- તપાગણ્યીય -

તિથી પ્રણાલીકા

વિજયનદનસૂરી

સૂવ્યઃ : ৩১. ১=০০
अहि
तपागङ्कीय
tिथि प्रणालिका

विजयन-दन्तकुरि
સવ અધિકાર સુરક્ષિત

આલ્ટિ સ્થાન

જનસાધન સંસ્થારણ

ગીર્ધારિકાલ શાહ,

ઠ. ૩૦૮/૨ બોલિવોડની,

પણ, પણીની જાંકી

અમદાવાદ-૧

પ્રાથમિક

અમદાવાદ વસ્તનિર્યાય શાહ,

ભારતીય પ્રણાળી

અમદાવાદ-૧

સુરક્ષિત:

શ્રી રામદાજ સીંટીઝ પ્રેસ

અકસ્મિક રાઉ

અમદાવાદ-૨૨
નમો નમ: શ્રી ગુણેશીલસૂરજેચા

ઉપખંડ

કંચણ હશે કર્મોના હશે સ્થયો તિથિની અમદાવાદ હોય છે. તિથિની ઘરી-પણ સાચાની સમજુહ અલુ પાંચીઐંગમાં મળી રહે છે. પણું આરામનામાં તિથિની અમદાવાદ કાર રીતે માન્યની હોય છે. "તે આઝાદ-"હાથી મન તિથિયુી" "ક્ષેષ્યે પૂર્વીય" "તુક્કોટારા" "યા તિથી" સમતું આયાયો" ક્ષેષ્યને વિધિ-નિયમ કારણે અત્યુષારે આદી આવતી પર-પરાદી અથવા રીતે સમજ શકય છે. પરંતુ પણ એક આગમક છે, અને તે શાસ્ત્ર-સાધકનાં અનિશ્ચિતાંબદ્ધ આદી આય છે.

આરામનામાં તિથિની યથાર્થ સમજુહ માટે આ 'તપાગણ્ણી તિથીપ્રાગણિક' લાભવામાં આવી છે અને તે સ્વ- પરસા કાયુંથાના ઉદ્દેશ્યે લાખા છે.

આ તપાગણ્ણી તિથી પ્રાગણિકતામાં સંશોધન પન-યાસનીબી સૂખેશ્વર વિજયનું ગાઢું કરેલ છે.

વિજયનાનદનસૂરી
शरणः! पुण्ये तव शासनंएवि,
संदेशिध्यो विप्रतिपध्यते वा ॥

स्वादी स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये,
संदेशिधि वा विप्रतिपध्यते वा ॥

सुनिश्चितं मतसरिणो जनस्य,
न नाथ! सूद्रामतिरेऽरते ते ॥

माध्यस्थ्यमाध्यस्थ्याय परीक्षका ये
मणो च काचे च समानुबन्धः ॥
परमपूर्वे शासनसम्राट

नगदृधु तपागेश्वाधिपति आचार्य महाराज

श्री विनयनेमिसूरीश्रीरज

महाराजसाइका
परमपूर्व शासनस्वामी श्रीनाथ पटेल

परमपूर्व प्राचीन समर्पण
आचार्य महाराज
श्री विनयहिमशुरी धर्म
महाराज साहिय
यदीयसम्यक्‌तवलंतु श्रतीमो-भवादशानां परमस्वभावम् ।
कुवासनापाशविनाशनाय,
नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय ॥
अस्मादशां प्रमाद्‌-प्रस्तानां चरणकरणाद्रीनानाम् ।
अवधों पोत इवेह, प्रवचनरागेशुभोपायः ॥
वीतराग ! सपर्यात्‌-स्तवादरापालनं परम् ।
आज्ञात्राजा विराज्या च, शिवाय च, भवाय च ॥
तिथि: शरीरं तिथिरेव कारणं,
तिथि: प्रमाणं तिथिरेव साधनम्।।
તિથિવિષયક શુભ પ્રણાલીક

નો પર્વતિથિની ક્ષી-બૃદ્ધી થયેલ જ નિદ્રા.

લૌકિક પાંચાંગમાં પર્વ અને અપર્વ અને તિથિગોની
વધુ આવે છે. પાછું આરામદાની અને પાંચાંગની વધુ
કરતી નથી. પાછુ પર્વતિથિની વધુ અને અનપર્વતિથિની વધુ
કરાય છે. તેમને પાંચાંગ અને અનપર્વતિથી લેખી કરતી
નથી. અને પર્વતિથિ પાછુ લેખી કરતી નથી. પાછુ તેમાં આડલે
અને પર્વતિથિની વધુ વિજય કરાય છે.

પર્વતિથી સુખગભૂમી અને ગાથી છે. ગીત, પાંથમ,
આદેમ, આઘિયારી, યોધા, પુનઃ અને અભાસ. આ ૧૨ પર્વ.
તિથિની પાંચાંગમાં વધુ હી સ્વારે આરામદાની અપર્વ.
તિથિની વધુ કરાય છે.
कैलाशुक-तिथि के नित्य पर्वतिधिति नथीं।

कैलाशुक तिथियोंने पर्वत तिथि करीके गाथाने छे नजरः पशु ते कैलाशुक तिथि अरु पर्वतिधिति आईढ़ा ता नथी न गाथी। कराभे कैलाशुक तिथिनी वधहट पंशाँगां माहा, ता पशु ते वधहट आराधनामां ते प्रमाधा न गाथात्र छे। तेना अहेले बीघ तिथिनी वधहट आय जुळे मां श्रीेन्द्रहैवसुरी रुरङ्गामां कराह न नथीं। अने ते मरुगा आराध्या न उळधे आय छे। कराभे आराधना त तिथि लिथाण्डे तिथि छे। अने कैलाशुक तिथि लिछे ते नेसिंटिक पर्व तिथि छे। अने अनेमां आयो तकावल वास्तविक छे। अस्ते न १२ पर्वतिधिनी वधहटमां आराधनामां अपर्वतिधिति वधहट कराह छे। पशु कैलाशुक तिथिनी वधहटमां बीघ तिथिनी वधहट कराती न नथीं।

१२ पर्वतिधिमां अथवाह वधनना आवकाश नित्य रहे छे।

वणी- 'हस्ते चूर्वः' चुव्रोक्तरात्। वधगने आवकाश नित्य-पर्वतिधिरुप ने १२ पर्वत तिथि तेमां संपूर्णमात्र रहे छे, अने आईनी अपर्वतिधि तथा नेसिंटिक पर्वतिधिरुप कैलाशुक विगेरे तिथिना वधास्तन विलायाने आवकाश छे।

"क्वचित्रप्रवृत्तिः क्वचिद्वृश्चिति:,
क्वचिंदिब्धाणा क्वचित्रवृद्धे।
विजैविजानं बुधां हमीक्यः
बर्त् मेघं बाधुर्थक वदनित्।"

आ रूते न व्यवस्था प्रायोगिकाण्याणी याली आली
हवाती तिथिका अने तिथिनी आराधनामां देखे प्रयागणी
भ रहेती नथीं।
3

પદ્ધ-અભિવૂધ તિથિના કલયે તિથિની તથા આરામતનાની શ્રૃંખલ પ્રાણલિક.

તૌર પર વિચારણ છે. 1(ખેડમ)ના ક્ષેત્રે આરામતના પ્લેટફોર્મનો ક્ષેત્ર કરાય છે, અને ખેડમની આરામતના શીર્ષને હિવસ કરાય છે. એટલા વષ્ણ છે એટલો મહિનો. શીર્ષે ગણાય છે, તે નિમિત્તે સાથે વેચવે પશુ શીર્ષ હિવસ કરાય છે. પશુ પુણસ-ખેડમ, અમાસ-ખેડમ, કે ખેડમ-શીર્ષ, લેગાં કરાય તથી. તેને ખેડમનું કાર્ય પુણસ છે અમાસના હિવસ કરતું તથી.

2(ખીર)ના ક્ષેત્રે ખેડમનો ક્ષેત્ર કરાય છે, અને 1-2, અનેની આરામત શીર્ષ હિવસ કરાય છે. પશુ 1-2 લેગા કરાય તથી.

3(ખીર)ના ક્ષેત્રે શીર્ષનો ક્ષેત્ર કરાય છે, અને 3-4 લેગા ગોલકાય છે, અને ગણાય છે. શીર્ષની આરામતના શીર્ષ હિવસ કરતી તથી. પશુ થોડા હિવસ હેલે 3-4 લેગા ગણાય થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થી થીી
પ(પાંચમ)ના ક્ષેત્રથી વૈધની ક્ષેત્ર કરાય છે. અને ૩-૪ લેગાં ગઢી ૩-૪ અનેની આરામની ગીત ન હિસ્તે કે ત્રણેને હિસ્તે ૩-૪ લેગાં માની કરાય છે. પણ ૪-૫ લેગાં કરાતા નથી.

