ્ઠ મહાતીરેડીદાર શ્રી નાજબagination આ
મહાદ્વાના ક નર-રલન દીક્ષા.

પરમાણુ મહાદ્વાન દુધારણ્યા સવંધા. શ્રી
સિંહજીરુલી, શ્રી ગમતારશ્ય અને શ્રી અલસપારદુ શ્રી
નૃભું મહાતીરેડીદાર સવં કેડ-વાદ કેડ વિજેતા ની
સિયતના રણ રણની ઉતપાદવી બદલી તેસાં લખી
પ્રવૃત્તની અભેદિકાલ હવા દેનાર કંપિડ રલ શ્રી
નગરવાંક પણ આ મહાદ્વાના ક પણની મુલતાન કલ્પિન.

મહાદ્વાના અંગદીર ઉડવરાં પાણી મળી રનની
પાડી છે. તેમ આ નગરીની આનેક તલ રને. તેની
ગાય છે.

હિંદી સ્વભાવશાળી નગરી ક નેસાં શ્રી સિદ્ધાંત
પસારણના વિદીળ વનં શ્રી પદ્મદાવન રા૦ પ્રમતિ પ્રકૃત સનતી
વન નીરભા સહાયતા ચાલેલી કૃષિભારણના નામે
શ્રી ગુજરાતની પ્રકૃત અલગ કાર ભૂતિને. આ નગરીની
પસારણના ના ા શ્રી ગણતરીની વિનાશામ આનેલ પણ
પસાર છે.
કिरण સંગુ.........

ધૈરિકાસ કહે કહે કહે :-

ધૈરિકાસ કહે કહે કહે શ્રી પાંડવનાય પ્રમુખ ગુણવત્ શ્રી દેશી ગુણવત્ સહારારણના શિખ્ય પૂજનય આગામ સહારાના શ્રી રામ પુંખ્યુલ્કેની હેરાણ ગેરિફિક બનાના મિશાનસર્થી રાજગોયુલન અતિરિક્ત પાઠ્યા. તેથી સણ 208 જેન વધો અંગરીકાર ચેયો. લેન ઘરમાં હેમમાના-શારાજના કરવા રાજ્યો.

પરંપરાયે તેનું પરિવર વિનભૂટ નજરભાદી ગયું. આ પરિવારની પરંપરા કેટલી ઉત્તરા સંપત રોજમાં સતત ધર્મીને કારણ (રાજપુર) પહોંચી અને તયાર સ્માર્ટારું?

કે કે બુણીના થિથિયો સંપત 1200 વઠળ શું 1 ઉના 3500 ફ્લ્યુસ્કી ડેસ-ગાંધ ગામી આવામ. તે જે કે બુણીના વઠિલ સ્માર્ટારું રાજસરાજી કારલારી નીમાયા. આધી સાગુણ
श्री नभि सेवा

पुष्प वर्ष गाण्यनी जे कुंद्वणा वंशभी संवत १५०१ मा
महा श्रद्धा १० ना हिवसे कदायत श्रेर गया।

आ कुंद्वणा कालक अकेलाने हस्ताने पे अनीगंगा
कहती ते अवस वनने सात पुनेर कहता। ते सातवे
कालमार्ग गया। तेमारी श्री श्री वनने ले पुनेर कहता।
श्रीतु नाम केंद्रधां, श्रीवनेन्द्र नाम हेमचंद्र।

हेमचंद्र ने रतनसी माने पुने थये। रतनसी मने
केवल, केवल ने असिरान्ने अने असिरान्ने कड़वा नामे
पुने थये। ते कड़वा श्री कोताना पालिका सावे कदायताभूषी
जीतान्न संवत १५४७ मा अमरेली गया। ने त्यांनी
कालमार्ग मुख्यां मानुकां आया।

कड़वा श्रीकने ले पुनेर थया। श्रीतु नाम घने।
श्रीवलेन्द्र नाम मने।

घने श्रीकने केरा ग्यां हाने नागद नामे ले पुनेर
थया ठता।

cेरां हाने ताज्यां माने पुने थये।

tाज्यां हाने पादहा, श्रीमंगेर अने में नेका नामे अबुः
पुनेर थया।

आ अल्पमां मिठा पादहा श्री कोताना प्रतिभक
अने ज्यात दे घंटी घोंटा सावे श्री संवाना आलेखानः
વધુ લખી રેખી ફુકાના
પાકીના પાકી માં અંગે ધંધો છે તેમાં
જન-જનના પણ રહીદી છે. અને તેમાં પણ નુક્કાન
સેવા છે. રેખા બધું વિચાર પૂરતી મળી રહી છે અને
અલગે ફુકાની કરી રહી આ નથી.

સારા, સારાપી, સારાજી પ્રકાર આવા નિવેદન
પણ સારી સારી મળે પણ છે.

આપણુ પુષ્પીશીલ પણ પુષ્પીશીલ બનાવવાની નિવેદન
નદી જ કરતા હતા ને ?

13
श्री नेमिष सौवल श्यामसुन्दर

जैन गलता श्री भास्माहोने आपको आपकी
हरी पुलिंगा जग वडेन भावता तेसना र्वनमां
अगढ़न्ता पुलिंगा ५२ साप्तां थकिये ता तेसने दयालू
न थाय जने आपका र्वनमां पुलु रुखुरुधिया उगरे।

सेवा पूल र्वनांन्त्यां कार्या कुले वितिे पालित
अतिरिे श्री लक्ष्मीं इतियाधुने भता, पाव्हरीं आंजां
अने समयसर देर पाँचा हता।

धर्मशुरु देशने धधूं पलु सारे आतो ड्ढत्ते।
प्रकाश नीतिना गरंगे जरिे घरस्तिार्वसां श्री लक्ष्मीं
इतिहास इत्री हता। पेटंरां पाव्हरी वेळी न परी जाय
तेरी पास विवेक इत्रे राज्या हता।

किर्त्तु विधु........

कुंज नवंकां पुत

काये रागे अजन्ना र्वनमां कार्यां आउंठ आवे हे
तेस घरम्ना अवांकां पलु कार्यां आउंठ आवे हे।
વિકાસની ૧૬મી શતાબ્દીમાં ઐતિહાસિક ઒ળના કાઢ્યું તપ-તયાજ અને સંયમપ્રીત કેન્દ્રમાં કોટ આવી હતી, મહિલાદ્રિપુર સુનિમાને પણ મોઃ હતા.

પણું વિકાસની ૨૦મી શતાબ્દીમાં જનગણના ત્રીજા નિવાસની જગતમાં શ્રી પુણારાજ મહારાજ, શ્રી મહુલબંધ મહારાજ, શ્રી વૃદ્ધિવંશ મહારાજ આધી તેની લાભે અસર શાળને ઉપલબ્ધ પણ પ્રદાન કરી હતી. ઐતિહાસિક હીવાદ વિસ્તૃત અની ગયા હતા.

આજને સમયમાં આવિષ્કાર માનવીના હંમેશા ઘણી રહી રહી હતી. શ્રી મહારાજીની પ્રીતિ અને અનદ્રિપૂર નિવાદ ધરાવતી હતી. અનેક પ્રીતિમાં પણ યુવાઓ શ્રી મહારાજીની જીવનધારી તરીકે લઈને પણ સૌના શાળને અંતિમ કરતા હતા. નહ-શ્રીમ શ્રી જિથ વચ્ચે વાતચીત કરી ગયી. જીની તબ તેસ દેવા નાળુ પણ શાળને આંતરઘર કરી રહી હતા.

તે સમયથી શ્રી વધમાનના પ્રધાન શ્રી વિવિષણિને નૂતન-અલગ નામ આપ્યો.
श्री नवरी सौरश्री

पूर्वाचारी प्रारंभिक पलक हेतु तेसमे प्रशुम करो. ते हिन्दु होते वि. सं. १५२२ना हरते खट "प्रनेने आम नवा वरे, विधिने आलमाणु लेम पीरसः तेरसी आस-रिनी लेट आगी.

लकडीवांट रेहे तथां आलामाणु

श्री नवरीण में अलोन अनेकम्बिकारी

के के मोही-कोणी अधर्माणे अंधकारे खर अग्नाणा

तेरसी धर्म-तारकाणी विधिने लेट आगी जने

उत्तर मानती वासीअपनाय मान मीठु करवाने

श्री नवरीण में अलोन अनेकम्बिकारी श्री नवरीण में अलोन अनेकम्बिकारी जन से मीठु करवाने
श्री नेमिध्रेल

श्री लम्बीय दलालाळ हु धर ते दिवसे ‘ हेलाम सहन’
अनी गायुँ अनेक स्वजने। अनो सजाववाला
आंसा अेक न वात कती। ‘लम्बीय दलालाळ’ तेम सहसागी
छाया....

“वह आगिीसे आगिीवीसी, भारतक सहने। हिन,
लम्बीय दलालाळ पतली दीवाणी, अने धम् पराणु,
वीसा बीमाणी साते हासी डुंगे, हरा तली बड़ी पार
नूतन वर्षना नवशा हिने, बनाया अेक दुमराथ,
लादीला आ आपूँ, राजसु नेमयंह नाम,
हितम अनो एक्रे, लेहू थड़ने गाम....
लेहू थड़ने गाम।”

न-मलाणी साये आयो। हरा नन दुमहा माओ
न-मापी रही छ, ते युत-रलतं जन डड़ुँ करे ते
नागुवाणी दस-देसरी श्री लम्बीय दलालाणे यह.

ऐले तेमाने, बेलाना युत-रलतं न्य-माक्षर
कहावाणी निशुद्ध करी।

ते समो सहुवाणी श्री विश्वसंज नासे विधान
नयोतिरी रहिता कहा। अड़ाउँ थाकस गणित जनवाणे
न्य-माक्षर बनावाणी तेमा अउण कहा। ऐले श्री
लम्बीय दलालाळ तेमानी फासे गाया। अनो बेलाना नमाना.
શ્રી નેમ સૌરાશ

પુત્ર-રત્નની ૮-માં સથિત સમય વજે જેનો સમય વજે વધારી આપવાતું હતું.

લાખોથી પણાંગ કાથમાં લીધું. વિ. સ. ૧૯૨૨

ની શરતમાં ચુંં ૧ ના શેક લેવા માટેલા. પુત્રના શ્રીના

સમય ટાઇને તે સમયે ને અહીં ને 

સ્થિતિમાં હતી. તેની નોંધ કરતી. કેઠે એક બાદ વર્ષમાં

છ અને તે જીતક માટે હું સુચવે છે તેના જીષુબાલભેલાએ

અત્યાંત અત્યાંત પછી લખ્ત જિંદગી વિવાદમાં

તીની થઈ ગઈ.

શ્રી-શદ્દીનના શલ્લુ તત્વોની સાથે પાર્શ્વકાલાંકન કરતા.
श्री नेमि सैंवल

‘लुढ़कने विलासमन नहीं बलमीश्वराकर्जी कहूँ, ‘आप शा विलासमा छो तु मारा अराणर
नथी? ने होर्य ते कही हो. हु निराश नही थाहः’

वाणामा बहुत बोल्या: ‘बलमीश्वराकर्ज हुः
ते तमारा लाग्यनो विलास करी छुः’

‘ते शु मारा लाग्यांमा कारा जामी छो?’

श्री बूढः.

‘आभारी ते वात न घरा दो बलमीश्वराकर्ज हुः
हे ते अश न पूणू हे-मारा अारा लाग्यवान जीव मे
हा छो? तहने ते आ रान सापडः हे, रानः’

‘बहुत! तमारा सांसा गोण-साकर. पूणू जरा
विगते वात करी ते मारा मानने पृथु आनंद थाहः’

बलमीश्वराकर्जने पूढः.

वात अशम छो हे, ‘तमारा पुने रचनातु वन-वन
वनः हुः. दे अलकतु वन दुःखवाण दुःखयः,
ते अलक-अर्ताव्य धम्महुःसारभागे साधु पुरुष थाहः
अशम आभाई नयेतिवासां रहे हे. ‘इतूल तमारा पूणू,
पूणू होता हे अता अवध्वूतू’ अशम तोडः हे नथी.

बहुत! तो-ते सानामा सुनवान सम्भा नेपुः
थाय. मारा पुने साधु घनने सांसारांमा धम्मनी प्रलावनामा

१६
श्री नेम सोरल

करे एथी वसु रूँ अौूं शुं डाऱे शरे? ' अौू वरीवन्हद्वार अंजन बिरे वोल्या।

पधी लुकुलने हक्कुँ. आप्ने श्री वक्सीवन्हद्वार हव्वालीना हैँये गंर पाणा दया। पुत्ती जन-जंडुऱणीने साववीने गठीमां नूँही।

“नादुँ मजवुँ आणा,
लांकवालुँ आणा………नादुँ मजवुँ आणा।

अच नानेूँ घेते हुऱे, आनंं वौने हेंतुँ नानी शी जो पजली पाड, वाती कफी कर्णुँ;

युक्ती अरती भांण
नादुँ मजवुँ आणा।

कही पह्युँ, कही पह्युँ, कही उंचायुँ, कही उंचायुँ,
ज्ञानवनी आ रंगलुँम पर, अलिनय आजा कर्णुँ;

हीकतुँ सोनुँ वकाव, नादुँ मजवुँ आणा।

पुष्प बोले नेम उपवनमां, अंक कसे आयानी,
नानकुँ आ भान वधुऱुँ, नय दिवस ने रते,

(ने) वहेटुँ नथे कण,
नादुँ मजवुँ आणा।”

२०
વિધા ભૂમયા શ્રી નેમભંધારક

શ્રી કદમીલાંદભાઈના વર્ષમાં ભૂમંગ ભૂમંગ છેવારી જગો. શ્રી હિવાણીજીના કયાંઅં પાર નથી.

શુલ હવે સભા—સભાદીઓને બાંધીને શ્રી કદમીલાંદભાઈની પિતાના ઉન રતની જનમરાજ્ય. વૃંધાશ્રય રાખી અનુસાર. તેમાં નામ 'નેમભં' પાઠય.

ઉદ્યોગ વાર નામ પણ ભાવી શુલ સુખનાર નીવે છે અંબુ ન શુલ ભાવી સુખ આ 'નેમભં' નામ પણ છે પરમાત્મા જયના હેઠળ નેમં માં સુખવે છે.

સહાના વાતલય અને પિતાના સંસ્કૃત ઉલાં પડું આણ નેમભં હાલત સ્થયી અને સુખ છેવાર ઘડટાર થેવા માંદું.

ભારે ભારે કહું કરવાને કે વર્ષમાં હેં-હેં કરવાનો હુસરસક ભાણ નેમભં હાં હતો. નહીં. તેથી વર્ષમાં

શ્રી નેમભંધારકને પશુહાલાંની તારાની બાંધી નામે છે લાંખ્યા તારા કાચવદ્યન, પિઘલાયન અને

ભારે ભારે કહું કરવાને કે

વા
આ નામ સારશ

પાલાપી આત્મગણના વચનને અલ્લાંધુ નાકતે નથી તે કેટલાક પાંચ વરષના લાઇફની નિઃશકાંત સાથે અનેક વની ભિન્નોમાં કરતા કરતા.

સિંકે લેવું માછ, વેદા ઘ્રિ, હટ નિઘારને પાણી પાંચથી આગળે કરતું લખું િલ્ક, મુશી આખુ મધ્યમ વાલ. આપણી પાલ્લીની હે તું વાતમાં નકલિંગ રસ.

આંખો તેસથી પુનઃ શુભ્ર શુભ્રીં શ્રી કુમારિયાંને લાઇફિ ગોળ-વાલા વડાવી, તેવા કરી. શ્રી નવકાર મહાંગું સમર્થ કરી-કરીં ગામથી શાનામાં સાજવા.

નિશાને વિશાલ મસાદા કઈ વનાનો અમંગ
શ્રી ભારત સોંદ્ર

અજાગ્રણે, તે હિંસક શાળા આચારવંદ્યને તેમણે મહત્વના ક્રમે તેમણે માણદને પણ ગોલ થાય કયેલા છે?

શાળાની હિવાર પર રહેવા સર્વત્ર દેવની છબી આશ્રમ આગળ દેવી, આચાર અણમ કરી તેમના આશ્રીયઓ મારા તેમના આશ્રીયઓ મારા તેમના આશ્રીયઓ મારા તેમના આશ્રીયઓ મારા તેમના આશ્રીયઓ મારા 

તે કાળમાં વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ શીખશે આસ્ત અખીમ શું મળાં તેમની વિદ્યા કરતા, તેમની આસ્ત પાડતા. તે શિક્ષણ પણ ઘટતા શિક્ષણે વધારવઠ શિક્ષણાં વધારવર્તા શિક્ષણાં વધારવર્તા શિક્ષણાં વધારવર્તા શિક્ષણાં વધારવર્તા 

તે નીગળા શિક્ષણ સમજ જીવનનું સાવં ઘડતર કરતું. તેના છાપણને શીલ, સહાયક, શૃંગારિતની નીતિ અને હાદરતા પછી શ્યુંના સંજોન કરતું.

સ્પષ્ટ શાળામાં શ્રી માધ્યમિક શાળા કલા તયાર શાળા આચારવંદ્યને નામ શ્રી માધ્યમિક શાળા ફેરોજી કલા. શ્રી માધ્યમિક શાળા વિદ્યાર્થીઓને મેક એક વાંચતા લગ અને સાથે 'રાજેન પચ્ચીં ટેક' ની પાંચ પાંચ પાંચ પાંચ 

અને સામાજિક લંબા બનાયા કામના શું કલા કલા કલા કલા કલા 

તેમના કલામાં રૂપ પાડતા 

વિદ્યા શું પણ આચારવંદ્યને કુદરતામાં કાયદા પામીને 

શ્રી માધ્યમિક શાળા દિવસમાં કહે-ભારતી-આંક 

રૂઢ
श्री नेमि सौरक

पलाना अष्टे खड़े हुए गया। डिशारे नेमच्छँनी तीन सारखे शक्ति लेखने श्री महावंदशाढी. पाणु प्रसारित था, तेमने श्री बधमीचंदशाढीने आलावीले कहुं के 'आपना युग्मं गणण्यं आयण्यं शांतिः के, तेनी शांत बृह निर्दिशु नवार्थ पार्थे छुं.' माराठी बनतुं यासर माळं शिक्षण गं तेने आफ्यां चे, कवे आप तेने आणां लाखावाना आणं करो.'

अंतते श्री बधमीचंदशाढीने चोतांना तेक्षी पुत्र रतनी श्री हरिशंकरलाई मारतांनी निशाणां.
श्री नेमि लालज

जोगेश लालज, नेमि लालज, ते काढे गुणाळाईं श्री कुरिशंकरलाईं गणना देखेच शिक्षेचा धती होती. तेमा गुणाळांचा नामांकन व्यवस्थित असरूनतीने पडवी हुआना तेमा नाचा व करती.

"शेषांतर अने योगांतर जेवने सुयोग वाहात अटवां पृथ्वी ने श्री भजनाचा धुळणां श्री कुरिशंकरलाईं लांच अभावांणां धुळणां श्री नेमव्हंदलाईं पिव देखेच शिष्यांचा आपला, ते अर्थांतर अवलंबणाचा देतां. गणनीत स्वरूपां श्री नेमव्हंदलांची शक्ती सात अपरी सथीत शिशुं हापत अरी वींदूं.

श्री नेमव्हंदलांच्या लालजांच्या घास नेहने श्री कुरिशंकरलांच्या तेमा लाववंग राज्य तरंगेश गाहती अंतिं शाळांमध्ये लालज भेटता.

आ शाळांना शिशुंचे श्री पीतमोरलांचे अंतःकर लालजांमध्ये दांशिंचा गणनाता कुता. लालजांने नेष्टडी पवृत लालज तेंतू लालजी पेठ अंदूं हातर वाणी श्री नेमव्हंदलांचा मनां मणिला परायता कुता. हे तेंतू पवृत लालज परंतु युव तातुं दांशिंचा परशुं जे. आ शाळ सत आग ती नाणी दही तेतमा मनां स्वरूप अनी गुण रुपे..."
श्री नेहरू

लाहीश्री नेमच्छंदेने आचार्यकृष्ण सर्वत्रो लक्ष्यानी पति क्रतत. तेश्वी जीनलकड़ी लेखी नाथी विद्वान विश्वविद्यालय पारे 'सार्वजनिक व्याख्या कर्ता' तेस्वी वजु अतिशय ज्यापटी लक्ष्यानी १४ वर्षनी वने श्री नेमच्छंदलकड़ी व्यवहारिक शिष्यां हो भारुण. पति धार्मिक शिष्यांथकी आज्ञाने साथ. अथर्ष पूर्वपूर्वं समस्या तेस्वी आक्षें ज्यान लक्ष्यी शाखा. श्री नेमच्छं लक्ष्ये नेमच्छं लक्ष्यी किवे भय पुरुषु तो धार्मिक रा नान विज्ञानुं करुं-होऱ्यांधु धार्मिक आज्ञानी नगानी लागी.

पति श्री वहस्तेन्द्रलकड़ी व्यक्ता. तेसने प्रायवां नेवानी क्रतत. पितानी धर्मांने मान आयीने विनाक्षे श्री नेमच्छं लकड़ी 'श्री करशं खमा'नी चैतीर्माण व्यापारी तालीम देवा मूळया.

निरंतर अने ताकस आमने व्यक्तीकृत व्यापार वेबसाइट सहाना वेबसाइट नसला. उच्छाथ छुदिना अर्थें श्री नेमच्छं लकड़ी धर्मांनी आंतरिक टीमांना गोळा समस्या समज गरावा पति तेसुं मन धार्मिक न लागुं.

ने व्यक्तिका मानसां व्यक्तीकृत घरमता हंदा सांसार भरावर विश्वासनी नव छ. ते व्यक्ति माअं घरं व्यापारांना अनिवार्य कविकल्पनांची लाग्र. हवे छ.
श्री नाम आरक्ष

संस्कृत लाभान्तरात शास्त्रीय अनुष्ठान मुख्य वार्ता युवनां परामर्श, आद्यान्त करवानी संबंधता रये, ते वात श्री नेमचंदरानी सत्यां अभावतुथी ते वसी गार हती उठेके तेमणे गोलाना पितामे भुखे हेके ‘ोवापारमां मने सहा नधी आपत्ती. भट्ट मन पुकु धारिके अव्यास करणा तरस न रहि हे ते त्यांने तेनी सजवल करी आयि.

१५-१६ वर्षांचा या घडी घरीने घसन रगावानी वय न गाठू. अेचूं समग्रता श्री ताक्षीरांना गोलाना उतुने कहुं ‘संस्कृत अने धारिके अव्यास भट्टे तारे लाबनगर नंदुं पयों. भट्ट तेवी समस्त नधी, त्यांंते हालांते परंतु पृथ्वी शांत सूर्य गुडे महाराज श्री वृक्षिदंडक महाराज साहित्य येणे हे तेगे. श्री तने सारी तीते धारिके अव्यास करणे तेमणे संस्कृत पपू अब्बाळवे.

शास्त्रांव्यास करवाने अप्पार साहित्य घरावता श्री नेमचंदरानींने लाबनगर करवानी हा पाटी, अेटके तेमणे पितामे पृ. शुद्धेने पत्र लयूने समस्त मंजारी-तेनीं तस्त्रीं छातातमक नवण साती गेथे. अेटके श्री नेमचंदरानींनितां-पितामे शुलकिव रुद्रने लाबन- नगर करा रवाना थया.

२५.
જુબ્બ છહ્યુ

શ્રી નમપત્રુનં શીન

અપૂર્ણ હેલાક સાથે શી નમપત્ર હેલાકીએ. ખેડ
નાખ જે આદયાત્મક વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરી.

શ્રી હરિકાશ્યા સામાન ચાલુ કરીને પુલુંકા સંપાદક શી નમપત્ર હેલાકીએ પૂજા શી
પૃખ્યાને મહારાજ સાદીને લાગુવાનું વધારન કરી.

શ્રી નમપત્રુનિઓ પસંહાલા આપીને પુષ્યણ, ’કાલુ
લાઈ ક?’

એ કાયં લડીને નમપત્ર હેલાક માટાયા, ’સાડીબા
સુખીના શી લખ્યી હેલાકીની પુષ્યણ-સાડીની
નામ નમપત્ર, આપની પલી લાગુ માટે આવી. લાડ્યું.

’અંને હંમેશા ભારી અગ્નિ માટે તું ઘર છેલી
નઠી આવીં તે આપીને મને આનંદ થાય છે. પૃખ્યા
નઠી રે મને અલ્પાસમાં આગા વધ.

પૂજા શ્રી નમપત્રુનિઓ વચનાથી આધિક પ્રતિસાહિત થઈને,
શી નમપત્ર હેલાકી અગ્નિ સાડ્ર હયો. પિછે આજબા
રટ
શ્રી નેમી સોનાલ

માટે શ્રી-કસરતાના તાં વતા અને તે સિખ્યાયતની,
વજતો સમય ઉપાધ્યાયના રહીને અભ્યાસ કરતા. પૂર્ણશીલત્વ તેમજ અન્ય પૂર્ણ ઉનિવર્યૂયની સેવા પાવુ કરતા.

પૂર્ણ ગુણચેત્ર પાસે પાંચ બેઠતા શ્રી નેમાંહારિ.

તાલીક અભ્યાસ કેમ કેમ વધતો ગયો. તેમને લગ્નલંક શ્રી નેમાંહારિનું લક્ષણ વધતું ગયું.

બાંદી બેઠા શ્રી ધળમા વિતસા આકળતા પણ તેથી લક્ષ ઉપાધ્યાયના શાન્ત વાતાવરણે શ્રી નેમાંહારિના

સમય જ્ઞાનમાં ધળમા આલા ઈલાવવા. ખાંડી.
श्री नेमिन सैल

श्री राते अंधकारे गीता प्रकाश नें गीतस्वी विग्यार वर्तुंल सी। नेमचं हललाराना शालामा विरामां रहते: “यें मे आ अर्धास हुं शा मारे हईं? ने ना बाधा अर्धास पाठी पलुं संसार-शीर्णी धुंमांण आग्रे वातुं न हाय ते तीना डें अर्धं न सरे। संयोज-विशेषात्मक संसारमा झवने गवनमा हालता पाण्डवानी रोम अस्तिर न रेवुं पडे छ, जोभ में बाथूंला शार्तू। कई छ अने शायना ते वाचे। मने साव सावं लागे छ, अर्टो मारे मारा शालाक्षमाने सार्थके करवा मारे श्री विनेकर्दे इरामविता सवसंप पापम व्यापरीता विविध ल्याजने माग्ने अंगीकार करो मरहूं। ते न मारो कर्म सही थाय, बापुंतर बेगे लागे ल्यून सार्थके थाय। न-मनुं-सारुं-पाउं गीतुं अने पाठी छुरी नयूं-सी क्रम ता पलुं। पलुं चे। ले शायने मारो मने पलुं हुं अने खरे देवी तों-तो मारो बाव अथो नूत। अटनुं न निड। परसु मारो आत्मा अधिक उद्यक्षात थाय, हुं सविल्ला ज्वलने वधु हेवाहार अष्टुं। अष्टुं ल्यून मने मने मनुं धर नूत। पलु मनुं धर नू सवसंप विविधालं गुद्वी आसामा रक्षीणे श्री विनेकर्दे आसाम विविधे विविधे पालन करवाना भारा मनोक्यांने हुं सज्जन करीने ज रहीस॥
श्री नेमी सोरस

आम लगभग साड़ा पंटर वर्षनी वैष्ण श्री नेमचंद्र-शास्त्रीनां जगनां सात मिरति पाणी भावनावं इरम रीण देखाई गयुः कठुः।

इरम लुभिनां वाचिका इरम धीरने प्रसु अंकुरित यथा मारे पाषी-पवन-प्रकाश वर्णिनी नहुः पहे छ, ते भाषुया सुयुक्त श्री नेमचंद्रलाल्य शूर-वाणीना पाषी, स्वावधायना पवन अने तप-वाणा प्रकाश पदे सधमनी सावनाना धीरने प्रसु सुहद अनाववा माउँया।

आत्मानी स्वामजी अल्पकाल वचनात तत्वपिसु श्री नेमचंद्रलाल्यने लाभुः के, माता पिता, बाघु-वडहन तेमन गधुत्रीना उडुम्बरलने " मारां " मानपने रक्ष लवनमां हवे मने रस पहे तेम नती, हवे भने सरस लागे के, ८ राय लव साधुगी साती सेनीवाणु लवन मारे मारे वडवी तथे तेवुँ सरस पवन सवेदारी बेडुँ नेंद्रकी।

आ अरसामां महुवाथी तेमना पूलय पिताश्रीनी शिकी आवी के 'तारा हारीमां स्वगवासी यथा छ।'

आ समाचार वाणीनी श्री नेमचंद्रलाल्ये विवाहुः के ' सरोज तेना वियोज थवनां १ ८ के।'

आतमाना श्रद्धा साधे गेल करता श्री नेमचंद्रलाल्ये स्वाभावाना लाभुः के, ' हारीमाने वडहाँ निन्नलिंगां खव परिवारवां ओज तेनुः सायुः कारक छे, उमगनिनित

31
श्री नभि सोरब

सवं संबंधाने धर्मना वर्णुमां समर्पित हृद्यानी आपेनु मण्डल उनमानें करेला लेरहि.'

पिताना वडळाशोया सुनः-रतनना आ पत्र भांजने
पिला श्री बहमीवंदलाई गंदी उठथा. चाते धर्मनिष्ठ
अने समुद्र डावा छतां पुनः तरसीला समलाने आणी
नं शवस्त्र. अनेतेमें तरत न पत्र कर्णे. हे, 'मारी
तणीयत सारी नती. माते तरत घर आयी ना.'

पितानी भांजगीना पत्र भांजने श्री नेमयंदलाई
शुरुनी आहा करने लावनयती भुजवा पाछा ह्या.

घर पडळीने मेंस ता पिताल सातलाल चे
पितालने प्रमाण कर्णे पूल्या हे, 'भने जोडळकेद केह
जोडळे हो?'

'तने नेमाने धधू हिवस थवा ह्या छता, जेटले मारी
भांजगीना समाचार कर्णने आलाशी. तारी हांगीमाना
स्वर्गवासना समाचार भांजने पलु ह्यं आळो. नकी,
जेटले मारी तने आलाशी माटे मारी मांडगीना जोरी
समाचार लपवा पठया.'

पिताला आ पाहसो प्रजावंत पुत्रने अनेक रीती
पुल्या. छतां जेक शाक पलु गेलया सिवाय तेमें भीनं
साग्याल.'

32
श्री नेमचंद्र सरस

पणु हीताकिंतपी श्री नेमचंद्र हस्तानि श्री कृष्ण किंत
समस्त गर्व के मारा पूर्ण पिताश्रीने ने भवत्व मारा
उपर थे, ते मारा हीताकिंतमा तदनि सिवाय रही थे।

ते केवल सरसा श्री सी रीति से रचना मार्गुणां, ने रीति
कथामा दमन, राखी संसारिक पातीमा रस देवान् अंध
कसूँ। ताशे पणु वात पुरुषुच, अने भरस पणु, शर
हीताकिंतमा से, पथारी पणु करु, अहे गर्वीं पर जानकीं
पावरी ने भाओ पदे, आंचल पंधु करे अहे गर्वीं जोह रांजनेनी
आहुति नहर साहे जाणे, तोहे रेवी सिद्ध-शिवानो
लाव-शुश्रुशं अवलबे, तोहे मार्गुण अवेश्त छवानीं
शान्तानी। रूपष पाँवाय।

तेमनी समस्त रेवी श्रीकान्दी आवेला जा परिवर्तन
ले ने तेमना पूर्ण पिताश्रीमणे घुं। “छवे-उतारे
धरने भा संहारावानी छे, मारे के हे तेमा ध्यान आहे।”

स्वार्धोना मर्नी भा वात; विवेका छोटानी वहारे
घावा मारे कन्नेशा श्री नेमचंद्र हस्तानि नरा पणु
न गमी।

कन्नेशरीमें डॉर पापरामां क्या सुधी राणी शहे २
आ तिमने श्रीवी अव्ववर्ती श्री नेमचंद्र हस्तानि
मगी धीरी। क्षता तो सत्संपत्तन, तेवा सत्त्वने पादार
थोयी, छशी पृथुच्छु ज युं ॥

उक्तः
श्री नेशि झोर

अटके तेमझु दीका देवाने चाताने निष्कृत
निर्णयपछि धरभु साधर करी हींध.

भाक-भाया-सत्तना पावा ओढीने कुर्नार संसारी
शेवाने लागवती हीकांतु विशेषकारी माहत्त्व ना
समन्वय ते अनवालेग छे, पण नेमोने संसार-स्वरूपनी
आस्थिस्त, लग्धरता, नयानरता, अथर रसमध्य नाव
छे, तेथा ते चाताने जनेताना फिंगे जेलवा मारे
हेंतुक आणुक्व नेम अत्प्रथव्यन भाताना फिंगे
जेलवा हॆडी लाव छे.

"अद्व वषय चाताना प्राणांशुका साघे वात करता
श्री नेमचंद्रकारी चेता अत्यः " आ संसार शुं छि? आ
संसार तो असार छे; हीका बर्ने आमहित्याशु दरुं अनेक
सायुं हुस्य छे."); आ वात तेमनी नानी मेंन साल्साणी
घर, ने तेहु परे फर्नी-पिताने वात करी. अटके
घर रखुं, तेमना उपर हेंसरेंक पही गढ़.

आय्युज्जत-आय्युज्जानी महता आरतो मारे
व नानी संवग तोयो हुमावी छे कि, "आ मानव
वमग मां आतासामायी परमात्मा स्वरूप नानवी
अत्यं तेवी क्षणता ठेंसी छे."
િિક્ષુ સાતસુ.............

અસાંભાવી પ્રસંગ

જેના સંતાન જનવાદી અનેક માતાઓ. કરવામાં હું ભૂતું મેળું ટણે છી શીખી, નામ-શીખ કંટલ-ચાલસાહબને ભૂતું માતા છે, તેણું નામ અમ્માંગ ભૂતા છેઃ.

સાદા આલામ ચાલુ શ્રી નીમાં હાલાંના લેખ અને કૂલકો સમતાની રૈશમી બંને તાળીને કબર દીવાળી માતાની કુપને દીપાંવર વચમ શિષ્યને પહોંચ્યા હતાં.

પિતા શ્રી દિલ્હીયાં હસલ હીરાના વિરિશાલ ન હતા, પણ પ્રશંસકે હતા; છેલાં પુત્ર અભેણી સમતા વંચ શેખર પણા વસ્ત્રાં ગયા હતાં કે, તેને શોભાની આંબાંદી હીર મેરા તોળાર ન હતા હતા.

પાંછો આવતા પંચી આવતું નથી રહેતું; પણ અજેબ પણ દોમ વિહૃત વહેને છે. તેન સામાન હર્ષણ અને સમથું સાનું પ્યું પાંછો આવત શમાની શ્રી નીમનાં હાલાંન સમથું આનિદૃપ નિરદ્ધ વોંબાં વિચારવા સમાંગાને રહી હતા.

વાસ.
श्री नेमी शौरख

पुनः घरमां गांधी राजनाथा चैतन्या प्रयत्नो न प्रकट न थया; गेटले श्री बक्कीचं हलालांके चैतन्या मित्र इपशंकरलार्जँ आलावीने सच्ची वात करी.

इपशंकरलार्जँ अछूं, "आप विंता न करै, काञ्च पाना किरियो घाजी वार आवी लागड़ीना मतवालां मां अंतः आय छे; अने तेमने वास्तविकताकां लान करानार भालू माणी नये। तो, ते लागड़ीना मतवालां माणी अधार नीश्च धनु नये, माटे तमे नेमवं हते मारी पासे गोकोले."

इपशंकरलार्जँ! तमने बधु शुं कहुं " नेमवं हते मारा ज्ञान धराने आदार छे। मारा घडपाणी लाकरी छे, गेटले ते धरमां सहीने क्रिया आय धनु शुं; पाणी हीक्षा तेवाँना विचार छाडी हे, अचूं तबे तेने समनवी शक्ती ते तमारो गेटो उघार."

इपशंकरलार्जँ आहिसा संदार्शी अमलाहार पपु कता, भारसना विचारने धारी वरणां आयांमां हंदिशि यार कता; गेटले तेमहुं श्री बक्कीचं हलालांके निषिद्ध रहेवाखुं छहीने विचार लीधी.

पची श्री बक्कीचं हलालांके चैतन्या पुने रतने आलावीने अछूं, "इपशंकरलार्जँ तने याहे वाटा हतात."

36
श्री नेमि सोरल

tे जस तेमना घर नष्ट आपने, डाः धाम हाय तो

करी आपने।”

पिताने आशीर्वाद करीने श्री नेमचंद्रलाळ श्री दुप-
शंकरसारी ने त्यां गया अने गोल्डा। “डाः आशीर्वाद, केची
मने याह कयी?”

“आव लाई, डेस. हुं ताता ज विचारांमध्ये होता!”
दुपशंकरसारीच्या हात, छतां नेमचंद्रलाळ ताने बदला रहा.

श्री दुपशंकरसारी सधे नेमचंद्रलाळ, वाराणसार करे छे.
王爷奈史

“हूं लाखदार! तुम्हारा विचार हार्य बस छूँ.”

तुम्हारे केवल निर्देश पूरा करो नथी, ‘नेहुँ.
पंडित पवन पूरा करो नथी. ते बतानेने आ अवां
सांलणीने साज्जीसे समनवासां खंडखांड गखरा
ङ्कखंडकाळ अधी डारी गवा.

अतां चातानी बाणाणिण को तेमच्या लाहे श्री
नेमच्यांने पूछणुँ “तारा भाता पिठने तर्ककरूने हुं
हीक्षा लेवा मागे हे, शी वात शुं सालो हे? ”

इपशंकरणांना आमलवानी तारांनी ढावाय सिवाय
श्री नेमच्यांकाळ जो पूऱु आकडी न रुपरूऱ देवे हुं,
“का, का जे वात सालो हे; पूऱु जे सांते नयी
के हुं भारा मातापिलाने तर्ककरूना मांस्य छुँ.”

“ले तुं हीक्षा वेते ता तारा मातापिलाने तर्ककरूना
ज गखरायने? ” इपशंकरणांनी पथ करून.

आ सांलणीने सामे डेवा डेवा जे आत्या:
“का! आत्मसरणीने आत्मा आभा विश्वने सगी
हूऱच्यां; आयुं विच आत्मा उघुऱ्या अनी नये हे, शी नकाले.
आप माझ्या जऱ्या होय? ”

38
श्री नमि सोरेल

आत्म अवसर्ता श्री नेमचंद्रार्जिनी आ मन्ने सम्भव वष तालब तेनी वर्गणु अनुववता छता। उपाष्टकार्बाह आत्मा: “लाई! तु ने अबे चे ते डाड़ियों गाणवेकुं आले छे; वर्गणु जे अनुववनी हुनीया ते नषट्टी नषट्टी, अटके तवे वेदावुं छुं तुं तानी परिसिद्धितिता अनुववण्य स्वयम् स्थिरा था।”

आ सांसारिने श्री नेमचंद्रार्जिनी आत्मा “वंडलू अविनय भाई करे। आपे गाणवेकुं मज्जुर कहो छे; अटके डुंडुं छुं, ते हुं परिसिद्धितिता शुलाम भनवा माते नस्थो। नषट्टी, पानु कम्य जन्य परिसिद्धितिता घबरेना भग बुंद आणणी आतम सोयेख आप्त दवा माते नस्थो। छुं; अने ती विषयूं हीकीङ्ग सान पूर्ण खुद-खेव पारिणी सं भेजायुं छे।

घळ उपाष्टकार्बाहने आले पतेखी वार आतमार्जिनी नामलिनी अनुववणा थयेया।

नान-शिम वेराग्यरंगी श्री नेमचंद्रार्जिनी यहासी तेवा तेमणे छिल्ला मन्ने कहो, “ताना चिता तते हैक्या तेवानी रन नषट्टी आझ, तुं सुं करोशिं?"

“तुवीणी! मारा पूर्ण वितालणे हुं गोणणुं छुं, तेमणा विरोध हैक्या तरक्ष नषट्टी; पानु हुं हैक्या बङ्गे ते तरक्ष छे, अटके हैक्या तरक्ष मारा टिकट लाव उड़
श्री नेम्बिं शर्प

वडे हुं माता भावनी तेनी सभताने ओगञ्जावी
दर्शन; अने ने तेनां पण सहा नर्क अनुं ता हीक्षा
ता दर्शन क; सारण हे हीक्षा सिवाय अने हडे जेन
पठलूं नथीं। सजन्ता घर बेने संसार मने परेणर
छापा आया लागे गँ.

“लाहे लाहे! तूं ना, हुं तास पिताने माण्यते
सधारण वात करीहा.” सतांगां नर विलाश थेहाला टुशांकर-
लाहाले श्री नेम्बिं हलाहले ने कहुँ:

श्री नेम्बिं हलाहले वेर आपार्ने पीलाताना स्वाभाविकां
परेवाया.

चिंतातुर श्री लाहीचं हलाहले ने मणीने टुपशंकर-
लाहाले कहुँ, “तमारा पुंज ता हीक्षा देवानी भावनां
मेड लेवा अडांग छ, वेने अगाव्यांमा हुं न झंक्या,
केहां तक वडे हुं हीक्षा देवानी तेनी हड भावनाने
कुंडित न दैरी राखेया। वेने केहां उपाय तेने आपार्ना
न्यायाधीश साहेब पासे मोड्यावे। ते तेने श्वेता रो
ता हुं न्यायाधीश साहेबांने अधी वात करीताने पट्टी
नेम्बिं हलाहले तेनां पासे लाहे करि.”

“लाहे टुपशंकर ! हीक्षाने हीक्षा वेदो। राहूं छ
tेतुं ने हुं छ, पण माता घडपण अने अनी

॥
શ્રી નેમિ સોનલા

માતાણા હુમાલી વ્યાખ્યા કે ગે અલ્પાસર હું તેને રસી રહ્યો છું; પણ તે રસીને રાખાં થશે કેમ લગતો નથી. હતા સ્થયાધીન સાહિત્ય પાસે દદા કરને કેટલે પ્રભાવ કરી શકો, લે તેમાં હાંટ આવશે તે ઠિક

નહીં હતા; હું તેને વધ અખાર નેટનું નિદિત હતર.

“ઓના ઓના ઓના પડાં, ઓના સા કાને આખ;
સા ન લદું લદ મેડલા, સાથે પુષ્પ અને પાપ.”

મમતા વિદારી આ પંખીનમાં રાત્રુ કરનારા, શ્રી
કહ્તીએં હાંટલાંબ પણ પું ઉપરની મમતાને અલ્પેલાક
સુધી વિશેષાર ન શક્યા, હે વિશેષાર શક્ય રહ્યા તે તે
સહય અલ્પકરક લઇ કરનારી સાહિત્યી હીશા દેવને
હિલકા, પાતાના પુજ્યશાળિ પુત્રની મઠ યાણી હીલાત.

હિલકાયે પાતાની સાહિત્યી અનેદી લખાંબ
દ્વારા આણે કારી નામ છે, તેમ કેટલો પણ અલ્પેલાક
મમતાના અધિકારમાં જદદાંબને અનલ હારી નામ છે;
આ સંસારની ચીટીનું વાતરાય ઇમારત નથી થતું.

ચીટી સંસારને છેડવા તપાર અનન્ન, શ્રી નેમિના
કરીને અદ હેરા દ્વારા જયસંધરલાં સ્થયાધીનશ સાહિત્ય
પાસે ગયા.

41
શ્રી નેમિ સારસ

સાહેબ ભચી વાતથી વાંચી કહ્યા હતા.

સાહેબનું વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત થયું, વધુ નિર્દેશ સ્લૂબના શ્રી નેમબંદાલખી તેમની સામે સ્વાર્થ પહોંચી દોડ્યા.

સાહેબે કહ્યુ: "આભ, તારું નામ શું?

"માટે નામ નેમબંદાલખી વસ્તિનાયકની સારણાલી કરવામાં આવ્યો."

સાહેબે પૂછ્યું "મેં સાંભળ્યું છે કે, તૂં આજી વચ્ચે હીલી હોવા છે છે, તે શું સાંભળ્યું છે?

"શ્રી નેમબંદાલખી વસ્તિને કહ્યુ, "ચ હા." એ વાત
વધુ સાથી છે. ત્યાજ વેદાય્યને વધ સાથે સંબંધ
હાતી નથી.""

બાળીશી પૂછ્યું; "ત્યાજ જને વેદાય્ય અટે
શું તે તૂં નથી છે?

"શ્રી નેમબંદાલખી વસ્તિને કહ્યુ: "જાગતન, કાસીની, કોટમાં,ના
લાગયા આધી ને પહાડાઓ સાહીની માનવીની સંબંધ-પ્રથા પૂર્વે
યથાં જ પૂરો થઈ લાગ્યે છે, તે પહાડાઓને સમજવાને".

જટ્ટ
શ્રી નેમભાઇ સૌરખ

છિંદી દેવા તેની તયાગ કર્યે છે; આ પહાડોં ઉપરનો રાગ શ્રી વીતરાગ વિનંધિયને લાબુપૂર્વક સતતાવી નાસ પાસે છે; અને તેમાંથી વેરાવર નાંને છે. તહેવા અપનોના હિતમાં હ્રંદાંક, કૃતિભા, અંગત જવને જતું કરવામાં છે સાથી પુદ્ધિમાં ઢોણાવું સર્ય આસિંદે ધર્મનાશે સ્વરીકારે છે.

સહિંદ કહ્યું: "તું સમજી છે, પણ તારી આ સમાન સંયમના અતી કહીન માગે ઉપર આસરી વાપર નથી ઠયે તો તું શું થોડી?

"સહિંદ મારી આ સમાન ઉપર નથી, પણ થે પાવાયાયિ છે; મારા શૃંખલે આ તપાસ્ય મને પસં છે, તેના અલ્સબે હું અચ્છી શક્તિશાળી આરામને આવી અને આ શક્તિને તે ઉપયોગિતા વિશેના પાછળ બદ્લાવાં તો મારા નેવા નાશનડા બીલને ગુણ આધારા?

શ્રી નેમભાઇલાદાઈના આ જરીમાં સહિંદ દિંગણ ધર્મ નથી; પણ તેમણે તે તેયાશીને. તેના સંચાર તરીકે વાખું કરતું. આપણે તે દિશામાં લીલ તારીને. શોખયા: "તારા મુજબની સેવા કરવી એ શું તારી ધમ્મ નથી?

ખચ
“સાહેબ! હું હીલ હપરાય ગેટલે મારા ખુદની 
ઉસીએ ઉત્તરનો નહીં અરુણ, પણ પણુ સાથી સેવા કરવારો 
અંગીશ. ધર્મના માજે કરવારો. આત્મા વિશેના સાહિબની 
સેવાની સાથી સેવા કરતો હોય છે; પણ ઉઠાં તેની 
ઉસીએ નથી કરતો. સત્ય હીલની એક સેવા, ધર્મની 
સાથી આરામકાય કરી શકાય છે, કારણુ તે તે સોલાના 
સ્વાતંત્ર્યને, સમતલને, તસ્તાવ્યને, લોકને હીલ તેલી વશવતા 
નો નિવેદન બિરામ છાડી દેવાની હતી અત્િસા દેવ, ઉઠે, 
સંપન્નની સાથી અંગીશાર કરે છે.” નમ-શિષ્ય વેલાગ્રથયાતા 
સાહેબની શાહિદાલાએ સાહેર-નાબાજ આચ્છાડયાય. 

પણ તારા પિતા તેની હીલ દેવાની રણ નહીં 
આપે તે! સાહેબે પૂર્ણયું.

“સાહેબ! આવા પ્રતીકાના જયાના સમય ને આપી 
શકે છે. તેમન આવા પ્રતીકે સાતી પગા માનવીઓને 
સંગણે છે. મં તો ને નિર્દાર કરીને છે, તે પૂરી કરીને 
જનતાને છું. મારી આત્મા વિશે હિલકર શ્રી 
જનાનને નિવેદને સુધારી તથાપુત્ર થાય ની રહ્યા છે, 
જેટલી મને વિધાસ છે કે હગરો અંવરાધણે આંગીને 
પણ હું હીલ કાચ શક્ય થયું. અંગે મને આત્માપણે મને 
અગાઉ હશે.”

“ચિકારા, તું સહ છેડી છે.” વાસાત્યથી અંગ 
અગાઉને હશે।

44
श्री नेमि सरल

पशु आत्माना वक्तकरने करि कोठ उदारी शक्ते हो तो आत्मनिग्न श्री नेमवंशिको एटली ज ठकतारी,
कहुँ : “आत्मार्थीने डाई लड़ होती न थती. डाई केवल संसार पाकीगिएर आई हे”

वातने नंते वफांक आपतां - वायापीधि पूर्णे जुँ तने क्षण उत्तानी तुळ्णा तथापि थती ह?

“हा, साहिम भारे क्रम डरवं छ. पशु एवी नारी साँचे ने नबीं ते धडी नबीं उत्त न करो, पाँड, अने मारे करी थहँ पल्ली ह डरवं पड़ु जागे अने अने अने मरी पूर्णतया ओळू ढप थनी न कहे आयुः
ब्ल नुक्ता तुळ्णा पूर्ण साँचे ज वडी शके छ. डाई-साँता शरीर साँचे नहि. अने तो धडी लगो आ जव हरी नारी,
छां तना निस्तल न बढळे. ओळऱे हुँ कवे अवा डाई अथवाना धरवा माती नरी, अने आत्माणो धडी स्वा-त्यने नदतर ढप हिय.

सुधुः श्री नेमवंशिको आ अवाणी वायापीधि साँचे मोहम्मान डाई स्वीकारले हे ससने तबुँ, “हवे उँ

आपता अंतरयोगे र्म्बारा धडी हिय हे, पशु
श्री नेमी सेल्ह

हेशी जागनारा तो आप्षा असिनांयक्ष्री नेवा ठारक महाय छ. ने तेयाश्रीनी साथी लिख्निनो पुरावो छ.

हीक्षा देवानी लावनावाणा चैताना संतानेनी ते लावनाने वधू सुदृढ़ अनावनाना शुल प्रयतनो कर्वाने बहले तेमां आंतराश्री नालिस्वाना प्रयतनो करवा ते भंभाता जन्य दूंडी दृष्टिने आलारी छ.

आप्षा संतानो ऊपर आप्षा नेटोली ऊंकी छ. पेणा कर्तां वधू ऊंकी निर्देशबर श्री निर्देशबर देवना छ, अरुंधु ते तेयाश्रीनी आत्मानो ने परख वातस्वयस्व सर्व ऊंको ऊपर वर्लावे छ; तेसां नेणोने आप्षा-आप्षा संतानो मानीश्री छी, तेह्ना आत्मानो पयु समान-वेश रेखात ६ छ.

तेम छतां माळे, भिक्खात्व अने आताने वश गर्ने मोटा लागना आने दीक्षाने दिख्ती आडवायां इस्तो छती छ.

ते ६ रीते संतान देखा श्री वशस्वकंवलाई पशु चैताना उत्तर-रतने हीक्षा देतां धाताना अनेक प्रयतनो करता रह्यां.

नयाने श्री तुप्पश्वकलाई तेमने नवाणानी एक
શ્રી નિમિ સોરલ

સહેનને શ્રી નેમચારણલાલી આપેલા કવાળા સંભાળવાયા તથ્ય તે તેમની ધ્યાન અંગર વધુ ગિયું હતું.

આમાં દેવ કેદાર શ્રી લક્ષ્મીચારણલાલીને નથી પણ અપની વનશ્વાત આપવામાં હતું, રાગ-દ્રાપાંત સંરચનો હતો, પુલાવલું પ્રતીના રાગની હતી.

ભારી મું અથવા પછી સહેનને ખલેલોના કિંઠા કાણે ખૂબ જ્ઞાન ઉંખું થયું; તેમાં તેની હેતુ પૂરી ટેકેશાર ન થાય તો હવે ધામનુભાવયી શ્રી હતી ગાઢાવી?

છતાં મોહયું પ્રયાણ આવશ્ય હતલું અને અલીની બનાવી હતી, "ભારુ ન એશા માનવો! તેસે ખૂબ-નાના આદર્શ હેઠા કામ કરતી રીતી થયું છે; તેમને પાઠકોના સંભાળો તેઓ કરાવને સાથે ટેકે ઠારીં છે."

પણ શ્રી નેમચારણલાલી તે જુવી અથવા માટેના માનવી કદ્દડા, તેમની સતી ધાતુઓના આદમના ને-નેસ હતો.

અટકે પ્રવાસન પ્રવાસ વૈશ્વિક. પણ વડાલ રહેલા પ્રેમી શિશાવરની અને હેઠા દેવાના પાઠકો નિઃધારણો માચમ રહ્યા; અને અંતરરાષ્ટ્રીય ધર્મશાળાને આંતરિક સમાચાર રહ્યા. 'હવે તે હેઠા અને નિઃથા સુજાતને અથવા રસાઇ મહલમાનું પણાવતા રહ્યા. ને સમય પ્રસાર કરો. એવું.
"શ્રી નામિ સૌરલા

“માણકહા અભ વીતી ગાયુ, નેમબણી યાથે સુખાયાી.
માત-પિતાની મન ચિંતવે, કામથી સમ તકાયા. 
નમ્મીને નાખું કેટ્લી, કિના દર્શન પરખવી, 
સુખ-કામાં સંસાર વસાયા, ને અથ જાલવી. 
પિતા-પત્ની લાચી રહ્યી, દોયો ગુણ અલાવી, 
સાંપીને સૌ સાથે રહ્યો, રહ્યો શે નામ કમાવી; 
રહ્યો શે નામ કમાવી.”

“માત-પિતા સમાધાય, 
પુત્રને કેટ સનાવી..................સમાધ પિતા સમાધાય: 
પરાંત ને ઉતર અમારા, ગારી ડેંડ પરાંત, 
હી રિતે વાસ કર્યને, લાખ સભાની આસાતુ. 
જીવ જીવ યુવ હોય કે, “સમને ના પરખવો,” 
પખ્ખ ધ્યાનમાં ઉભયની, પાંખ મને અલાવયો; 
પખ્ખ મને અલાવયો. 
પિતા સનાવી, માતા ઈશ્વરની પુત ના કંટ્ઠ કરવી તો, 
સંસાર રંગ રંગાજી વિના, આગે આગે લાટી; 
આગે આગે લાટી.”

* * * * * * * * * * * * * * *
* શ્રુલાલાની અલાવનાની દાસપૂર્વક *
* તત્સ્વ ધરમની આરાધનાની અલાવે સંચાલા *
* પુત્રના વેચે આવી ભગતિ સાર્યેલોમ *
* ઉભય આચરણ પરમારક શાસનની *
* અલાદાનનામાં જ સાધિક થાય છે. *
* * * * * * * * * * * * * * *
ક્ષીણ આદાશુ .................

ગ્રૂહસયાગ

શ્રી મંનિ સૌરલ

ત્રણજાતિ ત્રણ નેસવંભાઈ શરીરીકે મહુવામાં હતા. તેમનું મન સાધનપદ સારા સ્થાયી. પણ મહારાજના સભ્યોમાં વેતે થતું, પણ સાધનગર પહેલાં હું રિતે આ માર્ય તેને પણ મૂંખળતે હતો; કારણ તે તેમના પિતાશ્રીયે તેમને મહુવા બહાર નીકળવાની સાધન કરલી, હતી. પિતાની આ આલો જુનાલા નજરેક હતી. અંગત મન તક ઘરની હતી, અંદરને તેને લંગ કરવાએ વ્યવહારો લંગ લહેલા થતી. પણ શિક્ષણ હું હતું. આ શિક્ષણ મહારાજના વીચારી લીધા પણ શ્રિ મેનમાં હસાઈ મનના પ્રશ્ન શ્રી ઇરબલસાતાલે તેમને પણ હીદાના અકલિવાની હતા. તેમને અંદર સાઇટો આને તે પણ હીદાના (અટલ કોશા) જવાના અભાવ નદર બહાર

નીકળવાની ગામ બહાર બેગા થવા અને મૃદાવત કરી.

એક ! હીદા કાનગી દેવી તાલાવેલી ગાડયું?

જદ ન જદી પડાયે?

૪ ૫
श्री नेम्बू सौरल

श्री हुःवलक्ष्मी(पैड विवाणाने साह्य). ग्रीष्मिते,
तेंतू नाम्ने. शाहर्ये तेंतू अनाहाः करी पाठु वधु पैसा
आपणारी वात करी श्री हुःवलक्ष्मी(पैड) तेंतू नकी
करी लिपी.

आकदी रते घर छाकी हेवात्न नकी करीन अने हीकाशी
मिटा मूळा पड्या.

अतीशास्त्री पणा मधुर हाळ रे, घर छाकीने यूने शुद्ध
महाराज पासे पर्यावरणी (वर्णकी) अतीशास्त्री सुप्रस्तृता
श्री नेम्बरहलाई पाठ मेकी रत सुदी नागता राहा,
आत्मयानी घरावा श्री नव्यार, महामंत्रांनूं समराख
करता राहा.

हवे घराना लहू नर्या रे, काशिक लगतु नन्दी. शरीरां
पाठ सुनाहर रे, अेकुं दायापाणी श्री नेम्बरहलाई वाळ
भरच्ची मारी बांडा पैसा तोंडा अने पृथु आस्तेती पग
भरवन पर झूटीने व्हीकोने मनोमत प्रलाभ करीने संगम–
हरी संधव जवाने स्वीकार्या घर वडार नींद्या गेला.

नगर वडार तर्कां देखरेखाने पासे आपेक्षा ग्रीष्मि-
वाणा घर पासे श्री हुःवलक्ष्मी(पैड) तेंतू राह नेता
वेला हता. तेंतicsी श्री नेम्वरहलाई एकता केली
थरत केली तेंतू स्वर्गवासी सध्या हता. अेकुं
सत्य नागते हते नती, अेकुं नेम्बरहलाई ऊपर हता. अेकुं
सयत नागते हते नती; अेकुं तेंतू श्री हुःवलक्ष्मी
हूःकाशी धर धाबसे वडेला नाही शाखा हता.
श्री नेमि सौरल

"छप्पी सिगिटे श्रीलियासे जथा उडऩे ना थाऱी
हे तरे बने नानी ध्यानां छे शे टेकेु अठनी भारी
पाएवे ते ने हुएं तमने सावनगर चड़े ने.

आथी श्री दुर्लभझलार निराश थथा गया,
पण समयात पारणु श्री नेमयंहझलार समयचे दिसत समजते तरत
गांवाने गया अने फाताना विजुलणीता श्री दुव्या जहाँ
कालने तेथी आया.

श्री दुव्या हझलारी आजीने छोटवाणाने भारी
आपी दें, आ आने बायीणी आसा कामे सावनगर कया
हुई हे. शे टेके तेमने हूं बहु ले. शे टेके तने हडपड़े. नज़ि
आपि, ताती हुं तने भारी आयु छुं. अने हीलााँडी-
अनी नेरहीली गामां वझानी दती, शे टेके आवी
आपी आपाचां श्री दुव्या हझलारी दस लेबम
न लाऊँ.

पाळली रते ताताने आछा उपनयंभां मनाचिराज
श्री नवादर महाकंतु रंगाचु हरीने श्री नेमयहझलार
अने श्री दुर्लभझलार जंट पर जेषा. आणं आळियो
पहे. शारी याथां बनाने तेथे जंट कांडारे.

संसारनी श्रथा अने जंटनी सबलरी, जे ले वभे
काजे इतररत ननी. संसारनी श्रथामां पद्यु आम

भा
श्री नेमि शौरथ

इस्तीज़े तो पशु लय, शोक, हंग, संताप, अनिश्चितता आहिना फांटा लागे अने पशुं तेस इस्तीज़े तो पशु
शोक, हंग्रिता, तुष्का, वासना आहिना दृष्टि वींची धंपे तेस व तेरी सवारीमां माणुस साजेल शिर भेजी शामे छे.

जिंट पर गेजवायी ग्या अनुलव नेमांसी अभें दीक्षातीं मिसाय कोता न हो, जेने अने अथवाता हुता, जानेने पही जवानी भींड सतावती पशु 'साधस त्यां सिद्धि' जो सूरने बख्तामां राज्यी तेसो मक्ख मने श्री नवाब मक्खांत्रुं स्मशान दुर्गता आणण धणी रहा हुता. शौंशा यो वरसाच तींता कोता ते पशु पथ हाय जरा जता हुता.

आहे पहे पथ्र कथीतो जिंट 'पुतीयो' नामी ती ही वाठी पधोंस्थी. ज्यात्या आही भावाधामां जाने भिन्नाचे जेत ने होटी अडी वही रढी छी, पालीती. वेग पशु लेखाचे छ. जिंट पर जेवणी नही पार करवांतां बांराचा लेखम चे.

गृहिनांशी जिंट झारीने पूछस्तू, "जेवा शुं तं पशुं
का पाण्य हर्षुं जे आणण पशुं जे आणण लेखम चे. तयारी का हाय ते ज हुं जांने आ जिंटी नहींती हळटां."

धेयने सिंह करवाना मक्ख निघार साथे घर छोडीने.
શ્રી મૃણ સેલલ

નીકળે શ્રી નામથી હાલાકે હતું, "અશીભેટ્લ, આવેલાં મારા માર ન હોડવા. આ તથેમાં નહી પણ આપણું સરસત નહી પડશે અંગે મારે તૂ કિંમટ કંડર." કંતાના અલારે વાવા ઢીયા ચાર તેમાં પણ પાતાના આક્રત ને હમ ગુજા કિંમત તથે પહેલાં ખાંડવાણેલા. હોટો પણ છે. આપણે માથીએ પાની માંશી પણ પાલાર કદને તેસુ ચાર માછું સહામત રાખી સામે કડિ પહેલાં ઢીયા.

શ્રી અલ્પ વસ્તી સાથે ઊઠા પણ છે કીષ્ટથી અંગ.

નહી પાછળ રહો આંગળ નીકળી ગયા. આંગળ છે. આંગળ મહામંત્રની પણ આંગળ ની કલ્તી.
લાવનગર કઠુણ એ કઠુણ, આનંદ તમા પહેલાં વાવાંની ઉતારવા હતી. જેટલે રાક્ષસ્ની ગાયકી થતા રાખી. માગણી કુલુ લાંઘી ત્યારે સાથે કુદાણી લાગતી હૈ. ઉમેદેહ કરીએ, જેની બાદલેને કઠુણ પણ વાવાશીને તાલે કરીએ. બે દિવસ પણું વિસામાં થતો- પણ દાંતપાન થયા. છે સાંબ સુધી આગામ ઘ કઠુણ. રાત પિલ ગાડીએ ધી દરીયના ધીપામાં સાથ ગાળી, કદી પણ બૂઝી પવાણારે એવી વાતોથી રાજ થય તેમની સારી સહેમાનગત કરી.

અન્ય દિવસની સોવાર થતા આગામ આવતા. રસ્તામાં સંયવાની લેખા, આગામી પ લાય જેટલે છેટર પીણ.

ભાદ મઠે લેખાવી લીખા. આને પણ તેયાંને વરસાઇ માગમાં કાઢી. કે ટીપર સતત તેની રેખાવાથી શારીર અનની અઠવા જય કેટા. અને વીટી ગાઇ કેટા. સાથે શુંચણ લાય પણ ગાઇ કેટા.

ચાન એક ની આં તે વિસામાં લાલો શોને શો. શું ને વિચારૂં. તાં તે કઠુણદારીથી જામ આં સું. ગામના પાશેને જેટલ જીવારી સંબ્રણ નિરી હતવાં.

નાન ની ચાં વિસામાં લાખ થાક હતાં.

“કંટે લેખા માટે કઠુણ વ્યવસ્થા થય તે ગામના કઠુણ આં” શો. શો. શો. શો. શો. જામના જય. પણ
आहम अलाप्युं आ गाम कहुं तथा केरेह ऑस-माणु पणु न हती. अहुँ लोगने वंदणीसत करवाने हते, विषमत राणी श्री नेमचंद्याकर्णनि कला हतां तथा अहुँ वलिकनी कुतम लेह, पाताली डांशियारिथी आ शावकनी उदातः ते, ते समझ गया. तेमले दुःकानेन गैलेक लाहे साथे श्याया वातावरण कर्णनि रतलात तर शेवा प्रमाणी हती के दुःकानेन गैलेक लाहे प्रसन्न थर गया. श्री नेमचंद्याकर्णनि आर्थिणी पासे आस. करारी लेखनी आवाहत अनेकणि हती.

उद्देशणे, राजु अला माटे रसिक करवानी व्यवस्था हरी आपवा हटुं. जोना अथवे मारे भी लिपिया राखका आपी हीया. जे लेहने आवक छाल थर गया. जे जनानां मानव भाषाणीलेखन पर्य यार आनाथी वधु थरना नलं, श्री नेमचंद्याकर्णस्वरूप उदाहरणारी ते. नवादर पायाण, तुरत त पाताला घरे लोगन तयार करार्युं.

जे लाहे आया: “तसे कहली शील भजने लाई नही कर्यर आयो.” श्री नेमचंद्याकर्ण पाणि उतारे गया अने घंट मारे यार-पाणिनी व्यवस्था करीने वारे नहु गला वनवा गया. अहुँ आनाथी रतत्वा. यो आराम करने श्री नेमचंद्याकर्णे ते सपारीने आय आनाथी धीना वधु आयो. जे आपुऱे आई आनाथी धीना वधु आयो. जे आपुऱे आई आनाथी धीना वधु आयो.
શ્રી નેનિ ધોરન

આધાર આધુનિક ગ્રાહક બોધિત તે આવકે પ્રશ્ન થઈ તેમે નહાવા - ધીમતોની વાતાવ્રશ્ચ કરી આશ્ચર્ય.

ણિંટ ઊપર મેસેની વાતી ગયેલ નાખી બીતરના સવાનં સમયે ઘાવે તેવા - સદાશ્વ કરી ખચ પણ ઉતારી દીધી. અને રાતે સોના ઘરે ખૂબ સુખાવતા.

સવાર પહી બોટરે આખો વધારો માને રાવણ ખાસે. આખરે માને ભારતી સંગીત 

સફળતા હવેને શિશુઓ વખારી ક્ષેત્ર કત્રા. હેંક પપ પવણ 

બળી હાટ રચું કાટ. લાખનગરની લાગણે પહેલી 

ગાયા. લાખનગરના મેલાં અને દીકારિયાં સાથ જાતયા 

ન રહાજી. એકત્ર ઉકામણી સો લાખનગરના બધાથી, 

લાખા, કામક્ષેત્રે તેમાં તેમનો ઉકામણી પુંખ શુદ્ર માનન 

રાખ મિરાંલેખ કતરા.

શ્રીમતીયા હેંક વાગ ઘાડી ઉપરાંત અહિસત શાફ 

આધાર માને બધાથી કાશી, અને સુખી લાખનગર 

પહોંચવા, તેમાં આનંદ અનુલવતા જેટલે કરાવવાને 

ખેર ગાયા.

લેખના અભુધાયો આગમની શ્રી કસરાનલાઈંગને 

આખાયે ખૂબ, ઓટે તેમનું અને સુખી મિલીને 

અખર આપીને પૂછું: “હેંકફેંક વગર સમાચારે કેમ 

આવું ખૂબું?”

પછી
श्री नेनि सारल

ज्ञानमानी श्री नेन्यां हलारसे सदर्शी पात ज्ञानांक नोळवी लीली.

अने हीलाशी जोणी आक्रित करघाने पुष्प प्रसंग अल्लाही श्री ज्ञानांलारे उष थाया.

भक्त मुलेलीयोगी महासागर तरिने लगलग हड़ि होड़वी जगने हृदय-अने मुसुळीयोगी तुंवाड़-तुंवाड़ हेलार्ष गेला.

अत्रो जोऱे 'हिंदी दुर कुतु.'

* श्री परमात्मानी साहीने संगठन की डाई नकलहि हककित नरी पाण्य हृदयनी लापूकताने जग छ, आवा लाव सयारे वास्तविकतानु सत्रुज पड़ाहे, त्यारे श्री अल्लाही डाई नकलहि हककित छ असे साखाने लाग्नु नयी, अने अन्नामं परमात्मानी डावी अदलावीं ते आनंद पामे छे.

* आध्यात्मिक मार्गांनी अनुभव केवा ऑनल डाई खुद नयी.

* बागेली लगनी अने मोटांमां मोटेय पुरमाथण्य छे.
अंतराय

स्नाम, पूजा, लोकन सेवक रात्री प्रसंसक ररह श्री नेमचंद्रलाल तेमना मिर इर्वलजुलाल साथे पूज्य श्री वृद्धिनाथरु महाराज पासे उध्वाशेव पहुँच्या।

पूज्यरु महाराज स्वारक्षामां मजन कता। तेमने विविधपूर्वक बांधन दरीने बनेंने सुपूर्ण-शाता पूज्य जेथे तेंते-शुद्ध धर्मेना पसाई 'कळूनी, पू. शुद्ध महाराजने पूज्यरुः "श्री नेमचंद्रं धर जस भजी तुं पत्र वाजवावुं पणु भूली गेला? अने अने भेषजेक आती उठवून, ते शी वात छ!"

"डे भूलाय? अनेश शी वात हाे? अने अने भजुं डांशेकी आपं श्री पासे परम ज्ञानाधिकारी लागली हीका तेवा आत्मा छी भजे।" श्री नेमचंद्रलालसां विनय पूज्यरु महाराज आर्या।

पृथ
पूजन्य युद्ध महाराजे प्रसन्नशिल कर्मचार्य: "तमारी भावना हेतुम है. हीर्का लगने तम छ डाय जू जू साथे अनुत मैत्री साथे. तेमने दीर्घिज्जने धर्म वहु के सा ते हेतुम भावना है. पाणु, तमारा माता-पितानी अनुमति लगने आए छो के हेम? ते जानूँवै।"
आं नेमिं होरा

सांस्कृतिका तैयार नथी, तथी तो तेभां मने आहि थी ग्रन्थांतूणी लाखी. हला. तेमांकडून तेमांनी आर्ध हारा जगूता नथी; पण ते पाळवा आर्ध बरवांडेंनी हीकस्मां अंतरांत नाहीत. हला, ते अंतरांत करू आणे उदयांत आवाने मने हीक्षा लेखांमां नंदी रणांत. पण ते ह्याळ्या! आपला अरवणु सेवक जें मार्शसास था. तेवा नथी. तेथी व वृक्षायां धर छाली म्हणून आपणारी पासे हीक्षा नेवा हेतू आत्यात. हे इल्लितबाळांनी परिस्थिती पण वागण सारा लेखी सो, गेल्याने अनं जणे साधे आत्यात छोडात.”

“आही आत्यात ते साईं सुणूं. हवे आही राहणे शून लागू. शास्त्र मर्यादा अनं. आतंसरसिक्ता डेवणी अनं तमारा मारा-पितांची अनुमति देऊवा.”

अनुमतिनं वात सांस्कृतिकी हीकातूर श्री नेम-वंशालंकार निरंभ ध्यान धरता गावा, “हवे खु थरी? आं धुरष मने करुतात. साथू देख न मती ता मारा ध्यान तंबाळी नसली.”

पण नेम-निग्रंत श्री नेमवंशालंकारांनी तरंग सांतांती सुखाने भुग वड आणणा उपयोग ठोळी ठोळी ठोळी.

यथाना अनं वड शुरुतांनी यश्ने पणाचारी तेथी माणा गट्टा नसली.

अंकुलांना तेमांने घर सोना हैवाना पणाचारी तेथी माणा गट्टा नसली.

स्वयं दयें पूर्व पणाचारी श्री नवकारी रघु
ਸ੍ਰੀ ਨੇਨੀ ਸੌਰਣਕ

ਕਰਨਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨੇਮਾਂਦਨ ਆਖੇ ਬਾਬੀ ਸੌਧਿ ਤੇਮਨਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗਰਾਈ ਗਾਏ। ਤੇਖੁੱਲ ਤਰਤ ਸ੍ਰੀ ਇਸਖ਼ਾਨਾਂਲਾਈ ਤਾਂ ਤਪਾਸ ਕਰੀ। ਝੀਲ ਪਾਨ ਨਿਕਟ ਆ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਸ ਕਰੀ। ਕੁਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਇਸਖ਼ਾਨਾਂਲਾਈ ਤਾਂ ਗਾਏ ਤਾਹਾਰੀ ਤੇਸਾਂ ਵਾਲੁਆ ਮਾਛੁ ਕੇ ਇਸਖ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਰਾਤਾਕੀ ਆਗਆ ਹੈ।

ਅਨੇ ਮਿਠੀ ਕਹਾ ਗਾ ਕੁਹੀ ਤੇਕਾ ਆਗੂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਕਸ਼ੀਆਂਲਾਈ ਬਾਵਨਾਗਰ ਪਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਸਰਾਜ-ਲਾਈ ਨੁਹਾ ਕਹੀ। 

‘ਅਚੋ ਤੇ ਨੇਮਾਂਦਨ ਤਾਂ ਆਖੇ ਹਾਕ ਤੇ ਲੇਨ ਅਮਾਰੀ ਰਨਲ ਵਿਆਨ ਹੀਖਾ ਅਪਾਰੋਂ'।

ਅਕਰੀ ਲਈ ਮੰਤਾਨੀ ਮਾਮਤਾ। ਕੇ ਕਰਾੜੀ ਸਜਾ ਤੇਮਨੂੰ ਆਗ ਵਧਣ ਦਿਖਾਈਂ ਬਣੀ ਲਖ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਕਸ਼ੀਆਂਲਾਈ ਨੁਹਾ ਅਮਤੀਂ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਹੀ ਸ੍ਰੀ 

ਬਸਰਾਜ-ਲਾਈ ਨਹਾ ਕਹੀ। 

‘ਨੇਮਾਂਦਨ ਤੇ ਇਸਖ਼ਾਨਾ ਅਕਾ ਆਖੇ ਹੈ। ਅਨੇ ਹੀਖਾ ਲ੆ਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣ ਖੁੱਕੇ ਭੋਰਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾਨੀ ਰਨ ਵਿਆਨ ਹੀਖਾ 

ਆਪਾਰੋਂ ਤੇਸਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਅਨੇ ਅਕਾ ਰਹੇ ਹੈ।’ 

ਅਹ ਪਾਂ ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਵਕਸ਼ੀਆਂਲਾਈ ਤਦਾ ਦਿਖਾਈ 

ਅਨੇ ਕੁਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਇਸਖ਼ਾਨਾਂਲਾਈ ਨੁਹਾ ਅਮਤੀਂ ਨੇ। ਤਰਕਵੀ ਕੰਠਨ
श्री नेम्बर सोरल

विशेष न खण्ड. ते कडीकड ध्यानमां. लधने तेमन इलाकलिषाणी सतत आशुलां श्री नेम्बर इलाकलिषाणी पधु सूं झुराणों. ते ध्यानमां तलने श्री वृक्षिः-वृक्ष महाराणाश्रीं. आहे शुल्क दिवसें ते की हीक्षा आण्यांनी।

श्री नेम्बर इलाकलिषाणी झारणु हति के के किते मारी मंगल लाग्ये पधु तेजसे ते कि देवांना आह्यांतूँ
“तमासा माता-पितानी रन अबांि आपडे तमासे हीक्षा थेे।”

विने वधे आजवाने ते वीर युद्ध नड्ड. केव विने वधे तेजं वीरव्या मधु खवंत वने ते वीर युद्ध कहवाय ये.

तमासे सत्य हरने तेकी रहेकाळिन विनेनां महान विघरसाना नाहीं. अने विगरको मारे शुल निकायापूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थनाचे पवन पेहा करवा पड ये.

आपणा अरित्नायकश्रीं लोकांमा शही पतिकृतताने आंबेवानी जरसी कती. आहेय उघडाय अने दुःख भुज्य वडे तेजाश्रींचे हीक्षा आंतरार्थांना ताडी नामसारी उपाय शेफाया.

विश्व पुढे किते घर वेळा अनन्ये हुन्या आहे? ते आपणा अरित्नायकश्रीं खेवे?
શ્રી નેમબી સોરલ

અંતરાયને ઉંત

શ્રુદ્ધ શુદ્ધી ધરેલા શ્રેષ્ઠ અધિક પ્રરીખ્યામ સાદુ
હોતું અને તે લિખા સુગમ શ્રી નેમબંદલાઇઘેય
નિર્મણ અસ્ત્રિત પાણી માનવના સાથેક કરવાની
શ્રુદ્ધી હેલા લેવાના પોતાના મકામ નિદાર્શવે વાત
પૂર્વ શ્રી વુદ્ધિયનાર્ધ મહારાજ સાહિબની નિર્દેશોની
સહીલ પૂર્વ મુખ શ્રી રતનવિજ્ઞન મહારાજે કરી:
“મને હેલા આપી હોઈ!”

વાત સાંસ્કૃતિકેને શ્રી રતનવિજ્ઞને કહું: “પૂર્વ
અટ મહારાજની ઉપરવાત કરીને હું તને હેલા શ્રી રાતી
આપી શકું!”

અહી પણ હેલાની ‘ના’ આંતે મારી તેનો
પાળીયા? પણ હોય તેની હકીકતે જાણુ તે. હું
સાચી નેમાંખને. આમ વિચારને શ્રી નેમબંદલાઇઘેય
શ્રી રતનવિજ્ઞને હું વિનિમય વિનંતિ કરી: “હું
સ્વેચ્છિયો સમગ્રપૂર્વક હેલા લેવા તયાર થયો છું મારે
અષ મને હેલા આપી, તે અંગે મને કંઈ વિરોધ નથી.
તેની બધી નવાબહારી મારા માથે, પણ ચિંતા શ્રી?”
"पण्य पुवळ गुह्य महाराण्ये आहा. विशाय हूँ हील्हा न आपला दिसू."

"ते ओम करून आप म्हणे वेश अने अध्यास. आपले ते पाने करून हूं हील्हा पुवळ गुह्य महाराण जसे बर्तन."

आ, प्रस्ताव पाणव सत्य लावलाने सागर विघणभो. कुंते, ओक प्रती उत्तराने अवस ह्या कुंते नवी असर श्री रत्नविविधत्वने यह अने तेम्ही निम नेमने वरताने क्लुक श्री नेमवंद्वसरिने स्थिर या व्यवस्था करी आपले. (भिक्खुजीली फाटकी आपले).

वेश मर्या पत्री आवाणी नवर पुढे जे. ते पण श्री रत्नविविधत वातावरी न सती जाते. आ आधवा पुवनपाही गणणायक श्री सुसुंदर हंज महाराण साहित्यने त्यात.

हेवा आगानं लोगा?

बापी गणणायकने भुतकादना गणणायकने ज आधवा मांगले. हेवा मांगले ह्यांचे उत्तराय?

जेन्नालम्बात साहुवेज अने आघानं आपलं माण्यतं छ.
श्री नेन्नि सोरल

पहे धारण करतो रेख, अथवा ठठानी ठुप्पे
पहे सलान राखे हे।

पु. मुनि रत्नालिंगाचक उपकरणी पाखली अणि आतो अपरे हे

नेम राजवेयपारी टॅकरानी पाळण आणि रात्रीं
पहिल्यां राहे ने हे तेस राजवेयपारी महान आताने साधन
श्री विनाशानु अथात्त धर्म महासागराचे टेक अंधे हे।

' वेष विनाशाची अपनात गेहा श्री लर्त अवेनते
वतीने उपलब्ध न नसता; पण तेसमध्ये वेष मारणु करू ते
पवतो घ्यायला।
श्री नेभि सौरश्र

आ कड़ीकर वेषतू पैठतू महत्त्व छै ते पुर्वार करे छे
ओळी तो अे आसा जग्वितू प्रवार प्रतीक छे
शारीरमां ने स्थान हुवतुं छै
तेम पृथ्व साधु-साधवीध महाराजना ज्वनमां
ते स्थान आधातूं छे

चं आळा वोले उठकरता आधि श्री नेमवँ हार्दिं मन इत्या
उषित शामी गया
दते हीक्ष वेलं हरी मने निदि अट्टकावी शाने
ओळी साव तेमना वहन पर छावा गये
हैसमां आनंद आनंद धरे गये

तीम पृथिथुरने अमृत मणे आक्षे ते भे पृथित आनले
तेवीन पृथित दीक्षातुर श्री नेमवँ हलागाशी
आधुना
वेश धार्मु करताअनुलवी
हों जनांधने
आँगनी रोडीक्ष मणा
अख्त ने आनंद धार तेवा
आनंद धार मां आक्षे पहलतात धरे
ते समथे तेमा श्रीना
राम-रेम पुपड़ित धरे गयां

अनारमां कहने मस्तह भूंतवी आयो
आम अंदानतम भो करने ववचीक धार वेश धार्मु करी
आप्तां अस्ति नायकः
पूर्व श्री पुह्वितवर्ष महाराज
पासे छाजर धरे
तेमना वहन पर असनता छे
आँगनां निवृं तेवे छे
पाहां भूसे छे
हृदयां आळे
निनवासीना अमृततुं धार करवा-कलापया
संकेत छे
श्री नेमि सोरला

पूज्य श्रद्धाकारजी ते, तेने लेखन नवार्थ भाष्या अने तरस्व प्रेमी कहाया: "अरे नेमवांह! आ शुं! तने हीक्षा केवा आपी?"

यक्षिनायक्षीमुळे दल: "हे दृष्टांज! मने केवा के हीक्षा आपी नथी. भाषे मं भारी जते साहुरेक पहड्यो े. कधी आपना गरुळकमोंमध्ये उपस्थित धेरू. हुं कुप करने आप मने हीक्षाने संगण 'विष्णु' करतों नाही."

पूज्य श्रद्धाजय पंजन पुरुषना भाषींचं सत्ते कंत रत्ने उत्तर. तेने हिंसत नने पािियारी नेम सुधो रत्न. तने हिंसत नने दाशियारी नेम सुधो रत्न. तने हिंसत नने दाशियारी नेम सुधो रत्न.

"लां तु च हीक्षात लायक ने ते हुं जाणु छ. पण हें बाणे हुं हें चाक्क नं चाक्क तारा माता-पिता नथी लगावतां, जेटले हुं तने हीक्षा आपला अयाक्ष नाह. हुं तने तारी लायकत निहने हीक्षा आपुं अने पाणज्ञी तारा माता-पिता कंग गरुळ करे तें? " पूज्य श्रद्धाजय दल: "

"साहेबज! आपना आ देवकाने आप चारी रीते आणो. या पूज्य ने सूरज पश्चिमांचं उघाये तो. पण हें आपना आ देव केवा गेम नं केवा केवा नं हीक्षा आपणां माणां आणी नं. पण केवा गेम नं हीक्षा आपणां माणां आणी नं."

श्री नेमि सोरला
શ્રી નેમિ પ્રભા

શ્રીને જે વતની પદ્ધતી આપૂં છું કે આને મારી હીલાણે વિરાધ કરતાં મારા પિતા મને દીખતી નજીક ને ઓક પહું મહેંક બાગ કિલલી કહેને નદી ન પાય, કેટલા તેમની પણ પણ ગેટે તેમના હદધના પણ કું આપૂં છું.

આપણા વસ્તીના જુઓ જે શહેરો પૂરણ શુદ્ધ મહાશાસ્તણે પણ વિચાર કરવા માગે. સમગ્ર પરિશ્રમ કરના અને તે કથા-કહાનીઓ તેમાં શ્રી પુત્રના ચલાવની સામે સૌખ લેડિને પણ શ્રી નેમાને એકાદ્શ કરવાની હીલાણે સંપૂર્ણ સંગઠિત વિવેચન બાકી કરાયું. અને અંતનું આ શુભાશીલ

પૂર્વે સુનિષ્ણ વર્દીયનાં મૃત્યુના શ્રી નેમાને તેલા વિપ્ર કાર્ય કરાયે છે.

58
શ્રી નેમિ સોરસ

આપને પતાણાના શિખર તરફે સ્થાયી. તેમણે શુલ્ના નામ “‘સુખી શ્રી નેમબિજ્યત” પાડ્યું.

વ. સ. ૧૫૪૪ની એ સાલના છેતી.

કેટા હતું તેનો શુલ્ન હિન્સા કરતો?

ભાષા સાળ વર્ષે પણ છંદ કૃષી કરે આપ-નિયંત્રણ આંશી ચાલી આવી માટે અભિનંદન રખીને લોકાશ્રૂષતા શ્રી નેમબિજ્યતાની લાગવતી હીલા દેવાની મહાનગરી થયા.

“વાત શ્રમ નિત્યો જળપણ; આયો સાતમ દિન,
દીકા મં્દ્રી વૃક્ષિરક કંટે, મારા. શેખ તપાણ.
નેમબિજ્યતાના નામથી, અને આંશ થયા;
ખાંદરના નર-નારીઓ, બંધે શેખના પામ.
વૃક્ષિરક કરતા થયેલો, શેખ આગે ધપતા લયા;
દીકા વૃક્ષિરક કાઢું, અટલ અર્થવાસી થયા.
સંસાર તળણે નિવષણ. કરતે નવખું અમૃત પીધું;
શાન પ્રાયસરી રહીને, લખવ નવખંત કીદ્યું.
સોળ વર્ષે તનું લાદૂલાંનીમાં, માટે સંસાર બીઠ્યું;
તેય સાગરના અંધન છોડી, કાઢને ભટાવી હીલા.

જગતે ભટાવી હીલા.”

પ્રસંગ
श्री नभि यौरल

शूला शूला तेवा शीते श्री नेमिविवध श्री महाराज साहिब ! देख रखित भरतने छे. अजलमान आँधे छे. ठेक पर कपड़ा, वेलापटे छे, भी पाले सुखपति छे. आँधे मान आत्मातुं तेव्र छे. वास्मान मान आराध्यातुं नाम छे. शुल्कनी साथे नंसकर सुधामां डेखे छे. शूर महाराजतुं वातसत्य जीवासां में देखे छे मेलार्वे तव. दिल खती दे अंदूं पारदशर्के विशिष्टचे छे.

पूर्व शूर महाराज हे पशु तेजः श्रीमान्तः शेष साया. शासन सुल्टानां. दर्शन थथां।

श्री नेम्बर्हलाई सो दीक्षा लीलाना समायार साबांगरारी मंडुला पहिंळा. ते नाभी भक्तींंहलाईं छंदुः-ह्यंडुः थर्ण गुणा. हीकराने पाणी वर सावाला दराँदे भे मन्वुंरे ते साधन लान्ते सावाला मारगनर आँध्या. साये तेंनां धम्मपतली पशु होतां।

साबांगर आपनाने श्री भक्तींंहलाईं पूर्व महाराजश्री पारी पहिंळा. वंहां करीं काॅला: “आप मारी रल्या निर्माण्यांने हीक्षा हेम आपी ?”

शूर महाराज करी नवान आये ये पहिंळा आपल्या अरतिनावाळश्री त्यां आपनी आल्या: “तमार्शे ने कशूं ह्यां ते मने कधी. हीक्षा ने मारी जले बींधे छ; अंदूंते तमारे पूर्व शूर महाराजने उपेक्षाना ओं लाज्य पशु केंद्राना नयी.”

:७०
શ્રી નેતી સૌર્જ

આ સાલગણને શ્રી લાલ્લીચંદ્રના સહન સુધી રહો, અને ડીઝ કરવાની ધમકી આપી. તે મહારાણ કરને શડી બારે મેઝર્ટ્રે શ્રી માગનલાલના ઉપાસ્યે લખી આવ્યા. તેણે આજુ શ્રી-શ્રી જેણે છે તેમણે શ્રી નેતીશિલાહની ઉત્તમ તમામ શાહી વાપર અને લાલી પ્રત્યે પૂર્વ. સૂત્રની સુખરખ ને સતસં છે કે તેના રાજપ્રદ્રષ્ટ નજ્જારી દ્વારા તેમણે સાથે અંગ અંગરે કરવાના માનવના અધિકાર પણ કરવાની સતા હેટને નથી જેમ મેઝર્ટ્રે નજ્જારી દ્વારા.

પુદ્ર શ્રી નેતીશિલાહન મહારાણ સાથે મેઝર્ટ્રે વારાંત્ર કર્યે છે.
શ્રી નેમિ સોરલ

પૂરનય શ્રી નેમભિવચનણને પૂરેપૂર્ર ચહસવા પછી શ્રી અજનલાખણે લક્ષીયણ ઇલાખણ ને ખું: "તાથરા પુનઃ દીક્ષા ઇથાના આંખણુ, લાખણ, અનલાખણી યા બલયી નથી લીધી. પછું સ્વએ સમયું પૂર્ણ લીધી છ. માટે આ ધોમાલ કાઢેલ કાઢેલ શકાશુ. નહં."

છેટે નિરાશ થઈ શ્રી લક્ષી ઇલાખણે પલાણા ધમાણંતીને ખું: "નેલંચાં મારી ડૈથ વાત ભાંતિ નથી. તૂ જેને સમાન શકે તો સમાના વ.

ખેટે માતા હિવાણાથી હેઠળ સાત અગાધ યારે બણાવી શું શી રીતે દુઃખ થશે? માતાઓ મધમતા પછું તે કાકો મારી તે સાઇ ન ખું કાઢ કાઢ જગલયું નથી. માટ સમહ ઘર ચાલ, ઘર જીયને ઘર પણ પણ જગલયું, તેના સિવા માટ મેલ પછુ જગલયે મારે ખેટે કદોર ન થા."

મોટા અને મધમતા ઘરના માટી વાતો સાથી માટમાણ પુદ્ધણ પીણાથી રક્ષણ નથી; ખેટે પલાણા સંવાગ માતા પલાણા કદોરને પુદ્ધણ શ્રી નેમભિવચનણણ ખું: "આ નેલંચાં ઉપિવનાં રાગ છોડતેના શ્રી વીતારા દરમાન પ્રભાણાં રાગ કેચા હેલાં. ઘે-ઘે પણ પછું નેલંચાં લાખેલું તમારુ સાગ-
શ્રી નિહિંદ્રાશક:

પશુ કૃતી ગઢવાના માટ નહીં છુટનારા ધમ્મના સંગા અનેની 
સાથે માનવપદને સાથે કરી. હું ધરમાં રહીને તામને 
સાથેથી શક્લિશ નથી. આખી રહીને સર્વેં શ્રીયારુ કરનારા 
ધમ્મને આરામી શક્લિશ. તામને તે સું મળ્યે. એટલી વૃદ્ધિથી દે મારી પુનઃ વીરના માગેં નહી રહી છે તે 
સાહ્સરા સહાના છે.

સાહ્સરા ભારત પઠને પછી નિચેથી વાલ્યથી 
સાંખ્યા ભક્તું. હેઠળનો વિશ્વ કર્મનો પલાલો થયે 
એટલે પૂર્વ શું મહાદે પાસે કર્યાં ક્ષેલું શાખી 
શાખાના શું મહાદે પાસે તેમે આખના હતનો 
ઉપહાર આયશે.