ર(રણન)ના ક્ષેત્રથી દોનો ક્ષેત્ર કરાય છે, દોની આરામની પાંચમ--છુ લેગાં માની પાંચમ કરાતી નથી. પણ છુ સાતમે લેગાં ગઢી પાંચમ પાંચમ હિસ્તે--સાતમ કરાય છે. અપાટ શુધી દોનો ક્ષેત્ર ડીયા, ત્યારે શ્રી મહાદીવ સ્વામીનું સ્વયંભૂભાઇ પણ પાંચમ પાંચમ હિસ્તે છુ--સાતમ લેગાં ગઢી ને આરામની છ, અને હિસ્તે લેખાય વાઢવીએ. પણ તે હિસ્તે ન અડાવાઉં છ. કરાશુભાઈ--બદામનાં સ્વયંભૂ પાંચમ પાંચમ ને અધિક વગાર હિસ્તે ન થયેલ છે. તેમાં વૈશ્ણબ શુધી છુ--વૈશાલી વહુ રસાલ શુધી ૧ વગેરેની ક્ષેત્ર ડીયા, તયારે પણ પાંચમ પાંચમ હિસ્તે ૧-૭ લેગાં ગઢી ને તે હિસ્તે ન છુ શુધી વર્ષગાં ઉભાવાય છે.

૭ (સાતમ)ના ક્ષેત્ર સાતમની કરાય છે. અને ત્રણી આરામની છુ લેગા હિસ્તે ૧-૭ લેગા માની કરાય છે.

૮(એઝમ)ના ક્ષેત્ર સાતમની ક્ષેત્ર કરાય છે, અને છુ--સાતમ અને છુ લેગા હિસ્તે લેગા માની ૧-૭ અનેની આરામની છુટ્ટી લેગા હિસ્તે કરાય છે. પાંચમની સાતમના હિસ્તે એઝમ કરાય છે, અને તે હિસ્તે એઝમની આરામની કરાય છે. પણ સાતમ--એઝમ લેગા કરાતા નથી.

૫(તોમ)ના ક્ષેત્રે દોનો ક્ષેત્ર કરાય છે. દોની આરામની ૮-૬ લેગા માની એઝમ કરાતી નથી, પણ શાહમના હિસ્તે ૮-૧૦ લેગા માની કરાય છે.
10 (હશમ)ના કશ્ત ક્ષુણ 10 નો કરાવ છે. અને 8 ના ડિવસે 8-10 લેગાં ગાજી 8-10 અનેની આરાધના 8 ના ડિવસે કરાવ છે. અટકે શ્રીપાદનાથ લાગવાનં જાન, લગભગ ફ્રેન્ચ (ફીષ હસમી) ફાષ 8-10 લેગાં ગાજી નામને ડિવસે કરાવ છે. ફાષ 10-11 લેગાં ગાજીતા નથી, અને 10-11 લેગાં ગાજી અલીબાદના ફીષ હસમીની આરાધના કરતી નથી. ખેટી રીતે 10 વર્ષ વગાંડ ફાષ (શ્રીલાલસબર વિજેની) નામને ડિવસે 8-10 લેગાં માની ને કરાવ છે, નારાય 11 દો ક્ષુણ હ્યાય તયારે.

12 (અરસ)ના કશ્ત 12 નો ક્ષણ કરાવ છે. અને 12 ની આરાધના 11-12 લેગાં માની અલીબાદ કરતી નથી, ફાષ 13 ના ડિવસે 12-13 લેગાં ગાજીતે 13 ના ડિવસે કરાવ છે.

13 (ટેરશા) ના કશ્ત 13 નો ક્ષણ કરાવ છે. અને 13 ના ડિવસે 12-13 લેગાં ગાજી 12-13 અનેની આરાધના 12 ને ડિવસે કરાવ છે.

14 (બૌધા) ના કશ્ત 13 નો ક્ષણ કરાવ છે. અને 12 ના ડિવસે 12-13 લેગાં ગાજી 12-13 અનેની આરાધના 12 ને ડિવસે કરાવ છે. ફાષ 13-14 લેગાં ગાજીતા નથી, અને 13-14ને ગાજી બૌધા ટેરશાની આરાધના કરતી નથી. અને ટેરશા રે કશ્ત શુધી 14 ના કશ્ત શ્રી સહાય શ્રેમ ક્ષણાભાષક ક્ષણ 13-14 લેગાં ગાજી બૌધા ટેરશા અનવાદ નથી, આરાધના નથી. ફાષ 13 દો ક્ષણ કરી, 12-13 લેગાં ગાજી, આરાધના ડિવસે શ્રીસહાય ક્ષણ ક્ષણાભાષક ઇનવાદ છે, અને આરાધના છે. ટેરશાની વર્ષ વગાંડ હ્યાય તયા ફાષ 14 ના કશ્ત તે પ્રમાણે ન સમજવું. અને ટેરે પ્રમાણે 12-13 લેગાં ગાજીતે 12 ના ડિવસે વર્ષ કાયમ ઇનવાદ છે.
पूनम-अभासना क्षेत्रे १३.८ ने क्षेत्र थाय.

१३ (पूनम) ना क्षेत्रे अनेक (अभास) ना क्षेत्रे पशु १३ नो क्षेत्र करार छ, १२ ना हिंसे १२-१३ लेगा गाढाय छ, अनेक पंचांगना १३ ना हिंसे छती ते श्री योक्ष डराय छ. तेवग पंचांगनी योक्षे-छती योक्षे पूनम के अभास करार छ. पशु १४-१५ के १४-०) लेगा करार ले ननी. ननी योक्षे अनेक पूनम अभास योक्षे अनेक अभास, जो बाने संयुक्त पवनी जुडी-जुडी आराधना पशु सथावाय छ, बानी १५-१५ ना छेट तपनी, १५-०) ना छेट तपनी आराधना पशु सथावाय छ.

पंचांगनी तेश्व औषधिकी योक्षे अनें छे, अनेक योक्षे अनेक औषधिकी पूनम के अभास अनें छे.

पूनम-अभासना क्षेत्रे पंचांगमा छती योक्षे ते श्री योक्ष डराय छ, अनेक योक्षे पूनम के अभास करार छ, ते “श्रीते पूर्व” को वनना आधारे अर्थात अर्थात "श्रीते पूर्व" को वननथी न पंचांगनी तेश्व, जी औषधिकी योक्षे अनें छे, अनेक पंचांगनी योक्षे, औषधिकी पूनम के अभास अनें छे. तेथी न पूर्वना महापुरुषे आराधनामां आ रीतनी न अभासना अविनतही अभासु करता आहे.

पर्व-अभास तिथिनी वृक्ष वेगामे तिथिनी तथा 
आराधनानी शुक्ल अभासना.

लोकिक पंचांगमा १ (श्रीते) नी वृक्ष डराय, अर्थात श्रीते श्रीते डराय, त्यां श्रीते श्रीते आराधना श्रीते श्रीते करार छ. जेसुं वर्ष ने जेसुं महिलो पहेली श्रीते
ガणગुण છે, અને તે નિભિતતું સત્તાને વિગર્ધરે પાણુ પહેલી શેકડમાં કરાવી છે.

ર (ધીમ) ની વૃદ્ધી હોવા તથા, એ એકમ મે કરાવ છે. પાણુ મે ગીછ કરાતી નથી. પંખાંગળી પહેલી એને એકમ મોર્દિકની નખી દોખા છતાં, તે હિવસા શેકડ એકમ કરાવ છે. અને તે મોર્દિકની એકમ તરીકે ન ગાળાય છે. રેટલ જ મે એકમ માની ગીછ એકમ શેકડેલીની આરાધના કરાવ છે. પાણુ જેમાં ઉપર તે ગેસ્ટ મહિનગા નથી. પાણુ પહેલી શેકડમાં કરાવ છે.

ધ (ધીક) ની વૃદ્ધી હોવા તથા, એ ધીક કરાવ છે, અને ધીકનની આરાધના ગીછ ધીક કરાવ છે.

જ (ધીક) ની વૃદ્ધી હોવા તથા, એ ધીક કરાવ છે. પ (પાંખમ) એ હોવા તથા, એ ધીક કરાવ છે, અને ધીકનની આરાધના પંખાંગળી પહેલી પાંખમ ગીછ ધીક માનીને કરાવ છે. પાણુ એ પાંખમ કરાતી નથી. તે રીતે લીલી પંખાંગમાં લાખવા સુદી એ પાંખમ હોવ તથા પાણુ આરાધનાના શાસનાકુલરી અમદાવાદ-ઉડિલાના ઉપાસનાની સત્તા સુખમ એ ધીક કરાવ છે, અને ગીછ તે એ મટે પંખાંગળી પહેલી પાંખમ ગીછ ધીક માનીને તે હિવસા સંબંધિત મહાથ-પર્વની આરાધના કરાવ છે. પાણુ એ ધીક કરાતી નથી તેમ એ પાંખમ કરાતી નથી.