“કૃતી કૃતી ખુલ, હેણા ખુલ, બશ્રુષત”
એ વભિભાશ્તી ક્રિત, ક્રિત વર્ણભાષક આસ સાથી 
પ્રીત, તેલી શ્રી લખરીનારા શાખાના થાયાયેલા વધારે પાણુ શાખલિશ ભગી. શ્રી વિશ્વુ શાખલિશ મા શાખલિશ તે 
સભ્યે મને જાણું હતા. તે આસ તે. તે સહાર 
બના. એટલે મને ક્રિત ગણવાન નેર્લી એ.

સાહિત્ય વયછ તેમના મનમા હેઠળ અથવે અયુભ 
અયક્રાય પેકા ઉઠ્યા. તેલી ને દુસ્રાં વશ્રુષ લાવવાના 
ભાલો હતા, તે છોડી મહાદે શું ખાલી પાણુ હતા દ્રયે.

ખૂબ ખુબ શુંદી નેમબિનિથળ ભા. તેલી ધ્યાનમાં તય ભાવ 
લઈ ગયા. સમય ક્રિતન આશ તેની સહાર પછી નથી.
श्री नेमिंद्र सेल

प्रथम वर्षें व्याख्यान वाचन

पूर्ण खट्टेर वासीति अकाद्यशिक्षा अने आरेकन शिक्षा लेवा सहभाग साधनान रहेता. अर्थानी वुनिवरी श्रेणी पूर्ण विनय अने नसताती रहेता तेथी सोने प्रिय वर्ष पडता क्वटा. साहिना शेव्य शुभा. तेनांनां बास बघी, सोया समयां 'णी' नैकण्या.

केळी तलां भैता साहिनी लडक व्यावस्था करणा काळीरे आयाश नक्की. पोताना आद्यासां वाच तीही रहेता दिवास्थी वाच अह्नुत अने अणीशुड आर्थित पातूंं वणा तपस्य रहेता.

आवेदा साये धप पूर्ण वात छतां केळी विश्वास आदक आयो तो सक्रम्यं हेडेस आयता. गालवांवी छतां सुंदर वोटिं सहुले प्रिय लागे. अगोरता साये स्वाक्षयाधिय निक्षत्र हर वेळा हाय त्यां पावा बाजी हरमाण रोजे पूण खट्टेरे वना हर्षन करणा उपाध्य आयता. अधाय वडीलेणां हर्षन-वँडन करी. पूर्ण आयस्खा अखिनायक पासे धडीलर चित्ता. कांडक संस्कारवाली विनंती करता, तेमती विनंती शवीरावने पूर्ण नेमविन्यळ छटापूर्वे कांडक घमं हेडेस संबंधावता. स्पष्ट साय्यां आवी लय तेवी वक्तृतव क्रा सुंदर क्वटा. तेथी नित्यकाम आ शीते आलती.
શ્રી નેમી સૌરલ

એક હવેલ આપવા. કરિત નાયકેશ્રી આગળાણે ઉપરેશ આપતા હતા તે વપરા પૂજ્ય યુર્દેવ કારણે હમ પ્રસ્થંગે તે તરું આવી શક્યા. યુર્દેવના હણે નેમવિજય શભી ખાડા હતા. તે સાંબાદ્ધક થયો તે હુલકા રહ્યું ગયા. હુલકા શેરીમાં ઉપરેશ તે સાંબાદ્ધક આકશ્ય ઘકી ઘકી ગયા. મનુષ્ય વિચાર્યું કે, "ને આને વ્યાજવના વાચવાની તક મગે, તે તેમની શક્તિ પ્રત્યે આને ઓબલે વ્યાજવન આપે." પછી ચોકાને સ્તનને આવી મળી ગયા.

લેતનીતામાં હિલવેલ વડી ગયા અને પ્યુષ્પુર મહાપર્વના હિલવેલ આવ્યા.

એક-એક અને નહું હિલાવ પ્યુષ્પુરના પુરા થયા. શરીય હિલલાએ પૂજય યુર્દેવે શેર કસરાજબાખની આવા વેની સૂચાના કરી વે, કસરાજબાખ! આવતી ખાબે વયાજવન નેમવિજય વાંયેશી.


અનય સુર્યાનજ કસરાજબાખ થે સાત તેકડી કે ખાદી આવદી લીધી. યુર્દેવનામાં તેમને સંપૂર્ણ અંતર બંધી".

ભ્ય
श्री: नमि श्रीराम

श्री नमि श्री पियान झुकेदेव पिताना प्रशिक्षण
अनि 'श्री आर्टिकिलिकाल ज्ञानी वाज समानवी हीड़ी
के आ अभाषु करवाँ है आम्काण्याने समय धरा,
अर्थे पूर्ण झुकेदेव श्री नेमिकिलिकाल गंििे
कुर्सांतुः "नेमिकिलय ! आ लुङ्घो धिकाना पणा तवे
व्याप्यानमाण्य न " आम कहूने तुङ्घो धिकानी आधिन करत
तेंित पहिमात्रावाले प्रत तेंमा हाँमां आपी.

विनाय शिख्यना सुभां त 'तड़ित ' सिवाय बीले
श्री व्याप्य हाय ! तेसहुँ कवानी दैवारी करी, त्यां
श्री झुकेदेवः " कपड़ा कें मां आवारे तेिो पंडवी छे
ते, आ मारे कपड़ा पलेरी ना " नेिे तुङ्घा झुकेदेवानी
केवल कपड़ा ! कपड़ा पाणा आपसे.

तेंम न थुँ. तनाम गरा आिसां ते थुँ,
पाणे अने शभला. पार न लागी " श्रवोङ्घा कतो ने ?"

व्याप्यान आळङ्घाना मैँ ठिके नीिीन पात पर
मेवा गया, त्यां व पूर्ण आर्टिकिलिकाल सजाराने
कहुँ के , त्यां नह, अहुँ ऊपर आणो. मारी वाणु मां भेले.

पूर्णश्री श्री पूणुः आम ' कें म !

* आ. प्रत आणे पाण अळळाना श्री विनय-
मेमसुरी तान्य लंिांयां छ.

ठंक
श्री नमः श्रीमान

वदील सुनिश्चित में खड़ा: “इंकुं डोकुं खुं ने! तभे ऊपर गेसो.” अबीं पण आश्रयं थयुं. पण वदीली आजो हुति. अटके ऊपर गेड़ा.

मंजुलावरुकु महाराजं व्याख्यान शहुं थयुं, अंकु र पाँतं वांचयुं, ते तरट ज सुनि श्री आरितिविनय्यु महाराजं पुत्स्वारुपानु आपानी आश्चर्य करे.

“आने आपं केम, महाराजं? पव्यं हालुनी उतावा केम ? क्षण तो धारी वार छ.” तेजविनय्यु पूछयुं. तेजनी आश्रयं परंपरा वर्षि न जति हुति. क्षण घुड़ी तेजने कल्पना सर्वश्रेय नथी ते मारे व्याख्यान वांचवायुं छे.

कवाण मत्यो: पवं दिवसामां गती पव्यं भावु. आपी हरिमें ते तपस्वींवेने अनुज्ञाता रखे. अने पव्यं धालुं अभावी जति न धुख्यान्नी कामां पाना. आपी-सेर्वोने सुनिश्चित आरितिविनय्यु पात पस्थी ऊपरी गया.

पूळ्यानी पूछयुं: "आ सुं? आपं केम ऊतरी गया?”

तेजों सरित सवही बजाण आपोः पूळ्यं शुद्ध महाराजजी आजा छे, ते भावीं व्याख्यान तमारे वांचयुं. आम इधे तेजों जता रह्या.

ए
श्री नारिन सौरव

पूज्यश्री ते लारे विश्वम भावता अने विभागेश्वरां रक्षी गया। तेसां हुये समस्त के पूज्य श्रृंगेवे आने केम पोताने भावता कुत्ता। पढ़ी ती तत्त्व तेयोशी शुभमहाराज्यी आलाने विनियमाला गईँ सला समस करणूति वाग्वाराशी रिवां कृष्णिमां आशुदापेषु व्याख्यान वालायुः, अने सध्य सलाने आश्चर्यांण्यां गराव करी ही पयाती।

श्रेष्ठ वयस्वर्जनार्थ वर्गरूपे अणाके-कुलकनोगे तेयो। श्रीनी आयी विविधातानी पूर्ण पूर्ण अस्तांका करी। पूज्य श्रृंग महाराज गृह संतुष्ट थो। शाय व ने? तेसां शिश्नुय उपरो। विद्वान संपूर्ण रीते सकृया वन्यो। कुत्ता। तेयोशी पोताना आ तेष्वरी तेन्ह आशाष्पूर शिश्नु उपर अतिना आशीवांवर्य वर्तावी रहा।

आपणा जिन्ही नामधिश्रीना स्वतन्त्र आ अनुपम असांग इत्या।

आपणाच दायक नरम्यां साहु नवाधी पावम्। अने वधरे धरे वातो स्वय दाशी ने। ‘आने ती नवा महाराज मुनिश्री नेहविच्युती अकुल सुंदर पहेक वेळूं प्रक्षणतुगुण व्याख्यान वांग्युः।’

पढ़ी ती अवें देखी असांशी व्याख्यानकरणी वृद्ध डायर जेवरी कामे राखया हयां, तयारे आपणा जिन्ही नामधिश्रीना व्याख्याना थांता हंधा।

७८
हेल्लो! रा। राग?

पत्थरमांशी प्रतिमांतु सर्वन करवातुं आम सेविंग नथीं. तेम साह, जमान, राग-द्रेष्व आहिशी जीवांच्या मनात समध अहिशीमां परमात्माव्युं निमोळुं करवातुं पालु अति डळिं छ. आ हारी रीते समवत पूणव श्री नेविंच्या मंडळरांनेहीं हीक्षा दिवसयी ज पालानें पूणवे श्री महाराजांनी आजांमां रढींने जाव-निर्णय-ध्वेता पेड़ करनारा शास्त्रीगण अख्यासांमां वर्णनर परिवार गया.

पूणवाच्या शास्त्राकायास नेम नेम आजान बघवा भाई. तेम-तेम तेशी श्रीमान अख्यास भूष पाल पववा भांडी. लेत लेतांमां सावू दिवाना सुतोंत शार असेहा अर लाभी तरी सील.

सोटो आ प्रथम शोभासा हरस्यान्यं ज पूणवे श्री महाराजांने तेम्हें सिद्धांत अनिर्दि नामतुं अख्यास्य वाचिव्या श्री ममिक्षाकेन बहु नामना शास्त्रीगण रेख्या.
श्री नेन्द्र शर्मा

शास्त्रीयों ज्ञान सुधी अनेकने लशुवाह्या कहता. पशु पूछत्रीन अम्बासारी दगा प्रीति. स्मरणशालित वभे नचनुै ठिंग उठाया. ठासासा हरस्वात २ तेजोश्रीसे “सिंधनु वन्दिता” ने आक्षास पूरे करी दीघे.

हानीकार शिव्यनी मठान आक्षासित लेिने पूवव गुडेिने अति हरी थेये.

गडन शास्त्रीमां पशु आ मुनिशाल धरणगातारी ग्रेेश हरी शहरो जेवा विवास साने तेजोश्रीसे पूछत्रीने जालानीने कहूं. ते ते मोहुऱी व्याकरणु लखुला तेयार को आहे?

अहिंसा हा! मानवी लावण कामासे हुं केसुही व्याकरणु लखुपासा तेयार तुं. पूछत्रीसे विनीतावर नवाब आहूहे.

ते काहां साक्षी गविंदलात शस्त्राक्षास अस्थिर हुलो. तेमाखों सिंधनु होढाणी लशुवानी वात सालाबनेसे ललवाला कोडेता हुला.

पशु तपस्विवाहा आिरिनायकथ्री ते व्याकरणु लखुपा तेयार उठे गविं. अति हुं महत्तव पानी तेजोश्रीनी तून अनुपम हुली.

आ व्याकरणु लशुवानारा पशु ते काहां बहु जेथा हुला. तसत पूछत्रीनी लशुवा माहिती तपस्वाता
श्री नेचि सौराल

लोके् ने पूण्य युग महाराने बच्ची मेंढने ते बनते रायना शास्त्रीज यांे तव्रीक दरावी. भावनार राज्य तरक्षी अंि "संस्कृत पाठशाला" यावती हती. तेमां सुभग शास्त्री तरींे की भावनांकिराक नाम ना मा विहान पंकित हता. तेखा महाराने श्री तफ्तसे दुक्हने हुं. नें श्री गीताल विगरे संपानाता हता. सिक्षाल-ढौमुक्त विगरे तेंगा. पूण्य सरस बालावता. नम सा ते तेता चींे कायां लारुवा गता नाथ, पछु पूण्य शृंदेवनां लक्त श्री भानाय हलाल लावतार नामऽ श्री सहकुमारी वाजवारी ने ना. मारान साहिपांचा हुंभम धवारी तेंगा आपा. पूण्य सुनित्रीमं नालु नता मे उंका ते आलम लागा. "साजधाणीने लूर रो" ते आतां नाम.

पूण्य शृंदेवना आशीर्वाद दाने पूण्यश्रीमं अंि श्रीतिसे 'सिक्षात्मीमुक्ती' व्याकरणणा आरण करो. रोजना १०० शेलोंे वाण ते तेंमे मन सरण वात हती. साहिपासाही साहुनी सावणी साहासानी ज पछु अरण कार करता हता.

तीव्र समर्थ शक्ति अने विशिष्ट उपराइशे भारत नूवंशी क्रिक महाराणी जुगलतारी हुंद्रि गम करी हेता. पठिका दिवसने पांक संबनारी नता जोगे शास्त्री तेंगानी ने. पांक आपता. क्रमांक कारकर}

81
श्री नेमी चौरस

जया—माया आगर निंदुनी बूढ़ तक शास्त्रीय ध्यान
प्रदा ते। पूजयश्री आलार्नि लागड़ि साथे ते बूढ़
सुधारिने विद्वान अथविष्णुने परिचय आपता।

पंडित पासे मुनिन्नी नेमलिवृत्र अहुँ छ।

पंडित श्री अनुशंकरसाहेर अन्यायात्-तुलिमान
शास्त्रीय लागाथी तेमणी पासे डेकरार अन-वहिशीय पंडितो।
आपता। क्यारे तेजों जे अध्यानी पासे पूजयश्रीनी पूव
तारिक सरत। अने पूजयश्रीने ते अध्यात्मी आवेशा विद्वान
साथे शास्त्राथे पूव हरवता, तेजोश्रीनी अयाकरे विष्णु

82
श्री नेसि सोरस

परिस्थिति तथा आवश्यकता छटा लिखिने न पेला अन्तर्गत जाता।

चताता विद्याधरी आहसूत शकिया भूम पूर्ण अस्नन थता।

विक्षणी परिस्थिती "जोसुण" गाणात "व्या-करणे फूण शुद्धेव चताती विशिंठ शकिया करूँ अदार्थ ने मण सरण्याची साहुने समनवय तेवी सरण त्रिलेल्यां समजवता।

अड वाह अतुल पक्षुं दे सावनगरवा वतानी श्री नाताळां नामना लाहू पाल आत्मास मारे धारी गमा हता। ते च्या लंगो गड़ुऱ्याचे पंडित थरने पाळा सावनगर भां आयत्या। अड ते डाकाताळां-देशी-माणस श्रीमाण वणी पाळा बाजुऱ्याचे पंडित थया। तेवह धारी करति, जोठेष माणे सरस्वतीनी नेहरा धारी गड़ा।

पंडित श्री लावन्देकरच्यांनी ऊर्जा असंग तयाचे अटमे तेमांनी पासे आपल्या परिवर्तनादर्शी नसक्रूण प्रशंसा करत, ते तेसां एकेंक मूर्ती के " मारी साथी शास्त्रार्थ करतो " असंग आ्यतां पूणावर त्याने वात करा अटमे तेमांनी इतरां नवीकरणी तदी. " सिद्धांत-ठेंसुही " विषयक शास्त्रार्थ शाळा ध्येय. पंडित लावन्देकर तदस्थ भो अने वर्तवर्ती नवार्थित पाग्याचा असां-णांचे पेला नाथाळालाह दैविकांना ज होला पडी गमा।
श्री नेमि सौरल

आधी समलयठ हे के पूजयश्री टूंका समव्या पेवा
तैयार यथा हुये ? अने जेमध्ये लघुवनार शास्त्री पड़ा
पेवा विद्यांना हुये ?

अख्यास करे
वाणी साधे समव
कालीने पूजयश्री
अन्य नेनिर्लेने
हा डा व्ये ने
अख्यास पण
करावला. पोलाना
वडील अशुकार्य
पु. आतिश्री धर्मविज्ञान महाराज (काशीवाण नरस
पूजय आतिश्री विज्ञानविद्युतीवर महाराज)ने पण
तें च ‘ रचवंश ‘ करिते. प्रेमपूर्वक अख्यास करावला.

आ अरसांग पूजयश्रीने पूर्व करिते अने ताव
लाख पडळे. ताव्या वधघट थाय पण निर्माण स थाय,
बद्री स्थिर उपाधार कर्भा छत्रं कडीं कि ताव साव
न गये. तें असर पूजयश्रीनी आणणा पर वध.
आणणा दाखतरे अतावला तें हे अलिखाय आण्ये
के आणणा साव सावरी निधी थाय. आ अरसुश्री लघुवां
अंतराय पडवा लाखे. तेनाची पूजयश्रीने कुळं वधु.
श्री नमः श्रीकृष्ण

तमारी आंगिणा साथ सारी नष्ट थाय. अबा दाक्तरी अलिमारियाथी काही भाखी असार पूजयस्य्रीना मन पर न थाय. क्यावे शास्त्राल्याल्यांना पठता अंतःस्रायती तेजस्वीस्य्री मन हुँवा अनुष्ठवणा माग्या ते सारी नष्ट युक्त हुऱ्यः। ‘‘तमारे हेकली ममता नथी. ते सारी वात छे। पण धर्मानी आराधनामां सहायत हेकली सर्विसाम हेकला कर्तवी ते, ते अपेक्षा आहे इतिहास न गम्य. मारे तबे हुऱ्यः कते युक्त आणणे उल्लास करो।’’

पूजय श्रृङ्खलां गंधर दिलत्या ने सांस्कृतीने पूजयस्य्री माता. ‘‘हरभंवी, आपस्य्रीनी आदा मारे शिरीश्चारः छे।’’

‘‘तो तमें उनागी आवे जट्टे केरीरे अष्टशंक्रे आयोज करो. पंजामां काहाने आणणे रेग थाय छे. तो तने केरीरे राक आपत्वामां आवे छे. अनाथी आणणुं तने वर्णे छे. अक्षे अक्षे पंजामांनी अंतःस्रायत छे।’’

पंजामां कन्मेला पूजय श्रृङ्खलां आ वात स्वीकारीने पूजयस्य्री मेरीनो अनु-धार्म (उनागी) आतोले. तेना मान अष्ठशंकुस्य्रे प्रयोज श्रृङ्खला करो. तेनाथी तेजस्वीस्य्री कर्षण राहत थाय, छत्रां आपत्वामां पूजय रेग न आतो. जेटले हृदस्थ त्याकृत युक्त न

85
श्री नेमि सौरव

यथा तथां सुधी छ विगर्ह न देवाना आदेथ निधम लीपिया,
अने कि सं. १५५६ चं. शोभाकुं पञ्चु शालनगर्नना व
गायुः. आ गाथामा तेघालीजी ‘माध्व’ ‘नेपध’ वोरे
महालोकोरुँ अस्थान षाणु करी लीपुः.

आहे दाचरे हेकरी भमतानी माही ठवा हे
उपायेना सुधी पडायची रही छ, त्यासे पूज्यवृक्षींना सत्या-
रितमय खुमनी आ घटना भरेरार अधिक प्रेक्ते तेमने
मांजेरहकू नौदेक छ, श्री विनालाने त्रिविषे समपिते
थोळा सादू परायत. तत्ता साध्वीतांतु व्याय भरेरार
क्षण रहेवु लेटी हे तेना सोपट दाणको पूरा वाहे छ.

अनिवार्य संगितीमा जहाँ निर्देश आयेघां पोलाना
पूज्य शुद्धेरनी आया महासार देवुं पडे ते भरेरार पञ्चु
शीघ्र देवा तस्मै ठकारी न न गाज्य. तेनी माही
महार असल-असलितवर्ग उपर पडे व छ.

पूज्यवृक्षींना त्या तपशीत हुळ नरम हवा छत्तां
शास्त्राकासं के नीता आयोने ४ विगर्हनी (याणे
के) ते इकडेर म तेघालीजी आसानिका, आसानिका
तेमन शास्त्रनिका इंदेका शाखुवंत ह्यां ते. गृहवार हेचे छे.
आया साधु-महालोकांनी आंतरिक पवित्रता जे न
आ विद्युं मंगलको बल छ तेना ठक्कांसंहें नली छाडू
हेकरी हेकरु छ हे के,

‘ व-च-चः शासन सेवक (मण्ड्यु) मुनिवरा.’

८६
દિશાનું આર્થ..................

વહી હીલા અને અરસાનો! વેગ

પ્રાણ પૂજ્ય તમામ જાણાચીરીજ જલ્લીયક શ્રી ભૂમગંડે મહારાજ (શ્રી સુખદિવ્યાજ મહારાજ) સા. ૧૬૪૪થી માગસર વધી હતો ના હુશે અલાધમ પાટાં, સાધુ સાધ્વીની યોગદાનના કરાવી, મિત્ર હીલકા આપે એટલું કેટલું ન રહ્યા; એ કરીને પૂજય શ્રી પુસ્તરાયભ મ. સા. ના સમુદાયમાં ઘરા સાધુ સાધ્વીએ હીલકાની હીલકા આતાકી કરતી; તે જાણતા કેટલી લાવવા માટે પૂજય મુત્યની ભૂમિવાર શ્રી નીરિતિભાજ મહારાજને સમુદાયની નાયક અને પાતાના બીજી શું પૂજય મુતની વૃદ્ધિભાજ મહારાજ સાધ્વીને પૂજાહતું કે “હાલ તે સમજ માટે ‘મહામલતીશ’ ના યેંડરિ સુદયાંસાથે મહારાજ પાછે વહી હીલકા કરવી વહી તો ઈંઝ!”

પૂજય મહારાજનીએ નવામમાં જડાયું કે, “આ રીતે આપણે પરંપરા મોટાં જાણા કે દીક નથી. શાસ્ત્રને સમયાને વધારીને પરંપરાએ બાપુ મહુમાન અને વતન કરવા રોતલી સાહાના પૂજય કંપ્યુટરમાં કરતી, તે આ નવામ મળાવે છે.”

89
श्री नैनि शैलक

अमहावाळ इवासनां पीणां उपाध्ययनां अधिनायक
पूर्व पां-वासस्थिर प्रतापशिवले गळु महाराजनां पाणे शेरालकन तथा वढी हींका करती लेनी. अवे विशार
करी निजुमें करी, ओटी से वि. सं. १६५४ मास आतुरास पूरु
थ्या पढी वि. सं. १७४४ मास आपड्या अश्विनायकश्वी
पूर्व शूदेवनी आदारी अन्य सुनिराले साथे लाभन-
गर्वी किरार अरोने अमहावाळ पधार्या. पूर्व पां-वासस्थिर
प्रतापशिवले महाराजे तेमने तथा धीमा साधुसंगा०
धीय वेाजा करतीने वढी हींका आपी.

वढी हींका पढी पूर्वश्वी शाडी समय अमहावाळां
रोडाया अनेक, 'सिद्धान्तकोळकु' ने. आक्ष्यास पूरे घररे
पूर्व शूदेवनी खावनां साकार घर, (अंतुधी के मोळा
ष विगटाने त्यानेन निभानाविधार लावण्ये.

पूर्वश्वी शूदेवनी सेवामां कार्य ध्या मारे अम-
हावाळश्वी लावण्येन विकार करवणा क्षता. ते वचने
पूर्व मुनिश्वी सिद्धिशिवलेश महाराजे ( पढी श्री आं.
श्रीसिद्धिसुरिल म.) एक लावकने हींका आपी पोलंगी
मिले क्षता. तेमनु नाम मुनिश्वी अविविवकर
हुं. तेमनी पाणु तांकर कोकुर कोकुर कोकुर हे महावाळी
तेने अमहावाळ सार्वां गोवां नहीं घावाळी तेने अपलुा
अश्विनायकपूर्वश्वीने पोलंगी साथे दाहीयावाळे लडा
होण्या. धीमा साधुसंगा० ते वढी खवाणा क्षता, छतरीं
श्री नभि साईक

आपणा पूजनाची अतिला अनेक शुद्धिवशिष्ट उपर तेमने पूर्ण विशाल हावाळी तेमी साजे करून शेंकाव्या।

पूजनाची नूतन मुळी गृहीत पूजा प्रेमपूर्वक साजरी चालताना साजे करून गया. आपणांना औद्योगिक पडकाव्या खाली त्यांच्या विशेषता तेमाने (श्री सिद्धिविनयक म. ना) संभाजवाना साजे साधुसागरांनी सोपी झांकी.

आपली नानी उंगरमां पूजा आपणा वस्तुक्षेत्र नूतनाशी रव-पर संभाजवाना सुनित्याने साजवावानी हौशियारी अने कार्यदक्षता वेळी उतम प्रकार तुम्ही हत? ते एक नानकाभाव बांधंग उपर्यु आपणांनी लेखा मोजे छे.

शान्त मृत्युं गृहीत सुनी महाराजाशी वृद्धिवर्तक महाराज बुद्धावस्थांना पणु साजा शासनाच्या हता. अटक शरीराची अती आणणांना मंदावरा सिवाय वाणिज्य रहूने पण धार्मिक दृष्टिपणे सोकर शनाव-पाऊने सृष्ट डावी करता राहा. श्री अभ्यांदने वस्तुक्षेत्रातील श्री कुंवर आणुज्याळाकर वेळी श्रावणेचा दानातिक शवनासां धबकावणांत तेजोशी निर्बोहादशनेता आशुमाळ झालेला इते.

शावनार्येची साविक नैन प्रजांना अनेक सुसंवेकाचे मारे शस्त्र शस्त्र प्रचार करून पूजनाशी मुनिशी वृद्धिवर्तक महाराजाशी शासननिर्भरत्वाच्या शावण्डे. तेजांकर दरवरा,
श्री नेमि सैलक

तन्तोतां उद्यम करी कहतो. गुणा श्रद्धालुनां श्रवणे आके पुज्यपाद श्रुतेन्ना. अनन्य उपकार मानी रखा छ. पुज्यश्री लावनगर पोताना उपकारी श्रुतेवनी सेवामा कार रहा गया, पोतानी साही आंबेडा सो मुनिराज साथे तेघाश्रीसंहि श्रुतेवने लापूखड़ मंहना करी. दृष्य श्रुतेवे तेघने अंत.करणुना आशीर्ष आच्छा.

आ अश्मां पुज्यश्री वृद्धिवर्धक महाराजश्रीसंहि आराम्य कथांये.

आराम्य कथांयांना निमिनातप मिळावांनु हुढ अनुं वाणु बाणु अनुं खंतुं, “शरतश्री कथांयां साकरने मोले मीठे नाजुक खुप केळी आविकाम वडाराचे वेलचं.” ते श्री मुखचवेंत महाराज वडारी वागेला अने पुज्य श्री मुखचवेंत महाराजश्रीसंहि आपल्यांने खडुं, “मुला! मेरी ज्यल फरश दा गरी, वडु हुढ. खडत्या (आरा) बरता हुढ.”

शारी शरमाणे पूज्यश्री भूखचवेंत महाराज तेहु पीवा नता हुंता, ताम पूज्यश्री वृद्धिवर्धक महाराजे तेहुं पाया पोताना. काळानं करी लीखुं अनेक हुढ चाले पी गया, तेथे तेमने संशयी व्याख्या वाहु पत्ते, व्याख्या वाठे पडु तेघाश्री द्व-पर उपकार करता रहूने आत्माराजुना करता रखा.
श्री नेम्ब चोरस

श्रेष्ठ महारानी अनेक उपचारे करवा छतां आ
व्याधि हुई न थवाथी पूजयु श्रदेह विहार करवाने
असमर्थ अनी गया, तेथ्री न छिड़का अग्रीवार रामासा
तेहांश्रीने लावनगरमा करवा पड़या।

आज हिवस सुधी-वर्तमान कधी पयु लावनगर्नी
पन अने वर्तमान आगीवाने इलंतांता पूर्वेक पूजयुपाद
श्री वृद्धिकंठ शुभङ्गकालज अती अनन्व श्रद्धापूर्वेकः
वर्तन करीं रखा छे। अर्थोत उताम जना उपकारीां सुधीं
जावु करित लावता नसी।

जोक याहागार प्रसंग लावनगर भये हठेता। ते
आ रीतेले-

“पूजयु सुधिश्री वृद्धिकंठ महारानी तण्डियतना
करेक अग्यार वासुमाँस थया हूला। अनेक झाणिकेना
पांडव घडतर्ना पारे शिफळी हूला।”

नाना माता सहुंछ युवयु शुद्धेव पनी बक्कित
अने पूजयु श्रद्धा हूली।

श्री अमरशंक जत्रान, श्री वुंद्रशंक आँधुंदुँ
विगेरे आगीवार आवे तेहात्री पारे राते माउधी
आवेता, अने अनेक महारानी सानथां शती। तेहां भार
जोक वाचया सुधी माँहुं थयुं। पूजयु शुद्धेव परेपकारी:

६१
શ્રી નથી સૌરલ

અમે કહાણું સંકલનના વેલામાં હોવો રેખાને માંગી ન
ક્યુંતા નહીં.

એક વખત આપણા અવિવિનાયકશ્રીને વાત કરતા
હાથે: “ને નેમા! આ દોડે માટે આવે છે અમાં
આપણે ઉલટકાર થાય છે.” આ સાંભળી તેનીશ્રીને
હાથે: ‘આપ સાહેબ કહો તે કું આ લાખદાંને સહન
સુખાના આપી હતી!’

પૂ. શું હે? “સાર સાર” એમ કેઠી અંતરાત્મ
આપી હોયી.

અમે દિલાસય કેથી પેદકા માટે આવાયા. બેઠીમાર
અને તથા આપણા અવિવિનાયકશ્રીને સર્વે કરતા
હાથે પુતલે શાખાઓ કહું ‘તમે પૂર્વે શુદ્ધિવની
વેધાશાહી કરવી શક્યું માટે આવો છે. તેથી પૂર્વે શુદ્ધિવની
ઉલટકાર થાય છે, તેથી તાજીયત માં માંડુત છે.
તમારે તે વૃે
અમે જાણી લગાવત થયું છે, પણ પૂ. મહારાજશ્રીની
તાજીયત માંડુત છે.

શ્રી અમબાં હેલાય વ. સારે સમજ આવકે. દાહ્યે સમગ્ર
સમજાય પછી તો વેધાશાર આવી ઘરે ચેલા કરી
વેધાશાર ત્રિકાળ વખતા કરી, વેઢા કવા લાગશે.
સમયસર પૂ. શુદ્ધિપ માંડુત સખાયે કરવા લાગો.
આપણા અવિવિનાયકશ્રી પૂ. પૂ. શુદ્ધિપિદેશાણની
62
श्री नेन्द्रा सोरला

आवी अनुपम शासन निहारांधी प्रेमुक्ता देता तेम्हे
शुभमहाकर्मी सेवामां पूर्ती हेतुसङ्ग हास्यवता. कैसा-
वनां शुभ पात्र तेजोश्रीही बाहु न झारी किते.

आम शास्त्राक्षेत्र, विनविन्य, शुद्धसेवा, दिया-
तत्पर, तप भगवेरे करती पुनःश्रीही सं. १६७४सं. आतुर्मीत्र
पात्र लाभनगरमां वीतावधुं.

आजे मने आ अगद्व छ. आद्वी सहाय गनो,
ता हुं सारी हीते अक्षय करी शाहू. जनकी तुझे
वातां मां समय भागुहा खिलाय दिन-रात ग्रेसी प्रकारी
आराधना करता, सुनिर्देश श्री नेमबिज्जल्ला संस्कर्तही
आवनारा सहु उपर, समय उतम घनं आराधना
माते छ, जो धीरी छाप पड़ा लागी.

परमप्रज्ञत माखण्याक्षेत्र विस्वेवर श्रीमद्वायुंसेन
अक्षयनां महाराजां शुद्धविचारक प्रकारांना नामां इंक
शिखे कदांता. तेगों पंजाना कदांता. अय्याकारू अने न्याय
शासनां अनेक विचारां कदांता. अय्यापतिवाद नेवा आकार
अंता ता तेमने कंदस्थ नेवा कदांता. तेमूने काठे विचार
निर्माणां अनेक स्थानकाल्यां साधुमाने अद्व्यमानी
श्रव्याकाल्या अनन्त्या कदांता. श्रीदा मार्गमां अनुरागी
अनन्त्या कदांता.

तेजोश्री सं. १६७४सं. लाभनगर पादाध्य. अद्व्यमान.
श्री नमु भैरव

अमीर साहाक। यां पुजय मुनिश्री मृदिवंद्रज महाराजनी
विन्यशी शिष्यानीं हरम वेतावलयी तेजोमेहनी तथाश्चत
तरत स्वर्य थहै गढ़।

ते वपन का पुजय मुनि श्री हानविजयज महाराजनी
मन उपर आपस। अरिनायकश्रीनी पुक्ति–अतिशायी
सूंहर छाप पही करती।

तेथी तेमने विधार आये। दे “पूर्वांशोंध्री वेशला
साय, व्याकरण–विधेय महान कंशोना अस्मास करवावां
साहु वाने पाने अगदह पड़ छू; तेनु निवारणु डरतुं
लेको।” आ विधार तेमने पुजय श्री दुधिवंद्रज महारा
जन नण्याहे। तेहांश्रीनीं तेंदु समर्थन करुं, तमारी
वात यहू आई करार हे।

सत्तुरुणाना विधारनी पाणण श्रुण निप्यां वनिषत
भण काम करतुं हाय हे। शेटके तेमने विधारने अदप
अण्डांचा मुस्तखवूळ आपनार लिस्तितता शेंग अद हाय हे।

आहीं पणु आभर मनुं, पू. श्री हानविजयज स. ने
“जेन संस्तुंक पाठेणाण।” स्थापनाने विधार आये।
ते परी तत्तत सुभिधापणाना धर्मगिरेएँ, धर्मप्रति आणु
अहेंध्रमिङ्ग श्री शिर्षाधार महारीथनी याना करने
आपनार आत्या। ते वपने पुजय मुनिश्री हानविजय

६४
શ્રી નિમિ સૌરલ

અહીરને શ્રી પાલિતાલાભાં એક સંસ્કૃત પઠશાળા સથાપવાની તેમને પીછુ કરી. ઉહ્લાર ડિલના એ આભાસાંખી પૈદાના રસ્તાથી એક વશ્ચીના સંયુક્ત અને આપવાનું મુદ્દાયું. આ લેખ આભાલા આભાલા શીખશી નાયકસ્થાપન સુર્જને થાય તથા શ્રી આશુંલું પુલખોરના પ્રણાળી પશ્ચાતના પણ પૈદાના રસ્તાથી વધારણા સાથી જીવી રક્મ આપવાની મહત્વાકાંક્ષા કરી.

આપ આધારપદાર્થને કહી વેદવું વગેરેની સાહિત્યિક ધ્વાસથી શ્રીસિધાઠની ભાજયાલા એક સંસ્કૃત પઠશાળા સથાપવાનું નહીં કરવામાં આવ્યું.

વિ. સ. ૧૮૪૮થી વાસુદેવ સાબાનગરના પૂરણ ગુજીવના સાથે હેઠળ. તેથી આજીં સાધની પાસે અદ્યંકવા તથા નયા ધ્વાસથી આગળવા રથી સાથે અહીરના સાથે ઢોંડવા હતા.

આ પાણી વર્તાવના આપવાના અધિકારીઓ અને મુનિશ્રી હેદોની લખણને અત્યંત શૉલ્લણ માનતા પાંચમ શીખ્તા હતા. (તેમની જાણન થું લખાયો તથા વધારા છતાં મળી નથી. )

વિ. સ. ૧૮૪૮થી વેદવાના પૂરણ મુનિશ્રી હેદોની લખણના મહોદાયના આશુંલું ભારત્ય કન્ન કન્ન દીવસે પઠશાળા સથાપવામાં આયી. અનુભવ નામ “શ્રી પદ્મદેવિના જીના સંસ્કૃત પઠશાળા” સાધયું.

પ્ર
. શ્રી નાનિ સૌરવ

પાઠકાણા શહેર થી એક પુષ્ય સુદ્ર શ્રીભાઈ હાનવિજયભલ મહારાજને આપણા અર્થવિવેચારક શ્રીય યાદ આવેલ. શ્રીય-વ્યાસની તેમની પાણ્ય યાદ આવી. એક લેખકે તેમને લાખનગર આતે ગિરાવવા પુ. શ્રી વૃક્ષલિંમાણ મહારાજને પત્ર લખ્યો. તેથી શ્રમાંડ દરા વિનંતી કરી હતી, "સુનિમનિદિનરણને ખંડે લાખાવા મારે સાહેબવાની હૃદય કરી."

"પુ. શ્રૃદેશપણે લાખનગર શુભેદા પ્રિતને પ્રિતના વિનંતી લખ્યાને પાટીતાઓ લાખાવ હેઠ મારે રાખ કરી હતી. આપણી અર્થવિવેચારક શ્રીયની આગળ આપણા કાર્ય કરવાને આદ્ય ઉત્સાહ હયા છતાં પુ. શ્રૃદેશપણે આ સ્થિતિમાં છોડી લાખ કરવાનો ઉત્સાહ ન લાગ્યો. તેમનું માન વાળીને પૂર્ણ શ્રૃદેશપણે શોલાયા : "તેમ વાળિ કાળનું કામ કર્યું છે, તેમ આપણે આપણું કામ કર્યું લોફરી." શ્રૃદેશપણે વચનમાં કહ્યું હતું કે આપણે પુ. શ્રૃદેશપણે પાટીતાઓ તરીકે વિકાસ કરવી પણ પાટીતાઓને પહેલાં અદાલતમાં લાગી ગયા. અહીં લાખનગર આંદો હિપ્પોસિ પણ પૂર્ણ શ્રૃદેશપણે માંડી પછતી ગઈ.

લાખનગર સબખા સંચા પણ પુ. શ્રૃદેશપણે સેવા કરવા. લાગો. શ્રેષ્ઠ નીચના શ્રેષ્ઠ ઇપયારી કરવા છતામ પૂર્ણ શ્રૃદેશપણે તથ્યિત ઉત્તરાચર કરી લાગી.

86
શી નેમી સોમક

વેશાણ સુધી સાતમત કિંમતી પરંતુ યુષ્થય શુંદેલી વયાધી યાવું વાહિની, કૃષિસાંત ના વાહિનું. હું વયાધી છતાં પૂર્વ શુંદેલી સમાં ‘આર્થિક સૌથી સત્ય’ તેમ તેમ વાજાવું હતું. “જસે મંગું નવજાહર, સંસારે તસસનક કુશકિં કુશકિં!” એ વાસ અને તેની શાનદાર અલ્થી માગળતા અની ગાયું હતું.

છટટે વાસાખ્રા પૂરા વરા અહીં શાનદાર પહેરા પરમપૂર્ણ સુનિતી વૃદ્ધિક મહારાજ સાહેબને વ. સ. ૧૯૪૫થી વશાણ સુધી સાતમ સવારી સાથી નવ વાહી સ્વાગતે સંયસ્તો-(દાંતના પાસે) તયા હાંખર રહેવા સવા મનુષ્યને અને સાધુ અખેને વચ્ચાર-આસુંગે રખવા લાગ્યા. હાંખરી મુખ લગભગતા ઈદ કરનારે કાઢ કરી કરીને કુંડળ સંખા લાગ્યા. તેજી શીખ્યા પરચીતી વય્ખ્યા ન વાતુંગા સહાય તેવી હતી.

“તયા તો શું કરી ગયા હાણ....
તયા તો શું કરી ગયા હાણ....
મુખી મુખી દો’ ને દોવા સંખાણ....તયા તો....”
હિંમત રાભી ઘેરી ઘરીને,
સામાજક શેરણ દેશે તાલ.....ખા....તો....”

આવાનય અથવા સમાચાર સાંચાણીને આપવા અદિવૃદ્ધાયક શી અવાક અની ગાયા, તેમને કંઇ ઇધાં ગયા.

સૂચનો
શ્રી નામઃ સોરલ

આંતુ શીત ગયા, ફાજમાંથી લે છૂટી ગયું. ઉપાશ્વના કેટલ સુધારાં મંગળના પલાશાય કરવા દાયા, રેશમ તે જે હિંસાત ન કરી શકયું.

સાગરમાં આગ લાગતી નથી પણ નવારે લાગે છે, સ્વારે પ્રકૃતિકર નીકળે છે, નવયુગની જનમહત્ત્વ નીકળે છે. તેમ પૂરણશૈલી હું સાગરમાં જનમહત્વીએ આ ઉદયસીતિના માધ્યમક વ્યવહાર શ્રી નિનાદવાસની ઉદ્દેશ્ય સેવા કરી અને પ્રાચીનતા કરવાના હેઠ નિર્ધાર ઇપ ખબર અગળી.

મહાનુ આ-મહાશીખની કે જે ભાષા નિશાની છે, તે નિમિત સંશોધની પાટલી ને તેમની પીઠ પર સંવેદ મળી હતી, તે નીમિતના પીઠ પર સંબંધ કરી તેમ ઊઠા માગની આરામનાં આગ વધે છે. પિતાના અપમતકાને નિમિત્થરૂપથી હવામાની શ્રી સ્વરૂપશ્રામ્પ આવી તેમ પિતાના અસ્તિમ ઉપકારી કૃત્વા હું કૃષિતની વ્યાપાર નિમિત્થક હવામાને સુરતમેચ્ચે આવી.

વી. સ. ૧૮૪૪થી વખતબાંદ સૂચવા સુનિરણ શ્રી હાનિવિનદન મહારાજની નિશ્ચાત કર્યું. આ ઘાયલાં માં આપણું સતસંદ વધ્યાના અધ્યાપન કાર્યમાં તપાસ રહેંછ છતાં તેજેશી હશાલી ઉપચાર કરતા. સાનાલિયાસ છતાં તપાસી લાગી દેવી ।

68
શ્રી નેમિ સૌરાલ

પાઠ્યાંતર-અધયાપણ કાર્ય વગીન પૂર્ણ હતું. શ્રી પાઠ્યાંતર શાળા વિદ્યાર્થીઓએ પણ અર્થપૂર્ણ કરતા હતા. તેમાં શ્રી મહાનવાસલાય (ત્યાગી, શ્રી મહાનવાસલાય) અને શ્રી વિખ્યાતિવિદ્યુત હાથાના શિખર મૂલ્ય શ્રી મહાનવાસલાય જેમાં સુવાગ હતા.

આ વૈભાવિકાની પૂર્ણભૂંધરિયી હાનિવિધક મહારાજે સ્વાભિરૂપાય પણના રીતથી વિદ્યા સાધી ૫ વર્ષના સુધી સંરક્ષણમાં બાદ-બિવાહ કરી વધપતાની પ્રભાવી. તેમાં આપણે વિદ્યાપ્રેણિયીઓ પણ મહારાજની અને પૂર્ણક લાગ લીધી હતી.

આપણી મહારાજ વિદ્યાપ્્રેણિયીની પૂર્ણભૂંધરિયી નેમિવિધક મહારાજ પ્રથમ સાર તમરસા પોતાના પરમ પૂર્ણક શ્રી વિખ્યાતિની પુધ્યનિવ્યાનમાં લાગનગરમાં કૌઠું. પાંછદા તમરસા પૂર શ્રી વિખ્યાતિની આશાથી પાદ્યાશ્રી પુધ્ય સુનિ શ્રી હાનિવિધક સહારાન (ધ્વનિ)તી લિખામાં ક્યારે?

આ પાંચ વર્ષ હરસાણ પૂર્ણભૂંધરિયીઓ સિદ્ધાંતવિધકએ, સિર્દાંતકુંમલી, સિર્દાંતસમાં શાંતકુ શાસન, પુધ્યપ્રથિત, તથા વયુભિજીવ અને ત્રણદ્રુણના ભીવલ માટે લાભણ અલમું અધયાપણ પણ ક્યારે? અનને પૂર્ણભૂંધરિયી હાનિવિધક મહારાજના સ્વરૂપ શાસનના વિશેષ વધો લાગ્યા.
सरितानाथ ह्यो पु. सुनिश्चि दानविशिष्ट ज. पासे जलु छ.

‘सिद्धेश्म-मूर्क्षयिति’ व्याख्या करारे पृथिवी
लक्षित हुता त्यारे तेजोश्रीना आयासाठूं’ ते महावीरजुनी शुद्ध प्रत समाधिवासां आवी हल. ज्ञात
आणे पाण्डुणा श्रीशिवाध्येनेविशूरिं मात्र संदर्भां
सुरक्षित हे. तेव्हा त्या त्या दिवसेचा विद्या तेजोश्रीके
ह्यां हल.

१००
हरभूष तेजसु

अभावक कार्यनि मारिन

वि. सं १६४८ ति शास्त्र सर्व पूर्व सुनिश्चित हानिकारक महाराणी निलेखां पूरे धरेने पूर्वस्थ स्नेहित हानिकारक महाराण परमस्तुती वद्भक्षणी अहुः पर्याप्त, तथा पृ. सुनिश्चित प्रधानाधिकारक महाराण साधि पालितास्थायी विद्वार करनें स्री जिनार्थ्थ तीने तरस विद्वार करें। ताथा सही तेजाश्रीने कुडुकङ्क वसेती हुती तारकार्यीनी तारक साधितमां तेजाश्रीने अव्युः श्रद्धा वहती विषय प्राप्ता सत्तामात्र सार्वभौम सूक्ष्म अनेका सांसारी लगनें सारी शाता महातिथिओं अदुबर्वा भड़े छे ते तेजाश्री शारणना आद्वात्न दारा सारी नीति सम्बन्ध था अता हुता।

पांच सत्यिम अनेनाषु युक्तितुं सारी रीति पालन करता पूर्वस्थी पालितास्थायी विद्वार करता करता कुनागथ पाठ्यां, आंगनी जुनी तरक्क ऊपरी हुती शेते जुनागढ़ना श्रोवधेना आत्महत्या तथा अर्थता आबक दा।

१०१
શ્રી નેમિ સૌરલ

શ્રી ત્રિલોકનહાસને આંખો વતાવી સારી રીતે આંખે તપાસીને એકટરે જળાયું કે, "ઓપરેશન કરવું પડશે." પૂર્ણશ્રીઓ ઓપરેશન કરાવવાની ના પાડી, ' ના ' વિષયક માતે કહી કે, કર્યું વિરુદ્ધ ઉપયોગી શરિર પાંચી ની સેવા મળી રહી છે, શું અધ્યાત્મ તેજશ્રીની હૃદયમાં ડીપાર ગાયું છતું.

શ્રી ગીરનાર મહાટીથીર્થીં શ્રી નેમિનાથ હાથની
લાખી બહિત કરીને તેજશ્રીઓ મનમાં લાવવા લાગી.
"હે નાથ! આપ મારી ' નેમ ' યાનં આપશ્રીની આજા
મારી ' નેમ ' ઇલો."

તેજશ્રીઓ આસ-વાક્ષ્યટા, બિખરા ગંભીરતા અને
તાં સંજોની આસખી તેજશ્રી જયં કરી જવા રહ્યા.
સ્વાય સ્વાય સદ્દ્ય પાસ્થ, વગર દારાની નિષ્ઠા સાથે તેજશ્રીને સહાય કરી રહી હતો.

સુંદર તીથથાજ કરીને પંખલી, દેશ કે કોઈ કાશુઓ વિરુદ્ધ અનુભૂત તેજશ્રી લાભનગર પદ્ધતા.

સુઝના આગમન પૂર્વે તેમ તેની છુદી પણેરી
છે. આખું ક કેવીકાંક વરલાં વાતવરણ ધરમની સફાયા સહાય તેજશ્રીને આગમન પૂર્વે કરી છે.

શેષકા પૂર્ણશ્રીઓ લાભનગરમાં પાંચાં હેા. તે પૂર્વે
ન તયારી શ્રી સઘને તેજશ્રીના લાભ સામેયા સહાય

102
શ્રી નેમિ શોરલ

અનુપમ ઉદાહરણ થઈ ગયો. અને વાટે ગાંધે સાર્વત્રિક
પૂજયાની ઉપાધ્ય૯ે દિલ્લી ગયો.

રાખ્યીની વધારે પૂજયાની શ્રી સંબંધી જગ્યાથ પ્રથમ હર્સ્ત થયા. વિવરણા હતા, છતાં સીમતતા
અષ્ટું વધુ શક્તિ છતાં મૌનક્રિયા. શાંત જેટલા સહેળના સન્યાસીના કન્સર્વેટરી, સુંદર સુમારી છતાં
સામાને હતા. પાણી પાણી ગાંધ શ્રીલાલ પ્રભુ શ્રીલાલ આલામાં, છતાં સીમતતા
સામાને હતા. મારે આલામાં પ્રભુ પ્રભુદીફલ છતાં
પ્રભુ પ્રભુદીફલ સામાને હતા.}

પૂજયાની આલામાં સૂચિશ્રી પ્રથમ થઈ ગયી
નમનગરી શ્રી સંબંધી તેઓ શ્રીલાલ શ્રીલાલ આલા
વિમતિ હતી. બાલકાનકના વિમતા કરતાં પૂજયાની
વિમતિના સુખી ક્રોઢી. પછી વિ. સં. ૧૨૪૪
શ્રીલાલ નમનગર નથી શ્રીલાલ.}

પૂજયાની શ્રી પ્રથમ વ્યવાસ વચ્ચે કાર્યક્રમ કરતા,
સાથે શ્રી કે જાણી હતી તે સાથે અને ઎નામાં પાણી પ્રભુદીફલ
ા ગુણદેહ તે હતા ક.

સંહ પણ પોતાના પ્રથા અંતર અને સમાય વનના
સામે બની રહે છ. તેને રીતે સંહના જગ્યાથ પૂજયાની
શ્રીલાલના આલામાં આ રાજુ બ્રાહ્મણી
વાતાવરણને ધમ્મિના રંગી રંગી પ્રહ્લાદ કતા.
श्री नेमि सौरल

नमनगरमां पृथ्वी व्याख्यान आपो रखा हे.

तेजोश्रीता आ प्रलयसी नमनगरना अनेक श्रावण उपासन स्वयं नियमित हावर रहले शासन अने धर्मनी वाटू नानुवानो झाले तेवा मांडुवा. तेमा जवेरी जवेशाख ( नमःलाख) क्रमातुयोजना अल्लाही श्री जाणीकाल बीर ललाख, श्री अघुरं दलाख, श्री सांकुण्डल वारसुलाख नगर सेष घारसीलाख देवराज. वहीत वत्रुललाख अने प्रस्तुत पांडित श्री हंसराजलाख सुध्य कळा.

चांदा हिंसोमां पूज्यश्रीती शास्त्र भम्बसलाखने मल्ला आपा नमनगरां हैलाख गेया. तेनाशी आकार-पित थाहर ने नमनगरना ते वपलतना ना. महाराज मण्डु

१०४
શ્રી નમિ સૌરસ

પૂજયાથીના દર્શને મારા કાયના. પૂજયાથીને તેથી હૃદયદાલ આપીને અનેકાંતવાહી-જીન ઘરમાં. અદૃશ્ય મહીમા સામે રહેવી હતીં.

ખાંતની શ્રુત્સુન અને શ્રુતિ સૌંદરજિંદી તેની અલાદાન કરી. સૂચ પૂજયાથીના વતા રસ્તે તેથી પાસે આવવાની વાંચી ન ચાલાવી પાછી. મેં આવવાના વાતે આશાનુંથી આયે પછું જય ઘરમાં. મન મીઠુ કરવાની આશા કર્યુ તેથી શ્રી હાસમાં કાયના.

આ વાતમાં પવનયાથીની અને આવયાથીની અને આયાથીની તહદીપરીની આગાહન કરું. પરસ પૂજયાથીના શ્રી શ્રી વિકૃતયાને દુઃખચાણ સહારાના પૂજયાથીના સંવ્રામ માટે ' શ્રી આખર સંગ્રહિતીક ( ૨૨ કલરિ ) ની તસવીરથી રાત અંદાજી તે તેજાથી સંપૂર્ણ વાવી ગયા. આને તેની નકલ પછુ સંહર કરવી તેવી ધીધી.

વીલા ઉપયોગી અને આખર અણે આખર અણે કલરિ પાસે લાગણી લાગી. શા. સંગ્રહિતીક કપર અણે આખર શ્રીયાને સે આખર લભાવવાના સારી બાલ લીધો દીધો.

ઘાંટાગર પૂજયાથીના ઉપયોગમાં દીવાલીમાં શું નીકલ્યું?

જેન વિભયાનમાં આવવાની કઠ જાણે. સાહૂ

૧૦૪
श्री नेन्ही सोरल

शान्तिः, शिष्ट, अने आहे पूर्वीकृत नूतनश्रीविने सांबळे.
व्यावाणानी शैली पाने जावूने गम अने तत्तनी अर्थात
पाने पाहूने गमे.

पूर्वचुनीयोना पाहू नूतनश्री पाने व्यावाणानी
शास्त्रात करता. तेसां श्री जिनानारे दैनरागो राष्ट्रात
पाही क्यारेक अड्डे दानी अभ्यासात अभाव असावे करता.
क्यारेक हानी निमंत्रण गंगाद अभावाती उपकराता
समस्यात. क्यारेक तपस्सी तेजगी तळात उपर आयेत
आपता अथवा व्यावाणिमो शीतली शास्त्रात सुवालने
अद्वीती वाही देता, कठोराच्या सुवार्थात शेतीतां.
शेना तेव्हा कपिलाच्या परवेतनी इकोता घडती. वाल्यांची
सहितनी पवित्रता अने तालाबाधित.

अथाभ नमनगराना श्री संघरां एक एनी हया
मंडळातील गाळ हे, "व्यावाण ती बांध श्री नेन्ही नेन्ही नेन्ही
महाराज सादोकिं! पात पर निरवर्जने ईंधना अंदाजे
चे अटकेचे आम न चाहू चे हे दक्षिणात सर्वोत्तम समा
लाई. अने उपरोक्तमो निमो व्यक्तांने देशवरी आपातनी
के वात तेजोत्री के सुमारी अर्थात रघु रघु के तेनासी
ता अमास इंळात रोला असे नये हे.

नेन्ही अठारह पूर्वश्रीविने वाळू हसत. तेवुं जा
पाहून तेजोत्रीचे नेन्ही नेन्ही नेन्ही अर्थात रघु
अटक शेतीले पर
105
श्री नेहरु श्रीरक

क्षण अलावा फटते भीतर, तेमन तेनी गीती असर होवीं
कान सूबी तेमा ज्वलन पर रहड़ती भीतर।

तेमाघीरी आवी अलावा शक्तिशी अलावित,
शिक्षे दाखलाकर्ना नामना जैक प्रतिष्ठित गुजराणे हीका
लेवा ती दह लवणा नागी।

तेसु आ वात पाताला मोटालाकने करी, जेटबे
तेघा मलक तरता आध्यात्म, तुं उठेन्चाहा व्यसोलाय वेशा-
गोशाचे शी तेघां जी जंग पान
म्यावा जेती सहेली वाणट नसी, हीकांगां ता अंधे
मुखेदीयाने वाणवी परे बे।

समुद्र दाखलाकर्ना पाताला नाम प्रसाधु दाख्य भट्टा,
शेषगाव मे निर्याव करता तेघा वाणी रहड़वाना, हटे
भनेनकाना हंता: जेटबे तेघु चाताना वर्कृक सांघु
श्री टाकशीलाकर्ना देवां वर्दी-वाडक वजरे तोड़ीं
हृदी हीवां तेघा मलक अ-ध्र्यावाना लक्जानी लक्षेतर करी।

आवी टाकशीलाकर्नी लाखुं हे मारी मलक मने
र मांही पडी नती: आ लाखो डेवा मक्लाम रुपालाये
चे ते हुं जाणूं चुं: आम विवाहारी तेघु वाताना
वाणी आशाला दाखलाकर्नी अस्व। “लाख! तुं ता
मारो वेजू, हाथ चे, तुं हीका ते अटबे हुं अपांगी
जीनी जडे। माटे हुं ताने हीका नफिक डेवा हड?”

१०७
श्री नेमिचौरस

आयों मां उत्यौ विवाह कार्यालयांत चालू आहे. मांने दाखवून पूर्वयशी पाचत आहे आणि अनेक वर्ष दररोज ही क्षेत्र सेवा नवनी चालू आहे नवनी चालू करत होते. तेथील लागतांने म्हणजेच देखील म्हणजेच अभाव.

आ मांचण्य पूर्वयशी हा गरम थांबली आला, "हा भेट देण्यासाठी ती माझ्या काळी रंग विवाह हासु ही का आहे का?"

आ मांचण्य पूर्वयशी गरम पूर्वयशी "वडवास हंग म्हणजेच अक्षम नक्षम येण्याची शक्यता माझ्यांना पाली आहे. ही क्षेत्रात स्व-पर उपकरणे वस्तुनांने समवेत विवाह ही क्षेत्रात. भाषांमध्ये ह्या तेव्हा सोडती नाही नाही, वेगवेगळ्या घटना होणे तल्याळी होणे की न लढणे."

अथवा वही बांधण्यासाठी आहे आहे. टायलशीलांदर त्यावर असेल राहे. पती पूर्वयशी ही कमी वाचून ती माझ्यांना दाखवला आला, "सांद्रक! माझ्या लागतांना स्व-पर अंदून आणच आढळून. माझ्या आपल्यांना माझ्यांना न लजळून." "मने हेरी वेग तत्त्व तेनी असल्यास थांबा पहुंच ही का माझ्या माझ्यांना घसाउन आहे, त्यासाठी माझ्या अंदून शव्व घड घड घड. हवे तमाश्यांना हा लागता आहे ते कोण पूर्वयशी लागते."
श्री नेमि सोरल

झालालाले धीक्षा फेवाने चालाने मकड़म निधारे वयक्त करिने तुरक्तमां आात्वा शुलष सहूते हीक्षा आपवानी विनंती पूजनाने करी.

पूजनाने सो पढी नाल्कमां आात्वा शुलष हिवसे धीक्षा आपवानुं नाकी संयुं.

निरांत अनुपवता झालालाले वेर पाछा क्यों, खो नाल्कमां मकड़म ने तेनना माटलालाले केट्रांहां हीक्षां सांग मनाली हुकम मेगवाना अराँ हापवल करी धीक्षा गे.

झालालाले तरत पूजनाने पांग ग्या अने खुं,

“राहिण्य! मारा लाखाली मने हीक्षा लेताई अट्कावणा मनाली हुकम मेगवाना माणे केट्रां अराँ करी गे, पढी हुं मकड़म छू. नखी करेदा रुदूते ज मारे हीक्षा देवी छे. भने मुज्जुर्त रुदूतुं नधी. डाखाय ते पडेलां मनाली हुकम मलाई भजवानी थाय ते आपची केट्रां भारानी ने ते हरीकट रुध करानी क्युँ करेहो. हुं लांबे ज महीण अने मारी मकड़म निधारण लाहून करीहो.”

परिस्थितिति भुखाणक करिने पूजनाने हा पाली. पढी श्री संवात वाट हेलाई गध हे टरकसली हीक्षा विदुल मराँ करी गे. अटे शाखु आवेळी टरकरमीलाले समझा, हीक्षां अन्तराय नामवाना हेवा परिबारा माने गे, ते वाट विसाने करी. अटे गौरी

1908
શ્રી નેમી સૌરાશ્રી

રાજકીયશીલતા સમજ ગયા. દેશભારી અરથ પાટી જની લાંબી અને પીઠાના લાગભગ બહામતી હીંકા નિસિન્ત લાભપૂર્વક સુધર અઝાદ મહાત્મા કરીએ.

શ્રી સુખ્યની નાટીના દાખલીના હીંકા માં વાતાવરણ વર્ત્યે પુનઃશ્રીસ્મે શ્રી કાલાખાદીની લાગભગ હીંકા આપી. તેમનું નામ સુખિની સુભગિનિશ્ચય રાખ્યું અને પીઠાના શિશુ તરીકે સ્થાપ્ય કર્યું.

પુનઃશ્રીસ્મે શ્રી મહાન કાર્ય પૂરું કર્યું, ત્યાં શ્રી મહાન કાર્યની વાત દર શ્રી સૌના દાખલીના કુટુંબને પુનઃશ્રીસ્મેને આવા અને વંધન કરી અને બાલયા: “હે રાજુ! આપના ઉપરિશ્ચિત પીઠાના મારા જનમાં શ્રી સુખિયની મહાત્મય અને શ્રી જીના રાત્રી તેમને કરી પાડતી સંઘ કાલવાની વાયતા લાગી છે અને સંઘ આપશ્રીની પુણ્ય નિખામાં ન છાડાયો છે તો મારી વિનંતી લેવાની કરેપણ છે.

સાથી લડતાં ઉમેરવા જોડકારી આજો અપાર રીતે પુનઃશ્રીસ્મે વિનંતી લેવાની.

શ્રી શાસ્ત્રનિશ્ચિત મુખ વાતાવરણ પરિણામનાં મંજૂરી વાતાવરણ કેવી રીતે નથી છે, તે શ્રી નામ-નગરના મયેજલા આ સિદ્ધાંત કરાર પ્રસ્તુત કરે છે.

919
श्री नेमी लोरळ

छ’री पाणता श्री संघे शुल मूळते जमनजगरसे 
अवालू क्षुरुः

अंकाहारी - १०२५ ऊळी संथारी, समक्षितवधारी सतिना 
परिकारी, पाह-विकारी, प्रत्यक्षारी - ज्ञान प्रकाशी ' ' री' 
धारणु जरनारा लाविक वाचायुवावे माणवा संघ उ छ' ' री' पाणता संघः कडवाय छे. 
जेमः ताजामय साहु जवनणाही वेळ्या तालीम भे छे. 
बे की ज्ञान आ 
आध्यात्मिक जवनणी अनुभवित याय छे, बाटिक ज्ञानी 
वाचायुवावे माणवा रुकवापाट घजाणी नागनारी जही.

छ 'री' पाणता संघना अवालू वणते पूक्तश्रीतुः 
प्रथम अवयनांते

वाचायुवावे सहा बाह बालूः निम्नवि दे,
"आपूहु आनादि धारणी संजारता असावासां मणाडारेही 
खीसे, पूर्ववे माहां पूष्यांहें आपूहुने आय्यहेमा 
उतम लेनमां उतम धुळमां अने जेन धम्म भाने छे छा 
उतम धम्म आराधना लिवाय ध्वन ले ते रीते पूरे 
थुः लय छे. सुन मेघावला भारी धारी धिनात 
करीमा पछू मेघावळे जीसे दुःहः हुःमां दुःहः. 
कुट आरी वाल ने! आह धाराणु उद्री आपूहु तपास्युः छे 
अहुः !

परमासानिसो धम समां महातीर्थीं रुपर्णां

१९९
श्री नेमि सोरल

सावधान नया सूर्य आप्ते न रही डाय तथा सूर्य आप्ते
साथ उपने मांगियाना साथा अधिकारी अनी शक्ता
नथी. मात्र अन्ततातानी ऊगकू ते हे, ‘तीव्रते
व्यसन-सदिवानिधि वस्मानहटि तीर्थम्’ जोत्रे हे
तारे ते तीर्थ-नेनाथी व्यसनो-हुजोनो. समुदाय नाश
पासे तेज तीर्थ, आवा मकन तीर्थानी आत्रा करीने
तेनी रुपांकरारा लक्ष्यात्माणो. अनेक हुजोणी सुगत
घाय चे. तेमनां ज्ञानमां हुँम्हे दही कदी आवतुः नथीं.

संसारना अनेक हुजोणां पीडळा आत्राणी आम
पवित्र तीर्थाधिराजनां नाम सावली हुजोनो नाश
करी शक्ता चे.

“अहिमां सूर्यं, घनुढारीगामां अभुतूः, नीति-
वानां सर्वंस्क्रृतं गजाय चे; सुवां सवर्तिदेहोऽभिः
श्री धर्मसूत्रं चे, तेन सर्वदेवोऽमां पवित्र तीर्थाधिराज
श्री तेतुः अभिगिरि क्रेष्ठ चे.”

आवा मकन तीर्थानी आत्रा करवा कुटुंब कन्नी
अमे वरः छादने निख्या छिंगे, तेशी आत्राणे सुभा
किरासमय राणी. अथतुयापूर्वक शाहदीने वासुं चे, पापने
पणांवासे मां मन अगावले सांग लरावे चे. मनाने आवुं
पवित्र आसअजन महसुं चे तेने सार्थक करीले. आपल्या
देने शासनमां हरके वृत्तां विवेकानी महता वलावी चे

१९१२
श्री नेभि छौरल

माते विवेकपूर्वे आराधना करता करता आपेक्ष आगण वधवातुं छ.

विवेकश्च ज्ञापिण्य आराधना कठोप्य आतं-शुचि मारे थोडी शक्ति नथी.
आपेक्ष सर्वाभाव व्यक्तित्वात तेन व्यंजनर पापा क्षणवाचां नाश पाये छे.

"ठ' री रागता संघता अवजनगर्थी प्रयास

विवार करणे के श्रद्धान्व तीर्थोंचिराग असामान्य
तीर्थे नथी. त्या तीर्थां मा अमेर आत्मांच रोजों
सुलिग्यामध्ये गया छ असले काढले काढले अनन्ता
सिद्धा छै. अस केल्याच के ने ?

११३
"akhvel kaglu bade, girir sanu swarnndan,
dati samal saranai ugya, pap ahe tathdaza.

"avangar tare na kadag, poore giribhavne ghe.

pudvashriup sahot samasri puindu pravahan samajnani
7 'shi' bhanata shi sadyana sarana vartinde waavino na
vanji gya. parpar purvshirug dury oekh hukumna adhaya
laada haaw tene bapalvar sathana aalaat aakalata
swad punakde jalam vaajya. jenariah daryte, "ja
maharajani same pahriyale dhoj samv vaav shrisyad"
श्री नेमि सौराल

आदेवे यज्ञ ग्, ” अवा लावसया प्रवचने पूर्वश्रीनां निल यतां, धातिवो उत्साहां घो बहुतां जरु हुए।

पूर्वश्रीनी पुण्य-निधारी च परसप तो श्री संध
अंक पही अंक सुधामा वोटवतो श्रीसंध सुमदुप वाल्योः।
अने श्री जिसनागणा उत्साह शिष्यां मिरावता श्री नेमि-
वन्य महुके लाभणे सातस्तिक लेज्यो, हिं जोलीने बलित करी।

श्री संधविकु तथा संधवना धातिवे विगरे तरंदीभी
मार्गमा आवता नामसां तैन हरासर, विषाणं विगरे
ताते द्वारां अेन्थर बलकरे शुल्क अययूं मां वापरी स्विर
करता जोटां (म्याशविण प्रमाणुः वापरता) हरें आभामा
हीन-हुंगिखिने शीत, वह, पशु-महाको अखु-आरे
पाथाने। अने परागी विगरे प्रमाण करता अनुभवी श्री शिस्ताकथार तरंद व्याख्या कहुँ। तोहिमां
पहाँचीने सहुलणे क्षणों आहु वेद जिनिलाणाय अखु
पणाणाय। लाभवादी स्त्रिये लाभसरी स्तवने। गावा। अने
खायास्वरूप हिं तदेह श्री आहवीक हान्या
हेदन अने तस्करे रत्र सहु पावल यथा। संपतित श्री
सोहार्ययं हस्तार्य पूर्वश्रीनी पतिम जस् “दीर्घमान”
पहेती अने संवमां आनंद आनंद वर्तेरी रही। सहु
विगरे जो स्वस्तुसार श्री सिद्धगिरिनी यात्राएँ करने
अतपितने स्थाने पडत्या।

१९५
श्री नेमि चौरस
आप्षु वर्णनायकश्रीना उपहरुश्च निर्धेता अनेक 
श्री संघानां आ अथवा तीर्थिकानां संघ कदः ।

पूजयश्रीना रहेडी आचार्यन शक्ति न्यायमात्राशिक्षा 
मेंयूर शक्ति सहन शक्ति व्यर्थिता स्थान अनुक्रम श्री 
संघानां सामीक्ष व्येला अनालोकी थया ।

जमन्तर्भा शासन अलावनाना शें महान घरी 
निरंच्छे पुरां करी ने पूजयश्रीना महुंवाना श्री संघानी 
अनेक धमनत्य विनंतीप्रो फकी ते तरस्व विधार शहु कदेयो ।

***************

माह राष्ट्रीय :सुसंबंधारी युक्त मनुष्य ज्ञान 
धारण हुयों हुयों छे, तेमां धम्म-नयास अने मीलिने प्रथम 
स्थान आपाही । तो ज मनुष्यहुँ शाब्धी गीते ।

आयं क्लेन-आयंकुणानी बहुला गीता भाई ज 
साबूमाण तेखी दहसामी छे, 'आ मानव जन-संसार 
अत्मामाणी पुरातत्त्व स्वाभाव बनावी शास्य तेखी 
क्षमता रूढ़ी हे ।'

***************

१९४५
કિરણુ ગોહભાન,

મહુબાઈ પાલત્મ યુનિત પગાણા

પાતાળા કાલક્રમિ પ્રાંમિના ને ઉમાકે માતાના હુલામાં હિયા છે, તેમા ને ઉમાકે આખે મહુબાઈ શ્રી સંધને પાતાળી પુંજખુલીમાંથી નર-રતીને સહારવા આવે મુખ્ય. અને શ્રી લક્ષ્મીચં હડાર અને હિવાણી વળના ઉભાણ કર કેઠ સોના ન હતી.

મહુબાઈ સહા શ્રીમાં શેઝક હિલ થાયને સાનેયાની સવા તૈયાર કરી. ઘર પર માં શેઝક વાત છે, ‘ભાઓ પૂજનું ચૂંટિયેલું સેબકના સાનેયામાં.’ અને આખા વૃદ્ધ સી સધારણ આખી કરી સાનેયામાં નેહાડા. સામે તેથી લીખી પૈકી એક આપીને કહ્યુ: ‘પૂજનીશ્રી કોલે વાહનની ૧૦ નિષ્ઠામાં અને આખી પાંચનથી.’

બાદ વાત સાધની સૌ લાખપીંડી ઉચ્ચકી વાગે ગાંબે આઘાત વડાજ, મંત્ર આચારી પૂજનું મુખ્ય ખુટ્ટેવાને આવવા હોઈ. પ્રેસના અશુઊંગારને વહન પર સરવારિનો.
श्री नेभि सौरस

पूर्वपश्चिम पितानी जन-भूमिम नः नगरप्रदेश
अतीतिक अलाप छ, नवने मां सकारां गूँ छ. शाखावां
अक्षरीयी रहता छ. अने लिखपतावेंत सहू मलतेक
नमावी-नभी पालचा.

सुझुने येक सारे धुरंध नावाले बूझ गुढ़करे
हुईं: “चम्बेदां” अतीतिक धर्म आशी कैसे खेत
शासनना नवजयकर वडे वायु मंगण। गूँ घड़े। एकालक
पुष्पशाहींगो (यां का स्वावली अपरणी नभी नमीने
वां न होय).

भागुमां नवता नगरता अनवरो-अने चोटाचो
आह्नुत विलासी शासुगरीता हुता. पितानों घर पाशे.

१९८
श्री नेनि सीरक

सामेयुँ आवता गुंडकी हो! कर्ता. तीलाग्नवती जागेना सोना-दुंपना वृत्ताथी तथा आक्षेपाथी श्वात्तां.

सामेयुँ मदुवता सुभव भन्ने। अने गौतमी दरीने श्री महावीरस्वामीला हेदासरे आर्युः.

पूज्य गुडेवे बाबिदे साथे हेदासरे प्रवेश करी, श्री अभिरमज्ञि सन-सुप्रा सावयुँ हैसे मधुर स्वरे स्तुतियी-आर्यः! करी, सावयिले भर्युँ, प्राकृतं नीरणी नीरणीने नेना पवित्र कर्या। प्राकृत सन-सुप्रा जेसी सावयिले साथे चैत्यवर्धन करूँ अने लूटा मौके बसूँ करूँ.

पुनः गेंदवाल साथे सामेयुँ उपाधे आवृः। सक्त्य श्रीसंधना लाबिडे! पूज्य उत्साहमां हो, सहुःन साहिमां हरण मातो न करो। श्रीसंधनी अपूर्वति लगने पाते अंधाद्वे! प्राकृतं मांडणे पूज्य गुडेवींची पाट उपर आसन पायुः। पती टक्कार ठरने आसन उपर निराखणः। मंगाणार्युँने आरंभ करूः.

पवित्र अवताराष्मांंची घुंटावने आवता संपादिची-राजना मंगाणार्युँ शाझे। सांलगीले श्रीतरामी लाइ विलेर था। अने नेम कारमा भस्त रंडाणु होय तेवा सुभाद अनुसारकर रेण व्याया.

पती शाडू यथू व्याख्यान। निवन्ध करूः। मेनी आदि धार सावनाओँने.

१९५
શ્રી નેચી સોરલ

ચાલે કે તે વ્યાપયાન અદ્ભુત સંકલ્પનાએ.

'હે બાણય-માથો! સાબિત માનવી વહેલા હીનને મહા મંગળકાર શ્રી નીારતં' સમજણુ કરીને તમે તમારા મન સદ્દીક અથવા આખું ગૈરી, પ્રત્યેક, ઢળ્યા અને માળ્યરશ. જે ચાર લોકના દેહ વાસ્ત કરીને.'

જગતના સ્વા ખડો સુખી શાય અદિ હું તો થાં કેટલાક પરાશ્રમા પાંથ ન કરી શેવી લોકનાત્મક મૈત્રી લાજ કરી છે.

ખુબમા મૈત્રી લાવના હે શાય છે તેટે તેમાંથી પ્રમાણ લાજ અગાર્ય છે.

"શેલ્કો પણ શુભ પર વખી,\nહેમણી મન કલંગ આપાર રે."

તેમ પ્રમાણ લાજ કરી છે.

શુભ-રાશ હે શ્રી જીન શાસનની સૂખ-અધાર છે.

માટે શુભુની કલંગ કરી ન કરી છે.

હીનના હું હૃદ હર કરવાની લાજ કરીને કુદુંક લાજ કરી છે. તમે તમારા હું હર કરવા કે અંતર્મા પ્રભાષણ કરી છે. તેવી જ રીતે મોટી હું હર કરવાની તાવા-\n
બલ તમારની સાથે તો માનને કે તમારા હું હૃદ કરી લાજ પરિપાર અશ્વતી છે.

આ જગતમાં શુભુના કરતાં અવશ્રુદ્ધી આમાંગયો \nધારણલિએ માગો, પણ તેમના અધર અસપ પણ દેખલાયે.

120
શ્રી નામી સૌરસ

ને રાણતાં મહયસ્થ રહ્યને તેમના પણ બદગ શિન્યા તબ્બને. દશ તમારા પિતાના વ હાસને કરને. આ લાભનાં સ્વયમ્બ્ર લાભના કહે છે.

શ્રી માર લાભનાથની ભાવન થતી તમે આર ગતિના સર્કરે કરીને પાયા ગતિના અધિકારી ગણીશકિયા. હાથ મંદ માંની પાણી પણ તિરસ્કાર કરવો. આ શ્રી જિનાલાખની તિરસ્કાર કરવા સમાન છે. આ છે હેહ લહેલો. તે લવ વાતમાં બુકા નહી પડે. પણ લાખ રસ્તે તબ્બને સ્વસ્ત તરીક આગા વધી શકશે છે.

અઉદ્યોગના, સંઘમ અને તબ્બ સ્વરાંગ ચમકી રાખવાય જાણના રતબંધ ન આપાય શ્રી જિનાલાખને ઇમારત છે. તેનું પાણન કરીને તમે ધાર ચાર જનો. આદા માર આશીયા છે.

અશ્બાબતિ આ વાતશે લાખ પ્રિયાની આપું જન મોટી અને જિનાલાખ અનુભૂત રહ્યાયું.

પ્રિયાની સંઘમ સહુ આવસનની આન મારી આપી હતી; તેના શ્રી વષેની હસાણ અને દીવાળી આ પણ વાસ હતા. હાથ રાણાના પિતાના ઉદર-રાંગા આ વયાનથય તેમને લાખ હતા, "અને તેને હેકા વાસ રાખતા હતા તે આમારી ઝલી પૂર્વ હતી. આને તે આમારી દેખા ઉપરાંત સાબ્બ છે તે આમારે માટે લાખ ગૌરવ વાત છે." ઊરું
श्री नमः श्रील

व्याख्यान पुनः यथूः 'सर्वे मंगल ।' कहूः। सहु भागेनां। पूजय महाराजश्री पासे मेहा। सहुना हुम उपर शुभ न प्रसन्नता वतीरी कसी। समय थये। अति स्वस्मीयं हलाठी आया। महाराजश्री गीतारी पढारे। सहु जोडी साथे गीती हलया के, 'आणे अथवा स्वस्मीयं हलाठी त्यां न पढारे।' सहुनी जोडी न मांगणी नेही समयता पारसु आपणा अरिवनाचे भाजू संमतिपूर्वे सहु साथे आती निकल्या।

सहु अथवा स्वस्मीयं हलाठी त्यां न पढारां हीवारी आ ती राखणा हें ठर गया। लाबधी महाराजश्रीने जपतु बहाराओयं। करणे। आण पार नथी। आण भाजुना घरेवां गीतारी बरु पूजयांत्री उपासणे पढारीं।

इल्लुसारवे पूजायाने वदुमी आ गीतारी बहुराले हे।

122
श्री नेमि श्रीरं

वि. स. १८७५वाढ थोमासः पूर्वश्रीश्रीश्री संघांना
लावलया आचार्यी महुवानां २ कसुँ

पूर्वश्रीश्री व्याख्यान शेळी अने साप जेटली
थांबी अवशिष्टकाळीत क्रमे व्याख्यान संबंधी प्रश्न
पद क्रयांत सुधी लाविक लोकाना अनमां अनेक हिंदु.
ह्यानि चुंकता रेडें. सोळेट धमोपदेशाशी अनेकांना
ज्ञान परिवर्तन घेना, वियाशीक लाविक आराधनाना
मागेन आजग करेला.

थोमासं शद्र थतां मंद्वराणा मन भूविनेचर परता.
अने संतत पदने शिराता अशी ता, आपला अर्धत
नावकश्रीश्री पदू मन सूळिने धमं हेशानानी अभूत घरी,
शद्र करते तेनाची अनेक संतत आतमाळाने अपूवर
शाताना अनुसव घेता. विषव क्षात्तीने कर्णे बनावणाने
आतमाळा शुद्र स्वेदपवी आराधनाना इत श्री घातानी
उभरता. अनेक आतमाळाना ईटमां फ्राग्ट्या. शेक
अशी विशिष्ट रीती कुनाचें, आलावनाना विजेते धमं
काशी भुष भुष घेता. आपला संघांमा अमाप दिनाळि हतें.

शारण्नी विशीत पूर्वश्रीश्री जांवरावं के आपमां
शेक पाइशाना इत् ता अतसंलिमी श्री संघां विद्वान.
हरी घेल.

१२३
શ્રી નામ સોરલ

અમારા નદીને તેના શ્રીમતીની વાજવાણામાં જા વાત
રૂખ કરી. વાતની ફાણા જમાં આંખી વિખયાતુ અને
શાસન લખતા હતા સૌષ્ઠી તરત તેને જીદી વેનારસ
સાયભાષણીઓ આગળ આવયા અને શ્રૂદભિની એક
શાના શરુ થયેલ

અનેકનાયક સૂક્ષ્મશ્રીના મનમાં ઉમદી વિચાર આવ્યો.
અને વાત તરત જ સમસયામાં મુક્દા કેદાના નામનગરશી
સૂક્ષ્મશ્રીની પણ કરવા આવેલા આદવાય શા. સૌદાગર
યાં મજબૂત સંજીવી તથા હિસ્ત્રુ તરખીય શ્રી સાધારણ
શક્યસહાય લાભી તેમાં સૂક્ષ્મશ્રીના ઉપરણીશીફ નેન
ખાસભા માટે સારી કામ આવી. અને સિવાથી ઉદભવ
પદન પાંચેશીયો ચૂકાડે. અને સમાધી પણ તેમાં
માગતી આવ્યા.

આ લડખીને મહુભાવના ધારા મહુભાવમાં પરિપર કલિયે
કાળયા: ' મહિલા પુરુષીના પણ પણ પણ નંબરી નંદાન
નાં.' પણ તારી ઠાચા દાયી કે તે ખિસ્કામાં ખાન
પરખાના પાયા ભારપૂર થયે ગયા. જુદુ સૂક્ષ્મશ્રી
સત્યીશ પુરુષ ! આજાદી ગામમાં વાતો થારી કે 'અશ્્ચર
ગામમાં દ્વારફુ દોયેલો.'

નામ દુવી ડાવી, ત્યાં સુંબંધ છે. તેમ સૂક્ષ્મશ્રી
જ્યાં પથારતા. ત્યાં કન-શીલ-તપ અને લાભ દ્વારફુ

124
श्री नेमि शैलक

बातातरश ख्यात जितने हुए सांसारिक वातां नवां जटी

समथ महुवा श्री संधमां धर्मनां प्राणयायु सूंडी ने पूज्यश्रीमान श्रीमान पुढ़ कहुँ. अनेक प्राणें आना वेला निम्ना तेजाश्री पाषेती दीधा. तो जिस स्तर शानी ही क्षा लेवा तैयार थया. श्रीमान पुढ़ कया पछी वि. सं. १६वन्द तेन का ही क्षा अपनी पूज्यश्रीमानो चालाना क्षेत्र क्या अने नाम कर्णुं अन्ननदी लोकालय विश्वलु महाराज.

सांग्र, शेरी, दाक्ष धोनांती निद्रा येता वच्चतमां आजी थिव नय छ. धर्णु पूज्यश्रीमान पीसेता धर्मजी बाहकनी निद्रा अनेक लापिना. बुकेमां अवी फसरी गई कुती के नवां फुज्यश्रीमानो तेजाने विदारी करानी वात कर. त्यारे तेजी निराश रही गया. धर्णु स्थिरता करानी विनंती कर.

धर्णु पूज्यश्री ते! अनेकी माही देशें मानव कहा अटके तेजागिरी कहुँ. 'लाहियो! मे' पीरसुं छे दे प्रत्यावृत. त्यां सुधारीं तमने नवं जीते. फोरके पीरसनारा महापुरुषों नें धरी रही. तमारा आयह भांखणी लागुँ हुं समतं छ. पशु सारे ते। तेवालजितवन्नी आज.

१२प
श्री नेमि सौरल

अनुसार ठेट-ठेट निवासरी धर्मशास्त्रातील आणावस्त्र खबरी
कर्तवी पटे जेटी राज खडने अने रेग मागू.

पूजयक्रिनी वात साथी हे. आपणी नेम नीलचौने
पशु पूजयक्रिनी तान मधे तेंतं आचरणं अंतरात भुज
न घुडूं घडती. भाटे गोडता ‘इलावीस्तवांमी बगवाननी
सं' नेम कहूने तेटलांणे आणवारांमध्ये पूजयक्रिनी साथी
वातने. सर्वे वती घटाव करेल.

श्री संगबां विनम्रहित अने भव संत्रांना मूळ
लांग उतारीने पूजयक्रिनी मदुवादी. श्री सिद्धवाख्य
तरुं बिडऱ असू. आताना पालबरी वांचू हुंधी सुकु नाना
मोजा वणावं आत्मा. सर्वे संगबीं संगांभूं अने
बिडऱ आगण वणांभूं, हिनी वृत्तांच्या द्याना ही
प्रागातानोले मदुवादी नाना सुधी हेनाता रहून त्यां
हुंधी सुकु विळा विळा लोकू रहून. पडले न बारे करूने
आतमां हापल थावा.
"દર્શય પંદર્ભ" ..............

યાત્રાવિહાર અને આજાદી ભષુતા

શ્રી નેહિબી સૌરલ


d'hi

શ્રી નિરેન્દ્રાક મહારીજ્ઞની યાત્રા કરીને પુનઃશ્રી પૈતાલા શીખીને. સાથે અત્યદમે શ્રી શાંખીરધ્વ તથ્યીએ પડધાર્યો. પરંતુ તારે ઈવાલિદેવ શ્રી પાર્મનાથ હાદાના લખાલિલદ્વય હરાલ દુખાયે અપાવું લખાલિલદ્વય કિનશુલ ગાવયા. અને હેદ્યં મિટાકયું, હાલને નિપંચા--

નિપંચાને તથ્યાત્મક તર્સં ફાળવી.

શ્રી વન્કી પૈતાલા સાથે સાથે સાથે શહેરમાં કરનાર પૂ. સુનિશ્ચી પ્રધાનિજ્ઞણક મહ્ારાજના શુદ્ધિ પુનંધાર પદાર્થચાલી ઈન્હિનીજ્ઞણક મહ્ારાજ થર--જમચુરવામાં વર્ણનકલ હતા.

"સાંખુ તો બહાર તેલા વલા" શ્રી ઊંચા અત્યદાર પુનઃશ્રી શાંખીરધ્વ વિહાર કરીને થર--જમચુર પકડાવયો. તાપ સમાગ્રરાજ પૂ. પદાર્થચાલી મહ્ારાજ પાસે સુનિશ્ચી સુસર્વીનજ્ઞણક તથા સુનિશ્ચી સોલાલ્યીનજ્ઞણક 227
श्री नेनि सोर्स

योगेश्वरने करावी वडी हीक्षा अधानी. योगहीन साधे
रह्नी राधनस्यनी आठूआणूना गमोमां ठेटा. समय
विचरने पूज्यश्री राधनपर पधारां.

पु. पं. श्री उमेशनिवाष्ठ महाराणे वडी हीला आये हे.

नगरना लघु देवासेदेवता मनहरोमां विरूद्धता
लघु किंवत्तीच्या सुकाळी मन पावत्त व्युत. राधन-
पुरा उपाधिसमा अपोरी संमये आपाता श्रीनायक
पूज्यश्री पोते ‘आठूकुल’ नी स्वाद्यामां करता हुता.
श्रीनायकां श्री तोंडालाळाळी, श्री हकलाळी लेटा, श्री
वीर्याळाळी लोकोता विजेरी त्याना श्रावें. वंदनायें
आया. वंदना करी, उपशाला पवनी साधुसंपुर तो.
श्रीवास्तव पुष्पाय: ‘साधित्वाने आ अथवा अंधने स्वाद्यामां
अते ये’!

१२८
શ્રી તેમની સૌરાણક

પુણયશ્રીઓ હળું,
‘અસતકનના’

“કયા અસતક-
નના?” તેઓએ પૂછું

પુણયશ્રી રાધનપુરણના ઉપાધ્યોગકીર્તિ ભાગીદારી સાથે

“પુ. શ્રી ઇસિલસ્ટ્રીવીર મહારાજના અસતકાણ”

તેઓએ નવાજી પાંચણ અને પૂછું: “તો, આપછા માટે હીલીપારાયો એ કે કહે?”

પુણયશ્રીઓ રામાણુજ: “ભારે હીલિયા પાંચાય સાથ

થળેને. હેસ પૂછું પક્ષે સાચી?”

આ તો વીઝ થયેલ હીલિયા પાંચાય સાથુ

બલજ્જી લાંગી શકે તેઓ સક્ષામ અંધ હીલીપાર છે.’

હીલિયા પાંચાય સાંભળીને અથાંગામાં પાંચ જો વર્ષેથી ચેલતા જયાનમાં આવીને ઉત્સવીને ઉત્સવી

તેના તો જુઓ આંગે નદુ વેલાં કહેયા

પુણયા મહારાજશ્રીઓ નવાજા આંગે: “૧૪ રૂપાણ, 

અને ઉડ વચન સાધારણ છે, તે પક્ષે કાઢી શકે

છે, એટલે નિયમ તો કાયાં સાંભલો કલ મદ્દે નથી,

નરેન્દ્ર
શ્રી નેમ સૌરલ

કે વીછ વર્ષ્ના પરાયાયવાણ ન આ અંધ વાંચવા સમધે હ્યા છે.

આ જવાંથી ખાંધેલા પૂજ્યશ્રીના બહુદાર વયાસની ક્રયા આવ્યો. આટલે કંઈક ગમેલાઇ દેશ સરકાર-
વાની વિનંતી કરી.

પૂજ્યશ્રીની તરફ ન શ્રી બીનાસના ઉપદાર સાથે કોપર આસ્પિને વયાન્યા આવ્યું.

“આજા” નેવ ગહ પહારના સાર બાસ્સાંધાણ વિશેજુલ કરવાની પૂજ્યશ્રીની ક્રમણાણી પ્રલાભિત કરતને વિનંતી કરી કે “આધ્યાત્મિક રીતે વયાન્યા આજી તે
કોપરને કહીને લાલા થાય.”

અંતિમ આત્માની વિનંતી સ્વીકારની પૂજ્યશ્રીના
શીતલ વિસ્રામી વયાન્યા આપવાનું શક્ત કર્યું. વયાન્યાન
સંલાનગરના સહીને અધયાત્મના પ્રલાભને ગ્રાન આધાર
મહીમા છે. તે સમલાશના માંડ્યું. તેની વિનમરતિના
શ્રીમાની સંધર વધારા લાગી. પછી વિસ્કારે પ્રસ્તુત
વિશ્વતા ઉપખ્યાન વિકાર કરાઈ કરવા લાગ્યો.

એક વિસ્ત પૂજ્યશ્રીને રાગ-દ્રોષ કેપર વયાન્યાન
આજું. તે સંલાનગરને જથાનાં મન ખાલી ખાતા અસાધ્યા
રાજનંતરથી કાયુંક કરવાની જૂમ આધ્યાત્મિક વિનંતી

130
श्री नेन्द्र सरस्वती

करी. पण तोड़ शेष अणां राखतीं मं तमं पूरती
ताल आँगलं छ। तेसक छोड़ने पूण्यस्वतीं तेमने समाज-व्या.
राजनूरंथी पुनः श्री संगीतनी उलकासवां यात्रा करी
अतुलं मं विकाशु शादियं पवयां। तांना श्री रंधना आहाड
श्री प्र. अं 18परं मं आठवुं जातर्लं तयं वर जर्नं।

जसी तेवा समर्थ व्याढणांती सुनिरंदे दशु शाच
रक्षास अने व्यस्तपाय शहद वावु वर राजना निर्भ्रां,
अंदी कं भान-दतावाणिं पूण्यस्वतीं अश्वास अने दूसरे
वावु जर्नं। तयं, शालांगी अश्वास दरावि तेंतोश्री
पांशे श्री हिंदरेश्वर शाखीं क्षता। तेमनी पांशे
पूण्यस्वतीं अश्वास वाणीं तत्त आदू हर्लं।

भारतना विभवात व्याढणांतीं श्री महादेवं गोविंद
शान्तिना बुंगा लांशीं ‘उडाकर राखर्’ तेंतो। अंदीं विकाशु
शियंकं न रहीं तोकती करता क्षता। ते विकाशुं मं
भूषण प्रभुदेश रहता।

शाखीं चानां अदेशना (हक्कियत) हार्द तेमनी
साधी तेमने शाक्ति संधि हर्लं। चोड़ कवत तेंतो हावा- वीतवां शाखींतो पूण्यस्वतीं।“अंदीं दोष विपा विनें अंते
जस्न गोविं दृश्य। तैरी शहद शेंवु स्त्रां तेमन वाक्षित जर्नं।”
शाखींतो तंत्र वर तेंत उपालोमां निराकरता
पूण्यस्वतीं नाम आहाडंतं देखूं। "हुं दण तेंतोश्रीं"
पासे रहूँ छु ते श्रीमती बहुज जी देखिना विद्याव धारा उपर्त सवं हर्षनाना आक्षणी पिथु छै. माते मारी सादी त्या आधिष्ठ, तै तमने पिथु लासमा हेवा. महान संत रतना वसी कैं सेता चैत्र अनुलूप यहू?