ર (છકુ) ની વૃદ્ધી હોવા, તથા, એ ર કરાવ છે, અને ર ની આરાધના ગીછ છકુ કરાવ છે.

ભ (સાતમ) ની વૃદ્ધી હોવા, તથા એ સાતમ કરાવ છે, અને ઉની આરાધના ગીછ સાતમ કરાવ છે.
8 (આધામ) ની વૃદ્ધ હોય, તયારે પાણુ મે સાત કરાય છે, અને સાતમણી આરામના પંચાંગની પહેલી આધામ શીલ સાત માનીને કરાય છે. પાણુ આધામ મે કરાતી નથી.

8 (નોમ) ની વૃદ્ધ હોય તયારે, એ નોમ કરાય છે. અને નોમની આરામના શીલ નોમે કરાય છે.

10 (હશામ) ની વૃદ્ધ હોય, તયારે મે હાશ કરાય છે, અને હશામની આરામના શીલ હશામે કરાય છે.

11ની વૃદ્ધીમાં એ 10 કરીને શીલ હશામે જ પેણ હશામી કરાય.

11 (અધીનાશ) ની વૃદ્ધ હોય, તયારે મે હશામ કરાય છે. પાણુ મે 11 કરાતી નથી. હશામની આરામના પંચાંગની પહેલી અધીનાશી શીલ હશામ માનીને તે હવસે કરાય છે. અંત્યે પંચાંગમાં માગશાર વધી 11 ગે હોય, તયારે પેણ હશામી પંચાંગની પહેલી અધીનાશી શીલ હાશ કરી તે હવસે કરાય છે, અને ઉદયવાય છે. તેમજ પંચાંગમાં વૈશ્વાસ શુધ્રી 11 ની વૃદ્ધ હોય, તયારે પાણુ શ્રીમકાવિરસ્વામીના હેવણેણા દૃશયાદુણી આરામના પંચાંગની પહેલી અધીનાશી શીલ હાશ માનીને જ કરાય છે. અને તે જીદ હશામની આધામની અધીનાશી હશામ અને છે. અને પાણુ પંચાંગમાં મહાશિવરૂપ 11 ગે હોય, તયારે પાણુ પંચાંગની આધામની અધીનાશી હશામ શ્રીમકાવિરસ્વામી તીર્થની વિરૂદ્ધ ઉનની નથી. પાણુ પંચાંગની પહેલી અધીનાશી શીલ હશામ માનીને તે હવસે ઉનવાય છે. તે પહેલી અધીનાશામ અને આધામની હશામ અને છે.

12 (બારશ) ની વૃદ્ધ હોય, તયારે મે 12 કરાય છે. અને 12 ની આરામના શીલ માની કરાય છે.
8

13 (તેરખ) ની વૃદ્ધિ હતા, ત્યારે 13 મે કરાય છે, 13 ની આરામના શીલ તેરખી કરાય છે.

શ્રી. શ્રી. 14 ની વૃદ્ધિઓએ 13 કરને શીલ તેરખી ન જાળખાબાઉદ્ધ વ્યવાય.

14 (શૌધા) ની વૃદ્ધિ હતા, તયારે શૌધ કરાય છે, અને પાણીની પલહીલ શૌધી શીલ તેરખ કરી, 13ની આરામના તે પણસે કરાય છે. 13ની વર્ષસાંભવ હતા તે તે પણસાંભવ વ્યવાય છે. મટે પાણીના વેચન્યા શુધે 14 મે હતા, તયારે શ્રી મહાદેવી સવામિતા જ્ઞાન કલથાબુકતિના આરામના પખુ પાણીની પલહીલ શૌધી શીલ તેરખ કરીને 7 કરાય છે, અને કલથાબુકતિના વર્ષિયો પખુ તે શીલ તેરખાના પણસાંભવ વ્યવાય છે. પખુ નો શૌધ કરાય નથી. તેમ પાણીના મે 14 હ્રો, તયારે તેરખના આરામના તેથી તેરખના કલથાબુક અને કલથાબુકતિના વર્ષિયો બીજે શૌધ આરામના પખુ પાણીની પલહીલ શૌધ આરામના શોધકી તેરખ (શીલ) અને છે, અને તે પણસાંભવ 7 તેરખ સંપન્ની ઉપયોગી આરામના કરાય છે.

પુનઃ-ભાવસાની વૃદ્ધિઓ 13ની ન વૃદ્ધિ કરાય

14 (પુનઃ) કે 0)) (ભાવસા) ની વૃદ્ધિ હતા, તયારે પખુ મે 13 કરાય છે. પાણીની પલહીલ પુનઃસ અને ભાવસા શૌધ કરાય છે, અને પાણીની શીલ પુનઃસ પ્રેણ્યમાં દશશ ભાવસા માનસે પુનઃસ કે ભાવસા કરાય છે. અને તે રીતે 7 13ની કલથાબુક બીજે આરામના પાણીની શૌધી શીલ 13 માનની કરાય છે, અને 14 ની આરામના (પીપાડ-પની-ોસાલી પ્રતિભમ શુખ) પાણીની પલહીલ પુનઃસ કે પલહીલ ભાવસા કરી, તેને ઎ખ્દીકી શૌધ માનની તે પણસાંભવ કર્ છે.
अने पूनम-अभासनी आराधना पंचांगमी जील पूनम के
अभासे कराय े।

बा. शु. पनी वृद्धियों ने वाल करवामां ने आराध्य पंचांगमनी संतकारीन अननतर अरुधरी-पावर तथा अन्यवित वृद्धिपूर्वकरित पावर सर्वत्तथा सि। आ रीते पंचांगमां भारता शुद्धि पांधनी वृद्धि हौय
अदिके ला.शु.पृ. मे हौय त्यारे आराधनामां पंचांगमी पहेली पांधमने वाय दरी, तेने आहिंशोळी गील वाळ मानीने तेने हिसवे न श्रीसंवत्सरी महापर्वनी आराधना करय े। पाण पांधम मे दराती नथी। आ रीते करवाय े अन्यत्व ला. शु. पंचांगमे हौय। श्रीमद विनयी अन्यवित पूर्ववृद्धिपूर्वकरित पावर तथा अननतर अरुधरी-पावर संवत्सरी महापर्वनु अथाथ रीते सर्वत्था हौय, अने आराध्य छ। अदिके ला. शु. प पंचांगमां मे हौय त्यारे संवत १८८2 नी ला. शु. बील वाळ रववासी संवत्सरीनी नेम, तथा सं. १८८3 नी ला. शु. बील वाळ शुद्धवासी संवत्सरीनी नेम आराध्य पंथमनी हिन, बे पंचांगमी गील पांधमनो हिसव, तेनी अन्यवित पूर्ववृद्धिपूर्वकरित पहेली पांधमना हिसवे न संवत्सरी महापर्व आराध्यु व्याख्यों गतावान अने तेनो ५ “अन्तरा विव से कपड ने “अन्तरा विव से कपड ये सर्वमानय आगम-वाणनु तात्पर्य अने आभासक समाशेडुँ के।

अने-ला.शु. प ने पंचांगमां क्षय हौय, त्यारे अन्य पंचांगमा आधारे ला. शु. हे ने क्षय मानी, ला. शु. पने अधर राषीने वाळना हिसवे संवत्सरी महापर्वनी आराधना करय े। पाण पांधमनी क्षय कराती नथी, तेने ४-५ मेगां
કરાતા નથી. તેમ શીતને ક્ષય કરાતો નથી. આ પ્રમાણેની તિથિની શુભ પ્રજાલિકા શરૂ અને શ્રીવિશ્વવેદસ્થિત પરંપરા પ્રમાણે આજ સુધી આવી આવી છે.

આ પ્રજાલિકા પ્રમાણે સવંતસારી આરામણા કરવાથી શ્રી હલકાલાયાંને બંગાતે પણમગણના રૂપમાંથી શોષણ અને પ્રતિભિલ હાનાની અભેદધારી પણસીની રૂપમાં પણ પણ સમાય છે, તેમ ક સવંતસારી મહાપરબની અને આગામી અહેસાર વચારો. આદેશ ચાર મળી રહ્યે છે. એટલે-એટલે વર્ષી ને નારની સવંતસારી હાય તે વસરું નવું મેસું વષ આવે છે, તે પણ મળી રહે છે.