शासनानु छडेवासी उ. रानपुँ पूनवसी पासे आण्या. अधोम हर्षने हे प्रसारित थया. तरी तो रॅक आवता थया. परिशिष्य वधारता रहा गीताण्ड, मैंने हर्षनानु सिद्धती हुगर पूणवसी पासे नवा अकाश मंगवाने आकृतत थया.

आ शासनानु पूणवसी 'परिलाख-मुँहेर' वने हृदय फेंटीना व्यक्तिः-बोधाना आक्षणी पूरा केले. अन्यत हृदयसँगी श्री बाई परसातमागे वडाचाली शतनां जगा सहा. कलावा नाही बहेती रखवी नाही, ही लावनां हृदयां साधने विद्यार्थ पूणवसुङ्गी आहे. पिथु जेक धार्मिक पाइकागां धार्मिके रप्याहे. तो आणे पिथु वाले कैं?

वहवाणाना यातुळांसां पूणवसीन उद्दार्थ तुलित पूणवसी अधानसंगण सहायने मोरे "हेदैरा" थोहे. धारा हृदयारी करवा छतायथ आयुष्य जग पिथु वायथी तेश्री आधारी पुरुषक-दार्धर्म पाल्या. पूणवसीन सेवालाभ-सहकारी साहुना विचार थोहे. साहित्य पासे देतुं आले!
શ્રી નેમિ સૌરલ

શ્રી સંખ્યાઓ સુઃખ રીતે પુષ્ય-યુક્તિસાથે થયો. શ્રી સંખ્યા વાતુમાસ હરસયાન અનેક વિશ્વ પહેલાં કગળાં તપાશની ઉતલાસસાથે આરામદાનથી થત વિશ્વસ્થી પુલી પ્રભાવનામાં અને શાસન શેખાના માથી થયા. અનેક સાબિતે સમન્નશે અને અસ મુદ્દતારી થયા. પુષ્ય પુષ્ય ઉદ્યસ્થી આરામવાના મેંડાવા.

આ રીતે અપૂર્વ્ય ઉતલાસસાથે વાતુમાસ સુંદર 
રીતે પુષ્ય થતુ. વધવાશુબી વિધાર કરવાની વિચાર 
કરતા હતા. તે વષાની પુષ્યશ્રી વધવાશુબા સીમાવાળા ઉપયોગે તિરાટયતા હતા.

વધવાશુબા સથતા કંપ્યુના જેક સુધારા લાગી ને વાતુમાસ પહેલાં પુષ્યશ્રી પાસે હીશક દેવાની ભાજના 
થાય, પછુ તેનું કંપ્યુના બહીણ હીશક કારક પુષ્યશ્રીએ 
બધાના સમજવાની પજી હીશક આપવાની વિચાર 
જયણી હતે.

આ ભરસાના પુષ્યશ્રીના સુધીલારે પુષ્ય સુનિ શ્રી 
દીશનિકલય મ. તથા પુષ્ય સુનિ શ્રી વીશનિકલય મ. 
આદેખે વિચાર કરતા કરતા તારા પઠાવા. આ સુધારને 
લેઓશ્રીને હીશક આપવાની વિચાર 
હતે.

આપંદ સપ્તિના પુષ્યશ્રી પુલીના પદાર્થ 
બધા. તે સમયે તેને હીશક આપી હીશ. અને પુષ્યશ્રીના 
133
श्री नेमिवैराल

शिवकु श्री सुमतिविनयक म. ना शिवकृ तरीडे स्थापी मुनि श्री वक्तवर्तिप्रवृत्त नाम राण्यु. पत्री साा-सां पंथी जनकानी त्यहमली तेहेने जेक आकामा नेसाडी राण्या. बणी आकामा दार अंघ राण्या.

हीशानी ना क्वा रीकाधिने ला वातसी अष्ठर पडता न देगो. जेलीस पुरी-टेंटनटने साबे दवणी त्या पडवणी गया. वातावरणु आकाम फ्याडीवार्सा न हस वाळ गया. हीका आप्नाता उनिमले पशू मुंबवार्षी पढी गया, “श्यु करुं कवे!”

आ अथुं लेिसे मुनि श्री सुमतिविनयक महाराणे पूजय मुनि श्री हंभविनयक महाराणे विनंती दरि हे पू दहाराणटने क्रमशूं न अडी आतावा. तेवा न आ प्रतांत परिस्थिति लाले पानी रहिणे.

पूजयानी तेष्वा शाधुर गये. पूजयानी तरत न उपाध्य उपाध्या अष्ठर उपाध्याया दवणी न पूजयानी त्या उलेका पौडीस पुरी-टेंटनटने लोगी सागला. अिने कहये: “देनी लाली कु धयाली हे, तमे आ उपाध्यायमा प्रवेश करहे हे! श्यु तमे आ स्थाने न धांधीमात्रुं समले छा!”

प्रतापयुः सुपसुदा अने उपरेगत प्रवशी पुरी-टेंटनट उघाड गया. अने विननयपूः गेलया: “हुं तो स्वाभाविक विनंती करवा आयो. हुं.”

134
पूजय्यश्री सुधी-रे-डे-टने प्रलय हरे हे।

“बिनःती अने ते आ वेशमन? बिनःती ता सत्य नागरिकीरा स्वांभां कराय।”

पितानी लुहु डुएल कर्णे सुधी-रे-डे-ट तरत उपाध्याय वहां श्री नींडची गया। जेटले पूजय्यश्री श्री हेमदिसंहलने खुंचे न नवहीकिनने पुरी राजवादी ता श्रीलोगोने आप्या उपर शुंक्य थाय, मारे तेने अधां कुंदे ते नैंच वहां नदाई।

नव हीकितने लक्षांने तेमना कुंदे श्रीलो उडळिताने खडळे शांत थरि गया। अम हे हुळे क्याले हीक्षा थरि न गहरे हे। त्याचे तेमां विलेख नाण्यते ते याज्य नयी।

१३५
श्री नेमि सोरल

नातुनित्य श्री संघना सामर्थ नागद्वार के गुड़े डावा लेकर थे गया न पूलवश्रीमाणा मता ति आ एतें जुरवार उड़े. तक्षणित, ताकालिक खा थे है. प्लगने रथ क पर न उड़ेलवानी हो जूझ, आरपता प्रशोभी अंदी- धुःकीयोंने बेडवानी बढ़ा, छता शास्त्र नयोदानुं जजन करवानी शुरुं परिवर्ति, दयारित्य डाई नाइं अंग- 
वानी सिंकु पस, भा अधा गुड़े वठे अवर्त धुती श्रीमाणा वडवायणा श्री संघने समय गजनामिरिति ना 
हरन्न था. सुने घरीबी अनवाना उपे आपने पूलवश्रीमाणा वडवायणी वासिलिताणा तरस विहार क्योंनो.

*****************************************************************************

महान थीं अगे ए फै?

अम्बान थूं हो ना जगे? पछु महरता बिंगा-

वाना सूं-पाया माण डेटेक विशिष्ट ओ लेकर ए?

प्रथम गंभीरता, क्षमा, निरोधता, उदारता, तत्तव

विशालापना, निरालिमानता, शानदुखिता, वीरव

शालन अती आविष्कर वेष, तप, त्यां अने आत्मशुद्धि

साधी साधिता ज्ञान माणा आवा आने गुड़ीयी सुक्त

था हाव नेसी तेमना ज्ञानी सरिप खणा माणा

आरे मात्र राख ईशाई लाय के. -नितेवलि.

*****************************************************************************

136
हिरण पंडःसं

पूज्यश्रीनी वेंकट वाघू

"ज्योति निधाने दुर्योधन मार्जिता सूर्यविलास नेम आप्रवत्तपूर्व वितरित रत्नदिनायक पूज्यश्री मार्जिता वीणी यापाये। लीलादरी महामाये आधुनिक मृत्यु अनान्दसागर सं माया। तेजस्वी साध आपावी अचिन्तनायक वृक्षस्वरूप श्री दिन स्वितर हरि। पूज्यश्री पासे सुनिश्चि आन्दोलन सहाय राहिये व्यक्तिवादित्व अवसास करवा ताया। व्यक्तिवादित्व गुह अश्वोत्सरो उतरी। आपारुप ने पुज्यश्रीनी ते वृषभ ने प्रथमपुरुष सरस रीते भाजीविक स्थिता, परस्पर अने युवान सुनिश्चितहरि भूष आन्दोली साधे हेता। अनेह भावनानी परस्पर भूष वाती दरी। अने सुनिश्चितहरि शासनेन रहे प्रभावाह रहेता। अने विभाजनसङ्गवे साधे यात्रा समय रहीने परस्पर भूष राग रहै थेया।

१३७
શ્રી નભી શૈરલ

આપણા અજિતનાથજી પુરુષજી અને શ્રી સાગરજી મ.
અજિતનાથજી પુરુષજીની લીલા શૈરલની વિહાર કરતા નાના સૌંદર્ય હસ્તસ્થિત ક્રાંતિ વખતે ખુશિસેવી પ્રતિભા કરતા, અનુકૂળ પાકિસ્તાનની પદાર્થ મનુષ્ય શ્રી હાનીવિનદજી મહારાજ (પંથાજી) ભિનીખતા કયા, તેમણે નિરીધાર સાથે વિવિધઘરની.

આ જે સમયમાં વાત છે કે, કિસર પાકિસ્તાનના હોલેર સાથે શ્રી શૈલાતબજાર મૂર્તિપુરુષજી કેન કામને શ્રી શાનંચી મહાશૈરલ આભૂત કિમબદત ઘર્મી આખતું કહતું. પૂર્વ મુનિય શ્રી હાનીવિનદજી મ. સમાધિ કદાં અને નિરીધાર 
હતા. તેમણે જીન સંગના આગેવાની માટ કરતા અપાટિ આપતા. આપણે ખુશ કે આભૂત મજખન હાલાત કદાં કહીના હતા. આ વાતની હોડાડાને.

138
શ્રી નેમી સૌરલ

અનાર પડી, તેથી તેમના ઉપર કડાળની કરી નંબર
થઈ. તેમણે પૂર્ણ મુનિશ્રી ઉપર ધારપકો રાખવા માંડી. 

ખૂબ મુનિશ્રી હાનવિનદયક મહારાજની આણુ કરીની 
શ્રી પુલિસિન્ડ ગેન સંદેષ્ટ પાણશાળા આવતી હતી. તે 
પાણશાળામાં, ખૂબ સાધુ લગાતેલી બધુલા હતા. તેની 
હજારોના મહારાજશ્રી રાજતા હતા. આને ઉમેદવાર મારે 
ઉઠાય આસ્વાદ. પાણ હતા.

આ કારણેની તથા કે દેખ્યાં અથવા શ્રેષ્ઠ શું જેવું કહેવ 
ન હતું, તેમ મહદી રીતે વિક્રમ કરવામાં પણ કચરક દેખાત કરતી. તેથી શ્રું કરા તેની વિચારશુલ યથા.

પાણજી શોકીની જે તાલીમ છે કે, 'તે નયનના 
બાળના નિદર્સતા, પ્રતિકારશક્તિ, આદગતા વોગર શું ને 
અરાખ વિક્રાંદ છ.' તેનો શ્રીના ્પ્રથમતા સહ્યાસ્તી 
આધાર અધિકારયાદ પૂર્ણશ્રીઓ પણ નિદર્સતા પણ વડે 
એ એ એ 

પૂર્ણ મુનિશ્રી હાનવિનદયક સ. માં પણ આ શ્રું 
પૂર્ણ વિક્રમાં કરતા, તેમ પૂર્ણ મુનિશ્રી પ્રમવિનદયક 
મહારાજ સાહીબના પણ આ શ્રું કરતા. અરણુ કે 
તોસાંની બૂમી પણ અતાયી તર-તારીખની જન-મહાતી 
પણ કરતા પણ પણ વપર વિશ્વાસ છે.

138
श्री नेनी शौर्य

अत्यातिस्कुटी पुंडीता स्वामी आपणा क्रिष्णनाथ पुरुषेश्वरी प्रेम सरस उपाय श्रीगी अहो. ते उपाय धारुसार पहेली सवारे समूह-शुभिंगी बता. हय, तेम पुरुषी दानविनवध म. आहि हे राजाक साधुरुषे भक्तिगणाथी नीडणी गया. विकार करी नेसर पधारी गया. नेसर पडल्या थोडा हिंदस त्यां सरोरता करी.

इने पहाटीं भक्तिगणाथीं वातावरणात लेखा तथा ते शरापूर्व कर्तां मारे आपणा क्रिष्णनाथ पुरुषेश्वरी भक्तिगणाथी रोडसा, अने थोडा हिंदस त्यां साधुरुषे ब्यां साधुरुषे वातावरणेनुसार दानविनवध तुम्हाल्या द्वर करी. श्री सिद्धान्त सहाराने भक्तिगणाथी वाता कर्तां भक्तिगणाथुने जास्थित राहणे. जास्थित हजारां छात्रों पार्ष्ठुं छात्रां करता महा तपस्वी पुरुषुनि श्री भक्तिगणवध म. (हाहा) तथा पुरुषुनि श्री भक्तिगणवध म. आहि लिंकारता त्यात. तेमनी निराकारपुरुषूँ पधारावी. तेमने लालयां सुपुरुषूँ पधारावी. तेमने लालयां सुपुरुषूँ पधारावी. पुरुषूँ भक्तिगणवध म. श्री आपणा क्रिष्णनाथ क्रिष्णनाथ पुरुषूँ पधारू महामाय राहता. आहीं थोडा हिंदस स्थिरता करींने नेसर पधारावी पुरुषुनि श्री दानविनवध महात्माने युनी मेलाप थेच. भक्तिगणाथी अंधीं अंधीं वातावरण करी.

पुरुषुनि श्री दानविनवध महात्माने आहि पधारावी.

१४०
શ્રી નેમિ સૌરલ

ભેરારથી વિદ્યારથી અથાવા અમહાવાસ પદાર્થો. અને સારળતા સુનિઃશે સાથે પાંકજરાજીજી ગૈન ઉપાધ્ય્યે પદાર્થો. 

પાંકજરાજીજી આહેવાન શ્રીકેને બિનંતીશી પૂર્ણ શ્રી હાન વિસ્તાર મહારાજનો વયાખ્યાતા શ્રી 
	તત્વશીલતામાં સૂનની બહુ ઉત્તર વાંચની શબ્દ કરી. 

આ પૂણ-અંદર મોક્ષમાં વલાવામાં રત હોયophe \n
tવું છે, અને તેની સંપ્રાત પાણુ “સમયમંડળનગરના– કાલયાધીન મોક્ષમાં.” શ્રી સૂનની શાય છે. 

તરસ્થી માધુર્ય જોગી–જોગી પાછું પીઢતાં તાં, તારા– 

પિપાસુ આભાજિ. આ સૂનનાં જરટા તારાસ્તવૃતિઃ 

અપૂર્વ અંગતાસૂચક શવખત કરવા લાગ્યા. નાગરના 

અનેક શાિશાય વચ્ચે તાં સંખ્યા જી–સંખ્યા 

નિયમિત વયાખ્યાની દ્રાર દ્રારી આવવા માંડવાં. 

મીઠા પાછળની પરે સો કેટલી પદાર્થી તરસ 

છીબાલવા માટે આવે. અંદર પાણ અંગ અનુભૂત 

પાંકજરાજીજી ઉપાધ્ય્યો સંદ્ધયોની આ સાથેમાં 

પરણ અનેક શાિશાય–વચ છીબાલવા માટે દર દર 

શ્રી શ્રી શ્રી સેમ અમર પાણી તાં તાં આભા લાગ્યા. 

પાંકજરાજીજી કે અમહાવાસને હુમલશ્યાન અંદર 

કે કેણદ્રશ્યાન ગાંધ્ય, તેથી ત્યાં વયાખ્યાન 

સંયોજનાર માટે જૂટી જૂટી ચાજતા સંકેક અંતિમમાં 

અભિલ લાગ્યા. 

941
श्री नेमि सोरसः

पूज्य श्री श्री हार्निन्धर स. म. महाविद्यालय
मध्ये वैद्य बनावा हुता. तेन्हूं व्याक्याने शेडलेचे पूज्य
जन्मी गसुं. श्री उद्दाल दिवसीत सुप्ने अदा घारणे
व्याक्याने वाहसुं.

अशे सावधान पूज्य श्री श्री हार्निन्धरलाई शाश्विरीक
तमीरन डाकूड भर्न येई, त्यांनी कसे व्याक्याने व्याक्याने कधी
मारी श्री हार्निन्धरद्वारे विचार केला. श्रीमान
श्री हार्निन्धरकडून शाश्विरीक निव्वली, आपण श्री
व्याक्याने कोडे सुनिश्चित केलेल्या संकल्पांत
धारणा केली आहे. त्याच्या व्याक्याने धारणा केलेली
व्याक्याने कोडे सुनिी निव्वले, आपण ते नाहीत.
व्याक्याच्या व्यय न रचत गेले. आपण ते
व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या
रूपात व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या
रूपात व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या व्ययाच्या
रूपात व्ययाच्या

तेजस्वीत आपल्या अर्निन्धरसमो घेतल्याने,
"तर्के व्यय वाचवले."

पूज्यश्रीमाने कहुँ: "साहेब! तर्कतुं व्यय त्याच्या
आरण्याच्या वाचवले, ते मार्ग घुँडी डाकूड वाचवली.
आप इतने पर्यावरणाची समीची तर्कता."
त्याच्या देशोत्सवात "ना, ना, तर्के वाचवले
वाचवले तर्के वाचवले."

१४२
श्री नामि सौरक

पूज्यश्रीजी महंत "तहसिन" साहिमज्ज! उहानी वडीलश्रीजीं से कबन तैकाया. ईश्वर परम्पर विनम्र-
अदुमान!

राजनगर अमरादासां पूज्यश्रीजी व्याख्यान

रीत दिवसे व्याख्यानो आत थतां आपणा
अतिरिक्त उभर-जबोर नाहे शंदीने श्री
नवादर मंत दली व्याख्याने. मंगलांग मारंग करेल.
बिंकार कते उपाध्यक्ष, शालित पशु
अद्वृत कती. सहुली नगर गुणयभ्री अतापी वहन
पर कती. सेव गंधरने गोंडर्यांची वाणीमां व्याख्यान
मुळ कते. तत्काल गहन वारता. सर्व लाहांम रुक
कराने गुणयभ्रींग श्रीत्रांणां हिम उलावी हीता.

१४३
श्री नमि सोरल

हंसेश्वर बाबु लाविडा व्याकरणनां समय पदेकां
झूपालालमा हांगर थवा मांडया। व्याकरणनां पक्षात
प्रथम हिबसे न तेनना पर गीता आकाश प्रसाव  पाकी
हंगी हे तेनने अथां काम करता वधु आग्नेयतुं अभ
पृथ्वीश्रीं व्याकरण सांगनुहुं ते लाभुं.

पृथ्वीश्रीं पवित्रवाणीधी अनेक श्रेष्ठाणि नेल्क, व्याकरण,
संस्कृतम्नो छह थवा मांडये, जेट्टी पापुकार
तेस्विश्रीं वाणी दौड़ी, जेट्टुं न संवेग रस मुषुर
tेस्विश्रीं भवन कुतुं। जेट्टे पृथ्वीश्रीं व्याकरणमां
tे समयना आमदवाहिना प्रथम पक्षाता आग्नेयन
वैन अंधुं। समयसर आवक्ता थथा।

आहू व्याकरणमां निशाचुविवेकी ग्रेताणों ने प्रथी
पूछता तेना ववाय पृथ्वीश्री आगमदृंगी आग्नेयमां
खोते आपता। अई प्रकाशकरे तक्ष वै निहित
न अनावक्ता, वधु तत्व वै निम्नकुं अनावक्ता।

करी सलाम अक्षाळाने उत्तरी पादवाणी घाँसरी
वृतिने पृथ्वीश्रीं विशाल हृदयमा सहनं अगार छते।

पृथ्वीश्रीं आकारप्रेणे व्याकरण शेलाणा करबुः
श्रवणाणि साथी अनेक पादवाणी शिक्षान पानेला अनन्त
दर्शनीय ग्रेताणों पधु आवक्ता। तिन्यलिहीन श्रवणुस
वधवा सावें। अनी साथी ग्रेताणों स्मरना पधु भूष
dवधती गधी।

१४४
श्री नेमि सोरस

शुहरसदा सुभव श्रद्ध अम्बडावांमां आपणू वर्तनायते पूज्यश्रीनी अम्बज-राज सर्वांक व्याख्यां थ्या गयो हतो. आने अम्बडावांनी पाच पाच वाता वर्ती हती हे "श्री पूज्यश्रीनी व्याख्यानवर त्यं धार्मिक वर्त्ते। प्रवाह करूण पर पडत त्यांचे सृष्टि परंपरा क्षणी धार्मिक न्याय स्वरूप थि नयेन तेजळा पूर्व श्रीनी व्याख्यान स्वरूपी हृदयाक्षे मृत्युमार्तीं शंका, आदन, मौली विचार वर्ते करूण वही नय छ अने हृदय निर्भर थि नयेन छे." 

पुष्करिणीं विं लं वर्षच नव आतुर्मोस अम्बडावां थयुः।

********************************************************************************
* 
* सहृद्यं गुंमे सहृद्यं संस्करी, सामी, *
* हृदयं वितारी अनेक वर्तनां मृदिते, तें व्याख्या *
* खिना सादरीं मीठाश आती तरी तें वर्तन-* *
* नमां मृत्युं सिवाय अवशु ४०० नथीं ते सहा *
* याह रागोः

********************************************************************************

१४३
इरुण साहसु ..........

वेधकवालीनी अहुःकु त असर

ये व्यक्तना अलिपिक्त आजेयतन अने निमालु अने विद्वान ईंटाशीने शृंगा परिवाण आपले मेलवावी.

(१) श्री सार्वण श्री पानाबंद हस्तमण्डलारे. तेथे अनाचकु काता. पणु पूण विनितश्री पवित्रिकाधिक म. पूण विनित श्री इतिपवित्रिक म., पू. पं. श्री व्याकपायिक म., आदि आगमर सुनिव्हँडभरी पाणे तेंमें घड्या वर्षवृत आगमांतू द्रवयु दरेतुं. आती तेथे. शी अनुलव वृषू अहुःकु त आवेर कठेतात. आवृः आमां अमृः एसकने “लक्षहूँ गदळिन्हूँ.” विचित्र्यूँ आपवां आत्या ए. श्री पानाबंद हस्तमण्डल पणु जेवा न अहुःकु त अर्थ नांदी-साथा आमृः एसकनु एसका काता. ईसाना संहारशी

* यं व्यक्तना मास आजेयावतीना परिवाण आ नानकता आ अंतता पांडाणे परिवाण आत तेथी “शासन सची” नानता आ भूग अंतमांणी आदि इतरांने केल्या ए. तसऱ्ये १२४६
श्री नेमि सोर्श

राधनपुर्वाणा मुनि श्री पीरविजयचं म. (पाण्डाली आंतारं श्री वैद्यसूरिर्य) विजेरे सुनिरि के 'श्री पन्नवदुरा सूर' वांची शाखा हुता. तेमज श्री रामचंद्र हीनाथ शासी तथा श्री शेषवलाल ग्रेमचंद माही विजेरे विमान आवडो. 'श्री लोकसात' वांची शाखा हुता.

श्री पानावं हलारी ध्वजु-ड्रिच अपूर्व वेदी इंदौ इति. ओहे साथा अहुक्त आत्मने छांने तेरी इंती. तेगो आपातु नूवलीनी क्षेत्र हे ते : "सादिम! जिनेवर देवनी भवित वाणीत ध्वज महान लागोकहरे हय तो न मेंे. शहेदीयों डॉक्टर वधत ध्वजु सुनिमकाराने घेगू न हय तो. हुं तो नूवलीनी पासे पछु निनवाणी सांलगिा वहुं छुं. डेटलाक भने गोम पछु वहुं छे डे-तसे पून्तकी पासे केस म्यों छा? त्यारे हुं तबने ज्ञान आहुं छुं हे : काफी! लोभ त्यों पांचमहलकारी सातु न हय, पछु जिनेवरहेरना अनु वाणी अपभूतित्वत तो हैने? हुं तो गोमा समक्कालची सहक्षुण्य करुं छुं, अने व्याख्यान सांलगिा वहुं छुं. अने डॉक्टर व्याख्यान ध्वजु न घरी शेखे तो हुं डॉक्टर डीमियार छावा पासे पासे दार्मिक पुस्तकें व्यावहानी सांलगिा छुं." 

अनु नाम साथा श्रम्भोजपाससे डेवी गोमा
શ્રી નિશ્ચિન સ્વરૂપ

નિવાસી અવાજાની વૃદ્ધિ પર ટકી શ્રયામ શાહજાણ અને શાહ શાહજાણ?

શ્રી તારાદ્વારા જાણીઓ અનુસાર વ્યવસ્થા માં તેઓ કેમ નિર્મિત કરવા આપતા અને એ કેવી વાંચવા નીચે શાહજાણ શાહજાણ?

ઓક્ટ્બર વ્યવસ્થા અને, 'અવધી-શાહજાણ' 'ને' આ્ધપાર આપ્યો. પૂજય્યાથી અવધી-શાહજાણ સામે નિર્મિત કરતા કહાણી કહેશે: "અવધી-શાહજાણ કેમ કરે ક્ષે અભિપત્તિ સામે સવ્વષ્ટ અક્સર કરતા અથવા કે શાહજાણ, તે અભિપત્તિ કહેવા. અને તે નિયમ સામગ્રી શાહજાણને જ હેચ મિલશે કેવી રીતે. "અવધી-શાહજાણ તુ સામગ્રીને અનિશચિત તમારી સામગ્રીને નિશચિત."

આ સામગ્રીને શ્રી પાનાલિયાંદ્રામી પ્રશ્ન કરેલ. "સાહજા! લે અભિપત્તિ નિયમ સામગ્રી ન હેચા તે આગભા અભિપત્તિ ને. બિલ્ડ્ટ સથિતિ હેઠળ "હેચ " સાગરાપ અભિપત્તિ કરે કહી છે, તે કદ્ધ રીતે રોજી? શાહજાણ કે સાથવાની બિલ્ડ્ટ કરતા હેચ "હેચ" સાગરાપ કરી છે.

વધારોના પૂજય્યાથી હરમાણિ: "સાહજા! શ્રી લગભગટીઝ, શ્રીપ-નાબલા ઓખી આસમાં ભિવંગ જાતને પાલ અભિપત્તિ હેચ કહી છે શ્રીકે તેઓ એ.

* તર્ફાં સિદ્ધાંત ગણતરી આ. ૨. સેલ ૮

૧૪૫
श्री नेमिसोरल

अपेक्षाः विलंग जाननां ‘ह ‘अने अवधिशणना ‘ह ‘अम ने ‘ह ‘सागरिसम धूडी अवधिशणन होय,
को भुक्त छि. पणु तत्त्वाध्य-पुंजिकारनों भत आहे. छे- रामगुड्डिने व अवधिशणन होय. लिन- लिना वाचनानी
अपेक्षाः वा घने मत आपणेच असे तो प्रभाणु अने
वयाच्या व छे.’

आणु हाळण-सिंधु समाधान सांलण्यने श्री पाना
वांलालखी अपूर्व संतीय पाण्या.

घन-घनी खुदु! घन-विद्यान श्रेद्धा!

(२) शहेदी धीरासाह शुक्ररति अविश्वस्य वैद्यकीय
कैन नाळावकार श्री आधाराधीन तेघा पिताज दुता. तेमो
सुक्त धार्मिक वृत्तिना हुता. पाताणा सुन आवा. मेहसीय
दर्शी वृद्धी थाय नाळावकार आवा व्यवसाय करे, जे तेघा
मिळावले वृहत्तुन निधि. तेघी तेघा. आधाराधीनी खुशा
रहेता. तेघां अवेराती घांडी करता. पणु सारा हेंडेपति
शेदीपाही साह्येचे तेघने अंगत परिसिध्द हुता. पणु तेघाचे
पासे तेघा कठी पणु अवेरात कध कन्ना निधि. मर्यादा
के आर्थिक अवगत पाताणा धार्मिक संबंधां मध्ये पडा
पडावांनार हे, जेहां तेघा धर्मांपासू भानता. तेघाची
व्याख्यान अवधी रुपी अवज इत्यादी. पूनयश्रीमानी साह्येा
तेघा विद्यान समुद्र श्रेद्धा हुता.
श्री नभि लौकाळ

अमहावादाना हेत्याधिपति श्रीकृष्णेश्वर तेमनी मार्गत दायना इष्टिमानु अत्यत्तर गरीनाने आभावता. श्री देहीसिंधु कडसरीसिंधू तरक्षी ते त्यां कोठी हुकम होते. को "प्रथम कैसे परी एका दिनहुड़ क्याले? आते सुसा ताते अब्दुल बच्चन अंदे परीनां क्षी पिणा माणुल सुप्ले न रखिवा नटिणा." अने त्या माते तेमो श्री वाजाशाला द्वारा दायना इष्टिमानो डान-सोटिता विषयकाता.

श्रीक दानसुण्यलारी अश्लारी पण हर मदिरे उल्ले इष्टिमानो डान तेमनी मार्गत करता. वाजाशाला पृथ आभदूर प्रतिक्रिय आमुस करता. श्री मानसुण्यलारी केवा श्रीहिं. पोलाना लारने लागो इष्टिमा डान करवा मारे आप्शे, तेथी तेमां अर्ध समाधे डार्षने पणुँ शेंडा न झाले, ईत्ता मारे तेमो श्रीक आनंद नोच-पाठीम अर्ध वाळे पाठने गणवानीपूर्वकेंद्रे हिलाण संकेत डारे क्षणी राजन.

श्रीक हिलाण तेमो ज्ञानकालिक संरक्ष श्रीक मानसुण्य लारने ते नंद मतावा गावा. पणुँ श्रीहूँ ता तेमने उही हीसुँ के व "मारे आहे ताही संलाणवी पणु नन्दा. हुं सांबलहुं, ने एका असणे अर्डूने पिणा साधे विरूळ असता आवेशने दीघे माराठी वा करेला उपपास मर्याद्यो संपण्यी किंवा केलवारी लय, तो डावो-करात्या उपर 150
श्री नेमि सोरेल

पाणी त्यावे अनेक तामारा ऊपर मने संपूर्ण विश्वास
अने प्रत्यक्ष आहे. तामारा ते एकी गंगलता हत्त अनेके
अथारामांच नाही जाणावी.

श्री प्रेरणाशी ते अ अंचागेने छात घर घा.
तेची गंगली आमी अत्यंत आवानानी पृथ गृह
अनुभवला असंशा करी राहा.

आ अंचाना हरेक वांडके जी आम विचारात
नेही वात हे.

“यथ कृप शासन पालिता आत्माजीने”

तेची हंसेंसा शान्त थे थे आख्या आवश्यक कियोषी करता
अने प्रतिहिन बपारी पूले श्री मुण्यंहठ-सुक्तिविवर्धक
महाराजशाहेंच पासे सामायिक करवा जाता. आ वणते तेहे
प्रेमालार्थ पृथ पालणीमां जेसते छाले दान आपला
शासनानी शान वधारा, सामायिक करवा आपला. धैर्य
शासनी लावा भीती तेमज नैसर्गिक अंदत. सामान्य
वातावरणमां फूं तेचो नैसर्ग वणे तेवुंन गोल्डा.
शासन विपयना तेचो नारा नाहुकार डावारी डेटा
सामान्य प्रशीनो. कवाश आपसवानुं. हंसे मुण्यांशी
मुण्यंहठ महाराज तेलने लगावता. तेचो नारी रीते
सामाने सत्तेश भणे तें रीते जो प्रशीनो. कवाश आपला.
(३) श्री ज्ञानाधीन हेवता. तेमो इतासाती पाण्यां रहून, अनेक विद्वाणां तिथिका कृता. विद्वाणांना तेमो मन्य रास पायऊन करता, कंठ विकिर, अनेक अन्य समजवानां शक्ति पण्य सरस, शेषठे घणा धेनावेनु होतो, मन तेमो अङ्गरीं शक्ता.

भती व्यवसायी ज्ञानां मध्ये ज्ञानाना जोधी न थाकलो तेव्हा नदेशी नन नसुणलाई पण्य तेमने
अतिरिक्त गोलात या ओळकावता, अनेक ज्ञान रास सांगणात, "अनेक सरस मध्ये ज्ञानाना"

(४) शायरी ज्ञानदास अंबरी. तेमो विद्वाणाना आणेवाळ कुटीं कृता. तत्व-शासनात तेमो धरणे रसिक अनेक मुहुँकित रावण कृता. कसकार तेमो इत्यादी सांगणात. अनेक, त्याला हरसी पुर सहारांक्रमी ना. गंगा बादला सांगणाचे तेमो आली कृता होते: "शु मुळ विद्वानां हेवतां वांवं वागे मै।"

(५) अंबरी शायरी. ज्ञानदास ओळखाल. तेमो पण्य विद्वाणाना कुटीं कृता. अनेक कृषणावाडां मंडूने रहून कृता. अतिरिक्त विधि विद्वाने कल्यावानां तेमो त्या ज्ञानदास अंबरी कृता कृता.

आ उपरांत-नागरिक मनुष्यांचे प्रेमालाई, शेंक ज्ञानदास हेन्द्रलाई, शेंक मनुष्यांचे अंबरी, शेंक
श्री नमी सौरल

हड्डीसिंह के सार्वभौमों आनंद कुमार, श्री दासालाल, श्री नेशी गलार वगेरे, तथा शासनाची दीर्घांक, (काळ पतेलनी पाणवाणा), अंबारी छाटबाळ अंबारी, श्री शा. नेशी गलार शालुकांक (काळ पतेलनी पाणवाणा) वगेरे लाखव सेवक निर्वाणत आणि आध्यात्मिक आव्हानी पूज्यश्रीनी व्याख्या-संबंधी जोतांका हता।

श्री श्री मनसुंगलाल हंसेंगां पूज्यश्रीनी व्याख्या मां आवता अने अत्यंत गंभीर विषयोंने पाणु अत्यंत सर्वातै श्रीशिखालिनी उमेदमां जन्मावणी पूज्यश्रीनी व्याख्या-शिक्षा नेहने तेना ऊळ्यांना पूज्यश्री तर्के भुजुमन भावू अस्तु.

उक्वादर तेनी शारीरिक स्थिति कार्यक्षम नरम हती. व्याख्यानां मां आवी शकाय तेंम न हतुं. पण भारतीय सांस्कृतिक आलिखावथी तेंतू श्री दासालाल हंसेनो पूज्यश्रीनी मेलावी झावणा मारे बेलवया.

अभेरे ताप ठर जत्य, जेटेपे पूज्यश्री सवारनां-ठंड होतांना ज प्रायी जत्य ता. साडूं, जेवा आश्वासी हल्लालार्या सवारी ज पाणवी पदार्थ विनाश करी. पण व्याख्यानं मध्य ठर जत्य. जेवा पूज्यश्रीमानांला तु म्हणावं "आयारे व्याख्यानं मध्य ठर जत्य. मारे व्याख्यान पूज्य हो. जंतु हुं आवी नयीं."
श्री नेमि सौराल

ध्यान्यान पूर्वा धुषी पूज्यश्री शिवने अंगले पथार्या । धार्मिक भेदेश सांस्कृतिक साहित्य-मार्गस्थली नष्ट आविष्कार आयु । तासूँ धस्वास्रे आवी न पर्यन्त्राऱु पायसु ।

श्री मन्तुरलाल्हे शिवना मन्त्रां धा प्रसंग अत्रे अन्तरे प्रलाव पड्ये । तेमने गातुँ हे महाराजश्री दीर्घी जोडी शिखरां तपस्वी नय तेस नथी । अने तोड्यां घर पखाडण्याची अपूर्व वजरावाणा के । आर्थी तेस्ते पूज्यश्री ह्या सविंद्र अविकल्याच नाघे । अने ते हे वितिन वध्यते न राही ।

आ वण्यो जयमहाराणा नमस्खल्ये श्री मनुलाल्हे प्रेमालाई कुता । तेसी साखुं अत्रे लक्षित ज्ञानम धरावता । तेस्ते नवय धरार्य मातक डेवावणु लोकप्रिय होवारी । तेमने श्री मनुलाल्हे नखालास द्विधी विज्ञेयना परिशिष्टवन तीथी सहाराने अन्येवों ह्यांना हवाळ आवेस तेससे होवारी । अने संतेवं प्रमाण अचूं व्याघ्यान तेमने क्रांत देखाव्यां निह । तेस्ते मन्त्रां व्याघ्यान अत्रे अपेक्षा पूर्वाकडं अंधार्य गरेलो के । व्याघ्यानां तो कथा-वाचा व आने छ । कंठ तव्यान अयोभित नथी । अेवां व्याघ्यान सांस्कृतिक शुवं डावेलो । तेस्ती व्याघ्यान वसार्यांनी अश्वित विच महिंद्राहु क्षतने ।

तेस्ते परमशिव श्री धारानाशु तेस्ते आ विचारी सारी रूपे नाघु हु ता । तेस्ती लावना भेंवी के श्री
श्री नेनि शैलिक

संख्या सम्बन्धी नायक नगरशेल्ल से हं त्रिधानु अने ता.
श्रीसंघने महानदा वाण नाय. अने आये कितने लाभनाथी
प्रेषेखा तेखा नगरेखने इन्हिर अने संतापत्व
ञ्ज्ञायननी तपसी वारंवार करता.

आप्पे तूकानश्रीक ऊत्तम भ्यान शाल्लने ताज्ञु के-
आ ऊत्तम शीली नगरेद्वारे सर्वांकारे नीतन मधे
तेखा पहुँचे नगरेशे तासे. शेखनी पासे पूर्वांश्रीक
विनिमय अने ऊत्तमाश्रीके विग्रहरी वारंवार प्रशंसा करता
तेमहे कई: "शेख ! आप ऊत्तम ऊपरपाया ऊत्तम बालाग्री अपने
वास ध्येव. आप वास ध्येव ऊपरपाया ऊत्तम बालाग्री."

धारासारणी परमाधे-उत्ति मारे शेखने धारु सन्मान
हंदु: तेशी तेके तेमेनी वातने अनाहर करी शकता
नहीं, शेख मरे तेही "आप अनुभु मह्मून आवाना
आप्पे अनुभु अर्थकंसे छ" शेख शेखनी कालीने ऊत्तमाश्री
वास औरवा अवश्य.

श्री धारासारण जल्लीर अने अडाही हं. सतव
हवमथी हरेक ध्येव अवशय सिंह ध्येव. शेख भूकमध्ये
माननारा हंता. तेपुँ उंभे प्रश्नु देरीचा आला. राथी.
परिसार अंक हितव नगरेखना मनामि विचार आयो.
हे. "आ धारासारण धंभे महाराज साहित्यां ऊत्तम.

पुष्प
श्री नेमिनौरस

सांलग्नानी प्रेम्ला करें हे, ता अतह दिवस सांलग्निविंते ते असा. तेमेहू धार्मिकाने कहूं के—”चाहति काहे हूं अयाथ्यांना कड्र आधिका.”

धार्मिक ते मनमां साहज रेड सहू गया. तेम्ही उभ्या लावणा अने उदास आणे सुदृढ ध्वन्या.

ओने हिवेसे सवारे अयाथ्यांन मरले ह्येत्रो शेतनां बंजके पहांची गया, अने शेतनां साहे लक्षने उभारले आलेला.

अयाथ्यांन आश्वर्त ह्युं अनेक श्रेष्ठाची पूर्णस्वीकरणा वयन—प्रीतिने पाताला हृदय—पारता जीवी रक्षा करता—नगरेंचे पल्लव नेह्या, पूर्णस्वीकरणी तक’—परिशुद्ध अने नौकाच्या ऊर्जा वाणी सांगली केलीं शिंत मसन असुं. असुं समयी हे वींणाशेखर पूर्णाच्या अभ्या आले आपल्यांने दूरी गेला. तेऊ वें इश्वर असुंतु, तेऊं ज—जदे तेना करतांव उद्ध उक्षित अयाथ्यांन आले तेसं सांलग्ना मण्ड्यं. आथी तेसं बृह अस्तिलत अन्या.

त्यापर्यं ओबी हिवेसे सवारे धार्मिक शेतने आत्यांया गेला, ती शेंढा ती क्यारनायाने तेयार वर्णसे जे लेका करता. तेमुळे कहूं : “चाहो! कुं तौ तैयार ने घरे.” धार्मिक पत्थर तेसं आम्ही भूलणून परिवर्तनी सांहार्ष्यांने पावला. पसूं ती अतिदिन अयाथ्यांनां
શ્રી નિશ્વિશ સૌરલ

આપતું કે નગરોખેની નિત્ય નિયમ થઈ ગયેલ. તથા સુપ્ત દ્રશ્યમાન ગોયાનને કાય પણ કલાકાર વાર, હાય. કેટલા આવયું ન હતું, તૈયારે નગરોખે હાસર થઈ જય અને ગણયોખના આરંભથરી માંદલને ધંધું શૃંગિન. અલ્લુરેદાલુર સાલને.

આ ઉપરથી હળી શાખા છે કે-અશાંશ મહાન
અસંગતાયો પૂણયકૃષીની વાળીના સમાચાર કેટલી અમંબ
લ હતું.

નગરોખ નિયમિત આપત હાયા મેટલે પૂણયકૃષીની
નગરોખ અને સ્થાપ રેખા અનેક આલમ્બીમાં ઉપદાનને
શ્રી નાહરાનું આપત થઈ ગયું. નાહરાન સ્વીકાર
હાન હાન વિપયને પૂણયકૃષી તાજી શીલીથી, સર્વત્ર
પૂર્ણ અને ઈનલીની રૂશ-ક્ષેત્ર ન થાય, તે શીલે
સમજવા. આરીને નગરોખેના અને વન્ધાડું નિર્દેશનું
પૂર્ણ ગયું. અને આલમ્બીમાં અસંગત વિભિ તેની કહ-\
શ્યાંય પણથા.

પૂણયકૃષીના ઉપદાનના અસંગત નગરોખ લોગી
વિજના થયા તથા મહાનતાના પરિવર્તનને આ અસંગ
પૂણયકૃષી મહાન અંતિમ અને પૂર્ણલંસણ સુધી છે.

ભાગની વાલીયે પથારેલા પૂ. મુનિશી હાનીજિન હ.
મ. ની તાજીત સંભવ તથા પ્રીત પાંચરાજન ઉપાય

154
श्री नेमि सूरज

पधाराय, तथा खेल समय स्थिरता करीने वटाहराणा
श्रीसङ्ख्यी विनांतिगी तेजोश्री वटाहरा पधाराय। आपाधु
पूज्यश्रीने आम्हावाहे-पांक्व्राज्याना उपायाने आतुर्मी स
मारे विनांति थलां, तेजोश्रीं त आतुर्मी स पोवस
पोवां दरवां नहीं यथुं, नि. स. २८३०५ संग
आतुर्मी स यथुं

आ श्रीमान्यां पूज्यश्रीना उपदेशानी शेष मानुष
लाई लघुबाधीं शेष संस्कृत-साहित्यक पाठाला लखापायी,
तेंतां अर्थात् शिक्षण पायु अपातुं

श्रीकार पूज्यश्रीने मस्तकां मृणत हुळावो थेवा
लखापाय। ए लखानी नस्ताक श्री महोलाकों लटियुपूर्वें
कहुं हे: 'फाडोर! आपाधु भावलम्ब, प्रवल, नि.
अभष्टिओतं लवन करा, ते हुळावो मरी करों

पायु पूज्यश्रीने को मारे शोभणि ना भागता कहुं
हे, हुळावो ते श्रीकार हिवसमां सवम मरी करो।
अनुयु पायु आस ने अन्ते हिवसमां पूज्यश्रीने सापूर्णुं
आराम यही यहुं

पूज्यश्री पासे बोलाना न्याय-महाकर्माना सुमुद्र
अंग्ने, आपाधु सुल (२२ हजारी) करप-सुभिरिक्ष, भार्यासुन, महानिद्धी, आपाधु निगीते श्री ना पाप
पृथा पृथ्वके हतां। आ मलाहाने श्रीकार श्री भोगाशक्षणे

१५८
(shader) नेमी सोरल

आपणा अधिकार युक्त श्रीवश्ची विनांति करी के,
"साहित्य! आप महाविद्या हवे तव-पर दर्शनना गिंदा अवश्यक छो, एहोंते आपशीने ठगवे पघोळे कटून पट्टे मारे ते ते विषयना अंधा; मांगावी राणवा मांजरी; ते न्यायवी भगता द्याव त्याथी मांजावी लो. तेना अखण्डी व्यवस्था यथा नरी.

आ सांग्दी युक्तश्रीमें अहुँ: "आर्य! हुं मारे मारे ठेखीने पघोळे श्री माणातमा उपेक्षा आपणा ठेखती नथी, न्याय ने अथ नै सारी तारे ते मणी रड छेदँ"

"छुटेव! आपने या मारे ठेखीने विधान करावाना नथी, तें हुं ठेखीने केल्यानी कटून नथी. हुं मारी शेषेता अनुसर वर्ये-प्रणं ठेखी लघुशा." परमार्थ वेयांशेलके अहुँ: युक्तश्रीमें निपुढळताने अखण्ड ठरीने सन्नोळ धनात्मा अनुभव.

श्री वेयांशेलके अतिंच्या वंशांची पार्श्वी डेटाइंक्ए अपूर्व्य हल्लेश्वरित श्रीवती. परिवार अने डेटाइंक्ए श्रीवती तडी भोली अधोरावी श्रीवती अपूर्व्य परमलक्षित भी भी अपूर्व्य परम एवा सारे पुस्तक संश्चं ठरा.

आ अधिन पुस्तकें आणे पघोळे मंजातना जसं वन्द्यांचां व्यवस्थित छे.
श्री नमि सीवल

अमहावालां अनेकानेक उत्तम लाविक आत्मागीरे श्री निनवाजुनी. पाका रंग लगाकी आपणा अतिर नाखु पून्यश्री अमहावालधी विकार करवानी तैयारी करी. पाका नगारों श्री मन्दिरात तुम्हें शुभ शुभ आत्मांक उठावा. त्यात त्यात शुभ आत्मांक करीले विकार करवा न हेता. पाका “साधु तो वाचता लला.” अद्यतने ओकावर नगर शिवी सुंगड गया हुता, त्यात पून्यश्री अमहावालधी विकार करो उपदेशक तरुण वर्ण अथवा.

***

विचार करो!

“कुं देसु चुं? कांथी आहो? चुं? ”
“कुं अही ती क्वा जवाने चुं? अहीं साकु धेरू घुं छे? अने अहीं आवाने छेव्याने सिंह करवा मं घुं कहे? ”

आ अध्याये कंदेशां विचार करे, ते क
उतम आत्मा कंदशे पामी माळे हो.

***

1५०
ભાષાતના મા યાગયા યોગાસા

બ. સ. ૧૬૫૪-૫૫ સાદ્દ માં મે આતુમાણ થયા.

અમદાવાદી નરેદા-વગરે બિલ્લાર કરી આજુંએ પૂર્વકાલી કપડવંજ પદખાવી. આમ તો કપડવાંજ શ્રી સાગરભૂ મહારાજની જન-ધેમચુંમી, ધમ્મી ધાશાલું કુત્રા. 

વિશ્વધી વાસીના રહ્યા ધાશા થોડા થોડા થોડા થોડા. આદિ એખાંકરાં શૈક્ષણિક વિદ્યા શૈક્ષણ સ્વએં ભીમ જમી ગયે. દીન 

પ્રતિદિન વિદ્યારંભની સંગ્રહ વધારા વધારા.

ખેલતાં દિવસેનું શુભિ કપડવંજી ભાવિક અનધ્ય જીનાં જીનારું રસપાંન કયું. તેમની વિદ્યા રીતી સર્ચટ ઉતરતી, અનેક તારતમી વાતી. જમીને લાંચીને નું નું મૂઢ મૂઢ આનંદસ્પનાર થતા હતા.

એક એક હવે થપો થપો શાસકેને સશંક અધ્યાયુમાં 

પ્રવેશ કરીને પૂરખાં શું મેકારાજ્યોની સંભૂમ બાબી 

સો એક સામગ્રી આવેલા : “મધ્યાંશુ વાહમી” સાધન 

અમે પંચાત્રી આવેલા છીએ. એક અભ્યાસ આવેલા.

૧૨૧
श्री: नमः सोर्ल

प्रकाशनी आजगौरी ऋषि श्री जापतालालक आगरवालड़ विजेर हरदांनां शिक्षक आजया पूजा अगरसिंग हायकीने आचार्यासहित करून सोर्ले वडळना करी.

पूजानंदने “पश्चात” पूज्य प्रसन पहाने आशीर्वादन इत्यादी.

पूजानंदने आजगौरी ऋषि आजगौरी विनंती करे छ.

अजलाली आजेला मानिक आजेला वडळना करी पूज्य श्रीरामस्वामी सन्मुख वेला. पारी गोल्या: “हयातु! अमाशे अजलाला श्री संघनी तांत्रा अने विनंती छ ए.आप सहित अजलाल पादरी. आ आतुसोंस त्यां ज करो. आपना पधारवायी त्यां परंतु उद्घोष थी. “

पूज्यश्रीने शरदीयार लालकालन्ये विचार करुने

१५२
"श्री नेनि सौरल

अयुः : "कैसी ऊँच रघुनान्द-वर्तमान अलंकार. " जा रीति श्रास्त्रीय परिलापानं जलातनं आजीवन आवर्तं समुह गया. पूवची शासों केल्लक वाचकत्र पूर्वे करीने "कैन शासनमि नयं" जालारी. सो असागरता पूर्व का असागर था. नगरात जिल्लिमना दशवं-बDN मंडल करी, साधरचं लघुत माणू. सो आनंदीत हुण्ये पूवची श्रास्त्रीय अनुभवते लघुने परात तरुं विहाय थाय. परात पडजी मे श्री साधने कपडवंजना समायत दशवं-पाण्यात. परातना श्री साधना व्या श्रास्त्र सामायते आनंदवा खेडुं करी वेळी.

पूवचीसिद्धी थाड़ा हिंसनी स्वीपरता दरर्थान लाभवं श्री साधने तावाली संलगावीचे खळास श्रीतांचे कैन शासनमि तत्त्वाने भस्मे दशवं दरर्थाया. श्रीसिद्धी श्रीतांची पूवम्ब अलवापत थाय.

अग सहा श्रवणं पाण्यानां शासित गेले छ, तेंम आपला असीतनविषयक पूवची पण श्रवणं पाण्यानां सहा शासित रेंदता हे. शासनपत्नी अलीचं कपडवंजनां कपडवंजनां सर्वें शासन बलक्नी सुन्द अथर्याते करता हे. कपडवंजनां श्रीसाधने साते खेडुं करी. सहा श्रीवासक्षम राणवानां. उपदेश आवी पूवची श्रास्त्रीयं जलात तरुं विहार करी.
શ્રી નેનિ સૌરાશ

નાના ગુટા ગામમાં વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી પ્રમાણપત્ર આપતા. અનુકૂળે નૈશાણ ભાર અગલા પંખાલ પકાયા. પંખાળાના શ્રીસંખે સાથે ત્યાંથી સુધી સમેલનું રહ્યુ. સમયગ-દરશેન, તેન અને અારોગ્યાની આરામ કરી સ્વા-ક્ષયાઢા પરિસ્થિતિ અને અંગાં માંગ અંગેલ ફૂલયારી શરૂ કરતા પહેલી પણ-પાણી માટે ઉપદેશ આપો. શું તેના વિશેષ વિચાર શ્રી આભાર-યંહ પ્રસ્તાવનારી તે ઉપદેશ જીવી વધું, અને શ્રૂતલક્ષિત મારે ત્પતિ દર્શાયાર આપવાની લહેરાત કરી.

સમયે હરાવીને હે ગાંધીજી મારે સમય રાખને હાન ચલ્લું જ બદલ્લું છે. જે હું કરતું વધુ માંગ રાખેલું પૂર્વકી ચીતાની પણી આપતા તેન પીપાશુ આલમાંને પ્રેમ-પૂર્વક હજુરાવને અને કહ્યા છે, "દેવમાં આતમાના શુભ સ્વનગર રાખીને સુખ ક્રમે કરો, તે તમે શ્રી

ાચરણવાદી તથા પૂણય શ્રી આભાર- સાગરજ ભ. અનેને આ પંખાળાના વાલમાંથી (૧૮૫૪) સાથી દુલા. તેણે શ્રી પૂણયો મદાપનામાં ગણ્ધરવાદ અને પુણયો સાથી (અને શ્રી સાગર તપા દુલા) વાચિતે. તે આ રીતે કે પૂણય શ્રી સાગર ભારતના પ્રખ હર, અને પુણયો ગીતા જવાબ આપે. આમ

૧૬૪
श्री नेमित सौरभ

श्री नेमित जन्म नाम, अने श्री सागरकुंज नाम, साथे निरंतर हो. आणेचा गणपतिवाज अखेलाशी दृष्टे साला समक्ष वाचलहो. लाविण्याने गुण नानं हा आणे होतो. (अशा वात अंबाताना वृक्ष पुरुषांना पारेली गणपति नामांत शाळे.)

पवित्रीत्वाने तपस्या अदृश न सारा अभावांणांथा धार. पूजामेंद्र-प्रसादानांमे, सन्त आळू रोकनांमे सफारी वाहनांना दे. अने सन्त वर्षबीती पारा निंदेता, आहे शाळू वातानी निलयांत सारा अभावांमाणे ठराव.

तीर्थ-यात्राना मुळ लाई मीं! तीर्थनी यात्रा सर्व आरंभाचे निधृत्त अपावे! तीर्थ-यात्रा करवाची प्लाने मणिक्य विषमी साधना ठाव! अनेकतरे सारा डायोंमां वपराय. तीर्थनी यात्रा श्रीसंध्या वातावरणात लाल मने! तीर्थनी यात्रा समयाने-हस्ताने निर्भर्ता जनावे.

१७५
श्री नेन्नी शासक

जिन्हें से अशुद्धि, अने अन्य पृथ्वी-काशी
हस्तानून तक तीर्थयात्रामां सांपुड़े।

जिन्हें सन्नी उन्नति, अने जिन आज़ा पावनने
आशुमोल अवसर तीर्थयात्रामां भणूँ।

तीर्थकारना प्रतापे तीर्थयात्रा नामकरे वाघु अंथाय, अने वहांती साकः-ताग करणाने परवरणा पाघु मणी नाह.

तीर्थांचा थांता देव-माताना उतम सुभाषी आन्वित करवे।

आवी मडान, इलाहाबाद आ तीर्थयात्रा आम
आहे-आहे संधः, त्या पणे काही श्री सिंघाच्याला
पांच संधः, आशुतृणी पंच तीर्थांची संधः, श्री केनरी तीर्थांची
संधः, अन्यस्ती श्री संस्कृतिशिल्पकी संधः
त्या पाणी छ ‘श्री’ पाणीता। शेवटे आपल्या ह्या ते अनेकां
अने आढऱ्यां ह्या।

आ उपर्यावरंत पाणी उठाईलां अने शीतः संपर्यावरंध
आहे-आहे संधः विगेर अनेक अनुसरणीय-अनुसरणीय
घरांता श्री आमरांसारिची पितानां ज्यान हरम्यान
अनुपम उठाईलां विकधान करो ह्या।

श्री आमरांसारिची आर्यां हरेने माधुर्यकारे
आहे सिंघाच्या हत्ता राते रोमकार, अने सवरि नव-वाषीतुं पांढरपाणी अवसरचा करुं न लेतीहो। केंद्रसूत्र के
श्री नेमिंद्र सोीर्ण

अलक्य तो अवाय ज निक्षि पूल-सेवा, तेनेव सवारयां गाँव-साती, निन अदिना दर्शन कर्या विना बीवुं कामे न कराय. अने उभरकालेक थाराडी हरेक छिदारां उप-धान तपनी आराधना करवी न लेखी.

पाठे संध्या माणीवान रह्या. पायाना धरादांढी काँड उपधान करनार डाय, अगरे उपधान तप पाठे करावे शे ज दीखित गइया. धरण हरेकनी धैर्या पशु अवी ज डाय. अथी सातेक वषत तो तेमेहु चाले पाठे उपधान-तप कराया कुता.

श्री अमरचंदलाई अंक उत्तम नियम अनेक अँधी करो तू-तेमेहु त्यां पुत्र के उत्तमी जजन डाय, त्यां तो जनकार सुभाष न साधतां, ते मस्से उत्तमां के महाराज करो, ते लगातुं धाये गोकुलां आसुं.

हेवा आहां मिर्मो! अनुभेंऊं धरणां तेघो मन झुँकर धाय जो; धाय नागूं डाय तो. अनुभेंऊं आसुं नेसे.

श्री अमरचंदलाई अर नयापत्री आवाज कुता. तेमेहु परिष्कर-परिमाणे अलिखण अथ लिधेणे के-"सर हुँकर दीपिया रामया, वेही आणा वधवा न हेवा, वरे तो धम्म कार्यां अनेक उपदेशक करो."

तेमेहु पाण्य पुत्र-रतना कुता. १. पापतलाई, २-कस्तुर-लाई, ३-पीतांगलाई, ४-कांठतीलाई, ५-जगत शीलाई.

१५७
श्री नेमि सोरेल

नवारे जीमेश परिवार नव शिशुं (वारे
पंजाली नान्हां वचनु हं. जे सुलातना वचनी
टह कुं झार झ. नो तेमेने आलिश हंतो. त्यारंभी
कलाकार नान्हां वचनु शहु थसुं, त्यारे ते पंजाली
नान्हांची ड्युंसेक उकाराचे '१' अने हं. ना '१२' आना
हरूती के डीसांची पंजाली २६ कुं, चरायर
कलाकार हं, झा (सवा सुमेयिळ) कुं झार था.
आती चापत्सारिना मन्ना थयुं हें-पिताल्हे नियम
२५ कुं हं झा. छे. ते ने समेहे ने अशां नान्हां हांय.
ते नान्हांचा छोरे नियहेम. तेथी हक्कार २६ कुं हं
राखू ते नियम-लंग न कुंडवाय. आवी रीते परतप
वाटो करतां.

तेथों पिताल्हे आं वात करं. त्यारे आकारांचा
लाख्यि भांज जेती हं: "मने ने वजसे नियम दैंयानं
ते वजसे ने अशां हांय, ते नान्हांचे नौ घो नियम छे.
अने आं डीसांचा उकाराच नान्हां ७४ कुं चन्डी वशु न
व रसयां, राखों ते नियमने लंग था.

आ झांकानेंचे चापत्सार नि. ना मन्ना संहूळ
अवा भांजी. झांकूं हे तेथे गलं श्रीमंतार्थिसं उखरुळा
कुंता. अने हरेंचा लाखीचा परिवार पशु विशाळ करते.
७४ कुं हं झा. ना बळा पाह, तें हरेंने १२ कुं चन्डी.

१६५
श्री नेमी सौरस

पंधु आंधा मगे, हवे आठली रकमसारी १० हजार पाहेशांगा मारे आपणा. ते वातावरी तेजोना अनमोल विषयत थांव एक व्यक्तिक हो. पणी हेरेया नाही. तुती-तुती रकम राहीले आलिहाचं आतिशार वनावले. तेच अभरवऱ्यांनी पालवे तेम नहीतून.

आ ऐकणही लक्षणात पुढील श्री अभरवऱ्यांने समजण्यास देणीचे ठरू शकते. "तमाशा पुत्रांनि संतोष शाय शेस विद्युतुं जे बऱ्यात झेलते होय."

नवाहां तेथे महामणी किंवा किंवा श्री महादेव मिरं मरुदात. मारे श्री गंगा, मारे. पुरुष गंगा, मारे. आठवा गंगा, अने पिला पंढु गंगा, तेमारा व्यक्त गंगा झाव, ते आक्षेपणांना न झे कराय.

निःस्व-पात्रांमध्ये तट अहेगता, श्री आठवा नाम. अभरवऱ्यांनी निःस्व-पात्रात आपल्यांना व्यक्त शीतें श्री गंगेशांना समर्पण करतेवे श्री. गंगेशांमध्ये महामंत्रीक वंता, समवे राजकारकांना तेच चालवला हंता. स्वाभाविक अने वितरकेली तेवी महान हिंदु हिंदिमिया. तेमारे वरील झलती. अने छतांचे परिसर अज्ञे पर्यंत ठेवता. ते इतका पायव वाण द्रमन्तु अधी ठेवतुं वधू, पछी लाले ते एक एक सामोड्यांचे हाय के एक धम्माहाय. पळवा मर्माहाय असं राहिलय.

१६५
શ્રી નેત્રિસિદ્ધીક

શ્રી આમરાંદભાઈજીની વાત પણ એવી જ છે કે?
હવે કહ્યું ના નિયમ બેસે ના કારણ થયા, છતાં સૌથી ખાસ કે કહી રહ્યા. અરે આ મહાશિવ સાધકનાંની કોઇ જિન સાથે મળી લઈને હાથથી થઈ અને સ્થાયી.

હવે રાઈઠા રૂપિયા તો હૈકરકાટના કાથમાં વસે કાયમાં હતા. તથિ શ્રી આમરાંદભાઇ ૧૦ હજારની કિંમતના હાળીનાં. હાળીઓ છેદને પુલક્ષ્ય્યી પાસે આવ્યા,
ને વિનંતી કરી: સાહેબ! આ હાળી નેને અપાયવાની જાય તે અપાયવાની પાડશાના શક્ત કરાયો.

હાળીઓ કવી ઉત્તર લાગડી દેખાય છે.

આ વાતની શ્રી ઘાટ્યાથાન વિ. ને મહુથત તુરત ક તેઓ પુલક્ષ્ય્યી પાસે આવ્યા, ને આમારા પિતાશ્રીઓ ને કહ્યું છે, તે અમારી માયા અને આમ.

કહી તદાર ઉલ્લેખ ૧૦૦,૦૦૦ ની રકમ પાડશાના બાદ જયા કરાવી શક્ત.

ત્યાર પહોંચકી હવા શુક્તિ ૧૦૦ મંડળે ગઠની - "શ્રી વૃદ્ધિયન્દ્રખ જેન સંસ્કૃત પાડશાના" ને શઃભયંભ કરવામાં આયો. અથવા તરીકે શ્રી દિનકરાવ શાસ્તીજીને
સાહ્યામાં આવ્યા, આરંભથી ૬૦ થી ૭૦ કલીસાલખા
શુશ્રૃણ બિશ્વારી હેઠળ હ૊ક્કી લેવા. અટેવે જીવનને શાસ્તીજી
રાજકીયામાં આવ્યા, શ્રીઅદાર કા અને શ્રી કેવલ આ.
श्री नेन्द्रा लोरल

पाठशालामा धार्मिक अवधारणानि साध-साधि संस्कृत दयावति, समाज-वध, लांकाशिकी संस्कृत अवस्था ये पुकळ उपन्यास अस्वास्थ्यकरणे अस्मिष्ट अवस्था यो अब नि. अलिघीनिहितांतमिणि डेय नि. एक्यो नशिवाला।

श्री दलसुपरार शायर, सामान्य शायरांचे, एकमात्र फार्माच संस्कृत बोधक योगी ( पु. बहय्यसुरिच म.), बाह्यवाद शायरांचे, वाहीवाद आहुवाद, अध्ययन आयुवाद, असाधारण दीक्षित, पूर्वेच सम्भव अने युवा अस्वास्थ्य आणि सुविचारक विद्यार्थींचा कार्य. ते श्री श्री दलसुपरार तथा श्री सामान्य शायरांनी ते पूर्णक्षण रचने अवधारणा करून सुधारा करता.

श्री मिराबे चुंबकाची ओळ ‘ अंगम पाठशाला,’ पशु राज्यी अंगम-एकत्रे जलती आलती पाठशाला. त्यांच्या सूचा पूर्णक्षण अंकांत विद्याभुक्त, त्यांच्या सुधीते विद्यार्थींचा लक्ष्य ते पशु तेथेच श्री नवां विद्यार्थींचा विद्या खोल अने अन्वेषण स्थित करे ते. त्यांच्या अंगम पाठशाला तेऊस्त्रीनी निष्क्रिय विद्यार्थींचा विद्याभूत, पूर्णक्षणी साध-पासून राखून अवधारणा. १३१
श्री नेन्न शौर्भ

शामासानी वपूर्व पछी जेतरी वाक्यू तथी पुढे छे, तेम आ वालुमोमां आपणा विज्ञानाचक पूर्णश्रीमे श्री निनवाषिना अभ्यटनी ने वच्चा करी तेनाशी अनेक पुस्तकांमधील संख्यांना निविदित्तीले जाव अग्रसाहे. श्रीमाने पूर्ण ध्यान पडळी श्री अमरतळार्यांने तरुण-तारण श्री सिद्दिगिरिनाचा 'तर' पाणती संध कल्याणास सावधान नाही.

आ ज्ञाना श्रद्धा हुद्यानी हठी जेटले ते तरत न हृणी.

तेमच्या पूर्णश्रीमे संधमा परंतुवानी विनती करी. पूर्णश्रीमे कहूँ व, पाहणाला हजंदा न दुरु थर्या छे. आहे काळ ते न आवी शकाय. पण शिक्षा अतंत आथक ध्यानाती छोटे पूर्णश्रीमी स्वीकार करेला. शास्त्रीयांने परायण अवश्यन करेला व तेनाशी संधमा पथावयां. अमरतळार्यांचे श्रीमान अधिक संधमा आ छिली रंगडून हते. जेणे १०० ते १०० आंतिके लोकांना होता.

श्री सिद्दिगिरिनाचा संध सहित वापरणा करीले पूर्णश्री उनांना अवधार पडावां.

आ हरस्यान विज्ञान जर्मन प्रेजेंटर डॉ. हर्मन जेकोबिन (Dr. Hermann Jecobi) श्री अमरतळार्यांनी सांगला: नून
श्री नेमि सारस

करेतुं एंजीली लामांतर (English Translation) प्रागत वच्छुं कलुं, कैसा नेमी शारीरमां मांसाकार करबाहुँ विधान हा।" अंतु स्फोट विधान तेभंतु रेक्षुं। आचार
भक्तकारण अने अन्धकार समाजी सारां नैन समाजमां उड़णे बाज्य, अने डा. नेहेड़ीनीजे करेखा आम
विधानमां विराज्य यहें नैन समाजमां गतिमान रयता।

ले आथाणा पूर्वकाळी शपू च संबंधमां ‘हुंसाने लिकार’ भारत पत्रधारक तत्ताव्यें। अने छे तेभे
तेशारी तथा पूला मुनि श्री आनंदसागरदर महाराज
तेशाजी तथा पूला मुनि तेशारी नामी सुखात्र वे अने मुखारक चरणी.
नेहेड़ीनीजे करेखा आम विधानमां अतिकार कर्ती,
शारीरिक अरी अने सुक्षम-असुक्षमती भर्ष्यां “परिशिल्या
भक्तकारण नामी सुखात्र रच्य अने मुखारक चरणी.
नेहेड़ीनीजे करेखा आम विधानमां अतिकार कर्ती,

आथाणा अरिनायकाची शासन जाने मद्यमां समाग
हुता तेनें जा वाहकू असर राखी.

पंतांतां जळावकालात वेगाचे स्थानांमां आवेदा
श्रीखिन्तां भक्तिशाहेंची लग्नान आतले १८ आधीन
भक्ती कर्तू घर घेता अने १८ (आचारी)
विनम्रतैने घेणे विधार रावजे। आचारां करता। पण
ने आचारीला दासराजां गुहिले गुहिले उबारार
શ્રી નિરી સોરસ

ક્રમાંદ્ર: "ચોયાલાખ! ‘શુભાસ્થ શીખમા’–એ નવાય વિના વિલંબે આ મહાન કાય તમારા ઉપાદનને નેહિયાણી–
વ્યાસાહન–વ્યાસાભ્યાસી નેમે તમે કીસુંદરતામાં ચૂકાયાય થયા છો, તેમ હવે આ મહાન કાયાકાર્યોને છુપાવીને લોંગ આપીશો તે તમે જે કરેલમાંથી ધશીલ.

આ સાંભળીને ચોયાલાખની સુખણી ગાંધ વાળી.

પૂર્વ શૃંખ્લીતા આ વચની તેમણે મંત્રણ વધાર્ય તેમને પૂર શૃંખ્લીતા વધારી ઊપર અટકી પાડતી તે–એ વચન ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ જ તકની તેમણે ક્ષેત્રોની શ્રીલિંકીત કાયાશાને કરવાની િવેશય કર્યો. આને તે માલે પૂર્વયજ્ઞીનને ઉત્તમ સૂખું કિંમતી આપવા કહેતા તેમાંથી નવીનો ન સાયામણ સારો હિલ્કા પાંચ તાજે. જો મુખ્યનાર ચોયાલાખની પૂર્વયજ્ઞીની હાથરીઓની જરા લાખાયાડાંના ૧૮ હેરસિરણના ક્ષેત્રોમાં મહાધાપંનની મંગલ–પાસલ કર્યો.

ચોયાલાખ શીખ પાટે ક્ષેત્ર સપારે અરામકર શ્રી
શાળનાયક, શ્રી ભિનનામ્યાખ, વ. અનેક હેરસિરણ
શુભાસ્થને કેલ ક્ષેત્ર–શરીરના ન આઇયું ડાય તે
પડેલા તયાર પહેલાં કાલા નવકાશીનું પલખુંયું
તાજે ધાળ માં ન પારી વાપસી દેતા. આને શીખ
ભુલાયે હીતપણે તયાર જેની અસારી કરવા આરમ
કરતા. તયારીપ્રદી સાં સુખી હેરસિરણનો કાયંકલ

શ્રી નિરી સોરસ
श्री नेनि शौरक

न्यस्त रहित. तेसनो आ खार्क्खम भाषे दिबसने नहिं. पान नयां सुधी अे मनिहरुं जिनेन्याखारुं क्राम पूरुं न थयुं, त्यां सुधी कृं.ने अे ज प्रमाणे तेथे जिनालाचना क्षणमां मान रहिता.

आ रीते पूरुषांशी. मंगल आशीवार्थी अनेशक धार्मिक संथाय अनक अने मंडलत श्री ज्ञेरुंधारुं सजीय.त-कायं अपाटांधे जावा लाभुं.

ड. हमन लेहे अंसात्मां शासन सणाणे श्री पासे आलेखा, तेघे गेन शासन-सिंघांनां-शासन अंगे समानने बागात बागाग १३०० प्रभानी सूचि तीवर करी लाभा हुता. तेसांशी पूरुषांशी ५०० नेटे दा प्रभानेला पूरुं अंसात्मांडे जवान ने दिवसबां आयु. नेहे तेघे श्रीवाले कबुं दे 'तये बात राजा लरे, तो अयां प्रभानेला जवान निरांते अपाय. आकी आम के दिवसबां अथा जवान आधी शदाय नहिं पान संदर्पना प्रभानेला जवान मणी नवार्थी. ड. लेले अति आवंधि थया हुता. (आ विगड पान अंसाते बानु कुहा पासे श्युवा मणी छी.)

अंसात तलिकां अस्तिक्य आधीन भार हे. तेघे भूष नाम संबंधतींछे हे.

१७५
"श्री नमः सौरभ"

हेवा, वेदन्तिर अने धर्मेश्वरी लक्षित बीता
हेजे गुरुतां ज्ञापि वर् ज्ञानं श्री पार्थोनाथ महुजानं
आद्यन ज्ञानिकाल पूर्णं श्रृविषय्य श्रियमानां
महं अहं हरना आणुसमभा छ.

आ प्रतिमाणां प्रसन्न प्रसावथी शिविकास साकर छ.
काणं उठती पाटीमां पणू प्रतिमाण लिघर
रखा छ.

श्री बिनम सां.: १४परमं पांडव भावना भागमा
मायुसां नीवमां आ. प्रतिमाणे श्रीरी गया वता.
श्रीरे त्वमेके मायुस आंधोना बनी गया
श्रीजे गलरान गया. तने साधी वता बाधर करीने
प्रतिमाण भावनां श्री साधने सांगी ही.

आ प्र. श्रीं

प्रतिमाणे उन आविष्कार करवानी श्री सुंदरें श्रीं
भां. आवात भोवाथी श्री सीमसंगरंगीनां करसे
संसरमा पराशु तरीके. पधराव्या. श्रीमोरीन * पणी

* आ श्री रंजन पार्थनाथ समानानी प्र. श्रीं
प्रतिमाणे भीतिकास फणु न वमतकारी भास्चा घंगा छ,
पुस्तकां बाझे अने अर्थं लांघं नभी. अनेक नाटन-मारती
भुजिअर बाजार पती फा. फुजगठनां आ. बाहदां छ,
श्रीपुराणी आ. द्वारा द्वारा, दोहे वाजनांगने नारी आवाम्युर्धे बदला हो हे
श्री सांतन पार्थनाथानी भीतिकास असे आसरो.

संबावक-प्राप्तक मूलि निर्णय-विवरण.
श्री नेमि सोश

ते परम तारक जिन अतिमालिना इतिहासरां युनामेंति करावा भाभ श्री सवे अभि आध्यात्मपूर्वे विरात कर्तां वि.सं. १६४६वीं सालमा आपायु अर्थिनाथ खुल्ले-श्रीके १८ अक्षिक अभि विशिष्ट विधि विधानपूर्वे युनामेंति करावी।

श्री स्वामनतीर्थे नेंवा दीर्घमा दीर्घपति श्रीस्वामन पाठवैलण प्रमुख प्रतिष्ठा-के आपायु महा महा अर्थिन नायकश्रीना रवह कस्ते वहेली प्रथम प्रतिष्ठा हती।

महा महा! महा महा महा!! अने महा महा महा महा!! अने महा महा महा महा!! श्री श्री श्री महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महा महা
કિરું બદાર્શા .............

પુષ્યશ્રીના યાન પણ પણ નેલગુટી

વ.સ. ૧૮પાર્વતી સાધે દોડે આશેર ચાપણીયા કાલ તરીકે આશેરને તે અને આપણાં છે.

ચાપણીયાને આ હેઠળ સખાનક હતો. ભીષણે વધારી વધાં ન હતું. ભાવસી આપણના હાથા મારે હરાવવાના હતા.

વ.સ. ૧૮પાર્વતું આત્મરોલ અંબાત પૂર્ણ કરી શ્રી સંતન પાર્વતે અધુની અવત્િે હોય આપણું ધરીંતાનાં પુષ્યશ્રીએ પેટલાઇ તસા વિખાર કરી.

સાય્યમાં, તારાપુર, નાર થઈ પૂણય શ્રી પેટલાઇ પ્રધાનતા વન્યલા ગામીઓના સમાં વિખારમાં પશુયોયાં કહું કહું કહ્યલ નથી, તેમની માથાંભરોને મષ્ટ કરવાર, મહેરી મૂર્તિમંત આદર્શ સમા પુષ્યશ્રીઓ પેટલાઇ તસા ઉપહારના પ્રેમીઓને સાથ હોય ને કહ્યા. અંગીલા પશુયોયાં વદરી. ૧૯૦૬
पूज्यश्री पं. लालजी पटेलां स्वालकांसाठी रस्तांमध्ये टोलेची हुई नाहीणे नाही.

घायल, एपिसोडों आधारे कसाहीपासून ते हा जलद वाळवण्यासाठी तेंच व्यवस्थित रक्षक ठरवणे आवश्यक आहे.

पंचातांमध्ये स्थापित 'कंघान पाठसाळा' साये ४० टॅबलॅंड विद्यार्थींची अभ्यास मंडळ आहेत.

पटेलांशी सार्वजनिक पूर्वस्तूली प्रमाणपत्र आधारीतीच; तेपासून तेंतून स्वतःच आलिंगा. तेंतून विहारात मंडळाचे मंडळ.
શ્રી નામના તરી બદલ, મારા અનાવના :-

પૂણય મહારાજસ્થી પ્રેમભાવસાં રાત્રિયાં - તપાસાં એક દીક્ષિત રીતે આભા ઉપાધ્યાયસાં ઉત્તારા હતા. તે મહારાજસ્થી ઉપાધ્યાય તાજા અને નીચેની લાગ શમ્લણા તરીકે વપરાતો. એટલો પૂણય્ય ઉપર વેલરેલ, નીચેના લાગવાં - ચિતરકામાં વિદ્યાકીઓ રહેતા. હતા.

પૂણય્ય ઉપાધ્યાયસાં ગાંડર-ભાગ ત નકશા ગણા પસે આન્યતા. તે ગણા વાર એક વાર તેમાં અંગે અંગ માધુર્યને કોટીકં લેનાં તરી ના અયો. લેખની યાદ તાજા તેને દોરાણ માધુર્ય આકૃતિ પરવાર ન પૂણય્ય્ય સમય ગયા હોય કે, તે લેખની ક્ષાણને ક્ષણ રાહી છે. તરફ તે તેમાં નીચેની વિદ્યાકીઓ માંગારના તપાસ કરવા મહાકાલ્ય.

તારે ગામના શ્રી નારાયણાસાં તાજા શિવલા સાથ નામના પાદડાર ધૈન વિદ્યાકીઓ આ હિદ્દીન માખતી હોવાને તેમાં પૂણય્ય્યને કહૂં કે આજીની કરવાના સત્ય છે. તે પ્રથમ ઉસારણના કે ક્ષણ કરવાય છે.

પૂણય્ય્ય તે હવા સાગર કહું હતા, અદ્ભુત નાતક ઉપાસ કહતા- તેમનાથી તુ કે ઈશ્વર જય? તેમાં તુ હિદ કરવી કહું તેમાં વિચાર કે ડાપજુ ઉપાયે પ્રયુભાને વિચારવા ન લેખશે.

૧૮૧
શ્રી નામ સોયલ

તેમાંશ્રીએ તકાલ તૂફાન બદલી વાપરી ને વિવધ શૈયાની શાશ્વત સાથે કાછ થતી સુધિ પછી. ભરૂચી વરસાદ ડાળવી વહેઠામાં પાસે નામ પહોંચાયા, અને લેખના તેના વનાના સાંજી છાયાવી લખી.

પ્રતયેશી પરહેંદાન! ઉનાથ્યાના વિવધ શૈયાની લખી લખ્યાં છ.

કાશ્યાની ધારામાં થયત્યા કિને, પછુ તેને સહકાર હાથું આવી? આપણે તેથી કેટલા (Court) નો આધાર તેથી. પછુ કાશ્યાનું કાય પાયા હોય હોય, તેમજ નયાયાધીશ પછુ વહેઠું આ જામિને હોય, તેમાં તેને સહકાર ન મળી.

182
श्री नेमी सौरलक

आम आप्शुर, हयाना हरिया समा, पूज्यश्रीनी
तीव्र शुभि-शक्तिने पवित्रामे अनेक पशुमाने छवन्तुं
हान मणी असं.

महामुखोन्ना पवित्रामे वात तो हर रहै; पशु
मान तेमनी हड़ी पड़े हे बेशा पार यही लगू!, अहूं
पशु अविन न नस्तुं. पूज्यश्रीनी तेकिय परी अनेक पशुमाने
सहलमां अपतहन मायुं.

पेटलाह जो गायबावध सरकारुं संस्थान दोनाली
त्यां परंपरास दुःख, म.म.तहाल्कर वोरे अन्मलारों
अगमन भतुं. तेखो पेटलाहाता सात्तिक व्यायामी
आति आधिकारीको मां वृहेश त्राईको व्यायामां
आबाद, अनेक पूज्यश्रीनी आहें सांब उपदेश अणलणांने
अति प्रसनन धतू. व्यायामाता हृदयांमां पशु अनेक उपदेशांने
अलाले आकुंसा-धर्मः वला। हतो. अनेते तेथी आ पेटला
डार्केस (CASE) मां क्षणी नहातो.

उपसूक्त अनाव पशु पूज्यश्रीनी व्यायामां
हवड़ा-मोराल पशुमाने अवावशा, कसार्कामाने
छिड़कावा, तेमने तेमनुं व्यवस्थित पशुमाने व्यावशा-आ.
आ माने कुन कार मूळे. पेटलाहाने पांजाबियांमां
पैसाना अताच पशु माने सामाजिक योग्य साधनां
न कता. पशु पूज्यश्रीनी उपदेशाती त्याना वेपारी भंडारे
શ્રી નામેશ્વર

મહાદેવ આનં સાજયની પરખાણે જેમાં બધી ૨૪
અમુક લાગત (ટેક્સટ) નાંભે. આ લાગણી આઅડમાંથી
ધારણાગણે વનવસિત અને સારી સીતે વાલવા
લાગત; અને પાણીમાં લાગી પણ સૂરવા સાથ લાગી.

પેટલાધામા શેડ દિવસ સધરતા કરી. પછી લાવ-
કયાણની સદવાખર માં કદદી શક્તિ નહી ગપડવાને આગે-
વાને ઉપદેશ આપી પૂજનશ્રી પેટલાધા કસેટલર
પદાર્થો.

િસેષમાં એક આધના પુત્રે હરો કલી બીડી થઇ. ખૂબ તો પણ ખૂબમાં કલી પડે. બધી
હવાઓ કરવા છતાં આ રોગ ન મળયેલ.

એક વર્ષ ત્યા વર્ષએ ચોકરે પીઠના શાળા
શ્રીના વ્યાજયાણ સંસ્થાવા આયો. તેને આ વ્યાજયાણ
હરસાણ હેઠ લાકે સુધી સંપૂર્ણ રાહત રહી. પણ
વ્યાજયાણ સંસ્થાને શેવ મહાદ નક્કશે. કે તરફ
તેને કલીમાં બીડી થઈ, આથિ તેના પિતાને આથિ
થી ગુજ કે વ્યાજયાણ હરસાણ તેને બીડી ન થઈ, તે
શ્રીના ચતુ છતા આથિના મહાદ અસર કહતે. તેવાથી
નિમ્નલિંબના આધિના મહીમા કહતે.

શ્રીના નંધક મહાદ્વર મુખ્ય વગાહનઝીને
અસરનું અને મેરક અમલ છે. આથિ તેના

૧૪૪
श्री नेन्यू सीर्या

पूजयश्री पासे आया अने अभी तक नहुवाले पालना पुजने रीगुक्त करवानो उपाय पूछलो।

पूजयश्रीमे गणः कुःं: “शरीरना रीगनी हवा ता वैद्य पासे भोद् हुं ता आलम्यने सर्व रक्षणा रीगाथी सुक्त करवानी ने हवा श्री नरेन्द्रराहेरे आपी के, ते अधाने आपुं हुं अने तेनाथी सक्रिणा अंतर्याये सहित पदा रीगाथा नाखुट धाय छे।”

“ता पूं शुद्धेर! श्री आकुमिल हवा मारा दीर्घने पाल्य आपाणवाणी दुःपा करो।” यश्रुङ्गाथे आपणे विनांति करतां कुःं आयेरे की युवाने हेरूसाने पूजयश्री गणः: “श्री पावयरी महामण्डृ श्री नवाचरो नाप करने अने मनतां जोठा वरेम राजीव नट्री।”

युवाने हुं: “आपण! अने नवाचर आवटे ता छे, फऱ्ळु आप अने ते आपेल तेठी अने रीग आपाणश्री वाह ताकाल रे” आयेरे पूजयश्रीमे शुद्ध उज्ज्वलपूर्वज हिदाय रवे तेने नवाचर आपेले। श्री नवाचरने आपुं श्रवणु तेलू जिंदगींमा पहेडली जे वार सांकल्युङ्गे तेठी तेना मनतां श्री नवाचर महामण्डृ अते कारीकार लाव पेडल धेरे। अने तेना आपणी ते सर्वथा रीग अमृत धेरे।

श्री पावय परेमातिल सागरतेना नापणी लब रीग

१८
શ્રી નેમી સૌરલ

નાયુદ શાય છે, તે શીલ પરશુરામ, દેશના નથી તેના નદાલ ન થાય! પૂજણશ્રીના આશ્રોના કલકાતા શહેર- તેમજ અલાશ્રથી આ રીતે અનેક આદાયો કરવા છે. અને તનસાથી પાય પ્રૂદાંકક પરમાણું ભારતી થયા છે. અહીં વીદ હિંસા સંચિતતા કરી અનેક કાલખર્યો પરમાણુ અતનાગી અનલ તેવા દેવ-પાંચાંશી ઘડાને ભારત તેમજે પણારા.

સત્યા દેવ શ્રી સુમતિનાથ હાથાની યાના કરી આદ્માને પૃદેશિત કરેલે. સત્ય-ગેની તરત કું સહ મીંઠ કટવે. અને શેડ હિંસા સંચિત કરી; અહીં પૂજણશ્રીના વાજ અને અદ્ભુત ભાવિત શરીર ઉપિકાર વળી પાણુ કંમેશા આવતા, પૂજણશ્રી અલેખ ઘરના તત્ત્વની વાજ અને પૌરસાહ ઊભે શ્રી હિંસાલાંક અભીને પૂજણશ્રી અલેખ ધમ ન માંકા જાઓ. કહેતી.

ભૂતની માંસ સત્યા શ્રી સુમતિનાથ હાથાની ઘરાભિને ઘરાભિને લફજ કરી પરી યો પરાણા.

કીવીનં સુખય શહેર મેટ હવાશી અનેક શ્રીકિત વાળના લખ કરેલે પાણુ પૂજણશ્રીના વાજ અને બલ લેતા થયા. જે તે યો તાં અમદાવાદ માણસીના તામ પૌરસાહ તેની પ્રદ્ભાસ દાખ આપવાની અનેક હિંસાએ.

185
श्री नेमि सोरल

खरबुझ पृथ्वीश्रीता व्याख्यानमां अनेक संप्रदायनां साहित्यां निर्देश लावे आयत्ता अने आत्माना दितुं श्रेयस्कर लातुं करने जत.

जिहां न्यो भासकरुण ह्यो. ते जल्द जिहां श्रीसंघां अने पशु हंता, अने संवेगी पशु, शीतल वति पशु. संवेगी पशु संवेगी साधुयोंने ज माने; तत्त्वाने वतिशक वतिशीलनेन गुरु माने. अने पशु वन्ये अंधी मकरांक हडी जगेती के अने पशुना आदेह. अने पशुना उपाध्ये व्याख्यान-वाणी श्रवणु करवा पशु जता नै. आयस्या असिनाभाष्यस्याने प्रसाद उठी के तेना व्याख्यानस्य तांतु गेहुं, तेहेष्ठा वाणी व्याख्यानस्य अने पशुना आदेह. अस्त्रां गुरुं आयता. चेटलाही नेह जिहां पशु पृथ्वीश्री खबरदारो सचार उपदेशा आपी "पांजवलं-पाणि" न निरोखनी सुंदर व्यवस्था करावी आपी.

पृथ्वीश्रीस्ये जिहां आहिंसा, साधान अने तथ नी पवित्र संगा वहाँने चारेन पथायी. अहां असिनाभवना आगेरन्त्र कोडॉस्टोये. पृथ्वीश्रीस्ये असिनाभवन पधारवा विनित करवा आयस्या हंता.

नगरीष्ठ मखवलकह ते वभत स्वर्गवास पाश्या हंता. तेना तथाने नगरिष्ठ तरिष्ठ शिशुश्री वीमनवाल बाललाई हंता, तेनानी वितित स्थिरानिने पृथ्वी

१८७
શ્રી નામિ શીર્ષ

આમહાભાઇ પખાયે. દ્વારાતમાં ઉલ્લેખ સમય અહીં વડીબી શિખરામ નિરાણયે. તેના નિવશિષ્ટ વ્યવાસ વાંચતું. દેહરાંદી ધંધા આપેલ. સાંભળવા માટે આવતા.

પણારાજીના ઉપાધ્યે રશાપીલી “નવન પાલશાણ” પણ મોટી લાભપત્ર આવી હતી.

અંગાત આરામ, અધિક વગરીને વિચાર સી પણ શ્રી વિનેદ્રહ દેવતા શાખા-સુનિરામ સારુ તુલા વિચારે છે, આ પુલાવશીલ સારી રીતે સમજતા હતા. તેમને કેટલીક ઉમેદ શ્રી આપણી સામે રાખી હતી, આ પણ તેમને શ્રીશ્રીના કિરણમાં ડ્રપ્ટ કરી, તેને કેટલીક સ્થાન લાવી શ્રી અંગ માટે શ્રી અંગાતની સ્થાપના શ્રીરાજીના ધર્મમાં સુધી કંઈક નાણની તરત અમલ વિચાર કરતા.

આમહાભાઇ પખાયેની તેમાશમાં હેઠળ-પણારાજીના દિવાલ માટે ઉચારણ કરવા પ્રથમમાં ક્ષેત્રોને કરતાં. તેના વન ઘરમાં પણ તેમની તાલદ્રાની લાલ મોટા અંશો આપેલ. તેમને લાભ થયેલું “નવન તત્વ બદ્ધક ૏ સાહિ” ની સંશોધન કરી. તેના મોટા પાણ ઉપર સાહી અમાં આવતા. તેના સહેલને પુલાવશીલ ચાલતે વિદ્યો કરવાતা.

988
શ્રી નેરિંદ્રાશ્ક

નેતું શાસનના રસિક આપણાં પણ કરવાની કેવી અહ્લુલુત અને ઉહાર લાવવા પૂરણ શ્રીમાણું કરવી તે ઉપરાંત પ્રાર્થને લેતા દેખાય આવે છે.

નગરશેહ શ્રી ચીમણીલાલ લાલાની, નગરશેહ શ્રી કોટરાલાલ મહીલા, શ્રી ખીરકાલા લડુલાની અનેરી, શ્રી લોહલાલ મહેલાલાસ, શ્રી તારાચંદ કસાણીયા, શ્રી શિલ જેશીંગાલાલ કહીસિંગા, શ્રી પ્લાસ્કેર મોલનાવલાની, શ્રી વાલાલાલ સારાલાલા, ( વી. એસ. કાર્પોરેટ લખાના ) શ્રી સારાલાલા જમનાલાની, શ્રી નવાજિલાલ મજનલાલ, શ્રી પ્રૂલાલ મજનલાલ, શ્રી નસીંગાલાલ કાળીયા. 

શ્રી રામલાલ, શ્રી લાકશિલાલ લોહીલાલ, શ્રી બહુદુલાલ, 

શ્રી જેશીંગાલાલ, શ્રી કઢલાલાલ લોહીલાલ, શ્રી અમનાલાલ 

રૂમાં વજેરે વજેરે કરતા.