તિથી પ્રજાલિકાની આર્થિક માર્કટની ઉદ્દેશ્યત તથા વાસની પોજીના ઉપાધ્યાયની છે તે પ્રમાણે આહીં હેલીની તપાસ સંશ્ય આરામણા કરતો આવયે છે.

તિથી-પ્રજાલિકા માર્કટા આમદાવાદ પ. પું પન્યાસ શ્રી પુંબિશે્યાં ગણિશ્યાં-ઉદ્દેશાના ઉપાધ્યાની અને વાસની પોજીના ઉપાધ્યાની હાવાથી, તે બને ઉપાધ્યાની તિથિની અને સવંતસારી ને નિષ્ણ્ય મહાસ પડે છે તે નિષ્ણ્ય આમદાવાદ તપાસભાના તમામ ઉપાધ્યાને ક્ષીમુલ રળતી અને રજાય છે. તે નિષ્ણ્ય આમદાવાનો તપાસભાની સક્ષેત્ર શ્રીસંજ્ઞા ક્ષીમુલ રળતી અને રજાય છે. અને તે નિષ્ણ્ય હિન્દુસ્તાનના સહલ તપાસભાની શ્રીસંજ્ઞા ક્ષીમુલ રળતી અને રજાય છે. તેમ હિન્દુસ્તાન કરાય તમામ ગામમાં તપાસભા શ્રી સંજ્ઞાના તિથિની અને સવંતસારી મહાપરબની આદેશ સળચા આવી છે. અનય સત્તા આ રીતની ન પ્રજાલિકા થાવી આવે છે. અનય પુલંગ ચરીની તથા અમો પણ શૈલે રીતે ઉદ્દેશાના ઉપાધ્યાની અને વાસની પોજીના ઉપાધ્યાની પ્રજા-
વિ. સં. ૧૮પર વિ. માં લા. શુ. પણા ક્ષે ઇને ક્ષેત્ર સહિત તથા સંજો ક્ષેટ્રોએ કલ્યાણે.

વિ. સં. ૧૮પરમાં, ૧૮૧૨માં, ૧૮૮૮માં અને ૨૦૦૪ માં, પંચાંગમાં લા. શુ. પણા ક્ષે અન્ય પંચાંગના આધાર છતારા ક્ષેત્ર કરી, લા. શુ. પણે અંગુડ રાજ્યને લા. શુ. ચલી સંવત્સરી મહાપરિવારી આરાધના તપાસ્થી સહિત શીખાયેલ કરી છે, અને તે વ્યાખ્યાતી સ્થાન કરતું.

હવે સં. ૨૦૧૩માં અને ૨૦૧૪માં પંચાંગમાં લા. શુ. પ ની ક્ષેત્ર કલ્યાણે, 'પણુ' તે વાતેસ સં. ૧૮પર-૧૪૬૧-૧૪૮૮ વિ. ની અંગુડ રાજ્યના ક્ષેત્ર સાથે શીખવાતી. અન્ય પંચાંગની આધાર ન કલ્યાણે. પણુ સાથે 'પંચાંગ સાથે રાજ્ય,' "ક્ષેત્ર પૂર્વમાં" એ વાતના અને અંગુડ રાજ્ય કરી, લા. શુ. ચલીને હવે ક્ષેત્ર કલ્યાણે કરી, લા. શુ. અંગુડ રાજ્ય કરી, તે આરાધના પંચાંગના ઓફિસીલ અને અંગુડ રાજ્ય કરી, તે આરાધના પંચાંગના પ્રતિસદ્ધ કરી, હવે નિર્દિશ સ્થાની અને લાલી પ્રીતબદ્ધ કરી અને તે રાજી તપાસ્થી શીખાયેલ કરી. અંગુડ પણુ તે રાજી અને આરાધના કરી.

અને અને હવે ક્ષેત્ર પણુ વિયાર લેદ હતા.

લાલી સ્થાની અને લાલી પ્રીતબદ્ધ કરી અને લાલી પ્રીતબદ્ધ કરી અને લાલી પ્રીતબદ્ધ કરી. અંગુડ પણુ તે રાજી અને આરાધના કરી.
(1) શ. પાંચમના ક્ષેત્રે ચેલાનો ક્ષેત્ર ભારતી, આ શ્રીનાજ હિવા ઘર-ઘર લેખા માની, શ. સંપત્તિ કરવી, તેમજ શ. પણ એ હાય, તયારે ત્યાં એ જ કરવી, આ વિયારાના આયામ શ્રી બનાવફર્ષુલક મહારાજ હતા.

(2) નવાર આયામ શ્રી બનાવફર્ષુલક મહારાજ રાજદાખાણા (રાજદાખાણા) શ. પાંચમના ક્ષેત્રે ચેલાનો ક્ષેત્ર ન કરવેલ પણ શ્રીનાજ ક્ષેત્ર કરવો, અને શ. પણ એ હાય તયારે ત્યાં શ્રીનાજ કરવી એ વિયારાના હતા.

સંપત્તિ શ. પાંચમનો ક્ષેત્ર કરવો નકંદ્ર, પાંચમને અંગું રાજદાખ, એ પાંચમ કરવી નકંદ્ર, આરામ પાંચમના અંગુંખિત પૂર્વિકસે સંપત્તિ મહાપારની આરામના કરવી, આ વિયારામાં તે અને આદિમતા હતા.

તે તે લિખીના આયામમાં તનું અહીદિજુ પાંચ અયોનજ છે.

લિખીના આયામમાં તે તે લિખીને લોગો કે તે તે લિખીની સમાપ્ત પ્રોનજ નથી. પાં હાય "જન દીદી શા પ્રમાંણ" આ સંસામાન વનના તે તે લિખીનું અહીદિજુ પાં ને તેમાં પ્રોનજ છે, એમાં એ માત નથી.

પાંચમની સ્પૃષ્ટ આફટવી પાં હાય "શ્રેય પૂવ્વ" કે વનના સંભાના હિવસે અહીદિજુ આફટવી જયને છે.

નયારે પાંચમાં પણ લિખીનો ક્ષેત્ર હાય. અંગું અલગે અલગ અહીદિજુ પાં ન હાય તયારે આરામનામાં "શ્રેય પૂવ્વ" છે.
वयनथी पूर्वनी के तिथि छै, ते श्रीकृष्ण तिथिरुपे अभाषु अने छे. गेटने आङ्गमा क्रय हाय, त्यारे "श्रवे पूर्वां" आ वयनथी पूर्वनी के सातम तिथि छै, ते आङ्गम तिथिरुपे अभाषु अने छे, आधीइरुपे ओळिडिकी नित्रि थाय छे. अर्थात् त्यां सप्तमी तिथिमा ओळिडिकव छे, तेनी नित्रि थाय छे. गेटने सातमा क्रय कराय छे, अने 'श्रवे पूर्वां" आ वयनथी आङ्गमा ओळिडिकं आङ्गम थाय छे.

पंङ्गांमा अने आङ्ग हाय त्यारे पहेली आङ्गम पाण "ब्रह्मण पूर्वांत" गे वयनथी बीज-ओळिडिकी सातम अने छे.

अने पंङ्गांमा नवारे अने आङ्ग हाय, त्यारे 'ब्रह्मण हार्या" गे वयनथी पहेली आङ्गमांची आङ्गम तरिडेनुं ओळिडिकपाण निवृत थाय छे, अने ते पहेली आङ्गम बीज सातम अने छे.

छत्री योङ्गी तेशी योङ्गी अने योङ्गी पूर्वम दे आमास मानतारा आङ्गम न छे.

योङ्गी-पूर्वम दे योङ्गी-आमास, तेस संज्जक पर्वतिथि स्थायी पूर्वम दे आमासना पंङ्गांमा क्रय हाय त्यारे आरंधनांमा "श्रवे पूर्वां" गे वयनथी आवृतिर (षि वार प्रवृतिः) करवाणी योङ्गी जी पूर्वम अने छे, अने १६ ते १४ अने छे. अने १३ अनोळिडिकी थावाणी तेनी क्रय कराय छे. तेशी आरंधनांमा छत्री योङ्गी तेशी योङ्गी करवाणी अने योङ्गी पूर्वम दे आमास करवाणी अने ते दीते आङ्गमां तेशी परंपराणा पूर्वांत सर्वमात्र शास्त्रवाचन अने श्रीविष्णु-हेवसुरीय परंपरा अनुसारे संपूर्णपृष्ठिए आङ्गम न छे.
"બૃહ્દી કાર્યો" કે વયનથી ન પહેલી પૂણમ કે અમસથી યોદ્ધા, તથા યોદ્ધી બીજી તેર્સા કરાવ છે.

તેમજ પંચાંગમાં પૂણમ કે અમસથી હાય, તયારે આરાધનામાં "બૃહ્દી કાર્યો તયોજનાર" કે વયનથી આધુનિક કરવાથી પહેલી પૂણમ કે અમસથી, તયારે યોદ્ધા અને છે, અને તે યોદ્ધિકી યોદ્ધા સિરફ થાય છે. તેમજ (પંચાંગની) યોદ્ધા છે, તે યોદ્ધિકી બીજી તેર્સા અને છે. આમ એ રિજીને (0)) ને બહુરી એ ૧૩ કરાવ છે. આ રીતે અંશાંત યોદ્ધાના લોગને નિદ્રા હેઠળ છતાં "બૃહ્દી કાર્યો" નિયમથી પહેલી પૂણમ કે અમસ એ ૧૪ કરને તે રીતે આરાધના કરવાથી પરિપારવાના પૂર્વસ્થ સર્વસ્વાભાવના આધારે સંપૂર્ણે આરાધક જ છે.

છતી યોદ્ધી તેર્સા યોદ્ધા વિ., તથા ક્ષ. પહેલી પાંચનો શીખ શાસ, માનવી-મનાવીઓ, જે અનિતાનું કારણ નથી. પણ સમજૈલણણિંએ જ આલયન છે.

સાર જે છે કે-છતી યોદ્ધી તેર્સા યોદ્ધા, અગાર તે પહેલી પૂણમ કે પહેલી અમસ યોદ્ધા, તેમજ-ક્ષ. પણ હાય તાર પહેલી પાંચનો શાસ (કે કેમાં સાંવસ્તરી મકાન-પરિણામી આધારના કરાવ છે) માનવા-મનાવામાં અહીંપ્રાપ્ત નુકસાન પરપંપરાણા કરતા નથી, તેમ તે રીતે માનસું કે માનવનું નજરાપશુ અનિતાનું કારણ નથી. પણ તે આવાતે આરાધનાનું કારણ છે, અને સામાન્યતાની-અહીંપ્રાપ્ત નિમન્તતાનું પરમ આલયન છે.
16

વહતો વ્યાખ્યાત નેવું ઔલનારા અનુક્રમાને

ને વાત–શ્રીવિખ્યાતભચ્છોરી પરાપાપકતાધ–તપાસભલ સકતા શ્રીસંબ્રદ્ધ સત. ૧૮૧૨ અને ૧૮૮૪માં લિખિતી વધુભાટમાં શિક્ષક રહી, લિખિતી, પહ્રંગીની અને શ્રેષ્ઠ આરામણામાં નથી રહી, તારખાંડ થઇ થોડી ચેતા લિખિતી આયરખું અને પ્રમુખાં પહ્રૂદરપી થોડી ચેતા કરી, પૂણમ અભાવકી કલિયુણ્યમાં લિખિતી, પહ્રંગીની અને શ્રેષ્ઠ આરામણા પરાપાપતા પ્રમાણે કરે છે–અને કરવે છે. તથા પહેલી પૂણમ અને અથ ભાસ અને પણાગણી યૌલશી બીજે તેશ માને છે અને મનાવે છે. તે બીજે પ્રચલિત વાતએ યૌલશી બીજે જાગ–અણુભ નમ–નિશાનથી તેથી, તેથી (નોંધ્યા યૌલશી, તાની છત યૌલશી તેશ યૌલશી માને છે, અને મનાવે છે. અને પહેલી પૂણમ કે પહેલી ભાસ અને યૌલશી માને છે, અને મનાવે છે. તેમજ–અને વાત–શ્રીવિખ્યાત લિખિતી અને પૂણમ કે એ ભાસ હેઠ લાગર એ તેશ લાગાવ છે, પૂણમ અભાવકી કલિયુણ્યમાં પ્રાણ લાગાવ છે, અને એ પ્રાણ પરાપાપકતા સાજે પૂણમ–અભાવકી કલિયુણ્ય– પહ્રંગીની તથા શ્રેષ્ઠ આરામણા કરે છે.

જતા આખે તે વાતજવાણા પાણી પીતાને વહતો વ્યાખ્યાત

નેવું "પરાપાપકતા જટલ–અન્ધાધ કરી રહા છે, અને તેથી પીતાને બાલ આતર પાણુ પીતાની બુલ સુખારી વેદનાની નજુક

છે.” અનુ માફી રહા છે અને લાગણી રહા છે. અનુ

વહતો વ્યાખ્યાત નેવું માફી તે વાત વાણા જ (પાઠે સમજો.)


telo mato anarth kari raha chhe? dhu' maha-anarth kun
dharku sevi raha chhe? ane dhu' bhatt kari raha chhe?

temo ne sahu samalay te paitana baldha aatara paitanini
dhul sughardi deva teme nuder viyarsho.

temo purohar anudu pahane paan chhe, ame khedvaman khun
na aantuchat kahu na tathi.

aadharadhe virdha va, shivay va bhava va;

a tirthi nishulikathau vamaabhu amekee "tamev lahe
nieesank, je zineehi panbehac"-ni vasaana vasaitaam
aarte-kaalsho ahamara kshetrapalam pramanjuni ahamari samanabhu pramanu
swapani kalyaanivah khun chhe. teme ne khun pramanthi shree
veetrasag jagatantani ame vaidhik vamaabhu hata, te mahe
nirdhaye nirdhaye "mishabhi hukkato" maagee chhiye.

ah ahamara vamaabhum ane kather kedar bulto laghe te bhutheechi
bult khaali shaxhe chhe. pun ahamara vamaabhum poorepoor shwabhu-
man-nishshasath kariv, ahamara huchhna aashayatur ane
taaatparambham yathae abhagad kari, phal khaareli bult ahamara
huchhane kara pun hulavshi tadhi-ah amanu pu. bhiridehe
tha saahe punshee aajnalit shree ahamara varvar virohan
nivedan karivi chhiye.

vinaashnamhanshoore
shuva bavana nishvishasth shree shwabhu sahasth.

---
नेमा नमः श्रीशुनेमिसूर्ये

वि. सं. २०१४मां अम्बावाहां सरायेल तपागमीयमृत घनि समेचनां वैशायां श्रृं धिके—युधिष्ठिर, तां रूची रूचीयेल निविदन—

तिथिविश्वक सविशेष विचार बेहोमां—आम पर्वतितिथि, सांव-त्सरी महापुर्ण आराधनानां हिवस, कत्वाहुत तिथियो, तथा अन्य तिथियो बिगिरोना समावेश पाय छे. तेमां—

गै शीर, गै पांवन, गै आंद, गै जगियाराष, गै जि क्रिश्चय, पूनम अनेआमास, आ आरे पर्वतितिथि राभतनां

ने प्रश्नालिका“सोकिक पंखजांसं नवरी न्याये ते तारे पर्वतितिथि वधाग्वं—क्षयवृद्धि आच, त्यारे त्यारे आराधनामां

ते तारे पर्वतितिथिमांथि काकिपु रंगतिथि प्रारत्नां क्षय—क्षयवृद्धि गाहाती नथि. पञ्जु तेमा अहेदे अपर्वतितिथि क्षयवृद्धि करयथ

छे.”—आ रीते ताली आवाती ने शास्त्राचारिनी शुद्ध प्रश्नालिका, जे पू. श्री विवहेरसुरिक महाराणी परंपरानां

नामे प्रश्नालिका पाइले छे. अटके न नहिं, पञ्जु तेमा फड़ाना समयां पञ्जु आन असति प्रश्नालिका हय, अपि आमारी

मानयता छे. दर्शि हे—पू. श्री हीरसुरिक महाराणी परं

परंशी शुद्ध परंपरा प्रवचनावमा पू. श्री हेवसुरिक महा-

राणना काकिपु पंख भुवि, तेंदु आनानां कंबे पञ्जु कारण

पञ्जु न नहिं. पञ्जु पू. श्री हीरसुरिक महाराणनां

समयां पञ्जु आन रीत्नी प्रश्नालिका मान्य करी

अने ते न प्रश्नालिका पू. श्री विवहेरसुरिक महा-
16

राज्यों अपनानी, ने अत्यार सुधी आलपणा वारसामां अविश्वास होते याली आने छे. अने तेम प्रायुक्तिक रतिवर विक्रम गोतरें मध्यपुढेरां आहारेली अने आधारेली छे. जेव्हा एक भाषा वजता तरांने के शंकाने के अजनिने अने अवकाश भावता नये.