આ અધારથી એકવિગતી પૂર શ્રીના પરમલકે કરતા. અને આનમન રહી કરતા. પૂર શ્રીના! એકવિગતી રખવાની 

"શ્રી કેન તાવ નિવેદન કરા." ના માધ્યમ કરા તેઓ અનેક વધ શાસન પ્રાપ્ત ધરમ-પૂર્ણ કરવે કરતા અને કરવાની કલા.

* *

૧૮૮
(કરણ અંગરીસાં............

વિશિષ્ટ કાર્યની પરંપરા

ાયાણા અધિકારકશ્રીનું રાષ્ટ્ર વાળું પડી અમહાવાદ
માં આગમન થતું.

પાંખરાપોણા ઉપાધ્યાયે આ આદુસીસ પૂજય
સુખી શ્રી નંશીનિનથભ મહારાજન પદાર્થી છે. જે સમાચારે આખાને અમહાવાદની પઠી-પાઠી તર્વ નિવાશુ ખેલતીથી
અમહૃત થયો, નિવાશીનથભ અમહૃત પીવા હે કરથી આખયા
ખાયા. કાચારે સુખી નિવાશીનથભ અમહૃત બી પી ને
અત-નિમન ધારાથી કરી આળગ સાર્થી કરવા ખાયા.

ામ પૂણયશ્રીના પ્રલાભ ઉપદેશથી અનેકનેક
સહાયેલી થતા રહાં કાળ પીતતે. રહો અને વિ. સં.
૧૬ફરવું યાસા અમહાવાદમાં પુષ્ થતું.

વિ. સં. ૧૬ફરવાં પૂણયશ્રીને લાગવતી દૃકા ઉટલી
રબર પર ઉપકરણ છે, તે વિવિધ ઉપર તાલ-સારાજ
જરતા વયાયાની આખયા.

1૮૦
श्री नेमिनाथ

आ श्री काण कुटा दे नवार्दो हीक्षा भाषात्मा भेजनां पहुंच आस इति नढ़िता लणू. ते लेखने पूर्वत्री शेंठना अने तुसारां ये, नानेहरा एक पेड़कुंडना अद्दीने तम्चे आणा निधना अनेहा त्याने वेळेस साक्ष अला करूने सर्व हरण्य मुक्त वस्त्र राखण्या. हीक्षा आत्मे अलस्येने छेडीने परंपरेने स्वीकार करुने, ते तथा विशेषतः श्री वीतराण परमात्मानी सर्व भविष्यातः आणा साथे निविधे नाते आघडवा ते।

पूर्वत्रीने आणा अनेक व्याप्यानाचे तालुक उपर दर्शितातात अम अयुं. अनेक लाई-मोडनेने हिलाय गौळा पूर्वत्रीने अनेक शाहर-साहसां यांमध्ये पाहा येथा हतो. एक याहार असंगः.

अभद्रावहता आ आत्मासां संतासानी व्यक्ता रही श्री अधिकारवामाना तामे शेंठनाता आता अनेक छादेने लहने पूर्वत्री पासे आण्या. ते छादेने तेमने त्या रहते हतो. अनेक तेकरितात अने चतुरतात लेखने तेमने विश्वास आण्या के, 'ले आ छादेन, श्री लेली गंभीर नेवा रोड्याने त्या होळ ता तेणा भारा विकास याे राहे.' आशी तेथा तेने श्री लेली गंभीर रेडना घर असुराने मारे वाह नया हतो. शेषां घर लेली गंभीरली 'वाठीमां सेतु.' तेमां नवाने भांग पांजराणार आहाने

181
श्री नेमि सीरा

पहुंची नींदगैती हुई। अये तेथो पृथ्वीश्रींने वांन खर्चा
मारे उपासके आर्या तेमनी साथे फाड़े। लेजने पृथ्वी
श्रींने पृथ्वीः “आ फाड़े अच्छे हो?”

पृथ्वीणा साथो श्री मनसुण्डरमा वात कारे हो।

मनसुण्डरको कहुँः “आ फाड़े पाटणुः हो।
गरीम अने अनाथ हो। पहुँचुँक लागू सारुः वायास हो।
मारे तेनु हुँ शिए नेसीं गलाणुः त्यां मूढुः बांक हुँ।”

हल्ल आठली वात बढू त्यां व नेला फाड़े। गेली
शिएः “अने अडीः व रेढ़ा यो ने, अबीः व रेढ़ातूः
मने बांकुः मन वायास हो।”

महापुरुणां संगतिना-हर्षना मधांतुः आ
नवलंत विहारकः हो। ती वाणुः पृथ्वीश्रीः आ पूर्वें
हरीपाणु नेलेला नाही, उपासके उघारे त आवेला नाही,
अने छतांचे ते रेढ़े हो, मारे अडीं रेढ़ुः हो त्यां
अने पृथ्वीश्रीना हर्षना मधांतुः प्रश्वास व गम्याने हो।

982
श्री नेन्नी सौरव

अंतराती ‘जगम पाइकारणा’ ना विवाहारो लं न हुता. तेमाना श्री हस्सुभुलाई किसून्न से आणडूं आडी हपायचे रोकल्यांना नन नापूने कहूँ : “लवणे आ म्हणून आडी रखतो. गोडं घसूं लावू, ने आमासा कामांमा मप्हूळ हो."

आ माझ्यांनी मनस्वण-मासा ते छाकराने लां हपाअचे न सूक्तीन्या गया. मोळा छाकरा पण राज्याच्या लां रहीला शक्त अनुसार पलडां घात काम हांशपूर्वः करू आपला लाखो विवाहारो. मात्र आल्यांना सूचित करू नन्हीता. जे पूर्ण लोणा हुता. ध्वानवर विचित्र अनेकांनी रस्तूं पडू तेवा पशी पूछूंतो : “आ सुरक्षा उमाला हिंसी न केल कण छो ? सांगे पाशी सांगे केल नये छो ? आ चंद्र राष्ट्र न केल कण छो ? हिंसी केल नन्ही हेनाचे !” इत्यादि. तेंने आक्षरसाचरे करू नन्हीता कामांमा मनस्वण-मासा तेंने निर्दिष्ट अनुसार समयांना वाचावली वि. शीर्षावारः

ओ मार हस्सुभुलाई देणुन अणी परीप्राप्त करावं मं विन तेंवे चितानी पधारी तवे गेला पैसा भूली राख्या. अणे साव साव साव हॅ तेंवे साव कुंत्ये पधारी लागी गया. पैसा छाकराचे नेवी तेंवे पधारी हपावे को नीवी पैसा नीवुना. तरत न ते ही घेतो हस्सुभुलाई पैसे गेले. अणे तेंवा कामांमा पैसा आपला 13 1883
श्री नेमिंद्र

कहुं के : "ढाक! तमारी पथारी नौचे आ खैसा पड़ी रहा हुआ।" आ लेकि हबमुखलाख वारीने तेनी निमालसता अने अभाषितता माणे खून सहवाच ध्याने।

चामां झुं झुं श्या पाठी एक दिवस पेठे। छाके पूर्णव्रीणे कहूँः "मने हीक्षा न आपो ?"

पूर्णव्रीणे खसित वहऱे नवाच आपोः "ढाक! तुं कुठा गांड धे। हीक्षा तेवी छो सहैसी वाहत नथी।"

हेवी ओ अनां भागकनी लावना ? हीक्षा ओवी शुं बांध्ये। तेनी ओ अमर नथी। हीक्षा देवाथी शुं इयये। यात्र ओ अने समस्या नथी। छत्तां ओ कहेता हुऱे के "मने हीक्षा आपो।" पूर्ण लवना उत्तम संसार धे अनी पाशे छो वनले गेलाखाई रसा डोळने ?

विक. सं. नांपुर शेतराला आमना विलोकनहास नामना एक द्रापा पूर्णव्रीणे हीक्षा देवा आयोः तेनेने हमने। आधि हुऱी। आ भारतूऱी पूर्णव्रीणे तेनेने कहूँः "तमारे तमारी शारीरिक अनुसगताने विवाह आने लिखने। संयममाण आयार-विवाही अनेक प्रकारी निकऱ्टा हेवे धे। तेगनेती ओ आरंभानां निकऱ्टा न यात्र ओ विवाही तमारे हीक्षानी वात करवी विधित धे।" विलोकनहास कहूँः "ढाक! हुं हेवे प्रकाराना।"
श्री नेमि सौरव

विचार करने व आपनी पासे आ आप छ. आपे हैं ने लाया छ दे साथुपण्यां न भांट शिव लवण अतीत थायः

आम तेमा पूर्णं तेरोग लेहकने पूल्यश्रीः
भवे हीक्षा मारे संभवता औपी।

आ वाय नागुळे वेदा छायानी भावना अभना
भनी दीक्षा मारनी भावना ते। तेने पहलेनी थारैली।
हे ते विश्व दह वनी। तेहु पूल्यश्रीः कल्लुः। "पहेलां
हुं आपनी पासे आ आप छ। मारे भारी न हीक्षा
पहेली थवी गोर्हीः।"

श्री हलसुपनालं भारतं करे वाहलण्या समतः
शिक्षा हरो। हेवे हेवी धार्मिक पणु लखुते हरो,
तेही टेलाकं सुविखु सुणावल पणु करों हरो।

पूल्यश्रीः तेन समन्या, पणु ते ऑकला ना
न ज थये। तेहु ते जावु दीक्षा देवानी हड़ पड़ी।

आपना आर्यतानाव पूल्यश्रीः ते। ते आन्ये ते
हिवलती र पलाणा नान-वळळे वड तेनां रहेला
नान-तेने पारणी शीर्षकुः, तेही तेनी बांझ चिन्ती
थवानी पूल्यश्रीः तेने पणु हीक्षा देना संभवता औपी।

आ ऐ समतली वात छ के नर्गळे आण हीक्षा
पले हेल वनतानी दिवं संपूर्णः पणुं नहाती कणी।

115
શ્રી નદભી સોરલ

તેમાં પણ આવી આણકાની દીખાશી તે સોયા લખતા હતા. શેક સમયના પાસથી આપેલ પૂવા શ્રી શ્રી વસ્તિદૃશી તે અને આપે હીલા આપવા માટે મુલિવ શ્રી અને સાનગરાપ મહારાજ તેમાં સુનિશ્ચી સુમતિવિજ્ઞાય મહારાજને તથા કાલીના શ્રી મહારાજને આને આકર્ષિત હતા. તેને અને આપે હીલા આપવામાં આવી,

શ્રી નિવોલંબનાં નામ સુનિશ્ચી વશેદીવિજ્ઞાય રાજ્યને, તેમને શ્રી સુમતિવિજ્ઞાયના શિષ્ય હતા. એને પણ આપેલ શ્રી સુનિશ્ચી વશેદીવિજ્ઞાય રાજ્યને તેમને પુનઃશ્રી શિષ્ય કરવામાં આયા. હીલા સબા તેની ઉદ્દેશ્ય ૮ વાર્ષિક કરતી.

હીલા આપવા પછી અને નૂતન-શ્રીકટ્રી તાજે પૂવા શ્રી શ્રી સુમતિવિજ્ઞાય મહારાજ યોગી સમય અન્ય વિવિધ તેને વાસ પેદા આપની અમદાવાદ પૂવા ગુજરાતની લગભગ તારખાની નિધાનમાં આવી ગયા,

હીલા લીધા પછી તે આપ સુનિશ્ચી વશેદીવિજ્ઞાય
લંબ ક્યોપધારણની પ્રદાન કરી અને અંત માડક તેડા સમયની વિકલ્પનનીની
કરીની ગાઢી બાદથી.

વ. સ. ૧૨૬૪ ના વર્ષે શ્રીક મનુષ્યશાસ્ત્ર તરફથી
પૂવા શ્રી સુનિશ્ચી પાન સ્ત્રી મહારાજના વાપાવા પેદા શ્રી શ્રીનિશ્ચી
પાનનાના તથા શ્રી સલંબવાનખાની (સલંબવાનખાની
નચીવાળા) સે અને હેરાસરના અત્િકા મહામહેદેકલા
પૂવા ગુજરાત કરી ગયી.

૧૨૬૪
श्री नभी सोरा

आ जसने अतिभा पठी श्री मनकुमारास शेषनी
लड़ाकवाली तेमन उननति, दिनांतिनतिन वधती न रही।
आज शुरुशी महे श्री मनकुमारास शेषने भुष
सहलान्य कर्ते। कृप्या कृपया उपासन आवे त्यारे आज
मन्निवर्य पारे आला वाणीवार अने अने वातानीत करेने।
आईक उपेक्षा आपा साहेब! आई आमदाह थे! 
सुख सुखावली राख थाय।

श्रीकुशी मनकुमारास तथा अदरी छिटालाकार
विगिरे मारो आपणा वर्त्तनावकारीतीन विनंति करता हे,
'आप आजमसूत्रना लेग पूलन बां. श्री हयाविक्षरा
महाराज पासे याजोक्ष्यन करी तो, पणु पूलनसी असे
मारे कडिता अवसरे पत्तुं थाये।

आमदाहां आपणा वर्त्तनावक पूलनसीने
प्रशो खने हिरे हिरे वधती तत्ता हत्ती। आजमु पुकु
आरम्भासतो पणुं दरेक वाससंगीत तत्त दिनाता श्रीलाब्धो
आपणा, अने नानु नानु आईक विनंति न्या। आईको
सहकास्वरूप-अतिभागी विगिरे मारे पूलनसीने विनाता
आंधु धनान्य विनंतिको करता। पूलन महाराजसी
पणु सहुने आवारीने सत्ताक पत्त्या।

महापुत्रो सदु प्रशोष्णाकार पत्राथा होय छ तेशी
धर्मपुर्ति प्रजट तथााँवानी वर्ल्हामो आपणा होय छे。

१६५
श्री नभि सीख़ा

(कर्म विस्मु शुद्धता)

योगिज्ञान साते आमंत्रणु

आपणाने अश्चिनायकांनी तिहून-अतिहून पवित्रां पूज्य प्रथाव्रती अनेक सहस्रोळें आवर्तीने पूज्यांनांना मिळाले. श्रावण धार्मिक विश्वास ते जीतात्मे शिरोमणि पूज्य पंथाच्या श्री गंभीरविज्ञान गणिताचे महाराजी विश्वाय केले, “सुनिश्ची नेमविज्ञान ने सर्व आमोनो योगिज्ञान करावी आय भें त्यांने त्यांना श्रावण धार्मिक विश्वास जी मारं करत आहे.”

आ असाचे आपणाने अश्चिनायक पूज्यांनी आमधी-वाहीना-पांढरपाण्या उपायांमध्ये विशेषता किरता. ते विसं. १६पणी सात हजरी. श्रावणाच्या आविष्कारस्वरूप श्री मान्यांतर आणण्यांना पूज्य पंथाच्या श्री गंभीरविज्ञान महाराजीचे परंपरा आमधी-वाहीने अपने श्रावणांनी बहुतांतर सर्व आपल्या श्रावणांना करवायचे होते. साहेबून क्षण के. मारी वास्तव हवे.
श्री नेमिन सीरल

पुजत था आरी के, तभे (आपकी) ये गीतकहन करावाना छ, मारे सहेज! आप विद्यार करी लावनगर पधारी.”

वधुमां श्री गिरिवर्षकृष्ण कह्युः: सहेज! पुजत पन्याणे महाराज आपकीने भास आवरान्युः कहे, “आपणा पुजत गुडेर श्री प्रक्षोदभानु महाराज भने आजा उभारायी गया छ, “नेमिलीसिमी यो गो बहेऊमा, ने जारी बहेऊताना.” आ सांलाणीने गहड़ाहूः थां गुजळक्री कह्युः कहे, “आ गुजळ आजा ता मारे सिरसावण्य छे.”

ये गीतकहन सिलाय समये पूः साधु सजवांते पहुँचतम श्री आमसालीयला पडन-पालसां सौधी प्रवेश करी शकता नशी. ये गीतकहन जी जाना दरो सालाने आत्मसारात्मक किया छे. तेमां तपस्वृत (विष्णु तपस्वृत महारानी किलामो आभ्रस्तपणे कर्जवे रहे छे.

पूः पं. श्री गंगदेवनाथ वाज्य महाराज तर्जनी सृजना सांलाणीने पुजतक्रीने अनांह थियते; पण्यालावनगर सुधी विद्यार करवा नेताऱी अनुजुब्बानात न हावायी आपणा अतिनायक पुजतक्रीने श्री गिरिवर्षकृष्णने सालानीने कह्युः: “लारे! पुजतपां वंचायल त्यो नी सृजना रहेत.”
श्री नेमि सिंह

यदार् छे. समयसरनी छे, पणु लाबनगर अवाय अटेली तणीयतनी अतुकुला न हावायी हुं. हालमः विहार करी शालुं तें नरी तो. तमे लाबनगर वर्त्तु पूवव्य पं-थासुख सगवंतने मारा वती विनंती करीते कहिले के: “अपमाहार पुष्करे तो एकु ण व सालं ताम.”

लाबनगर पडंगुंधी श्री गिरिखरावचे पूवव्यश्री वती पूं पं-थासुख सगवंतने सवः विगते वात करी. शासनराजी मदराज्जी नेने अंगत ‘वाचू’ होती. नरी, रेख-कालानी परिस्थितितं तेगो. अवासी हाय छे, वालालाला पणु पूरा नापुकार हाय छे.

आपणा अर्थिनायक पूवव्यश्रीने नवान लक्षणे श्री गिरिखरावच लाबनगर घेता. क्वार पणी तरत ज पूवव्यश्रींचे प्रेषण करीते शिक्ष करीते. श्री मनसुखलाई, अन्तरी छोटाखालास समो जीन सारी श्री गिरिखराव भेटला अभभावना आधिवास ादेही लाबनगर पूवव्य पं-थासुख महाराजने विनंती करा मोक्षता.

पूवव्य पं-थासुख म. नी विक्रता अने गिहार्ता ते समये जीन आलमें पूव असिद्ध हती. तेंही अभभाव तरं तरं वितरहेला नसी हावा. छता तेंही अभभाव पते श्री संघनेले-तोणे अणुप सहाय हती. अभभाव ना श्री संघनी आस्थावरी जरी विनंती हावायी लाभा-

२००
શ્રી નેમિ સોરલ

તાળનો વિચાર કરીને પૂજ્ય પન્ય-યાસશ્ચ વિગેરે સુની બાગતે। સાથે આમુદાવાડ તરફ વિચાર કર્યો.

રસ્તામાં નાના માટા અનેક આંદોલક જાણી આવતા સ્થાનાં મનેલે નિઘાવાળા આવતીને કરવાતા કરવાતા આવું એ સારળી સારળી પદ્ધતિ.

વિચાર કરતાં સાહુજ બાગતે।

અતિકાલક પૂજ્યશ્ચી સંઘના આગેવાનો પૂજ્ય પન્ય-યાસશ્ચ મહારાજની ઘડી જ આતુરતાં પૂર્વક રાહ લેતી હતી. સાર્જન પદ્ધતના પણ મનુષ્યનું જ પણ પરા પહેલા કોશ્યેરા પૂજ્યશ્ચી આધી સુનિવર્તી સાર્જન ખૂબ સામે ગયા. તેને દેવસે આમુદાવાડના ઘડી આગેવાનો શ્રી મનુષ્યશાસ્ત્રીકો છોડવાની અગ્રી વગેરે ઘડી પાટલે સાર્જન પહેલાનું અને પણ કરી ઉમેદાત પૂરી. 

પૂજ્ય પન્ય-યાસશ્ચ મહારાજનો અવશેષ મહેદ્વાસ

૨૦૫
શ્રી નામ સ્વરાધુ

અમહાકાલકના શ્રી સંભે પૂજણ માધવજિની કાથી લાવી, 
હળઠાપૂવં સામેલય સાથે કર્યો. પૂજણ શ્રી ત્રદ્ધરાચારિ મહારાજ પૂજણ શ્રી સૂદ્ધિનગર મહારાજ આધી 
પ્રથમ મધ્યમકાલીન પાચ શાખાઓ ઉતરતા હતી પૂ. પં-વાસચ 
મહારાજે પછુ પ્રથમ મઘલાશ્રય તયારા વાઘાનાં કર્યું. પછી ત્રાંશી પાવણશ્રિમા પઠયાખી. અને લિ. સ. 
ડેસ્સનં સાહ્યાર્થી પાવણપુષ્ક ઊપાસ્યે પૂ. પં-વાસચ 
મહારાજના સાથે સહ્ય કર્યું. આજેથી અર્થાવઠિય પૂ. પૂ. 
Pં-વાસચ મ.ની પાવણ નિધાયા શ્રી ઉતરાશ્્રયન 
સૂત, શ્રી આચારણ સૂત વિજેરાતા આગમસૂતના યોગી 
દ્રશ્યને ઉલાસલાવી આરંભ કર્યું.

પૂજણ પં-વાસચી આચારણિનગર, મહારાજ પૂજણશ્રીની 
યોગીહ્રણ કરવે છે.

રેની
श्री नेष्ट्रांस

आतुरांस - उतथां वही पूर्व पः, श्री जगदीर्ष विजयेन महाराजना पावन कर्ते खावनगरपालिका शासकवन्दनास सज्ज्वंत्र तथा दहकायांकालांत तथा श्रेष्ट गौराजितवाण लाभ ओम वर्धु मुसुदुवागने हीका आपानां आयी. अनुवर्तने तेस्वा नाम अग्निदेवी नवविजयेन राज्यने पूर्वविश्वेन शिफ्य कर्यो. शीतोऽ मे मुनिदेवी वाद्यविजयेन तथा मुनिदेवी ह्वसुदविजयेन नाम राजी अन्ने मुणिदेवी मानविजयेन महाराजना शिफ्य कर्यो. (आ मुणिदेवी मानविजयेन महाराज पूर्वविश्व आनंद सागरश महाराजना सांसारिक-व्यवस्थाना मैटा सुगा लाई ध्यान करो.)

वि. सं. १८वट्रं आतुरांस पः आमदावाहां म ध्यू. आ वर्धु हरमहान श्री कर्पसुत्र श्री महालिपिष्ठ सूच वीरे आमिना थेय आपानु बृजनामक दुर्वृ श्रीयो वही तीथा.

अनेकने स्त्रान शमनान शे. श्री शेषी निषिद्ध कर्यो थथः १८वट्रं शा. भाविताण गिरजाता पूर्व मुणिदेवी हावविजयेन महाराजः क्षणना व्याकाली अग्नि तुल्य नाराजी गिरिशिते अने नवकार माननु दबावता दहावनु दवावनु पावथ. आशी आपानु बृजनामक श्रीयो अपार गेह थेय. पूर्वपृष्ठने पातनाव विकाहा धुर्वन विशेष थथो.
श्री नेिं श्रीराज

अबौदो श्री लोटालांत लुड़कावधि विधाशाना उपाध्याय आलेखन ट्रस्टी क्षैति हुता. तेशी आप अर्यानाथ श्री लूज्वकृष्णानाथ पुन्यश्रीनाथ उपर पूर्णकाल हुता. पूर्णकृष्णानाथ अनेक लक्ष्यों किसे अपने अनुष्ठान लक्षि हुता. तेशी दशपदूत आतमसंस्करण पेटाणा घर करासु. त्यांशी तेशी पूर्ण शुद्धिलाभ विधाशाना उपाधिे लाई गया. त्यां पूर्ण प्रकाश अंशक विनय मध्ये अने अर्यानाथ पुन्यश्रीनाथ सुधाकर शास्त्रि राज्यनि व्याघ्यान वाद्यु. नात पांजस्त्रेण पुष्पा राय.

श्री जिम्बाखीनाथ अंगजुं मन ऐगुमाथ सहस्रुणा गदन रक्षश्चने महंसाल करवानी दर्द थिया श्रीगदाकनी आद्यात्मिक प्रभु किन्तु नियाम घटती नमी जेथे हलकतने तक्ष्यमान राज्यनि घोटे सर्वथा उत्तराखासी डोवा घटा पूर्णश्रीनाथ मो जैसी उत्तराखासी श्रीगदाकन करी.

आ नामासंसा पांजस्त्रेण पांजस्त्राण धम संह पती गयु. तेना धरणो दग्दाणे पुन्यश्रीनाथ विधाशाने धार्मिक साधे व्याख्या किंतु पृष्ठ अभाइ तो ज पांजस्त्राण धमार आलेख. पूर्णश्रीनाथ मो अनसुनसाध शीतलों के साधे श्रृंगारिक किंतु जानती नागान भोलवानां आयी. तेना धार्मिक किंतु तरिके जगम पांजस्त्राणां झूनी नर
श्री नेही सोल

तैयार थे श्री उमेशकुंद रायचंद्रकांक पंक्त्वालाणी निम्नांकुंडे करी.

नैन पालसागा! सर्वसं श्रीतनी वर्णे छे. ते तहा आहु रडे तो न राग-हेवा तप्ती तपेला ल्येला धराय शाया गती रडे अ शुद्धी सहा पूर्वश्रीनी व्याप्ता रडूये. अने तेने अभर मरावालं पूर्वश्रीयो हरैय सरोय पुरी महृति हासवी छ.

आधुं अस्तित्वायत पूर्वश्रीये श्री लक्ष्मीलक्ष्मन सिवाराना तमाम आजमेना लेक बहु दीवा.

आम अभ्यासावर श्रीसंधने पूर्वश्रीनी वेंकी शास्त्र-सूर, शासन निधा, आत्म महृति, संवादिण्य समन्ता, सत्कर्षवत-तंतोररा वोराव्यो. नारी वामा भगवो, तेना मारं. आने पशु अभ्यासावर श्रीसंधना आजेवा. भारतवर्तना श्री संघीय-शासन सर्वाहा आतुं रथान घरावे हे तेना शास्त्रीय मर्यादा-श्रीतुं पात्रन करवा तथा करावां हदता हासवी रखा छ. वगी उन्हावरा जेरी पुकळने आतुं हेवत पशु अवसरे हासवी रखा हे अ बघो प्रलाव. आपणुं अस्तित्वायत पूर्वश्रीनी. व छे. अन्य अनेक अनुवारीशोधुं करणे छ.

अभ्यासावर आने पशु ओटों हे वि. सं. २०४१

२०४
श्री नभि सौरव

नी सालमां पौढ़ उभरना ( 80-100 के 70 वर्ष नी आसपास) आवा भकातलावने कडेता-ऽकेता सांल-णीं की जी दे, "साहित्य! अमे शेस्त्री सनसूलालार्नी स्वाभाविक अने उद्यवनीती साधन करा दे तेना. जी जी सामाजिक, पन्तिकमण्डु-परमाणु श्री विनेचरनी सुप्रा वैधव्यात हत्ता करीय मीने अने आवहने नही आहाया येता-असत्य वस्तुमध्ये सहाने माते दर राह जी, तेमनून बन वास्ते अमने पूरे-पूरी-पूरा हा. आ मथी प्राण श्री सनसूलालार्नी दहावानो दे. ते जाहाने छतते ता कहे दे दे, "कैन आमाच्या उपर शासन समाप्तीना असीम उपहार घेते दे,

आज्ञातकाना कैन संतानातो-यागद्वाने लोर्डने अमे पारावार डुब-डुब पार्श्वीको धी. उन्ही विहगर जमाना आयोय दे दे, "आलोचना अभाव अपना. यागद्वाने ठोकर कहीं ते समाजाचे दे मानता तेमार नथी. यागद्वाने अने डूंड-डूंडील मास्ता वाह्ने. हे परथी दे. तुम्हारे दे करीय मीने काही?

आपल्या अभावाना हा आमाच्या पूर्ण पहिला नथी कीसे आपणे पातला पूर्णसाधारण घेऊये, तेथी आपणी केली किंवा बर आत्मा नथी.

* 

रस्ते
શ્રી નધી-લોરલ

કિરણ અંકવન્સનું....

મહાન ગુરુના મહાન સહિત

વિ. સ. ૧૮૫૩ ના મહાકાવયના શ્રી મેરી શ્રી હિમાલીકલ વચુવાણી કે પૂ. પનારાજક મહારાજ તથા આપસું અલ્લાખા કલ્ષીની પૂણ અભિવ્યક્તિસાં શ્રી સેવાયલાની છોટી ભાગી સંખ્યાકે સંઘ આપી તેમાં સે હુલાર લાભિયો કરતા.

સંઘ સાર્ફેલ, શાનું, શ્રીમાઘ, વડવાળું, તે ભી કી કી રસતામાં લેવે આવતા નાના સહેલ ગામીઓ નાના ગામી કિનં મહીરના કિલંબશર, ઝા એ બોજી સાં સ્વાભામની ચાલંની પુષ્ય-પદ્મસની વાપરત વાપરત, દીન હું શ્રી તો અડની અંતન પા કરતા-અનનાળન અને વરનનાળ આપતા આપતા શ્રી સંઘ અંતને પાલિતાઃ આવી પહેલાં શ્રી પાલિતાઃ શ્રી સંઘે શ્રી સંઘનું લાઘ સામેયું કરી શ્રી સંઘનું મહુમાન કર્યું. શ્રી સંઘના સામેયું આપનો હિવસ મહાન માની સુંદરિયેર અન્યા.

રૂપ
જી નેમી સૌરલ

જિયા પાણતા સંબંધુ આનુભાવિક પ્રયાણ
કરતા. સૌરલ માટા એક રાજલુ કરતું. આંગ નિર્ણા有任何
ઉપર વહી હાસતા લેટી જીવન સાર્થક કરીશે.

જેઠ આનંદ સપ્તિ સો આલા આલા—
“જિયા કહાય કરી. શાનું સામે લેખ
દીખવ કહે લવ, કેટલાક આંગ પૃષ્ઠવા તેલુ.”

પૂજાપાટ ગુજ ભગવદની સાથે શ્રી દીપાવિ–
રાજની લાવેલાસ પૂજા કરતા કરી શ્રી સંબંધની સંબદધ
માટીએ હાથના ખરાબ–વંધન પૂર્ણ કરાય પાંવન થયા,
અને પાલાણે કૃતકૃત માનવા લાગયા.

પૂજય ગુજેષોની પાકિન કર્તા સંબંધી શ્રી
ચોરાકલાસભ જનેરી મહુકુંડ યે “તીથમાણ”

208
श्री नेमि सौरव

पड़ेरी द्वारा हरिय उपजी लाभान्न आपने अदीशी शूल लाइए हावाता, आमदानी तरह छोड़ा राजसाथी विदाल थया।

"अन्ततः पालता संध्यां गुण वाणिज्य सधा साविनी लूपरि तूरि अनुभोवना करीने त्यथा सवे सने सवे करण करणांई क्रोध तालीम भोगे छे, भारे न युग्म्याथी तेज़ आकाश्य जगावाई रखि छे। भारे न तेज़ दे-

"पूर्ण देशमा संचरणी न अघिे गरे गिरनार, शेकुर नही नाहो नहीं आतो जोिे गरेो आतार।"

पूर्ण पृथ्वीसात तथा आपने यक्रितायम वागेरे पृथ्वी शुभ्रेिा लावनगर तरं घड़ायी। लावनगरान श्री संघे लक्ष्मण सामैयुं खुरुं। आपने यक्रितायम पूर्णश्री

श्री संघे करेकुं पूर्णश्रीतूं सामैयुं"
શ્રી નિમિ સૌરલ

શ્રી લાવિઠની વિનંતિથી વ્યાખ્યાન વાખું રાખતું, આપણ ગુજરે વ્યાખ્યાન સંભળીને કાવીકીરણ થતા રહ્યા.

અહીં આજાદ જુદી ૧૦ ના શુલ હવામાં છોડ શ્રી કામગીરિલાશ્રી શુભ શુભ શ્રી સુદર્ધા શા કરી રાજ્યની જાતરી શુભ વાતાવરણથી હીરા આપી. તેમનાં નામ સ્ત્રી શ્રી હર્ષિનાથશ્રી રાજ્યની લીલા શ્રી શુભા શા કરી રાજ્યની જાતરી હીરા આપી. તેમનાં નામ સ્ત્રી શ્રી અતારાભેષણજ્ઞ રાજ્યની તેમને લેવા જેવા હીલા શા કરી રાજ્યની.

સંપત રૂપમાં શોભાસ્ત્રક આયા શ્રી વિજયનાથશ્રી પૂર્વધર એ પ્રયાસમાં સાથે સાથે સાથે સાથ કરી. આ શોભાસ્ત્રક પૂર્વધરમાં પ્રયાસમાં સહ્યના આપણા વિજયનાથ શ્રી લગભગ દૂધમાંથી સ્વતંત્રતમાં મોડા શેરામાં પ્રયોજિત કરી.

સર્વકાલીન પૂર્વધર આપણી તસવરી કે કયા. વાતાવરણબાંધી સારા-સારા અનાધુની હવાને માતિથી પમે શકયા કેટા. અહીં પણ તેમની વાતાવરણમાં ગરજા માટે હવાની ગાંધ આપી ગાંધ. નીચેજીં નીચેજીં નીચેજીં, પ્લેજ (Plage) હવર થાય અશે સંખ્યા છ. તેમ લાગું.

પૂર્વધર પ્રયાસમાં સહ્યના વિનંતિ કયો કરી,

૨૭૦
श्री नेमि सौरस

“आदेव! वहाँ पेलों घराना पुरेरूरे संभव छ, 
जेस नने लागे छ. मारे आपश्रीनी बीचा हुआ तो 
आपछू अन्यत्र करिये.”

पूजन पंचासळ महराजे देखुँ: “आंख दाँगे!
वहाँ आवे, तसे ता भइ थीकाल लाओ छे.” अवसारे 
नेहुँ जरी.

परिवार, एका व दिविसेमागा राजवाणा हारी 
सुरक्षिते एकी आपाणी आपा उचिताचक्राणी तरी 
अने तामासु मातंय व शेंगना रोजे लावनलर्षां 
हेमांडाई, रोजने लेख अनीने मानवी तथा पशुसमा 
मरवा मांडता.

पूजन पंचासळ महराज अने सहवरां शुभे- 
राजेना ध्येज श्रीमती ववाहारी भारा माहे छ. ते 
कुटलने चविकार करीने आपाण उचिताचक्र पूजनस्थळगे 
सर्व साधुधे सहित पंतेश सुधाने विकार करे.

शार्करीम सयोंढा एकी छ हे शेहासामां सवा 
रोजन सुधी जवाह, बघू आ गावी तो लावनलर्षी 
देव उ गावी (रोजा शेतनां मंत्रां वर) कर्तुँ.

रावां धरी थरे, आयांना सरवस्वळा शाळद थरा.
होय्यांचे भेंडने रोज वधवा लाचूऱी. पुत्रपत्नी सजां-
बदे आयुमाणुना गामांमा लोके कथा लाचूऱी. पंतेशमां 
पण भेंड प्रस्तूऱी, पूजन पंचासळ म. ना अे शिखूऱी.

२११
श्री नेनि सौरल

तथा पूर्वक श्री महिविविषय न. ना ओक ओस नणु सूनिलाने पणु पोगनी अड़फां माणा आयता।

आ लेखने पूर्वे पंतुळाच म. आधि विंटा करवा लाभया। तेखोऱ्याको आपणा अर्थिनायकश्रीने आलावी, पितानी विंटा व्यक्त करोऱि : "आ विभार साहुयानी सांग-संसार तमे करो. तेम्हें तमारी पुरेव पुरी देशरें नीचे राखो।"

"तहति" साडेस! कहीं पूर्वश्रीको वातकद्वारी देशरें श्रुत करो, तत्कालिक देशवारे थवाथी नसून सूनवरो शास्त्र समायत साच डाय केला।

तेही आपणा अर्थिनायक पूर्वश्री पठे अक्को अक तावा ठेसाया। श्री लगववीसुद्धा भांटा योंग तू याहु नरहतो। तेम्हा वणी ताव लगवाथी पूर्वश्रीने सारीरिक नयणारी वताव्या लागी। पू. श्री महिविविषय महाराजें आम्हाला शीत मनसुपलांकाने आ समायार शाखवाया।

आम्हालांकाने श्री मनसुपलांकाने आ समायार आया ओटों तेम्ही विंटानौ पार न रहो, तेम्हें लालनजरा श्री संधने तार करोऱी तेम्ही पतीनी तांब विंटा निपरित निपूछा ओट्साही पणु तार करोऱी बझाऊहु रे, "तमे आरा जायं तत्त्व वर्तेव बाजीं।" तेम्हे वर्तेज

212
શ્રી નબી સોલાન

tાર કરીને પૂણયશ્રીના આરામગા સમાચાર કાલે-
કલાકે માલલા કશુલ્યં.

અંતય તાર કરવા છતાં શુભ્રહેત મનિકુમારાંતું
હિં હંગામા રહેવા લાગ્યું મન કરીને કામ નથું ગેયેલા
ધારણા માંડી.

આ શુભ્ર પૂણયશ્રીના તાર નવા સુધી ઉતરી નથી,
ત્યાી સુધીને સમાચાર પણ શું આપવા ! શે પૂજન
ખરી પાસે ! એક હિવસ રાતાં 80 સેટલા તાર પૂજન
શ્રીની તભિયતતના સમાચાર પૂણયાંવા તાર આવ્યા. તાર
માસ્તર પણ નવાઈ પામી ગયા કે શુભ્રનાં
શ્રીને હંગામા તાર નવાઈ પામી
ગયા.

એ અરસામાં તેમના ગેણા એક પુતા શ્રી માઘુદ્ર-
ખાલાડી (ખાબાડી) પણ સાંભળીની પદકાયા. હતા. એ.
શ્રી જમનાંકનાં સતત સારબારથી તેમની તભિયત શેખા
હિવસમાં કંટક સિવારા હું આવી ઓટે રેટે ડેટરના
કહ્યુ : "તેને આવે ન પરતને નલ અને પૂજન શું
મહારાજની તભિયત સુપારી તયાં સુધી તયાં ન રહેશ્યા.

ડેટરના કહ્યુ : "શેખ સાહી ! માઘુદ્રીજ સાચ-
ાવાર ચીંટને તયાં જવાતું મને કુટુંબ લાગતું નથી."

113
श्री नमः स्वेदः

श्री लागढ़ीलिनी शान्तींमां कहूँ : "डॉक्टर! परम्परागत अस्तित्वाच्या माणूसांमध्ये त्यांनी घडी, छतां अेंगी साथे मारी बेखळेडी आढळणारी निद्रा अनेक लोकांनी शरीरातील कोणती नाही हात, ते इतरांग अनेकांनी मारा डुंगळेच्या हुंकाराची, पण पूजनोत्तर महादेवाची अग्रदूत म्हणून डुंगळेच्या हुंकाराची, तात्त्विक येतील. ते समयात्मक श्रेण्यात जलून मारा हुंकार धरी, भाद्दे तसं अमर्गी परतेच लाव.

श्री मनुष्यांमध्ये गुड्डूलिनी डॉक्टर हंग हसाव ज्यांत. जवळी नवाबांमध्ये उत्तरां सिवाय तता ज्यांनी वर्तूना गयाने. पूजनाची तर डॉक्टर हवालोळ उपयोग करता न डता. "यसी" जो असाधन उपयोग समजतो. डॉक्टर आणि ज्यांनी पूजनाची परमार्थना तात्त्विक जीव न दिसते हत्ती येता. आधी पूजन पूजनाच्या म. तत्त्वात डॉक्टरांना अभर तात्त्विक माझी शेक, आणि निघित तयात.

केवळ शासनाने परंपरा बहुतवृत आणि शासनातील एक भौतिक प्रेण माहिती केवळ अनंत गुड्डूलिनी आपल्यांनी नेला मग ने! डॉक्टर, पण अनेक धमांच्या उपर केवळ होत असेल कसे? शासनाची डॉक्टरी केवळ अभावूत लागावी तेसा दिलमांचे हसू, ते आ प्रसंग उपराची समज शक्य नाही. आपली असाधारण, नेहने लेता हो. ज्यांतो जेवळ बांधू गुड्डूलिनी, परंपरागत! आपला सोना.

११४
श्री नेमि स्वरूप

मारे अनुवर्तीकृत ४ छ। आवा उद्देश्य अने शुद्धत्वातीने मुथुग वाह छ त्यां सहन श्रीसंघनी नहागताती अने शासनी अनुकूल अनेकी दी दी के हे।

राज्यस्थायी विकार करीते विधा पदार्थां

बर्तनांमां आमासी पूरा करीते पूरा वर्णाशाय

म. वर्तेरे मुनियों विधा करी विधा (वर्तलीपुर) पदार्थां

** ** ** ** ** ** ** ** **

मनने निर्भंज अनन्त देवुं निक। अक श्रुणु पाूणे ले मननी निर्भंजाता थर ता तेही तमारा

** *

** *

** *

** *

** *

** *

** *

** *

1२५
(कुरुक आवेशसु………

जल्लि-पण्यासपह प्रहात महालसव

आने वषाणा नाम आणामसू आ गां आणीन-
काणे वलकीपुरना नाम जवासिसंग कंतुं. आने उनं-
वलकीपूर नाम आणामसू ति. तेने परिवर्तन करावांमा
आणु. आरितनांक पूज्यक्ष्रीनी अभूवध प्रेम्या कली.

पूज्यक्ष्रीना आंि-आंिमा दलहाती पावनकारी
आरितनी अलाइण वलकीपुरना काढेर साहेब श्री
वाणसिङ्गु ऊपर बंडी असार वध. कली. तेथी तेथा
पूज्यक्ष्री मयं अंतर्भक सत्साव धरावला थया.

कवे पूज्यक्ष्रीना ‘श्री कवितापतीः सूर्यना लेिुभु
थवा आर्य्या कला. तेनी मद्दा चर्चा गवर्गपह
पण्यासपह पूज्यक्ष्रीने आपवाना कला. ये निमिते
महालसव वलकीपुरनी श्री सांधनी तथा काढेर साहेबनी
अत्यंत विनंतीथी वणांमा जे उक्तवाने निरुष्य थये.

आम्हावैरी शिवे अनुसरणाकोणा वणांनां

276
श्री नेन्द्र श्रीराम

श्री संधने लगी खानाथें हैं, “पहले पहल असंगी आहिले महोत्सव, अदीरं दराच, तेमने समवसर्पणीत सत्य रेखा वोगी अथवं मारी तसकु मूलां दरवां दिं होतं” अटंकु न निक, पाथ अनी अवस्थें करवा मारे वणना नामदार गावकाला अति परिमाणावा शात. तेवींजिलाई उरसलीने पहेली वणा माफली आपला. तेवींजिले त्यांना करणे अभू तैयारीची करी.

आ पातली भविष्यदेखील श्री संधने नाही ठरत. संधना आजि विवाहाचा विवाहाचा होत, ‘या आहेच मानसुभा राखून शकते कसली हा?’ जेवण नावकर्त्याच्या आंती रखेला हे, जे आहेच आपला वेळासर कसली बनावी. नका ते आपला रसी जर्जरू अने तरत तेसहे वणा करते वणना श्रीसंध पासे दंबसपण्याची दिवसीने नवकर्त्यानी माफली करत अने आरेला कसली ती. नका ते आपला आरंभ मोठ्या प्रकारात आरंभ केला होत. तानाला, मुळ्या हाळा वागी अनेक आमानांत आगेवाना ता धु गाटी संध्यामात आढवला. आश्वासनोर, शेषालाळी नगरीशिंतुं कुटुंबं, शेषालाळी तेसरी गोंडुं कुटुंबं, शेषालाळी वहललाळी, शेषालाळी मानसुभा लशुलाळी विगेरे अनेकेनेक सहसूदुते आपला. तोलां अनमान आपला भूम्य झुटितले पहली मागणे तेना करत अने 217
श्री नेन्ह सौरव

उद्वास शेष अनेको हते. आधे आज्ञारना रंग करता यहुँ त्यापालां उमांगनां अमक हुं मेंशा शेष अनेक ही डाय छ! जड़ारणे ललेडॉ जेनी आज्ञा अणि हेत्याय ते स्वालाविक छे.

अभावाध्य वहा आशा पडी भसुण्यावर शेंडने नवजारणांनी आदेश लावनगरावणा करू गया छ. तेनी गाथ धरी, शेष नवारं पास्या आ घ्यं? तेमधु वगाना श्री संधाने विनंती करता कहूँ : "आ मेड़न-तस्व बडूं भारा तरकृः तथाय अने नवजारणी जीवन करे, जे वाणिज्यी न गाथाय माटे नवजारणा आदेश मने त अधेरो लेइ भाये.'

वगाना श्रीसंधाना आगीवाना केही लाया : "शेष श्राहेड़! जेक ध्याने आदेश अपार गया पडी अभावाधी देवरी न शकाय. आप लावनगरावणां समन्वयाते, तेसा संबंधे ते न आपने आदेश भेजी.'

शेषे तरत ने लावनगरावणां आशा अने समने था फु शेष लोहडे शाना समने? मांड मांड मनेता आंवो लोहडे लाल देखु अदो कहूँ? तेमधु ते 'ना' कहूँ.

शेष साहेब मोटा विचारांना पडी गया. तेमधु वगाना आगीवान गृहस्था शा. आशा दुःखी नरसी, शुद्धान-

२९८
श्री नेम्ब चौरस्थ

चांद कालाचार जाने कत्यागुण शीर्ष पोरिए; क्युंकि 
"तमेहेड़ माजे शोधी कड़ा. आदेश तो मनें न मागो लेखो।"

अधाय लेखा चाहे विनाश करता, एक मार्ग भरी गया। शेषने तेलमें डूबी: "रेड! एक भी पाने छे. लावनगर शाळाने एक टूंकी नवार्त्तिना. आदेश दीथी छे. ले एक बी टूंकी आदेश माणे तो एक टूंकावाणे आदेश रह थाय।"

आ लालणी रेड दर्षेमा आधी गया जाने पत्ती 
तो शी वार! रेडने पुळवावळ डूब? रेड तवना श्रीसंधनी 
पासे गे टूंकी नवार्त्तिना आदेशनी मांजळु कर्णì. 
जेटूसंग तेमने आदेश आराए. शेषनी लावला दुःखी. 
तेमना दर्षेमा पार न रली.

लावनगर श्री संधना आधीवाने आ समायर 
तारी मन्य थयुं हे एमो लालथी वाचित रली.

उत्तर हुल्लितना आदेशे सम श्री मनालीबाली 
रेड आ महत्तवानो सवणा तालीकार. जे टूंकी 
नवार्त्तिना पलु चालणे तरड़ी करी.

धन्वे छे तेमना हिवनी असेराने! धन्वे छे 
तेमनी साथी लक्षितने!

२१५
श्री नेभि सैजन

वि. सं. १८४० वि. कारते पह त ना शुभ दिवसे शुल आवद्ये पू. पं यासज महाराज श्री गंभीरचिन्ह-भक्ति आतुरी श्री संघनी साथी सं खुशै संगत-डिया दरवाया पूर्वेक आपणा अरितना की श्री तुली श्री नेम विनय महाराज साहिने सरूपतें गांधी ‘श्री लाग-वतील’ नाममा पांवां आंगानी अनुसार साथी गखुपहडी आपणा करू अने सऱ्या संघना श्री संघना कवनाट्यां गगन गाल उठयूं, वादार्केसूं इव छावां गेला।

आपणा पूर्वािन फवी मानां करू ये त्याची मागमर खुद हे ना दिवसे पूर्वे पं यासज महाराज आपणी पूर्वािन देते पं यासज पहीनी चिन्हपावित ठेवू. अने आपणा अरितनायककी करे पू. पं यासज श्री नेमविनय मंजुवालं अन्या।

२२०
श्री नेमि सौरल

पात्रताने कशुं ज इकांल नथी. अधुं सुलभ छः पूर्वश्रीनी गणुना ते आजना आनि समाजामध्ये अथां पडलं गडसृजत जीतांूठे अने शुभुवान आनि प्रवर तरुणे वर्ती कतीं आटे आ पहरी जो तेजस्विनी पातरतांू अथां शाश्वत भडुमान करतुं.

‘सॉर वणी तेम आणेंया वधु नीच्या नणें’ तेम आ पहरींया वें विसृजत थंया पर्यं पूर्वश्री अधिक विनावता पूर्वक शासनने समर्पित थंया. आक्षिजत आकरसने आजादीने श्री विनाशाय अतिव आहें अन्या.

पहरींया महिलांनी विवाहाच्या आढळ वणुना श्री तंत्रे पूर्व गुढेच्याे विनाशाय अतिष्ठा करता मारे भूषण आपल्या पूर्वक विनंती करू. आ विनाशाय पूर्व शुद्धेव श्री वृद्धिवंत्रक महाराष्ट्रा उपदेशसती निमित्तं करवां आध्यं करतं. तेथी पू. पंचायत श्री गंगारविजय म. तथा आपला आर्थिकाशक्री नूतन पं. श्री ने नेमविनियोग म. आपली सूचना लगावला अन्यें जेव्या वर्षांं हेरासरी अधुं धामधुमं अतिष्ठा ठरू. ते वर्षांते परिस्थिती पू. शुद्धेव आपली श्री वृद्धिवंत्रक म. नी सोळ मूलतः भावुकी पण त्यां अतिष्ठा करवां आहें. त्यासाठी पर्यं पंचायत श्री गंगारविजय महाराष्ट्राशी लावनगर तरुं विहार करते.

आपला आर्थिकाशक्री पूर्व पंचायत श्री महाराष्ट्राते.

२२५
श्री नेश्वर ब्रह्मचार

ब्रह्मचारी सुनिधी उन्होंने वाले मै. पाटलेंय श्रीमती म. तथा पाटलेंय शिष्य सुनिधी के ग्रन्थ मनोवान तानां पवनाचं श्री
जनवतन सुनना येगांनां प्रेम रसाय.

धातेरा श्री संज्ञा तीर्थी पूजा प्रस्ताव वाङ्गकर दोन्ही धातेरा पदार्ज. श्रीसंज्ञा पूज्यांप्रस्ताव चर्चा राम नवन श्री दृष्टिमाकर्षण महाराज. साहित्यी नेत्र उपकार होते.

आठिए ठाकरे लंब नृत्य कवर हंदिन आपात उदाहरुं. ह्यांदो श्रीसंज्ञा हंद वारण ह्यांमध्ये श्रीशिरी श्री धर्माला श्रीमानहरु निमित्र नेपाल संस्कृती आप्तां हतावतु नेपाल नामनिर्धारणां महळास्त्र उपज्ञवाणू नसकी, कृपया ध्वनिदेश अधीन ह्यांनी आम्रो नेपाल महाराज नेपाल हस्तांत्र आपात होतो अनुसार. तेह्री तेन्ही तेन्ही धर्म हरिर तेन्ही तेन्ही धर्म. उदाहरुंग धर्ममध्ये मान क्षण धन वापरित लाग्या.

धातेरामां पूज्यांनी वर्ह छत्ते वणा निवासी श्री शिरीराम नाने आवानी हीक्षा छर, तेन्हुं नाम श्री सिद्धिविनयक रामी. तेन्ही धातना शिष्य क्षय, तेघो उपवनप्रयोग विनय अने लक्ष्मींत तपर रबा.

अभियांत्र्या श्री संज्ञा आत्मानो धातेरा आप्तां आप्तां आप्तां अभियांत्र्यां पुज्यांनां पांकशालिण अभियांत्र्या

२२२
श्री नेमिन सौरस

अभावानि अंैवि अनि पूर्वाश्री
पूर्वावानि अुसूम आळहपूवैक विन्ती करी. ते विनंती
स्वीकारीने पूर्वाश्री ऊड-गांगक आयणा विगेरे गामिेने
पावन करताअमहापाद पधाराय. आहीं असे सूवियोरोिे
अहिलकल्पपूवैक गेल खुळ छ ते गापूह पहवरी अने अमहाद
सूळे छ ते रोज पन्याश पहवरी आयणा उशिनाथक
पूर्वाश्रीना पावन करते घड. अंनुकमे पन्यासाश्री
आनंदसागरश्री गशि, पन्यासाश्री वेमहतिविनयश्री
पन्यासाश्री सुभाषिन्यश्री गशि तरीरे प्रसिद्ध थीं.

संवत १२५२चि आतुरभास पू. पं. श्री सागरश्री म.
सुविनश्री मण्डलिविनयश्री म. आही सर्व सूिि लगवंतोये
अमहापादांना साये कसुरे.

आ आतुरभास अनेवा उत्साहपूवैक थयुं. मनेक
नाना सोटा शासनशीलना डायरी थया.
पूर्वाश्रीने नेतावं ज्ञेतुंशालाओकने अायने केि}

रचना
श्री नेशि तारल

धम्मार्थं कर्तव्यं शूरातनं यथी जन्तुं।
तेम आ वनवे श्री वादिलाल नेंऊँकालिने पूर्वाक्षीणी निष्ठामां श्री सिद्धका-
गण अहवालस्यनेन महर्षी छ'परी पाण्यो। सांध काठवाणुं शूरातनं चक्खुं।
 पूर्वाक्षीणी तेनाम शूरातननें आणक्षुं।

श्री वादिलाल नेंऊँकालिने आपाथु अर्थः
नायक पूर्वाक्षीणे चिन्तती करतां कलुं:
"आपाथ्रीणी
पावन निष्ठामां छ'परी पाण्यो। सांध काठवाणी लावना छे,
आप साध धारास्वा टुप्या करो। अने साहे भूहुं की
ढळी आणो।"

बहुजी चिन्तती व्यावहारं लङ्के साहुं भूहुं की
आप्युं अने तेंसणी शुळ निष्ठामां धारिक्षमणी अमडावारं
श्री सांध नीकण्ये, ते सांधमां पेताने फेंकलंक शिश्ये
साधे पूर्वाक्षी अने पंथ्यास श्री आंकदासागर्न गड्ढे,
म. तथा पू. सून श्री मंधिविन्धम म. पेताने शिष्ये
साधे पधायो।

छ'परी पाण्यो। श्री सांध धारास्व सांध सर्वेशं,
साहुं किंगे वस्तामां धारितं गामां हैवादशणं वंडन
करतां। विताक्ष पूर्वके सांध गामामां साते श्रियो मां पूछणी
लहळे वा पाण्यो। अने हरीं गामामां होरीं आंसे। नंतरा
वता गामामां अनन्त अने वस्त्रां धारितं आंकदासागर्न
सुइग्नी करतां अनुठके श्रीसांध पाण्यो फेंकले।

224
श्री नेमिं सौरस

पालिताशास्त्रां श्री संघनं लक्ष्य सारेयु धःयुः।
पूर्वकाल शुद्ध अग्रवतीः अन्य वाचिका श्री दीर्घविरिनुः
हुरे अहता अहता सारपूर्वेकः गाता मोहता हे,

"आर्याहाः रे भे आम शानुः श्य दीर्घा हे,
सवा लाभ रक्षता हादा हे, लाजे भे मैं भीती हे,
सज्ज थाना हे भाग मन्ना उमाहि,
वहाता मारा लभने संशय लाभाय रे,
तरुत लिखै गर्दुर निवारी,
श्रुहु अशुभने लाभाय रे,
आर्याहाः रे भे आम, श्री शानुः श्य दीर्घा हे."

आधी लाभना लाभता वाचिकाः यात्रा धरी सत्यम्म
वर्म कृताख्ते क्योः। सौमे लाभ लक्षितथी अशुभनी पूरा
सत्यना करी अपूर्वः हाद्वाने लीला.

पूर्वकाल-पूर्वयु सुहाईः
श्रीन वतिन्महस्ते वा चाहे
पूर्विकः तीर्थभार्ते च - पहेरी
संविनी इन्द्र संविनीः इन्द्र धुः
भे भर-यता अनुलवी.
श्री नेपि सोरख

(करणु तेवीससु)

तीर्थनी आशातनातुं निवारणु

“तीर्थनी आशातना नवि करीये।” अे पंडितो फूलवसीने वासवासवास समान करती. अेटासे नाना-माटा डांड तीर्थनी आशातना तेशा श्री सांभी लेता नली।

ते तावी विवेकनां अजेज अेवा श्री विभकाशवध महातीर्थींनी आशातना करनार असरणं धीने पणु पाह बँडवचवा पड ते लयुख्वांमा लगी रे उतास न रागवी अेवा फूलवसीना नित्यापदेश हुतो।

निधानोपरस श्री श्रुणार

२२५
श्री नेमी देवेश

हुदरातने हरपुं ने अदेश एक श्रमर्षिणी भां
बेड़ावण्याचे असंग जेई थये.

वात जेनी बनी हैं, पालितारुः सरावणा राज
श्री मानसंदर्कल बेनेली लागणींने हुवरवणाच्या आशयाशी
हादानी वाताना बहाने पागां खुप पडणते निरिरे
वेल खटता अने खुप काठ्या लिवार जे हादाना
हरावासांची खटा.

महातीथी अनेक तीर्थपतिती आमी आशाताना
आवाहनाचे आहे. त्यांनी नेन आंबी शक्ये? छटां,
शातिक्रिय नेन्यांचे तार, टपाल, संहेशा वगरेचे द्वारे
राहने समर्थवणात घडाचा घडाचा प्रयत्ने कराय.

विरोध केने वधतो? गेला. तेस राज पडु विक्रता
गेला. तीर्थनी आशाताना पडु करता गेला.

आ समं दरम्यान आपल्या अतिरिक्तांने पूज्यश्री
महादासांचे शंका वाळात तेंडालासारख्या छाँ रिपाकता
श्री संबंधां पावरित. अनेक हाव पृ. पालितारुः विरा-
जता हता. शेंडे सागरताना समस्त शेतात्यास मृतिंपूर्ण
श्री नेन संबंध अतिनिविद्वेष घरावती शंका श्री आशु देव
उत्तमतुल्याची इदसीत प्रतिनिधित्व. पूज्यश्रींते सलाह
देता आधार. त्यांच्यां पूज्यश्रींचे घडु. श्री तीर्थपतिती
शक्ती आशातानाही हुं अपार व्यवहित छुं. मने एक
શ્રી નેમબિ શેરિલા

કુઝુ પછુ તેન પકડતું નથી, તેમ છતાં આખી ના દાખરી ને 
સમલાખ કલાપના આખી પ્રમાણે આપેલ શ્રી શેરિલા 
પરમસ મુજમણ ન રહેવા મોહ્ની.

આપેલ સમલાખ તેના નકી સમાટે તો સમલાખ- 
કલાપના ભીત રસતા પછુ આપેલ નું પૂર્વના ભારતીયો સાથે રહીને 
અટલે છે માટે પહેલાં તેમને મળે. સાબની જીવનની વિદ્યા 
બાકી બને શેરિલા વિશ્વા આપે છે, તે સંબંધી 
અને તે પછુ નવો વ્યૂહ વિચારવા.

સુખભીંટી સુખના સ્વર્ગદ્વારીને ચીનના પ્રતિનિધિસા 
ઓનેક ભૂગોળમાં આપવાને માનદ. સાથે રહીને સમલાખના 
પ્રમાણે કરી, પછુ સચેપ ન માનવાને.

તીર્થરખીય આણાિલિક ગાંધુના પૂણ્યભીંટી ભારે 
હાશ્ચ મુજમ તે આણાિલિકે લ. પ. (Agent to the 
Governor General) ને સમાધ પરિસ્થિતિથી બાકી 
કરતો તાર કારે તેમજ તેમજ ભાગીડી દાખલે 
સુરક્ષણી હાથ માગતી દેસ વાપાલ કારે.

શ્રી તીર્થરખીય ભીંટી આશાલાના અધ્યક્ષ ને દાર્શન, 
અસામાં ભીં વિચાર કં અશિવા કાદગાં ની હેરા 
ન દૂતી. પૂણ્ય ભીં શ્રી મહિંદ્રિવિદય મ. તથા આખી 
અદ્ભુત પ્રતિનિધિસા ભીં પૂણ્ય ભીં મિશ્રી 
દાખલી બધ ભાગે તે પછુ મહાતીર્થીએ આશાલાના-

228
श्री नेमि मोरल

मांथी भवानवा माटे आशु-येषावरी करवा तैयार धड़ गया हुता. कि तुम सपूत पताना आशु प्यासा तीर्थनी रक्षा माटे-तीर्थनी आशातना अटकाववा माटे आशु-येषावर करवा तैयार न हाय! यहु समयना पारस्पर आपणा अस्तिनायक पूर्वविश्रीनी सौंपे वायी; तासु हे नैरोत्का राज्य साधीना संपंथी विशिष्ट यहाच्या निर्धि नड, ते माटे पास तववडेरी राज्याती, वणीले श्री आं. छ. नी पेडी क्रयेंसर पाल्यां बरी रंगे हुती.

नैरोत्के मारी सामे आं. छ. (कविता गर्वनर जनरल) केवरून देस केयी. ते बाबुने श्री मानसिंदु वकाराने सुम वेंकित यहु अथेव रीते तीर्थनी आशातना बधू जरवा तायी. नैरी नैरोत्कां वातावरणबुधु बधू तंगा थेवा दाळूनुं.

पावित्राध्यान श्री नर्मद त्या रोकते तजाम नैरोत्कां विशिष्ट एंड सवा आपणा अस्तिनायक पूर्वविश्रीनी निःश्रीमान रणी; हे मनासां यहु साधू अवसर तथा पूर्व साधवीलोंमध्ये अने आयक-शास्त्रिआयो विश्वास संध्यामं हाजर रडूना.

वकारानंतर प्रतिकारती बिहाररुङा यादी अल्पमं कर निवासी वायुसाधू श्री छापंतिसिंदु पधू आ सवामं आगुळा हुता, तेमजे त्यांने शीतले पुरुष अधिकतर अतिष्ठ करी

२२६
મી નામ સારસ

કે “હું લાશમાં મહારાજને ઇચ્છા હતી પણ ભાવ પર ભાવ પ્રવૃત તીર્થદેવની તંદુરસ–સૌથી પણ આશાતાં નહી થયા હતી.”

સૌથી–સૌથી તાન–માનમાં ઓફ જ બ્રાંનના રભી રભી કરતી કે આશ્ચર લેખે પણ મહાપભૂમિની આશાતાં અરથાવતી ન લેખ્યે.

આપણું અરિનનાયક પુણયશ્રીઓ આઘ ମૂરધિષી

ચુહ વિયારીને પૂ. ય. શ્રી આનંદસાગરશ્રી મહારાજ તથા

પૂ. ય. સુની શ્રી મહિરિષાના મહારાજ આઘ ટેક્સસ

સુની લગભગ તેને કલિદાટાની વિકાર કરવીને લાગણગર

ની કહ્યાં હેઠા ઇચ્છા કસા કસા. ઉસરાજ સજ્જ તારકભી કાંઈક

દેશનગ્રિન થાય તા. પણ ઓફ સાથે સો મહેંદીએ મુશકારી

ન લાગ. આઘ આપણા પહે તે સહજ શ્રીસંબાની આઘ

આપ કલિદ્રતી લાગી શખ્યા.

પુણયશ્રીઓ એક બારેલછો હલાક નામના આખી અને

દિનભાર હાલાકને ગોળાવી તેને આ આખી હકર સમજવીને પેટ ઉચાય પેલા તે સમયભર હીટ્યુ.

લાગણગરા પણ પૂરા અંદર અને શું હેઠતા.

આપણું અરિનનાયક પુણયશ્રીની સ્થિતા માગ ન તેમને

અસ હેઠ. તેમને તારત ન પુરકોની કામગીરી મારલી

ટિપ્સ. સાથે અમન-મહારાજને પ્રબંધાસાહીની છાપરા–

રુચિ.
આ નામ સારસ

ઓલી માટેની સામાન તે સ્થાને પણભાગડાયા વિગિરેય
ારણના આધારા સમજાતા સાહાય્ય વિનબટવતી એકવર્તી તયારીમાં વિગિરે
નક્કેની સિકલાતી પીણારી હાથ કરયો. તેમાં તે પહેલાં
અને ઓલી વિદાલ પદ માં વજું પડું, પછુ નક્કેની ગુરુંખાના આલાખે થિન દીવસ તે નિવાંણ છુટી ગયા..

લાખાં હલાઈની ત્રણ પણી પાલકિયાણા અને આજુ
ારણના ગાંધી માં વડતા આખર ડેસ્ટ્રેના લાઈને શું રંગ
રીતે લેખ કરી. તેમને સમયગેયા કે નામદાર મહારાજ
ાંગણશાસ્ત્રી પરને સંદર્શેને વિયારીને લેખ આપવું મળે છે. લે તમે
નહીં થતી તો તમારા બણા વધારે સાક્ષ્ય થઈ રહીછે;
ને વિયારીને આખરી તમારી આંખની છે. એ લાખ
ારી રીતે નાના પાણી નથી. તે તમારી આખર–ભાવા
શું પણી?

લાખાં હલાઈની વાત આપીના મનમાં ભરાણા
હસી ગઇ, અએટલે લાખાં હલાઈ આપીને પૂણ્ય્શ્રી
પાસે વધી આખર–અખરીને વાંચાં કરીને આપીને
કહ્યું કે "મને આપીના આખર–ભાવાં માટે પણ આજુ
ે સુધી હથી થીના હે વિયારીને મારી આપી કે
ારણના નિવાંણ રહેલે." પણી લાખરી ગયા, અને
અંદરણાં ગણની કરીને કોઈ ન લાખુ તેમ એક રાતે
જિંદાન ઉપર અંગણક્ષ્ટીના સથાનાં કાહી કાહી
श्री नामे सोरल

हिशागेथी आपने आपरी शेखड़ था; अने छापुं तथा हीवाल आधवा मार्हने के लेट तरही आवेदि सबसामान देखि, तें महाकुं भेंटियां अति शुभ हरी हींधी रूमें नवने अना पती के न बने. सामान दाय तो आर्थी वधाय, ते। अंशहु। लांग वढावाला पत्र ओरीनी। सामान के न डाय तथा ओरी इयांधी अच्छे।

मह. शे. शे. केरनं हाणल धरेला हेसमा शेखड़ी आपुं पत्र हववणुवणी पेढ़ी ज्यां गड़। राजा कार्य गया। ना. केरनं तरही देमने हुकम थेश।

“केन दीहनी लाभाम आधादनी तालाल अंध करेल”

आधी सारलनी बड़या श्री संधवा आनंद आयापी गया। अथा नंगोने मूल्यश्रीनी शासन रक्षा मारेनी अप्रलिम लागाही तेमन सुखम ताकातने अनुश्रव थे।

शासनहेना आबुत अलावकी भा कार्य नितिन्ध पूर्ण अथुं। तेमन आपणा अस्रिनामा पूल्यश्रीनी सुहळिती झांगोपांज पार। पहा।

पूरण वन-पाण्य श्री सागराद महाराज, पूर्ण सुनि श्री मधुबिनिवलख महाराज आदि सुनि लगवती ना।

उदर
श्री नेमित सेवल

किनशासन यथे अप्रतिम राह है। वाधी भी महान-क्षण सहना सहकर्षण सहकरण शुभकाली था। "हो, सबं शाक्ति" ते आरुः नाम! सबल सबं हादना कस्तर्म संज्ञासारे पूलं-विहारस्व रहे।

पितानी रहिने थलं किनशासन अटकावणा भाषण आकाश-पाताण रोक करे छी। ते गेनं सहकरे आपणे उनमा छोटेगेने के प्रेमिक तारख छी। अतिर आधारितांक शक्तिनां केश्र समां है। परमतांक श्री विनायकी आपणां प्रशस्त तारखती पावण वर्त्तमान है। ते महाकेशवीनी सर्वहर सुरक्षा मारे आपणें करा केटेली पणू अवाव राणों के प्रभाविक करून ते तेंमाळे वाजते।

तारखता जमणं कॅर्पिर छिटे चावणां अवलंबे करे, ताणे तेंमी वेचू सरकस वापस आपणें लेखणे के द्वी गंगे तेवा अबरयंगू पणू जेवी उघट प्रति करवाने विचार पणू न करी शके।

महाकेशवीनी अशासना हर करवानं महान कर्म पार पारळ्या पूजवळी महुंवा पार्या। अहें तेंमी महानां संसारीपाणी पिताणी श्री वड्डमी इकारी वर्त्तमान प्रक्षया किंतु, तेंमी विनायकी पूजवळिगी श्री हरिस्वरसूर्य महाराणा अस्तितव पावण शाल करू नें।

अक्षणं नामवक करवानं के क्रम सुर्यनारिणेशु।

२३३
પૂજન્યતા મહૂરતમાં વજ્જયાત આપી રહયા છે।

કરે છે તેજ રીતે માણ, વિશ્વાસ માણા આપી નાશ
કરવામાં આયો રામ કરે છે તેના અચાન્ય-મતનાદી શ્રી
બાક્રીયંહલાદ્વઠા તથા શ્રીસંજ્હના અનેક સાઈકાંગને અપૂર્વ
શાળાની આખુલવ થયેલ.

અંગત મંદપથી પ્રરેખના ની માં મહીઃન
આતમાર વિશે ગોંધી રાજેય ડોન તો તે આને ને દહાય
એક ષાની અપારી થયેલ, પણ આને ને 'જંગીબાળ' શ્રી
સંજ્હના કડરી-લાંબી લાંદ-અખીનને તેમન ક્ષેત્રના
લાંદની તેમાં શ્રીપ રહી છે તેનાથી તો પણ વંચિત
જ રહી જાત ને? અને તે સાથે દેશ માને સાગાત, આમ
વિંચતીને શ્રી બાક્રીયંહલાદવ્યા પોતાના સૌન્નણા
રાજ્યું પ્રથાટાપ પૂજને આગેવાન કરી.

રૃષ્ણ.
श्री नमि सोरल

tप, वप, अतिक्षमु, हर्षन-वन्हन, स्वाध्याय- 
पुरुषार्थे व्येरे सार्वजित दियाे. दर्शायां मनो 
पूजयश्री त्यां तथा पुजारी लड़तां, त्यां तथा साते देताने 
हम दीलांकेम राज्यां मारे प्रत्येक लाविकेने अथवा 
प्रेषण करता. तेनज शासन आऱे तुऱे स्वाध्यायने त्याज 
हृढावने अँधेरा आघाता.

महुवारां त्याज अने वेरायणी करती आुण्यने 
पूजयश्री ताजान, शिद्धार, वंसुरा धर्मने अनुजसे अस- 
हावाह पधाया.

*

*****************************************************************

आस पीताना ज सुभनी (वंता?)

आवचुं पीतानं डित विचिना डित साथे 
संकायेण के. अनाथि लवणभ्रमणां सवे देवे 
साथे सवे महारा. संघं धि काहीं के पालु घरं 
संघं के नभी, सहाय सर्वसावलुणांकृति सापी 
ष, क्यात्य सवे रक्षणुणी वृत्ति देती नभी.

“मातं हं सुभनी अजं” जेवी तीव्र चुक्का 
हरे. “जगतानं सवे लवे सुभनी अषं.” 
ओवे लाप घरेणे नभी.

*****************************************************************
શ્રી નેમિ સૈરનું

ધ્રુવ યાનીસં.. . . . . . .

શ્રેષ્ઠ રફેલનાં ગણિત

વિ. સ. ૧૯૪૧નું ચોમાં અમદાવાદ-પાંફરા-
ધજાણના ઉપાધ્યે પુદ્ર કર્યું. પૂર્વગીરી લાખખદી ત્રીજી પ્રથમ.

અંખદ્રતિવિષયની યાતા માટે પદાર્થા રસ્તામાં કહેવ 
ગામ આવ્યું. (યા ઉધાયુંા સ્થરતા કરી. મિંગારના 
સબરે લેટલું શાચ કે પણ કરવા આવ્યા.

શ્રી સાધી વાતચિત કરતા મળખાય માંડ્યાં કે,
'વર્ષો પૂછે અહી મૂળિ પુચાડ કેનેના ઘાસું ઘર હતા,
અને શ્રી નેમિનાથ જનં લાખ જિન મનિરણ કિંગ. પીજી 
શ્રી શ્રીચેના વરતિ શ્રી થતી ગાય. હેટ્લમાં અલુ 
મૂલ્યે પીવા પુર કોર અલ્લ સુખની કરા 
દેશસર લખું અવસ્થાનં પડખું કે. તે દેશસરદ્વૃત્ય 
ના શીખ નેચર પોલીશના વાર વર્ષના કામના કે. 
કો નેચરંલાઇને પુર શીખ વિભાષા અને તેમના પીજી 
શ્રી ગોઠવનાશ આશુકાણ, કે નેચર કેલમાં કુછી યા 
થી પાણા કેના.

જીની ૭
श्री नेमिन सीरल

ते गार्धनहासलाखने पूण्यश्रीमाणे ज्ञाताया. तेमनी पातेथी भगी वात भली छु. तेमने युद्धसर मूर्ति पूजनी महता अने आवश्यकता शास्त्राधारे समजवी. तेथी तेथा अने भीत कृष्णाधारे सरण पंक्षाथी गृहस्थाय प्रतिगम पाया. पाताला क्रावडांने त्या मूर्ति पूजनां मदतार्ता था. यांना विवर्तनात तेमीने उपहरे आप्स सहुळकमां स्थिर करी.

आप्सू आश्रिनाथक पूण्यश्रीमाणे स्वातिक श्री नेमिनाथ लग्नाना हेसाबाना फळकुंडे खार सारे श्रीकस्त्रांना सहुळकमांने उपहरे आये. तेमले पूण्य श्रीने सहुळकमांने जील्यांची वरी अने पाताला स्वर्गवासात घमण्यातील श्री समाधिपतीना सर्वसुखायी सारी रक्षा आप्स विद्यानिहर निमांण्यांचा अर्थ आरांधणुये.

लोकांतर्दीनी याताये पधारा. महा उठू १० वर्षं गांठी उजवऱ्यांत हाकरी आप्स. तीर्थाधिपति श्री महिलापनी सुध्दे वाचण्याची लक्षिं करी ज्ञान सार्वत्रक करु. श्री मदवृंगापद जागृती तत्त्वाती हर साहाय नेम नवकार्ती घर. ते वपते पूण्यश्रीना हुळामां 'लक्षितली हरितो डडकती हली.

या वपते आप्सू आश्रि२नाथकश्रीमाणे श्रीमहिलापनी प्रहुळुं शेक सुंदर स्तवन रळूये.
श्री नेनि सोळ्य

श्री महेंद्राधिनुः स्तवन

(भारत आक्षेपान्ते नां—से रा्ग

माता प्रसादतीना नां, महेंद्राधिन भद्राराज
शांतिः शाले भीलविहिण.
आज्ञासिः मीसना दैशामी, पुनाम दिन उत्तुद्द;
केवल भएना चिरागांधी, ग्रांटी नगरी न्यौङ्ति. माता १
उथाय ने सांतिः कवी, बाह मध्ये ते हाम;
गी इहे अल्पन ता सजी, भीजिहे आम गाम. माता २
चुंक इहे उथावड करी. नन्दी, प्रस्तु भस्ता त्यं नाम;
वगार भगवान गाणे गाव स्थायी, पुलुर्वां आधारां दाय. माता ३
उथाय लहरी क्रोः उन्दा, वच्चा लायूङ्ती आप,
वगार भगाधिये गाणु बालुः, जे प्रकुणों परताप. माता ४
बांचियोंमां आन्याता दररसं, उपर्युक्तां प्रस्तु ताम;
महेंद्राधिने आक्षेपांची धे, विन्दि वीज स्थाम. माता ५
गाम जाने हम गारां, प्रस्तु प्रस्तु प्रस्तु; लामा निमिन मध्ये बापु आपी, सईत रंझने ल्याव. माता ६
बाँचियों महादर अल्पने साथे, आशा हे भरूङ्गुः;
मंडार हेमीन दुःखी, आर्ये प्रस्तु बङ्केच. माता ७
लुप्त वे दाति रासी १८५२ से महा तुल्य हस्त श्रीकार;
नवीन रोज श्री अल्पु गोराण्या, वरथा त्यं नयाकर. माता ८
लिनित गुडग विभाग अनाल्युः; मन्दार रीति विशाल,
अलिमय स्थऱ्यानं रूपमां कीकी, स्मृतिबंडं उज्जुमाण बाळा द
श्री नेनि सोरल

शीर्ष पताका गमने कर्कड़, नलसी ड़रे विवाह; श्राण्ना नेकुं जिनमंडिर छोड़, उत्यहं तारा नाह. माता १० दिन बुधगाम आ एलिया साहू. दीन दु:स्वरं न है; पढ़ा दुई चिंता दूर, मग्नांसंय भ्रमित. माता १२ वर्ष स्वभाव परसां टीन, महनी काली लाक्ष; शहीर मनसुरपलाय तर्कही, स्वाभी वासल यान माता २१ व्यान प्रभूत ने गत परशी, तरी से संसार; साखी व्यावि नश व्यावि, श्री समाखि सार. माता १३ वर्ष साँझ बिंदु शाशी,(२८९६) वर्ष मध एका दिनान्याच; झुंग सांझ दिन स्वयं, दुर्दर्श नम अनुगार. माता १४

सांपुण्ड्रीय अध्यायें पढ़ायो. श्रेष्ठ नेसिंगलाखने (श्री हर्षिंद्र जैसरियांत्वाना) कुर्हेश आपी धींकरे श्री नेसिंगलाखनी नाठीया लाच नित मंडिर चनावनो. कुर्हेश आपी. नाठीया देवकां संसार लागर तर्का मारे नखु दिवांगती नें श्री आध्यात्मथ अलूटे लाच नित मंडिर निर्माण करवा शुल्क हार्या. आरंभ कराया.

वि. सं. १८९२ मासं शूरविन्याता पत्रनिर्वहन हस्ते पांच मुख्यालयों में हीना था.  

(१) प्रेमावना रेडिवासी जेक शास्त्री अपने हीना आपी.
શ્રી નબિ સીલખ

tમંત્ર નામ સુની શ્રી માંડેલિયાજ્યિ રાજી પાતાની અભિભાષણ શિક્ષણ શિખયા હતી.

(૨) શીરણદિલા પત્ની એક આપની ધીકા આપી
tમંત્ર નામ સુની શ્રી અલાદનિયાજ્યિ રાજી પાતાની 
શિક્ષણ શિખયા હતા.

(૩) પ્રભાપણા એક લાઈની ધીકા આપી. તેમંત્ર 
નામ સુની શ્રી શુલંયાજ્યિ રાજી ને પાતાની અભિભાષણ 
શિક્ષણ શિખયા હતા.

(૪) પારંદુનિવાસી અમષલાશિંગના સુવાણ તુર 
લીખાલખને ધીકા આપી. તેમંત્ર નામ સુની શ્રી 
વિદ્યાનિયાજયિ રાજી રહોવા શિખયા હતા.

આ વાર ધીકા યાપી અમષલાશિંગા આપી લખાવ કરી 
પુનઃશિખ્યિ પલસાત પદાર્થી. પૂરે પસલાશિંગા 
સ્થાપને જન્મ પાલશાન બાદ જ હતી. તેના ખુદધી 
શિખિ વિદ્યાશીલી મીઠલણા રેખીથી પછતાલાં, શે બી ખચાયીસાથું સતારૂપયું અને શ્રી ઉમસાશિલાશિંગ ફટાલાશિ 
ધીકા વગરે સુવાણ પુનઃશિખ્યિ બાસની અભિભાષન માટે સતા 
ધીકા પુનઃશિખ્યિના ઈપીખાશિંગ આ હૂશિલા વિદ્યાશીલી 
�ને પીંડલ દેટલાશિંગ વિદ્યાશીલી અથિ દેલા માસની શ્રી નવ 
પહ્રણી શાંખિલી અશિલ વિદ્યુરૂપ શેક ધાત્વના અભિભા 
શિક્ષણ શિખયા હતા.

૨૪૦
श्री नभि शौरव

नेत्र भासनी आणीनी यन्य आराधणा अंबात करावीने मात्र पधारी.

आपणा धर्मनायक पूर्वश्री श्री मातर दीर्घ पासे मेळेत नामदु गाम डुं. त्याना शिवाय ने उभमालु करावणारे हंगामे. ते असंजे त्या पधार्या मारे पूर्वश्री पासे आयी पूण्य आणूनी विनंती घरी. पूर्वश्रीरी ते विनंती स्वीकारने ते तरिक विहार करो.

(५) मार्गेत ‘हेराव’ युगाने देशावधू पाख जाने मुख्य उभमालात धीमीने हीला आयी, तेथेत ह्या नाम
श्रीली श्री हेमविश्वविहर राण्यु, पर्या ‘हेरा’ थी 
‘सेताव’ पधारी. अनेत त्या पूण्य धामपूर्ण विवाह महत्त्वपूर्ण थेळ.

मुनिश्री हेमविश्वविहर नी हीक्षा ना समायार तेमना संसारी कुठुं बोधने अंबात मगालं तेंडां सेताव आयो. अनेत माळ-मळ थांबत तेंंकू यासा केलेक्स करो.

पूर्वश्रीरी तेंमधे समलोच्या. नवहीक्षित मुनिश्रीमे संपूर्ण महेंद्रता हरावी थोडे कुठुं विहर शान्त थावा.
तेमना कुठुं विहरीमे खुल आंचल करू वें के, “मुनिश्रीमे वडी हीक्षा अंबातमां करू.” पूर्वश्रीमे पाहू तेंमना 
संतोष मारे वडी हीक्षा अंबात राढवानु विविक्तने.

१५ २४१
श्री नेमिर सोरल

अंबातां न मुनिश्री हेयरदिनकर येजोकसकन
करावापूर्वक पूणवस्त्रीणि वदी दीठा आपी।

वि. सं. १८६२चु चामासु अंबातां कहुं। आ
शामासां यतिश्री देवयन्दुलगी पोल्याने आधीन
अंद बांडार पूणवस्त्रीणे अचेतु कयें।

अंबाताना शामासां पोल्याना काटवला शिक्षणे
आमसूदना येजोकसकन करवा ताळक सम्बू शिलेणे
श्री उत्तराध्ययन, आधारण, कक्षसूत्र आहिणाला थेंग पडल
करावया।

पोल्याना सुखेला शिक्षणे बलवावा मारे शास्त्री
श्री हिन्दुरव. शास्त्री श्री शशिशाख ज. विजेरे
पंडित. पाले मृत्यु नवतोने रविधार्मिक शास्त्रांना
प्रक्षेपणाच संबोध्या करावया।

अंबातां अनेक प्रकारे शासन प्रलाभाना कयें
करती अनेक उताना, आत्मापणे मताधारी, अनेकाचे
सायकर्णयासारी अने शासनमां आध्यात्मिकाआयो।

नंगम पारंशाश्चाताना सने शिक्षणाथी जो साध्ये शक्ति श्री
इन्द्राशास्करणे अनु अवासणांकृत अश्वाकृत विशिष्ट
अंदोनां अवघत १४ वर्षी हिरार वसन्न करेलुं, भावाल्लोकी
तेमने दौडणाना एंदू संज्ञारी हताया, तेसी जे केल्यां एकार-संक्षेप
मंत्रां करूं हताया, मारे हीला लेवी जा. तेसी मूलप्रथी हीसा
आपवा वारंवार विनंती करता हताया, तेसी जा हेरामा हीशा आपी।

२४२
श्री नेमि भौरल

आपणा अशिवानी नूतनश्रीनींना नेन शासनांना अति असिद्ध सांभऱी सुरत श्री संघना आज्ञादेवी. शिव नगीनहास मंडुकार्ष, श्री नंगीनहास केंद्रस्थः सरकार, श्री हीराकाळ मंडुकाळ वगेरे सुरत पधारणानी विनंती करवा आयशा हुता. पण श्रीने रप्तर्नाने नेवटा डाय छे ते. अ तेहेठाना अभेष थाय छ.

सुरतना श्रीसंघने पूज्यश्रीनींनी ताल देवानी टाटक बांधाना हती. पूज्यश्री पण ताल आपल्याने उकुल हुता. हतां हेत रप्तर्नाने अूळेंग न थवाथी पूज्यश्रीनींनी ते आणंग ‘मॅरहाद गाम रेडार्च जवुऱ्यं पर्यंत.

अन्यु अेउं के तेहूदीरणा शिप्य नूतनश्री नध (वठयु) हे भेटी. एकी नव माशी आयंगिता तप करता हुता तेमी तथ्याविषय मांडलं आलं आवंत अशिवी. हेतां तोडी पडवा मांडुं. अशांतित वाह एखादी. आवंत अूळर आपल्या मांडु. सोटले न तूते पूज्यश्रीनींनी विलार अत्कालीने आरसहमां स्थिरता करती पही.

उत्तम निधीव. उपवाचारी तपस्वी सुनिश्चिता आदशामां आधारांच्या सुवर्णे. थवे. पण सेन हिंदुस्थान रसेतलाचु हार्थान ऑळकाचे आयुक्ता पूढं थतं समाहिलावे कागळम्र पान्या.

आ घटनाशी आधित पूज्यश्रीनींच सहु मुनिलेले राज
श्री नेमि सोरल

कहुं : "आयुष्यना लर्नासे न रहितां ज्यनानी मतेक पणनं इप्से जी विना सुखम धमाराधनांमां आणासां हत्तर्नं रहितांमां न तुनि ज्यनानी सार्वेभुता है।"

श्री सारांशसबद्ध प्रेमगाने हयांचे रचे स्पेपां है, मुनि श्री इर्ष्यविज्ञपत उद्धवस्मि आदि मुर्तिरे तावमां सार्वायां. चॅप्से पूज्यश्रीजी गाम बहारनी वाढव्या करणे स्थिरता करी.

हेकत सर्व मुनिवरे, पूज्यश्रीजी ग्रामपंचिते इका दिवसांमध्ये सान्य था. चॅप्से पूज्यश्री त्यांशी सर्वे मुनिवरे सत्य बिचार करणे अतुलं छाकुई पथांयां.

छाकुउं वां औरं तयं पर्यं, आथी शारीरिक नमुनांमां छाकुई निधीयां तांगी.

पूज्यश्रीजी नांदंगीनां सामाजिक नालंदाने पूज्य पं. श्री नानावंदंगी कारण म. पाटानले झिरी झरे छाकुई पथांयां अने पूज्यश्रीजी सार्वाद्वारा वैष्णववत्मा लेहायां.

श्री अनुदतान्त्र नामे एक विद्वान सन्तासोनी हैंचे दिवाळी पूज्यश्रीजीं आराम युक्तरा लाजुं, तंत्रें तेंशो श्रीनां शिथ सुनिश्ची व्याविज्ञपत भिंतिर सार्वाद्वारा व्याख्याते जीडा जीडा वाचवी गाठ. जमानं कुंट रोकता मंतंय"
શ્રી નેનિસ્સીસ્વાલ

દાણીયારે ભેણગારી (અંગળરાણી) પૂણયશ્રીઓ જે કયા નાની નામેલ. ખેટે તમીની તમીની સુખરવા માંડી. તેમની તમીની સુખરવા સુખરવા પૂણયશ્રીઓ તમીની સુખરવા જન અંગળરાણી સંબંધિત નામેલ વેદારા વેદારા વેદારા વેદારા તમીની વેદારા વનાના આતેના રાજ્યે શ્રી આભારનલાઇશ્ની શ્રી પૂણયશ્રીઓ વેદારા વનાના આતેના રાજ્યે શ્રી આભારનલાઇશ્ની વનાના આતેના રાજ્યે શ્રી આભારનલાઇશ્ની વનાના આતેના રાજ્યે શ્રી આભારનલાઇશ્ની

અહી હેરીયો શ્રી શતુંગાજે મહાતીર્થી અંગળરાણી વાતા વાતા શ્રી સંજે અને સ્ત્રી વાતા વાતા રહી કહતી. તેને માત શૈક્ષ શ્રી મહાસંસ્કાર અને શૈક્ષ શ્રી વાલવામિ શ્રી પૂણયશ્રીઓ આભારનલાઇશ્ની વનાના આતેના રાજ્યેની વનાના આતેના રાજ્યેની વનાના આતેના રાજ્યેની

પરેશાન ! લેખ રિપર્સન માણાવાન છે, કીટું ધાયું પરિવાર આવતું નથી.

**************

અક્ષય સુખાંત થઈ!

**************

* આતમએ વૈજ્ઞાનિક વૈજ્ઞાનિક વૈજ્ઞાનિક વૈજ્ઞાનિક 
* રાજને સાર્થક રાજને સાર્થક રાજને સાર્થક 
* પાલન શ્રી અક્ષય સુખાંત થઈ છે 

**************

રાજ
શ્રી નેમિલ સૌરલ

એક પગથીમાં ..............

વિચાર કરતા કરતા ભાવનગર પાઠયાં

વડેખરાથી સપ્રવિવાર કલોડી પઠયાં. અહીં શ્રી
લોહી પાંચનાથ અધ્યુદ્ધ યાન કરી, તેથી યાથોથારથે
યાથાથા પરસ્પર મહામહેપોતયાં શ્રી વ્રહ્ણિના
મહારાજની અર્થયુક્તિના દર્શન-વંધન કરી પુનઃ
વડેખરા પઠયાં.

વડેખરાથી શ્રી સંજેની આતૂર્મોસ માટે બિનતી
હાથી મુની શ્રી ઉત્સધિવનધિ મ. અધી ત્રણ કાણ્યા
વડેખરા આતૂર્મોસ માટે રાજય.

અધીંયી-પંભાતી શ્રેષ્ટી પણજ્યાલ અમરયંહ
આધી આગેવાની! આંખી-ખરીખરાહવાહા! ૯૬ દેશસ્થી-
માંથી જે સવ હતા વિમખ્નિર તૈયાર થઈ હતા જદુ કશું તે
તે વિનાલાવના અતિરિકટ કરાવવા સાથે પુવયશ્રીને બીનંતી
કરવા આવશ્યક હતી. દેશસ્થ પુવયશ્રીની વેરશ્રીની વિમખ્નિ
થેયત અને તેમાં પુવયશ્રીની સાહેરશ્રીની શીખ મહેંદ્રાભાઇ
ઓ કછુ પણી તારી વધુ વાર આધિકય મહેં કર્યેલી.

૨૪૬
श्री नेमि लोरख

वहाँहरूध्व सहपरिवार विचार करो घुमनबिही अंसात पथार्यात
त्यां नाटा समृयापुरवै अवेश थेया. शासन शेखांमां दुःखी थाया,
द्वारास्वरूप नाटा समृयापुरवै नेड़ लड़ प्रवा अंगज हिववे श्री जितामणी
पार्थनाथलुकुला अतिमात तथा जीना श्री जिनेथर
हेवाना जिताली अतिमा करावी.

पालनांमां आ जय विनायक आने पचु अत्य
लगने पुष्प पुष्प आहेय छ. अद्वृत शिक्षणेन नुसना छ.

* आ देशराजन बेंजरामां श्री गिरनार तीर्थ पति श्री
नेमिनाथ अलुनी केवल अद्वृत अने रमणीय श्री नेमिनाथ
अलुनी अतिमा छा. उत्तरस्वरूप केही कहा करणे पुढे बनत्याचे
श्री अंबास्वरूप शे. ना उपत्यकाना आमरणामध्ये श्री गिरनार
आहे ताच तिनीने छ ‘श्री’ पालनेच संध काय राही. ह्या
प्राप्ते आमरणामध्ये केवल अविश्वास करून होता. ते
अविश्वास अनुमान श्री संघ बालक आहेत. पुढे आ.
श्री अंबास्वरूप महाजना श्री अंबिकाप्रिनी आरोपात
करूने भेदवारी होता. तें
बपते श्री अंबिकाप्रिनी श्री नेमिनाथ अलुनी अतिमा लावी होती
आ अतिमात्श दर्शनाचे राहते. अविश्वास पुरा थया. गंगारो...
मरी पारचु करो. भेदवारी तिची किंवा ‘अंबिकाप्रिनी लावेल
अलु अतिमात अन्य आ श्री नेमिनाथ अलु छा,’ शेरष शेरे
लोकार्था किंवा आ. आ देशराजन भागपाने श्री गिरनारुन संसंजग भेंडरो हुवा.