काटवणी आवे मान्यता होय, ते आ प्रायुक्तिक उतिस्माना गाड अंधकारभर सम्बोधन असार्तिक अने परिधारणांशी शिखिलावारांशी यादवानी छे. तो ते मान्यता ते वणने न लावे मुखारा राहे. यतिश्रेयां लावे शिखिलावार अने परिचकहूंड धीरी, छतां अंखुं तो शाळखर छे के तेहा वीरागशरीरांच्या पूणू श्रद्धांतत तो. उंता न. तेहा ने तिथि भावतमां श्राधारूपांच्या अस्वल देवपणा करवावं कर्नेमूल्यज्ञान मानवाने करूनत नये. तेहांने ते ते काणूं घर्म त्याची राये. उंतो.

छतां अंकुं पाणु शाळखर छे के—पूर्वीत्त भार पर्व- उतिस्माना आराधनामां शक्यवृक्ष न दरवी अने तेना अत्यार सुधी याली आतवी अविश्वासतुक अत आपल्याच रेंडूं वर्षेची आणा तपासण्यां मां आलपणा पूर्णत वरीला अपनावानी आलमा छे, ते आपणु अत- 

सर्वांचे कण्ठ अने पू. पन्यास श्रीरप्तिविषाण गंध महाक- 

राजमूं कहेतला उपाध्यमानी स्थापनाली आत्मानी बढी सुवी आपणु पाणु ते रीते न आणा तपासण्यांचेच बरीमोग छोड्ये. लाले अंतु कोणी डॉक्टर पांडुरंगां पर्वतिश्री शक्यवृक्षां आराधनामां पाणु पर्वतिश्री शक्यवृक्षां पांढर रामवानी बुढी आपल्याच तपासण्याना तामान आधारित तुसारांनी सिमाय आवी वर्षी आचरी, पाणु सं. १८८२ पहेलां ती आणा.
तपाणस्य मांषी तेमण ते वर्त्तमाणी पचु हेक्ष्य पचु अजितमो, पर्वतितिनी क्षयवृद्धि आयरी नाथी. पचु पू. श्री महासुखवधल हाद। पू. श्री नुसरार्थ म. श्रीमूलवंदन म., श्री वृहदसुन्दर म., श्री आत्माराम म., पंथासागर श्रीद्वीरविनय गाहु, पं. श्री क्रिष्णविमण ग म., पं. श्री तौलाविनयण ग म. तु. श्री नंदेहरिविनय गाहु गणेश क्रमसूरिश म. म. श्री नीतिसूरिश म., उपाध्याय श्री वीरविनय म., प्रवर्तक श्री कान्तिविनय म., मुनिश्री वंदविनय म., काशीवाणी श्री महासूरिश म., श्रीनिसूरिश म., वल्लभ सूरिश म., श्री हनुसूरिश म., श्री अनेशासागर म. सागरानंदसूरिश म., तथा श्री अनेशासागर म. सागरांनंदसूरिश म., तथा श्रीमोक्षवाणी म., मुनिश्री अंतिसुन्तिश म. श्री अंतिसुन्तिश म. कोने तमाम आप्षु वर्ती िूि वाक्य महायुषोन गें महाप्राणिक (अेटो उपाध्यायी क्षयवृद्धि िह िरवानी) आयरी म कोने आहरी िह। उपरेवा तमाम महायुषो गीतार्थ हंदता, अगीतार्थ हंदता। महान- िवाणी हंदता, पचु िशिविजयारी हंदता। पशुितः हंदता। पचु शुद्ध आपःिशिक्षण हंदता। तेमण विद्वान। आने समयव, पुि ते तमाम महायुषो िवाणा बीि हंदता। आने शास्त्राने ज आत्मसी िवर्तनारा हंदता। तेमणे िश्र विद्वान के परंपरा बिद्वान करवाने कं रि पचु िरासु नाथी। आने आपो अेटो िंिन मानवे के आलु प, आपो िंिन महायुषोनि आश्वातं हनवा आश्वातं हनवा िह। को आमां चिकटं मानवे िह।
आराधनाम तेना अहले अपवार्तितिहिनि क्षयवृद्धिनि अशुलिकामन असो। जय देवस्थार कर्या मंगलानि नाही।” तेमन आप्शु आया तपाह्येथि तभास चतुर्विध श्रीसंघ ओळ अशुलिकाने असे सर्वी रीते मान्य राणे, अने तेथी थाका समयाधि आवरणी जुली अशुलिकाने मुख्यानि विशाराणातानि छाडी हेवी, जे तपाह्येक्षार्य अतुर्विध श्री संध्ये मारी नस विनंति हे। अने “आ अर्थानि किषिमां भार पवार्तितिहिनि अाळी आयाती विश्वास नाही करवानि अशुलिकाने चर्चांच्या सामानी ते असां आयाती मानता नाही। असो ते ने रीते अाळी आयात करते, ते रीते न करवानि झेकावाणा छीणो。” बाळी संरक्षणी वहां पर्यं आराधनाम विलसानी तेमन देवें कर्याकाळ वेगे तिथियोऱ्यानि चर्चा करी निन्धुः लाववांच्या अबारी सममत्ति हे। उपरोकत भार पवार्तितिहिनि पक्ष वर्तमान अन्येत वागमारी नेऊ। केळी अरसपरस चर्चां ने विचार करवानि झेकावाणा घरावतां होय, तेघा अन्येत पक्षवाणा अख्त्वी अरसपरस चर्चा अने विचार करी शके छे। अंदुः न नाही, पक्ष तेघा अरस परस चर्चा-विचार करी ने अेक निन्धुः वर्तमानेत लाववी तेघा अबारी सममत्ति हे: पक्ष आराधनाम अाळ पवार्तितिहिनि क्षय-वृद्धि अ्यानि विषय नाही करवानि अबारी मान्याता घेऊते हे। ते ते आप्शु भूकं वील महापुरुषो आ भार पवार्तितिहिनि अशुलिकाका रीते आयारी गया छे, ते रीते न सापन्य नेघे हे। अेमां न आप्शु शास्त्राटसारससुङ्ग, परं-परारुसारससुङ्ग अने जुराज्जाटसारससुङ्ग नूरेयहुं सत्यवाय छे, अेमवी अबारी मान्याता हे।

विधिप्रवत्तनदेवसूरि
22

વ. સ. ૨૦૦૪માં સુરેણ્દ્રનગરમાં આવેલ સુનિબ્રિ હરશેનીરાબ્દ મૃત્યુદિના પત્રના નિદાન નકલ- કે કે પત્ર તે અરસામાં 'શાસન સુધારક' પત્રમાં શીખ સત પુસૂલનો લેખી પત્ર' આ સથાના નીચે આંઘણ 'બાલરણ નામ વગર પ્રાગ થયેલો છે, અને 'વીર શાસન' પત્રમાં નામકરણ સાથે અહ્લાશ: પ્રાગ થયેલ છે.

વધવાલુ શ્રમ્પ, 
જે હણ રાખ.

વધવાલુ શ્રમ્પથી વિવયતન દનસૂરી, 
ત્ર સુનિબ્રિ હરશેનીરાબ્દ સુનિબ્રિ જાનવિનયભલથયા 
સુનિબ્રિ નયાન વિનયલ યોગ આત્મવણના.

જે હણ ઉમે ગુઝારી શાહબ ગીય્યારલાં સાથે હેણકેલ પત્ર પહેલાં. કુંજિશ્રી સંગ્રાપી તમારી ભેટી ગેટલાક લુદાસા પુતાયા પાણુ આપી આપી મારે તું ભગી લુદાસા જેન વથા વણણણી છે તે તમે બંગા છે. અરસાર સુનિબ્રિમાં તમારી તમારા તરસાની પાનાંકમાં છપાવાં તે તમારી અમને મણાલુ વણણણી નથી તેમ કેટલા વચની સલાસા પાણુ પુતાયા વણણણ નથી. તાર પણ તમારા તરસાની તમારી 'નીન પંચલ રાખના ચાલફાં' નામની વૃદ્ધિકા છથાલી તે પાણુ તમારી અમને મણાલુ વણણણી નથી તેમ કેટલા લુદાસા પુતાયા નથી અને વળે આવારે લુદાસા પુતાયા વચની અર્થ શો?

વ. તા. ૫-૬-૧૯૪૮ સોમબારમાં 'સુંખ્યા સમાયાર કંઓ આપેલ આટલા અમલી. અમારા શુરુમારણમાં કેટલા પાણુ આપેલ નથી. તેમ છપાવાં પાણુ નથી. તેમ છપાવાં કેટલા આપેલ છે તે પાણુ અમારે મણાલુ નથી. અમારે આખ: છપાવાં આપતા નથી તમે લોખાણ નથી છતાં
23

અમાં તે આશ્રિત છે અથવા લમાંલે છે સેમ ને આફે માને
તે તેમની દ્રોતાની સમર્થ વગરનું છે.

બાપુભાઈ નદીપુરી વંશ્વાયાર પાંચાંગના અનારનાર
પાનક શીખાધારનના તે બંધિત પુનઃપરિશ્ન તેમજે રાજસૂ
હતું કે અમારું પાંચાંગ પ્રકારે છે. તે મારના લેખમાં માને
છે. તમારા દેશમાં સૌરપ્રકાર માને છે તે તે પ્રભાવે તમારે
છુતી ક્ષે કરો,' અને આ સંબંધમાં 18પર શ્રાવુ
લેખ-14 બેઠ, તથા 18પર અધાર પણ 911િ 'સંભાષ વિજય' વાંચતો તો,
બીજેશ સુખસી થશે. અને 'શ્રી આત્મારામજી સહસ્રાબ્દરે
શું પીઠાની ધરાતીમાંજે માન્ય જ (ખુંભું ક્ષમાણો) સત
શ્િતો.' તે પાશુ તેમાં તમેને રૂપાંતર કારણવ આપશે. તા.
18-પ-ઉજો 'શ્રીમાન મ પ્રકારી' પુ. ૨૪ અને ૧૨માં
આ. શ્રી. વિજયિવયાલસૂર્જી પાશુ લોને છે કે 'સ્વગભયશ
શુભેદની શકારા લુખં ૧૪પરમા બાદાવા સુખ રંગો ન્ર ક્ષે
માને હતો. તા શ્િતે તે બંધણે શ્રી આત્મારામજી સહસ્રાબ્દરે
તમારા લગતા પ્રભાવે ભા. ઉ. પ ના ક્ષે પંચમેના ન્દ ક્ષે
આહિયે હતા તે આ. રીતે શ્રી. વિજયિવયાલસૂર્જીનને
પીતા શુભેદની વિચિત્ર કાથતાં કંઈ પાશુ કારણ હતા તેમ
ભૂવે ભાષાતે નથી.

વળી તે જાળે છે. કે આ. શ્રી વિજયિવયાલસૂર્જી
સ્વી છે કે પણં પહેલી જ પાંચમેના ક્ષે માન્ય આયો છુ.
અને શુભેદની પાશુ પાંચમેના ક્ષે કરી ઉત્સ રાખ્યે સંબંધણર
કરી છે.' એ પાશુ તાંતર બેઠં છે તે વાત ૧૬પરના
પીરશાન પંજ ૧૨પર અને ૧૪ તથા ૧૧માં. શ્રી. વિ.
દેશ સુર્જના પુલસામાંથી સપ્ન બાબત શુભેદની કારણ કે તેમાં આ
સ્વામી વિ. સિવિલસુરીલ તો શું પાણુ સદ્ધ સ્વામી. તપાસથી વિશેષ સંદ્ભમાંથી કેટલી પાણુ લા. સુ. ભાણી ક્ષય માન્યો ન હતો. પાણુ અન્ય પાણીના આધારે છેનો ક્ષય માન્યો હતો તે વાત સપટ છે.

વિ. તમી તમારિ છી કે 'સાદૃષ્ટ મુખ નો ક્ષય કરી
શું ૪ પ્રમાણ સંપત્તિ વાંચવા આ. શ્રી. વિ. રાખ-
યાંત્રિકીની સાથી સંપત્તિ વાંચવી શક્ય. આને આધી
સમાધાન પાણી છે આવું બનાવી શક્ય તથા લખીયા શ્રાવ્યે. આને તે
તે પાણી તમારી માણું ઓટુંએ શું કારણ કે તેમની
ક્ષય અને આધી સંપત્તિ વિદ્વાન આધી કે તેના નવાતું 
કારણુ તેમની. પાણી માણું ક્ષયા કરે છે. નવારે આધી
અને આધી ઓટું, વિચાર કરને આ વિચાર કરીશિ તે
કેંદ્રાંત વિગભિની સંપત્તિ પાણી આધી સાથી આધી તે
શું આધી તે વાત તેવા ફર કહું ? માટે તે વાતમાં કાંઈ
પાણી લય રાખવાને હાય નહી. 

વની તમીયે ક્ષય શું કે 'અથ આ વચન દ્વાર પ્રેણ વિચાર
કરેલ. અને કલમજાર સમાધાન જાણવશે અને વિજેત્રાવ
ખુલાસો કરીશિ. ' તો અમારા ક્ષેપશ્ચાત પ્રમાણુ અંગોને
અયા હિં. સુખ ઉપર સમજાવી ન વિચાર કરીશિ. છે 'અણણા
ચત્વરયીપ' કે પાણી વચનસ્વતા તેમન નઘાજય પ્રેણ ની
વચનસ્વતા પણ અમારા ક્ષેપશ્ચાત અને ક્ષેપશ્ચાત
ખુલાસે ક્ષેપશ્ચાત બંધન અવચિત સાથે સાથે ક્ષેપ
ખુલાસો છે પણ કાગળમાં અયા ને ખુલાસા થઈ શક્તા 
જણા અને કાગળમાં ક્ષયા થઈ શક્તા ન થની. માખી આ. શ્રી. વિદ્વાન-
યાંત્રિક (શ્રી. અમારાશ્ચાત મહારાજ), પ'. શ્રી. ગણ્ની-
વિલાય ગણીલ મહારાજ. લાલની પોયના ઉપાય શબ્દો
થી શ્રી. પ્રતાપનિવેદન ગણીલ મહારાજ વિગભિ એકસું
ડીઠા શક્ષણ અને પરંપરાને આધારે જ ધાર્મિક સ્વરાંતિ પાછુ પૌતળી કરીને આધારે ધાર્મિક સ્વરાંતિ ન હતા. તેથી અદૃષ્ટત વધતા છે, અત્યદૃજ્ઞ અને મી. વીકરણ સાધનના સંપૂર્ણ ગુણો હતા. તેથી શાક્ષણ અને પરંપરાને જોનાપણુ વિદ્રોષ આવે અસુખ કરી અસુખ માનવાને કંઈ પાછુ પણ કાશ્ય નથી.

શાક્ષણના સાથે, અનબ્લિશ્ટ સંવહિત પરંપરા અમાં સુખા વચ્ચી આ અંદર ઘરી માગે આવ્યો આવે છે. સ. 18ાદ માં આ. શ્રી. સાથરાનં હવેરિશ્લી શુભક સંવહિત કરી, તેમાં સ. 1862-1881માં આ. શ્રી. વિરાીયા સ્વાય્યા હવેરિશ્લી, તેમાં શુભક, તથા તેમાં અન્યાદૃજ્ઞ શુભક સંવહિત કરી. આદી ભારતીય તમામ સાધુ, સાધ્યી, સાહૃક, અને શાદ્બદ્ધ સંવેદના શા ઘરી માગે ઉપર ઉપર આવ્યો. આવે છે. અને અમાં પાછુ શાક્ષણ અને પરંપરાને તે ઘરી માગે માગે જાય ભરી ફીજી. છતામ પાછુ નયારે આ. શ્રી. સાથરાનં હવેરિશ્લી સ. 1862-1881 સંવહિત સં હે મી સંહા સંવહિત પૌતળી શુભક આયારશુભક, તથા આ. શ્રી. વિ. રામચારનં હવેરિશ્લી સ. 1862-1881 સંવહિત સં હે મી સંહા સંવહિત પૌતળી શુભક આયારશુભક અને વિરાીયા હવેરિશ્લી તેમાં પાછુ એ અનય જીવના જ રહ્યો અને જીવના જ રહ્યો. અને અમાં અમાં મી હેમા મી હેમા. લહેર અને મોદિક રીતે સદ્ધિત કર્યો તે. અને પાછુ અમારા વિશાળ છોક્રાઓ તેમાં મિષ્ટામિત હુકૂકમ આધારિત તેયાર છીએ અને જીએ અમારી કઠી પાછુ આધાર સમ- કર્યો. નહી. પાછુ જીએ જાણવું હે લાખી સંઘ્ની રક્ષા તથા પ્રરૂપ્નો માટ અમારી નસ્તું વિનંતી છે.' તો તે સંઘ- ધ્યાનમાં યાખું કે સંઘ્ની રક્ષા અને જેકેતા લા. સુ. પણ કલ્યાણે પાંચમાં સ્વભાવમાં ન, કે લા. શ્ર. પ ના ક્ષેત્રે.
२५

"तबूती पहेलाने न ध्येय गेयुँ अमोने बागतुं नथी. पण सं. १८६५, १८९१, १९८१ प्रमाणे श्याम श्रीसचि आयरेल धेंगी साधूं टीलावाला न संधनी गेकता सतयावरू अने ते न अमोने भागनी लागे चे।"