चक्रु
श्री नेनी सोरल

औरतोक महाराज अने नसरकार अने लवच आधीन प्रतिमामें हस्तान्तरण करताने आकाषक लाव पुरुष करतो. अंतत: नियम छ ते हे व्यक्ततमांने प्रकाशो भराव भर्ने घरांनी पहाडीत हाच करतो. ते व्यक्ति नव्यां भाव छ. त्यांना भावाने साक्षात करताने सामर्थ तेनी सेवांमध्यें काम करत यांच्या लाव्यांती.

आपण बर्तनातील पूज्यक्षीमांना जयंता श्री विनयासनाने उत्कृष्ट लक्षित. उत्कृष्ट प्रकाशो लाव घेतां, जेटल्या तेजस्वी नयां नयां पघारता त्यांत त्यां श्री विनयासनानी लक्षित करताने व्यक्तिमांनी विनंती भावे होऊ आवश्यक.

अधितक्त श्री विनयासनाने विनंत्य नव्य जलेल- रावनारा पूज्यक्षीमांना वि. सं. १५८३ वर्ष श्रीमानं वेणुकाळांच्या किरुँ.

अभ्यं शीत सहानुभवता जलतांना श्री विनयासनानं प्रतिषेध घरानं अंधकृत शासकं. स्वतःच्या अशुद्धपर्यं भाद्रं गण युद्ध पाड छ. ते सत्यमां स्थिर भाजावानी पूज्यक्षीमांच्या आयोजित अशुद्धी विशेष व्यक्तिमांनी उपाय करू चारणी.

सत्यम अश्वम अभिपत्त दररोज भाजास, विद्यानी आताने परंपरें केल्या. साधारण यांनी शक्ते ते सजव छे.

२४८
श्री नेन्द्र सौरव

माते आपंके पृथ्वीश्री आ श्रेष्ठ बलितमांकी भविन
प्रेष्या करने कलतनी उतम बलित करवी मोहकसी।

आ अभावतना आतुमोस आमकावाही शेख समन-
सुभाष, शेख तालाल् हलपतलाल वोहे श्री आचार,
हृद कहानु रहिता सुलभ आहेवानी। श्री श्रीमती
आदि तीर्थिका कार्य माते सकलकर हर संविधा
पृथ्वी भासे आवता अने गुढ प्रशोधा अने कार्यांना
पृथ्वी भासं भूलतीलसकारां सागरेंबाने मंगलवाना किला।

ते अगेशें शेख पापटलाल आमस्वंदनाही कडूं नाहीं
अनेक निवास किला के चाकू जंगला शाळा आते झों
अजो उपयोग तनी आराधना करवी न लेखूंगा। आ
वधते पाषु शेख पापटलालाना नानालाल स्नी इशवी
लाल जंगला शाळा तथा छतां शारीरिक दाखेड उपयोग
न करी शाळा। तेथे श्री परशुसामहसलाल तेतेरे
वार्षिक प्रेष्या करविने आपणू भविनात शिल्पी
पासे शाळा। पृथ्वीश्रीमे पाषु की लिवे तेतेरे सुंदर
सत्यराज गंि। तेथे तेतेरे (इशवीलालना) ने उपयोग
करवाणी लावणा नंकुक थंक; मोटू आमो मासमधां
शेख पापटलाल आमस्वंदनाले तरी पृथ्वी आस्थाश्रीमी पावन
निशांमुं उपयोग तनी सोयरा आराधना करवाणी आपणे।
श्री इशवीलालने हुज्जाना कृमकाधी आपणू खत्रिने
नायक पृथ्वीश्रीमी पावन निशांमुं उपयोग तप कथू।

२४४
श्री नम्ब्र शॉल

आ तस्क वडौरांमां गोमां रेड हुलक पूलकश्रीनाशु सिद्धम श्री जीवितव्रद्ध से हो यशोि
हृदाति. तेज व्यापक तेजो समाधीपूर्वक कायमत पावा.
पूलकश्रीनाशुं खेल विनय जने लक्ष्यवंत तथा अवधारणा.
शिष्यति चेत पड़ी, अन्यथा जीवितव्यक्ति कहतेछ श्रीमान नामक कलिके पृथक्ष्य
प्रतिगाध नामका तेजो हीस्ता तेका मारे गोमांसा पछी.
पुलकश्रीनाशु सिद्धम शिष्य नानिणी उदयविनचर्या
शिष्य तरीणे नयवविनचर्या नामे स्थापित करा.

पुलकश्रीनाशु मारे चालणे यावी आलख आलख आलख.
सत्ता स्थान क्षुपं पशु आलखे. मारे यावी आलख आलख.
सत्ता चौथे स्थान न क्षुपं, चौथे आलखे पशु यावी
व्यपक काशी शिष्यति बने, सुख के निमिति आलखे वातिन
न्युक्त पौलकश्रीनाशु श्रीसंγे हृदैश आपने "श्रीमान नवजने उपदेश आपने "श्री
पृथविकारण तेन जयाशाणा " नी स्थापित करावी.
श्री हेमाशाणा मारे पौलकश्रीनाशु ब्रह्मार्थ बाबनगरना
तेज अभावाङ्क लाभ नावक क्षुद्रस्थित तस्क ऑड़े
रहन्त वेयाण तेकमा आलख, तेज बुलावाशा आलखा.
सत्ता पुलकश्रीनाशु श्रीसंगे श्री हेमाशाणा निवास मारे पौलकश्रीनाम तपेरुवथ तुजी बने नान गोमांसा निवास क्षुप देशी ते ते ते ते ते ते ते
શ્રી નભિ સોલલ

આપણા અસ્તિત્વના પુત્રસ્ત્રીના કાલ્પનિક તમકુલ પદાર્થાના માટે વધુ શું પૂ. પ. શ્રી ગાંધીજીના ગાંધીજી મહાદ્યાન તર્કીશી વારંવાર પ્રેરણા થતી હતી. તેમાંથી લાભારના આધીન વિનંતી કરવા પણ મેલાવા હતા. વધુ આ વધુ લાભારશ્રીના "અભિનંદન વિશ્વાસ નિર્ભર પુલિંગ કેન્દ્રસ" તથા અધિકેરન કેન પેટાયેલા નદી થયું હતું. નદી અનુરૂપ શીક્ષણના સન્દર્ભે પશુલાખ થવાની પણ તેમની પદાર્મજ તયા લાભાર પ્રદાન આપની વિનંતી હતી.

તેલામાં આપણા અસ્તિત્વના પુત્રસ્ત્રીના સદ્ભાવ- દેશી શીર્ષક સમાચારાત્મક તર્કીશી રેપેલા સાથે જીવ પરિણામી અતિરિક્તા કરવાની હોવાથી પુત્રસ્ત્રીની અનુક્રમિકતા કરવાયા પણ લાભાર તમકુલ જય વિકાસ રાજયે.

અંબાતાં બિંદુઓ કરી પુત્રસ્ત્રી પોતાના સિંઘાણ સાથે અમદાવાદ પદાર્થાની. અમદાવાદ આટલ વિપલની સ્વયંસાર કરી હરસાન શ્રીસૌણના અને અનેક પ્રસિદ્ધિખ્યાત શૈલ્ય આમેદાબાદ થયું. વધુ સુનિવાર અને પુત્રસ્ત્રીની દરેક વિકાસ માટે શીખ સુનિવાર કસરત વિકાસ મળી હેલકા આપી. કોન્ન પદાર્થાઓ.

સહિં
श्री नेमिंद्र सौरसंगोहिक

पंचातमा उपधान पूर्णांक पृथक प्रति वाण्या शासनाने वर्तमान तीन त्रसित नामांकन अकेले उपधान करवानी पाताली तीन चारा हर्षावी. तेव्हा तेना उपर अनु- अध्ययन करलेल्या पूर्वसाठी तेनाचे उपधानमां हातात करणात. याच्या माझ्यासारख्या साय आईच्या माझ्याच्या अध्ययनात बाजुने करती. ते लागून भरूनही केलेल्या पूर्वसाठी माणारांना धरुण झाले. तेनाचा धल श्रीकृष्णांना अमनाहसाभाविक दीर्घा.

केलेल्या प्रतिष्ठा महत्त्व

श्रीकृष्णांना महत्त्व स्वत्त्वाच्या अने श्रीकृष्णांना अमनाहसाभाविक धरणाची अपेक्षा तयार, तरी तेनांनी अध्ययनात अथवा शासनात तलाशत तलाशत सर्व्ह विश्वास झाला, तेनांनी आर्थिक न हुड तांती नुसार मृदा रंगावडांच्या पल्लांविरुध्दी झाली. तेव्हा त्या अपेक्षा असांत तेनाच्या आसंगांच्या विद्वारात रंगांतून अत्यंत अत्यंत अमनाहसाभाविक पल्ल अनेकच नैन बनून तीन. सर्व नंतरानां आडवा करता.

केलेल्या प्रतिष्ठा महत्त्व संदर्भात. हजरत हजरत सम्पूर्ण रंग वाढवू न रंग झाला करता. श्रीकृष्णांना बलात अने साधना अनेकी नसली. धन व्यय पल्ल धडू अहेय तीन. सहकार पल्ल पूर्ण होतो. केटावे सहकारमां केवल अपूर्ण उत्साह वर्तावली झाली. १८८४ नं. मध्य कुटे पांचामनां संगमाच्यावर हजरत पूर्वसाठी शरीर.

२१३
શ્રી નેનિલ સૌરલ

કશ્યપ ઉદ્ભાવણ દ્વારા તે સમયમાં હિંદુ રહા જેથી પ્યૂણાર પ્રામુખ્ય પ્રેમક્ય થર્યા. માત્ર આમ શીર્ષાની પ્રેમ
પ્રેમ સાથે અનુભૂતિને કરતા હતા.

અત્િક્ક સહેલસાંક પત્રી રાજારૂ કસ્તિનાચિક પુસ્તકન. ખોર નાખી તેની મંદા મહા ૧૦ વર્ષે ગાઈ પ્રસંગે
ત્યા પધારો. શ્રી મિત્રશાલ અસ્તિત્વ અલુ પાછી લેટી યાત્રા
કરી. વર્ષ ગાઈ નાની ગાઇમ ચૂકવતી હતી કેમ કહતી.
તે અસંગડ શેખ સનાતનરાખિ તથા ગણનામારી તારક્રી હર
વર્ષના કેમ આ. વાને પાણુ નવાજાંશ કરવામાં આવી.

નાખી તેની વિકાર કરી રામપુરા બાંગલા,
પન્યઆર, શ્રી શેખબાર તીથ, પાટી, માલા, જેરા
અથ્યા પુંભારી કેટે વલધારુ પધારો. રસ્તામાં આવતા
ગામમાં ગામની શૈલિકમાં અંગા ગમદતા નહાવતાં લીંચડી,
જેટા હોયે હાંસ અને ગીતા કેટલા ગીતામાં આસ લાગાણ પૂએણા.
િલાનગાર પધારો.

સૂર્ના આગમન સાથે ઘરાધાર નવાજાં
સંગર છે, તેમ પૂણયશ્રીના આગમન સાથે લાવનગરાં
શ્રી સંગરમાં ધરમક્ષિત પ્રવાલનું સોજ ઈલાઈ ગાયા.

*  ૨૫૩
ક્રિણા છેત્રિશાશ્રુ

સાંય આશ્રયપદ સમપ્નું—સહ્યાત્મક

1894થી આત્મપ્રભૂ સાબનગર થયું. પૂવન્ય પંચાયત શ્રી નેમકાવિશ્વ અશીકર મહારાજ્ઞીના નયાં નયાં પણ કે તયારી શાહીના કંપનીની કંપની રામ નિજમથી અને પૂવન્યની કુંદ રાહના તે તે કાર્ય સાહ્ય શીત વગર રહી જ નહીં! આમે પણ જેવા કે ઉપરા—સહ્યાત્મક હોય રહે!!

અંક કાર્ય કાર્ય પણ થયા આશ્રુ હોય કે તયારી અને કાર્ય માટ સામે લહે દુલ્હન હાવ.

પૂવન્યની ઉદ્યમથી કદાચ શૃંખલા અરે બધી આંખા અને તેમણે બીજી ઉદ્યમથી કાર્ય પણ પણ ગણતાને આગળ આ ઉદ્યમથી પણ સાહ્ય તેવા આંખા સહ્યાત્મક કે જીનાંઓ ને
શ્રી નામ શૈશ્ક

કારણ ન પતાકી શાખા હોય તેવા સુંદવાયેલ કાળેલી,
સદ્ભાગીની મેલેલ લાવી હેતુ.
આવા પૂજયાશ્રી તો અનેકા,
અનેક કારણે શાઝમાં થેલા કહેવી દેશી કૃતિ જાણે પણુ શાંભ
પૂરે છે. શાઝમલાખનાના શું કારણે તેમજ ઉને સ પ્રાપન માટે હર હર આપણા વિશ્વમાં ગોટેલે કે દેશ
પરહેશો સુખી ઈલાકે સુખી હતી.

ભાવનગરમાં અમિત ભારતીય કેટે સ્વરંભાર
શું પૂજા સંબન્ધ ની ટીએસ્રસાંતું છેડ અમિતશાલણ કલુ.
લાલ સુવિશળ ઉભૂ પૂજાશ્રી અગણ્ય શકાર શ્રીશ્રી મન-
સુધરલી સાધારણ કલુ. ભારતમાં કેટલા કુશી પરિસ્થિતિઓ નવા મેટે સમાજના ગોટેલી ચાલાવવાની
સદ્ભાગી અલાદાની છતાથી અને હેઠળ લાંબાં-
સમાન પરિસ્થિતિઓ, શ્રીગીરનગર, શ્રીશ્રીનગર ભોજ્ની
સંક્રામ માટે ઉપહેશના ગોષ્ઠી વડાવો. અને પણ અસૂ પરિસ્થિતિ અને સદ્ભાગી કાયમથી અને મનુષ્ય 
વિશ્વમાં ભાવનગર સ્ટેટના દીવાન સર અલાશંકર 
લાંબી પડાણ, નવા નવા ગાયકવાદી સુખી શ્રીનાનાના દીવાન.
ત્રથા શું જાગૃત દિવાન વચેર રાષ્ટ્રપત્રકરીયો ભાવના,
અને ઉપહેશ-અસૂ કરીને અલાદાન ઘનતા.

રસ્તા
श्री वेनि सौरल

आ वणते-तपाअर्जुनां ओळ पणु समथे आयारे महाराज नहीता। तेथी कोटे समथे-अतिलासंपन्न अने शासनप्रावध मुनिवरने आयारे पदेर स्थापना विचारे। श्री संधमां चालता कुटे। नेगाये विषिपूर्वे येगाव्रहें कड्याह इच्छये, तेमने आयारे पद आचर गेले ने शास्त्र विनिवेषित किले। आयारे पदेर मुकोरा पूर्णे पं-वासं महाराज वगळे सुनिवेषाचे विचार केले,

“शास्त्रसंसार विचार करतं मुरल महाराजने समुदायांना आयारे हळुळ्यावाढी पांचे पहली आल्या आव- स्थापित किले। श्री विनवसिंदुसूरविवरण महाराजनी आयाराचे पं-वासं महाराज श्री सत्यविनयविद् दुकार कडेरों ते वणते तेमने आपल्या पंजितपडे ते ओळ प्रहारना आयारंबुं नोधकरे चे। त्यार रचवी ग्रंथ तांत्य परवत प्रतिष्ठा केली छतं सुमारे पुढचे आवनारा आयारे हिन्दुस्थान निशेष नितिस्थित अत्य गाय। करेकोणे पांचे महाराजने बेपा थते गेले।

मुनिपणु पणु तेमनामंथी ओळु वर्षा गसुं किले। तेमना सुधरवानी-कियाविदार करवानी आशा निलकव नाणु वर्षा गरी, अटके कैल्याचर्चा कथनातुसार सगवती सूत्र प्रवंतना शेगाव्रही विशेष मुनिसाजने शास्त्रीय विधिविधान सहित आयाररे पद आचरवानी आवनारा हवाय सहस छती।

२४४
૧૭

૨માહ
श्री तेजस षाँस

आधिकार संथि ऊपर अने आश्रय गुद्धे ऊपर मके-तपासा ज्ञापती, अंतो प्रक्षेप हरेक श्रीसंथि ऊपर अनुभव पत्रिकाशी माणली. लावनगरांना नेद्रे भुंजी ९ मंगलवारी तेंचिंगते महात्मण करवावं करावी तेंतू सविस्तर आश्रम जपावी नजार पावते.

उप वर्णनी कसे पूवनण्याना धार, गंगा, समय पीठ उजवा श्रीणी नेम शोलाता हंता. पूवनण्यानी वाणीतुं आवश्यक अनेकेकळू तेंतू अतिला लेडेने लावनगरांना आयुष्य अवसंरक्षण आवश्यक ता नर्मर ने अध्ययन पावी जघ बंदा. परंतु पावते करता हे पूवनण्या आयुष्य लावनगरांना हितित मर्यादा महुवाना नर रस्ते चि.

लावनगरांना आयुष्य नेम उत्साह विश्रंभ वहाणी बर्ग ने भरें जेक भोटी धार शुंक केली. अनेक भोटा पावा ऊपर लावनगरांनी अन्तर महात्मावर निमित्ते विश्लेषण संघरण प्राप्त झाणे-झाणे तेंतू श्री मेहदपर्वतली अति सुंदर रचना करवावं ज्ञापते. आ श्री तेजस षांस उपरना ज्ञापन मन्दिर संविक १० हरे हपरांत होया करवावं आपेक्ष. पहोचावि ७ हरे दरबंध. तेनी आधुनिक बस्तीने महाशा गांव केली तेनी अंदर जार पूर्वेक्षण पुंछ जावी. तेना पूर्व जाणि ढीरी प्रेम पद्धति हंता. श्री ऊर्ध्व ऊपर नावलं प्रथम ५०० शेखवे आपातक नंदनवं वनस्पति वाहु अलंकृत करूं. अनेक तेनी अंदरना ४ जेटली
श्री नेश्वर वैकर

कर दया युक्तवाचन तेंद्री एक हिंदुं संस्कार होता त्यार पशु निश्चित रूप से ४००० शेखर हंगा सामना पण अने तेंगवली २००० शेखर हंगा पास्कन्नांमा पशु आरे शाणे तार तर सूक्ष्मित रेती. करी तेंद्री एक हिंदुं संस्कार होता. मध्यभाषा रहें ही ४० शेखर हंगा योग्यिकां हेतू वर्षां न रमणीय अनावर, तेंद्री जीवं पवर निश्चित तथा.

श्रीमती (सनां-आंद्रीय) तेंद्री दुहारी अने दृष्टिक वस्तुततः अनावरांमा आयो हेतो. तेंद्री जुलाई देवी नेत्रार्दी हैरानी धर दुहारा अर्थातीती शरीरां समस्ततता अनावरांमा आयो हेतो. तेंद्री जुलाई देवी नेत्रार्दी धर दुहारा साधने. तरी हानिगां रंगीन हूलोरी संरक्षण सलगत करी हेतो, तेंद्री जुलाई देवी नेत्रार्दी हेतो.

हेदु हिम ३ ने सुवर्णा हरे दौरीमा अनु पवर स्वर्णांमा आयो हेतो. हेदु हरे उर हिंदु विशेषकर अनु पवर स्वर्णांमा आयो हेतो. तेंद्री समस्त अर्थ हिंदु विशेषकर अनु पवर स्वर्णांमा स्वर्णांमा दोहा दुहारा अने नववरोत्पत्र नाटकापूर्ण अग्रसंगठन, नाटक पूजन अने अथस्तरी रंगापूर्ण कोरे साधे अर्थ हिंदु विविध पूजन आयो हेतो धर अने ले शान्ति परिवर्तु नीनवा.

कँभर १. श्री कुन्तलबेंडी. २. श्री पंजकत्याजासुकिनी, ३. अश्वमहारनी, ४. नवालुं महारी, ५. राजस्यानी, ६. पांडुदानी, ७. पांडुदानी राज.

रचना
श्री नरिंश सरेला

पण्याच्या, त. आर. थट्टी, अणे ८. नंदिश्वर
dीपनी पूर्ण लगुनपत्तांची आवी करत. हा निर्विवाहिक वढे
सारी रीते प्रायःकडे दर्शवमां आवती करते. ते साथे
महामायीस्थिति अभिध जगताळणेत पणु गृहावेशा करता.
जगती सावलकुतप्रण पणी सारी यस नमते करते.

आचार्य पदार्थांना दिसते श्री शुद्धि पुढे
बाने डोळावी शुद्धि ४ येथे महामायी ध्यान गृहकशी
पथाया करत. अमहावांशको नगरी श्री दीननाथ
बालकार, श्री भकुलाराम माळूलार, श्री नन्दलाल
व्यक्तिवार महालाल, श्री धारपत्तलाच महालाल, अलिबाबा आमलार
श्री मोरणकाल अष्टांगांकाल तथा वहीं मोहंताळ
महालाल, अग्नी नैनतप्याल विवेकाल सावला आग्नातन
साथी उपरांत अंशांतिथी श्री धारपत्तलाच अग्नावं
अने श्री परासलाच पोपलाच अमरावंत
अने श्री परासलाच पोपलाच विगटे सुराटणी जवें
छोटानाच लकडूळकार, आमलारी श्री वालुलार लाई
तथा श्री धारालाच सुलबांच, महुवारी श्री गंगालास
अश्चर्ण विगटे विगटे अते एक हर दर गाथनो आग्नातनी
आण्या करता.

अमहावांशको गृहकशी रात्या तरळा उतारे उत्तरात
करत. ते उपरांत अनेक पूर्ण आग्नातनोतीना तथा
गृहकशी तारी, पृथ्वी खुद मेणी संवयामा आण्या करता।

र१०७
શ્રી તેમસ સીસલે

અપૂર્વ પ્રસંગ દ્વારા પૂર્વય સાધુ-સાધિને સંમૂહય સાથે ઉપલબ્ધ થયો હતી. લગભગ પણ હાથું હતા, આપણે-અબિધાયોને સંમૂહય પણ અહીં બોટા કુટરી સંખ્યામાં જેટલા મળ્યા હતી જે લાવનગરના અસમૂહીઓ તેમંટ બીજાને કહેવા લાગ્યા હતે, તે લે આ મહેંદ્રસભા ટેલિફન કે રહોડા પાસે સહેલી આપણી સંચાલના અને આશ્ર્ય લાવનગર વાહ કર્યે તેવી અપૂર્વ મહેંદ્રસભા આપણી ઉજવનાયો છે.

અસાધારણતા આ ઉત્સાહને અપૂર્વ લખ્ય મહેંદર આંધવામાં આવેલી.

શક્તિ સ્થળ પર વાતની લખ્ય અને આકર્ષક રેખા કરવામાં આવી. સ્થાયી સંગ્રહ શ્રી સંહના (હીરણની લક્ષ્મીએ શરૂ થવા હતા) સંચાલના સમાં આ મહેંદ્રસભા શીલા વાતું તે ન શકાય તેવી હતી. પછી લખપત્ની લખતા લખા લાગ્યે?

લાવનગરના આ આવારબીને 'પ્રદાન મહેંદ્રસભા અંગ લાવનગરના' ન મદદાતી આંખીં લાવના. અને ગયો. લાલનગર-અમદાવાદ અજૂન અનેક નગરના હર દૃષ્ટી આંખીં લખતા અને મહેંદ્રસભા ઉપલબ્ધ રહે હતા. નેંદું અંદરો લાવનગરના શ્રીસંખ્યાને દિલ્લી કર્મચારી યુદ્ધ માટે અંદરો કેટલાક ક લક્ષણ આંદર્ય હતો. ઉદસ યુવકો અને શહેર લખતાં પરિચયધ્વં કેટલાક.
શ્રી નામશૈવ.

શહેલનાંજીએ અને પાનીરાજના મંગળ સુખ સાથે શું પાંચમતું અલાં પગટાં સૂર્યનારાયણે શે નરસિંહના અરણુકમણે નિદ્રિષ્ટિ વડે અલ્પપ્રભાવ કરેલ.

ાંદનના મંગળ જીતાં પરમ સૌલાશયાતતા શ્રી વિનોસવર્તના કર્માતા શાયાનને માદયાગણનારા પૂજયશ્રીના અહેલિત ગુણલીની મતે વર્તાવા દાખી.

ાયો પહારિએશ્વ્રુ દિખી હાદ વાદીના જીન મંહરાના આગળના સામગ્રી ભાર રાખ્યાં સમીયાંશ્રી આધ્વાસાં આવ્યો હતો. તે વિશ્વવિદ્યાલય સમીયાંશ્રી શાશ્વત કાલેની પુજય પણાંશ શ્રી જાળીસ્વિન મ. પણુ ગુણકાન સ્વરિધ્યાન શ્રીલિનાસાં નિવાલાત હતા.

હય રાજ્ય આધ્વાસાં આવી છ.

262
શ્રી નભી સૌર્સન

જેવું હિંદ કરવાર પુલક્ષી અને સિયા કરવાર પુલક્ષી
પાણાં મહારાજગભાગી દેખાવી. આંતરિક મહાનતાને (ચારાં
ઉપલબ્ધિત સાહ્ય-સાહિત્યી તેમજ સાહ્ય-અભિનિત સફળતા
અંત:કર્તાયુષ્યે વધારણી લીધી.

એ ધ્રુવની દિશા બેઠા હતા અને માઝા જંગી શાહી
દેખાતા કલા. આક્રિત શાનિત કરતી. અધારાં,
બાકીસીના નેલું પુલક્ષીને ભંડાળ હતા તેમાં પાણા
ખાલામાં તરફે આંતરિક શ્રી સદ્ધ વસ્સવસ્સ છેટી તે
સમયી લંબતા જંગીશીત આને દેખા શાનદારની ક્ષતિ
ટેફરી શ્રી સદ્ધ સમાં ‘અયાય વ્હી શ્રી વિજય શ્રીમતી
સૂરીસંહજ’ નામ સંપાદન કરવામાં આવ્યા હતા.

આમ નિર્માજ નિક નેમને. વિજય કરવામાં નિર્દિશાઈ
સલગ તેમાં સપખવાર પુલક્ષી સદા શ્રી સંહને માત્રની
સદ્ધ સદ્ધ સૂરીસંહજ અનયા.

આ મહાદાત વહ માઝુ મધ્ય નથી. પાણ તેના
લાખ સામ શુશ્રુષા આંત કરવાથી ભય છે. તે શરૂબુદાં
અહ્વસનલા, વિવાનલા, નિદ્રભિમાલા, ગીતારથી, સુખ,
શ્યાશ્ય, વિવચિનાલંદાં, દેશ કાયણા પ્રવાસ પાસે વાળાની
આગણી મું વગરે કુટુંબ છે.

આ પ્રથાશે 

પુલક્ષીના પ્રગતભાગું હતા.

રામ
શ્રી નેનીનારાયણ

માટે આ મહાન પહેલે ધારાનું કરીને પૂવાલ્યશ્રીઓ તેના ગૌરવને અંગુલીનું હેલાંસ્ત્ર.

આ મહેદેવ હરપલાક આલ્કાલ માધાનને આપવામાં આવીને. મહાસાગર હુલ્લમાં પહારીના પુનર્લાભ સમાચાર શુંધાને તમામ અહિતાના આરામના ખારી મહાસાગર બંધમાં પણ રાખવાયું હતા. અને તે પછુ પ્રેમપૂર્વક અણખણરીશે નથી.

નેં પહ માંછુ તેમ કેટાયાયારી વિશેષ. આ નિવશન અભ્યાસ પણું પકવાન કરવામાં પૂવાલ્યશ્રીઓ હવા આ શિખિલતા હાથી નથી. સ્ત્રી આપતા અહીનનાયકીશી સૌમય દ્વારા સમાનારી શીલતા હતા.

પૂવાલ્યશ્રીઓ વયદીનવ તે શુંધાનું ખંડીય તંતું તે પૂવાલ્યશ્રીને જેની નૃતિ નેટાંણ શાબ્રીલિષ્ટ થઇ હતા. આજા માચાને આ ત્રથ થાઇ હતા. વધુ અંસા પાછવાની બાંજ તેની નાણી ન છે. આજા અનય લતી પાઠવા હતા. અને શાસન શીલાઓ વૃદ્ધિ કરતા.

આ કેટાયાર વયદીનવ તે પૂવાલ્યશ્રીના અભ્યાસ શાસનગીમતં સમજી હતું.

કહી પણ તુલખ લાગી તેની સેવા નથી, પરસમેંજ છેને તત્ત સમગ રહિયા. તેથી રક્ષામાં માણસે રહિયા શાસનના પ્રતિક પતાચારમાં ભાગી રહિયા. તેર તેર અનયાંની પરાં માણસે ઘર-घરમાં શ્રી નવાગર્ણ

314
श्री नैनिक शैलक

संगलगीत गवर्णवुं जेवा तों अगाखित यस्मां पूजयत्रीति श्रीला हेला.

पूजयत्री "आचार्" पहुँच शास्त्रीय गीतसंग सत्ति वधारता रहा.

प्रथम पूजय, गाति समर्थवाच सूत्रिवधे वि. सं. १८२४ वि विश्वास श्रीमान्यां लावणगरां कहुँ.

लावणगरां श्रीसंवाणा अति आयित्वी अंपाणा
वस्तिनागत पूजयत्री तथा सुनिश्च मनीवनिवचल श्री
(श्री सागरच तना लाई) वर्गो सहार्वपार समस्त-
सरयुः वड़े यातुमास कहुँ अने पूजय पंथालत्ती श्री
गंधीरवनिवचल महाराणे आहि सहार्वार मार्वाही ना
वड़े मिराजया.

आमदाराना अधि ग्वत इन्यरखा अप्यान.

आमदाराहमां जणालीयाने! उपाश्रय, हे हे विस्तर
गवर्णी आस उपाश्रय गधुता, तेना आवेगान भावे
कता सह-सह कथा शेख सांकांति साइंसवाद साहनवाल नामे हुता.
तेमो सुहवति आंदोनी वांचतार, सुनिश्च आप्यान
कलांवाने न आयत राक्षता, पशु जनारी आप्याना
वस्तिनागत पूजयत्री आमदाराह मिराजता यथारे पूजयत्री
पासे आप्यान सिवाना दाखमी तपासानां गूढ प्रश्नोना
रदस.
श्री नेमि सोरल

नवाण भेंटबार वारंवार आवता, पूज्यश्री पचु तेमना। प्रसीना नवाण संतोषार्द्ध आपता, तेघी तेमने पूज्यश्री ऊपर अनुकूल धर्मार्थ अगर थाये। हते।

आतुरांत सहेला अमदानाथी तेघोश्री श्रांवजय तीर्थनी यात्रा मारे आया त्याचे आप्ना अर्थात श्रृंग व व श्रृंगारते कारखु मनमां निशुद्ध करें कतो। हे, "मारे पूज्यश्री पालित रघु वत श्रांजय नत विजयरुवुं", अतिक्रम सावनत आवी नाखू मांकने पूज्यश्री पासे ज उत्तासलाने श्रांजय कत तथा श्रीमान नते श्रांजय हता।

सावनत श्रीसंवं तरस्ती नृव मून नृव उवासे विविध तपो विविध अनुरक्षणों सत्य आराधनायेग। पूव्यंड धशुः धशुः आलंकृत समिश्रपूव्यं आतुरांत पुृणे थये। श्रीसंवं अनेकने एक पत्री एक शिष्यट कयीं पलु थया।

"हरू यागता संवहनुें बालस्नानी अग्राण"
શ્રી નિર્મિ સીનલ.

આતુર્માં શિક્ષિત શ્રી હીરાબદ્ધ પુલાવાર્ણ વરસ્ત્રી પૂજન વાસ્બૂમધ્યમાં શ્રી સિદ્ધાંતગીરી મહાતીમિત્રની ૭ 'સ્રિમતિ' પાણી સંખ્યા સાથે પૂજન આગામ્ય સંગભાંતની પાણી નિર્માણ નિર્માણને પાસવારત્તી પાણી વાપરવાની પહેલી દિવસી કરી સંનાદી કરું તે તીર્થભાષ પૂજયાશ્રીના હલતે પહેરી નાટિ કેમાં રૂ કરાય વાપરવાની કેટલાક દૃષ્ટિને કરી હતી હરુયા અતુલવી.

પૂજયાશ્રીના શિલ્લા રત્ના પૂજણ સુની શ્રી હરશ્રી વિનાંનું મ. પૂજણ સુની શ્રી પાલાવિનાગિની મહાદુર્ગ પૂ. સુની શ્રી ઉહયોગિની મહાદુર્ગ વિન્યાસે સુનિયોગે સોનાચક છે કરીને શ્રી મરીસુંગની સાથ સું હાટ આવાની કરી. પાલાવિનાગિની વિહાર કરી પૂજયાશ્રી સહિષ્ણવારિ મહુયા પદાચય.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

પરતુ કિંતિ વિનાંવાલી આત્મસિહ્લ થાય *
* છ. પરતી ઉહેલા જે મહાપુરુષે મણીલા હેઠ *
* હિંદુ સમાનજીની ઉહેલા છ. *
* પરતે હેઠના રાખમાં મધાન આપવા *
* માં સાર પ્રથંબ શ્રી પાલાવિનાગિની ભગવતીઓ ના *
* હાથમાં પૂજણ પૂજણ ભાવપૂર્વક પદારથવા *
* લેખ્યો. *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

૨૫૭
लग्न हयाना मूर्तिसमा हिव्य युक्तः
पारितापृष्ठी पूल्यश्री महुवा प्रभायाः। अयार उत्साहशी श्रीस्वाते लघु सारीया साहे स्वागत कहुः। श्री महुवा श्रीस्वाते संघ श्रीस्वाते श्री संघ श्रीस्वाते श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास श्री नन्दीमहास
શ્રી નેમી સોમક

આ વાત સામાન્યતા હ્વામૂલ્યી સમા પુત્ર આચાર્ય લગભગના હું જાણે ભટા ધરછે પહોંચ્યો, તેથી શ્રીયક તલદારી શ્રી નરેન્દ્રમાધ્યને સાથે લઈને તૃતી સિંહ પાલને હકીઓખે પહોંચાયા. તેમ માધ્મારી ચેતાના રેખના નીયમ અમાં પાલીમાં ચાલ નાખી નેલરે માછાને પકી રહ્યાં હતા. લેખા મણે આસાન માધ્મારીને વી યુવ્ય નેલું પ્રતિભાશાળી પાલી આવેલા લેખા અમાં આસપાસ અકઠવાય કહ્યુ ગયા. આંખો પકી મૂકી નેલું પ્રતિભાશાળી દર્શન કરવા હેઠળ આયા ગયા.

પુત્રશ્રીને માધ્મારી આખારીની બંધ લેખ લેખ છે.

સહુ હાથ લેવી પ્રતિભાશાળી સુપારં તર્ક લેખ લેખ કર્યુ ! આધારમાં કાર્ય હિન્દુય યુવ્ય ગુજરાતી દૃષ્ટાંક્યાં દૃષ્ટાંક્યાં દૃષ્ટાંક્યાં દૃષ્ટાંક્યાં દૃષ્ટાંક્યાં દૃષ્ટાંક્યાં 

255
श्री नेमि शैल

हयाना सागर समा पूर्वश्रीमि ते माधीमारिते
‘हुँ’ : "लाईमुँ! आपणूने शेष कांटा वाढे छ, ते पाण्य पार वगरती पैठ आपणूने थाय छ. ते आ माष्टानी माफ गंधानेभव इत्यादी हे त्यांनी धरती, तिते? ते विशारदी की पाण्य धर छे. हात खनने हृदय न्यायुष्ट्रे माहुणतो धम्म छे. तने पाण्य अधिकी मर्यादी धर्मी अने।"

पूर्वश्रीनी साहा सरण अने तेके वजनांतीली लोणा माधीमारिते हृदय पर गोंड करी अने (लाच ता पूर्व आचार्यहक्क आणण ह्याहे लेकी माछला न पडण-वाणी तेंग तेंग बीख पाण्य धर डिस्पो न करवाणी अतिल लसीणी.

आशी रीते पूर्वश्रीमि हरियांकांना अनेक गामिंन्यां पडव्यानी (त्यां आलती डिस्पो ने प्रायम भारे अटटकने. अनेक माधीमारिते डिस्पो ने पहनून अति स्वागत प्राप्तांशी डगायी. तेंत रीते हे-ते-मातांनी उठावाला पाडत, अहसं वगोरेत बोल ध्रुप शक्क डिस्क्रे धाये पाण्य अंध करवत. तेंत माधीमारिते जेतीवारीना काटासा लाजाज गया. धूमधवे तेजो सुणी ध्याया.

पूर्वश्री हयाना अवतार उत्ता. अंत्ते अंत्ते पूर्वश्रीनी
"शास्रां मंतो नेम हतो के बसला पादरु हृदयजने
पाण्य तेंते जांगणीने लोणी वर्ता।"
શ્રી નામથી શોલા

વાઘીમાં નધારે સન્યાસિન્યું તેજ જળ છે. તેસારે આંશન સુપ્રિયામ આવે છે.

પ્રિયજનું મેયર મહાત્મા પતાલા આંખોથી પ્રધાન અને તેમાં પટાકું લડ્યાય કરે ગીયી વાત રહી, અઠી પેલા છદ્રિક ધીરેરી અંશ ઉતાળનાં થયા. આંખ સૂરીના પાણી. અંદાર-પરતાલો કરતા કરતા ભાઈના પહેરવાની બહે વાતને ઉપયોગી નથી, જેમ સમઝણે નિરેખામહેસલાઈને રાજ ફંઝધી આપી હોય.

હરિયાંધી આખીલા વાસાડ અને કંઈક અસ્થિતના વાર, તભી, આંખએર, વિજેટસ ગામામાં વિવયાને, તયાર વસાતા સેંડડા માઝીમારને પત્રિયમાં પસારિને અજાહલ રહેયોની હડંસા આવયું મારે માટલાં માધ્યમે. માઝીમારને મહા સબરેક પાઠીમાં અશાંદ્યા. તે દરેક ગામીમાં નવિતામાં લાઈ સાથે કૂતરા. તેમણે હિંસાત્સ્વી ગામીના માઝી-મારની બહે ભેગી દરી, અને છેલ્લે શ્રી ભાઈ લગ્નાંં સાથે લાંબી હાલા ગામની બહર વધી અંતિમભાગ સવાધીન કરી.

વાળી વેલીયક ગામામાં હેવીના નામથી પાડા, છદ્રિક વિજેટસ અભિયાત અને નિરીક્ષ પશુયોની વધ નવરાનાંની, હિંસાનં થતો. તે પશુ પુષ્કલશ્રીય પટાલા સહિત સાથે ઉક્ષાણે ધીરા અંધારોને.

૨૦૧
स्वी मेमी सौजन्य

परवर्ति पूज्यश्रीनाथा उपहारां कव्यना अशि-संगम मंग्ल स्रावण ज्ञात हो जvbक, क्णे महान प्रभायक आचार्य अच्छ के फालीयक धार्मिक बच्चे सम्मान न माने। वंश परंपरागत दिसंक धाँधे छठिनी सम्मानी अलावा, अने त्यां पाणी तेथे। पैसे-टौड़ा तथा शेकर रीते प्राण खुम खूपी थाया।

छवद्याना पाणरं माणे रुटं वनोरी करतां मोणरां स्वाम आयुस्यं छ. ने आपाती तेमं थुरु उतरीयं ती आपातु पूर्तु श्रुतीना गोरंचंता क्रयाध्यान वर्तिकासे आमेगे पाणरा हरियुं. आ भट्टाना भांडे वनों पूज्यश्री अनेकवार अनेक त्यांगे मेष्टी-नेने समस्या उद्वारता हुता।

सायी सिंहकृति फाकी जवाया पाणरी आवे छे, तेनी गवाडी आपं पूज्यश्रीं आयुस्यं नष्ट सहु ने प्रेरणाहारी पूर्वार थायं छे।

आपातु अर्थनाथक पूज्यश्री छवद्यानुं भाव नातां हाकी पदायो अने पूज्यश्रीं त्यां नवा समाचार अव्यं के, "श्री अंतरीक्षल तीथं अंजेना हिंजंडरांई सावना इंस (Case) मा पू. पं.मालंशं आयुस्यं- सावरलं एव. मुक्तिलं मुक्ताणे।" आ समाचार भंपारं बूज्यश्रीं तार टपाल्यं अठपी संगवा डायं त्यां रेखाने निर्या प्रवो. तुरत विहार करी तवालं

२८४
શ્રી નામિ સ્વરૂપ

પન્યાયો. આને આ તીથ સંજોણી કેસમાં વિજ્ઞ મેળવવા માટે સાય મહારાજા પ્રયાસી પૂર મહેસે આદુ કર્યા.

અમદાવાદ શહેરી આ. ક. પેઠીના અભીવન્દને તાર-પની દ્વારા જીષ્વબલહં અને કુલકલંસ માર્ધર્થેન આપવા કાયા. ભીત આંખ લાજનગરના અભીવન્દને તથા શ્રી સાનીલાલ ગેરધરાલા અંડીયા સાલીસીટરને આવાયી પૂજનીઠીનો ગીત સહાય સુખની આયાયા. નકી-ચાઇના સૂત્ર નાના સામે, તથા પની રીતે આ પ્રક્રિયા અધી કે કેસની જુમાની ઉપર કોર્ટ (Court) માટે આધાર રાખતી હતી તેમને પોતાની પાસે આવાયી, યોગ સુખના આપીને જુમાની માટે આરસી મોકલયા. આપ કરી રહ્યા શૌટલા પણ જબખાલી સવલ પ્રયત્ન કરવામાં પૂજનીઠીનો કેસ ભારી ન રાખીન.

પૂજનીઠીના માર્ધરામન પ્રયાસ, કુલકલંસ અને સાત્ર પ્રયાસ હું સંજોણી કેસને પૂજનીઠીના માર્ધરામનના સુભાષ કલસના આયતા છે કેસમાં શહેર આંખ જબખાલી પેઠીની માર્ધરામન ઓરાલે પોતાની પરામાર પણ યોગ, તેમાર ફલી મહેસે. શ્રી સંજોણી આરસી આંખ પૂજનીઠી વિનંતી થતા સભાની આલુમોસ માટે મહેસે પનાયાં.
(કરશુ આહવિતક્ષ ઎નું..)

૨-મહૂવાણના ભીંઝું સ્નાનકાર યાત્રાસ.

અમાં માસના હંમેશા આવા વેદતે મહૂવાણી ધરમ પ્રમે અને લખિન પ્રભા જેન વાતો, પૂણભારી કરારે પ્રદારે તે આતમરત્ય પૂર્વક રાખ લેવા દાયી. આભા ગામમાં 'સિંહ' સમા આપણા અભિને ના પૂણભારી વિદ્યા, પરિસરને અને શાસનપલાષીની અઘોરીશી વહીવાતા અનેક કારેની યોજનાથાઓ સહ સારી સહ આઝાદ વ્યક્ત કરતા હતા.

તેન તે યાત્રાસ પ્રવેશને. હંમેશા આવી પહેલી પૂર્વક મહૂવાણ શહેરપરિવાર મહૂવાણ સીમાં આવેકા ગામદાંં પગ સુખ્યો, અને તરત જ નવે આવા મહૂવાણની આવનની ઉદ્દીશ્યે, અને તેણા નજર પ્રવેશ દીધની પ્રાતાશાખા આવી ત્યારે અનેક સ્ત્રી-પુરુષો અને નાના-સેટા આણકણા રોગી રોગી નવા વિવિધ રંગી વહેવો પહેરી ગામ પહેરાર પૂર્વ શુદ્ધ લગભગ}

295
श्री नेमिभूषण

पधारणाना मागे नवनयकर्थी आकाश गंगा बी दर्शास सावे आवी पडांया.

आत्मकत स्वागतः

नगरमां पेसला ज वेन शासनना ज्य नवंकर वडे गजन गजन जोने स्थाने, स्थाने गाहीं वी तरलां करतां कसात सुंदरता बोटा अने अनंरे वटावता सारे ईं हेवाराँ आळुं.

महुवाना श्रीसंजीवने करें जुं पुरुषश्रीतुं सामेकुं.

आपणा अस्थिनाने पुरुषश्रीमें श्री खवीत स्वागीतना दर्शन करी नेपांकर करी अनं जाविलेलां कोडी. अनं मानां आतं मातो न केला. दह्यारस्ती नीकणीले सका श्रीसंज साथे सहु उपारवे आया. पाट प्रमाणने आसन पाथुं गंडीराच्यावे शुटीले मंगलावरएः

२७४
શ્રી નામિ સૌરભ

હરી હીનાંગ્રથી ગોરિયાની સુવાસ રખાવી, જૂનનાં પાસે બંધાવી જૂનના ધન ધરાવા, સત્યસુધીનો સદેવ્યો સંભબિને સર્વના હેઠામાં અસરપૂર્વ અનંત આનંદ ધર્યાયો。

આપણા નગરના હરીચિંતક સ્વરૂપ પુષ્ઠ્ય આવાયાં વગારં નીરાણની નીરાણી સધાગણા હૃદયમાં અપૂર્વ અનંદની જીર્ણી ઉખાવી લાગી. વયાયામ્યો તેન પ્રતિ-પ્રતિ હોતાં પણ પણ લાગી. જેમન કે નજીકે લડાઈ. પણ ખુશી લાઈન: આપણા નગરના પણેતા પુત્ર છે! દેવી અહીલું મધુરી છોટાદર વાળું છે! અહીલી વિકરતા! વદ્યેની જગનરામનની પ્રતિભાની અસરપૂર્વ અનંત આનંદ મળાવતી અનાવય રહ્યા છે!

મહુલની અને પાતનના બાંઝણે વર્ણે યને ઉચારેલ મહાનાંશાયી ઉતામ નરાંતર છે, પુષ્ઠ્યશ્રીને પુજ્ય સૂભ્ય મહુલની કૃત્રિમ વિકસરી છે! ને પાતનના પરિવારની પણ ખાતમાં નામના મેળવી છે.

આપણા સાધન્યાચે પુષ્ઠ્યશ્રીના વ્યાકાયે અને દૃષ્ટનાંથી હવા હરથી લાખી લાખી. આપણા અને વયાયામ્યાં વિવિધ લાગની પ્રસારણા થતી. સાધારણ લકિમ પાણુ અમેરા ઉલ્લાસથી કરતા. સહુ મહુલની લખિની સૂભ્ય સૂભ્ય અનંતોદાતા કરતા ખાકી મિલશે.
શ્રી નામિ સોરલ

પૂર્વયાદા આધારે લગભગ તની વયાંગયાની ધારાઓ પરસતા જ હુદ્ધરમાં રહેલી શાંતદ્યો નિમૂલત થઈ જતી. શાંતદ્યો હું કેટલા ઘોડાવની સાથે થઈ જતો; ને હુદ્ધરથી સૂરી અહ્યાતી નિમૂલત થઈ જતી.

વાદ્યની હેઠી યાથ. જે નમીન ઘરાણે હું થઈ જય તેમાં અપાટ પૂરી થયે તાં આસપાસ આવતી જ બિનિવી પકરશની તારી લાખડી કરવા લાગયા. ઘરમાંથી આવું શાહુથી આનં હાલે આયા. ઓપરી ઉપરી હોવાથી મહેલાક્સારી થયા લાગયા. આપના અસ્ત્ર નાખ પૂર્વશ્રીની સંસારી અવસ્થાના પીલા તહ્યા બહામી હદલાઈ વે વંધ પહેરાય (૧૯૬૪માં) રાજપ્રવાસ પાયા હતા. પૂર્વશ્રીની મહુષી દીવાળી આ, તાં લખ અભૂ આવા હદલાઈ વોગરે હતા. પૌતાની જ-સભ્યુબીમાં પૂર્વશ્રીનું આ શુભ્ર આતુ- મોક્ત કરું. તેમાં શાસત પ્રથાનની અનેક કલેયો થયા.

પૂર્વ પ્રભી એટલું શ્રીમત્યું જ્ઞાન માંગાં?

ઓ વિષણ- સલારી હર્ષન કરવા માટે પુ. સુનિશ્ચિત સયાગીનય સ. વોગરે શ્રી મહાવી સવામિલો દેશસારે હર્ષન-પંખ કરી બહાર નિકળતા, દેશસાર મહુષામા હાલ શાળાશાળા જુના મદાન પાસે ગયા. તાં લેબેર્સને ને પૂર્વ તર્ફના જુના ધરમની ઓ આનં દીશીમા રહેતા હતા. તેમણે પૂર્વ સાધુને મોટી કહ્યુ: "ઓ મહાશ્રમ!"
શ્રી નેશિ સ્વીલ

તમારા યુવ મહારાજનને 'જનમ આવી' હું રહું છું કે મહારાજન એનો હતો. જે તમને બાદલ છેજ!'

આ સાંભળો ગાંધા સંત્રૂણો નવાજી પામાં! કારણ તે શ્રી દિવાણીજી બોલશે તે તેનાંની તુલા પાસેની મહારાજ રહે છે; તે પૂર્ણ શ્રી યુક્તદારની જન્મ અને દશિમાના મહારાજનની દેવી રિતે થાયો હતા જે પ્રથંબ સહુ મુનિષીપાની મહામાં બાધીકાર કરતો હતો.

આ શ્રેણીઓ તેના ઉપાયાં આવયા, અને રાજક્ષણને સમયે શ્રી દિવાણીજી આવયા માટે પૂર્ણતા તેમણે માટે કહ્યું કે, "એ દશિમાની વાત સાયિ છ. અને પહેલાં તાં રહેતા હતા, પૂ. મહારાજ સાહીના જનમ પછું એ ન મહારાજન થયેલ હતો."

પૂર્ણાંત શ્રીના જનમસથયાના વાત પછી પૂ. મુનિશી ઉદયવિંભયલ મ. ને વિચાર આવયો કે, "દશિમા ખેને તાં સુવી લખી રહે રહે. તયાર પછી પૂજન યુક્તેવના જનમ સ્વભાવમાં લખિયાં કેટલી આ પ્રબ્લેમ-સ્મારક ન થાય તે સાદું, મારે આ મહારાજનને બેવાં તેજદાવું કરીશે. તેમ વિચારને આતે પૂ. મુનિશી ઉદયવિંભયલ મ. શ્રીને પણ તયારના શેરે યુક્તદારના પણ બાબીને મધ્ય લવાર મળી. તેમને પ્ત વાંચી તેના ઉતરમાં શ્રી યુક્તદારમ

278
श्री नेम्बि सौरल

लाख लोक क्षणांसु ए, 'पुर्वपात अर्हता वा स्थानों' मदन गसे, ते किंतु अभाय तर्काधीन मदुवाना श्रीसंधने अर्हती लेखा लक्षामसु वर्धी. ते सुधाना अनुसार मदन तेमना तर्काधी अर्हती लेखा तेवायुः.

अ आतुम्बोक्तां पुन्नश्च शाश्वसाध आभारांह पांकातालालाना युग श्री वल्लुणीबाहर विजेये बिद्याभीं (अथम पाण्ड्राणाञ्चल) व्याकरणु आहिने अक्यास कर्वा मारे राहा हता. तेमल श्री गोकुलहास अस्थायो शाक्त अवार नवार आधीने पुन्नश्चिनी निमां रहिता. तेथे मंगिक सुधीने अ अक्यास करते होतों छतां वर्णाश्च लाभां उपर तेमना अर्जनों हाणु होतो; वणी तेसा. अङुङ्गमां अपरिक्षा. पल्लु अदानी सचिवार क्षमता, के माहा सारीस्तरे पल्लु से बांधी लेख्यां अंगाना माणी नया.

ते कागे श्री सिद्धायक राजापत्रि संवंधी देष (काश) राष्ट्र हतो. क्षेमां अपरिक्षा लघुवा मारे शिख श्री मनसुभांबर्ती एक सारा सोशीस्टर रहोवां पुन्नश्चिनी कामायुः. अष्टेश श्री आ. के नी विद्यांगीवी कण्डी काणी पुन्नश्चिनी संगतीने श्री गोकुलहासाने आहिसा. गोकुलहासाधार्य पल्लु पुन्नश्चिनी सुधानातुसार ते अधाय काणी वांची, विज्ञानीं चालाना स्वल्पाय

२७६
શ્રી નીલિ ભૂરાલ

પ્રમાણે રાખે એ બાગે જરી અપિલ વધી. સવારે પાંચ બાગે તે પુરી કરી, પૂવયશ્રીને સંપની શુધી કરવા હતા. પૂવયશ્રીને જ અપિલ શ્રી મન્નાલાલ શેહના આપી. શેહ તેણી તાલુકું બાળ ગયા. ગોડણસાલાંક શેહના માંથી થતા હતા. તેમની આપી આડાશ-સીલીસ્ટરને પાણુ ટપી લાય તેની લગાણુશ્રી નોંધને શેહ પાણુ છૂટ થય ગયા.

શેહ અપિલ બાળીને તેમાં શેહ ક્રમે કાઢી નાભવાનું મળાવવતા ગોડણસાલાંક ક્રમે કરવી, 'જે ક્રમે ઘેરલા અંત મકરણને છે,' મારે કાઢી ન નાભવી. અંગે શેહની હાલલાંક આવ્યા. તેમને આ ક્રમાં પૂવયશ્રી જય જ દરજ થયા. તેમને આ વિવાદે પૂવયશ્રી સાથે કેટેલી વિવાદી કરી; છેવટે કો નકારી બધા આ ક્રમે જ જ મકરણને છે, મારે ગોંડે કાઢી નાભવી નથી.

અને બધી બધી અભિપ્તોમાં ગોડણસાલાંક મહત્તમની અંતી તૈયાર કરતા. જે અપિલાતા શહેદાંના ન અમે આવે છેલ્લેનું, તે નથી પરિવર્તની અને મદદખેલે પાણુ મકરણ થઈ જનતા. પરિણામ પોખીને વિસથ થતો.

મહિલાઓના કારણે યુતી શ્રી સૂખલિખાને ફદ આંખાવાની જયાદા જયા ન હતી. તેથી પૂવયશ્રીની સૂખલિખા.

+ શ્રી ગોડણસાલાંક પૂવયશ્રી પાણુ દરકાર લખે મુલ્લી સંગ્રહપરિષત ન. તરીકે પ્રસિધ્ધ થવા હતા.

280
શ્રી નિષ્ણા સૌરાશ્ર્ય

અતુલાર શ્રી ગોથરદાહાસબાહિ સાવનગાંણા ના. મહારાજન ું ગણિંદ્રુપ ઉપર શ્રીસંવન્ધ વતી ફગરેખામાં સુંદર લાખાંને મેં અરચન દખલ મેં વેસ્ત ગુણ્યેલી. સેમા સ્પેટ્સ પાસેલી વ્યાજદી પિનિંતે યાંત્રિક કાર્ય મારે સીનીની વાિવાળી કામની માંગણી કરવામાં આવાયી. સી અરચન વંયોખ્તી ના. મહારાજન સહ્ય પસાર કરી ગયા. તેથી તરત જન મહુદુલાના
અધિકારીને તાકાલીક એ જયા કેન સંભાળે. આપના
મારે હું કરી હાથી. સુંદર લાખાંની પાણુ ખેડી અસર
શાળી છે. મહાડુપૂં કાર્ય સહ્ય કરી ના રાજ છે. (મારે
ને મહારાજનને વળણ છે તે જ આ જયા.)

વિવિધ પ્રકારે ત્મો-અનુભવને. સાથેને બાંધ ભરવાર
ધનાંખડ કરતા આતુર્માં પુંતુ જાતી ભાં પુનઃશ્રી
સફરીઓ વહાર કરી નાપર પડવાયો, તાં મિનચારી
ના સહૂપોદેશાથી શ્રી ઘરમિયલીલ વાસભાગે છંદી
સાંભળતો. તીવ્ર સ્વાવલચાલને સંખ્યાને
ધામયમાં સાથ પાલતાભાર લડાવતા. સંખ્યાની
સૂચા સ્વામિની એ માણ પાણાઓજ અધિનાથ
વિસ્તાર માણ શિખ્ય લેન મહાનિવશેનં
"અવતા" પહેલી સહ્ય માલદે આપી.

તયારભાઈ શૈક્ષ, ગોથરદાહાસબાહિ વધરે ઉદ્ભવ્યા
ગણીનાં. પૂણ્યકૃષી વિચારવા શાળાય.

289
श्री नेनि सोरल

(करखु आगणुवीरसु)............
श्री डहमगिरिनी यात्रा अने दीर्घकार नेना निर्देश

डहमगिरिण

"श्री शतुंभव माधात्य" अनुसार श्री डहमगिरिण क्षेर पत्र वसंतली काणां श्री संभवति विनेचर नामे वादीशंभां तीर्थकर थया. तेना श्री डहमग नामना गावुधर एक केल घुमिनेनी साथी आ गिरिवर क्षेर सीहुई पह यात्रा हुला माता आ गिरि 'श्री डहमगिरिण' तरीके असिन्द थयु.

माधातेल्या श्री सन्धिगिरिण-शतुंभवया पांच सहजन सिंघरी पेकिरु' आ पाण सहजन सिंघर हडिवाल छ.

श्री शतुंभव गिरिणी आर जावी अहिकियावामा आ माधातेल्या सोसी प्रथम आने छ.

श्री गिरिराजनी यात्रा करी शासन समाट पूजावृद्धी हु अहेवा. अक वोरे गाढामा निवर्ने अनेक मानवाने धर्म-उपहेश दरा डिंसा, दारी आदि पाप करियां जुक्त करवता घोडानें लगायो. ते वि. सं. १८२२-वी साल छुटी.

२८२
શ્રી નેમી સૌરલ

આ નાનકું ગામ ને ગિરિશનની તરફે આવેલાં આવતાં હતું. તેમાં નામ રહી છે સહિતભાઈની શ્રી ઉદમ્ભ ગરી મહાલીસ છે. આ (શુલ્લાનાંસ) નેલાંસન એક ખુબી શ્રી હેમલાંસ શહેની ધારમશાળા છે. તેથી યાનાજ્જુલાંથીને લાંટું પણ આપતાં હતું.

અમે કામના અધિકત અલાશાણી અને હિતય-
નાસ્તેમાં લંઠર સમા આ તીર્થની તુદેશા લેવાને શાસનસમ્રાટ પૂર્ણસ્થિતિમાં તીર્થપસ્પાને સાધારણ નામ-શિમ પરામાર્થતો અયો. 

અતાં (તે કાલે) આ તીર્થની છિક દેવ્યે શ્રી
ભાઈના અબુની તથા શ્રી ઉદમ્ભ ગાય્યારાની નાગી શ્રી
હેમલાંસ ગિરિશનની તીર્થપસ્પાની સાથ પૂર્ણી ઉભેલી
લેવાને પૂર્ણસ્થિતિમાં જેની ગાળ ગયા હતા.

ટેકરી ઉપર હજૂરને. રસ્તો પણ ધોળું કોલ (તે
કાલે) તેમાં ધિવમ હવાથી મેઠા જગના આજાદું અથવા
તીર્થસૂરી નિખરી ક લંપાણા કરીને આલયા જતા હતા.
હકીકત યાદિક ઉપર મહતા અને હકીકત પૂરણ કરતા.

તારા મહાલીથની આ હશા લેવાને પૂર્ણ શાંખે
લેવાને લાંટું આ આશીન તીર્થની, ઉદમ્ભ કરવામાં
અનેમાં નિખરા કરી. કાશે હેમલાંસ, કોલ (તેમાં આદાત દું
દેવ પણ કરીને છે. તેવે વિવિધ કરીને કરવા નેવા આલય.

283
શ્રી નથી સેલ્લ

હિતક કર્યને પૂર્ણ કરવાના પહેલ નિર્ધાર પણી કમાવો આત્મક્ષે આયો તો પણ પાકી પાટી ન કરવાની અભ્યાસ શક્તિ પરાવર્ત આપણું વત્િવિય પૂર્ણષ્ટી ઉત્તર.

આમ તીથોદીધારના શ્રી ગુજી થયા. અને તે લગભગ વિવિધ કાર્ય કરતા માં જન પુનઃપશાણિ ઉદ્દેશ્ય સહકય થયા.

આં આપણે શ્રી કરમાણીઝ તીર્થના નામની સાહેબ ન તીથોદીધારક પૂર્ણષ્ટીનું આત મશીક્ષની નામ તરસ આવી છે, તેમ શેખ કલમાં છે છે, તીથોદીધારને, તીર્થશાસન તેમ તેમને પદાર્થ માદર્થ ઉત્તર.

તીર્થની લિખિતાં કમાન કાલ્પનિક ઉદ્દેશ ક્રમે શેટે તીથોદીધારની અદત સંક્પક અઠડા પણી તે દિશામાં આદ્ર્યો ગતિમાન કર્યા.

પહેલું કામ તાં વસતા માધુરિયે ઉપશેષ વધુ સહજધરી પનાપા ક્રમે. આપણા કામનીયા વગર ત્યાં તરસ ઉપશેષ સાહેબે પૂર્ણષ્ટીના લક્ષણ વખત આવી ગયા, અને પૂર્ણષ્ટીના ઉપશેષની બહારે વાણ સભ્ય આપાવાન થયા.

પૂર્ણષ્ટી તેમ સ્થાયી ગિરિશન (દુ જાગર) ઉપર લઈ ગયા અને કહ્યું, "શ્રી કરમાણીઝ તીર્થને માં અમે ને જાગયા ઉપર કરીએ તે પ્રમાણ તથ્ય શેખ આશુત્સત કર્યાયું હતું.

284
શ્રી નિમિ સોદ્ધ

પેઢીને વયાળી દીનદિવસ તેથી હયાહ્ય આપી. તા તયા મિશ્રમાં જોડાઇના વર્ણ થયો. તેમાં અનેક દામની કરાયા થો અને તેનો લાખ તમને પણ મળશે." અનેક વાદીઓ આવ્યો. આમની પણ ઉમંદા થયો.

આવશ્યક કહ્યું: "અચા સાહીબનો! ઉપહેલ સંબંધ પૂરી આવી પલ કરમી રચનાને નાખું કરવાની અમારી ધીમી સનંતન રહી નથી; પણ એ તે કરમીની આપિયેની આપવી છે, આપ સાહીબ સવિકરા તે. આ આપ પણ આવું લેં આવવા અને તૈયાર હોય. આવશ્યક લોણ માણેલા વસાના માણેલા નાના લંઘડાણા કરવાં મન થઈ લખી આપિયે

શાસન સમાગ્ર પૂણયશ્રીઓ ગિરિશચંદ્ર કુપર ઝાડા-જુદ્દે સ્તયણના નવ લોટિયા પાંચી તે લખે. આ. ક. ની ચીની આપવા કહ્યું.

લોક હરજાનાં તે કરમી પૂણયશ્રીને લેં આપવાને પણ આવી રહી. પણ પૂણયશ્રીઓ વાસની સનાત સનંતન નંદુ લેવાનો નિર્ધાર કરી લેં. 

ત્રાંગ હરજાનાં કહ્યું: "મહેર આચાદે આયાખાં \િિકબુણયવસ્ત્રીયે તીથની સાહે આપી છે, તેને આપણે શેખાં શું વાંચી છે?"

શ્રી નેમી સૌરલ

લખ્યત ! આપના પુસ્તકશ્રીમાં! હરણા રેની કહ્યું અને તે કહ્યું: "આપ લેવી ગમે તેમ કહીા, પણ આમારી મન તે આયોજન કરી પડાયું છે. આપ શ્રી લગે આ નામી મેટ ન રોકાઈએ તે. પણ હરાણમાં આપનું નામ તે હોય ન લેવો."
श्री नेनि सोरक

तहुं जा वातमां संभंत थेया. हस्तालेल्या उपर तुम्ही कीदीत वणाई.

ते वणना त्याना आक पाते वेजने वी खालूहार श्री वणन सिंधुल, ते नीगी सारीतुक्ता क्षत्रिय ठक्ता, आने पूर्वश्रीना पर्सं लक्ता ह्या. ते मने आक आमला आफक महत्वो श्री गायलनहाने, नेमीना आमहारा यासा पानात्यां हसलाहेर तथा आमहारोली शिक्षण आणु हस इत्याशुल्लूनै पठीना अन्तिनिधिश्ची जालामा.

हस्तालेक रक्षर्टमत दरवर खाते सोनगदेना-धासा अधिकारी पाते कवुं ठक्तूँ, ते ही पठीना सुनील्या आमलावो हस्तालेक लाईने सोनगद माहस्थ्या. खा अही-सिचा साथे हस्तालेक रक्षर्टमत ठाक गेली.

आदानांनेशी पूर्वश्री आक पठीना. आहीं ना आमलीया-हस्तरारी पानु कहाने जिंरी वात सांलीने पूर्वश्री उदेनी बक्तियी प्रेमाणे श्री हस्तालेक धासा उंगर उपरही आप डोळ. तो आमुक जाता पठीने वेदाणु आपाती. पातु आमुक सालो अनुसरिणे पूर्वश्रील्या ते जाता सेवानी ना पाडी.

शाश्वती ईशवीरका गाम पठाया. आहीं श्री आणु हस इत्याशुलुनी पठीनी खेल नूनी धर्मशास्त्रो, ता शोलाता तथा पानु खाते धास बरवा खेल फायर्ड.
श्री नभि सेवका

वि. कुंज, शक्तिवान गामना पाहिरे श्रीचतुष्क नहीं रहे। गद्दी हुंगाली तांत्रिकां श्री आहिराग भर्गुना वर्षपाक्षी तमोकोने जनाती। ने शक्तिवानी पान-पाहगान्त नामे मोचनाय छ। त्यांती श्री शतुंडल-गितालिकात यात्रा मारे बढाय छ। अहिं उपर बढतां अधिने रसे एक ‘अनेरांमो त्रूं’ आवे छ। आ हादानी पाठवा रसे धान्यां तारीं यात्रा मारे आवे छ अने अहिं विले पाठ छ।

अहिं आधानु अरिन्दामण्ड पुजयश्रीग्रंथ एक सारी श्रेष्ठता अतापी कंती, ते लांगे गाँ श्रीसंदिग्न भुज न लालकता कंती। पाठ ते सर्वं संवलन न थरी। ते वात तांग अडकी गर। (ते विषय “शासन सनात” सेवा वंधांमां दपालक छ। निसाय महानुजाने त्यांथी नेह केवी।)

पुजयश्री लंचरीया आहिः गामां विचारी उनके शाक पढावै। बाहीं बेक गामां पुजूय सुनिनी उदयिनयथु महाराजानी तभीत श्रीमंडलेक अभिभूत, निपुनतांमां लवकर न्यायग विधी गोव्या। त्यांग ऊपराणे शरी उर्थै। अने तांकालीक पालिताशाय वट आयो।

आ समाजार भंतेत पडूँचतां त्यांती श्रेष्ठां पर्षोतमकारी विगिरे वळूळा। उलताना सेवात श्री अशुकणाकारे ने साधे लहराने आयो। अहिं वाहाने श्रेष्ठा भर्जुनपणाकारे चेताना इतीसी उ. जोहरातहेने २८८
श्री नेमि सोरव

महात्मा. पूलय गुजिरात्रीणी आ मांडू भागुवातूक नीवते अनी कत्री. पूलयश्रीणी सादे रहेता विद्वान शास्की सी शशिनाथ आचे स्वामाचत्रा महुँज्य मंगल नप आधारी हीया. सीणी आशा भूडी दीयी कत्री.

डा. उदेरकारी आणि त्याच्याचे त्याचे आश्रयांना गरचा करू हीया, तेंमो आदरू डिंबत अने दक्ष- गतापूर्वक उपवाशी येताने जान्यां दावी हीया, अने सीणी निरस्ताने आशांना इतरी हीया. त्यावर्षी ता सतत इपवाशी या किंवा सिंहसंदी ते ते म्हणून आम ४० जेटित गेला. पूलय शासन समांतरी फायल निवा शुं ना करेँ.

जेटी युगमणी मंदाखिमाणी गिरिजा जय। या सपरिवारी आयुष्यात अस्थिनायक पूलयश्री वा २४ राजा पधायां आहेत. अहिंसा हे जीवन व वाणांगी वाण वाणांगी साथू लात ता. पूलयश्री वाण वाण करू भूष असन वा. अनेक नियंत्रणाचे रात्री पाताल दृतेंत शाखेत मानता. तेमच्य यात्री वाणिज्याचा लाल वीणा.

वणांत श्रीवंशी तथा नामधार हरणार्खुणी पुन्हा आजाडपूवै यातुमास मारे विनंती करू पाणी पूलयश्रींमे 'त्या' न पाडी. 'नेकी व्हिजरपर्ना.' जेस झेस. पूलयश्रीं त्यांच्या विकास करू आजुपयामा.

१५ २८८
(કર્ણ સીંહ)..............

ઓટાદાનો આધુનિક સાહાય્ય

ભલાલી ઓટાદા તરહે વિકાર કયાયાયો. વધારે આવતા નાના મેટા ગામમાં સધી ઘામપટીના આપતા,
અનેક લોક કેયાને પાસ રેસિલિયનની માનવતા ઓટાદા નાના ગામમાં પૂર્વીશ્રી સહજપર્વતરી પદાર્થો,
જેટલે ઓટાદા શ્રી સંખ્યારી આગેવાની. આવીને વધારો કરી ઓટાદા પદાર્થવાની હિનસ નકીક કરો.

ઓટાદા શ્રીસંખ્યા આ સંયોજન મળતા ઉડાણથી મેઘની કેસી વધારુ. શ્રીસંખ્યા લેખો થયો. તેને વ.સ. 1944માં સાબીદ સુખામી સૂર્યદિપ મહાદેવસભા ગઠેલા
ઓટાદાના આજેવાતની શ્રીસંખ્યા વાત કરી કે, "પૂર્વબદ્ધ ભાષાય જગબંદ શ્રી વિધયચારમાંથી સુકીંચરમાં.
શ્રીસંખ્યાની આહે વાત કરીને આવા દિગ્રિ અને. વાત-
માનાની તપાસ્યકો શાસ્ત્રીય રીતે આજેવાતની યોગી,
ક્ષેત્રપૂર્વકતા પ્રધામ ભાષાય છે."  

280
શ્રી નેમી સૌર્સ

આને લેન શાસનભાર તે શ્રીશ્રીની. સર્વાંશગાથી આને લેવા વિશેષ બધી શાસન વસાવા માટે કેટલી નીતી, આણુ શ્રી સંદેશ મંડળ સાથે હાથ કરી છે. તે મારે આણુએ કીવરદ્ધન અનુસ્થાન પ્રવેશ વહેલા સારીએ કંટ્રોલ નીકળી. શ્રી સંદેશ નિશ્ચય-અનુસાર લાખીના નવી કરવી ગયા. તે રાતે આણુ જારિયને સ્વગ્રાસ્થ સંગણ હેઠળ.

જારીની શિશુ-રોગ અને રોગ અને રોગ હેઠળ. આણુ નાત નવી કરાયાં જારીને હેઠળ શાખુષારથી સામ હેઠળ. આણ ગામમાં આને તેર-તેર રંગ એર ઘડા, વાલવા, તો માનવ હેઠળ કરતા. તે કમી કદી શુખુટી હફતે શીલ કરવી હેઠળ, યો ષોટ હોય નાના મોટા મંદભાષા સંપ્તય સંપૂર્ણ કરતા ઉપર સંહરસ અને કંપનીઓની સંખ્યા કરતી.

આને જારીની લેન માગણા સુધી ઉપર આણ કાગળામાં તરફરતા સંહુ રંગ એર વાળી હોતી હેઠળ ગમ બહાર વતાવી નહી કે કંટ્રોલ હેઠળ. કેટલી કિતલાર-કાળીને લેન શ્રીસાહબને પૂછ્યું: "આને કંટ્રોલ કુલ કેટે મોટો પણ તકેદાર છે કે શું?"

આને આણ ગામના લેને મુખ્ય ને ઉદ્યોગમાં આવવા છે, આણ ગામ યા રીતે શાળગામડા મંદર મારી ૫૦-૬૦ વર્ષની હંમેશા પછુ કહી યાદ નથી! 

૨૮૧
श्री नेपिर सौरक

लाई ! तमारी वात साथी, आफ्ने कविता बालकरा महान आध्यायें लगवत श्रीमहाविनयनिदानीक्षेरशान पाहियो मा, माते आपने खुश उद्धवास छ। तेथी न आफे आणून गाम उभाराम्यां छ्या।

वड़ीली सवार्थी हेण्यासे नामतो बागी रही छ, नामतोना पठवा आणा गामसंग संबलाय छ। सामीयाने समय धोरू घेते गामते आणा आणणा वृक्ष सौ शासन-समार्थनं देवा गाम पृथ्वी आणां

हेण, चांसा, श्यानंद, नामत वागेही देशी वाचोना संग्रह सुर रखाता हूंता। विशाख संध्यामां सौ वर्ग मंगलगीत गाता गाता धावता हूंता। नामतोना गण-केही अवसंगे बादकेना फिरंगने वधारी रहा छ। वन्ये वनचे लाई ओह दांडिया रंगता अने बक्तिगी पृथ्वी भौतिकता तेमने बांसी-नेंदा बाही खुबांह अवाने अनेह लावे बक्तिगीता गाता हूंता।

सारेशुं नगरसंह मरा धावा धावयूं। धावा धावा अंतरे अधीश मंडपोंमध्ये पूर्व आध्यायें लगवतने पाट किर जीची धांधी हेता, जांसी नेंदा वार खुबांह अवाने बक्तिगीता गाता, नेनाराना धांधा धांधा भांडांवी नामांथी 'बाल वाला' ने शामांशीणा धांही सरी पहतां, लोके.
श्री नेमिलीरस

पूर्ण आयात्मेन्द्र जुडक जुड़की नमस्कार करता। अने
लक्ष्मी वेळा यह ‘जिन शासनगी जय’, ‘विजयनेमि
सुरीवरगी जय’ अने ‘शासनेवगी जय’ बाळकी गराने
गरवी हैता कहता।

धाममुखी अवेश था नाय परी मंगल प्रवचन ‘पुंडळ
आलसपूव्हे अंगदिर नाहे थायु‘. आसाहवाह, पंजाल
वेगे दर हरी लक्ती आया कहता।

शासन समात आरामां व्याप्तान इरवकार रखा छे।

आरामां चर्चितासां आ शासनुं आयुरुं केळुं।
आ शासनुं लोकाने अनेक सत्रिक छोवाने भैन शासन
आयुं आलिंग्य जगल। सुंदर ग्रंथका भग्नी। नंजायार्णुः
पूः वस्तुं, आरामां श्रीसंडे पूः ग्रंथाइ आयामं
संस्कर्ताने आगामी आतुमास सटे आयुक्पूः विनंती
श्री नमि सोरल

करी. आ वपति अवेश असंगि पायरेहा शिक्षा श्री मन्नुवंशार्क लखुलार्क विजेन्द्र प्रेमकेश मार्वर्ख से, 'आ माधवाद राम पुरुष धर्मेवने आशावाद पहारर्खणी पास आवश्यकता है. त्याम अनेकविधि शासनता कार्यो करवाकी है.'

श्रीसंग धकुः : "श्रेष्ठ साहेब से आवा लाल वारे वारे लो. वो. महाराज नाना गामना श्रीसंघने आवा लाल क्यारे सारे?"

माटाे श्रीसंघनी शुष्क आवक रुवकं नावना विनां नोकणे आशावा. श्रीदीमाहरे शुं क्षेत्रु श्रेष्ठ विलवां धरी सया; त्यारे पुरुषवपाय आवारे लवांकणी तेंदा. क्षवाय आयता 'श्रेष्ठ लघुदाना' 'श्रेष्ठ नहांद्रु', सीजे ओंढी सारे 'सुरीवर्षणी क्यू' ओंढी गणन गजवी हीसुः.

आटाे विरुपता घटा. आटानी जानुमा आवार आये नवं विनालय तैयार थुं हावाली, तेंती अवतारी अध्येश राजपुरवाला श्री नागर्दास परंपरातमाहरे दीक्षेता उठता. तेंता आवार श्रीसंघनी सारे पुरुषवानी अविष्ठा मारे पहारवानी विनां धरा आयो. ते विनां तीने. स्वीकार करी पुरुष धर्मेव सावरिवार आवार धरयां. नेक सुहमं सुंहर महात्मय रुवकुं अविष्ठा अचारी बोले दिवस पही पुरुषवी उनाम आटार पधारामा.

284
श्री नेन्द्र सोरल

गोटाहमां जो शालिक गृहस्थने हीक्षा आपि
तेमां नाम जुनि श्री सचिनचक शक्तां मानीने
गोटाहमां शिव्य कर्ती.

हवामां शासन सञ्चार गोटाहमां मिराच्यां रला
कटा, उत्तिक व्याख्यान ह्यी अमृतवाणी वकालीने
सेन्हे लख आतामांना त्रायने तेंती कारी रला
कटा. उद्विग्नते अने स्वार्थ असर करी तेवा पूजनश्रीनी
व्याख्यानाती गोटाहमी प्रमानां बबु नवा आश्चर्य.
अजेय पूर्ण प्रवृतानीं नैंने अनेन जनता गोटा
प्रभासां ताल काळ रही कटी.

अहकुं शासनप्रशासनांमधारे जो कोणारी अपूर्ण
प्रसंगें निकाले नैंने समाजांमा अनेक लाविले. धर्मां
मुख्य थता कटा, तेमां ११ अने ११ वर्षांच्या आरां
शिक्षारोंमध्ये परम्परा णीज अहकुं रती पडला हे, तेसें
मनोमान निकाले, अशा आरांक्षाऊना माहीं आजगरी
वधवा साठी अहकुं शासन प्रशासनांना कार्यां पधु करीलीं.

पूजनश्रीनी शास्त्रीय वाड विवादाना प्रसंगे
गंगीरता अपूर्वं छ. लुकितसंगत उधन कर्तवी करा.

× के पारं शिक्षारोंमा नाम, १. श्री अयुतलाल हेरसाठ,
२. श्री नरेंद्रलाल हेरसाठ राज, ३. श्री लवलाल नरेंद्रलाल.
४. श्री मुल्लबाई नरेंद्रलाल.
શ્રી નમ સૌરાશ્ર્ય

બાલકા પછી પણ પટ્ટીમાં પણ અશ્રુશંખુણ સસ્તની મૂમિ સુવા હતી. અનંત પ્રકાશારી પ્રાચીન પ્રતાપ શોધકો અધી અભ્યાસ કરતો. તે રમતાશ્રી કુલ કંઈક. અમે ને લેન શાસનના શ્રીધરીઓ નેમ સૂચની સુવા વધારી શકતા નથી તેમ ઉત્તમ પ્રદૃષ્ટિ બનાવી તેમની દૃષ્ટિ સન્મળન પણ આપી શકતા ન હતા.

લાલન-શિવાલ પ્રકારણ:

આ અર્થાત પંકત લાખ અને શ્રીધર દ્વારા કચ્ચા કચ્ચા શ્રી, આભાય ને શ્રીધરાની પુષ્પિક લોકાંદ ગણે. આમ ગામશ્રી શ્રીધરાની નવાલાસુશી પ્રસાદ થતો હેષાવા લાગે. સેતા સેતા શ્રીધરાની આધી પુષ્પાંધ શાસનસ્થાપન અને મની પ્રતિસદ્ધિ આશ્રુ શ્રીધરા પ્રસાર કરતા, ઇતિહાસ શ્રીધરા પણ દ્વારા પુષ્પાંધ શ્રીધરાની પ્રતિસદ્ધ વયધા-દુ:ષપન નાના લાંબા લાંબા નિવચન લાગતા.

આ પૂર્વાંધ પ્રતિસદ્ધાણાં જે અશ્રુશંખ વિવિધ હતી કે, હાંમે ગામથી હેટિસ્તા પુષ્પાંધ, કૃષિય પુષ્પિક પ્રતિસદ્ધ આજવા તે આ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવા પ્રદેશના વિવિધમાં હતા.

એક શૃંખલ પણે, લેખાવના જે શ્રીધરાના ઇટ્ટાઓની આશ્રુશંખ અશ્રુશંખ શ્રીધરાની નયો અશ્રુશંખ 285.
श्री नेनि सोर्स

पुनर्मुखी तथा आण्विक स्पष्टीकरणां

अंगूठी ओटाह श्रीसंघे आपातक्रुद्य आपूः. आपूः इकट्ठात विज्ञान महाशिवरात्रीमध्ये शासन समाजांनी पावन पूज्य निधानांनी अनेक दृष्टिसृष्ट भूम भूम विशारदां करून, विगारणांने अंदाज पंडित तालाब अने शिक्षण अने अव्वुलेले तेंदू कल्याणी सानंत्रिकूल दर्शवती, ते एक आपू अर्थे पत्रार्था सूचना आपातक्रुद्य आपूः! असुंक आहे अने अव्वुलेले ओटाह श्रीसंघ पासे तमारी सहभागता मार्य समाधान करू. विगताची खुलासा आपूः तेंदू तैयाच आरंभित करू लेडे. रणावामांना आपूः.

शासनसमान्ये पू आचारीं. श्रीवंतानी अध्यक्षता

नीव आणी आ अने बाबतिंगांने पेटानां कार्यांची
શ્રી મેચી કોનલ

સહેષ્ટા માતા! તેમાં તેનું પ્રયાસ કરવા ન મળ્યું. તેછાં ભારતબાલના કેન શ્રીસંહ દ્વારા ગોટાના શ્રીસંહે જને વધતાં સાથે શ્રીસંહના સાથે તરીકેને વ્યંજકત ન કરવાની લડશા કરી હતી. વિચિત્રપદ્ધતિમાં નવટિંગિચ શ્રીસંહે લાલન-શિજવની મહિમાઓ ક્રે. આટલે જે જનેને શ્રીસંહે સાથે મહારાજ લડી હતી.

ગોટાના શ્રીસંહના સે કાર્યની પકડ આખી ભારતમાં ઉડાણું ઉડાણું અસર ન સારા પડી ગયેલી. હેરે શ્રીસંહે આ કાર્યો માટે અનુભવી આવ્યું.

* એ આધુનિક શૃંખલ વિપરીત થાવ તેમ તે કાઢે પણ તારા તીર્થધિરાણ શ્રી સિદ્ધાંત કે તીર્થધિરાણ (કે તીર્થધિરાણ તારા શ્રીસંહે મહારાજીને) કે હાલ હોય મહારાજમાં નથી. જેવા શાસ્ત્ર મહારાજીને) ઉપર હાલ છે કેટલા કાર્ય નામ થી કેટલા કાર્ય?

પણ શ્રી શિવદાનન તમામ શા્ફાબાર અન્ય બનને નવ ખંગા પ્લેનની પ્રયોજન કરાતી. શ્રદ્ધાની પ્રયોજન તે પણ મહારાજીને ઉપર શે કહેવામ? છ એક ફૂડણનાર? એક જયદા છ!}

* પામણી વહે કોનલ ગતાના થાવ તેવા મહારાજ પુ. આધુનિક 

મહારાજ, પુ. રહેયાવાર મહારાજ, પુ. સાહ્બ મહારાજ શ્રી તીર્થ 

સંમભવની હોવા છતાં પણ હાલાના હરશારમાં તેમને વઢતી 

નથી કરાવતા. એક અસહાળ શ્રી તીર્થધિરાણ મહારાજ છ. એક સામાન્યે 

કેવા સામાન્યે કહેવામાં? કેટલાક બાર ન થામ તે આશ્ચતઃ! 

અનુભવી ગાડર અલાદ તેની ફાળી દૌરા નથી છ. 

248
શ્રી નેમી સોરલ

જેની તપાસવા જવાન માની અને શાસન સંપ્રદાય હાથમાં રાજકીય ભાવનાં અભાવના નથી. પુત્રના બીમાર નથી હોવું મહેશ્વિરીની અંતે પ્રેમિક પ્રદેશના પ્રતિ વાતાવરણ શાસનની જે મજા અને વિશ્વાસની સંધાન મેળવવા ઉપાદાની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની માટેની પ્રકોપથી અંતે વિશ્વાસની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની 

આ પ્રેમિક અને સમાજની વિશ્વાસની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની માટેની પુત્રના વિશ્વાસની 

આ પ્રેમિક અને સમાજની 

રસી
श्री नभिं सौरभं

महं मह छिलने चालानी विला करतां आ वाहनमां
अलौकिक आजास पताखुं. तेसां नसलासी अक बिले
सांलणी रहा.

शक्तिवार पही पूलवर्ती आजुमां पडेला रघु
मालिक मंगाव्या अने ओकली ऊपर अंक गेम नखे
गोडवाल्या. जेना ऊपर पाले मिळानेने थया. पही
महाराज मह छिलने कहुं ते, "आमांसी स्वयं बालिक तसे
जेने हो." कंठक नखुं लेवानी विजासाथी प्रेसरेता
महां मह छिले धीम मने पडेला मालिक जें थी लाइगे ने
आजुमां मूढे. तेसां अंक ते हुमालां महाराजश्री

शासन समाच जाने महं मह छिल.

300
श्री नेर्निया चौरसा

नीसे पहुंचे, आरे नवाजिनी वात अनी. तजु वाणिज्यमानी वचनो. जानिए बढ़ देंगे. छतां तांत निराधार अनेको। उपको आनिया सहित तजु आया पाशा था। विना गोमने ओम औ अदयम रही गये। अने पूजयाद्री प्रसन्न लावे ओना उपर बेडा न रहा।

आ उज्जन कुंदमद छेल पूजयाद्री नभी पठाया। तेसाने प्रतिव शहर के, "पैन सादुवैभामा आगे पजु भानी महान अदालकित विद्यामान छे।"

शाहीवार अदयम सितार रहुण पजु पूजयाद्री दृष्टा वचर गया। अने वालिने वास्तवाणे मुहावरी दीयाँ। कढ़ू सब छेल पजु पूजयाद्री निष्कन्यने नस्तराती स्वीकारी बांटन करीने स्वस्थाने गया।

मांध—आ महामह छेलने। असंग वाजुने अति श्रीविविभित्वचिं दानिय, पजु आ वाततमां विविध अदिशयोक्ति नभी व करी। वास्तवां पूजयाद्री बजान औरपूण्य अंने तवशामी पुढुप दंता। शेषतु प्रस्ततें पजु अपूर्वे अदीदिक दंत='। ओवा सत्य-प्रकल्पना चारु पुढुने तुरुपरंतरो सामाजिक सिद्धियाँ माहित वष धावू, जे अवरध शुभवा लेगू। प्रत्युत असंगे पजु शेषतु हिंदु सत्तमे व चंकत करी के।

३०१
શ્રી નિમિ સૌરલ

પરીપાલ પરાશુ સાથુ પુરુષોને સાર્થકીનન માનવું
તેની ન્યૂબઈ કયારે ન આંખી શકે. ન આંતરી શકે.*

આબાદ કૃષ્ણેશ્તિમાં આતમાભેને આપણું આપણું
દુઃખી કુલ્લની જગ વડે ન માપતાં તેમના ક્ષેત્રમાં
અગલેનતા અહ્સુખ અગ્હું. વડે માપતાં ખુશી તે તેમને
અન્યાય ન થાય પણે આપણું ક્ષેત્રમાં પણ શુભ હૃદિ
અગેઠે.

* પલુત અસંગ પણ પૂતયઃ કેટલી કલ્પિત સાધિતા અસારે બનયો છે. જનાં પણ ન માતો આપની એટલલી
આભા ભાષા આખાડ નથી, સાહિત્ય મંજુરી વાત સહંગ લાવે
સદ્િ છે.

અહું મુલ્તઃ નિર્ણય વિવિધ સૌંદર્ય પસચિમનું હતા. તારે વે. સ. 1850 ના પુવર આહારભવ્ય શ્રી વિવિધ અભૂતસર્રીનાખડ મ. આલીના
સાથી જીયરાં કરતા નિયમ ગાડા હતા, આ હૃદય સાથે
એશાને જીયરાં આપણે પ્રતિક્રિયા કર્યું એક પણેલી પાણીના કરતા ગેઢા હતે.
તારે આ કૃતાજ આપણે લાભના વાત કરતાં કહ્યું કહ્યું કહ્યું કહ્યું કહ્યું કહ્યું કહ્યું。
બધું પછી
પહેલા અંખ નથી 
વખત હતી. તે સૌંદર માટે
નામાં જીયરાં ની ગાંધીવરિયલ મ. જીયરાં
સાથી પણે પ્રવાસ શ્રી ગાંધીજીના ભાષાએ હતા. તે
નથી હેરાં સંગઠિક કલી પુલીંડી ઘરે નબાટ મળી ગયેલી. કલી શ્રી ગાંધી
પુલીંડીના ઘરે મોટાવા ગયો પણ પુલીંડી ખાતા અથા દોલા
કરતા પણ સમજ થયેલી વાતની પુલીંડી ન આખેલી.
म. पंत्यास्वाद महाराज श्रीं वाणी आवकले कहूँ: "आ
प्रवीण-कमाड़ पार लगते हैं तब पंजा होते हैं
वाणी कहते हैं वाणी वाणी तालुका
हास्य हास्य आवारी गहूँ। तब पाणी नवार नवार्या।
पथी प्रवीण भाषा म. पंत्यास्वाद महाराज देवसंग्राम नहीं
करते गुत्ते मेरे मेरे कारण कारण हार्दिक पाणी, गुल्लरी आवारी, नवारी
पाणी। गाम्भीर बातो तथा लागी। महाराजी उपाधिम नवारी
हार। आ वाणी में पाते मानी सांप्य, वें वाणी नवारी
होते। अभा र्याथे पाणी भाषा अभा अभा अभा अभा
शीतलता शीतलता सांप्य। भाषा है। सांप्य शुं तो ता
वाणी लगते हैं।
श्री नाभि सौरल

(कर्ल्यू अक्षीश्वर)...........

दीनदी श्रीसंघ अने
दीनदी नरेशनी विनंती

गोटाधना आ आतुर्मानां अनेक शासन अलापनां
कायी थ्या. पुरुषस्वा पवः पही श्री-सबे अहु न
उत्साहली मोटे. अहुआहु महोत्सव उज्ज्वलः. आ आमा-
सायां पूज्यश्रीझे नैन स्वेतास्म भूतिपूज्य श्रीसां-
सीमाशन' नामनी संस्थानी स्थापना करावी कुटी. आम
अहुक पही अहुक शासन अलापनां कायी थ्या. आ
संस्थाना सबवां अभावाधना श्रीकिणीम वहु थ्या कुटा.

अन्न आमामुः पुढ्य थयुः आपस्वा असिनालांक
पूज्यश्री गोटाधनी अभावाधभ तरह विवाह करवानी
विवाहलांभां कुटा.

दीनदीना घर ग्रेली नामहार श्री हृष्टसिंहकु
काल्यं कार्य असंजी अभावाध श्रेष्ठ श्री अनन्तसाधकत
तम पदारितः. श्रेष्ठ अने हर्षार्थे पररर भुवन गेत्री
कुटी. श्रीधिरीना हरेक कर्मां मद्यां सज्जां सुनवे लेता. श्रेष्ठ
શ્રી નેત્રિ સૌરભ

પત્રે દેખવામાં પુષ્ણ ન આવરાવ થતો. તે શેક્ટે સુધી કે કોઈ હંસ શેક્ટે ગુરુ શ્રી દીમની આ ત્યારે નામદાર મહારાજ ચતાના જેટલું તરફે વિરીલ સાનતા અને તેનું સર્કારી મેન્ટ–વાગ સાથે સાથેથી શ્રષ્ટિ કરતા.

બાત વાતમાં શેકટ્ટે શ્રીધી પરસી તેયોના શું તરફે આખતા ગર્વતના પુલકયશ્રીના મહર્ષી શુંધી પ્રથાના સાંભળી ગુરુ તેમને પણ પુલકયશ્રી પત્રે પુષ્ણ પુલક્યશ્રી લાવ નાંયો. તેયોના હાથ–ચાન ઉરવારી વિજ્ઞ લાવના લાગી. શેકટ્ટે પુષ્ણ કે “ પુલક્ય શું મહારાજ
જાલ ક્યામં મિરાંદાં છે ? ”

શેકટ્ટે પુષ્ણ કે, “ મહેશ્વરી મહતા આરામરાંગ છે. આ બાદ શેલ્લા સમયમાં પધાર્યો, જેમ લાગે છ. “

નામદાર મહારાજથી લિમની આપના નૈન સંભાના
આજેલાઓ આ ધાયાં. અને પુલકયશ્રીની તેમની પદાર્થ મારે મિરાંદી કરવા માટે આ Education International 
For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org
શ્રી નામચેતક

આ વષાની વહવાણુમાં શ્રી હવામાલ વહીને આંતરિક કારક્યોમાં સતીમાંથી અહેંદ્રક કરવાની વાતા માંગતા હતી. પૂતરાશી વહવાણુ પણ માં જન કરવા સુખન કરે. અને પછી પૂતરાશીની આજી શેરીમાન્ય રાજી સંપનો કદેશ સહજમાં મટી ગયેલી.

આ વષામાં મહાદેવીની છાયા અસભૂત થઈ ગઈ છે. ને માસ્કલ વિશે તે શાખા અંગી લાગ મહાદેવી ક્રાંતા કહે, "સંપીને હણતિતના કાર્ત્ર કરતા થયો."

ત્રાંદી પૂતરાશી (વહવાણુ દેશ) સુરેન્દ્રનગરમાં પથાયો.

નામ્નાર મહારાજ સંખ્યા કર્યા પાછા બીજી આવયા. પોર્ટબે લેન શ્રીસંઘના આગથાનો માટે તેને પુષ્ચાંદૂ પૂતરાશીની યાન ગિરાવો છે?

શ્રીસંઘના લાંબી ગોડો કહી છે : "પૂતરાશીની વહવાણુ ગિરાવે છે."

ખુબ તમે દીર્ઘયાર પૂતરાશીને બિનંતી કરવા લાગયો, અને માલ તરફથી માંડ ઉપયોગમાં પણ સાથે લઈ નાણે. તે અમાલુ વહવાણુ દેશમાં જરુ દીર્ઘયાર બિનંતી કરી. હીજી શ્રીસંઘની તથા નામ્નાર મહારાજની

ઉદ્દેશ્ય
श्री नेमि लीला

भाववारी विनंती स्वीकारींने पूजनश्री वल्मीकु शादेर थाणे लींगडी पढावायो.

ते वणणते अद्वृत सरकारी-सारख्य सामूही शाखे लींगडी नरेश सहित आण्यांना गाम उपर्रें मागे हमल्याहुं. नेन हेरसर दर्शन वर्‌णन करतींने मंडपमां पढावायो. आवर नाणूने पूजनश्रींच्या मंगल व्यावहारण बांध ह्युं.

"हे सख्य आमांय! तीने देम सुणावी. ते तेसं क्रमला अध्यावृत ते सुण खाले हो, किंवा तुम्हां् नस्ती आहलं, मादे किंवा लण्याने कुण न आपलं."

लींगडींना पूजनश्री व्यावहारण हुतावाने हो.
શ્રી નમિ સેન્નફ

અનેત ઉપકારી શ્રી નિનંદિક દેખ દૂરમાં છે કે,
સાયુ સ્વધીનતામાં છે. "સવે" પર વશં હુઝમં,
વશે આતમ વશે સ્વસં," માટ પર પહાર્યે પવલું
ઘરા કરવાથી સ્વા નહી, પણ કામ વધે છે.

સંસારવિ વિષય દ્રશા શું હોય....

કેટલા વખામી સૂત માને છે, કેટલા સતાંમાં
સૂત માને છે, કેટલા સ્ત્રીમાં સૂત નિહલ્ય છે, કેટલા
સાતનામાં સૂત ઢેલો છે, પણ આ અભાવમાં સાયુ સુંત 
નથી.

સાયુ સુંત તેને કહેવાય કે એ આભા-ભાયા 
પછી કહી પછુ જય નહી, તેમાં લોગવાટ માટ કરીની 
થી પહારાયેની શું શું સવેકારી ન પડે, તેમાં 
ને લોગવાટાં એ જે જવાને પણ હુઝમ ન પહોંચે.

સંસારના કહેવાટાં સથાનાં સૂત, હુઝમ ભિંન છે,
જવાને પણ પરાજીન અનાયનરા છે. તમને થાય કે તો 
સાયુ સુંત શું હોય?

સાયુ સુંત ધરમની વિશુદ્ધ ઉપાસના આરાધનામાં
સહજધરમની આરાધના જેટલી હેઠતાં રેલત આતમાનમાં 
શું શું આરામની આરાધના. જે આરામાના મહેંદીલાં, સંખે 
અને તજેમય જવાન જીવવાથી કરી શકાય છે.

368
श्री नभि. सौरव

अहिंसाथी आत्मामां स्वेद प्रगटे छ. संयमथी शक्ति प्रगटे छ. तपथी आत्मामां सामथर्य प्रगटे छ. अने आत्मशुद्धि तार छ.

शास्त्राचार ध्वनिंगोऽमे आ ध्वनि उद्दृष्ट कलो छ, महामंगारकरी कलो छ, सर्व इस विनाशक कलो छ.

लुटेव अने सुखदी अहिंसाथी अव परीवाराथी आ ध्वनि आराधना कर्यानी कृपा प्रगटे छ. कृपा प्रगटेने इति तो वघु इति अनी तेजीपुँ इप धारण करे छ.

ईतना सर्वांसाठे हिंय पातालखु समय विच प्रहेदांमध्ये देखा लय छ.

मारे सही सद्धृभाम्मी आराधनामां उद्घवित रेडे, आराधनात ध्वनि निम्मी वे दे छ, मारे तेमां जरा पघु शंका न करी, पघु निशंकर मवे सत्तू ध्वनिः निम्मो-व्यवसामां अव परीवाराचे. अधम्म चर्चा चितले, "उन्हे तेवुं पानी, वाहे तेवुं लाहु."

शास्त्र समार्थ गृहधेवानो स-रस अने सतत व्यापारणे. सांबणीने गृहधेवानो सद्धृभाम्मी सद्धृभाम्मी सद्धृभाम्मी घर करुँ.

राजधेवानो पघु महाराज अने चांदरीजीना पघु रसाय श्री तीर्थर पराामाणे सावथी पूजवाठी-

उठै
श्री तेम्बें सौराल

ज्ञानवारी परी शुभारी युवरशीली पुनःश्रीश्रीनाचे दृढ्यांक अंतांक इति, आतंके तेम्बें श्री ते समाना अनेक राजाश्री, ठाकुरी अने दर्शाते. वगरेंता हृदय छती शंका हुता. अनेके ते स्वतः श्वेतावद्री शंका हुता. तेम्ना दरा सुंदर धरासे खातीं दराशी शंका हुता.

आ रीते भाव हेत भाव लगला लीणींता हृति. निता नवा नवा विख्यात रीतीने साहूवहायक व्यात्ताने ग्ये-ग्ये अदु-अदी हलारे चाहतां. नामहार महाराज सहित अधारे आलमना शंका देते अदे पण हिवस पाया निवाय व्यात्ताने हसि हसि अला कठात. अदुक्षिया अध दशतीं भागशी रा रायवां बाबाती.

नामहार महाराज पुनःश्रीश्रीने विहार करवा देवानी वात ज रांगणे नली गणे कहता हे, "असे सहभाणे आणण क्या चाहें? अभार खलन सांख्य करता हो साहें!"

अध वांरे राखाना देवरांमधे प्रसन्ने नामहार महाराज शेषाने संगृह गया. अंदे देत यां क्या खाता लहा! शहवे समानाने विहार आणण बाजाराते.

नामहार महाराज महाराजवार पुनःश्रीश्रीने वेंना-दरानेचे आयं चाहता. अध वांरे पिताना दजते प्रासे । ।
श्री नवाज मंत्रां अनुज शुभ्री को छी दे *
* लेम लेम तेनु समर्थ करवां आवे छ, तेम तेम *
* घर्म पते अनुराग प्रागट थाते नय छ, अने छोटे *
* अनुष्ठ सर्वथा घर्मचारण जनी नय छ. ना *
* कगतां अनुज ऊं रां न नशी ते लक्षयुक्त आ.
* नवाजवें जवें अपेन न थाव.

३११
(કરણુ પ્રીતિશેલ)

શાસન સમાધાનમાં
અમહાહાદ્ર શુભ આગમન.

આપણું અસ્ત્રિત તાજક પૂર્વગ્રહી સૌરશ્રુત માં પસંદ આપેલ સંરક્ષણ ગણા બહાર નથી, તે બદ્દલે અમહાહાદ્ર પદવારના પવારને પણ અધયક્ષ પદાર્થી.

ધેબેરાથી અમહાહાદ્રનું વિકૃત કરીશે, તેટલી ધેબેરાથી ભાવ મુકાય પદવારના, તારે સુરતી સંદ્ભ પૂર્વગ્રહીની સુરત કાઢુ પકડવા વિનંતી કરી. તયારને શેહ મન્દુચાલાધ વિશેષ અમહાહાદ્રના અભિવૃદ્ધિની શિખર સાથે પ્રથમ અતયારે ગંભીર સરખા શ્રી સંભા ટાપારનાં છ. અને કેટલાક હેકે આપણી માર્ગદિશ કાર્ય કરવા પ્રધાન અને સમાધાનનું કરવા. નવીન શ્રી સંબાધન પણે સમાધાન શુશ્રુત.
श्री नेहरू सौरव

अभावाहना शेषीयाथी. अने शासन समाप्त थाय. तेसर श्री संघना वज्रु कायी अटक्या छ ते निविद्याप्रेम थाय.

म्हा विनंती क्यानां वाह, वास्तवाने! विचारं करी यूनयश्रीणी अभावाह दुधारवांतु स्वीकार्यांं. अडळे अभावाह शासन समाप्त रघायो. अभावाह श्रीसंं बाहुं अर पलक सारेहुं करुं.

वि. सं. १८५६ंना भारतामध्ये अभावाहना अनेक अथरुं आवेद यूनयश्रीणी श्रीसुमे श्री लगवती सूत्र सांलगवाणी लावला थाय.

श्री लगवती सूत्र संघाय ते हिंसामां संसाधणां करवा, अंव वांडन करुं, माटी संघामां साथीया करवा अने धुप-हिंगना उपशेष साथे श्री जौतंमवामीला नाम पर पूजन करवी विरू विरू विच्छे यूनयश्रीणी अग्नाला
श्री नेमि सौरल
tे हुसावी शाबिजेने तरत न ते विधि कर्वा तेयार 
थया।

अहृत श्रीताकौणी जावाना अनुसार पूज्यश्रीघे 
शुलुकुळते श्री लक्ष्मीसृजन अने जावानाष्ट्रे समराच्या 
हृदयनी देशानी शार फसरी. आ व्याख्यानामां चैक मनसुण 
हार, नागरीक गीमनाल प्राताळां, शैक हकपत्ताळां 
ताळाळां, शैक परसराम मननाल शैक माकनाल 
मुलकें, उषेरी छाटलाळ बाहुलाळां, रावसाडें भाँडनाल 
बाहुलाळां विजेरे महानसालांधे शास्त्री 
कावरी आपवा मारी तेज तृत सून पूजन सुवर्ण मद्देरी 
पूजन कस्वः।

शैक आंजालाळ साराळाळ पशु व्याख्यानामां तेज 
अवार नवार वर्डनाई पूज्यश्री पासे आपवा तत्वज्ञान 
कर्वा अेलता, धर्मतां उपार्ध घडपणे ओषध पूज्यश्री 
पासीधी धर्म कर्वा।

शासन समाट पूज्यश्री जेवा चिंक्यातनांहे उठा 
तेवान सहायरी उठा. सूर्यादिस्त मैताली पशु उठा अने 
अनुदासा सीमा हरी उठा. वाङ्गी वेषवह छवां उठूता रदिल, 
प्रियारभां विश वसे, ह्येमां श्री चिन्ताजा उसे, 
लाते बाज्य चांगली प्रला वसे。

पूज्यश्रीघी व्याख्यान शैली औजसपूज्यं सत्कृतं

314
શ્રી શેની લોકલ 

અને અલોક અને સદૃષ્ટિ કરતી, તપાસ મૃત્વિભાગ શ્રી લાલાજીને 
પૂર્ણ આતંક આપતી. હિં પરવિક્લી શ્રી લાલાજીની સંજ્ઞા 
વધતી ગાડી, ઉપલબ્ધિની વખતા સંબંધી પત્રનો શી શ્રી 
લેખી ગમાઈમાં વાતીમાં મોટી સંખ્યા માંદાવામાં આવ્યો. 
દંશા વિશ્લેષણ ટં વાત્યાં.

પછુ નગરીકો વિજેરી સંઘના આગેવાને સમજદાર 
કતું. તેમનું વવિવાર કે શી નલની આગે આવીને ભલું 
સ્પર્શ આધીને અંબાતાબાઈની તેમજ વસ્તિને સંદ 
ભકાર સુખભાવના ક્ષેત્ર અંગે નતી. અને તેમ કરતું, 
તે સંભને હાનિકારક છે. અને આ જ પલાજુધી કે હાથ 
સંદ કેટલા મહત્તના કામ પર એવી ક્ષેત્ર થાય, તો 
અને જ્ઞાતિવાન બાદી અંબાતાબાઈની સંદ ભકાર કરવાની 
દૃષ્ટિભાવ મોટા અમાવાસય કરે, તે અને તેજા નગરીકો 
વિજેરી આગેવાને શ્રીસંધનને ઉત્ક્રાખય વસ્તિથી લેખા કરતા 
કિંમતા. શ્રી શ્રીસંખના મહત્તના કાઢી માં પણ વિવંદ 
વાઢાયો.

શ્રીશ્રી અંબાતાબાઈની શાસન સમાચારની ઉપર 
અનન્ય પ્રથા–લક્ષિત કરતી. શી વાગત તેશેશ્રી વધનાથી 
આધાર. અને પુણયશ્રીને કહું કે, "કાર્ય સેવા ઉરમાયો." 
સભ્ય માં, પુણયશ્રીને હૃદમાયું કે, " અંબાતાબાઇ! 
શી મગનતાં હરમત આપી હતા શ્રીમાતો જાતિના.

2017
श्री नेमिनी सोरला

१२०० वर्षांना शेळं हुला. हवे आपणू आहारी शालिना शेळं अनुवं नयी.” माझे के रीते शालिना शाळी स्थापत्ता के रीते समाधानाना मागे आवश्य. तेमाना के तमाह, शालिना, अने आमदावड श्रीसंबंधी शेळा हो.

आं शालिनीला देशा पत्थरच्या नक्कडी. “युद्धपणं शिरोमायद” जे धरिल आहुसार शासन समाधानपूर्वक युद्धस्थल कथने धातानी जाणे उठू दाखवा करता पण असिल माननारा आं शालिनीला युद्धस्थल्या जबाबद-यशस्वी गाज गाज गाज तरली नाही आं शालिनीला शेळे हे, ’माहें! आपलं प्रवेश-आहेसा आमासं छें. हवे आपणी माहेंद्रनाथानुसार समाधान शक्य करा.’ आ समाधानाके आमासं-शालिना हे लाटा केलीवर बाजे.

शेळा पक्षार वर्ण अमलानी काळे. शालिनी त्येंने कडे शेळे! आपणे समाधान करवं अमलानी नथी. आमं आपलं पक्षांना रद्दा अन् आप समाधान करा तो आमासं नाके कपाय.

शेळे हे, शेळे हे, युद्धपूर्व शासन समाधान-युद्धस्थल प्रवेशाले ते मारे के कलेक्टर शिरोमायद ह्या नक्कडी, तेमाने मारे कोट्या विवार करवणास ह्या नक्कडी, तेमाने माने सर्व अंकार करे, शालिनी उद्दी पण हे, अनौपचार्य स्फुरण हे करे. तेमाने के मारे कशी शिरोमायद जीने विवार करवणास नथी.

३१६
શ્રી નેભી સૌરલ

tમારે અમારી સત્તિમાં હવું છતા, તે કુશીલી ઓછ છડે છે, મારા પક્ષમાં રામબાણે મારે. આજું નથી.

આપણું આસતી નાખી પુષ્પ શ્રીમાણે અલ્સુલત શુદ્દિ-
ડેનેક વાપરની શેખ અંગાનાલાલની વિચધમાં પહેલા
વિશ્બ શ્રીમતી સત્તિમાં સુખ સુખ ગુડક્ષીને સાથી શહે
પદેશ દ્વારા આ વિરોધ કરવે છે ગયા સમાનવા. તેજી,
ભિ પરિસ્થિતિ સમાનવા, અને નગરશેઠ ઉપર
અંગાનાલાલ વિચધમાં હરેલી અરધ પાછી જેની
લેખકી. આમ ધાતી હશે શ્રીમતી સત્તિમાં સામા
નતાવગામમાં અલસાત ચાલાઈ ગયેલ. વિરોધ, પક્ષમાં તેમને
વીશ્બ શ્રીમતી સત્તિમાં શેખી સૌથી સૌથી, તે કદરી ગયે.
સામય થી તેની સ્તરી સત્તિમાં સુંદર સુંદર.

હયે મ-સઁગ શેખી કે-સંપૂરણ કભે કભે શ્રીમતી
અંગાનાલાલની પૂર્વ પર માયા યુગલ હેરાસર કુદુમની ધર
પૂરી થતી, તેમની અંદર રમણસંહ સામાત પૂર્વભાઈ પાસે
વ કરાવવાની લાગના હતી. હેરાસરી પ્રતિફલ સુખ ન
ધાયું પરતી અને છડાસ ખાવે કરાવી. તે પરિચે તેમને
સંદર કુદુમન પત્રિકા છેલ્લર અને નાર્શેડ વિગેરની,
સલાયું તેમને આમ આમાના નરફાત નદી કરી.

સંદર વિભાગ સૂચ સંભાળા કં શું કદરું? કિયે
આધુનિક આસાં સંખ્યા પુટી કાર્યક્રમ. તેમને પરસ્પર

397
श्री नमः सोरेला

श्यूत वाली करी पत्र दिए माणे न नीकराये। खेबे तेनेहों विजानुः के, कहे आपसू अधाय मगी पूनष्ठादि
शासन समार्थीही पारे नहर तेंगोधी न आपाजी आ
विमासखु हर दरी शाही।

अने अनोट आपसू सहु पांकरवाण सेण यर्हे
पूनष्ठादि ने मंद्रु तेंगोधी पासे सहु आन्या। पूनष्ठादि
निवा लावे विनंती करी।

पूनष्ठादि ते समने अंगालालाधि ने मीना: या।
समाजार माणालां न अंगालालाधि आन्या, अवलां न
पूनष्ठादि पासे सामा पक्षवाणाहोंने विधान नेतुने नवां
पार्या। अंगालालाधि वांनन करी पूनष्ठादि वाण ही
वहा। पूनष्ठादि साठ साठोचा सांभो। महिमा वर्णीः,कहुः
परस्पर तकेश वधारवारी आ बलो अने परस्परां
कर्त्तेर तुष्क्ष्य उति हे। ते वपेश सांभनिनी क्रेम वर्णा
शंकारी माणी दुर्जा माणाह नेषी थाय तेम नो सागरी
वीना थ्या।

अंगालालाधि तौ ते मारे तैरार न हता।
तेनेहों दसा पहा काह लेडीती कसा: "साधविः मारे
तौ आप दरवावा तेने दरवावूः। आप कहा तौ रेशा
उगाण पर सही दरी आपूः।"

आ माराणी पूनष्ठादिनी सामा पक्षवाणाही सामे
श्री नेमी दीर्घ 

dhārī kari ḍhārī: “धुरी! अंबादलाकर तौ समाधान 
मारे तैयार है. तमी वहां तैयार छौ ने?”

परेशर “वार्ता ने भाने की छाया भाने” ले 
जुनी केहिंत वथाशं सिंघ थाहे. पधार भुजा विवाचारणा 
पड़ा हता. तेथे अंतः नाथी नाथी पहुँची. “क्या!” आलेह !”
अंतः परस्पर समाधान मारे्’ लमाशू तैयार कराये्’ 
अने अध्यम अंबादलाकरे वांचवा आप्यु. 
हारे अंबादलाकरे झंझ छाया नभी. जुं ते आपसी ज्ञाना। 
अंतः सभी झरी आप्यु. आपे ले केरायु हरे. ते आभारा 
हतने मारे न बने.”

आ पढ़ी ते लमाशू पूलयाहीनी तत अरुछाथी सामा 
पक्कवाणी वांचवा आप्यु. तेभें पढ़ू ते सहंगँ भान्य 
राखु. अने पढ़ा हो सह्यी करी. अने पूलयाहीनी 
समक परस्पर “मिमाुँ ठूकतूँ.” हेठायु. 

ते वणुपे पूलयाहीनी सतप्रेमशाथी शेठ सामा 
पक्कवाणी आने आलाई सहायतयु, प्रतिपाद अने नवहरशी 
पक्कवाणु आभारने आप्यु.

आप्यु अरितनायक पूलयाहीना अधकुल द्वा 
रूकत्याथी श्रीसी धने हरा श्रीमाणी जाति उपरी 
विमानना वाणा गया, विमानन अने शान्ति अने 
संघ छह गया.
श्री नमस्ते  

त्यार पत्री तो खुल कुर्खी अतिशय अनुभव नम शुभ उद्वास लावे आरंभ कथेया। तेहीं नव अकादमियाँ शे अंकालालालापणे वारे करें। अभद्रावह श्रीसंबंधां आ विषवाले मैंने मे वर्षावी नववर्षरी वसेरे हेल्टलां धम्म करें अर्थ पाया हटा, ते आलू थया।

श्रीसंबंधां पहु विषवाले हु लरी सुनेक-शान्ति संप मार्ते अतिशय परिाण्य करी ने जलानं नौर्षी शासन समी धूध्रीही हाम्बं। तेनी हुवा आमास अभद्रावहानी तेन आलमां धम्मेरीपिदं द्वारा पावाणुं आलु आधाया। निजीची जनवता ध्या।

सुरत घ्याने भाले धूध्रीही अभद्रावहानी आमासणां लाई, ते परेरसर सामं धथुं। सक्षा संबंधां हरा धरे पुराने गुरुहीमी अन्नां पतिलां अने शासनां दृष्टिको वाटी थव धाजी।

सं १६३१णुं थामालुं धुं धथुं। धूध्रीही अभद्रावहानी धरमांगूं प्रेशुं। सार्वाइन सुर करवाणुं हेवत धृताव्युं।

परं सं १६३८णुं थामालुं धुं। सेवसात अन सुबेर्न वरया नली गेटके हुकाणना गोवरा दिवसी आध्या।

उ२०
ા નેમી દૌરા

માનવતાની પુનઃજાતિ ઘટયાં, પક્ષીના ખાવ વધયા. વેટને પાણી પૂરવા મારે માછુસી. પશુ-ધનને પાણી મૂકે રખવા માંડયા.

આ થાય છે. આપણું વેરીના પુત્રેશ્વર સહિતા પરિવારે મહારાજ વાલીમાં વિવાહ હતા.

અલા હિર્બા તેમની સાથે તેના પ્રેમ વિલાસને કામ માંડયા. સાથે શહેરમાં પધારી રહી હતા. તો અડીલકાંઠા કુની-\nવર તથા શ્રી રાજ્યના અમ્માશાલાના વિશ્વાસ, પોટાઈયા શ્રી લક્ષ્મીયાંદે સુપરભાઇ માણ્યતા વગરે આવ્યા હતા.

આ સમયે પુત્રેશ્વર હયામણુ અંગરે યાત્રી લેખરી લેખરી નેક્ષ.
श्री नेमी सोरल 

पूर्वश्रीके लक्ष्मीगंधारिनी पूछकुए, "आ 

लक्ष्मीगंधारिनी तपास करीने क्युं रे, 'उत्तरपाने' 

आ संबन्धिनी पूर्वश्रीका हयामय हितामा अक्षम \\n
--भ. ज्ञाना हितनी चिंतानी आज पूर्वश्रीका तन \\n
-मननां सलूकी ही. श्री विनाजाने वल्लाता छोपो \\

\n
आम चिंताने पूर्वश्रीके श्री लक्ष्मीगंधार \\

भारद्वाज उत्तरपाने जती ते बेचीने छहावी ही. \\

पधी तेजोश्रीका सर्व अवभिषित चिंतात चिंतमां \\

प्रभु रुकली. आ बेसीने तो में नह छेट्से बपत्ती \\

पधु ते सिवाय आपा. अभिषिख पशुभो शेक \\

नहीं कुछालों हय तेनी शी भाती? मारे ते मारे \\

श्रेष्ठ भागाने कर्तवा लेखके. \\

विवाह, वापी अने वत्तेनां ओक्टेप पूर्व भालायों \\

रूहे ते ज हिंसे "ज्ञान हय अने आपत्तु तत्त्वाय " \\

ते विष्ठय पर व्याख्यान आपत्तु. \\

भा व्याख्यानां ओक्टेप नेष जतो. तेभी न \\

यथा जती. नङ्गु पशुभो बालावु चिंतानी व्याख्यानी \\

३२२
ભારત સંસાધનાતની ડાખ તેવું ખુબ વાતાવરણ લગે તેવું તબ્બાં કહ્ું.

આ તબ્બાંની અનેક સંદર્ભ અસર ઓના પ્રાણે પર તે હોણે તે સમ્પાદનની દીપ સાહ્ય કરી. આને ૧૫-૨૦ મિનિટમાં હોટ લાંબ દુઃખિયા લાવાયું ગયા. પછી અલ્લાહણ પાસેલા પક્ષોને સારી રીતે સાયગાની દીપ સાહ્ય કરી. આ તીજમાં શેષ મનુષ્યનાં દ્વાર પર ૨૫૦૦ અને શેષ અંદાજાં સારાંશાં દ્વાર ૧૦૦૦ લાંબાયું હતું. અને લેખનાંથી સાત અંદાજ લોપી આ હતું ગયા.
श्री नेमिनाथ

आ रक्षसें महादेवनी गोट्या तेर संस्था संकराचिन वधु सहर भनी अने खुबाने अपवानवाण तेम न सांवलवने कायर्मां तेथ आवी.

आलो कार्तमां देर-देर झवलिंगा वेहरी लांब हे स्मारक महामायी ग्रेशांकाले आपने खुब ह्याना पावने आपान जोन्ने अंग बनाविने ते दिशामां महामभु आगण धनुं लेहने, देवीनी सुगी अंप आज साने जुऱे रहें साई को घटना नेल्ली डाण्णे हे तेल्ली ने लैन्त्वने फडकायन रच छे.

आर सं १५५३ रो यामासां मेघाला अन मूद्यने न वरसम, पशु आपान धर्माना महाराज आमा वरसम, दे हुलागिया लिव सुवाजिया भनी गया। हयापी नीर्मी लेखावाना भनी गया। देवनी वहारी खाबाना स्वल्पमे अनवासने तालक भनी गया।

आ वि सं १५५३ रो यामासु महादेवामां ज थुसु आदर्शन महाव तस्त चाहार सूक्तिस्वाता श्री शिवल हेवाशिवे मुंगारामां आपान बार्त्र नायक पूणयांती तथा शिवाशी अमरचंद कसराक, खावनगरवाना आदि गुलुआनी विश्वस्म दुःस्थे श्याया। केस रहे। पशु तेमां जे सार्विना ज परासम श्याया। सत्यने सहा नय होय छे।

उ२४
श्री नेमि सौरव

tे वष्टे मीठ शेख अफाबा खपड़ी के काध-काठीबांध वोगरे अरिताना आभा हेका धर्मने अभद्र- वाहां रेकली शेख आशुहुज हौताशुजुनी पेटूने सुंबधांब धार कर्नी. आई वाळे। वहवरावी ते, "शेख आ. कनी पेटूना वड़ीरहरी. पेटूना पैशाशी चैतानी मिलो अतावे चै, मारे हिसाव वॉफणा साक्षा मारे चेहु सुंबध धार कर्नी और निर्देशी." आई आडी अच्छी वाळी। लोकने समजवाने तेना सम्बन्धांभ दिल्लाल ररी, भैं अचार कर्ये. अने अटीसा लेटली सही गो करावी.

समय कतां आ भीड़ लिगता। नवरौखके श्री कस्तुरबाई महाकाली करूने चढीना द्वारितिया अने अभद्रावाणी आचेवानी नाहु धर्मने, अटले तेमेहु कोडीसे समजतव्या हे, "आ वीर्यनी पेटूने अभद्रावाणी अधार लाह मह, ता पेटूने धारुं नुकेशान थाव, अभद्रावंत म्यूवतीं देने तेमेहु पेटूना तसाम श्रीपु जेने लेखा हुय ते लेही नाह ते पुढला ज च। परलं वड़ीरहरी उपर फे अटा आक्षेप राय चै, ता पीड़हु शायी नाही. आ रीते वातावरण आणावा लागू. अटले शेख श्री मनसुष्णालकी आणणा वर्तनाऱ्या पुण्यश्रीने वात करी. शासन हितनी वात समजने पुण्यश्रीं "जेन तत्व (नवेष्टक वसा) " ना

उदय
શ્રી નેમિ સૌરલ 

સલયે દારા ગાંધીમાટા શ્રી સાંબંધી આચિક હિવસ લેવા તુંકા ગાંધમાં ૧૨૦૦ નોટલી સહી હોતી હતી. 
“જેટલ્યું જ. ની પેટીના તમામ કામ કરતે સુંદર પેટી આમહાવાહીમાં જ રાખવી.” આવી હચ્ચી ૧૨૦૦ સહી હોતી નિયમી માટે કરવાની પાણા પાડી. 

આ શાસ્ત્રીય ધામધન્યથી પૂર્વ થી. 

વિ. સ. ૧૯૫૨થમાં આમાર વહાં શૈલે શ્રી. ક. 
પેટીનું અંજારું ઉન નવીનાર્થી અમારી માટે પુરાણશ્રી 
ની નિષમાં નિમ્નથી થયો. આ માટે દીક્ષિત સહે સંકે 
ધને આમહાવાહી માલાવવા આમા શિક્ષક હતું. 

આપવા તસ્વીના પુરાણશ્રી વિદ્યારથી કરવાની માટા 
તે મારો પુરાણશ્રીના સાહિતયથી શ્રી ધીમતવાદ 
માસ્તરે નામના એક દેશ્વું પ્રતિશીલ પામીને હેઠળ લેવા તૈયાર થયા. તેમણે “બોડીવાળા માસ્તર” નામની 
આભાય શેરીમાં અભિષેક કર્યા. તેમણે અંગ્રેજ લાંબાં 
જેટલું બંધ વિશાલ હતું. તે વધુ આમહાવાહી કેટલી 
નવા અર્થનાટન, કેટેક્ટર વિજેટની અંગ્રેજ અધિકારીઓ 
નીમાતા ત્યારે તેમને અંગ્રેજ બાના અનેમાતાથી 
ખેલ ખરાબાથી, તે વગ્રામાં તેમની અસિડન્ટ કર્યા. 
તેમણે લોહીન આપવા માટે પુરાણશ્રીની વિનંતી કર્યા. 

આજી પુરાણશ્રીની ઇંણીયાધીન પાસે આવેલા શે્ના.
श्री नेमिल सौरव

“रशाऊ” नावी ओणपाता अंगजामा घामधुषभी भुज जांकली हीका आपी चेराणा शिष्य करी. तेमनु पाग अनिस्नी बाह्यनिर्वाणर राज्य.

हीका आपीने फूलाश्रीमागे लांबणी तीनांनी यात्रा मारे विकार केले. “जेन तत्त्र नवनेवक साबा’” ना सर्वेशे श्री थालेक नी छांडी पागतो संध काळे. त्वां गेळ फुफ विनायक कटुं. त्वांशी अंबालुऱ्या पदारी श्री महिनाभाग्नी उद्धारावर यात्रा करी. अंबालुऱ्या उपार्वणे श्री संघ विनंती करत आले. उपार्वण मारे घरांना केलेला पधारी.

उपार्वण मारे पधारी पधारी हे. ते समाचारे वरणान शेळती मनसुफळाळी कोरतील लागू हे स्वरूप लांदाने. श्री संघ आमालाबारां स्वीकार केले. त्वां अने किन्नूसंवतीता संध स्वागती अतिनिष्ठ समी पेटे. अंबालुऱ्या नवुं घडबाय ती वापरे शासन समेट आमालाबारां विशालमान डाय, ती धोणु इर पड.” आले तेश्रीनी जेव अतिला हे. तेमनी धारारीने अधार छाप अनेका अलाव पडे हे.

श्री मनसुपालाढता मनमा जेव बीते फुफ व्हा कॅटी हे, संध व्यक्तिरसी अलग जेवी उज्जी हार्दगे नेन, ता संध लेगे थाय ते आवसर संध व्यक्तिरत

उरु
श्री नेमी सौरल

मां लेना लेनवी देवाय ते साँझ थाय, कछी हैम 
मारे रहिने विनंती करी हती. आ कार्यमा हाकिंवाड़ना 
राज सुभाष कार्यकर्ताहीं। रक्षकार हो ते न कार्य 
सिध्ध थाय, हाकिंवाड़ना राज में गजुला शेष 
अमरणेक कसराण बेरू, वोरे आर्जेवानो पून्य शासन 
समापना भक्तिपंकट बनो हता। तथ्य पूण्य आयार्थ 
हैवनी हायरी भादु ज वेदरी है भें सीने क्वायुः।

अमरावती आर्जेवानो सी लेना वह नक्की कहुँः 
हे, देव क्षितिजो ऊपर ने तेना अलाव पड़े, तेवा 
सहायक रूप शासनसत्स न इ. मारे तेनाय श्रीनी आहीं 
हायरी मास जडरी हे। अंतिय सहु अणीने क्वेल 
वर्याने अमरावत पथारवा मारे अति आथुनिव विनंती करी 
पून्यश्रीने वाणालाहना विवरिय करूने 
अमरावत पथारवा “का” पाडः अंतिय वेनुस्पशानो हे।

अमरावती शी आर्जेवानो। आधुनिक रचिनावसो 
पूण्यश्रीने अमरावत पथारवानी विनंती सयीर्य 
तेथी श्रीशंधना आर्जेवानो पूण्य राज थेया, इवाहशी 
परावर्ण पथारवानी विवरि मह्यीने अमरावत पथार- 
वानुं नक्की कहुः।

★

उर्चा
हिरण तेनससु............

प्राचीन तीर्थना लिखूं अवशिष्ठ। नेह शासन सुआेर गमगान आन्या।

वि. सं. १८६६वीं साल हेती, साहसर महिना हेती।

पुजयपाद शासनसमाप्तश्रीं हरित निवासी।
शा. गार्थनहास अबुवणलाइ कसा श्री भांडकलाव ठाइस्या वोरे पुलकरी तसे हेका हेता। ते वणिते वात सरोकरता हेता करू छुन्नु हे, “आहें श्री यां आघाल उपर धरीसां नाम नावूं गाम छ। त्या आमनी पाहरे आपल्या शेंक निल्या-शिल्या जिन मंदिर छ, आघाल-आघाल रेटलीक ३-४ जिल्ला शिल्यं मंदिरता, ठेकूं या ल्या, हर्माण, आशाण।

* नव पार्थ युवर्यां आपल्या मरिंदन नावने वृक्षस्ती केल्यात पधारेल त्यांनी गार्थनलाई बरोबरी आपल्या हूंढीवरी धर्मनाथी शासनसमाप्त रूपात करता। असंतरी शासनसमाप्त तस्वीर जिरूंजिन मंदिर हेरासर निर्माणार करण्यात चालू अनुष्ठान पड्या कारभेल.
श्री नेंद्र भौसल

व्यगरे अवशोष खुशी पुलका देखाय छ. केटलाक विनविनं ना पल डु रा।" आटतु फड्डी गड़र्णनसारात आटकोता।

श्री मांडलाक्षे आत्मा हे, "आप साड़ेम ! ने त्यां पाठरे; ती ते जिन अतिमाह वोरेनी आशाता अन्धे. अथी ते त्या ध्यान रागे तेवुं करा नथी।

शास्त्रालाक्षे दारा आ तीथनी धतिहास आधीन अहकल पाये नाशुता हुता। वंचितुं हुतुं ज ते प्रायीन तीथनी अवशोष नाना गामना पाहरे वेर बिजेर पलया छ. ते वात श्री गड़र्णनसारात तथा मांडलाक्षे पालीथी नाशुिने सांलणे पूर्वार्थी विशारदन वढ़ा गया।

आधीन तीथनी अवहाश सांलणे पूर्वार्थी विना विकं व्योलार्थी शरीसा पाधारा रेरारी करी, पूर्वार्थी बिजेरे साथु महाराणी अपराना समये विकार करी शरीसा पाधारा।

श्री गड़र्णनसारात शरीसा गामना प्रथम करी ने अंगारीता एडइक्सेने धेरे उतरवा वोरेनी सवर्ूत्व एदी आयाे। पाढी पूर्वार्थी वोरे सवरे दवाने गामना आयाे। पाढी सवरे साथु महाराणी वेट छाडी तया उत्त्या। पूर्वा शासनसाथी अने जे आर साथु महाराण साथी गामना पाहरे वेदारे लेवा निजया।

३३०
श्री नेभि सौरल

हेरासरी शालू-नाजु दीर्घ अराम सरीसृप रहति हरि रहि. नाजु तेजस्वी रहि पर रहि नानी माँ भद्री मूर्ति यो अने अवशेषी एक स्वयं लेजो करिे कुक्ता या. पणी पूवल्लभी बोरे गामान पथाया. गेवरी बोरे वापसी रखा दशि सांसे-संस्कृत समय स्थंगीत भूमिषि जता हता, पाहिे एक स्वाम-शीला नेवा माटो पठार देखाये. तेना उपर गोदे छाया धान्ता हता. पठार मुख दीसी देखातो हता, पासे वर्जे ने पूवल्लभी तपस्त करी तो श्री पार्वतनाथ पुनिना प्रतिमाल्ह गेवा करिेणिं महतता है देवाय देवाय.

वही हिवंशी श्री गीर्थनहसासलाई गामांषी ये चार भज्जूरी ने गोशाखी लाखिा. ते प्रतिमाल्ह पूवल्लभी पूवल्लभी गेहकाम करिेणिे भक्ति हता. त्यां सो गामाना भािसी लेजो यहि गया. धरीरां प्रतिमाल्हने जुळे अने घड़ींसार आश्रया. पूवल्लभी गुणे, अङ्गुपंक-पूवल्लभी गे ने निखे.

पूवल्लभी गीर्थनहसासलाई उंचुकी डे, “तमे गामाना वापा केटली वचिा अत्यारे शाखी भज्जेलाई लगािाका नामविषी वर्जे तो. तेवां आ प्रतिमाल्ह बगरे अपेक्षारे जेणारू हेवाय.”

श्री गीर्थनहसासलाई मास्तरने. गामां सारे आहिे - 

३३१
श्री नेहरू स्तोत्र
मान दो। भीते तरत न अङ्क रचानी। वाला भरी ली। तेमा मंजु देश परिव बिखु भूलिते। अनेक अवशेषोऽथ जारी सति सुकावी ही।

विशेष तपास कर्ता कर्ता आकु-आकु अनेक हेश-सर्नी पाणजना। लागभांगी अंक अंटैत अतिभाष-नेनी बृंपाट अग्निणयक लगवान कटिक न कही, ते मणी आत्या। आकु आकुरांडी श्री अष्टितात्वावी अति लाव मूलिते वर्गे वधु अवशेषोऽण मणी आत्या।

परिवर्त अंक गारी ऊपरना लेभमा श्री वस्तुपाट मांर्नै। हितितास सेन्यो। यो रमण सूक्ष्म दृष्टिको तपास करी। ने ने अवशेषोऽण मध्या ते सर्व वाणिया गोदवारी ही।

आ अथी व्यवस्था थया पटी नील हिव्से। श्री शरीरा पार्व्वनाथ प्रकुणी सं-सुण जहाँगठ कठे लावली। हये लावविलेख अनौसे नस्तुलित-सतवान कही। पटी आ आधिन तीर्थना उठार मांटे आधिन कही। आया महान तीर्थनी आ हसा लेहे अवश्य इत्यस्तं इत्यस्तं रही उठार अने मन्त्री गम्भी्र अणी। गया।

तेन वपने मनोमण हत विचार करो दे “तीथमा उठार रुँ शासन हेवनी महांगथी मध्य जरी?”

श्री शरीरा पार्व्वनाथ प्रकुण प्रणां अणं अक्षाभिलाहित
उठर
श्री नेहि सौरल

ध्यान सरल अने तीथियांतरी आधाना करवा पूर्वक पूर्वश्रीरी त्यांमध्ये आकाशवनं नवा मार्ग विकार करूं.
पूर्वश्रीरीना चन्द्रां मार्गारे ओळे तीथिकारतुं व रत्नां वाहतुं करतुं.

आ शासनसाठो नवनेत्रां अेवा प्राणवंतु तेख कलकतुं करतुं हे, के आत्री वा पदार्थ पर दूर्दशीरी देवा हेटी पडती, तेनांना नवळवननी संरचार धार जतो-तेना अनेक हाणला मेलण हे.

श्री शरीसा तीथं पर कृत्री वणेती अणानी कणी हणा पर पूर्वश्रीरी कुपालखि पडता हुर ध्रुवाना आहला थेजा ते व समय शहु थड गेलो, ओठवेवे व महाकुंडेना धालने बिरल करि हे, तेनां अनला उपारकर पणू कही. अेवा थेजा तेख आ तीथना बिकारांना शुल्क विका आती जगेच. अपूर परी ती विवेशांच्या वाहना टॉयलेट विभवळा मांडतां. तीथिकारतुं सहन धार्ये आणण ववणा मांडव्युं.

शरीसांती कोटीहुं नवा मार्ग पालताना शिव्य परिवार साथे हठता. हवेच अेवा बाणुं हे एरुं थाह्या. ओठ्यां मार्गांमध्ये रस्ता आयत. ओठ कोटीहुंचनो. अने वीले भीउ वर्णने, तेनां ने रस्तो भीउ तरी.
श्री नंसि शौरस

पूज्रश्री आंग्लिनामा पोटा रस्ते नही गया।

रते हलो। तने आंग्लिनामा भारे मानीने ते रस्ते

पूज्रश्री आहि साहुमो आह्या।

पूज्रश्रीनामा एक प्रवर्तक सुनिश्ची रोशीनिवयक

आलमुति आणण निकै हवेला। तेथी पूज्रश्रीनामाच चिंता था

के वशोनिवयक क्या रस्ते गया इतरे के परिक्षा यशोनिवयक-

वय आंग्लिनामा सारा रस्ते गुंग्या हुता। अने पूज्रश्री

आहि-पोटा-पीला रस्ते जता हुता। कारणे आ वाताना

भाव नाही। अतः सो निशंकूस्या आह्या जता हुता।

त्यांना एा-एा आधार साजेला, न दस्ती शकायती

क्यों? आकाशानां छंदालुमांसी हिंदु आवाग्य आहेले।

"तासे ने मार्गे नवे रहा छ। ते तथारी साजे। मार्गे

नाथी, मार्गे बूढ्या छ। तासे शीघ्र आजुना रस्ते जाव."

334
श्री नेनि सौरक

आ हेंधी वाची संघ्याय ते निरप्पां तौ पावां व्यानी वेसा हास्या. तौ दुर जूठी नाना भेटा. अर्णां अने सपार मेहन विकाय कंंस के हेमायुं नहीं, अटके भेटी ब्रजी थरी नारीने तो धान्य आणावा बांडुं ने त्यां तो हरी गेही आवाव संबंधालये.

इरीने आजु-आजु सो कुत्ते छो तो काढ़ा हेमायुं नथी. देनो आ आवाव आवे छो ते समवान नथी. निर्णय मागूं क्षारा हेमायुं जरुं पावू मागूं नथी ने—अटके अननी संज्ञनो देखिल सपरी नथी. अक्ष क्षार विनाय करी. पृथ्वीश्रीमती गंधरी अने क्षेत्र स्वरे गाद्या :

“आ जालियार डुंगू छो! ने हि ते आवृती अनने आजः मतावी अने साः स्तर रस्ते अधातो.”

आनी काढू कॅटर मल्ली. नहीं. अटके अक्ष क्षार विनाय करी सो आणण गाद्या. राउ हु ते गाद्या रयां ता व्यानी अक्ष आकलिकड जस्त ननदे पढ्यु. रस्तानी व्याकुरच्या अक्ष नागरण कंडावाकडे बेहिंदी. पृथ्वीश्री अने माने भुयुं. क्षारी जंतुं हेमायुं दाळी रस्ते. नाही मागनी आकलिकड विनाय कॅटर होतो. उत्तो.

आ दरव लोढीं पृथ्वीश्रीमती सागरुं के “नकडी आ तीस्री. अधिकार-देवना आलाव छो. आपयु भेटामाजे वडया चिथी, अटके जस्त मागीं आतावाला आ.

उ35.
શ્રી નામે સૌરાલ

સપ્તિ શાશ્વ અને જેમણી વાદ્યનાર આવે છે.

પ્રમાણે કહે છે." આમ વિડારં કરતા હતા. ત્યાં તો ઇસ્લામ શિક્ષણના ઘર કણ "તમે જમખોને રસ્તે લાગો, 
તાં રૂપવાર જેતર આવે છે તમારી પાણીની યાત્રા જને."

યોખ યાથા કહે છો તાં તો ઇસ્લામ શિક્ષણના વૃક્ષ જેવે હતા આવતી હોયાં. તેનું પૂજના પાસેથી આવતા ૧૮ મહારાજ સાહીબને કહ્યુ: "સાહિબાં ભાગુ 
પાંચ આ પાણી રચાર આમ કહી થઇ સ્વાર્થ સુધી સાથે બાદલો.

જેની સાથે વાતચિત કરવાળી ક્ષિતિજ પૂજના પાંચ વચ્ચે કયાં તો. જેની સાથે વાતચિત 
કરવા અથવા આપી, રસ્તો જતાવી તે વાદ્યનાર 
કારે અલ્સાય થઈ જયો. તેની કોઇ પણ પાણ નહીં.
श्री नमिस सीताल

पूज्यश्रीमाणि नमिस रति क्रिष्णवानुं कःतुं. गांधे
हर आत्मा गेते जोक प्राप्तवुं गेतर आत्मा. तथां
हेतुना रस्ते आत्मा. अने गांधीवर्तम आज्ञेवर गाम
अवि गयुं आणे आगाचर सुंदर १० ना दिवस हठले.

मक्खुमाने हेवा पघु सहाय करते. ते आपणाने
अહिं नेवा मणे छ.

श्रीसाथी विक्राठी करते हेतुलांक मुनिवराई. अने
अपिच्छन्न विगीरी सिधा व आज्ञेवर अवि गयं
हुता. तेस्ता पूज्यश्री विगीरीच राख तेता गेहा हठता.
खिंता हठता हे आणे मोटा महाराजश्री कोरते
आत्मा वार देम लागी?

हेतुलांक पूज्यश्री विगीरी साहु अवि सहा
जाणती वापरली परसपर वाते करता, आज्ञेशी
हिन्याभार ध्येत तथा नागरक सागर हृदयानी
तथा आज्ञेवर विशेषर आयो. अने साठी मझी
अतावीने क्षेत्रांमध्ये अवि वर्ष गेहा. ती लागी सो मुनि
बजवता पघु नवार्थ पाया.

मैैं अजादी मंगलाष्मय सुंदर आराधना आज्ञेवर
मां करते, वती आज्ञेवर विकाठा करी पूज्यश्री
सप्तिवारी आमदावाने पवाराय.

२२ ७३७
(कर्ण चामोलीसु) ................................

अम्बावाहमां शासन सञ्चालनी पुनः
पवित्राभागी

शासनसञ्चालन पूर्वमध्ये आचार्यलोक्य विकार करी
अम्बावाह पथाया. ते वचने अन्तिमस्वन्त्रक वृत्ता
करवाने कठी. ते आक्षेपी आधीविने नजळोला फरकाला
वाणा अन्ती गूढ़क धिरानयां.

नगरिक कर्सुरलाइ, शेख महमूदलाइ, शेख
कमलादासलाइ, शेख परशुरमलाइ मनोहरलाइ, शी
हसपतलाइ मनोहर विघरे श्रीकाची वांना करवा
आयो. सामैयांने श्रीकाचा कनती. जोते आपसून पूर्व
श्रीके वातांना ने वातांना अभिभूतां.

× ज्या आपण निर्णय संयोजित करी, ते कर्मचारी नवर-
शीखी रसायनानून. ते वचने का वापर
विस्तार भाळी करता. आपल्यांना जीव करा करता.
શ્રી નેભિ સૌરલ

"અમહાવાહી ૧૪ માધ્યમાં શૈરીસા આધીન તીર્થરૂપૂર્વ જતુ. તેની આધીન માધ્યમ પણ નથી. તે તંતી સંપંદ્વી પૂણાશ્રીએ વિસ્તારથી સંપૂર્ણ સાધ કરી.

કુવે આ મધ્યમ તીર્થરૂપૂર્વ કરવાની સંસદ પણ નથી; મારે આ તીર્થરૂપૂર્વ કરવામાં લાગ્યા છા.

રામના આલુની નાન પૂણાશ્રીએ વધારે પણ અયુક્ત નેવડહ નીવડહ. તે વધારાલા આલુનુ સૂટા અટલે આ વાહણાં બીન વિલંગ શ્રી શૈરીસા તીર્થરૂપૂર્વ ઉદારમાં તતહ, મન પણ કાર્તા દીધા.

અધન શ્રી મનૂરણસાહ શ્રેની તીર્થરૂપૂર્વ ઉદારા મારે જીવ કરવાની વાત કરી, પૂણાશ્રીએ કહુ: "અમા જીવ શું કરવાની! રા હુલારમાં તો સુંદર વિતાલય યાર લખ. " આ સંસદ ની શ્રી મનૂરણસાહીએ તરફ વહેલા કહેલું: "તા સાહેબાં! જે રા હુલાર જિયિયા તો હું જ આપીશ.!"

આવી ઉહારતા જેની તંતી વેદિયાની શેરની ઉહારતા ની સખ્ત અનુભૂતાના કરી. પણ તીર્થ વખત, પણ શિખ વખત, પાંચેણ જ્યાન કદાચતે ન જેન શાસન શૈલિયું આવ્યું છે. અટલામાં સામેલ આવી પહંચાયું.

૩૩૬
श्री नेन्नी शृंखला

लल्य सामेल्या फूर्ष्यक आमडावाह्या पूर्णे श्रीसि
सहपतिवारे धाम धुम साहे अवेश कड्या. अन्ने पांडरा
पोवाना उपार्नये पथाळा. संगम प्रव्यन संकणायोः
प्रव्यन गुळ्या श्रस्ता भकताना श्री साहे विञ्चित्या.

हे ने यार्य मारे पूर्णे श्री आमडावाह्या
हुता. ते शैक्ष आणुंही हट्याळुणी चेहीना अंधार्युणी
पुनर्युणा मारे माण्ये हर्षने आप्यासुं श्रृं श्रृं. अने
तेने आर्कस बाट आप्या.

शैक्ष आ. नी चेहीना पूर्णे हितिक्रास नष्टुना नेवा
छ. नगरशील श्री प्रेमालाले हेमालालांक्रा आ. चेहीना आधे
संस्थापित. तीर्थम्बा मारे तेनी आफ सुं अने दाकरी.

* म. स. १५पाणा अगावा असं ग्रेमालाक्रां शैक्षे विविष्य
सरकारने बदुं महत आपेली. ते दावे भाताना आघेय पुणा
अगावा वांते सरकारने बेटे पडले. अन्ने शांतावला मारे आ
दावावतुं गांव व महानगर निवडेलं. आ. तथा अन्य अनेक
वहांची किंप्यांची बिंबे सरकार तरस्थी प्रेमालाले शेंदे 'राजभद्र'
ना मानवता. इकावण्या आपेली.

आ करान्याच्या संभागांनी वायुसेवाना स्थापन संभागी
क तेना माना सह्य हुता. आमडावाह्या शॉर शुरुआतना अभुम्
तथा आदर्शरी मेडलेटें शुता. आ. अभायी वधारे हा. तेंमो
आमडावाह्या. श्रीमान नगरशील हुता. वंगावाना नगरशीली
गरीभी करून तेसा शृंक्ष करे अने शहीत संपन्न हुता.

उ४०
श्री नेहरू सोरेल

केवल अनेकों अनेको उत्स. श्री शतुरंगद्वार उपर आनेवाली
उजासहिनी तुंकि आकेशु वन्धे. तेमां नंदीच्या
क्रिया अद्वैत रच्या छ. तेना प्रतिष्ठा वि. सं. १६५३मां
शिष्य. अनेक रचनांमध्ये जुड्या जुड्या आशामध्ये घमंडशानां
जगें उपाध्येय. तेमां वन्धे.

श्री प्रेमालाल शेरके पालतो निशाण व्यापारात
मार्गात तेमां अमरावती या इन्दिरा सुभी भोलानं
आजी गिरल असं रागिणी.

तेवढी केल्याची वर्णिती पालितांशा—राज्य सांगूती
अनेकांनी अधकारांत यावती उत्स. अनेकां बाल बाळीने
शेखार (वि. सं. १६५३—७. सन १८७०) पालितांशा-
हाडेरे शेरके श्री उपर तोराने आशावृत मूठो. ते हे तेना
परिसरातील नामहार हाडेर तांडवाने शेरके नामी आसे माणी
आली चट्या उत्स. आयत अनिवारी संगोळा नेतां
शेरके नामी तीर्थ—रक्षणांनी मजबूत व्यवस्था नर्तकी नावां.
तेथी व तेमां वि. सं. १६५३ँमां अभिलेख झंझटावृत्ती
साम भूस्तपुराक नेता संगवर्ण आमहावतांमध्ये समेक्षण
लावून कहून.

तेनांच्याच्या, तीर्थ—रक्षा मारे शेरके आ. च. नी
पेटी. ने पेटीच्या नामच वातांची वर्णणी वातां रक्षा मारे
बाबांच्याही वेमालाल तथा प्रेमालाल विहात आता;
श्री नेमी सौरख

tेवुं व्यवस्थित अंधारणु (ओसीडींग) वेदवांणू आयु. अनेची पेडल्या प्रतिनिधित्व तरीक्ये लागताना तुडूल घडूल आंतेमांंधी सूट्टीतील वागलग १०५ सत्यग्रहकेने निम्नवांणू आयु. अनेनुसारांत नागर्जुनेचे पाठ लाभल्यांत ते व्यक्ते प्रतिनिधित्वाने हस्तिंग्य निर्णय केले, "आ, डॉ. नी पेडल्या असुर नागर्जुन शान्तिहासन वंश ने व्यक्ते तर न व्यक्ते. अनेची वहीवाटदार प्रतिनिधित्व आमदावाना स्थानिक शेषवासी हाय ते न अनेने शाहे." आ, रत्ने पेडल्या स्थानिक अंधारणु सहजत प्राप्त वाचे कठी. तीजांनी व्यवस्था सुंदर रत्ने व्यक्ता हा लागी.

सं. १८४३ माची अनेची मिसालाच्या स्वर्णविस पत्ती मिळीने प्रमुख तरीक्ये तेम्या पुन्ने श्री सयालाचे नागर्जुन बन्या हुले. त्यार खडी व्यक्तव्यंद शेना वंशवादी सर्वार सर्वार शें तासाच्या दक्षतासार असुर म्हणू. ते रोक आहेत असली अनेची पेडल्या सुलानी तरीक्ये तेथे विवाद व्यक्ता. तेम्या अर्थबद्धताची विष्टीश सरारारे 'सर्वार' तुं मर्काण आयुं हुले. तेथे गां से व्या संयोजने पठु मर्काण दक्षतासारे पार उंदावरा, जो अम्मी दुर्लक्षित कल. एनिमो अं भांती आपले असं तुंने.

अंक व्यक्त व्यक्तींसमुद्र-तंत्रींतल्या ना. वार्षिक सारांश ३४२
श्री नेन्द्र सौरां

कर्ने आशु-तिथिना दर्शनांकृ आयो. ते वर्षे सुंदरजी शेष वीरनंद हीयांने आहि शेतीयांजो. सावे आयो क्षती. अने अभावावयथी आपणा पश्चिमालय दूरेकरी दूबेकरी जें श्री जालसारे पाणे ाहेंयार ते सावे आणु पडावा.

लेंग कर्ने शेष उतम कक्षा-पारणं क्षती. तेंमो आपण्यांना अतिलक्ष्य विनमरविरो लेंग. त्यातील ईवाडी पूर्णप्रसंग करते, आ आपणी कक्षा-दारीकृ ते सध्यांना वसी गाव. तेंमो शेखर ईशनं प्रांग करत हे. "अमने मुरुगीपिंने (सरकाराने) आ निखून हेरांतोंचे उधार करवा हे. ते अण्त सुंदर अने निह दशिं व्यवस्था ठा शकती."

आ सावठाने श्री जालसारे शेष विनवययूरवेंक शेखर : "साहेज! शेष निखूर्द्धर ते आमे न करूरी लक्ष्यं ते. (शेखर आपणं हल्ल कथानकांनी ग्याचं वती) त्याने लेंग करनने शेखर, "आ निखूर्द्धर भाषी शुभ भाटी रक्ष लेउवा. आमे (सरकाराने) अची लक्ष्यं."

प्रश्नपर्यंत मतिवाना जालसारे शेष गौरवशील उतर आले: "साहेज! शेखरमा आपल्यांने २० लाख कमलून घेत. हुं अणी वरचने शेष शेखर नांना निखूर्द्धर भाषी शेष उधार आपणनी मांगणी करत हे. ते वीर नाम
श्री नेत्रि सौरल

दुष्पिया थाह लय... श्री मंडिरिदा श्रीमान्नारामोण्ना वास्तवाहिनी दत्त मिश्रीयों के तेजनी पासे दरानी लद्दछु..."

अवां कलाम सांताणी मनिवित वहने लागि काँदे बलि. "कालालाह, हुं पपु आहुं सिंह के हिन्दुस्तान ने आंकुलक व्यापार वसाना-अनेखा कामांचा. अंते तमी आं तीमोक्षतना पावं मारे समर्थ भी नां."

शिष्ट पीरजन्ध जीवनांह दोजने पपु त्यसुं के पूं शासन दरातृत्रीनी सुवनघारी शिष्ट लाललाही अवसारे आवी पहेलं मां ते बाळु ज साइं त्यसुं..."

आवां आहिरउ डं शिष्ट लाललाही.

तेमने आपणा अखिलकाळ पूजयश्री उपर अन-थो अड्डया हस्ती. पूजयश्रीनी तेपों पादतना युक मानता. अने शासनना-तीथ संरक्षणाना हरेक राष्ट्रांचे तेपों पूजयश्रीनी सलाह-हारतावरी अनुसारे करता."

श्री गीरजनार तीरोंना वहीवर पपु आ. ड. नी पेठी कस्तक थों. ते पूजयश्रीनी उपेक्षालया मार्ग दर्शन अने शिष्टत्रीनी अयौत्कालने आं आलारी भी. श्री समेतशिष्ट व्यापे तीथिनी रक्षा-अवस्था मारे तेमने बाळु ज लेग आपण. तेपों सं. १९०५-१९०६ ते वही पांचांना हिवसे अखिलकाळ लवळवासी अद्यया.

उण ४
श्री नेहरू श्रीराम

तेमना पत्र पढ़ते आपने तत्काल वादाध्यक्षाची श्री नेहरू श्रीमन्नाथ लालनाथ आप्ल्या. तेमना एक जेट ने मास सुबही पर्यंत तरीरूवा राहू, अनेक चोटानी २८ वर्षांनी वगळे ज्या अवसान पाहाया. तेमली तेव्हा श्रीमती मुखिया शाहिदने अविश्वास परिशिष्ट आपणल्यासे ते श्रीसंघाने न सर्वत्री.

तेमला पत्र नगरीशरीक उद्योगातील श्रीमती पेदीनार प्रमुख या. तेमने आपल्या अर्थनियाचे पूर्णनृती उपर अखंड अनेक अन्य प्रेम तेमला बन्धूत होतात. तुम्हाला अनेक युविस्तांन्य तेयो. अलेल्या हूं. पूर्णनृतीच्या सलाह देता विना-पेदीनारे हे श्रीसंघातून हेच्या पत्रात्या तेयो. दर्ता नक्क.

पूर्णनृती ने सलाह दायी, त्या आपणे दर्शवाये, त्याचे अनुसार आपणे पेदी तर नगरीशरी दायिरे करता. अनेक अद्यावत अभावातील उद्योगाच्या अतिरिक्ताने मस्तींचा पत्थर पूर्णनृतीने श्रीसंघातून विनंतीतीली तिथेला उपग्रह नेतृत्वाचा विधायिक नेतृत्व दायिरे करतात.

आपण आपल्या अर्थनियाचे पूर्णनृती साथा अर्थांना शासन सट्टांत अथवा संघनाक होता. ते या प्रस्तुती पुरवाया ढावा आहे.

हे पेदीनार अंतराशस्त्रुं कर्यूं शाळूं शाळूं. वि. सं. १९२६ मासाच्या ५-५-७५ मेम श्री पद्म लिखताना.

उधर
श्री नेमी शौरस

अष्टं लार्तमांशी लक्षण आणि हरार नेट्टा प्रतिनिधिशी आय्या हठता. नजरोधु ब्रम्हालाख्यी वसूं संस्पर्शी श्री कस्तुरलाले मझालाच्या असुरापणाने डेवण आणि अष्टं लार्तमांशी लक्षणाची संधीत सच्ची अनुभवात आपण हे अनुभवावर ध्वस्त पर्यायातील संस्करण आय्या हठता.

अजेयांचे, “शेष आ. कॅ. नी सुमाचे पेडी ने आम्हाचाळ नाते रहे, ते त्यांचे रंग राखणय.” त्यांच्या अजेयात अस्तित्वात नव्हे अंधारार्थी ठरावे. परसार, कर्मांमध्ये आय्या. जुना अंधाराचुन केल्यास ठरावें, अन्याच्या चर्चेत जुना अंधाराचुना न रुढी ठेवें, ठेवें आय्या.

आम तुया दोघवेळ्यात उद्धार विचाराच्या. सहिती पहेली अंधाराचुनी पुनर्वाची निर्दिष्टांकूसे सर्वांनांतरी थाय. आल्या लघुत्तमीही तैन केमने संघ-संघवारांमध्ये ठरी ठरी तेऊनी म्हणजेच झेंझ शेषश्री मनसुक्ष्माच्याने सहरां हती, ते कणी कृपया न ठरी.

हिंदुत शासनात हितांती चिंतांमध्ये सेवात; शेष मनसुक्ष्माचर्ये, तेमाशा तन-मन अनेक पण ते नहीं वर शासनाने अभाव सेवा बनवली हती. तीथे-रक्षा मारे ती तेमाशा क्र्यांमध्ये घाणी घाणी हंगाम अनेक घाणश्वले उठे.
श्री नेमि लोरक

हति, आ पंचारणु नुरक्षणा-प्रसंगी ज्ञेयता गाम्यास्माना अतिरिक्त सहकारं क्षेत्रांगांना वाचनालय निवासी अभासांचे जसराज, शेष रतनण्य वरिष्ठ, शेष कुंवरश्री आनंदल, तेंतू जूने तेंतू भाव श्रेणीया आहेतीना आजिकांना सख्त शेष मन्थुण्यांना आकार पूज्यश्री पासी चेक्टा वातावरणांशा तीर्थ रक्षानी वात नीडली. ते वषणे शेषश्रीगै पूज्यश्रीनी विनम्रचे पूज्यसु: "साहित्य आत्मारे श्री शंकरन, श्री समेतशिक्षाद, निर्माण, लार्जना विगे तीर्थां अजिना प्रक्रो आपणी समक्ष पडतो. हे दीर्घश्चिना तृण-रश्कु भाषात व बांधकून के माणे हस्तने देवा मात्र आप श्रीमान्या व भारतीय सौंदर्यापार स्थान ए. 'त के नाताल्या'ने डोऱ्य मोगा युंवळांना खेळला थाय, ते आपणी अकृती विकार दर्जने उठवा हविसां राजपूत पर्यंत होईले?"

पूज्यश्रीगै दुर्माधुः: "अद्यापि विकार दर्जने त्यां पहिल्यांना पास पंचर्थ मिळवा ता लागेच."
श्री नमः सौरभ

आ सांलण्यने शेष विनंती करी: "हुपायु शासनना दित भारे पूर्णं अडायुशीयों अमवाध तरीही सादीना-पाणी विविभेन्ना उपयोज करायुन संलणाय छ, तो आपस्मी पाणु आवा असां अपवाडुयु ठावीना उपयोज करो तो थो वांढळा?" शेंडवा शहदोंमा अपूर्ण उपलब्धित लयी कुंता.

"पूण्यश्रीयों कुंत: "महानदुर्लभ! हुं पूर्णं भाग पुणे नाहीं होटिंना नथी, " के नेथी हुं तेंयोंत अनुमाण करी शक्ते.""

कवी महानता छतां कवी ललितात?

पूण्यश्रीयों आ विनम्रता लेहीं शेष गड गड घड़ गया. पण शेषे तो कुंत: "साहित्य! अमारे मनुष्यही आप श्री महान अद्वैत न छा. अराणु के "होरा अपसे ना कठे, लाल्ना हमारा मूळ.""

राग-रघुमां शुद्ध ललित अने तीर्थाकारिना आ असां आपण्यं लघु दर्शन धाय छ. अने श्री हर्षांनी सावे न आपण्यं सुन्दरांशी उठुगार ठरी पडे हे: घन्यां शेषे! घन्य लावनाला! अने घन्य शुद्ध ललित!

नवाहे नवाहे आपण्यं अविनाशात पूण्यश्री अभिज्ञानमां विराजता हय, त्यांचे शेंडवणी हिंदू-भारतां अंक वार तो अनुकूल काव्यी हय के. कांय।
श्री नेमिंद्र सौरलं

हिंदूसे न अवाय ते। रात्रि १० वागे पशु तेघा पूर्वश्री
पासे आच्छा अने शासना विविष प्रवृत्तने अघिता।
आपा उषे हेवारुंना अविद्या अनुशासी-हिकावर-
हिल्ला श्रीधिवर्धैं उत्तीयत भागार वह ८-१० या
हिल्ला अणडी। नागुं दिवस ब्राह्मण यादं ताव आवेवः
वने वि. सं. १०६२ या भागार वह १२ ना हिल्ले+
श्रीविहार मस्तु श्रावणी नवमार माचां खव राणीने
समाचिरपूक्के हुके छेकेतथा। स्वर्गवासी धावा।

शेषवेळा, स्वर्गवासना ई तह समाचारस्वी समय
बारकारन त श्री नेनसंधने आच्छंके लावे। सीना हेलरामा
शासना उषे सपुत्ते गोणाणे रंज हाता।

आ अपरश्री समय ये के शेषश्रीके श्री संधनी
प्रेमारी आहेंना रेखेवी कहीं? पशु कण अणं आहेण

+ चौं चम्म अणं, माधीर साजनार पेप माचारा अर्धां,
‘समाचारस्वी संधना आयेवान, श्रीसुं तह नहीं पशु आपा
हिकावर नाव, आा संधारात अंग अतूरां वनाहारी समाचार
ये मस्तु श्रावणी नवमार श्री संधना सेता बजाऊं गेता भागार
वे १२ शनिवारीं रात्रि ८ हिल्ले मांच नापु हिल्ला नवमा
रा वा श्रीधिवर्धैं उत्तीयत भागार वह ८-१० या
हिल्ला अणडी। नागुं दिवस ब्राह्मण यादं ताव आवेवः
केवल आल्हिमेके मस्तु श्रावणी ते दुःखाअं जतानी शाकार
ते नाथां परसां तेमा आतमां सुभाषणि आयेन। श्रीमां
हुकेतथा।’

३३६
श्री नेहरू है?

मार्क्सवादी लगवंतता व्यवन प्रभावु आराधना करी क्षण तेज साथी आपके। संवह करें। लक्ष्मी साथी नहीं आपे।

तीनता उन करने श्री महादेवालालाल बिहारी पिताश्रीना प्रादेशिकमित्व दरा दरा सच्चाईविंशो। प्रवाह आदा राज्यो। तेज पूज्यश्रीना उठदारु हरणे श्रीलाली सतत गजना। तेना पिताश्री बेनी व हापरी।

संत महादेवालाल बिहारी स्वामी मानवीतुः मन, भोज लागे सांसारिक प्रवृत्तिगत वल्लो वल्ल। अने तीनाथी सत-परले गोरक्षाल थाय सत-परले साथी ताल तो सतीनी सेवकरं रहिने सच्चाईनी जगा वहांवाली न थाय छ।

अन्न नेहरू दुःखव सच्चाईनां विरुं, श्रीमाना मृत्यु पछी पछ सच्चाई था।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* सट्टीर्मेना संरक्षरी पाऊँः सिवाय व्यवहारिक *
* साथी साथी वधुः ते नाष्टितातानी करहां *
* प्वेश करवा केल्या छ। *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

अपूर्ण
શ્રી નામિ સૌરલ

કાર્ત્ય પાંચપ્રીયા

અમહાવાલી શાસનસમ્યાટ કુકાર્ણ

પદ્ધતિ

શાસન કળ્યાણમાં અનેક કારખાના હતા. આપણા મારુતી

નામક પૂર્વે શ્રી અમહાવાલ મે અંગુ માસની સથિરતા

દ્રશ્ય કરવામાં આવી હતી.

કુકાર્ણમાં શ્રી લઘુ પતલી પુર્વેક આંદોલની

સામેશું કહ્યું. રોખાની સાથે સોટો સાથુ સધારણ હતી.

તેમાં અંગુ નામંદિત વિદ્યાર્થી પૂર્વે મેળવી રહ્યાં.

ચીટલા પાંખ માસની પાંખમાં શ્રી લિખિતિયા સૂત્રના યોગી

કહીની ઉપરથી ન થાય હતી.

આપણા અધિરનાયક પૂકારામાંની સુવિશાલ હેક,

અમહાવાલ અભાવવિંદ, વિશાળ લાખ, ક્રૃષ્ણને વેધક માર્ગી,

ગંદું સુદુર જાક અંગુ નીકરશાંની નાખે તેના વીરતાથી

અયોધ્ય હેરાયે, ગને તેને માર્યા કશ્મીરી અલાદ કરે તેવા હતા.

ઢાંડ
ध्यानेऽविश्वासः विश्वेऽमोक्षायोऽयस्माते गुरु

श्री नमि सौरल

tेसां वणी सिंह गर्वस्ना नेवी गुरस्वाद्यार्य पान्यि
तो भक्तवगाने असय करे ने क्षणुवारमांज चलाना करे
तेवी क्रति.

कपड़वंजनी वाकिन प्रल अडुक्ष अस्सश्वातं विषेक
संयत्ते क्रति। पूर्वथीनी व्याप्त्यान शीत्री पशु अति
तेजसी क्रती। हिन्नातित्तिदी हौके तनयेव यथा सांस्नी
रन्हा दुःत। अतितिदी संयत्या वथती जती क्रती। उपायमें
होला नागी पड़वा लाभो।

पूर्वथीनी पावननिश्चामां येगीदरमनी किया जाहि
हठी क्रती। शे सर्वोत्तोषंगम्य श्री वर्मत्तेन सुवनी
अनुजा स्वरूप अहिकपद तथा पन्थास पहथी त्रेकु गंि
लगवतोने अलौक अर्थां शुल्क सुहृत्तें नतुक आयें।

आ। असथं जयतमना श्री संधे मितियाँ हे,
“आपल्या भक्तान लाधेआहेव आ शुल्क अवसर आपलां
संयती ने। शासन स्मार्तने सकत पर्यं पहुँच निशाण
ठी आयो। असथं आपलां लाधेआहें मागी! मांटे
अति हरंगाठी अने उद्दास बाने विनयनां कपड़वंजना
श्री संधे निशाण्य क्रते।

सोना भमनां ओंक बाल दे शासन शीला अन्पुले
रते करी आपली निंदृष्ठी पावन करवी। ओंक ओंकारी
सवाल सामयी अकरी चरवा मांडी।

उपर
શ્રી તેમની સૌરવ

અમારા સુહેલ્ય સહકારકને યુનાનિતિક મારફત થયો. હપદ જાતના આણાય શ્રી સંબંધમાં અનેરા ઉત્સાહ -કમચાર કેટલો. તેનું વચને વ્યક્તિ ન આકેળા રહા તેવું છે.

તે વાતે સામાજિક પ્રગતિ થતું "કેસ ધરમ પ્રકાર" માન્યના અમ્મેલ અકદ્વાલ ગઢી આખી વણી વકાલે. તેણી આપનું આ પ્રસંગે હાસીની કડીક અંગી થયા.

સપદાંજલના અતી અંગીણક પ્રસંગ

આચાર્ય સહકારકની વિષયને સમયે હપદ જાત અને ગૌરવ હતો જેવો, તે છે. ચીતે પ્રતિયે હેઠળ-નિર્ણય વાતચીત તેમજ અસાધારણ વિકાસ માત્ર કદરી આપખી સુંદરી હોવાથી તેણી સ્વયં શીખી સંબંધી આદરદિનું પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતી. શાસની અંગીયો જેયે હવાક ઇતિહાસ રાખે છે કે-યાદસાધ્યત આધારે કેટલા. તે પ્રસંગે કાફર રહેવા સાયયી થાય છે તેમને નોબાલ મળી શકે છે.

તેમના શીખેલ પૈકી માણુ શીખેલ-નાને પૂ. મુનિરાજ શ્રી હર્ષનીવિજય, પૂ. મુનિરાજ શ્રી ઉદવનીવિજય અને પૂ. મુનિરાજ શ્રી આતામનીવિજય ગઠણે ગઢીપટ તથા અન્યોના- વાર્ષિક (પાયસપદ) આપનીઓ સહકારક હપદ જાતના.

23
143
श्री नेमिसोल

श्रीसंग्रह धनुर घातक महायुधस्वादने मार्गी उद्देश्यात आहे. हे.

आ जाणे पहली आमने मुलिमानांको धनु वर्णनासाठी अनेक अभ्यास, उद्देश्य तप, अनेक मनोनिवेशकृत दिव्यांना देत केल्याच्या मोक्षीक शक्ती हे ते रवाळाचित करतात. असल्या कुल मुक्तानांच्या संस्कृत व्याख्या, न्याय केन सिद्धांत तथा साहित्य प्रेमेत धनु वर्णनासाठी आहे. अस्तीत्वात धनु हातात झाले वर्णनासाठी आहे. तेथे तेम्या दुनाच वास्तवाच्या अनेक विषयांच्या तेम्या ते शक्तिपूर्ण आहे. तेने असे तेथे माणिक्या हे शक्ती हे आहे. हे.

आ माणिक्या प्रसंग उपर अमहालिख, आदनकाल, आंकाल, आंडोक, संस्कृत विशेष शाक्तिचे तसा आसपास ना अमेरिका अने ठरानी आमिरी ड्राक उपर. श्रीनिवास, अमहामहादेवी नगरसंपत्त, अम्बुलाई, मंदिराच्या, शिष्य मालुमकार्यांचा मनुष्याला, शिष्य मंदिराला, मनुष्याला, तापसारी शिक्षणाचे, आर्किवाला शिष्य सोयकाला वल्लुलाई, शिष्य मार्गदर्शक अवलोकनाचे, शिष्य परस्पराधी, महाला, शिष्य म्हणजेच मार्गदर्शक, शिष्य अटलाल महाला, उपर

उपर
શ્રી નેબિ સૌરલ

વર્ષે ગુજરાત આવ્યા હતા. શેખ અંખલાલ સારાબાઈ, શેખ મહિલાની હકારવાય તથા શ્રાવનબરાષના ઝુંબરભાવ
અસૌરલ વેજીગરે આવી શાહા નહીં હતા. તેમની તરફ તેમના તેમન (શબ્દ) નગરીને વીમનલાઈક લાઇસન્સ તરફ તેમની તેમના, ઉપાલ, હજમાં આવ્યા હતા.

શ્રાવનબરાષી શેખ અમરસંહ કર્માલન, મોનાલાખી શેખ પાપટલાઈ અમરસંહ, ઓકાલી શેખ લાઈલાઇક
અમૃતાલાસ અને ઓટાલી સહેત છેનલાઇક
ઓટાલી ગુજરાતી આવી હતા. ટ્રેનની અગવડ યટાંકુ ક્રમક
મહાશાહવાદી ને આખરે છાંસે (રોમ) હેલે આખું. 
અમૃતાલાસ.

મારા મુંબઈ ને શેખ ગાજરાબ આપવાની અને
મું૱બઈ 8-9 ને શેખ અનુયોજ્યાચાર (પન્થાક) પછી આપવાની કદાક શક્યતા શરૂઆતિથી વિવિધ પૂર્વકાં આપવાં
મહાશાહવાદી મીત્રણ હેલે કાર્ય હતી. અને તેમજ તેમજ શેખ સંત અનુયોજ્યાચાર (પન્થાક) શ્રી હર્નેન
વિવિધાં કાર્ય, અનુયોજ્યાચાર (પન્થાક) શ્રી ઉહાન
વિવિધાં કાર્ય તથા અનુયોજ્યાચાર (પન્થાક) શ્રી મતવાદ
વિવિધાં સાથે તેટે વાસવસ્પક કેટ્લ નવ ક્રમાંક વનાની
તેમને વધારી હોય છે.

આપવાં મહાશાહવાદી અનુયોજ્યાચારીઓને તથા

ઉપય,
શ્રી નામ સોરશ

જાણવાનું લગભગ શાસન સમારૂહ અમ્મ મૂકિ લગભગ તૌ વિશ્વસની અનુયોગચાર પણ અખચાર કરે છે..

સુનિશચણને તે વાતથી ને ધ્વજ આપણું છે તે વધું અસરકારક અને ભાર દૂરતા થાય હતી. અનુયોગચાર પહુંચ વિધાન થયા પહોંચી લેખની ભાગ પરંતુ યુનિપોન્ટ આવક્ષરવાના સર્વિક્રિયટા. તેથી તમામ સંસારીઓ અયાંકના ભારતવાસી તરીકે પ્રિય હતા, અને
श्री नेन्ही सरल

नेन्हीं अंग्रेज, संस्कृत, शुक्राती सान वहुं गींत हुं
कि, रेखा हाल हींका लहर सुनि श्री जोहन निर्मल
महाराज तरी कोषाणाबाहु हे, तेजेश्वी बामेक काहर
gी धार्नी धर्म छादां खुं बापुं कसन हुं
अने गे कूडर शेनींधी पथायी देवामां आत्मां कहुं

आंधु आणवाल्दीं आहार महोरसाव, पूल, प्रलावना,
अने स्वाभिनवत्तम तिरे धम्मायींधी वहुं आत्मांं
साथे पसार थां कहुं

शैक्त ना रेख धांदु धासुहंधी लोंस वर्घात्रानां
रविकों कादल्लां आर्ये कहों
तेमां आंदीना स्वर्णां
अने पालणीं समान यात्राशिर्वादां आत्मों कहों

साथे पूजावाह आयां
महाराज श्री तथा सर्व सुनिमहारां कहों
तेनी रविना शेवी तो उपर्वां

मुहिणती हे-हकली तेनीं उपरांत अन-अधिनी साररीं
णुं धांदु वा वालां अतायी अपुव्व पुत्र गोंधुं कहों

उपन

श्रीं नेनि सोहल

उपक्रमण नगरेण आहूज्य अनाज

वणी—आ महान मांगलिक प्रसन्ने खेले अदृश्य घर्ष—असाध्य हेमाण हे. के-कयारे अछूट अने पं-चाइसपदी हिराणी शारीरात वती हती के तरत जग वणी तण अंध, अने किया पूरी तथा पडी वणी शाह. ऊँचापती भाके भारती बारीना हेराःके हर्षन करण कती वणीं अंध अने वर्तोडी उत्तराती पढी पाळी. वणी शाह. अने बाराठी बंटी वणीं वणी अंध, अने बाराठी कथ्या पढी वणी शाह. आकाशै डिवे मारे वर्तोडी अदृश्य करतो, त्यांचे इतवी पणी वणी अंध, अने वर्तोडी उत्तराती पढी वणी शाह.

आम पाणी तिवस धानाथी धनियस्याना भ्रामण विषे अने हर्षनीयांचे हल्ल्य अती अनुमोदना करी छ. अने जनेरल दुसारे आपलीची संस्थानी संस्थाना तथा आंतर करी छ.

उपक्रमण श्रीं महाराजशे दाशेवा ने. लाईॅयांची सरकार करण मारी तन-सन अने धननी भेक आपल्या विषयात अवसान राही नाही. तेंचे महाराजशे फंदेरे लेन सार्जेन्यांनी भट्टात सर्वाने वर्ती असी राहा. धन-सन आपली रामसाहित्य अने निरंगियांताले. नगरशे जेती जलार्थ प्रेमालाक्षी, श्री शागळालाक नलुराखा विवेक अने आहार युग्मी. 

उपक्रमण
श्री नेमि सारख

भी. वल्लभाराम, शेष नमणाहास करम्यांह, शेष वालीवाले
नमणाहास, शेष आलालाई हलसुलाई, शेष वालीवाले
हेवच्छ, शेष वीमनाधू आलालाई, शा. -नाशगर्दे
मिन्नहास, तथा प्रभुहालाई विगेरे उृक्तेथे. अकार
आम्ही आवेला उपेत्याचै घेताने घेर उतारी तेम्ही
सरखे करवाने हेला ने हेला रहा होता.

आ प्रस्तें अमहावाना नगरशिई कडुळालाई
अखिलाहि तर्कस्थी श्रीलक्षणी अलावना, शेष शामगलाई
नमुनाहि तर्कस्थी नेह्याहि तथा श्रीलक्षणी ने अलावना,
श्री जैन तव विवेचन सहा तर्कस्थी नेह्याहि तथा श्रीलक्षणी
अलावना, शान्तनुवलाता शेष अमरवंद जसराज
तर्कस्थी श्रीलक्षणी अलावना, तथा शान्तनुवलाता शेष
अमरवंद ग्रेम्यांहे तर्कस्थी नेह्याहि, अमहावाना ना.
वल्लभाराम मनोरंजते तर्कस्थी नेह्याहि, अश्री आपाले
उण्यांही तर्कस्थी नहास्मी अलावना कपड्यांना श्री
सांबे तर्कस्थी नेह्याहि तथा मोटाहल गृहे. तर्कस्थी
लोकावाले कलावुं विगेरे सटक्यांथा यथा होता.

जनी शेष मनसुपाळांहि वल्लभारां तर्कस्थी श्रीलक्षणी
अलावना, अने तवू, अनुभूषालार (पं.-आम्ही) विगेरे
श्री नेनि सैला

खुनियाने लद्दाबानां हंसुर शाक्तियानां सत्कारसारने मारे
माती रख्या सोनाना हागीना तथा शाक्तिअसनी
विश्वास करवामां आवात हुती. तथा शील मासुकोने पाणि
माती रख्या सोनादृष्टाना हागीना, पाणि, शील विश्वासी
सारी वहनसा आप्सामां आवात हुती.

आ महेंसद सयसंगे उपर मुक्रण अहूँचे महेंसद सय
पाणि नाडार्ज, अने श्रीकृष्णनी अलावना निर्ये
यमनाहे तथा हुता.

वणी रुपचं नाथी नृदीश्वल देण सुखावी,
आवेला नैन लाखियाने सजवट करी आवी हुती.

पविन महान उड्डिण क्या क्यां विलेणे छ, त्यां
त्यां पर्यन्त उडळ याव छ, तेसं काही नवार नथी.

1. पश्चातनेता अने असकार्मां अहूँचे विकास
श्री श्रीमतांच्या संस्कृतत्व विकास
श्री श्रीमतांच्या संस्कृतत्व विकास
श्री श्रीमतांच्या संस्कृतत्व विकास
श्री श्रीमतांच्या संस्कृतत्व विकास
श्री नमस्वरूप

आवा पवित्र पुत्रावरी लैण शासन नववंतु वते। चे वी बालाकारी माणू भावातुं कृत्यस्व सरूः, अभितिक्षी आ चुंक देन समापत जरवान्स आवे। ने अजीवा अशिनावर्त पूण्यश्रीनी अशिनिपूण प्रतिला मा ने नहुं हितों हे नवं नवं जगला पहला त्यां संविसळम धर्माणी हवा अपार्थ कती। आबड़ दरी जरावानी जावा तेघोश्रीवां न हिती।

आम परवरं वर्ष वि. सं. १७५५-५६ आतुर्भास परी विविध शासन प्रलावकारों के करावापूर्व वीतावः।

श्री माणुकाल मनसुरालालनी आयुंपूर्व विनं ती हावाबी चालाना तब्र प्रसंगे जाळी धामकुम्पूर्व पर छाडना उभरां तावाणी आ आसंगे साय ऽतोना अने उन्हीं उशना अति लवं छाड पास करतावा हेता। अने लव आहुंज महतातस करावाना राख ते असंगे अमहावर पयारी।

***************
* अदेवापि सुपुष्प, जिम्मति संस्करसु। *
* शशीता चेव गागं, सत्यनितंज्ञमात्रु। *
* 'नेवी रीते एकें जर्ण आकाशाने दिसवल *
* करे चे, तेम एकें पुन भां दृढाने शालावे चे *
* दिसवल करे चे।

***************

†५१
ধন্য সমাধি ধন্য মৃত্যু

ধিরजु दर्शीसमु'...........

कपुरवंशी विहार कडी चौलाना विहारन शिखर
रत्नाडि परिवार साथे आपणा अत्र नायक पूर्ववर्ती
पह छिंदना विहारन महेश्वर असं म्हणजे विहार करतां
आमदांच भागावाढ. श्री माकीडाकाळी तरुणी प्रेमवे
महेश्वर, हिबहुण्यपूर्वक बाहुशाली काळेचे आर्थिकाच्या
तथा सामाजिक सांगक ठाणे.

पह छिंदना विहारन-उजागर अनेर उत्साह अने
दक्षायसांच शालान सारांट युत्वर्त्ती निशांमां सारे
काळेचे उत्साहवाडी. आपलं वर्णन देयती द्वारा सामाजि
तेस नाहीं नाहीं लागणारीअसेंसारे नेहुं' ते ज जाऊं.

शिलाकृतीं सदारता, उत्साह-इतवंग अने महान
पुनर्जीवनी पावननिधि, विशिष्ट रक्षणमीलं किया कार्ये
उत्साहमय पूर्वक सामाजिक संस्थेत. आपले आषावा
आत्मेच्या संबंधाने न नाथ याचे.
श्री नेनि सौरस

आ वण्णे पूण्यश्रीना नानी वण्णा अलेक अने
मनुष्य लिंगम श्री रत्न प्रवर्तक सुन्दरश्री यशो-
विजयल भाविष्य सं. १५५५५५ आतमास पूण्यश्रीनी.
आराध्यी जिंदगी क्यू हुई हैं तेमने छेड़ा उठाक रस्मयी
झुंगफरे ने व्याधि लायु रट्ये हैं। अने तेमाती
तेमने सुननी व्याधि लायु रट्या हैं। जेता अनेक
घ्यारे कराया छां इंग्र न पट्ठणा।

छोटे ते वण्णना पछे गामना श्रीश्चित्र बौद्धराज
श्री धनुष अक्ष* ना सतत उपयोगी करवा छतां व्याधि
आगमना न आये। तेथी सूक्ष्मकी तण्डीत गंवीर
मन्दी वर्ती है।

तेमनी लावना उत्ती के “भारे पूण्य श्रृद्धेवता
दर्शन करवा छि।” पूँ बँ। अभिप्राप्त विजयल म. आदि
सुविश्वास ने प्रथम जिंदा सेक्टर भावाय है। तेना
तेमनी पढ़े पवने सेवा श्रृद्धेवता करवा उत्ता। तेमने पहुँ
चोपुँ करे हुने तण्डीत गंवीर वती नौ छ, अटले तेमने पहुँ
चोपुँ ईश्वरीने आभावापाह इंग्रलाहुँ के : “भ. ध्रुवीयाधि
म. नी तण्डीत विशेष नरम वती नौ छ। भेम श्री
શ્રી નેમિ સીરલ

જીતમ લાભિયું શ્રી મહારાજી પ્રખ્યાત કરતા હતા, તેમ આપણી સમર્થ પ્રતિકર્ણ કરી રહ્યા છે; આટે આપણી વેદાંશ અહીં પધારી તે સાધારણ યાદી."

આ સમાચાર મળતાં વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત વિશ્વાસ મ. ને સાધી લઈને હુસ વિચાર કરી એક તરીકે ગયા. તેમણે ત્યાજ નાંખ ગુજરાતની પાકરી રહ્યાના સમાચાર આપયો. ઋષિ સંહારણી યશોબીજવાલ મ. ને પૂછ સંદેશ થયો. પણ તેમણે તખલીત જગતી કરતી હતી. ઉઠા લેખક-ટેક્ટરે તખીતને આધુનિક બેવાસને તાપ્રા હતા. પણ અપંતકર સહારાનને બદલે વાસ થયો એવા. તેમ તેને અધાર્ય સીતા. આ-આંખની કાળી સંખ્યાઓ ખૂટાં ગયા. હીં-હાટેરે તેને હર કર્યા. પાલતીવાળી ટેક્ટરેને દેશને પણ-યાસક મ. ને કહ્યું: "તમે મનની મહા-ગતના આલાદાં સંબંધિત." પણ-યાસકમાં પણ તારા ને આલાદાં આલાદા માંડયાં. તેમણે સૂખાણા જોલતા હતા, અને તેના મફત અર્થ મ. શ્રી યશોબીજવાલ કરતા હતા. તેની નરમ તખીતમાં પણ આવી અંપૂર્વે સમાધિના હર્ષન કરી તથ્યથી ઇલેલા સૌ નવાદ પાસી ગયા.

આલાદાં વ્યવસ્થા હાસુ ન કહ્યું. સાહિત્ય સંદ્દ્ધ અને નાખર અને પણ-યાસક મ. એકટે આલાદાં. રોમ પ્રત્યે વિશ્્વસને વિવિધભાવે. ઉઠાં વિવિધભાવે.
श्री नेमि सोरल

शाक्ता केला तेना। अर्थ प्रवत्तकेस महाराज करतां हला। ते वणते श्री यशोविनयकम तेने सुधा करि। ते—

“हवे जबही करा, विधारे समय मानी.”

पंचमासू म. पृषु आ साञ्चिने विधारांमधू पडू गया। तेमहु गाळवानी उठक वाणी; अनेकू की छिर्या आलेल्या बोलावी, प्रवत्तकेव तेना। अर्थां किंवा अनेकू के पृषु थांबानी साध्य आ प्रवत्तकेभां असर आलावी, श्री अरिहंतना। देवार सादेक स्वरुपुर्णता पर्यंत वाण माणू आहे दीघां.

सो दोईना मलतां तुडी पडला। सो गोडी रहिला. दण्य मुखू! समापि!

आ समय हरागण आपणा अश्रिनावल गूढमत्र श्री अमरावासी उळ विपक्ष १२ माषक दर आविष्क नायका गामना पाहून नाही. त्याच्या देखीं श्री प्रतापमिंद्रलाई, श्री यशोविनयक म. साई. नॅ शास्त्रमाना आधारतने समावर आपल्या. गूढमत्र श्री नायका गामांचा पदार्थ त्या पोताना मेंक अति प्रिय तेमहू आशाप्रेम विद्वान सिद्धने विद्वान प्रेमीं होतां. तेलां खडळे लाले हेतवून अडडा डियण्या करती. तेलां उद्यास लांबे हेतवून अडडा डियण्या करती. तेन्ते आंजू निर्भरता करली.

उद्धरण
શ્રી નેમિ સૌરલસ

અમહાવાહથી નગર્શીક ઉત્તરુલાઇં મધ્યબાલ, શૈલ શ્રી અમારાલ સારલાદી, શૈલ શ્રી ગણકૃણદાસ સારલાદી વીજેરી સાહ્યા આયા. અને અમહાવાહ તદખલ વિદ્યાર્થી કયા કરવા બિનંતી કરી. તેથી અમહાવાહ પુદાપતિ પદાર્પણ. જેટલાની પન્ન શ્રી પલાપ વિદ્યાર્થી આયા પૂ. પણ. શ્રી પલાપ વિદ્યાર્થી અંતિ પછુ અમહાવાહથી મહેસા તદખલ વિશ્વરૂપ કરીને.

તસ્રીક-રામનુર પદારં વાહી આયા. તસ્રી પુદાપતિ વિદ્યાર્થી શાહ આંબાની શાખા શહેરમાં સાહીબાની ના બંની વખતે શ્રી ઉદયબિનારદી મ. જાણી કરીને તેથી નામ મુનિશી રંગન વિદ્યાર્થી મ. રામબુ. ત્યારે ચાર હાલા વેશન-વહેલ તદખલ પદાર્પણ.

પુદાપતિ પછુ લે સ્વસ્ત્રને હેકા આયી. તેના નામ મુનિશી ક્રિત વિદ્યાર્થી તથા મુનિશી વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી રાણી. પૂ. પણ. શ્રી જિતભિનનેંદ્ર સહાજના તથા મુનિશી વિદ્યાર્થી વિદ્યા મહેસા શીખ કરી.
श्री नभि सोरल

तीर्थक्षा माटे सतत परिचित
हिंदु साहित्यसंस्थ.........

अध्यात्मिक भावानुष्ठानात भूलले अजीर्णी जागरूक भूमित पापु अजारतात नही. तेश्वालीने सच्चिदानंत्र विन्दुस्थितकर श्री विनाशसनन अग्निविळू तीर्थक्षा माटे सतत परिचित अने ज्ञान आहिने. उपहे विन्दुस्थित अने ज्ञान अम्मा का सतत याचे. तेश्वामूले पापु अजार ते सच्चिदानंत्र अग्नि आभूतक होते. अजारतात ते अजाराची अम्मा माटे सतत परिचित अने।

तीर्थक्षा माटे सतत परिचित अने ज्ञान अम्मा का सतत याचे. तेश्वामूले पापु अजार ते सच्चिदानंत्र अग्नि आभूतक होते. अजारतात ते अजाराची अम्मा माटे सतत परिचित अने।

श्री नभि सोरल

तीर्थक्षा माटे सतत परिचित
हिंदु साहित्यसंस्थ.........

अध्यात्मिक भावानुष्ठानात भूलले अजीर्णी जागरूक भूमित पापु अजारतात नही. तेश्वालीने सच्चिदानंत्र विन्दुस्थितकर श्री विनाशसनन अग्निविळू तीर्थक्षा माटे सतत परिचित अने ज्ञान आहिने. उपहे विन्दुस्थित अने ज्ञान अम्मा का सतत याचे. तेश्वामूले पापु अजार ते सच्चिदानंत्र अग्नि आभूतक होते. अजारतात ते अजाराची अम्मा माटे सतत परिचित अने।

तीर्थक्षा माटे सतत परिचित
हिंदु साहित्यसंस्थ.........

अध्यात्मिक भावानुष्ठानात भूलले अजीर्णी जागरूक भूमित पापु अजारतात नही. तेश्वालीने सच्चिदानंत्र विन्दुस्थितकर श्री विनाशसनन अग्निविळू तीर्थक्षा माटे सतत परिचित अने ज्ञान आहिने. उपहे विन्दुस्थित अने ज्ञान अम्मा का सतत याचे. तेश्वामूले पापु अजार ते सच्चिदानंत्र अग्नि आभूतक होते. अजारतात ते अजाराची अम्मा माटे सतत परिचित अने।
श्री नेहरू चौरस

अने शिक आ. ए. नी पेक्षा अँक हेट तरीके शिक्षणाती. डॉट्याक विद्युप्त अर्हिकारी होता. परंतु आत राजवट्यांतर्गत ते आंगना क्षणांत्री नेम खुंबता होता.

आ. ए. पेक्षा. भूषण गरामीया कल्य नामुंद करवा भजनल्या मुक्तेवीं शिक्षणांत्री गोमकड स्टेटसी परवानगी अगार फुंगर उपर शिक्षणा न थाय. देशात डेटा अंगद अन्दर आवेदना शिक उपन्यास नावणांत्री अंगाने गुनाहत स्टेटस करणे करून त्यां स्टेटस गेट हासिल किंवा करून. श्री नेमिनाथ टुंकना प्रेमे हान सूरा उपरना. ओरा राहूने करणे करून. आंगनांत्री अंगद हा लाजींगने करणे करू. श्री अनेक करती. राजवट्यांतर्गत उपवा लागवा. तेथी गुनाहतनी शिक अंगाना हक्कीचं हंगनी पेदी (आ. ए.) पेक्षेनी शाखा छे) अर्ह गुनाहतनी उदात्तं उद करणे. अने देसांत्री अनुवाद गेरीस्टर श्री. ए. शुक्लने आपणा तर्कांही राहूना.

भूषण गरामीया स्टेटस के ने आपणा पर्यंपरायी म्हणजू के ने आपणा हारी गावा. नेही आपण्या गुनाहत कुंबर डेट्संतर अपरिश्रम करू. आ वपर नेही आपण्या सुमांश असं तरतू अने अनेक पुरावण्या. ओक्टर म्हणून अने श्री गोकुदास अनुसारांक पासे तेने ट्यांटीश्चांसा हवी. ह्ये तैवार करावा. अने चिन्तितायुं. मागद्विंत ने आजेवाने पूनाश्री आपणा.
श्री नमि शौरस

नीयक्षी डॅटेमां एक वष्णुत्त हारी गया डावाखी
हवे असिस्टेंट डी. भी शूकलने परस्पर समाधान करी
लेवुं आधा विचार आयो. भी. शूकले ते विचार श्री
आ. क. नी रेखना पत्रिनिधि एक अंभालाल सारालाळे
करी. तोंडूं हा, आ वात अभारा विहनन धर्मशुद्ध महाराण
ने समजवा अने तेखों विचार थाय तो त्या अभे
सहभमत छी.हे.

करे भी. शूकलने करने श्री अंभालाल सारालाळे
पूज्यश्री पासे आय. भी. शूकल सांस्कृतिक इतिहास
प्रमाण दरीने वेदा. असिस्टेंटता मनमां आम कें
टी महाराण हायकानी साधनां शुं समके ? तेमने समजवा
वता केटीम वार ? पूज्यश्री साथे भी. शूकल वाचिंत
कर्ष्या क्षाया अने केल्यां के, अत्याचे आपल्या डावां दिशी,
ता आरूण पाण्या कर्ष्या संबंध जरी.” लिगिरे वाची जरीता
केट साथे समाधान केल्यां पावण के. आम केल्यां.

पूज्यश्री चारे अनेक पुरावायिक हता. समाधान
कर्ष्या विचारना नही. खेटेब सळेन्याचे सुदर आय.वा
हे तरतु भी. शूकलेच्या, “आप साथु महाराण चा
खेटेब हायकानी साधनां विशेष समज न पडे.” आ
सांस्कृतिक भाष्यांमां खेटेब शैक्षी अंभालालालाळे केल्यां
हे कि. शूकल आव्रो लावा अंध करू, अने पूज्य
महाराण श्री ने केले ते शान्तिशी सांस्कृती सच्या वेदान

24 उन्नित
શ્રી નેની સોરલ

તરી, પછી વેલિસ્તરે સમાધાન દરવા માટેના. કાન્ધુ દીશાયા.

આ `ખચુ` સાંભળીને પુફાલ્કરી કાસ્થ્યું ભી શુદ્ધને હેઠળે ખચુ કે `ખું` તમને પૂછું છું કે ખાયો અટકે છું? ખાવો અટકે સામાન્ય-સાથાલિચ સુધિ જ ને?

જે યાદ રાખો કે જે સાથાલિચ સુધિ કેમનાં ખુદરી રીતે નહીં થાકતી, તેમને આ વધારાતનું લખવા અને ઉપલભ્ધ હેઠળ ખું પાછું અને ગીને જે `અમન સે-સ`-સાથાલિચ : કેમનાં ખુદરી રીતે  જ છું હતી તેમને લખવા ખબર થઈ ન પણી.

આ સાંભળી ભી શુદ્ધત તો છડક સર્વ ગયા.
લખિત-ફાંખાને તેમજે પુફાલ્કરી વાત તુરંત સ્વિલતરી ખીચી જવની સાથી વાત સાથે સુધિ કેમ કદીં પમું.
ભારી પુફાલ્કરી ખું કે, `નીથલી ટેંબા આપણી વિદ્યા પુલ્લ આવવાનું ખાલી અણ દેવા. આથ્ય મારે ઉપલભ્ય ખેતરમા પાછું તેમાં ને કુલ હીં આપવાનું ખેતર ધરાવય નથી. નીથલી ટેંબા પુલ્લે સાથે  જ છે. શું સરકારને જાણી તા પછી ઉપલભ્ય ખેતર! ઉનાં જ શું નેમશા કરે?

સમાધાન અટકે તે આપણા પૂર્ણ ખેત્રે પણે પાટા
\`યાંગી` તથ્તીમા રક્ષા હત્ર. આખું સાથું તે પાટા\n
\`દહ\`
શ્રી નિમિ સીરલ

આપી હેઠળ જે ન આપી શીખું કંઠે. માટે સમાજના વાત ન કરવી હતી.

આપણી સ્વારક-નંદણ સિવાઈછી. આપી દેવા માટે નથી. ગયે તે થયે પણ આશકું કાયદેર કંઠે ડેરબાદ્ધ કરવું છે. કહેવા તથા કારી જવાબું ગામ-મિટને અપીલ કરી શું અને પછી ત્રણે 'ધીમી હાઈસ્કોલ' શું પણ જવાબ હતું. પણ સમાજને તો કેટલા પણું સંભાગમાં કરવા નથી શું મહેમ મકામણું ક્રમે. હવેનું નક્ષત્ર પૂર્વવાંશની અને ગુજરાતની સમગ્ર વિશ્વમાં તથ્યો સુધીના દિવસથી વગરે લેખ સ્થળ તે વિચારમાં ગર્દાવ કરી ગયા.

મુદ્દેશીગીરી, દુભાગ્યપુક્ત, નિશ્ચિત ચિપ સેમન સતત સંભાગમાં પુલિયસ્ટી તે આણા પાટ વનના પીઠ પૂર્વથી પણ પ્રશાંતા લેવને સ્થળ શુંકાવે પૂર્વથી પણ આશ્રિત અગાઉ થયો હતો.

લખકે! આ ઉપરથી વિચારો કે આપણું વળિન લચા પુલિયસ્ટી દેવી મહાન અતિલા સંસાર પ્રદેશ કેદ કે કોમની વાતો. માંડગણી જએણી અપૂર્વ અંગ્રેજીમાં પણ સમાજમાં માટેની વાત પણ મૂકી ક્રમે. લીધે રાજ માટેની તાલમભટા એની કાળલો તે ડાંગી અંદર ધૂધે હતી.

વિ. ચ. ૧૪૦થી જુનાગઢની કંઠે ડેરોમાં શ્રી મા. ૬. ની પેઠી તરકારી અપીલ કરી.

૩૭૯
"શ્રી નામ સ્રીસ્વામિ વ્રાહ્ય, સા. ૧૬ણણાથી આ વશે શીખ. અડ. ડ. ની પેઠીના પ્રમુખ અને અમહાવાહનંદ નગરશેહ શ્રી કૃષ્ણભક્ત મિલીએ કે જે આ હાશા મુખારી અને પાણી-ચાયચાર ઉજવા ચૂકવું તરીકે પણ લખેલા હતા. હરિલા માંગીને પરદેશના અવારે ગયા હતા. માંગીના-ટીમરમાંથી તેમજુ પૂજનાં ઊપર ખચુ પણ કાઢોણ. તે વારવાર વાતે આપણું કલુચુ મજા કરી શકી રહેલો, તે પર આપણા આદાર અને માંગીના ખકી હતા. તે પર નીચે સુખણ છે:

"શ્રી પરમ પૂજન આદાર મહારાજશ્રી વિજયનાથ સૂરીજ્યાંત, ટીમરમાં કૃષ્ણભક્ત તથા ઉમાલાંક તથા માલાંક પાણી ૭૫૦દાઝી અભાધાશીર્ણ. ધર્મ પાલન શિક્ષણ વાંચે ન શાંત છે, અને ધર્મ પાલન શિક્ષણ અભાધા શ્રી સ્વામી સાન્નિષિત સાંસદ પ્રદાન થયો. તિથીના કારણે તથા આપું કલ ક્યાંક પેઠી આદાર આપ ન છે. માટે આપણે વધારે લામયને હિંદ. અંદર વાપસ્કે આપ ને માં દાલ્ય હાસે તેમજ સુખ કરવાના રેખાંથી. તિથીના કારણે આપ આપણા આદાર મહારાજશ્રી વિજયનાથ કરવાનું હાલમાં નથી રાખે. શ્રીમત્યુદ્ધ છું. માટે નિવારી. પણ શ્રી ઉદયભિગય બીગીરે"
શ્રી નેમી સૌરભ

સાધુ મહારાણને આમારા સરેના ૧૦૦ટ વાર વંધના પહેલી શિખર. શેષ કરતુરખારી વંધના.

આ આરોદામાં જિમ્મીની વિજ્ઞાન વિવેકની વિશેષ સુવિનિશ્ચિત સ્તરાંક અને જેનાદ્ધારના વિશેષતા આવાશી હતી. દરેક વેદબોધી સારતના ભુક ભુક શિક્ષકમાં વિજ્ઞાતક પૂ. આ. શ્રી વિનય ગામી સુરીજીબાબુ મહારાજ આંદો આંદો તથા સુનિવશેરની સુભાષ ખેતાં ખેતાં અમહાવાઈ ખેતાં. સવારી ખેતાં વિવાદ ટ્રીફ વહીલ દેશના પ્રવસાહ માધી (પ્રેશ.અલીયી, અવી.અલીયી) ને સાથે ખાંયે પૂર્ણસ્થી પાસે ખેતાં પૂર્ણસ્થી સાથે તેમને વિવિધ વિષેયોમાં વાત વાત કરી. પૂર્ણસ્થી સરકારી જાણવા અને તા. વેદબોધી સર્વ્રુ તથા ઇગ્રી સાથે પાણુ વરલા ખાસ આવાશી પાસે આંદો ખાંયે ઉપાધ્યાય સ્વરૂપ જનરલ કાય મેગો થઈ ગયે હતી. દા. વેદબોધી શ્રી લાભકારી સૌરભ તથા શ્રી આસરાં સુરનશા ઈંસાલી અત્યાગ કરાયે તેમને હિંમતે વધારે મેંદહાલા ખૂલેલ હાસું થવા પાસી કરતી. તે આંદો પૂર્ણસ્થી તનને પ્રસજોથાત સુવાં ખૂલું. તે વચતા શા. ગાઇયા હાસ આવાશી પાણુ તેમને બેન સિવાનાં સપુંધુ પરમિતીલા કાર પહી ને અત્યાગ કેવું કરાય કરશા માટે બેથ સુરનશા અત્યાગ કરી.
(TimeSpan: 342.0x504.0)

득 해자ने पहुँचाने धूला समनाजी. जे से
तेमणे पूज्यश्रीने कहूं, “हे इरीवार आपकी पासे
आपेक्षा. त्यारे आकांक्षामारे आपने आ गयी.पालने
लगता प्रथम पूज्यवा छ. आमं त्यों देखि तेही गाया. त्यार
पछी इरीवार बांधनारे आपने तेमणे आकांक्षामां पूज्यश्री
पासेथी पैठाना अनेकदा या नवमां माफ़ियतने भेजा ये.

“इरीव इरी आधीच नानलंडार लेख पाठलु गया.
त्यां पूँ मातरके सुै स्थी उर्तविजयरुपने भरा.
तेलाच्या डा. नेडेशीने साहजमां पूज्यवा : “तमें आहे
आठर्या साहुणोंने वांदा अनेक परिवर्धया, तेमां
तमें झा नुकसान सिराना?" त्यारे डा. नेडेशीने
कहूं : "मने साहुणोंता परिवर्धया घाँ, घाँ, नाखुता
घेऊँ झेऊँ, पूँ आधारी श्री शिव बिंतरेखसूरीवर्वरल अनेके
पूँ, आधारी श्री विज्ञ धर्मसूरीवर्वरल आ ने भय्यत
साहुणोंमां छ. पूँ ला उत्तर राजनाना निवास इट ती
आहुता अर्थवत दलावानी खशितर्वचा हे. हाल तेला
जाने जेन्नासांतु साहान क्षमाली राहा छ.

आ उपर्यः वांदरः ने व्याख्यानां आपलें हे डा.
नेडेशी नेवा असिक्र विरक्तना हैतामा पूज्यश्रीनी
प्रतिष्ठारे अनं आपल्या हमार्या करायुँ हेती.

वनमां घेड सिंड जाते होय. त्यां सुमाग्य त्यां

उज्जव
श्री नेमि श्रीराम

वसता नाना मातृगुणे दरने रहे छे. तेम शृणुवेंद्रीनी
विन्यासले अकावे शासन कुपर आकेशानु कस्तानया,
मणे अंदुसान रहिता हुता. शुभमताकेवाही टूट कंटडी
अने नेनशासनना केरी-खुंडा शृणुवेंद्रीनी हृदि समुन्ह
पजु आरी राठता न म्हटला.

आवा महाप्रतापना मृणाल अटक शासन प्रेस
हुता. परमार्थाना शासन हुपरने अविद्वंत सेल्हालाच
हुता.

पण वाचला उर्जीतीत. दायमने मती निरंतरः
श्रीमाना पदेला-शेष अगन्ना हिबसे हुता. ते
हिवसे हरभियान व्याप्तहून शृणुवेंद्रीकर हरिभक्तीविषयक म.
विलित "श्री पंक्तकृत"नी
घम्ने यातृती हुती. तेमां तये चाचा पंतासा
आयुं. आपणा उरिनाशक शृणुवेंद्रीसो आकेशपूर्ण
वाचीवाला रथानातुं अहूलत वरुतून ह्युं. भंजवस्मार्थी
शृणुवेंद्री संपुर्णमार्जनी तथा परभाकर शृणुवें
प्रजासाही देवी आहूलत लाविल्हास अने चातानी
समविसर्जनी रथाना ह्या, तेनाची देवी आहूलत
शासन अभावाना थर्स, ते असंगतुं आविलेन सपिसाती
वरुतून ह्युं. ते सांधणी असदायाना तत्त्वसिद्ध अनेक
धोताची खातविलेर अनीगाय.

अष्टप
श्री मेघि सौरस

वर्त्तमानकालमां आप्फू जेवी रस्मान्ना कारी, तो
तेनाथी धनार लाल लाली दो. (१) अनं दर्शनीयाने पणुँ
गाधि भील नै आपृत्ति थाय, (२) केन शासनले भडिमा
क्ये. (३) रथाने दाहनार लावीड़े नेपुँ पुरुषांकुम घरी-
पुण्यतुं उपार्जन थाय. जेवा अपरेण दालो तबुंहेवा.

बणी पून्यश्रीनी श्रावण इकमान श्री महावीर अखुतां
आप्फू कुपर भेदा अनं उपकारी छे, ते परमाकुरे
शासनला ढाकी आप्फू आरे सनाथ क्षीम. मारेख अकु
श्रीना उपकाराने कुदयांसा राज्यने तेगोश्रीनाहे प्रांगे रथायुक्ता
ने रथाना भुवे घाटले परिष्यामे उवाहुडी दरवी नेको की.

पून्यश्रीनी आभी सर शरी धर्मेशनाने वधवी
कर्णडी अंत्यांमे निसुळ्य भेद करेंते हे, "अमे अखुता
पांडेश भद्याषुना हिवसे सने रथाना आली उवाहुडी
करीणुं.

हिवसे नपलं हेटली वार लागे. श्री दीर परमाथ्यला
पकडलं म वर्जन भद्याषुना. अमाक स्नह छंडले. परियत
हिवस भावी पडोलें. स्नह पांडेश हिवसे व्यावसानां
रथाना मारे भद्यायुक्ता गोरावी. तेनां आहुल इंिरांग
अने उद्धास आंणे. अकी घंटी भुवी भद्यायुक्ता
वरी भेद वचलने हिवसे अभाव आणे आप्फूने नेला न सगे.
शें अंगडी वभ कर्ण हेवा लाविंदे. उत्तुक उंता.
श्री नेन्द्र वौरल

अखल रथनी कमाणी तथा अष्टी बंधवारींगो अंथवा मादनी द्वारमाणी अपूर्व थाई. अंतु वन्दीनो नवी वर्णकं दत्तो. आंग रामजन्ममं अमान उर्दीवाणु में सुभु दूरी वन्युं.

अष्ठाङ सुह्य औऽ तुं मंगल अहाल दियुं. वर्धवाणी तैहारीं आधी. आंग अमहावाण पांढराप्रेणा तरंग पणि लंगी दली आंघुं. शुं माणव महिनामणु उभयों चौ सोन्वारणी नेंही ज मधा.

हेंसिरमाण स्वाभ दुर्भागसां पुलु माणुसाणी केरी नायी. असुलने स्वाभ पवयाणीं-विहर एंइ-वानवाणिंगोनो अपूर्वांत ताप साध रथ्याटों-वर्धवाणिंगो आरम्भ थोरे. वयोगस्थ शेरों श्री कमतालावर दुबारे, मन्दरी छाटावर दुबारे, वोरे मोटा मोटा दर्शन ग्रुतिंग पुलु ईंसे ईंसे अष्ठाण्ने तें चेंचता कंता.

नथां नथां ने ने दताणां वर्धवाणा जहां, तथां 

यां मानव मेहनी लेवा महाती. दैनेतरो पुलु लारे दुबारे निवाणंता कंता. अन्वघ सुभु बंधाणो दूरीं 

पांढराप्रेणा वर्धवाण प्रेणो.
શ્રી નામે સૌરલ

આ રીતે શ્રી ચેર પ્રેમના ભીન આરે ક્કાયાશુલની 
રથયાના ઘણા ઉક્કાસલાયે નીકળી. યાર પાંચ વંંધ સુધી 
આ રીતે ઉક્કાસલાયે રથયાનાની છે માંડુ થયેલી.

પુણયશ્રીના સર્વસ્વરૂપશ્રીનિ. લા. ૧૨૫ની પાંચ 
પુષ્યાતમસ ઈન્ડિયસટિસ્ટેશનને વિદ્યા તાર્ત્રિ પાંચે ક્કાયાશુલની 
તીથિઓ. કાઇ આયવાન વસ્ત્રો હોવા માટે સારી રકમ 
વચાર મૂલ્યી હોવી. કાઢ તેના વાગચે જાણવી અથવા 
વચાર્યતા થાય.

આરંભથરમાં જીવની સૌરચંતમ થાય કંઠાં નથી.

નામાલી :

1. જ્વાનન ક્કાયાશુલની રથયાના શેખ કાળીલાલ 
બલુશલાઝ કસ્ત અંજાગરેન તરફ થયેલી.

2. જ્વાન ક્કાયાશુલની રથયાના શેખ નારી ગણ્ધારી 
નાંદીયીઝ શીર્ષલાલ તરફ થયેલી.

3. હીલક ક્કાયાશુલની રથયાના શેખ શહેર 
મણપલાઝ મણડલાફ. કસ્ત વલ્મીકલાં તરફ થયેલી.

4. જ્વાન જ્વાન ક્કાયાશુલની રથયાના શેખ મણકડલાફ 
મણડલાફ. મણડલાફ. તરફ થયેલી.

5. નિવેશુ ક્કાયાશુલની રથયાના શેખ શહેર 
મણડલાફ. કસ્ત ગણલાફ. તરફ થયેલી (શેખ હલકલાફ 
હકકતલાફ.)

378
શ્રી નેભી સૌરલ નામના ભાજય પ્રભાવિત શ્રી મહાયોજીના અભિમાનથી વાર્તાઓ સમાચાર વચ્ચે સંબંધિત હોવાથી તે પ્રભાવિત હાસિલ થયેલ હતો. તે શ્રી મહાયોજીના પ્રભાવ સુધી હાસિલ થયેલ હતો. તે શ્રી મહાયોજીના પ્રભાવથી તેને અધિક સમર્થ લાગી હતી. તે શ્રી મહાયોજીના પ્રભાવથી તેને અધિક સમર્થ લાગી હતી.

પૂર્વવશિની આ ઉપદેશને વધારી લઈને આમદાવાદના શ્રી ચાંકી દર વચ્ચે આ ત્રાનિ ઉજવળી દર્શાવતી નિર્દિષ્ટ કરી. તે વિ. સ. ૧૯૭૦ની સાલી આજ ૨૦૧૧નું સપ્તિ મેશ વચ્ચે પણ આવતા હતો. તેની અદ્ભુત જીવનચાર માટે તેની સાથે સાથે હોડવા મળ્યું. તો તેની વધુ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ સમર્થન માટે તેના પણ પ્રભાવ થતી હતી.

અફતા પ્રમાણને જાણવા તેની ઉચિત જીવનચાર પૂર્વવશીલ વિ. સ. ૧૯૭૦નું શ્રીસાહુ આમદાવાદના પૂર્વ કુઠુંબ.
શ્રી નામ સૌરલ

ફર્શુ આંક્રિસ્તુ ..........

શરીરના તીર્થની આધીની ઈતિહાસ

દાયની વિશ્રમ ગાંધી જી નગમસિંદ્ર દુલતી મહુસાર
શહીર-નગર અને તેલી વિજેતનના દટન-પટન થ્યા કરી છે.
આ તીર્થની આધીન ઈતિહાસ ધ્યાન મેટો છે.
હલિં સેલ્લ સાર દુરે અવલોકિત કરવો.

તેરેસી સહીની કલ છે. આખે અંદરસી સહી સાદી રહી છે. સાલે વિપરીત ચાલી વિચાર છે.

તે મહારાજાઓ પરમાણુ કુમારસભાનું રાજય
ચાલતું હતું. દરેક વઝબ શ્રી હમણગુસ્થીદધ સહાયતા સમાયી અને સહાયાયી અટકે સાથે
બહું માટે સહાયાયી હેંડી-ગુસ્થીદધ સ. નાગેશગુસ્થીદધ શીર્ષક તેને ઉતત.

દે માટે હેંડી-ગુસ્થીદધ અને
પતાવી કોઇ દેવ-દેવનીને માન સાધનાધી વસ્તીવાળી
દયા ઉતત. વન શાસનના સહાયાયીક સુરીખર ઉતત.
શ્રી નિમ્ન સૌરખ

તેમણેશ્રી સપ્તશિવાને વિષ્ણુરાત્મક વિષ્ણુ શૈલી નગરે પધારાયા. નગર ભાડર શ્રી સ્થાન તેમણેશ્રીના મુખ ખાસ ગમ્યું. વાર્ણર તેમણે ત્યા આપીને વાપરાય શૈલી રોકવા લાગ્યા.

તે સ્થાને વાર્ણર થાય આભારમાં સૂર્યને લેખને શ્રી શ્રીદાશ્કઢ આવકને મન વિષ્ણુ આયો કે, પૂર સૂર્યને વિષ્ણુ નિષ્ણને શ્રી સ્થાન ખાટ કરતા હતો? તે રાહુલમાં બનીવાને વાર્ણર મન વિષ્ણુ આયો છે. શ્રી વસવાહન મનને ર લેખને પૂ. શ્રી એન્ડરસ્ટૂએઝબરિ મહારાજને વિષણસાથી લાખ સુવિશેષ પૂર્ણાં: "બળાત આપ એકને આ સ્થાન વાપરાય શૈલી કરવા પણ હતો? તેઓ કાસ્ટ વિશેષિત કરી હતો? તે કાલ્પત યોજના કાં તે ક્રમ કરી આ સ્થાન વાપરાય.

ધરમ શ્રીદાશ્કઢ આસપાસ વિષણસાથી લાખ લાખ લગતે કવાસણા: "હે લાખાસા! આ સ્થાન અતી ચાર છે. અતી ચાર અંતર મા છે છે, અહી જમીનમાં અહી મા ગાસ્ટ પાવાયે પાટ લખી છે, જે પાટઘૂપતણની શ્રી પારાસનાર અચ્છી દ્રામલ સર્જના મારે સર્જના શૈલી શ્રી શ્રી હસે છે. એ ક હસે ક એના આવીને વારંવાર અદ સંગ કરણું છું." સૂર્યને ના મુશે આ વિષ્ણુ વાપરાય તે અહી-
श्री नेमि लोरक

वंत श्रावण द्वारा कुमारां मध्ये खर्चूं पूरू भक्तिनूँ। लांबविश्वास भरते लखित लघूं क्षणे झिंझली ठहरी। कहुँः "लगवाणूँ! आप तो मंत्र विकाम भारत गर्ने नहुँ। आप जैविक शैव उपाय करी। नेत्री अभी-संघने शी पवित्र ग्रंथ पाषाणणी पाठमांशी धारणे तैयार रूपे हिंदी हिन्दी मूर्तिना जटी-जटी-सहस्तन ठाय।"

उत्तम ही शार्दूलवान श्रावणी झिंझली ठुपा सिंधु महान लविनियोता सूरीकरे, विश्वदेशवृत्त आकृत्र तप झरीने भावाती हेवीनी आराधना ठणू। तप अग्र हस्तवी माता झाँस हजुर तथां। शृंखलवांने पुछुः "मने शा माटे वाहू ठरी?"

सूरीकरे कहुँः "माताले! मध्ये नूंमानं शही हिंदी पाट पाषाणणी छे तेसांशी प्रहुणणी हिंदी मूर्तिं जही श्याम तेवा उपाय जलावा।"

भावाती माताश्च जहुःः "शृंखलेव साणारे नगरमां झरता शेंक अघ शिवाणे शेंहीम आवी अभुंक तप झरीने विधि पूर्वे सुयोगत पही मूर्ति घडे तो मूर्ति जही अपनी शेंही।" आतुः झरीने हेवी आराध तथा। हेवी कही गया, ते वात सृंखलेव आपण्यांने कही।

शृंखलेवी आशानुसार श्रावण आपण सापणे नगरी ते हिंदी शक्तिवास्ते शिीतालने शेंवरीसा करू आया।

शृंखलेवी आशानुसार तेंडू-अघ शिवाणे अभुंक तप करी। सुयोगत पही सुय गेयांचे पेडी विशाला.
આ નમી સૌરભ

પાણાંની પાટ કહાવીને પવિત્ર કરી ઘૂપ દ્વારા સંકિત પાણાંની પાટમાંથી સુંદર ઘડવા માંડી. ઘીરે ઘીરે સુંદર નિર્માણ થવા માંડી.

ટાંકાલાં ટડ-ટડ મધુર આવાજ આવવા લાગ્યો. નખું દેવતાઓ વાળા વાળી રહી હતા તેમ આભુભાદું સહને દુસ્રા સંગીતની સુરાળાતી સંબળવા લાગી.

સંઘના લાઇફોન વહેરે સહુ ઉચ્ચ કાનમાં-અનખાતના કાનમાં તેમ ગણવી ગાય. રત વિતતી નાય છે અને દુસ્રા ભૂતી નિર્માણ થતી નાય છે.

અંગ શિખરના દુસ્રા ભૂતી ચંદરારી પૂરી કરી. ભૂતી ઘડતી વાતે ભૂતીના હૃદય પ્રધાર પર ભસી નેટરે લાગ ઉપરી રહો. કાથ ખેતરા શિખરના કાશું પ્રખી એ જેની સારા કાઘ ઘડવત રહી ગાય લાગે છે. ટાંકાલાં લાહુ લખું ખેતરા માંયો. અમારીએ તે સંઘની દોઝીની ઘાસા છુટી તે જ વાતે સુરિજ એકાધીક તથા આવી પહોંચયા હતા.

ઉષ્ણક આગોની સમય બંધ ગયો હતો. સુરીલિશાય છે તરત ન પેટાનો. નખું તે તથે દાગીને વાચીની ઘાસા અંગ કરી હતી. પાછી શિખરના કાશું પ્રખી લખે "લાહુ! આ ભૂતી રહી રહી તો ભૂતી અલંબિક દુસ્રા

પ્રલાભ થતી યાત. પ્રથી શું શાય? લખે સોનાલાંવ!.

એ ભૂતી રહે ઘડાં લખેમ તેના અધયયનો
આંશ-થરંશે હેનાટા નથી.

પ્રા.

323
श्री नेनि सौरल

जेकर रत्नां वडेली भूतिः जेग सनेहार भूतिः
श्री शेरीसा पाबुदनाथाना नामभी असिकं थरी.
हवे आभ सरी हितम शक्तिशाणी सूर्यिंहिं हिंदूं 
शक्ति वड़ अनेकाभ नगरीथी (जेन आंवी असितपुरी)थरी
आर भोटा जिन निर्मा आडांश मारे शेरीसा लावणारा 
हता. तेमांथी तेषु निर्मा ता तर्क आज्ञा. पणु चारु 
लावतां रस्तामांज सूर्यिं ठरी गरे. जेते जेग निर्मा 
घारसेवक गामना गेटरमा पघरांना अने चार्ये शेरीसा 
पडावायी. त्यार पधी ही जिन भूतिः। निर्माणु लरा-
वीने ते सर्व जिन निर्माणी शेरीसा नागर्ना जिन 
मनहरमां आशु-अनिश्चित करावी.

त्यार पधी आजी रहेली एकी भूतिनी नवासारे 
श्री दुःखारण महाराजांना तेज अभावुवाळी अतिमाण 
लरावीने अतिभित करी हता. अेची निर्माण मले ची 
ते काणे आ तीर्था वृक्ष पसिने नासिकाते. तेना 
महें योद्धी वृक्ष गाथतो, दुःखारणी संघांमां 
वाहिके। आभारा दाता करी पावण थाता हता.

महाराजां श्री वर्तुपण तेजपाणे तिने नगराना 
बील साराना आभ-अक्षायु मारे अे हेव सुदीकारे 
करावीले योद्ध बणे ची. लक्षात सरसांतमा सती 
सुधी आ तीर्थानी महाराजाती रही. पणु पधी भूतिः 
लराय असितमाने आ तीर्थाने, मनहरेने अने नगराने 
विविध करून ततो एची. अेची संबावना ची.
श्री नमि श्रीसल

हिंदू आम्षुयाधि सोसुं............

मारवाह अने मेवाह तरुप्या बिखार

अमहावाहां अनेकानेक शासन शालाना स्वानी
करी करी वांगवास पृथु ध्वा गती पूजयश्श्रीनी लावना
मारवाह अने मेवाह अदेश तरुप्य विश्वायनी धर्म, विश्वाय
परिवार साथे शुभ मुहूते प्रयाण कयूँ. श्री श्री अम्हान
लाल सारालाई जाणा ज्ञान आवश्यक हवाही तेमना
जंगले-कारहीवाभां बिखार करी पधारी.

त्यांती सावसधि-वोराक करती श्री हमाराहास
ही एड वैश्वरायना श्री रंभ साथे श्रीरीसा पधारी.
श्रीरीसां श्री रंभ साथे उ-४ दिवस स्थिरता करी.

आ मरसां पूजयश्श्रीनी शिख्य पं-वास श्री सुमतिविश्वय
हळारात तकाल विशेषता कता. तेजोश्रीं श्री
अमहाअां नवाणी १प वर्षांनी बवना युवणे वि. सं.
१८७५नाना मासार वह रता हिववे हिसाब भापी तेम्हु नाम
मुनिश्री पहविविश्वय म. राणाने पूजयश्श्रीनी. शिख्य
भणावया कता. आ शिख्य पूजयश्श्रीनी-पपां शिख्य कता.

उत्प
श्री नेरि सौरेश

कृत्वाकः श्र. गोरखनाथन्न. असुबज्वरुपे शेरीसाना
पद्यां किरू जिि-मन्दिरवाणी अने आजुअमुखपा पांड
िे पड़िे कथा के आयवाड़ सरकारना तामाभा भी. ते
आपबू केिाणु था देवी कौनी सार्वना पूजनश्रीके भापी.

gोरखनाथेिे ते जनभी पूजनश्रीकी प्रेसुकाथी “कैन
tास विवेक सत” ना नामे करने तेना पाड़े। हस्ताक्ष
पाणु दरावी दीप. शेरीसाठी तकाद धर्म पूजनश्री केि
पधार्या. त्या संधमां डुसं डुता. तेने हर कराणीिे
श्री संधमां अष्टिा स्थापी. युषावीिा कहीिा संये
अहुिे महान ठीे अने सो साशि कर्या.

pूजनश्री केिी भावणी तीष्नी याता देिी, सुर्य,
सागरपूर्य धर्म पानसर पधार्या. पानसरमा ठीिा समय
पडेदा न जमगमाती आिनी लव्य प्रतिमाल निकंया
हता. ते चमकारी अने अलोकिक प्रतिमाला हरस्नािेिी
पूजनश्री पधार्या. आजु आजु धशा दोिे। हरस्नािेिी
आिना. पूजनश्री पाणु ते आिनी आूलन प्रतिमाला
हस्तन करी पावन थया जित्सुखु गािे नुमन मीिुं छयुं. त्या
सहिते ठीिेिे पूजनश्रीिे इरमाभुं दे, “आणिा अलोकिक
आिनी प्रतिमाला अंगीिी निकंया भी। आ प्रलालक
प्रतिमालने अहीिे न लव्य जिि-सनििर आिनी पध-
धारा नोिे अिे तीिे स्वदुिे ठीिेिे.
श्री नेमिसैरक

गामवाणा अने बहुत गामवाणा सो गुड़केली पूज्यश्रीनी कुपेश जीती. ते विकाद आ वास्तवत तार स्वतं जाने शाले चे.

पानसभी विकार करी पूज्यश्री वडू प्रतिष्ठ. त्यांने हिंदुस्तान स्थिरता करी. गीतिविभाषी राष्ट्रांनी अंगरक्षना आवर्त छानलेलांनी पूज्यश्री पासे जावी जहाना करी. गेहां. पण चिंतनी करी हे ' आपण श्री अंगरक्षना पावा, आमरा नानका संबंधांनी वे पुढे पडी गया हे, तेवा आपण सांग करावी आफ्या.'

पूज्यश्री आधी सवारी विकार करी अंगरक्षना पावा. श्री संघने देगी करी, ' सांपती न भाग करी शाय चे. सांपती संघनो विकास शाय चे. क्वेश्च कंदमाल कालीकारक चे.' पूज्यश्रीनी आं संदिग्द्धेशी वर्णनाची गुणने जडता काळा काळ्यां शत्रूणां शाही गेया. श्री संबंधां आभारत या आप हिंदुस्तान स्वाभाविक-वातस्यांधुने अनुवाद-महत्त्व करी.

अंगरक्षनी शी व करीन संदिग्द्ध विवाहाला पावा. पूज्य-श्रीने नवी आया नवानी लावला हती, पणू श्री संघने स्तिरता मार्ग वुढू आहे. आपण व्याप्त वाणीने हास जात ही, घरे लावला करावी. त्यांनी निश्चित वर्णर धार ची शिपर पावा.

उत्तर
श्री नमः सौरल

आ वडनगरेण मायिनकाणां श्री सिद्धान्त मध्य तीर्थनी 'जय तबेदी' पुनः स्थान करुः।

वडनगर, सीपेच, जरायु, एंजा विगले १६ गामोऽनी स्थानियोऽतीते। १६मां भएवूऽ गाम मेज्युऽ
कैप्टन वपरती परस्पर मलेहना कारकऽ १४ गाम मालावऽने जरायुऽ गाम साई साथि वयवहार ह्यंऽ करी
ह्यंऽ करी। जरायुऽवालां समाधान यह नब नयं तेसऽ मारे
आऽनेकऽ चारऽ प्रथते। तेमां सकऽगता न भगी।
हाचारां मां पूणऽश्रीऽ सुचัน न संपऽ करावी हीढावी
वाल सांकणी करते। एकोऽ पूणऽश्रीऽने जरायुऽना आरेरवा
अने शेड आऽन्हेडऽ क्याक्यांनी खेडऽना प्रतिििरि शा।
तांगारणेवऽ छळनाहल वोऽगरे गुडऽश्रीऽ शीच्यर आवऽने
आऽगाण-पाणी नने पकऽनी वातवित करी वाटेकऽ कर्यं
अने कऽवुऽ के, "आऽप पूणऽश्रीऽ आडऽऽ पथाभऽ छा,
ता कऽवुऽ के करी आमां समाधान करावी आऽपो।"

आऽपऽज्ञा असरिनामंडऽ पूणऽश्रीऽम तेमां पासऽरी सवऽ
विगलो। लाशीऽने १४ गामोऽना मुखऽ अऽगाना शिच्यांना।

अऽर्थाणे तितिहासऽ कऽवुऽ के, आ वडनगरूऽ गामऽल नाम
आऽगाण महतीऽ हतूऽ, अऽभिबी शालऽ सुवऽऽन नुन मुऽऽतुऽ। शीढऽ निवारकां
श्री सवऽ साई महतीसम्पूऽऽतऽ श्रीऽ क्याक्यांनी सोऽ प्रथम श्रीऽ
बाणऽ-पाणीऽ राहू वर्षऽ हृतूऽ।
श्री नेमि सौरा

सन्दर्भे ज्ञेश टाघवा मारे सतत उपदेश आप्यो. शिष्यांना संध्वागाने पूज्यश्री सरोवराच उपदेश क्षेत्रे. जेव्हा तेंच्यात तरळ न जीवन १४ गामना सन्दाने विचार गाम नेला करा. त्याची संधिकं पूज्यश्रीनी सच्च वाचवावा घमा काहीत १ विषयातील अनेक नुकसान घेते. ते नीतात जयसंध्वागाने पूज्यश्री सरोवराच उपदेश आप्यो. पूज्यश्रीनी हार्दिकांना ज पर्यंत पावते. गरजे एके तपस्येत ज्ञानी दृष्टी. समाधान करावी हीही १४ गामनाच्या पूर्वात व्यवहार खाली राहू घेते.

नाना मोठा जीमांना ज्ञेश-हुसंध टाघवा चालानी उपदेशासृजक श्रींकासी आमुरवेंव वाचवा पूज्यश्री प्यारा पदार्थाना. त्याची संधी आहुना महत्त्वपूर्ण पूज्यश्रीनीणांच्या निर्णयांमध्ये उल्लेख.

प्रेमशुभी पूज्यश्री संपूर्ण श्री तारंगार्थिंश्व पदार्थानां. त्यामध्ये डांगरवादी फा गृहस्थाणि श्रींचं अतिक्रमण अवश्य करवा अावेने. तेंच्यात पूज्यश्रीनीने निरंतर "पूज्य श्रीनी संधी संगीतने साज सहित हेवाचित्वेक श्री अनिल-

* त्यातील मान उपभोक्ता श्री शमशाहाळ महाराणांनी पूज्य तकनिष्क सर्व तारंगार्थिंश्व हेवाचित्ते श्री अनिलाचे अलगप्रकट अनुभव प्रदर्शित करावी छ. जमीन तकनिष्क नाच्यावर नेला. आ हेरासर्वांमांना नसत व श्री अनि- आसार तपस्या घेते.
श्री नेमिंद्र जौरल

नाथ प्रभुने पूजा विद्यास लावे महित अने आता करी
ज्वान सारी हतुः

आ तीथं स्थानमां पूजनश्रींमे आउं विद्यानी
स्थिरता करी. अने तीथेंना अनेक स्थानोंतुं अष्टम
निरक्षणु करी नानुकारी गंधारी. केसे दांता पदार्थां. दांताना
मोक्षण-संधना खायां श्री कुंकलीयाच्यांना वडीलं
केल्या. हेवरें अने वडीलं तरी शते न हते. तेथी आ तीथेंना विकास पुष्कर रते नाहीता. पूजनश्रींमे
श्री जागेंद्रन आयुः

श्री कुंकलीयाच्यां तीथं शुक्ररतना मण्डामनीऽरि
विमुखलं आहुलं दिनर्गुम्बां. हेरावें अंधाभेता छ. अहिं
थां आंतरे पावाल्युनी चायी आयुः ते आयुे
पावाल्युमांथीं कं मति तय आयुः अने कुंकलीयाच्यां
हेरावें अंधाभेता छ.

रव. शेंदे श्री मनुष्यालाक्षलुक्काहनी अंक अंकिता
सुंदर नियम हतो छे. “हिंदानी अने ज्य्याता वर्नना
मांगलिक हिवसे. आयुः डॉक्टरांने डॉक्टरां तीथोली यात्राना
स्थाने अलू महित्यां गाढ्यां” तेथे आयुः वर्तू धर्मी-रथाणा
थाय श्री शुवाश्च ततो. तेवा सुंदर नियम.
શ્રી નવી ાશલ

કંાલારી આશલામાં શ્રીધી મનુષ્યાલાએ એક પ્રમુખ વાણી છે.

અપણી શરીર પાલન પ્રીતિયો શ્રી કંાલારીયાલા વીજ્ઞાની સાબ્ય્ય હવાસે ચાલાય છે. નિનાખ્યાત પહુંચ સંખ્યા રીતે નિર્દિષ્ટ તારી વહીવટી આંખો તારી અંશની નિશ્ચિત રીત. હવે અનદ્રશ્ય લિખીને પૂર્વસ્થીને નિકદીગાર કરાવવાની હેલ્પ થઈ હતી. તારી તેની વાતા માટે અને પૂર્વસ્થીની વંધનથી શેખ શ્રી પ્રતાપસિંહ માહૂનલાલ, શેખ રમણલાલ વાલલાલ, શેખ લાલલાલ લાગીલાલ, શેખ માહૂનલાલ મનુષ્યાલા વિજેરી

અભાવાના રીતમાં પૂર્વસ્થીની સામે મેળા છ.

* તમને આ અભિપૂણ મુખ રહેયે ચાલા મારે જય તારી તો ઉથી સ્થાનમાં લાગ્યાયો તપાસ કરતા અને ઉઠે વસ્તુની ભાઈ હોવ તારી ઉત્સવ કરતા. તારી તેનાં ફંડન્યાર માટે અંગેની શારી અંગેની અંબ્યા અંબ્યા. અંગેની સ્થાનમાં તમને દ્રષ્ટિ પ્રમુખ વાણી છે.

389
श्री नैनि दौरूळ

अभावाधि आजेवानो आधी पहेंस्याम्। लघु उद्वासे
धाना करि पूवयश्री साह्य परंतु आधु नैव आह्याम्।

परेतीशी आधु-हेडवाळा पद्धारता रस्तामाण्य आरण्णी
तण्डोळे लेक हिवस स्थिरता करी। अहैं साधु-साधवीने
तथा गृहरोने रहीवा माने श्रेष्ठ सगवट के अवसथा
न हती। अने लिहिने पूवयश्रीची श्री भाविकलालाभादते
उपदेश आपतता तेषांश्रीम् त्या लेक परमेश्वरणा अभावी।
आरण्णा तण्डोळे आधु-हेडवाळा पहुँचोरी। पूवयश्रीम्
सुध सावलासे हानानी यात्रा करी। सावेनासुखवस्थी
णे पायु क्रमी-लावाली अनेका सावलासे स्नातपूर्ण
सावलाने यात्रा करी सुध आनंद पायोरी।

आ वणते अहैं पूवयु पं. श्री नीतिविकाला
महाराण भारवानती विधार करी नीतिविकाला। अने शासन
असाधक मजवा। तेशां सिरकर मणी आनंद
व्यक्त करूही। अने जयालुक्यं के, "अने अभावाधि वटेची
ढीची," अदेते पूवयश्रीम् जयालुक्यं, "तेसे अभावाधि
लाव यात्रे पांडरापिणणा उपास्ये उत्तरवातुः रण्ये,
तेन शातुमांस पायु त्या ज करूने।

पू. पान्यास श्री नीतिविकाला महाराणे पायु वात
स्विकारी श्रीमती अने आधु-हेडवाळाथी विधार करी तेषां
श्री अनुतुमे अभावाधि-पांडरापिणणा उपास्ये पधारीने
नि. सं. १८५९ डॉ. शातुमांस पायु त्या जं कुचुँ।

३६२
श्री नेमसूरकुल

समयातुसार घरमणी आराधना अनेक वष हने शासन गोविंदपुर्वकुन्त अहमुद्य वाराणसी ध्येय.

आपणा आरती नायक पूजामा श्री आयु-तीथ्यमा आहेत हिसानी स्थिरता करिणून अहमुद्य जिनालोकानी द्वितीय पान वाचणी कर्ती अखू सन्मुख लावनिर्देश पणी लावणा लावता अवन सार्थके कसून.

वीर विवशावणी हे जिनालोकानी द्वितीय मंगांून समा जिनालोक्यां विराजता भूषणाथकनी लगवणं श्री नवपल्येह तपासून “आपले जनेखर प्रीतम आतो” कडूने श्री आनंदनाथानी येकावणी वरे स्तोत्रा.

आतिदासिक तथा दशनीय तरे स्थानानुसार सहयोग स्त्रियांनी अबोकांने स्वस्थ रूपांत आलेलें हयें. पही आयुगाती लावपुर्वून याता करी. (यार पही ज्यांने (डाया) रस्ते पधायाय. राजा-गावांक सार आयुनी श्री जिरावणा पार्थ्यावाद तु आयुनी दीर्घे आयु हे. तेनी लावपुर्वून याता करी त्या नेरा-मगरा प्रदेशांम (सिरीली उंदाणा असून गामानी समुहाने नेरा-मगराना नाम सुयानय छ.) आशुतोष प्रविश केही लगेयाच. गाम लहाणहाना छ, त्यांची सिरीली, सेल्हर, पाडीव, तंड, अरुडे बिजे गामांचा हप्पसारी जंगा वहेळवावा वहेळवावा पूलली वाली पधायाच.
હિરંધન શાલીસું............

જનવાસાં આદભૂત જાતામાં

આધુનિક વાળાંના લાગભગ પત્રમાં પત્રમાં પકડી પહોંચી હંમના લાગભગ સારી અંગી કેનેલી વસતી છે. સહેલી મુંદ-સંપત્તિ નાગાર પછુ અસ. જનવાસ, પત્ટાન, સતાલપાળ તેમણે અધી પરામ તારા શ્રી વિનદેવસભાના સાથ્ય મન્દરી પત્લુ શાળી રહ્યા છે. તૈરી આસ્પના સર્નિ લગભગની અલાદાં સંપત્તિના અલાદાં અલાદાં કાશ્કા રસનબજાંતી કેટલી માત્ર વિચારવાના દ્વારા આપણી અણી લેખાથી જે વસ્તુદૃષ્ટિ કરે લેખાવવાના ન હોતા.

નિવાસ શ્રિમતીના પરિવાર સાથે આસ્પના અસરી નાખે સુખસ્વભિ જનવાસ પદ્ધતા. ઉદ્યાન સંખ્યા જું ઉદ્યાન અણાણાં પ્રાચી.

આ પ્રદેશના વેપાર આ નકી. આ પ્રદેશના ગુજરાતની પરિસ્થિતિ વેપાર કરતા. સામાન રહેતા શાખાએ. ધ્રુવધ્વજન-સાથે નિપ્તી લુંવ ગાયાના ભારે 8 રહેતા હતા. આ વધારે ઘાસ સુખી હતા, પરંતુ સરચન પરિસ્થિતિની ધર્મ શાંતાંતર હતા. સ્વાધીન અણ આ પ્રદેશના 8 હું 4 અલાદા

ઉકખ
શ્રી નેની સૌરવ

પ્રમાણમાં કહવું તેથી કેટલી પ્રકારે વિષયમાં શિક્ષણ લેવો પાતાલનું પ્રાચીન પરિવારને આપિ શકતા નથી. જેનાં પાઠ્યાણા મેં પણ કંઈક સામ્ય નથી કહું.

અથવા પુણ્યશ્રીની વાતમાં શિક્ષણ ભેષાપથિ શકે તે માટે જેનાં પાઠ્યાણાનો ઉપદેશ આપયો. શ્રી જિંદગી પણ પાતાલના આશ્રમી સમાધ તેને દર કરવા પુણ્યશ્રીની સહિતપ્દેશ કીલી લીધી. અને જેને પાઠ્યાણાનું સથાપન કર્યું. તેવા નામ “તમારા શ્રી ભવ્યપ્રીતો જેનાં પાઠ્યાણા.” રાજકુમારી નાના ચોટાં અને લાઇટ-અભિને હંસણે હંસણે વાતમાં લાગવા લાગયા.

પુણ્યશ્રીની અદ્ભુત અલાબમકાર વયસણ શ્રીમાન અને મોંસ અને લેબારી વાત્ય સાધની, અને લાંબ સમક્ષકાળી તયાના આવ્યો. પૃષ્ઠે પ્રદાન થયું. પણ મહાકાલકાળી મિશર શ્રીમાન કે વિદ્યાશીલ માટરીજ અને આસમાન આદિયા લાવવું લેખવાર બિનાં કરી: બાબત-લાગતું કાર્ય મળી પુણ્યશ્રીની તેખોની વિનંતી સવીકારી (યાં જ મિશરને).

અરજ-અશ્રીઓની રખા માટે ગામમાં કેટલી સામ્ય નથી કહવું. તેથી જેએખાતમ સંબંધિત અપણી તૌરે પુણ્યશ્રીને ઉપદેશ આપતા ‘સાહ્સશાળા-સંબંધે’ સથાપની. જેનાં પાઠ્યાણા અને માસાંફેકતા નિલાં માટે

કથા
श्री नैनि सोरल

पूवयश्रीीना उपहेश्थरी सारी। अंद्री ठीप पणु थड़ि। आ आतुर्मांस पड़िला, आतुर्मांसामां अने आतुर्मांस पड़ि पूवयश्रीीमें पैताना उपहेश्थरी नवालमां अनेक स्थारी निरंजनी घसरीयों कराया।

नवाल-परलुट विगेरे २८ गामातुं समथं पंच हुं। ते पथ्यांला दाहा डेलाव समथी सत्तलेह-चनडु हतो। अंद्री घमंडीयो महंडवा हता। आत्मी ते जगांतुं निवारट्यु डावा मार्टे पूवयश्रीीमी झळ गामामां समथं पंच औजार करायाे। अने तेमा पूवयश्रीीमी संथ मारे सचेत उपहेश आयो। सहखपेश्थ सालणी सोना हृदय लाव्यली थया। परिशुल्ले २८ गामाना आधिवाकों निमालस लावे पूवयश्रीीमी आसातूसार उडेे डेल हरे इयो अने संथ-शानिती स्थानना थड़ि।

उसंपन्नो नाश धवारी २८ गामावाणावोंमधू पूवयश्रीी झुं रक्तलावबाबे झळ गामामा पूवयश्रीीमी पावन निम्मामा घाम धूमती गाटो महासाहाम उठेरी अने स्वावमीवालासयो थया,

नवालमां उपायनी अगवाड हती। अंद्रे पूवय-श्रीीमा उपहेश्थरी धम्मासां आघुणी ज्या तरणि लाग बजायी। तेमज धम्मासां नाने ज्या तर् उपाय हांधवा मारे भाडी ठीप करावी। वांग नवाल गामनी धारी हर ज्या अिंधालना स्थानवाणी विद्यान
श्री नेमिष सौरव

पारी कहतीं, श्री संधि रेखाणे कुंडुङे के, ’आ वारी अरीही देवय तो, तुम्हां पूर्ण सूवर जिनालय थाय तो कॅरिंडो अने जैशी पुनः तीथी पिरियालङ्ग श्री शारणजय नः पुत्र अब्दाय-याना माते रंग स्थान वर्तह वन्यः।’

सुपुरब्रह्मण बुजनांसिर गामना हरेर पाले ने आणा गामनी संज्ञानी ते वारी श्रीसबे अरीही ढीली।

विवाहानूसार बेंजबे आपल्ह्ल ने आणा गामनी संज्ञानी ते वारी श्रीसबे अरीही ढीली।

लवलांं ने सुमुखुङ्गी सघन शृंगा

वि. सं. १६७९ लेप वृढ़ी उ ने मुख ह्यांस बोटाली रवाना रहले सुमुखु श्री अमृतलाल देवलं ह्यांस बोटाली भेंतुङ्गी, बंडेक्सा, धिरवाली रहले सुमुखु श्री भामलालवाळा तीथी बनाली ने वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी ते वारी पात्र संज्ञानी

हीकळबिलासी श्री अमृतलालांस ले नमां दृष्टास भक्ताना ने तो। रेशमी वोट्ला जेनी भक्ताना कहती। ते पवित्रन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले रक्षण थका, ते अस्विन शासनमलांस ले
श्री नेर्म कोरल

निर्जुन पूछता हूँ तेरी अहारी पूजन युक्त लगवते पूजनयुः

ते लखें मैं अमृतलाले जोकिये आ सवाल पूछता, श्रवण प्रवाध यहै सिवाय तें में लखें नखां नवाण आयौः। “हा हा, तैयार हुः” ते मेलायी उद्विज्ञयणे, शासनसात्रियी आवा करी। पूः पूः श्री उद्विज्ञयण भु. ने मैलायी अमृतलालनी दीक्षा माते तुर्त शरी हिवस कयारे आवे छे के नेवा कहुः। परिणाम नेखुः ते भावयो भणी न हिवस ओटे नेके वह छुःने हिवस दीक्षा माते उत्साह येगे वाणी नीक्कतीः।

ते माल्याणी अमृतलाल भेसन भुः राज थर्थी गया।

पूः शासनसात्रियी नेवाल श्रीसंधना सुभव आजिवाणे मेलायी नवणयुः। “आ सुखु मृतलाल णोटाह्यी हिवस लेवा आवैहे छे, आवती दासे सवारे मुखवर छे” दीक्षाणी वात सांस्कृती सो आजिवाणे आन्दोलत थाहा; अने दीक्षाणुं शुष्क अर्थे उडळलाले उजविया तैयार थाहा।

नवालं गामा आवतीकर्ते हिवस छे, आ वमार वीरणी वे देखाई गया, आवार गामा उत्साहकूः उर्ध्व
જ્ઞાન દુર્ભાગ્ય રહેતું શાળામાં તયારે તાજું વાપરીને, અને હવે રાખી રહેતું શાળામાં વાપરે તાજું વાપરણી હતી. શાળામાં વાપરણી ક્યું રહેતી હતી?

નાજુક સમ-સ્ધાય પૂર્વતપહાર શાસનસ્થાપન શ્રી પાવું ક્યારે વાપરી પાવન ક્યારે વાપરી હતી?

બધા જે સાધનો વગાડી રહેલી શીખાની મંગલ-કિયાની શીખાક વિશ્વ વાપરે શ્રી હતી?

શેરી વાપરી દેખી રહેલી શીખા સમ-મુખ્ય હતી?

એ શીખા દ્વારા તાજું ક્યારે સ્વભાવ પદ્ધતિ પ્રોત્સાહન પદ્ધતી તાજું વાપરી?

શ્રી નમ્રિત ક્રીયાની ક્યારે સુખીવસા પહેરી?

જ્ઞાન દુર્ભાગ્ય રહેતું શાળામાં તયારે તાજું વાપરી તાજું વાપરે તાજું વાપરણી હતી. 

જ્ઞાન દુર્ભાગ્ય રહેતું શાળામાં તયારે તાજું વાપરી તાજું વાપરે તાજું વાપરણી 

નાજુક સમ-સ્ધાય પૂર્વતપહાર શાસનસ્થાપન શ્રી પાવન ક્યારે વાપરી પાવન 

બધા જે સાધનો વગાડી રહેલી શીખાની મંગલ- 

કિયાની શીખાક વિશ્વ વાપરે શ્રી હતી?

શેરી વાપરી 

શ્રી નમ્રિત ક્રીયાની 

એ શીખા દ્વારા 

તાજું ક્યારે 

સ્વભાવ 

પહેરી?
श्री नैमिन्द्र सौरस

पुरातनि अने बाहोमेने धीमा आपि हे.
भवने सुमुखुये! सलामां आत्मा. श्री संघना ताता मोळा सहु एकऱ्ये रागे क्यनाही हो तमाही जोगी गने वधाया.

शासनसुद्धश्रीजी हीलानी बाहीनी दिया करावी.
नाम प्रदापनान अवसे व्यविध संघ सबक भारतश्री अमृतालनुं नाम मुनिश्री अमृतविनयक हर्षिने घोताना शिष्य लड़र कया. अने श्री 'आदित्यालक्ष्मी' नाम मुनिश्री अमृतविनयक हर्षिने मुनिश्री अत्य-विनयज्ञना शिष्य लड़र कया.

हीला अई मुनिश्री अमृतविनयक सान-म्यानमां लागी गया. प्रथम संसारी पाखांना संकट्यात ने पुढे.
श्रीं नेमिसोरल.

अवयास करें कहते. चाहूं भिंता सूची करी ने छुड़े। चाहे म्हणून वर्तन करने पुनरायण दासवाणरांसंग दास भागी. कात्यकडूने अवयास शुरू करो. मंडलीया लग करी, चालिंद करी र से राज वरी हीखा यथा.

आ हीखा असंग जवाबला संधमां दिसाइतनुं वातावरणु भावली गेला. वर्तो मुंही लोळें. आ असंग याह करी कररे मनोहाना करता रक्षता.

आपल्या अथर्वनाथांना चूज्यश्रीतुं भारतवादा- नवानां गोमांसने प्रथम न छातुं. पण अंद्र छाती तें नवानांच्या स्त्रोतां घेतो. ते स्त्रोतांना तें त्या थाय ख्यात ते तेंना हार्दिक दिसाइत. एक गोमांना संध्याक सध्याचे हार्दिक. सवर्ताना त्या वातावरणांना नाना मेरो मां दुसर् सध्याने आमु वरी आवा. आद्याप्रथम महाराज, शालिक, अज्ञायुभार, मूर्ताप्रथम विजितार्णा अथर्वनाथ. गोमांना मूर्तार्णा अने अनेक शेत्यीची वारुनाच्ये ते तेंसंगी सहू चैतन्या ज्वलन घडतरनां तरत उपयोगी थाय.

अवयासांच्या सर्वविषयी न देवा नेवी. ते न देवाय तो देव-विषयी स्वार्थ तो न जन स्वार्थ. तेनी असर ते याहेच्या, तो ती अथात्विख्यात मत पवित्रप्रायु, सामाजिक, अभिभावकांमध्ये रस्वायता थाय. वर्ती, अध्यात्मांना मेरो मां सदु लणवतो. अध्यात्म न डाव, तें सुर्मं करावल पासे, तें हंगांकित पासे, रू. ४०१.
सन्त ।

प्राणु ज्यादाय सत्ता आकु ज । अनेक कांडों, श्री पन्नजी ने जिसने वाचन ओर तत्वसिद्ध आवश्यक-शोधनो लाल कि, नाना शेता आवश्यक पून्य मंडळांच्या पासे जावा आवे वरिष्ठ जागृत बालु ठरी संतृत बाशु, नवालमान काळे जनवरानी साधन माही। अने जाहीर बागी, डायरेक्ट जागृत ज । प्राणु आवज्ञा जिन मादर विधि तैयार करी, नेपाल करता रह्या।

"शिक्षाविकृत नें कड नियमानम, अता शेता नष्ट रो अन्तिमत साधु सहहास्यनो। परिवार थीने नष्ट रो।" 

शिष्यांनी जागृतांनी दाङ अने कदाचित आह्यां गात्री। साधु जागृत जित्या हवा त्यासे कड आवज्यक तेमी जागृती पावे, कदाचित वात न करी येते, छत्री शिष्ये। साधू जिता वातस्वभावी बारी लार छलिंडां ज्यावाण्या तें जुनियांनी शिक्षामुळे मुम्बूं आज्ञा शांतांच्या केलेल्या,
श्री नमः सोरा

“अध्यय! अश्रावर लड़े, आवर्तना रोट्टा महत्त्व न अध्यय। ने अश्रावर नहीं लड़े। तो अलक्या पाहा यथा।” देवी कहा वास्र! इने दाग पड़े तो तरपण्डृया होनाला मारने पाहु विनाश अने तिरामूर्ति समाने ते उनिज्ञान ते उसते सोठे सक्षण करी हेता।

आ हरिश्चन्द्रा न शासनमुखमाला शिक्षणां सिंहेटा अने विलक्ता नेत्र आलसमां उदाहरणु इपे कहौता।

आला आलुमोर्चा विरिष्ठ तथा अने पुलिको, प्रलावना विंगो त्वन्यासु ताडा हाय। आमाहारी विंगो आमिना सत्ताकम्क्या अवश्यावर पहलाने ता सुख हुणे आवश्य हाय त्याहे त्वानाईलाई गणील लक्षता ते केवी! बरे पांछ पांछ पहलने अनवाय लक्षता ते अनाथी तसी आवे। हरे हार्यां में रि इमां अणे उदास पाहु अनेहे तें व्याय देवीनीथी लगाय नबिखो अद्वु।

उगोएत वाता। विंदीना जुगे सांलणीये त्यारे आपणुने लाने ते शासन असातीनौ। इटोला पूंजू प्रलाव! आर्यो ते वाचते केवा प्रलावित थया करी? उम्मालां यार आस क्रमां पूंजू थया, तेनी हाते अभय न प्री। अम कर्ता आलुमोर्चा पूंजूं थयू। आलुमोर्चा परिवर्तन पाहु अनाथी शेरे अनाथी वाडीमां प्रथम न वार तीशोधिणार श्री शतुंजयनेत्र लवण ४०३।
શ્રી નબી સેલુલ

પુત્ર પાંખાંયો. ધામબુધથી સાહ્ન સંચા યાનાંયે જાહે
લાબના પૂર્વ હાથના ઘરાઈ પરાઈ શું ગાયા. સંચા સંઘની
લાતા હું રે સેનને ખુલીના લાખથી બળિ વિશેષત મિડારણ
લાખીઓ હદી.

‘આરામના આરામી’

શાસન સામર્થી બિન્દુથી સતત ગ્રાદ્ધે
રહતા અદ લાખથી સહજાગ્રહે આરામ હદી, “સાહેબ! આખો
હે બોડા સામય આરામ હદી.”

પૂલય્યશ્રીબી ટન્ને કહ્યુ: “લાખી! અભ્ય પ્રવાસન
ભાનાં રેને રૂ અદેલે ભલે જને બંધશા પુરતા,
‘આ-રામ’ માગી રહ્યે છે ‘આ રામ’ ને છોડીનારે જ
બાપ લાગે છે. આ રામ અદેલે લાગત આત્મા સમજવો.

નવાદ્વિષ્ટ આત્મિશ આખ બિખાર કરતી વળાતે સંચા
સંચા બુધુ હડ સુખી સુખા આયો, પૂલય્યશ્રીબી વાંખિલં
સંચાલણયું, સંચાનું આગેવાનીએ મણીને પૂલય્યશ્રીબી
આદેલે પૂર્વક દોડ વિસાદી હદી છે, “સાહેબ! આખાય
આત્મિશ હરમિયાન આયશ્રીબીએ ભલે કેઠ સેવા હાર્
હરમિયયય નથી, હે તો સેવા કાય હરમિયયય.”

શ્રીસંઘને સાલગણીની અંતિ આખાય આખાય આખ
ભારતના શ્રી સંઘના કીટની થિંટા કુશ્માં સમાં સમાં
વિશ્વસત પૂલય્યશ્રીબી હરમિયયય, “પાલિતાયા હાથની

404
श्री नसी सौरव

पावन छायांमां अनेक पंध्रभाषायी छ. पण्या भारवाड़ी
काजळी काळको तस्मिनी अथवा शीदी मेकेर पंध्रभाषणा
नयी. तो आ गावां करवा गेलुं छे."

पूज्यश्रीनां आ. पेयने श्रीसंिचे तत्त्वांचे वधावी
दीवूं शेरे तेठ वधावे त्यांने त्या ज ड़ा. १० क्षणानी
टीप करिरे फातिमानी आवेद शेक श्री आ. ड. ना
वंडामां शेक पंध्रभाषणा अंधावी. ते आने पण्या
लवाहाणांनी पंध्रभाषणा तस्मिने जोयमाय छे. भारवाड़ी
काळको तस्मिनी को प्रथम आ. पंध्रभाषणा थके.

जोगवाड पंचना आमांने वर्दळांया गायने

आ लिविसांमां भारवाड-प्रदेशांमां सुतिं पूज्यानी विशेषके
जं वातवर्नण केलुं. हीमी हीले जेवर घाटुं वधी राहुं केलुं.
सुतिंशाने वेतापन करवाने. उपेक्षा आपानार हजंड घरी
अनिश्चिते घर घर इतरा हजंड.

पूज्यश्रीनांसांचा प्रत्येक साकन्यांमां अपूर्ण ग्रःधा-
वाणा आपडळी पूज्यश्रीनांने आ. महा. रेखा हेक करवा
विनंती करी. त्या तो श्री वर्दळांया तीर्थमां आवन (पर) आभीना-जोगवाड पंचने स्थान मण्डली आ. व्यवस्थित
प्रतिदिन करवावे. विवाह करी, आंने आ. पंचना
आभीनांचे पूज्यश्री पासे आवने नेरहां विनंती

४३ष
श्री नेमिल सौरल
dरी के, ““गंगाध-पैं श्री बरकाशु धी तीर्थमा बेंगे
थाय हो.” मारे आपकी त्यां पधारी.

गंगाधर, जन संधनी आयकपूर्वक गिन्तैथी
अधुि विरिनां माहु पूर्वही वरकाशु पधारीया.

पूर्वही पावन निधानां समय पंथ गिन्न थयुं.
अनेक दिन रखाने अते श्री पंके स्थानकालीयामा
प्रवाह साहवे मारे गंगाधरां गोच निरुक लड़ेर
हियो हुँ, “आजका स्थानकाली साहिने तमाम व्यवहारे
थाय करे.”

के धर्मेशाणां पूर्वही उतरा हतां, ते ज विशाल
धर्मेशाणा नीवनासं हामां सामसं धर्मां ठेटाथर स्थानकाली
सुनिशं उतरेवा हतां. जोक दिवस सुनिशं वहा वर्तसले
पूर्वही पासे आच्या ने जिहा. पूर्वहीये श्रुि
शान्तियी तेम्ये जान यहांसी चार्चा पूहयुं शे : “कम्येनो
सस गेटे धुं !” जा पहेला ज प्रजनना जराने अने
स्थानकाली सुनि आपसे त रीका अने इला थाना
आलता थया.

त्यांराती ते सुनिशं आच्या पूर्वहीये पासे
आच्या. अने ते वासते शास्त्रांचे करवानी वात थर्य.
श्रीन हिलसे शास्त्रांचे करवां नकी कुंधुं. जे हिलसे
संस्था ठाये पूर्वही साहे महिला या
“पांडित्री शशिनाथ आ.”

॥४०॥
श्री नेमि सीरल
tेमने मुनिश्री वक्तावरणवने मगवा गया. अने वातचित करता सकलांमां ख्यां के आपत्ति हावे शार्तार्थ माते तैयार रखणारी टेह्यार पझु डरी.

त्यांच्या प्रेतीत मुनिश्री पासे उड्डाच धावके गया ह्या, तेमने तेंतांना कहूँ: "कमाना मत विहृत आवश्यक, तैं ह्यां हाच अनावी हचच्छी."

आ सांलणीने पेला लक्ष्य धावके आपणा पूज्यश्री पासे आला. अने वात वजुळाची. त्याने पूज्यश्रींनी तेमने निवच राते रखवावणू करू.

पझु शीती तांजी अंदेशे शार्तार्थ माते नाळं. अनेक शनेल दिवसां. चंदली सवारी ते मुनिश्री परिवार साधे विराज करी गया. आधी लोकांमध्ये तेमनी अपडकीती वाढी.

पत्रांकात आ शार्तार्थ साधे पूज्यश्रींनी आणं
वाह करी. तेमा भापडके तेंत वरसवा मांडोय. त्यांना श्री जितनानं नेटका ज तारबोरी ही पुज्यश्रींनां जा ही तेंतांना इंतने चंदली वाढू निकेयाच्या. हे शार्तार्थ सतने हेंक्रांमां रामांना पूज्यश्रींनी ट्यांटे ट्यांट मूर्तिपूजन अनाही जाहीन सतने प्रस्थपित केले.

आ लवसागरमां श्री जितनानंता ते वर्तान सामान
चे, अम दहीने पूज्यश्रींनी मूर्तिपूजनी अनाही जाहीन.

403
भक्तारकाने शांताधारी पुरस्कार करता करता विचरवा कायता. विचरता विचरता आफु-आफु गाथोंमां करता उन सुनिश्ची वक्तावर्षकाल दाहार गाथा मानी गया. त्यां पशु शास्त्रार्थनी वाह करी पशु गाथा तरला करता बिचकार करी गया. जठके पूर्वार्थी पाने तेजो श्रावया नहीं.

याह रामी बेले-करने पिताना आसाख्येवानु नाम गामुं होय, तेमने तेमना इटा-गिर तेमन अतिमाण गमे न गमे. षाँत न गमे ताम अनाले के ते हांगी छां-विचिकििर्थ हे, अनाले एके अने वेदी सुवाह खुल्लेतने स्वीकार करा नेतली पशु शुद्ध जुडिना ते स्वामी नाथी.

पूर्वार्थीना आ पहराना मुख्येश्वरी मूर्ति पूजा नाथी विरो वीमीना णा भारारादे-ग्रामवाना धारा लागायती ओभरी गया एने आदिन किन सनितरो भूल-पाऊ करनारी वरज वरवा सागथा. रिजिवा, नांडाल, नांडारी, दनिवाल-मूंछाणा महारिवेण राष्ट्रकुर, तीमीनी सारी पंतारीथनी थाटा करवने सप्तिवार पूर्वार्थी हेसुरी पधारा.

अहीं या वेषोख्य सुनिश्ची उताविक्षय मुहुँ नी तथ यत अही तेनी धुरा दिवस स्थितरता करी. हेसुरीथी बैल्कामां नतागणही गम आधे छे. (यां पूर्वार्थी)

* आ गुणि भोट लाना-हेसच खुंडूणना ताता
श्री मेनी सोरल

पढ़ाया, ये जान किंदुर्यानी ‘श्यामलुण्ठ तौर’ सर्दी
विवाहित है. नाना थोड़ा खुश है, तेमां अति
आधिन श्री शाक्तिनाथस्वामी अहसुत हर्षनीय प्रति-
भाव है.

पांचवें वर्ष पढ़ाया, अनेका प्रसंग

वि. सं. १५६७ मा क्यारे आप्सवा अर्थनाथे
घुडावी अर्थवातमां निरा आ ताता. तारे ना गदा-
पादावा ओळ्जार तेरां पथी सुतिवा आया है. अने
हरासरमा (रगाबंडप तथा दाहिमामा) उताता. आ
अहाताका तेरां पथी सातुरानी कमावट धानी है. 
हाकडे हाकडे गाएमा अखुक अखुक मातरमारी है. वहानी
वसती है. आरामे अनं टेरां पथी अनी रया है. बारा
तेरां पथी सुतिवा तुड़ने उपाय है, “पत्रवर्की
गाया आम्बामाथी हुँ निङ्गकु नरी तेम ते गायने
शीला छेड़ा. तो तेमांकू छोड़ पाथु निङ्गकु नरी. तेमा
न रहे स्वयम हापासुनी प्रतिवा तमने शी. लाल आपी
शें! अने तमारे भारी कर्वी हाय तो. आ लापासुनी
प्रतिवामा शीला दासी मुझो हे आमां झप छे हे
नहिँ?”

आ अनं उपाय हारी असर अगानी शें! 
पर वाल अने तेमांकु ते आधिन श्री शाक्तिनाथ अखुनी
श्री नेषिम स्वेल

अतिमना उपर लगाणा यात्वन वा माया। मूर्तिलेखनको असलिमान अने ऊँट्र क्षत्र करनार वा लोकामा कंद्र उर भेरे।

तेरापंथीयों डाणा कृत्यनि बागर आपणा भूर्ति पूर्वक लार्जियोंे फूटा, तेमना दुर्गने भार न रक्षो। तेमनां तन्द्रांसना जागृ तिराक भेरी। पेका तेरापंथी साधुणा तो आा दुःख करावणे त्यष्टी कोता रहेका। अने मंदिरसार्गी निर्मित म्हणुणे हावाची हे्षे पड्यों उडाण पड्यो न करी शकेगा।

वणी हेरासरनी आवीघा। पाहु तेरापंथी जुळरे पसे रद्दे हती। आधी मंदिरसार्गी स्रावकीये सेगा ठरने नाणाना धाबीराव विगेरे जागना सघने पोताना गामणी वा दुःख घटना कणावी।

सांलणार लार्जियों तागणीया। आधी बाादी इतराची। तेमने आपर भेंढ थेच पाहु तेरापंथीयों नेप वापसी तेम्य वाढी तेम न कुणालं अने आधी सामें चांगलां ताकालिक फागपाने तेरावण, तौलविज्ञानी सुंदरी अक्षुण्य हृदी। कैनेतर मंदिरसार्गी पूर्णाची पंडयायोण पाहु वा वात सांलणाने हुणी थेचा। जाटि हाचैरुणाच्यांत, लार्जिया अने गाडावण्या गुडह्योंचे ले पंडयाने साहे लठणे तरत अमहावाळ आयोया।

४१७
श्री नेनि सौरव

, आभारामां श्री श्री आळा हल द्वाराने पेड़ीना 
प्रसन्न श्रीश्री लालसाहेब इम्प्रेसलाई तथा श्रीश्री मनसुमन- 
लाई लघुलाई पाने कमाने पाताल गामनी गती जोड़े जुड़े भीमाली, अने बिनांती 
करी के, “श्री शाहिद! आपातने अतिकार करता मारे 
आप लोडाने मार्ग घोटान तथा माहू बेरावे जाके अहरीं 
आप्ता छे.” पहुँचती वाढी तेजसी तेजसी संतोषांकु र 
बजान न माहतं तेजीं अधा पांजा. पोलिना उपाध्ये 
विराजता आपणा अभिनवादेक पुकार्खों पासे आप्ता.

पुकार्खोंने बांधता करी सुणावीला चूडी करी तेलांके 
पाताल गामनी बनाती दुसरा विषय विकत निवेदन करी. 
ते साकलनी पुकार्खोंने भुके बांध आखित थायी. पुकार्खे 
श्रींचे अभेटने आप्तावजन आहाँ अने जलुं किळे, तने 
आणे अभेटने अहरीं आपणे, सो माहू वाना धारीं. तेवा 
माझ्या पुरुष हासण महारुपणे होत ते अहरीं आपणे नेवा सोये हे!

अहरीं आपले भारतवाढी मन्दुमौनचे आपासन मणा- 
वाढी अनंत थाया, त्यानुपर्यंत पुकार्खोंने श्री शालसाहेब 
तथा ‘श्री मनसुमनलाई गोलांता, अने तेमने गहोळाना 
शाक्षी आपासनी वाळ करावे जलुं, "अभेटनी वाळ 
आपणे सांवणारी देखि अने तेमने संतोष थाय जेस.

२११
શ્રી નેમિ સ્વરૂપદાસ

કેશ્વં નીડ્યો. તમારામાં ગજીના છે, તે મહિદાલ આવે છે, તમારામાં આજીવની બારી શક્તિ છે તે બોલે. તમારે આશા શેખતા આવે છે.' તેઓ મારિને ઉપહેશ! 

શ્રી વણ્ણને પણ ગહ્નહોડ અને વાસ્તુરાજ વાળા શ્રાબ્દી આપ્યા. આપણી પુદ્ધિયાય. અંતે આપને ભક્તિપણે આ \\nમાણતામાં થી રીતે કામ કરું. તે માટે પુનઃશ્રી સાથે \nવિયારાવા કરી. પુનઃશ્રી શ્રી 'નએત તરફ વિવેચણ ુ સાથના \\nસથયોને બોલવાની તેમના આ હિમાં ભીના વૃક્ષાવ. \nછેવાર નહી કેવું' કે, 'અમહ્રાંશી વધીલ દેશવાલા \\nમાધાશર (યી.યી.યી.યી.યી.) ના આ મારાવી લાઈટસ સાથે \\nગહ્નહોડ માખલવા અને તેમાં. ત્યા કદ્ચન આ અણત \\nવિષે કરવા યોગ્ય આર્થિક કરે.' 

પુનઃશ્રી શ્રી ગહ્નહોડ શ્રીલા કરું કે, "મહીંશી \\nવધીલ આવે છે, તે તમારે તમને બદલાવમાં મહદ આપવી \\nહકદૈ, પછી તયા કદ્ચને આધાર થશે. તે નહી માથે." \\nતે લાઈટસ શ્રી પાત સ્વિટારિ. 

પુનઃશ્રી શ્રી વધીલને પણ યોગ સલાખ સુમાનાંઓ \nઆપી ત્રીની. 

ત્યા પછી વધીલ દેશવાલાલા સુરેશિયાન પહેંચ-
વશામાં સનગ કરતી તે લાઈટસ સાથે. ગહ્નહોડ જવા \\nરવા થયા. તેમની સાથે પટાકાલા તરફકે ગેર લેખાને. 

412
श्री नेनि सौरल

पण्य आकलनां पाण्य. अहीं ठीक हालसारों पण्य. आ. के. चैतन्य शाखा जाणीमां आवेदी हे (त्यांना सुनीता) म्हणविलांने कजरील दीहूं हे, 'बडी त्यां आणे छ, अनेक तसारे तेंचे मकरती सगवठ आपली.'

बहुत साही पहाऊयां अने सुनीतने म्हण. ते सुनीता पण्य आलंक भुता. तेलखु पण्य बडीली नेमन युरानियन वे यांनु डोरशी, पही तेंची अनेक वाळा पर सावर घड तसेच साही जे हूँचाणांने त्यांने गडते आपला. त्यां योंतरांचं कलने श्री शान्तिनाथदरुं हें मंदिर कसूं किं फूल्यां?

ते त्यांनी युरानियनने बेकरीने बज गडतोलनां अभूत. अनेक पण्य तेंचांची. तेलखु आ पाव कराूँ हटतं, ते उनीचे आधाराच दरव्या भावांना म्हणां उपरित पेशी घेता के आ युरानियनत वेंचा सहेज आया छ. हवे आपणी श्री वले श्रीं ? बहुत मात्र आपतीं वें तल हंगाली शाखांना गडतोलनां अजून उन्हीं ले. तेंचीने घसमाच्या. लेकिकंपणे पण्य दरव्या दरव्या तेंची पावे आया जोडी. तेलखु दरसाणां गौरीके क्षेत्राती पसूं कि ते त्यांनी आपली मंगावी.

हवा उदार, त्यांचा गृहस्थाने साही सारण अतिमासांने शीतल चा पहा हे, ते शान्त पंडेश.
श्री नेमी सोरल

करायेल, अनेक अजी "तेरापंथी साहुयों उत्तरां कता, तेश्च्च उपहेम आपने प्रतिमाह उपर भीता मार्गारं आ धान्य काहँ. करायेल छे."
आ अनाव नेमी तेनी हुर लवाना देहनी साहुयी-पुरावा तरी दही-सिद्धा करी दीवा. पनी साहुयी उवापुर नर्मने नामहार महाराजाश्री इतेहसिंहलुङी अदद्वा देव हणुयुत करयेन.

आ इसने के सातो आपता नामहार महाराजाश्री एवारां काहे के "के किंवा तेरापंथी शास्ती मन्दिरमां प्रवेश करयेन. नसि, तेरापंथी साहुयी मन्दिरमां उत्तरां नर्म. आ दुधमनी विसुद्ध ने करती से राखयो दुधमन शुनेमार गाणुकी. अनेते तने रुपत नर्मालत करयारं आयोदेन."

बिसं. १६५७ आणि परिवर्तने हरिय ठेगे गोदावरो श्रावणे ने अनाव पडी के शासनसार्थ आधारां, बाबांत हसूरी पधारी छ कटके पताना सेवाक कहेंकां पधारित विनंती करया. पूर्णाश्री पासे हसूरी आयो. तेनेने आपलीने अती आधुक धावाची तथा ज्ञानशुदींने ठीक थता पूर्णाश्रीमां सुनिशं सत्तान्वज्ञ ॲनें सुनिशं उदेंहन्निविश्वात दुमाही देसूरी रणीने देसूरीनी नागाना रसे सेवाक तरह पधारी. नमु-शिथा परिवर्तने नीताना पूर्णाश्रीमां अशावित- याने श्रीवालाना राक्षे साहित्याने अति आतुवानी ४१४
श्री नभि सौरल

पूज्यश्री हरिमारणकुणी संति गुजळा करते त्यां स्थिरता करी. दाड़ौर सारिंची आकाशी बांजी पूज्यश्रीके दल
ह्याच्छादन आपवांतः शाह कुंज. आमना हरेक खासना
स्वाभाव आल्या. देवदान तेसांभी गुढ्गी कुलक्तिक
आतर सांबांचा आत्मा.

पूज्यश्रीके इवालकाप दासवाटी. देवसेवांपर्यंत
वांचित इतराकाय मे, "पत्यांनी फशु गावने कुत्तारी
गायक्य ने शान्त अने लाव थाय था. फशु वार ते
दिगवंतं हान नथी किंतु तेंस लगवानंगी प्रतिभाना
हर्षन करवायी अहुना हर्षित थाय था. लारने नेलं न
सरणी नाय खाय ते सम हर्षित करवायं ज्ञा
पाय. नाश पासी चा. वाह साखी प्रथा सर्वं स्थानें इंय
आहे चा.

जेक तंतर शाह. सेटल्स दिमत जेक चिंतनी
तात्पर्य चा, ते हऱ्याकत तेपुसार करे चा ते बाळ. अने
असानी खोवे पशु अतिशाहना हर्षनं अयुपूर्व लाले.
सेवाय शटे छ. हेरातम नेही सजर्वती नारी ने
सेवाची भागमां विदार वागतं खाय ते. निर्दिष्टी
वीतरंग परमाशापी मूर्तिना हर्षनं तीतरण लाले
नागं तेमां दैव शक नाथी.

न आममं जेकां फशु मनहर नथी होतं ते

४१४
श्री तेम्बी सोरल

गांधी जी ने धीरे-धीरे वासनाओं कुं धाम आनी लाग छ.
माते जी आपणा आ हेशमा वेळें डांडे गांधी लाजवे
व मगधे के क्यां नां केळूं ह्यां नंदिर न खाय.
तुम्हांनाच प्रसंग कहूं ठुं.

टक गुडस्थने, पुन्हा धुम ठर्या गेले, तेथून अगणित
आणि जास्तरत्नों छपावाने घर "लाहू मनाऊयत हूं
ठांच घेऊ आणि घेऊ नाही.

त्याचे अगणितांनाचांनी टक गुडस्थने कहूं, "लाहू
आघालय! तमाशा पुन्हा ढाके डांडे तौ लाहू-छापां
ढाकेते आपणे तेने कीडां फळू वाचं तित पुन्हा
पुत्र लावले तमाशे दुसर नंदिर आपणी ही क्रिया
अगणितां, आणि. जे चाच ह्यांमां तेनां
पुत्रेने तेक अलाल भाष्य आणि. पुन्हा भांगी गेले
तेना ढाकेती डॉकूं कडी हाम धाव छे तेनी समज पडी.
ते ह्यांचे ते गुडस्थ मूर्ति पूजां नंदिस मांवारा
ओ लाहू आणि ह्यांचे मूर्ति पूजा करता खेळी गेला.

ने आगमना अक्षर्या तसे ढेरा. शे तेम्बा
बांध छे. ते पुंहा टक आकृतिप्रण छे. तेम्बा पोहोऱ्या
शे. अक्षर्या शे बोध धाव छे. तेना करता विशेष
लाहू श्री प्रभु-अतिमना हर्षन-पूजनारी धाव छे.
अहूण्डी वाणी रूप आगमने मानून छे. ते अहूण्डी
मूर्तिने त मानूने केंद्र आहल छे -अहविंदेख छे.

416
શ્રી નેતીર સૌરભ -

આ હુલિણામાં જેવી ક્ષેત્ર વયજી નથી હે કે ક્ષેત્રને ક્ષેત્ર અહેરે સૂલિંપુષ્પગી ન માનતી હોય.

ઠાકેર સાહિભ સદિક સહ્ય આનાગારીઓ પૂર્વયિશ્રીના
સ્વપ્ત ગુણ યુકત અને તરફથત ઉપદેશી ભૂરે-
પુષ્પગી અગાઉરાણું મહત્વના સમકલના થયા.
અને અનેક

હુલિણા તથા પૂર્વયિશ્રી પસિ ભૂરે-પુષ્પગીના
શ્રી સાહિભ થયેલ હતા.)

પૂર્વયિશ્રીને પાણે તેમને વાસ્તવિક

પૂર્વયિશ્રી તાં અધ્યક્ષ હવકાસી સ્થિરતા અને

પ્રતિદિન અપાતાં અમર કરી

ગમ્ય અને

કરી જયુ.

ગમ્ય પાણે

તે પાણે

પરંતુ

ટાકેર સાહિભ તેના

પૂર્વયિશ્રી પરમ અતિક્રમ

થઈ ગયા.

મેધાની પૂર્વયિશ્રી આહારેલા

સાહિભ

પ્રસારણું રંગવાલા

તદને

પ્રસારણું

પણ નિવાસ

થ્ર. ૨૭ ૪૧૪
श्री नेहरू मोदी

बाइ दिवसे हेसरी श्रीनिवास सत्विनवरानी
तबियत अकाशी अजकिर गदाना समाजार आज्ञा.
अरे, पूज्यश्री विद्यार करी रांढे हेरूरी पाठारो, घाय उपयोगी श्री घरां माँ. पण श्रीनिवासी ताबियत सारी न घर, आमँ आयुष्यानी समाजी अध्याये सारी पाठारे.

मेवाडमां घरं अध्याय

हेसरी श्री पूज्य महात्मार पूर्ण, ज्यो पूज्यश्रीमाने
पणः मेवाड तरक विद्यार करी; सामाजिक नागरां,
माणां विकट रसी श्याने पूज्यश्री सामाजिक पाठारो.
आ सामाजिक पण दिनखोल “तीर्थाश” छे. त्यांची
उपनगर आज्ञा. आ रांढे वेगाने घरां घाम हे. अहिं वसता
तेरां श्रीमाने अविलेग आपी शुढ़ अतिपूर्ण भनाया.

शासन संहार पूज्यश्री मेवाड पाठारे. त्यारे आपास
मेवाडमां पूज्यश्रीमाने प्रताप-तेन ईलार गेले.
नाना भीता नासीमां आज्ञा आपास भाग पहली गरे.
व्यावहारनी सुसंग अंडी ता ईलार गरे हैं हिंदू
आपास आज्ञा. पूज्यश्रीमाने प्रतापा आपास पधारां
ने प्रमाणित संबंधावर विनंति करा आपास वाळया.

४१५
அி நநங் ஸோர்ல்

என்று என்று புதுக்குச் சதைக்ய மாருணால் சுவாசக் கருவது, தமது சுருள் மன்றியான் இய்வாயியை குறுக்கு ஗ாயில் இய அனு காம்லோத்து யாண் காணும் வாக கருவி ஹய தே கு காணீ காத்து இயவாயியை இருந்து அரசின் லுசண ஆபர்னா. அந்த கைது மானியினை அன்றியை கருவியில் சைவ நோக்கி கருவியை கையாளுங்கள் பிராங்க உபாரியா ஆபர்னா. மாபியி கையும் கருந்தி ஆராந்திய நாய தே மாடிலும் லக்ஷ என்றார்.

துன்னகத்தி காண்டிய பழாக்கை. அந்த அமமான் தா மூர்த்தியுனை குடினம் விநாயக்கியோ பச்தத குதா. தேன் மெல்லி நாயின் ஸியா குந்துங்கு காது ஆக்கார் வார்த்தை வேட்டாதோ வாசம் எங்கிரு நாய மணாத எனோ அன்றியா மேல் வேண்டார்?

அந்த எடப அமான் புத்தியார் அல்லந்து இரு ஸியாமின் வேர்ராவா நய தே. தொன்னாதியியை வேர்ராவியா நதை தோதியிய வார துறக்கத்தியா ஸியா புதுக்கு சுமார் இய்வாயியை இய்வாய் ஏனார் குந்து குந்து வார்த்தை ஸியா மணியின் சிறு தப கோரி தோதா. வாங் இல்லாவா மோடி முன்னாள் அவாத தோ இரு இரு சாத்தி. பா சோ அவாதி சோத்து கிடை என் புதுக்கு சிறு. புதுக்கு தோ யார் அசாவானீ துத்த வாசனாதி தே இட்டு பவர்லா. தேம் லட்சம் சந்தா பறிட்து ஸந்தா
શ્રી નિશ્ચિત સૌરલ

કરવા પડે તા તે માટે તેમાંથી આને તેમના શિખે તૈયાર જ કલા.

લાંખ્યા આખમાં પુણયસ્થીને હાર હિંદ સધરાતા કરીને અલિદીન અગુંશ ઉચ્યું અાયાતું શાલૂ કહ્યું. ક્ષેત્ર તેજાપણીઓ કલુલ્લં પુણ્યર્ધી હિંદી ઉચ્યું વિશ્વજ્ઞાનમાં આવવા આવી. પુણયસ્થીના સારણ મેધા અને સ્થિર તથાક્ષતિ તેમાં ઉપર મહિલા આસર પડી. ઉચ્યું અને વાતોખાપ કરાર અને ઘડણી રાહત પરિવ્રતન કર્યા. મૂર્તિને ભીલ અભાવની વાત કરતા અને માણસે મૂર્તિને આખામ કરી પૂજદ કરતા થયા. ગરુડ ગાંધેય કહાશે હે, માંકો. "આખા કલા લખવા અને ગીતી ગાયા પૂજદ" કહ્યું આવું.

સ્ત્રીતનો પૂજનના હેઠળને નમનના નહોતા હેઠળના નમનના ને આખા રામે છે, તેમાં નથી આમતર નથી તે અશુભ શું છે?

અલામનનો વાત કરી લેખો છે, તે પડ્યો છે. લે આલામનનન નિદ્રોન અને નિર્વિચાર હાય તે છે પણ પણ લેખો પણ પણ તેમને પાંચને અડભુત આતમ શુદ્ધ કરી શક્યો છે.

લાંખ્યાથી પુણયસ્થી લાંખ્યા પધારા. આલ્હટયા પોલોન માતિના મૂર્તિનું ધરા કલા. આલ્હટયા ધર તેસ- ૪૨૦
શ્રી નેની કોરલ

પથ્થરના પણ કલા. તેમાં પુણયશ્રીય ઉપદેશ આપીને પાઠ. મૂર્તિસુંદર બનાવવા મિત્રવા આ ગામના એક પણ તેરાપણ્ય રહી નહી. તયારી લીંબોની પાણીએ.

તેમ પુણયશ્રીયના પ્રતિયો પાઠ મૂર્તિસુંદરના વિરાર્ધીઓ દીકા કહી થયા. અનેક લોકના આદરશોને પુણયશ્રી પસે આવાને અદરકર કહી શે, “આ વાત આને પહેલી દેવાસીય એ હતી. ખાસી આપે તો આમારા વદ્ધી. મૂર્તિસુંદર જ કરતા હતા. પણ આપ પુણયશ્રીના વિકૃતા આ દેવાસીયને આ શોખી થયેલી. તેમ ગેરમાલ્લ ચેકાણી આમારા છે અને એ થયેલી હું પાઠ માંગી આ તોઝડો આપને પાડતા હતા. આમારા સહાયી સર અને પાણી અને આમારી આંખ ઉભાણી. કેવી તો આને પણ નવા જટ્ટુ તયારની મૂર્તિસુંદરના પણાણ કરીશુ.”

“આમારા સ્વરૂપ માણસોના ક્ષમાણે આ ઉભાણશે. સાંસ્કૃતિક પુણયશ્રીને સંતેજ થયેલી. તેરાપણ્યીઓ મૂર્તિ-પુણયના બનાવવાની તયારી ગઢ્થીલ પાણીએ.

ગઢ્થીલ અને ભૈરબાજક સુંદર તીર્થ- ‘ચાર ખરા’ તરીકે અસરક છે. તયા મૂર્તિસુંદરના પાંચ અને તે સુંદર તેરાપણ્યીઓના ખશ્ક પર કહતા. વાતી આ વગતે અહીં તેરાપણ્યીઓ સાથે આયાં. આયાંઓ. શૈલ વયાણણ વાંચતી હતી.

જૂન
શ્રી નેત્રી શોરખ

આમના રાજ્યાધિકારીઓ તેથી પડીયાઓ અને
આધિક્યોના વ્યાખ્યાન સ્થાનની સાથે આવેલા વિશાલ
લીટમાં પુણયશ્રીનું વ્યાખ્યાન ગોઠવ્યું. પુણયશ્રીની તથા
પદાર્થી સંકેતની સેદની પરિસ્થિતિ વચ્ચે વ્યાખ્યાનને આર્થિક કીટો.
શે લઈને પેલા સાત્ય આર્થિકો પોતાના સ્થાનમાં
અહી સાથે રાગત તાજની વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું. તેમના
મનમાં જેમ છે, આમ હરવાધી મહારાજશ્રીનું વ્યાખ્યાન
ધરા સાંભળી નહી શકે.

પુણયશ્રીની સિંહ ગણ્નવા આગળ તે આધિક્યોનું
લાઠુ લોર આલે ? ઇલેક સ્નિટ થાતા તો તે આધિક્યોને
ચેતાર વ્યાખ્યાન ગંધ કર્યું પહુંચ્યુ. અને અઠી તેની
જેઓ કોદમા હુલાસ્પીના ફેરા.

જદ્દાલેલમાં પુણયશ્રીને અને કુંટર તેમાં તેમાંથી
મૂસ્તિયુનું આલ્ફા તાંકી વિદ્યારૂપ કર્યું તેથી ગામે
પદાર્થી. હાયિના શાહિદ પુણયશ્રીનાં પદાર્થી
પુણયશ્રીના અહેવાલી વાના કંતા. તેમન અહી પણ
પુણયશ્રી માં માં પણ વષય વ્યાખ્યાન હરામાંત કંતા.
શાહિદ ગામના અનેક સહજસંતરીને સાથે વધુ સમસ્થર
વ્યાખ્યાનમાં હેઠળ રહેતા. અહી મૂસ્તિ વિચારદીશીઓના
નવું ઘર કંતા. તેમના આગેવાન સહાય સહાય હુલાસ્પી
અહી સ્નાન ગૃહસ્ત કંતા. પણ પુણયશ્રીના સ્વી ઉપદેશાળી
દાદ માં મૂસ્તિયુન હરામાંત વાખાવ્યય હલંચ થતું કંતા.

૪૨૨
श्री नेहमी दौर्ल

शुकाभां ध्यशं वृजेर स्तरांसारी श्री पुण्यश्री ने साधनावा आवता. ने तथा विच त्यांगीने शुकाभां ध्यशं श्री शास्त्रांसारी अस्ताव पुण्यश्री समक रज्जु करे. ताए-हारे वृजेर साधी राज्यांने पुण्यश्री श्री अस्ताव स्वीकारी शीती. शुकाभां ध्यशं श्री कळुः "आमारा काणुरामध्य महाराज शास्त्रांसारी करा मारे झडीं आवशे. वणी, साडों शास्त्रांसारीमां छापेबाहु गृहत्तेने उपयोग नहीं थाय. इस्तकितितले न घसीरे."

आपणा विद्वानांना पुण्यश्री साधी वाच बाळुता ज वठा. तेथी पेटानावे साधी रहेदा आमुन शास्त्रांसारी-लाभाने माळवे वरकावाही शीर्ष परंतु त्यात इस्तकितित गृहत्ते अंगावी लिवा वठा.

शुकाभां ध्यशं पेटाना श्रुः काणुरामध्य म. ने तेंकवा गवा. पण श्री काणुरामध्य म. शासनसमारें पुण्यश्री नी स्वस्ततांसारी प्रतिकारी वाक्यं वठा. जेटले तेंबु पुण्यश्री साधी शास्त्रांसारी दर्शावी वाच खडवी हचने शुकाभां ध्यशं श्री पूर्ण धमकावा अने कळुः 'मने नाव पूर्णे आयो शास्त्रांसारी अस्ताव तमारे मूळवो न न जिगो.' काणुरामध्य श्री कळुः नव, 'हुं शास्त्रांसारी मारे नधी आवश्यक.'

शुकाभां ध्यशं साध निराश यहने पाशा आले. ने ४२३
श्री नमी श्रील

दिवस व्याघानां पशु आयो नही, शाबुधार तेने आदायने पूछयु, ‘आपना शुद्ध खाये आवानां हो?’ नवाभ आपनाने अहीं शुलावांच्यं हुय रहिल.

शाबुधार तेने लहने पूवखश्रीने व्याघानां आयो. व्याघान शालु हवाथी ५०० बेछला माहुणीची काँडी हती. शुलावांच्यं हुयने लहने पूवखश्रीने महन कर्यो, ‘केम, शुद्ध व्याघान आयो?’ जो ज वचने शाबुधारे पशु ते ज पूछयु. शुलावांच्यं हुयरे कहुं रे, “आमासा शुद्धने तात आवे हो, शेंठे विडार करीने अहीं नडत आवी शके.”

पूवखश्रीने कहुं : “कु जो शाबुधार! आम कडि छे. ने हय ते अह, पशु डिे शुं करलु छुं ते कडि.”

नवाभांमधूं शुलावांच्यं हुयरे कहें : “साहेब! आमासा आयोत ने शास्त्रांचं माटे मार्गी हे ठें?” तेनी घारणा हती हे, “महारानीने ना पाशी.”

आपणा पूवखश्रीने कहुं : ‘आयो-तुमच्या शेलक--सम वाघी ने बाणा हा सा लागय, आयोति लाविन ता भी हम तैयार ह्या.’ अनं पही शाबुधारने केलीने कहुं : ‘आ म्हे विवर्णांमाल्य आयोह ने अहीं लावयां हभने तेनी लेडे शास्त्रांं कर्यावां असमें कडि हे अंगे

खरक
श्री नेमि सौरश्री

अे मारे पाणे तैयार ६ चीजेभी ने के कडू सूपी मारी जंगलीमां मारी काढफ दिचस ६० साथू बोलवानने पसाण आलोया नथी. अने आयो पाणे नक्दी, पाणे आ पसाण जेवा चे के नेतां मारे सी साथे बोलूं फक्तो.”

लो समक्ष नक्दी कदीने शुलाववचंह गया. अभाना स्थान आयोजने के गाममां काढ ह्या गया. पाठी वात उसी. ते आयोजने ते तेमना किंवा ६ बर्ध हीथा. “तबने आपुं कडा पाणे करवानुं कसूं चे हे? हूं शास्त्रास्थ करवा शुलाववने नथी.” आ जो ६ आयोजने काढ ह्या के नेतां. गड़ीलांमां पूजनश्रृंगीनी साथे शुलाववन करवा अजहार ह्या. तेही ते ते ६ वणते समय गचिता ह्या आ महाराजनी पासे आपलूं काढ गन्हूं नथी.

आ पहुंच नाटक लेघने शुलाववचंह विले भाई पाळा घरे आदी घरमां लंबाई गया.

शुलाववचंह जे दिवसनी वात करूने गया ते पाळा हेमाया नचि. आतो वीने हिवसे पृष्ठश्रीसे चांदिहारने शुलाववन सलामां पूछूं हे, “भेट शुलाववचंह हेमाया नथी? शास्त्रास्थानुं हूं थ्यं?!” चांदिहारे शुलाववचंहने भेमाया. अने पूछूं. शुलाववचंह जोड्या, “अमारा आयोजने के आयो अहें नक्दी आवे, ने मूर्तिपूर्वक साथे वात करीजे, ते समजेदि जय.”

करण
श्री नेमी सीरlx

आ सांभानी पून्यश्रीजी कुत्तम रवरे कहा, "समझित हाथ तेज नये न ! पषु तनी जल्जार सुधी आवी वाली करने आम्तेम होकाम करता हता त्यारे तमारे समझित क्रृति स्वदी आन्या हता !" पढी पून्यश्रीजी त्यां गाबीहाराये कहा, "कुंजी शाहुदारा आ डॉक्टर केवा खूडा छे ? अरलु के तेमना मत असतु छे. साया जागे ते मूर्ति पूजाने अ छे." आम ग्हड़ी मूर्ति पूजा अभाव स्वा ट हुपे आयो अने कहा, "तमारा पिता या अन्य वडीलाना देशा उपर युं कानां कही तमने कहे ते तमे तेम कहे ?"

श्रेष्ठो भोल्या, "ना साहेब !"

पून्यश्रीजी पूजाया, "ठेम नाथा ?"

श्रेष्ठो जात्या, "तेमा अभाने अभारा बढ़िये देख्या छे मारे."

"अता ते पढी आ न्याय मूर्ति पूजामां पढु छे. पाताल खुद्दी वस्तुने पढु अांजे वाग्राणराकाम त्यारे मूर्ति पूज्याने नकारे छे त्यारे जे वात. सुधी नये छे के मूर्ति पूजना अभाने जिविनाथ न मूर्ति पूजी स्वार्थार्थ डावाना सत्यार्थ समर्पण करे छे. मूर्तिजी सत्यताने पुरवार करे छे. अक्षे न ते देहात बपोंकी तमारा गामान निन महिरे छे ते तेनी सामी पुरे छे." छेवाे पून्यश्रीजी कहा, "कने मूर्ति पूजाने साया जागे स्वीकार देता ते
સ્વરૂપ કોરણ

આખે અખીં અમારી પાસે આને વાસ્થિક નખીંં સમગ્રતા વાયુભરી કરો।

પૂખ્યશ્રીની આ સત્યપ્રથાથી તેજ વાતે સારા-સારણની વિચેક સભાના ગુણસૌથી જીદ પાછી આંદક નભાવલા આવવા લાગયા-પૂખ્યશ્રીના પૂત્ર કરેલે વાસ્થિક નખીંં સમગ્રતા કાયરા કાયરા. નેતાની પણ 10 ઘણ મદિરિ સભાના પુંભરા જીની જાણ પૂખ્યશ્રીની તેમને ઉપહેશ આપતા કર્માય: "તમારે સહ્ય ઘમે ગણે મૂનિ પૂલને 7 છે ગેના પુદવા તરીકે અન્ય પણ તમારા ઘમ પ્રહેશના અંકેલા જામાં પરમાતમાં પ્રેમદર છે.

સેવાંતા સંખ્યા વાસ્થિક પહાડમાં મહારાણનું પાલાંણે જીપીની બેધવા સમાય મહા કરી ધરી. તેના સહાય કરેલી કેટલી નખીં કરવાની પાસ મહારાણનું કેટલા સમગ્રતાએ મંગલી કરી કે: "સેવાંતા કેટલા પણ ગ્રામ જીખું ન રહી લીખું કે કાય વિસંવહ્ય ન હોય. આને કેટલા પણ ગ્રામની સીધા (પાઠી) નખાય (નખું ગ્રામ વસાવાય) તરીકે તય સૌ પાછ શ્રી લુખાદેવભાન દેશએલી પાઠી નખાય, પણ કે ભીના આમ થાય."

હું અહલુત પરિપક્વ પરાલા મંગલી છતી!
આ મંગલીને મહારાણું તરાત કરી કરીને, તેને આખી શૈલી હું પણ મહાર પાઠીલો.

-27-
શ્રી નદિમા શૈલં

tena pura va tarike te mahan a sh 할발िवे. satye pahu
ele khangahon wārshāvī. pāre shala gu.

a amāshī sātyamārādhāre updeśa bhāvāthī āmāna
149 thas mūrtipūjaka gāniyā. mūrti pānchak
dhar nānāhi rahā.

śivēsām aānā teī amē nē mōkatā vartāvine
pūrṇeṣhī tranēsā paḍāya. tāā. pahu tērāpānēyō āne pratiṣṭhā
pahāthī mūrti pūjana sāvaha rāhē nāhāyā. tāā thi deśada paḍāya.
ādiyā pahu tērāpānēyō mūrti pūjana mūrādāvān ānāvaya.

a rīti niśeśvāsā nāna śetā aānē gāmāsā
vighārīnē, aānē parīkṣādā sāhīnē pūrṇeṣhī thāē
700–800 kuḍūmānē mūrti pūjaka nānāvaya. mūrti pūjana
sāvaha māghē nāhāvaya. aādiyē śi prādēśāmā pūrṇeṣhī
tērāpānē yāmāra tharīke vijnāvat thaya.

pūrṇeṣhīnā aā prādēśāmā paḍārāva pūrē pū. aā.
shī vināyakāsūrīśchārī māḍhāvē tāā kāthāvāna pū.
aā. shī vināyakāsūrīśchārī māḍhāvē sāvha śuniṣhī
tiṣṭhāvinayak māḍhāvē aādi sūnivē. aā prādēśāmā
āvēthā. tāā teīnē aādār-pānēnī tākīthī tē pañhī
na pātī kāthī. pahu utteśēdā śekāshē tē mārāvēmā uthrē

428
श्री नेनि शोरस

पंढुः एवं आ प्रदेशने तेनो साधुणो निविवार मारे अन्यो वेष्टता हता।

वि. सं. १६५६ मा शिवगंगाधरी श्री देशरीज्ञाने संह लालिने विवारता-विवारता पु. आ. विवारवलक सूरीमुखह अक्राण आ प्रदेशमा आया, त्यागे आकर यथेष्ट परिवर्तने मोर्धने नवाचे पाया. नयासे तेमने वझाऊँ के, आपी महण परिवर्तनतन्तु काळनु सूरी समाभ के. त्याचे तेमा माहेशु हूँ के, “पूर्ण आधारमापूर्ण श्री निविवारे सूरीमुखह के पडले मैं नन माने प्रदेशमें आया था, तज आज बी स्वेतानाग मृत्युपूर्ण आपाध द धन धन प्रदेशमें नहीं था. आर्य आक सौंकाडा धर संघी जन भूके हिंच, आर्य साधु-सावटी कल्ती कर रहे विषय. तो पूर्ण आधारमा पूर्ण श्री निविवारे सूरीमुखह प्रभाव हें. उन्हें प्रभाव केळ दीपावली आचरण करना वह सुरडंका अगुणधी एलिमाने विश्वास हूँ.”

आ उपरही वझाऊँ हूँ के, पूर्णश्रीजी तेंदूपंथी-अलोक उैदक करने केवी असाधारण शासन-प्रलाप्त नवी हती।

आम भिवाना अनेक आजमां मूर्ति-पूर्ण उपारकताने उन्हें अतिफिहत करीये विवारा लाया.
સ્મૃતિ સોનક

સ્મૃતિ રહેલા ગામીએ પણ પૂજાકીય વિવાહથી મારે આગામ આગામ વળે યાત્રા કરતા.

તથા તે સહી શ્રીસંદાહના આશીવાદને વિવાહું રીતે, પૂજાકીય આભ વિવાહથી ઉદયપુર નદીના તારે સાહીબ તથા યાર હતી, આપણે કે લાલથી વંશિત રહીનું. આપા વિવાહી સહીના શ્રીસંદાહના સુધાર આશીવાદની અને શ્રી આશીવાદ કેલયાંશું પહેલાં મૂર્દે શ્રી લાલથી હલકાઈ દેવ રીતે વર્ણવાતી આપણા અને સહી પવાણા મારે આષાપૃત્િક નિવાત કરી, પૂજાકીયો નેવી ક્રેનલાશે અસ્મ. કહીને વેલામ આંતુલ્યો.

બેલાલાશે પૂજાકીય હેમાગણે ઉપર પછાણો. આ હેમાગણના નવ ગઢ કાઢ. નવ હિસાબ વડાસીને નખાણી સધાર અંદર રામદેલ આવી. અહીં શ્રીવી ગોઠવણી હતી અહીં પૂરે ૩૫૦ વિનાલો. રાત, કમેલતલી માંહિરથલી પણ પણ કાઢ. કહે છે કે સંઘાટન રાખું આરટી થતી તથાયે રસ્તે આવતા. રજુદાર અહિં સાહી થતી. તયારે માનવની વક્તી હેલ્લી હોય તયાર?

અલાયારે ને સાહી રહેલા પણ ષઠાતુના શૌખ સાગવાન
૧૪૪૪ માઝુ વજનના કેલયાંશું તે પ્રતિસાદનું ભૂત હેમાગણની
અંદર વિનાલોની વીધાધતા કાઢ. પણ નમારે કે ડિવિલા
અને શ્રી સૂખિયથી કાઢ જેવો, તયારે આપણું.
શ્રી નિષ્ચિન સોનખ

મહેશ શ્વાભી મહેષદિવી વાપરતા પણ તતસની માંગે અને હકશાળમાં અપર હું ચાલુ હું રહ્યા દીધા હતી.

ત્યા દિવશ માં પુણયશ્રીજી પુણ વિશ્વ નરીમશી નરીમશી ચાલુ હતી તો અને દાફવા નરીમશી માંહરી અને અને પંદ્રો વિગ્રહી પદલી મધ્ય. એક દેશ સરબર હી રામભી પણ સ્વાધી નામના મહાશીબી ભારી અતિમા હતી. 

તે મારીમાં કેટલી જાતની એક માંનું રહેલો. તેને હજી દ્વારા અનુભવ કરવામાં રહેવાની સંભવના કરતી મળતી..

પહ્રા દિવશ પડાટું વિંદક માંગે સક્ષમપાની યાત્રા કરવા પણ કરતા યાત્રા કરી કરી ધરાવા પણ કરી. 

સ્વાભાવિક માહવાદના આ વિદ્યારંભ કઢછું એક કઢછુ માંનું પણ દીખા પાઠી વેલે તેવા કાતી હતી કજ નથી હું હમેશાવળાની પુણયશ્રી શાસ્ત્રવિદિત કારે તેને આંદો મારવાના મશ્કું સાહીશ શિક્ષિત પાઠ્યો.

પુણયશ્રી સાહીશિ ઓછા વ્યક્તિ આદા થતા કેટલે પુણ અભિનંદિત થયા. ઓછા પ્રીત વ્યક્તિ સૌંખિ સાહીશિના આંદો ની પુણ વાણી કરવા લાગયા. અને પરામાર વટી કરવા લાગયા કે, "પુણયશ્રીજી ઓછા વ્યક્તિ મશ્કું કારે લાગું છે, તરસની જીવિ વટી રાયું આણું પણ આણું સારી રીતે સમાની છે." સ્વાભાવિક સમાર નવર કરી.
श्री नभिन्न सोरक

आप्यवा ताल्या. अने शाहीना शेषीयाखोने पेशा हे,
"भेणांमय शासनसमाध पूनयश्रीमाणी विवरणने तेसरांथि-
ने. कथार करीने पाणा सूति-पूनय अनाट्या ये.
अभारा तेऊ लाभ सुभारी दीधि ये.

शाहीना दिन अतिरिहित ग्यांसना माननाही
वधवा वाणी. होवे डांडे अहु ग्यांसन समय पहेळणा
आयी पातानी हेकर सर करवा ताल्या. मनोमुख लक्य-
आढ्लि घुकंद आयां अने आयीमी विरिष्ट ग्यांसन
शैली जनतामां गोष ठेडा करवा साथे भागृति हावतां.

अहेक हिवस पूनयश्रीमाणी इरमारूं हे, "आपेक्षी श्री
राजकुमार तीर्थनी याना करी आवीशे."
संध्या संवं सहळु "
"असे पल्ल वाण साही आवीशे." संध्या संडू समेत
पूनयश्री समर्थवाने राजकुमारी आतायें पढावाना.

राजकुमारी याता खुश विवासलाव गरी, प्रभु श्री
आदिनाथ विगेरीनी शैत्यवंतन सहिंत आकुल बावलक्षिण
करी सीणा कर्यां लाव विलेल था. प्रभु स्तूति, करी
साहुसे भप मिंकुं हसु."

पूनयश्रीमाणी चाताना शिध्यो सहित लट्य मांदिः
सुख सौंद्रियो निरक्षरुं करुं. सिद्ध-पक्षतां अलोकिक काम
लेख, सो प्रभावित था, वधु वपसां लेंयरांगे
भंड काळ. ते यहा जेलाया. अने तेमां शेळ्ली लाव
श्री नेमी शौरल

प्रतिभाभना हर्षन कर्ण धार्मिक वपन्तथी रोत्स भंग रक्षावादी धर्मी प्रतिभावने हुझु लाैंची गरेला. ते नघ पूजयाप्री नमा स्वार विचार आ佟ा. के, श्री माधव प्रतिभात्वणे अहार खालीमे दरीयोमां पत्रसारी देवी. प्रभु ते बापी दरीयो-जातुं शीतुं हस्तां हावारी तत्वात्त आ आव मनुं अराधय सागुं. प्रभु श्री राष्ट्र-कुरुक्षेत्र निशोंधार वलावनां थीनेआ बापी पूजयाप्री हृदयां पुढुं, सकल श्रीसंघ सागे पूजयाप्री पाळा साहीदी पवारी.

श्री रोड दंडनी प्रभु आंधकूपरेनी आतुरमास मारे साधयोनी सामग्री हावारी पूजयाप्री पं-आस श्री प्रेमभिरवण म. तथा पं. श्री सुभाषित. यह म. आदि हावाने आतुरमास मारे टी.डोबे साहिलाया.

“तीथोखा, खोखोकारी, वगनी नेने भागीती; असंध औसा प्रत्यासी, ते न घर मध्य मृदुलाबारीती.”

२८ कृतचल
श्री नमः श्रीराम

किरदार श्रीतास्मिन... 

साहीमां शान्तास्मि

वि. सं. १२२ कालां शान्तामोह साही नक्की ध्यु य शान्तामोह येका कठिला गोटाहि वतनी भगवाया 
श्री कपिलबाई भजिलाल नामका नव्युवान लाईने पृज्ञ श्री शी आपी तेंदुं नाम सुनि श्री लालिरत्न 
यवगळं राजीने चलाना शिख्य कयां. वने सुनि श्री विज्ञानविज्ञान म. ने श्री, विगगवतीख सूत्रना संगमां 
प्रेमेश करायें. शीला सुननिवरने पघु वन्येंस्थ रूत्रना 
श्रींग पक्क्य.

आपणां गरिवनाक्रेच पृज्ञ श्री नां, सदृढ्यपंशाच 
शाळीमां श्री विनंशानोंचा जय कथार थेया. अनेक 
साक्षीं वरी ठिका करता थेया. तपस्यांचा पूजाशी 
वर्धाण्याचा विगिरीच्या श्रींगें श्रींग, विशेष महाकाला थेया. 
ढर धर्मां सूत्रानांची सुवास प्रसरी.

अंगक शासन-असागरानांना आयोः श्री शान्तामोह पूर्ण 
थवानी रैयारी कृती. (यांरी हाथुराव श्रीसंघना आजिवाना) 

४३४
श्री नेनि सोरल

आवी बिनंती करी हे, "कुष्णाथ! अपि शोमालं अडि करी साहडीना श्री शंभवे वशु! लाल आपूर्ये; इवे असारे तथा पधारीने अभने पशु काळ्क लाल आपूर्ये."

तेमने आघु लबने पूज्यश्रीमाँ सुनिर्द्धी विज्ञान विंवल्ल्य म. ने धाश्रिणकां गळि-पं-यालघट आपन्याने निर्देश दिले. चा वात साहडी श्री संभव आशीर्वादाने पपर पदां ज आवाने छाले: "साहिष्णु! साहडीमां ज आ मंडूळ-सव दरिशुः" पूज्यश्रीमात्र कछूः, धाश्रिणकां आपने आशीर्वाद आपार गेहुः. त्वो ओमा ईश्वर न थाय.

साहडीना श्री संभव आति आघु दिले. अभने श वाल मगेदा ज लिपि.

विमान साह विलं लाहार म. वृहद्ध मां पूज्यश्री साहडीकी धाश्रिणकां पडली. पूज्यश्री विज्ञानविंवल्ल्य म. नेडा हा पद रहा गर्हे अने हा. वह २२ ने शुल मुकुटे पं-यालघट आम्बू देखे. यी निमितने सहलं श्री सुकुमर हूः थवंतरकाल श्रीवीरा तरंकी हळकाळे दर्शूते. पील राजस्वको तरंकी पशु तेमां नवाली-अलावा विंगे शाले कथा.

शालिनीकी पूज्यश्री "श्री मुखाजा महावीर" वाचाने" पडली. त्वा सोटे मेंगे कती अने गो मेगामा ऊकी शूदलके तरंकी गोष्टाना भावन गांमाने निमंस्था कुता. मेंगे था: पहऱी धाश्रिणकां विंगे पूज्यश्री पटं.

अ२३४
श्री नमि दार्श

साहित्य पथाच्या पं. श्री प्रेमविजयक म. ज्ञात्रि जनकरी जणु टिंटोकी विकार करीन साहित्य आवे गया होता. मागान महार वह उन्हे अंगांत हवास धामगुम्बूर्फ्क महाराज महात्मा लागे. पं. श्री प्रेमविजयक गाढ़ी,
श्री नेशिल दीर्घ

पं. श्री सुमतिविनयक गाढ़ी, पं. श्री शिर्दोहिनिविनयक गाढ़ी तथा पं. श्री हृदयाविनयक गाढ़ी जे आपने पूर्वशतीमे पराक्राम पदवी अपी. आ असंगी साहित्य संधने तथा अभद्राव, अर्जात सावनगर, महुवा, गोटाह वि. अनेक गाढ़ीनाला सारिदा आदेखा प्रतिपुलित सहजःस्वपनाइ ध्वन्स अधार होतो.

आ शाश्वत पहनुं पपु अधार माधातम छ. आगम शास्त्री लाजुवा माने लाजुवानी नसल कविताधारी आ पहेल तलायरा मुली लगवतो मारात गलवे छ. माने जे रीते भजनां परमात्म श्री जिनेवऱ्यहनी स्वपर गंवारी वाजुनी अभिन अवहने सतत पहनतो राजीने भजनांत्य शोधे पहने कम्भुवकारज धर्मांत उद्वचवतां बनावे छ.

आचार्य तीर्थों अने तीर्थीनी रक्ताने न निज हजवनुं मुख थे गणुरहा आपां अर्थिनांक पूणवांतीनी मनमां हेराई पपु कार्य करता होय. पपु अक्षरिष्ट तीर्थीकारी सावना तो चावती न धार्य. आ पहनी असंगी अमदावार हासिलांनी चावणा रहीस कनेरी शोधनलाल गिहलसाना युन श्री डेशवकार लाखी श्री राजुपुरुष्या कलोंकार माटे हे. वीच हुनर आपाऊने निध्वंस कथें. शिववाणपवाणा श्री
શ્રી નેબિલ સૌરાષ્ટ્ર.

સુધારણ ભીમીમા તથા ડાવા ગામના પણ શાતાર્દી ગામમાં રહેતા શ્રી પૂજારમણે ઉપદેશ આપતાં તેમજે રાજકુમારી હેરીયોના દ્વિપદાર મારે શેક્શ્રી આ. કિ પદીમાં સારી જેવી રમ શરાવી.

આ આરસામાં પાલદી (સિદ્ધિ સ્ટેટ) ના લાખિગીશ શાહ અમીરાંદી તથા શ્રી શૂલાનગણ પૂત્રશ્રી પાલી આવયા. અને વિનંતી કરી કહી કે, "દેવીદૂરી કુચાણા પ્રાયો આમારી હેરામં શ્રી સિદ્ધિસિતીના છોટે પાલીને સંચ કાલવાની બાનના વગર છ. અને તે સંચ આશ્રીની પૂજાના નિશ્ચામા ગ કાદૂનો છ.

પૂઠવાની વિનંતી કરી છ.

જેરામાં पूत्र્યश્રીઓ દુઃમાં છે, "અમે ઇકલ મે વર્ષી જ આ કલામાં આવી છીએ. વધુ આમારી મારાવા-સેવાઓ વિયવસ્�ા લાવવા છ. જાહી શાસનના વધુ કાઢી આમારે કરવાના છ. જેવી હાલમાં શ્રુતાત-સૌરાષ્ટ્ર તરીક વિયવસ્થા ગાયડી નથી. લે તમારે

438
"श्री नेमी शौरभ

अमारी निधिमांज संघ काहावा डाय तो नेखलमेरी संघ काहा. तो अमारे पशुं ते ती मानी वाना थाय.”

पूजनश्रीतुं आ वचन तरत न जे अने सार्वजयो सदष्टे त्वेकीरी बीतुं. अने त्यं ज नेखलमेरी संघ काहाना निर्जत धरी, अथाणुं अहुंर पशु पूजनश्री पासे काहानी बीतुं.

प्रभाग पूजनों जी सबज प्रभाव डाय छे हे, तेसुं वचन जीलवा पूजनशाली जी सहा तपर रहेता डाय छे.

लाभसारी पूजनश्री सन्निधिवारी साहित्यी विकार करीने सुंदाै, भावो, हुश्रुता, सेवारी, दीनवरु-रवा महानील, गेडा नाथा, पीैँवाड़ा, नांदीवा, लोषाक्, हीलाजुल वोजी नानी पन्यलीथनी गाना करता करता सिरेली घरीने पालकी वधाया.

संघवानी लावना श्री सिद्धगिरीराजनी संघ वाना काहानानी कसी, ते आ वर्षे नली थरी शहे, ओटोबे २. २००१ शें आ. D.-नी पेठीना लंडरामां पासिलाज्जा मोळकी आया. डेवी इजात लावना आणि आप अशुभाना सरी पठे.

अने सार्वजयो तखळी पालकी चिताना आम्हां जिंक सहभाग वाहु कसी, तेमां नात-लताना विहलाव ४२८
श्री नेमी सोरल

विना सो डाकिने अनन्य-अहिन्न सहाय करवामां आयती करी.

छ'री' पाण्या श्री संघ शेषके हालुं आलुं नैन नगर तेसां साधु-साध्वी श्रावण अने श्रावणियो वाहते परिष्यामि. आराधना करे. हेहनी अर्घने गाणे, विनसंक्षिप्त अने ज्ञानेओळां साधु गाणे. व्याख्या अवताने हाल ता. चुङ्ये नही. साधु तप हाय न, चुङ्ये माणे ता. पधु भाय, मानवी नही. श्री संभालू शाल्यता साधु रसनाने वशांना करे दप्तरतपानी वात नही देशभूषानी देववलार्थिनी विशुद्धानी वातावरणाने आतुराने चुङ्युसुकाणेंतु करवानी न अङ्क भाष वानाने अस्तित्वांदृय दरे. ने आमां मन त्यां ज्ञानही गांगा वाहाने. विनलक्षिती धून मचावे. चन्द्रियानी देह करण न चलावी ले. मन श्री नवसानां हाय.

आम छ'री' पाण्या श्रीसंघां ने विनसंक्षिप्ती
श्री नेहरू सोहळा

विश्वने भाटी हेचु छे. सच्च बायु सँडवणे पवित्र करवाणी क्षमता आया श्रीसंवादमां हाय छे. भारे तेमां नेहावुं ते मानव ज्ञानना श्रेष्ठ करून. पैरी ओएक श्रेष्ठ करत्या छे.

पुढळ आकाश नीचे शांकणी कर्नी उपर तंतुणी आधीने विसान हवाई, आ हुनिया जो आपल्या कामांचे घर नाही. पाट मात्र विस्फोट घर छे. ते सत्यां लान याच छे.

आया श्री संवादमां साधत तया. बहुत पिल्लाने साखाराणी वाचता यागाया श्री भूरुवस्तांती ताडे निराशां नाही. पाठविकर करता लेख-लेखपरा, आर्टक्यूटीले, गावळी यांनी श्रीसंवाद शिवांने पडतल्या.

त्यां सुनिश्ची कथनिवयत् मनांत तणूयत आपलेक भाव. ते हिव्हे तेंचे उपचार करू लागतात. तेवढ्यांना करते उपचार आयता ज बाहेर आयीने शौकवांचा साधारणपूर्व जाणांमधून भागी गाव. त्यां स्नेह संस्कार करतात. पूर्वमधील आपल्या वाचनहीं हिव्हे शिवांने केढाराणु हाथी संतसार पाठी विजेर गायोरं सुकलुम करता. करतो संगत-तिवरी-लेखपुर-ऑसिया-लोमडावर विजेर गायोरं भर तरूण त्यांना श्रीसंवादमांही बत लागू निर्माणपरं स्वागत यावा. गायो नाग नवाचरशीये धन.
श्री मेनिंग सौरल

इसेही आपने पुन्यश्रीनी सहा श्री संघना समावाहर (तथापि आगे राता) पृष्ठथा. पुन्यश्रीनी कर्मां संध वानस्थावा माता समान हुएं. अदेहें देशेश्वर नयां पठारता तथापि परिणां संधना सच्चा समावाहरी माहितगार थता।

आढ़ं पुन्यश्रीनी वलणवा मन्युं हे :-
इसेही संधमां मे पक्षा पहुंचा हुता. श्रेय माणु सुदेश्वराको अनि श्री दश आणु गाम हुते. सुदेश्वराने साति पक्षा कराया हुता. आ शाकांने समावला मारे आज सुधी अनेक अधिने कर्ण हुता, छत श्री संधमां संध थेफा न हुते।

पुन्यश्रीनी सावे रहिता महादेव देशरीते शनिधी सानुवंतरेन महाराज आ भौलिक पुन्यश्रीनी वलणवी हुं दे, “आमां नवे पहुंचा केव्हुं नी कस्तेकिं”

पहुं शुष्कसे ता नाजी मारीना मानवी हुता. ‘स्वाभाव’ नेवी वात तेमना सना ओपलां हती नढ अने तेमां श्री संधमां संधुकारावानी आमांमा ते पुन्यश्री अर्जेनर निम्मुख हुता. कालु के देशेश्वरी

* आ देशनां समावाहर मारे म. श्री हर्ष तुमिन्द महाराज सब्जणपुरा वा श्री प्रेमिकायत भुवी उपक्रमागि स्वामी संदर्भ तथा स्थानकवासी रामभुमिन्द वि. ऐ ब्रजी भक्तत करेल ते आ मार्फ्था अबाने निपुणता सेवण म. धार्मर 452
શ્રી નેમિ દીર્ઘ

ના ઇંવાડ ઇંવાડ અને કલમન પસંદ કરતો. ગ્રાંથના પણ વધારે કડતા અને પહોંચતા ભલુ ધીમીના બદલાઓ સાંભળવાની આશિષત દ્વારા પૂર્વગ્રાસ્તી સિખાવી કરી કતી.

પૂર્વગ્રાસ્તીની મુદ્દી અને ઉદ્ભવ વસ્તુદાર હતી. આંત્રક પૂર્વગ્રાસ્તીનો યોજના શ્રી સંઘમાં સંપ કદાચવાના પ્રણયે શક કર્યા. આંત્રક ભાવના અંગેની ગ્રાસ્તી ને કહ્યું: “મહેંદ્રકી લેખતા કડવાની શ્રીસંહની શબદીની સંશોધન નથી. સંખ્યા કિંમતી ગોળા પણી. પરસ્પર અંગેની સંશોધન અંતરથી ઘડીદાનરા ને સાથે ઘાંચી શાખા પ્રયત્નકારી ટે કેટલી ધારા પુરૂષ કડવાય છે.”

“આપણા બાળ સાથ મહાન મહાની પરમાતમાં સાથ લેતી સાથે સ્વિત્રતસા રાજબાણી આપણી ઉપાધી છ. કોઇક જવાની (તરંગચાર) કરતા સાથ આપણા ઓએ સાથ શાસ્ત્રાં નથી, માત્ર સમર્થ પરસ્પરને વળી શળખા અમે તે શુરું છે.

પીતકાં લક્ષણના રેલીઓ ઓએ સાંહિતય ઉપદેશ આપેલ, બદલે પહોંચ શ્રી રામાંધરલા સંહંકડ, શ્રી સૌલાશ્વગભણ સુવેશ્વા, શ્રી બહેલાનંદકાલ લોક નિજી આપણની અન કર્યા કાયું થવા ઓછે સમાચાર માટે આરંભ થવા. જે વિશે જાણવા જેવા છે, આપ વાણી હિવસ સંચાર કરને ઉપદેશ આપો. તે જત્રું સંપ થઇ રહીને.
શ્રી મેમિ સૌરલ

અટલે પૂજન્ત્રી શ્રી સંચા સાથે તયા શાકાં હેમસ
ની સ્થિરતા કરીને સમાધ શ્રી સંચામં સંપ વાતાવરણની
સ્થાપનાની મહત્વ આપતા રહ્યા, તેના પરિષાણમાં
શ્રી સંચામં સંપ થઇયો, અને પુત્રારી માં જુદા જુદા
ગૃહપત્રથી તરફે સવામીગાલ્યે-'પૂત્રારી યાર સંચા
જમાણની પરંપરા થતી. 

'તરી' પાણતે સંચા લઈને ગીતાનનારા પૂત્રારી આ
રિતે એક સ્થાનમાં લાભે અ વધુ રહીયા છે, છતાં પૂ.
શ્રી રહીયા કાયદુ કે, તેથી કારણ થાય એક અગ્નિમત્ર
આપવી તેના પૂત્રારી સાથે હતા. અને કારણ પણને
અટલે કૃત્રિમિ શ્રી સંચા સાથે આગળ આવ્યા.

શ્રી સંચા ભારા, પૂત્રારી યાર હાય, પાણી અને
વાદાડ યાર વાસળું શ્રી સંચા પૂંડામં થઇયો. આ શ્રૂ
પ્રેસામાં પાણી દીન તળજી હતી. એક સાથે સંકેટથી
શાનું લોંખે લેખાના આગામ થાય કે તેની
સ્થાપના પૂત્રારી પાસે આપવા માટવાં હતા. ‘તમે
અતલા અથવા લોંખે. હમારા પાણી એક હેમસમાં અ
વાપરી પૂંડા હાય! નામશી, પણ આમારી યાર શી દિવસાના
પણાર કરવા!’

સંચાના શાનું લોંખે આવી ગયા હતા, અને
સંચાના લોંખે. તૃપારી વ્યાકુલ યાર ગયા હતા. પૂત્રારી
યાર
શ્રી નેમિ શ્રીરાણ

ઓ સંઘની ચોટાણી પાસે આવતાંને ગામ જોડીની વાત કરી. ગામ જોડીની આ ક્રિયા સાથે આત્મ નહંયા. તેથી તેની કંઈ અસર દ્વારાંત યુભય આવાયે હેવા થઈને થઈ.

અનેત્રાય તરત જ લખું મહિર કરી શ્રી સંઘબંધ
તેન જિને પુષ્પજ્ઞાન કંઇક ખચ ન હોય છે, તે વાત અહીં સૌને અનુસારના મણી. એવી માણસ દીવસી માં શ્રીમાન ધોંભાણ પરસાઈ કરી શરૂ થઈ ગયો. કાઢ શ્રીમાનનો પણ પરસાઈના દર્શન દુદેશ હોય, તેણા સર ઉનાળામાં પરસાઈ પડે કે એક આદર ન ગણવું ને!

અયાના પરસાઈ પડ્યો છ.

જજજ
श्री नेमिंद्र सोरेल

संधना सवे बोड़े। अनेक सुखदों सामान बसे आयु मुखुना महामां कराह बड़ूं पड़के। अनो इलाक़ सुधी वर्लेता वर्षाहे अरिंडम भाँड़ी व भाँड़ी भरी होके। आघी गाम बोड़े। तो नवाह क भाँड़ी गया। गाममां तथा संधमां शानित थरकी, भाँड़ी भरी तंजी न रही। नव बेहाज्ज होळीनी तृषा छःथी गरी, अने श्रीमताना गुणध योलावी होळी आङ्गी अध। परमां गाम बोड़के बिवात भेणो।

अनुदाने श्रीमतां गेवलमेर टीयं। नवां माणे सताना धेरो टेटो। श्लो माझे संध उपर मुंडकाथेरा नाभाणाणे विवार घेयेह। आघी पुण्यव्रीखी से देवी’ न राजनी श्चित समाह अन्येलाने आघी। दाशु हे–मुंडकाथेरा लवाण्ये धायम माणे अङ्ग नवी मुशेली इली भली हुती। पुण्यव्रीखी संधमां आंखिला। अने विवाताए पुणिथवाणा। श्रीमतांहु भांतरले वेलानी आघुना आङ्ग रेसिमटने विवात तार देवा निषेध घेयेह।

आ वातानी अधार पहें महाराज रमज़ा गया है, आ माझी ठीका पट जेवा। नवी अने श्री वाट रेसिमट सुधी पहाँचे तो नवी मुशेली जेली थरो, शिटके महाराजसो पताना दिवानने श्री संधपति पासे मेकलाथा। दिवानने तव श्री संधपतिं पुण्यव्रीखी चारी आया। पुण्यव्रीखी मुंडकाथेरा हेवा अन्याथी हे
श्री नेमिसोरिंग

के समन्तः हिवाने सटेट तर्कवादी धर्मीयों के मांगाई छाड़ी थी।

श्री संधनोधा पाद्युमधृत्ति नगर प्रवेश थये। श्री सृंधना संधनवीरों राज्व तर्कवादी शास-दुशासा आपनी सम्भान केल्ये। संधनवीरों पण महाराजाने नवरात्रण घटने।

धर्मेश्वरी भाज्यां दीला पडणे ता नमुंद लिंगुं को निर्माणकात्र छे। श्री पूज्याश्रीमें आणे करीवार पुरवार केले।

आपूर्व दिवासपूर्वे श्री संध नगर प्रवेश करूने श्री संधना साहे पूज्याश्रीमेंती तीर्थात्मक करूने। नाव भेट निनर्जेवोने लाविंद्रासाहे कुक्कुलाने सो कानिको लाविंद्रासा नाजः। परंतु किनॅच्युरेवोने तत्त्वा नमोने नाव लाविंद्रासा काच्या, ‘आज मनोरंध सवी डूळ्या,’ ओम भानता तीर्थात्मकाची शुभ उत्तास मनायो। मो वातसही पूज्य वैद्यकंडन करा धर्मेश्वरीमें आणीमें वेदान्ताचा कार्य संभवता नाह आणे शुभ उत्तासमारो केला।

शपारे व्याव्यास वसुं हिवान निगरे अधिकारी वर्ग मध्यान आण्यां या अधिकारी शासा साहिबांने सलमादीसां ध्ये ध्ये सातारी व्याव्यास संबंधाचा विनिवेच करा। युवतीश्री महाराजाने असारांना विवाह करा गेला हिवसे सलमादीसां व्याव्यास राज्यांचे।

४४७
श्री नभि सोरल

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वांछ, प्रेम साधन महाराज.

पूज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

पुज्यश्रीजे साहसिक पुवारी साहनीति-अने आवद्यानी महत्ता हरावतू सुंदर व्याप्यान आयुं.

श्री प्रभु जेना माधव वां�
श्री नेनिर्देश

आर्य पशु केनालाई राजवाढ़नी प्रंज्ञा कर्याणे।
उन्हे पशु हापतो स्वपने। कयारे जुड़ा-जुड़ा। काफिणी
अनेक रचन-रचनारा-शिक्षाशाली। विगिरे केनालायणे
आध्य तीव्रता अनेक हापता धारिलामासं। त्री,
आधुं त्याचे अने ते कनारे पु. आध्यात्मिका
नुस-शिखी तासनलित हनुराय। उंडे छले।

महाराजसं तेज-प्रसाधित खड्डने पूर्णश्रीने समाजाता
पृथक विनंती करी के \"या प्रतिष्ठा भाकं ज वरुणं. ये।\"
अहीं सधी आयुं पहुं ज हुड़कर गणाय, पूवनी
आंधी-वंटोणीयाने। पारे ना। पशु आप्रवी धरमाना
अलोकक प्रसाधित ने श्री संघ साथे निर्माणे पढायी
झो, मारे हवे अहीं शिरस्ता करो।\"

आ प्रेसीडेंसी महाराजसं आधुं हाप पुनरं
ये पूर्णश्रीते \‘ना\’ हुन भारवी, वणी महाराजसं पूर्णश्री
ने पावणी-छरी-पटावणी। विगिरे तत्ताता राज्यत
श्री राज्य कारे विनंती करी, पशु पावणी
साधुमार्गी समगणी पूर्णश्रीते ये वालना। आधुं त्यारे
केले। आधी पूर्णश्रीने। शुभ आत्मिकाध्यायी मानाने
पूर्ण प्रसाधित थया अने पूर्णश्रीनी। त्याग साथानी
नभोणाहु।

तीथ्याना पुस् शाश्वपूर्वक श्री संघ साथे करी

26 446
સેલમેરના આથીન અંગરાગું અપલોડાયાન

પછી સેલમેરના વજતવિચાર કોશલિયું અને તારફની આથીન અંગરાગું પણ સર્સર અયોન પુષ્પયાણ તથા તેમના વિક્રાણની શિલ્પીઓની આપલોડાયાન દુઃપ્રધાન.

પછી શ્રી સાધ્ સાધ્ શ્રી લોકેશ પાદબીશાલુ ત્રિજ્ઞી પધાયાયા. અભમસ્કાર, પ્રકાશ વિગિત સ્થાને રહેલા નિત્ય નિનંબરની લાબ-પુર્કા જુખાર ને સી સેલમેર પધાયાય.

શુભ સુખીદેશ સંઘિના કુલુ ભાઇના દસમુસ્સુર્કે તીર્થો માજારિયાણ કરી હોતી, સંઘના સવ અનાના માં સંઘર્થી કુલુ ભાઇના હોય કેવા થાય તાલિકાઓ શાબદિકતા શામલ કસાલી પુલ-સાલવના માદરી સતાડી ઉઠા.
श्री नेन्ही सोहव

संध्यापति अंतिम सम्बन्ध. स्वामी जीवा अर्थ आ
शासनमां नथि बेवाता, पशु संध्यां चालनके पति
आन्नार विनाश हुवा ते संध्यापति जीवा. भाल अर्थ
शाय छ. भावेइ संध्या बांधिवा. तेमने संध्यापति भावे छ.

सच्च श्री जिन्नशासनां जे आजावी विशिष्टता
छे के तेनां मानने भाचे नहि, पशु पशुनी पानीमध्ये
सण्वावानी न वात पर सघणा भार छे. भाव तेने
घनमंत्र श्री नमस्कार महामंत्र नवदाहर देखि छे.

तीने मारे नेशनमेनी तीर्थ्याचा हुवा वेषावा छे.
ते याचा किंवा पाणी ने रस्ते श्रीसंपं आवेशा तेन रस्ते
पाणी दिग्द्री. मार्गबां मासाहा गामे अजावीने नेम आा
वणते पशु पाणीमधी तंजी हुवा. अजावीने नेम घोषमार
वरसाह आगे. मने पाणीमधी तंजी सहजमां हुर थाय.

जे प्रेममां न्यू वर्षे शेलकां वार सांवे वरसाह
आहे छे. जे प्रेममां शेळ क नमस्ते ए वार तांवे
वरसाह आवपावां ते गामना ढोका आ श्रीसंपं तेमने.
संत पुढ्रोनी अबाबार मानवा चावा.

अमृतमें संध्यावी आयो. संध्यालारे नेव में बहुत न्यु
क्या. त्या. श्री संध्याकी पुनःवश्वा वातुमास मारे आहुक
सही विनंती करी. पुनःवश्वाने नेवी वेयस्पणा कडले
तेने स्वीकार करी. पुनःवश्वाकी रोंटोया.
श्री नेहरू सोरव्र

संब केलेवरी क्रोधां आतो

आ संब काहानार संधवी श्री आतीलं काज घेत्या. आं संघां हेतूला आभास आणि दृष्टिकोणी लावला करती. पणु संध लेखपुर सुधी आतो. त्यां यात्रीला श्रमाण धारणा करता. पणुं वधी गालं केलं. यात्रीला नैने. अने संधवी साह्यापूर्वी लावला नवती न रई करती.

संध ने ने आमां घेता. त्यांना स्थानिक संधवी नवहारी संघवी. चालाना तरक्की वाहू वाहू करता. शेंके पुलवरीचे संघवी ने शिष्ये आधिक बाराच न पडू, ते हेतूंमध्ये आहे. मोहं मोहं. शहरांचं संघां नेमाने नलमाने. बाल बोल आवेहे. पणु लही रेगे हे. त्यां संधवी साह्यापूर्वीं करतं हे, "साडेस! आमां असल वैद्यांचे आतो. उत्साहात लाल तेवाने! अवसर आतों ते. मागे आचं वाल असमेले तेवा हो. " तेमानी वृक्षिगत लावला. अनेकांने पुलवरी मीन रखता.

त्यांने संध इलेवे आतो. त्यां संधवींने अंताने
'श्री नम्न तौर से

रघु काश्यप ने यहे थे। पघु के संधवी ध-धुमी-ने उत्साह आभार हुतो। तेखना निश्चय विद्यमानी काश्यपाथि आ जये। लाल लाल रोशन हुता। पुष्पामोहों वपरायेती बकरी पघु पुष्पकाशिमं-पुष्पणी बहमीने बधावे जे घटवा हेती नया। आ घटनामां पघु बेहुं जे बनयुं हे न्याहीं मा झडाणीं जे संधवी उपर मकाणाथि तार आये। हे, “हयूर्णा व्यापारमया आ लाण ई. ना नडे थीं।” संध समक्ष संधवीसि तार वांसि सँगणाथि। अने संधवी लाहुकाठों जहुं, “धर्मना आलाधे श्री संधनी सर्व सय आवी गयो। अने अभारी भूण खुड़ी तो अडांण जे रही छे।”

धर्मनो महानः।

संधवी कैदवा काश्यप, “अभारा मातृश्रीमे धारासिना भारा लाभी भजुरी करी अभार पोषण हुंकुं हुंकुं। कैदवार अम धीनी भाग्यी उरता तो। अभारा मातृश्री केडयता हे, “आले तमने धी आयुं तो काले रोशन काशी आईशुं।” अधी एकीक निविष्टि अभारी हुती। पघु हांडू शूल पहे अभार मकाण बनणी खुट्टिहे भरि, अनेते त्यां बागधारीं मुझे खुदान करी कसी खास हिवसं आयो।”

अथवा वर्ण अभे १४५००ः पंढर खुलार दमाहोः

४४६
श्री नेन्नि लोकक

अभांशी साधारण हलार अभे पाकितालाबां मन्त्रां.
भने साधारण हलार हेवुं कतुं ते सुकुं. शीक्षा
वर्षें अभे रा एलार क्याला. आभू क्यालूं उत्तरसम्बार
बघती न गाह. को अभिन्य घरमणा न अलाप छ. को
कालू ने ने घरमण भागी वरसी तेम तेव्हे घरमण ने
वहु महती गाह. आ खेवना घरमणा न अलाप छ. अभे
अभ्यर्थ नोई रहा श्रीभे.

घरमणा अभावे आ छरी' पागलो संख्यें.
अभाव खवंगां घरी लेखी अनुकूल. घरमणा अभावे
आ अघुं करी शक्य श्रीभे.

निगाहसलाबे संख्यं अभिन्यानी आ वात साखऱी
अभिमुख संख्यं अभाव लाखी. संख्यं लाखी
अभिमुख अभूवना कर्ता काह्या.

छठले संख्यं लाखीले कहुं, 'संघभा अभावे सर्वें
लाखी-लाखीप्रत्ये अभाव तर्कं संख्यं अभिन्य-
अपराध घाय. ता अभे अभ्यर्थ अभिन्ये घाये-सो
भेंभे अभे आपणे.'

आ प्रभावे गहवं भावे निवेदन करी, आपणा
अभिन्यानक पुत्रस्त्री पासी शानपूणन, दरीने वासक्षेप
नंदीवी आसा करूने तेघी संख्य राखणा पवन
भागी तर्क रवाना घाय. अभे पुत्रस्त्रींचे वि. सं.
हृदय व आभास इवॉइंगींमां कहुं.

434
ક્રુદ્ધ અંતાલીસસુ .........

નાતકીય માં સવય આતુર્માસ

ભારતના કેટિપ્ષુ શહેરમાં ન હાથ આંખ - આંખ ઓળખ પણ આંખીમાં શહેરે. ૮૪ ગાળીના ઉપાશ્ર્ય
હતો. સોવારી ગાળાંજી કેટિપ્ષુ ગાળા સક્ષુ આવે,
તે આ ઉપભાષણમાં વેદિના.

લોકુના ઉપાશ્રયે પૂજયશ્રી સાપ્રિવાર આતુર્માસે
વિશ્રામય અને ૮૪ ગાળાના ઉપાશ્રયે કામીય વ્યવાહ
આપત.

પૂજયશ્રીના ઉપભાષણને અંતાલીસસુ સોવારી
અંત્ય ઘાટના તथા અંતૂકના ગૃહશીખ, શ્રી સમુદ્રતા
બાળજી કેચર, શ્રી શીર્ષકાર કેચર, તથા શ્રી શીલ
નાહના દાનધરી જેક જેક સ્થાપી પ્રમાણને
કરવાને નિષ્ફ્ફાંદ કર્યો.

શ્રી મહેશદાસનાં વનદાયના બીનીય શ્રી મહાદેવ
અંતર્ય નીતને વિનાલેખ અંતાલીસસુ નક્કી ક્રૂ યું.

જવભ
શ્રી નેમિ સૌરલ

શ્રી શીવાલસ્વામી તપાસ્ય નથી પણ ધારણા પણ સહાય નથી 
કરી કહું.

શ્રી શીવાલસ્વામી એક પરામાર્શ અંગારવાનું 
જેન કચી કહું અને તે નિજ્યાંતની તરત ન આંખ 
કરી ના તે ત્રણ ધર્મસથાને. તેમારું પણ કરાયાય.

અર્થરાહીન આજેલા શ્રી સૌલાંશ દ્વારા સામાન્ય કરવાની હતી પણ હું કહી ગયું. તેથી પૂર્ણશ્રી 
પણ આપની સામાન્ય કરવા અને ‘કરેનેલ્સ’! પણ 
પૂર્ણશ્રીએના મધ્ય વિચાર હતા. કામે અર્થરાહીના 
સામાન્યક તેટી વસતે ઉ વાર ‘કરેનેલ્સએ’ ઉપયોગવાની 
વિધ્યા છે. તેલ તપાસ્યાની એક ઉ વાર ઉદ્યાનવાની 
વિધ્યા છે. તેલાખુંલ પૂર્ણશ્રી એક વાર ઉદ્યાનવાતા. 
આ લેખ શ્રી અર્થરાહીના લાઈક્સ. સૌલાંશ 
ચાલા એ જે નિદ્રા ટરેસ કરવા ખાસા. તેારે તેમને 
હું, “પૂર્ણશ્રી શ્રીમાણના શ્રીমતી એક વસત 
જાણ શ્રી એ પણ શ્રી સાધારણ કરવામાં 
મી? તેના પણ શ્રીમતી સુશ્રી શ્રીમતી એક વસત 
પણ ‘કરેનેલ્સએ’ સાંગી શ્રી પૂર્ણ. આખ્યાય થયે છે.”

આવા હતા શે લેખ પરિભાષી અને આધુનિક સ્તર 
શ્રીમતે. 

દૃષ્ટોભે આ આધુનિક ક્રીયા શે પણની છે,

જ્યુપર
श्री नेन्द्रा ओरव

“पूज्यश्रीनी व्यास्यान हरस्वान केमेश्वर व्यास्यानी पात सामिना गार्थलाभा आवाने तेंसी वनु अने व्यास्यान पुंरः साय अंतरे जल्ली वनु। आजु अंद्रेने हिंदु नल्ल, पण दुहु व्यास्यान ग्यां तुडी ग्यातीमां रहा, त्यां तुडी रत्न व्यास्यान सत् दे हजूरा त्यथा व्यास्यान सांझनु। जातीं नोटीं वात्त छ। तिर्यंद्वारा पनु डाले पूर्वे लवना संस्कृतत आलां संहा अने समजु हवा छ। आधी पूज्यश्रीनी ज्युर-विस्तळता उपर लाविडाऊ अनन्द आहे सांझनु।

इलोहीमां स्थवाना माटे रथ, उन्द्रचक्र विगैरे न कता। ते करावा माटे पूज्यश्रीनी श्री संधने गौर्णा वरी। विगैर दुहु व्यास्यान विगाैतूं के अकीं दण गच्चने उपास्त्र छ, सधमां अनेक गच्चना आयकेछ, तो भा रथ, उन्द्रचक्र विगैरे वण गच्चना थाय तो वहुँ साजे।

ते अनुसार सर्व गच्ची ठीप शाडू करावी, तेमां तपगच्छ-द्वागच्छ विगैरे गच्चवागासी शारी शेवी रकम आयी।

अहुँ द्वागच्छना यती श्री भेमचंहु कता। तें श्री पूज्यश्रीनी सिवा माटे आवावला। तपागच्छना यती श्री विशारसागर खता। तेखो धुहा न अबुलवी अने
શ્રી નમી સોરશ

ભોજપુરી રતા. તેમણે પણ પૂજયભક્તિ પરિણતે પૂજયભક્તિ સેવા કરવા આવતા. તપાસાનાં હેરાસરનાં વહીવટ તેમના કુટુંબ હતો. તે પૂજયભક્તિ સંખણની સામેની સંભાવી દીખ્યા.

અહીં તથ્યો! હડટલિમિટ પસંદા. વેચાણ આવતા, મરેણ મતિના બોધ. પણ જૂના પસંદા. વેચાણ આવતા, તેમણે તોળ તોળી પકડા. વેચાણ આવતા, પૂજય પસંદ તેમણે આધ્યાતિ તાવ પૂજય પસંદ તેમને ‘સર્વત્રની તબિયતની ના પાડી. ખોઝીની જાડુસી કરીને વેચાણ હતું, પણ આસાની લોકોના હેલાંષી આવતે?

આધા સુખચી પસંદા આધારે. પસંદ પરિસ્ફુલી અયારી લીધા. ધોરાણીમાં ધરમ પ્રલાભાવના અનેદેને કામે કરાવત.

સુકી રાજક્ષણમાં ધરમી આધેલા સંગેત પૂજય સમાર ઢરણું આત્માવો પૂર્ણ ધરવાની તૈયારી હતી તાવ પૂજય પસંદ તેમને ભેદીરિયા. તાવ આપવા લાયયે. આ સમાચાર આમદાવા પહેલાંતાં શેખશે સ્મારનાંશરી સહજલાલ સહકર્તા સાથે હો. વર્દીસાધને લખને ઇલેટા આધાર. ડોકટરના ગોયા ભીવશેષાથી પૂજય પસંદ વસ્ત્ર પણની. શેખ વિજેત્રે માથવાના તોથોની યાત્રા કરીને આમદાવા પહેલાં ગયા.
श्री मेनि लोक

विकार: तरंजना विकारः

आतुरान्न पत्री पुनःष्ट्रीणि सह परिवारे मंक्षने तरं विकार करो. विकारां यौयोह्री जिक्शेत मिक्नेके सुधी श्री आकृषितालय डेवर, शिविरालय अतुरा विजेते इवाहीना २४-३० आपावधीये साये रखा हत.

श्रीकारेशी आयकणा गाजी श्रीकारने तथा जयरत्पृभी आयुक्तानां पुनःष्ट्रीणा वरंनाचे आयोग पुन, प्रशीन, स्वास्थ्यविजेते विजेते कायुः.

श्रीकारेमां साधी श्राधमां जयरत्पृभं इपाधव कतेवा. त्या श्री पुनःष्ट्रीं लेवे कंठुः ते कारके भरो पूवं पु. श्री आत्मारामभद्र म. आहि सुनि सगतो अडीं पवायां, त्यारे श्री पुनःष्ट्रीं तेजानुं सारीं धववा न हीहुः आ वगते पधु श्रीकारेमां जोवी क. ४४६
श्री नैमि सौरेण

यथा थवा लागी, जीनी माणु धतू आपण्या अर्धनाथाचा
पूज्यश्रीजी आजादपाने गोलावीने कहू देत आहे, “तमारे
सारे आपणी भाषात माणु गाळवानी नही म्हणून, संध्यामधील
थानेत खूप खूप काम करवानी नही म्हणून, तसेच धतू लागे आपणी
को सारे सारे वाचून करवावे।”

पूज्यश्रीजीच्या मोठ्या निष्पादकाच्याची
संध्याच्या आजवादिने आनंद थेव. त्यांनी कहूँ “आमां
हांच वियावष्टीत तलेखील वाच साधणे म्हणून!
आ ता आमांच्या संध्याच्या आनंदाच्या वाच साधणे. अनेक
आमांच्या सारे करवावे।”

आमेवढे पूज्यश्रीजी श्रीकृष्णरामांच्या आरम्भाच्या प्रेम दिवसाने
होत. त्यांनी अनिवर्य श्री आरम्भाच्या प्रेमाच्या आरम्भाच्या
साधने आजवादाने आनंद थेव. त्यांनी तपस्याने उपासणे करतात
अनेकांच्या उपासकांनी विविध वेळी हालाती रागी चोका उपासणे
पूज्यश्रीच्या पदव्याचार.

पूज्यश्रीजींच्या व्याख्यानात दोखूऱ्या सारी संध्यांमधून
आपवा दिल्या. मत भूकीने स्वर्णीभोजी नेम पूज्य
श्री पाणू धम्मवाची वहाऱ्या मंडळात. आमांना रावणाचा
विक्रम आपल्या आपल्या त्यास दरवा मारे हानी-शीत-
तप-साव मुच धर्म-पाण्या-पणावाणी वाच विज्ञी
समग्रवा मंडळात.

हई
श्री नेमिंद्र केरल

आणि अनेक व्याख्यानों गाणवाली अनेक
लाभदायीणांती साक्षात्कार हीवा अञ्जया, दानना
लाव अगाध, तपना उभाएढा जाना, वत-नियमना
भोगार्थ फौला, पूण, प्रतिक्रिञ्ज-सामायिकांसेक
वाढु, आपात-चिन्तीकांसा सतत ज्ञान उपहातें
हे वाह अगाधां. पाप तेमन पापित्तिने नापुढ़ कर्वा
शुद्ध अषुभि बाजी.

श्रीमानेवं श्री वायरहरू हुहु नाम से एक प्रतिष्ठित,
धान्यान अने आजगर गुडस्थ कता. श्रीमाने-नरेश,
तेमने पाता हां तरीहे आन्ता. तेमने विवाहाणा सें,
आद्वृत्त शाम्भ हता. साक्षी-विषयतुः तेमतुः सान,
बांधू झुंझुं कतुः. विविध शास्त्राव्यासां शाम्भ हता.
तेशी श्री आगहाण नामना एक विक्राण पंडितवरने
शाम्भ हता. तेमनी सारी हंगेसां तेजी चे कहाके
नेटूँ समय विवा विनेंद्र-वर्ग-विवाहाणां गाणता.

नवपढनी तत्त्विक विवाहाणा:

तेजी हंगेसां पुण्यश्रीनी व्याख्यानां आवातां,
पूण लक्ष्मणन कान्त्यां साक्षात्करा. "श्री विख्यातकं
कान्त्यां नवपढेनां. तु मुझा, मुझ वाला तारी?
" अन्न तेमना अंगारां क्रितां पदार्थी ध्वानते हता. तेमतुः वाणा विक्राणा,
पासी आ प्रक रूप करेवा, पण तेना योग उतार
tेमने क्रयाकाती आन सुधी मच्चे. न हता. तेमने.
श्री नेन्नि सोरस

पून्यश्रीणा असाधारण अने सर्वशास्त्रावरळी मानवी 
माझ पार, तेगें तेघ्या जेलाना पंडितभने कर्ने 
पून्यश्री पासे आया.

पून्यश्री साधे व्याप्य, व्याय तथा आगम 
विकसी विज्ञानी अनेको. करी, पून्यश्रीसे पाषु तेमना 
प्रश्नोना सर्च उतरा. आपणा साधे सांतो केवळ 
प्रश्नोत्तर भेट द्या केवळ पंडितभने पाषु कवाण 
आपतां विचार कर्या. पडतो. पून्यश्रीसे आम्ह्यां त्यासर्वशिष्ये 
छतां अगि-विक्रता करत ने श्री वांगमवल तथा पंडित्य 
भेंभमत प्रसन्न ध्येय, पून्यश्री अशे तेमने पुण्य 
अहमां अशि. पत्ती हलालं नवपह्या पडणे विज्ञान 
जेलानी परंपरी वस्तुनिष्ठ शंका पून्यश्री पासे रखू दरी.

पून्यश्रीसे कौना समा-

धारामां कर्मांला साहित्य 
मां ‘रस’ अने तेना हे लेड 
आयो हे, अे र रसाना 
जुळा जुळा पड्या. केवळ 
संगर रसाना संघास पडणे, 
शांत रसाना न्वॅलघु वि. 
ले के रस तो अदृश्य ये 
प्राचारंद-अर्कमानंद सपूष्य 
छ. छतांत तेना वाण्यी 

सिद्धकृष्ण
श्री नेभि सौरभ

साहित्याश्रये कल्पना करी, ते ते रस्सी तथा ते ते प्रकारना अनुसरणा आधारिक, जो न शीत अश्लील नव यहना जुला जुला पहुँच-रंग अलविदा छै.

श्री आराधनेवी बारीं में इतिर रहा छै, अने शुद्ध यानी तेम्भी अवस्थाने। व्याख्या करवा मारी आपातूं तेम्भी प्रेतवपुर्वाणा मानी तेम्भी आराधना करी भी भी छै।

लक्ष्य सवारभने बारीं लाल वावापुर्व परिपुर्व छै से, तेम्भी बहुत अपनि बेवा बालभोज अनीने आराधय आभने अभी छै, अने परिष्ठितिँ काल करवा मारी जेम्भी आराधना लाल बारीं करार छै।

आयामेंवी पीणों बारीं सूचने छै से आयामें जै शासना राज छै। राज सोनाना विनिध आयामेंवी शालेता डाव छै। सेठ पीणुं डाव छै। आयामें पधु राज वावापुर्वी तेम्भी पीणों-उनकवपुर्व मनाय छै।

उपाध्यायेंवी लीजों बारीं कल्पनाते हेतु भी दे ते, नीलम रत्नी केंद्रे तेम्भी पधु पूजा शिष्टत अने आयामेंवी-कारक डाव छै, तेम्भी अत्ि-तेश्च प्रशान्त डाव छै। नीलम लीजों छै। मारे उपाध्यायेंवी आराधना पधु नीलमें करार छै।

४६३
श्री नेमि सौरव

साहुपां भाग्यार आत्माचे शरीरना तथा
वचादिनाचे आहमणीचे गुरुप्रबोधन न कराव. ते ती
तेमतुं आलूचुं हे. त्या वाळने कायम स्मृति रहे, मारे
साहुपांनी आराधना यथमधुं यथाय हे.

हश्यनपद सुदर्शन वडसुं हे. ते वक विवेक
ढावाडी हश्यन पणु श्रेष्टवहुं हे.

नेम आंधकारानी नाशक प्रकाश, अभ्य अजातातुं
नाशक सर्वत्र सार. अद्वैत हे पणु प्रकाश. ढावाडी
शुक्ल हे. ते व रीते अन्वयनेना मोहुं हुस्तम हे.
मोह-आंधकारेने तक्षिणार आरित्र हे. मारोजनी आराधना
य शुद्धतवहुं यथाय हे. अने निकाचित-यथमधुं
युभमलने दुरंत करा मारे तमाय पणु श्रेष्ट वहुं
आराधय हे.

धारिते अने सावित्रिक ओ दस्य हृदिते आत्म
सुंदर समाधान सच्चारी आहाराश अने पुणतिद
सांहाणैयं याग्या. तेहे अपार सतीश्वर थे, तेहे
आत्मा हे: "हि धाशु विनायने मयो. पणु दयवरी
आयो. शुद्धसो न महे! अष्ट साधने साधितीना
आदेश झंडा अने गाणितेलां चः, ते हुं लाजुतो न
कुती.
श्री नेनि सरल

पहले तो प्रतिलिपि मध्य में निकटतम से उठाया रखा जाया, पूजाश्री पासे पृथ्वी पृथ्वी साँप लेखा रखा। तेस्रों पूजाश्रीनां परमेकल्य अनजी गया। श्रीनां आत्माओ गिरावता मारे पृथ्वी आगुळ करो।

अनंतरां मुळे श्री नंदनविजयल मनीला तन्मील नरम टह तेनी वन्यपुरा सजीव सत्रीवाले लहरे आंहलक पूजाश्री पासे आया।

वैद्यकेश मुनिश्री, तन्मील तपस्याने कशार्यूं हो,
"आ अमारांकुं लम्ब अस्त नम्बरूं छ, मारे हमारूं
देखने विषेष पश्चिम न करवा देवा। गेमने हवामा
लम्ब विगाँ द्रोगान गौरारि आपने पक्षे।"

श्री हुलकोभ तरत न अंगे सर्व व्यस्था दरवारूं नक्कर छुदूं पाना पूजाश्रीये अंसरथा मारे
ना पारने कशार्यूं हो, "आवी लारे दवा हमारूं नथी
करध, अत्याि आपानु आकू दवाने उपयोग दरीजे,
पाने नहूँ पक्षे ता वैद्यकेनी हवाने उपयोग दरीज़े।"

आ पानी पूजाश्री अनुश्री नंदनविजयल अध्यात्म आपने येवि उपयोग दरीजे। कीकने अंजे
अंक मालनी निर्धारित दरीजे। धीम धीम पतित तन्मीलां सारे जीवा सुधारे थवा आये।

३०  ३५
શ્રી નામ સોહલ

એક મહત્વની વિશ્વાસની આશ્વાસના ગણ્ય ગાંધાર, લીલાસર વિનીરે ગામીઓના સાથે પૂર્વપ્રદેશીની વંશવાસી માટેની આવતા અને પૂલ, પલાબાનો, સ્વાર્થિવાતિને આદ્યો પાસ્થમારી કરતાં।

"ઓકાનેશ્ની આશ્વાસના કંગલોમાં એકવર્દણિની તંદ્રા મરવા લાગયા. એક વિશ્વસ પૂર્વપ્રદેશી ને જયાદા પ્રદેશ આવી ગયી. અનુભવ સાગર સાથે પૂર્વપ્રદેશીને સ્ત્રી કે, "અહીં થોડી સમયમાં કચ્ચું પદાર્થો સંભવ છે, અને પેલેની રોગ થવાની સંભવ છે. માટે હયે આદારે અહીં પિઢી વિકાર કરો નહીં.""

આ સંબંધીની લાગેલા અભિઘણ્યની વિનંતી કરી હતી: "સહેજ! આપ આવો લાગ શકાય રાખો! અહીં વાતમાં વાતાવરણું તો વિદ્યકુલ ગ્રાફિક છે." છતાં આપ વિકારના ઉપર લાગણી, ઓકાનેશ્ની વિકાર કરી હય હું સમાચાર ઘણું તેસ્થાનને પાડાયાં.

અહીં પૂર્વપ્રદેશીને સમાચાર સતતો હતા કે, "ઓકાનેશ્ની કૃતયા જંગડી અને પેલેની રોગ થવા લાગ શકે. સમયક્ષત વાતમાં વાતાવરણું હમેશાં શુભ છે. કામને તે પેલેની વાત સહીના પહેલાં લાગી હતી."

શ્રી કૃષ્ણજીને અહીં. પ્રથણ નીજ તથા ઉડાડતાને મુની
.folios

�્રી નંદનિવભાની ચારવાર માટે મેક્સલાજ્યા. પછું પુદ્ધયોજન તેમની હવા કરવાની ના માંડી. ને ઉપયોગ
આવી છે તેથી તેનું વડૂ ઈર છે. હેસેનાખી નાગીર તરીકે
વિકાસ કરીએ.

નાગીર પદાર્થી પણ હજ્જ હિવસ સદ્ધતા કરી. ઉદાહરણ વાળું સંબંધિત કિંમત. ઉપા-
યાયની જગતમાં એક માટે માનક કરું યે માનક ઉપા-
યાયની બે તરીકે ઉપયોગ વિશેષણ થાય. તે સંબંધિત ઉપયોગ
આપતાં તે માનક માટે ઉપયોગ આપી માનક
સેટ આપી દીક્ષિત હોયા.

નાગીરથી વિકાસ કરતા માંગું મજબૂત આખે
નાગીરાલાજ. લખાનું કામ સમજદાર વસ્તીની
આવતા. તારી પુદ્ધયોજન તેમને પૂર્જન લઈ ઉપયોગ
આપતી. તેથી નાગીરા તપાસ કરતી વાદી, ધર્મશાસ્ત્ર
મને હેરાસર અંતગઢા.

ભજભાવી સેટારો કે ઇટાલી પારિંદના તીર્થની
યાત્રા કરતી સેટાર પદાર્થી. સેટારમાં મહેંદી શ્રી
શ્વાનંદનાલલ મ. મહા મહેંદરાય શ્રી વાસ્તુસ્વામિ
મ. ના નામની પ્રસિદ્ધ મેટો. ઉપયોગ ચાલુ. હેરાસર
છે તે અને માંગું પુરુષો આ તરફ સુખદર વિચારથી. અહીં
પુરુષ ઉપયોગ મ. સાથે અંદાજ કરતા. અહીં
પુરુષ હેરાસર છે.

૪૮૭
श्री नेमी सौरक

अहूँ आठक दिवस स्थिरता करी पूजनश्री जैताराणी पधारयोः आर हेरासरे हता। जैगिरानी वसती पाणी डारु डारी। अहूँ साला ठारमां सुवाणुदेशरे कामालेत श्री लगवती सूत वगरे आश्राना दर्शन करी जिवाळा आवता मार्गमां देकर आवता पूजनश्रीने अकर्षित काळा थरी गया। ऑक दिवसमां पर काळा थरी गया। जिवाळा पधारीने देवी गीत उपचार जात थांब तेकी घीरे घीरे स्वस्थता आपी गइ।

जिवाळामां पर विनमरिते हता। स्थानकवासीनी वसती वसु होवाथी हेरासरेरां माहालनाथें थती पूजनश्रीमे उपदेश कारा संघ करावी, अने किसं हेरासरेरे कृष्ण पाणी करावें। अंहड़रे तेमने सुंदर महक घडूने साधनांः।

***************

धनं अच्छणुं पृथ्वी हुँ शुद्धत स्या?

अंहापूर्वे पृथ्वी शुद्धता व्याप्याने अवशोष आधे तेस, विन्दुव दर्ता, ताबिच श्रीतामा हेमामां विशेषानी आसरता अने सांसारिनी स्वाता तापूँ

लाग पाणी लाने जिल्हा थाय, हाय-हाय-शीलत तप

पृथ्वीमे केळिक साधना थाय तेशी दश्खिलीप्रेरी रात विशेष अश्वें राज-प्रेम धारक भाजो महतो

अश्वेय श्रीजे यें धर्में नु प्रत्यक्ष आल-हुँ थांब।

***************
शासनसंग्रहान्त प्रबंधकसंपन्न
ज्ञाने रुपांतरी
प्रतिकृतिमा
परम शुद्धेव पंनमरन
प. पु. सुरेश श्री वृक्षिमुख म.
(श्री वृक्षिमुख म.)

न्यायलोकिनिधि आयार्य
प. पु. श्री (वनयानं हसूरीश्वरम्
(श्री आत्माराम म.)
श्री कुर्मविकार आसाहन मूर्तिनायकः
श्री महावीरस्वामीः
�. ఆదరణతో, విద్యార్థికుడు ఉండి కేంద్రంలో సముధా హితాన్ని అందుకులు విద్యావిధానంలో సంఘర్షానూత్పత్తి నిర్మాణం కొరకు సంపాదిస్తారు.
અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨. અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨. અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2.}

& 2.  અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨.  અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨.}

& 2.  અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨.  અમહાભાદી છેરિં પાણાબ સંખ્ય 2. ૨.
પૂજય ભૂમિ. ્બ. સાગર સ. તથા સાધવી શીખ પાપસાલ ધારશીલબાઈ
સંગીત ગુપ્ત સ્વયા. ક્રિષ્ણ ૫૪ પેણ ૧૯૭૮
शेख पॉपटलाल घारीलालच्या संघटने एक हर्वा
पूजय श्री. पू. सागर तथा पू. माहंसूरिर म. वोरे हेमाच्या छ.
युग-दिवाकर

पू. आ. ल. श्री. विनय धमंसूरिल महाराज

श्री अतुरिंध श्री संज्ञना नाथक जेवा आयार्य पहसूस आत्मानां शार्क-विकल्त आंतरिक शुष्क-संघा डाणी के रूटे अनिवार्य छ. तैरी ज रौटी, आयार्य-पहासीन-आत्मानां सम्मत जन-समाजना अक्षुद्धान अने श्रेयनि-
शास्त्रीय—अहाने शक्ति साधि जन—समूहने लहरात्मिक न करे तेनी नेतृत्व—शक्ति हाथी अटकी न आवश्यक छ.

आ आहारी नेतृत्व—शक्तिने प्राकृतिक स्वार्थे न शक्ति अने छे हे क्याेरे, धर्माधारी, श्री संघ तथा समाजवादी सामाजिक भात्तक स्वयं तथा संतापना दर्शनी अने तक्षण दर्शनी अपरेपर परिवर्तित हाथा साधि सम—संघेना अलसवादी शक्ति हाथा आव. आवा सम—संघेनुक्रिय अलसवादी परिवारी, तेना भूमा कार्यक्षेत्र अलसवादी परिवारी नवसुचा साधि, आवा अलसवादी अध्ययन येनना साधि, आवा अलसवादी माटे शास्त्रीय सगडिय शहत-शुभारूढ़ीत्व कारवाणी अलसवादी शास्त्रीय अनेकवर्तिक्षण—वर्तमान अलसवादी सवर्त परिवारी उपयोगन साधने ज्ञान स्वयं कर्मानुसार अलसवादी अनेकवर्तिक्षण—प्रभाव अश्रुसिक्षणी तेना 'द्रव्य—वेदना' क्षण अने वायु अलसवादी प्रेरण अने अवृद्धि कर्म ते शास्त्रीय चित्रकृपा पदविकार चित्रकृपार बदलते प्रेरणा अहू नी रात—पर उपयोग आवश्यक न आहे अंतर्गत बाजार—अंग छे.

उपरांत शास्त्रीय तथा मानवीय तथ्याने विथार्यने पदविकार चित्रकृपा नकसादेना ज्ञातीयना आवारीं अवरूपांचे, युग—धिवकर रा. दुधारा आ. ल. श्री. विश्वाशय धर्मसत्त्विकार अहू स्वयं अश्रुव परिवारी ने निर्भार होते हेतू.

रा. दु. युग—धिवकर आवा सम—संघेनशील आधारांश्री हाथा साधि दशना—हक्क अलसवादी पद यथार्थता।
પણ હતા. વિકૃતિની વિકૃત દેશી આત્મની વય-માંસ-
પરિવર્તનના રાખાયે કલિ તેમની તફાવ સંપત-સાથે
ચતાં સંદર વયાંયન રેલીના કારણે અનખાનકે ઉપેશ
તેમના ઉપદેશ દ્વારા હાફાના શાંતિ ભૂલીશો. અને સત્રાંને
પાસવા ઉદયસીન અયાં હતાં. આત્મી રતે એકમનંત
અનેલા આખાણીની પ્રભાવીયતા આજે પણ તેમને
પાણીતા પણ આખી લઈ રહી છે.

તેમની ઉપદેશ-ધારાના પ્રવાસના પ્રસ્તુત અને
શંલાયે શંલાયે કે કેટલી વય-આધારને તેમના શેરખંડની
હ૊વામાં ધમ-સાધનના-આરાધના અને આધાર શેરખંડ
સાધન-પ્રકારની અને શંલાયે આધાર રાખાયે આધાર
સાધનના સંદર્ભમાં કૃતિ નીવીયા થયા. કર્યે લાક્ષાંક
શેરખંડ ઉદ્યોગ અને રેલના તથા સંદર્ભીય
સાહન કરી અને અસર હતી. યાં સાથે, પસંદગીના પરં
વય-સાધનના શેરખંડ વિન-બિનિરીતના શેરખંડ તેમના
અધારથી ઉપયોગ તથા નૃતન
વિન-બિનિરીતના નુકાયી-ધારીયેની. સવ. પુ. ભા. શ. શોન
ધ્મ સુધી આઓ ની રીત-પરપરા-સાબર ઉપદેશથી
અસર અને પણ આથ્મી હતો.

આત્મ પુ. યુગ-લિંગકાર્ણી ઉપર સવ. પુ. થાયે
રાત્રી આરાખા વ સલિશિવ શેરી ટ્યૂફ કંતી એ
તેમની સફા-ધેભાઇ તથા યુદ્ધ સંપતિને નકારતે એ
સવ. પુ. થાયે રાત્રી વિ. શ. ૨૦૦૨માં તેમને
ઉપયોગપર્યાય સવાંધૃત કંતી કંતી.
એવમ.

પુલકે યુગ–દીવાર આયામશ્રી નિરલિમાની,
આદંતશ–રહિત અને સંવચન–સંપત્તિસૂક્ત અવન–યાધન
દ્વારા શ્રી ગીત સંઘ–સમાધા સમાધ શુધે અનેશ અંતય, ઉદાત
ઉદારત્વ પ્રસ્તુત કરતા ગયાં છે.

તેમજાણની માન–સંપહ પણ મન્નિતતાસૂક્ત અહેરાઘાણી
હવાથી સવાંથ શ્રેયાં કારણથી આત્મ–સ્વભુવચારી
પુરુષપાત છરી હતી. આવા વિશેષત સાન્સંપહા સમાધાવી
આવાને ન સહૂન–આશ્ર્મ અનની હી છે.

આવા પુલકે આયામશ્રી ગીતસંમાનને
સાનયશ્રી સ્વાપન અની સાથે રચની સમાધીના કારક–
નિનમિત શ્રી વા આસાદફાર્દી મહાપૂજ અનતા હી છે. 

જેમ પુ. યુગ–દીવારશ્રી આવા ઉપાહ્ય અને ઉપાહ્ય
આશ્ર્મ સાથે હતા.

શ્રીમતી નર–બૂમિ–વહવાશુ શહીર તેના આ સાપ–
સંપત માટે ઘીરવન્વિત હોવા સાથે આ ભૂવિભાદ
લેખ ઉપદેશાત્મક નીતિખંડ બધાના તથા આલાણન
સંપત વિનંતંશ તથા સૂર્યધિર–સિંગન માટે જાણી છે. 

સંતસંત શ્રી વા ઉપાહ્ય પુ. આયામશ્રી
અપશ્રી અનેશા વનલાંબા.

વહવાશુ શહીરના શ્રી લાલચાલ જેન
ઉપાહ્યના આયામવિલાના સોજનવાલી...
जन-सहायता, सहभागीता

सत्य नाने शक्तिने विभूतिनी परम समीरे जनवाना साधना-यथा पर स्व-परम्परा-यथा साधने साधन दण्डने सेह यथाथे विशेषस्चियनी जाल-सामाज, जाल-साधनों ज्ञ अटवां न जलां साधनी सिद्धि साकाण्ये प्राप्त कर्तव्यी हाय छ. ज्ञानार्थज्ञ आयवा अ सरण छलां निलेह्न अमेरी सोताना व्रजन-व्यवहारमां अर्थार्थ कर्ता जलान्य अनेकनेक शक्तिसंपन्न जलवा साधनों साधनले अटवां गर्ह साधणे विससी गया, अथवा साधनों विवाहमां परी हिंदी वाक्य-रिंकिया-“बीतने गल पूर और गेज आह आसम”-ने प्रत्यक्ष दरी जेला ! !

स्वप. पूर. शासनसाधी असंसारवाना माफक्कली कर्ती ‘सं-सहायता-साधना’ विवाह, वाचन सक्षम साथूनी तेघी सरी-श्रीमानी ज्ञानले, साधन-खण्डणी ज्ञ अध्यात्म असणे जनवाचन रही. साथी, साथी साधनों शुद्धता सर्वांगी इते सादर नी हती. तेघी श्रीमानी गायी, अपूर्व ‘आत्म-साधनांु प्रणाली परिशिष्टां ज्ञ हूं’ के, जिव धर्मसाधनों रतन करता सागर धर्मसाधनी वधाथः (वसुकाचने तेघी ग्रेजनवल करी गया)

आम छलां, ‘धर्मस्थल तत्त्व निहूँ गुड़ जाया’ ते हितत्वे भद्री पाती, जन-सामाजिक सामाजिक सामाजिक मानवीने माहे धर्म-साधना सरण ज्ञे तेघी माणू ‘ज्ञानी हर्षांवी जोते साधन-सहायता ज्ञानद्वारावी साधनांवी मन्यने शाहनां श्वसाधनां मीलना माणू ‘उदा विधारणु प्रस्तुत करता गया.

वन-सहायता पु. सूरिसावसाने !

जागरूकता : हिन्दु प्रिंटरी धीरजी राऊ, अभिवादन १.