"तमोसे तमारी 'केन पवित्रिकिने धारिकास' नामी पुस्तिकांमध्ये १२४७ मध्ये लाभ होते के 'सं. १८६१ मध्ये श्री. सागर सहारांन्यांना पण काव्यांना संधनी गेकता मारे संबंधने अन्य पंगांग मान्य भाववा दीघुं उठते' तो. आ वणुते पण तेथ्यांनी सं. १८६१ मध्ये काव्यांनी नेम अन्य पंगांगने मान्य राजी छांत्या क्रम करी संधन श्री संधनी साधूं लाहरु खंड ४ संग्रहावरे श्री संवद्धरी करती ते न अमोने भागनी लागे चे अने ते न संधनी साधूं गेकता सतयावरूनी साधूं भावना लाहरू. तमारी पण ते न रीते प्रेषण करती ते न व्याखणी चे।"

"श्री जयप्रसूत, श्री निर्विंदसुत तथा श्रुची, तथा युग-अधान श्री आयरेलार्वुं लगवाणनी आधारण्या विगेरी अनेक प्रमाणांने अनुसारे तेमज निधालागमित. केन शास्त्रातून 'तपांगी' श्री बिनयबहुसूरीय परंपरा प्रसाधुं केरत्र श्रीधर शीवलागावणा नेधुपुरी वंडास्युं वंडास्युं पंगांगने आधारे; वणी १८६५, १८६१, १८८१ मध्ये आवडावणा. उपाल्य, देवांनी पोणों उपाल्य, वीरनों उपाल्य, विद्वानों उपाल्य विगेरी तमारे मुस्तान्यावरण्या अने बिन्हुस्तनामा साधूं तपांगी आयरेल मुख्य आ वणी पण सं. २००४ ह्या संवद्धरी महापर्या लाहरु खंड ४ संग्रहावरू ता।"
२७

७-५-४८ના રાત આરાધના તે જ અમારી વયાજી લાગે છે. તમારે પાણુ માં ધ્વંસાભિ સંબંધિત પાવ્રી આરાધના તે અમારી વયાજી લાગે છે, અમારી કચેરી લાગે છે. પણ તેમ તમારી મરણ.

સ. ૧૮-પરની શ્રી સંઘતી આયરાધ્યાથી અત્યારાસુધ્રીના મારાં જતાની ગરજેડ તેમાં તેમ લાફ્ટ ત્રશે શ્રી શ્રી અમારા માનવ છે જ નહીં.

ભની શ્રી દર્શનવિશ્વાસની તમીયત હવે સારી હોય.
સ. ૧૯૮૮ માં તાળાલ આવેલ શ્રીભાઈમાં સાહેબ
વિ. ને તથા સ. ૧૯૮૮ માં ગોટાક આવેલ શીખ શ્રી
કસુરલાખે આખમાં આવેલ સુખદો—

વિ. સ. ૧૯૮૮માં શીખ શ્રી કસુરલાખે લાલલાખે—
શ્રી સુખદો પુજામંતનદાસ ગહામી—નગ સાહેબ, શીખ શ્રી
સુખદો વૃદ્ધલાખે સુખદો, શીખ શાલાલાખે ગિસલાખે,
શીખ ગમતલાખે અતાપાલાખે, શીખ પેનટલાખે પાલશીલાખે, આ પાંચ ગુજર્ભે અમદાવાદી તથી બટેના શાખામાં આવતને। નીચે લાખે
સુખદો વધાન—સુખદો પરમીફ્રલ શાસન સરકાર પરમ
ગુજર લગડતા સ્ત્રી વિજયનંદેસ્વર્ણિ લક્ષમારાં શ્રી પાઠે
ભાકેલા—યે સુખદો આપાયશ્રી સાગરાનં હ્રૂડીચિરણ મ
તથા આ. શ્રી વિજયારામાં દ્રશ્રીની સહીયો કૃતી. 
તે
સુખદો આપાયશ્રી ભાવતાં સંમત અને સુખ લેવા તેઓ આખેલા.

સંમત અને સુખદો ભાગતા તેના જયાબાં અમેશે
કલપુંધે:—“નહ અને મૌથિક રહે આ. શ્રી વિજયારામાં
કાળિગ્રણ શાખામાં શાખાર્થ કરવો હાય, તા તેના અમારી
સંમત છે.”

શ્રીભાઇ સાહેબ આખયા: સાહેબ! આ સુખદો નહ અને
મૌથિક શાખામાં શાખાર્થ કરવાની વાત છે.

આ સાંલણને અમેશે યે સુખદો ભાગતા, તેઓ અખે
આખેલા, અને અમેશે વાંચી તે સુખદો નહ.:

પાલિતાણા: ત. ૧૯-૪-૪૨
વેશાણ સુખ ૨–રવિવાર
"શ્રી સક્ષા સંધનં તિથિ અલા સંભાર માટે નિશ્ચય મેળવવાને સાડુ શૈકુ ડસ્ટ્રસલાઈડ બાલલાઇન કે અલા મધ્યર્થના નામે લાવે તેમાંથી અમારે અને તેમના આવે અને શ્રી શાંતિરાનં દર્શુરી તથા આશાયથી વિવય-વાહ્ય રામશાં દૃશુરી ગણ નામેની પસતાંગી કરવી. તેમાં કે કે અને ન્યૂલ અમારે સંમત માટ આપે તેના સરફરાં નીમી તે અનન્ય પક્ષના અત્યારેને સંદેશની ના નિશ્ચય માપે તે આશાય અને તેમને કઠીક શાનદાર, તે સુખઝ વરતિય. આ સુખઝ વરતાનું અમારે અનન્ય શિખ્ય સંલદાને મંજૂર રહેશો.

વિખ્યાત રામશાં દર્શુરી. હા. પાતે. આશા દર્શાર હા. પાતે."

આ સંપત્તી પાંચીના આમાણે કહ્યું: "સહી કરનારા અને આશાયેથી શહેર અને મૌનક શાસ્ત્રાથ બિના પાણી પાટીનાં મંત્રો મેળવાને સંમતની શક્ય છે. આમા શહેર અને મૌનક શાસ્ત્રાથ ગેયો હેશ શાનદાર છે જ નિદ.'"

આ વિવાર આમાણે આપતા બાધા સાહીબ કઠીક કહ્યું કે મહાકાળના સાહીબની વાત અશાં છે. પછી તેમણે પૂછ્યું તે: સાહીબ! શહેર અને મૌનક શાસ્ત્રાથ કહ રીતે થાય?

આમાણે કહ્યું: "શહેર અને મૌનક શાસ્ત્રાથ રાખ રીતે થાય શકે છે. ૧, રાસવધારામાં ગણધર હોય, તે પાણી થાય શકે છે. આ તરફ લાંબાંગ સ્ટેટ છે, આ તરફ પાદીતાંસ્ટેટ છે અને આ તરફ વડોડીપુર સ્ટેટ છે. નમ્બરથી હોય, ત્યામા આમે તૈયાર છીએ.

આ સાંભળીને બાધા સાહીબ કહ્યું: આ રીતે અમનું અશાં અગાધ છે.
(2) તે પછી હવાયુનાદની પાલતી અંતર હવાંની પાલતી
ખાંમાં હિંદુસ્તાની સાક્ષાત સંઘ લેજોં કર્યો, અને ત્યાં અત્યંત
વિધ સંઘ વખતે નહીં અંગે મૌનિક શાસ્ત્રાથ થયો.”

નહીં–મૌનિક શાસ્ત્રાથની પૈશી રીત મેન્યાઇલાં અમેંદે ત્યાં.

અહીમે સાહિબને: પણ સાહિબ! આપણે કરવામાં મધ્ય
પદમાલ થાયાંને સાથવા રહે.

આના રજાનામાં અમેંદે ત્યાં: “આમાં પદમાલ શી થયો?
ને પણ શાસ્ત્રાથેલી કરે અને આકી તમામ ભલે શાલ્લિષ્ઠી
સાંભળો. અને પીઠપોતના પહ્લુપરણને અને ને શાલ્લિષ્ઠ રાજ્યની
સાધારણ પદાર્થ શાસ્ત્રના વિચાર ન થતો હોય તે-ઉ, તેમાં આકીને આખી
બાંધ નષ્ટ અને છુદુ શેકરી કેટ્સ્ટ્રુલ્બાર્ડ લાલબારીની પ્રજાની
બાંધરીમાં નહીં અને મૌનિક શાસ્ત્રાથ થયો, અને મેંયાર્થે
ને નિર્દેશ આપી તે અંગેને ક્યુલ રસપાય. અત્યાં–આ રીતે
તા થું ન માપીયા.”

જેટલે શેક્ક લવાબાલબહને અમેંદે ત્યાં: આપણે ને રીતે
વિચાર હોય તે આપ વધીને અમેંદે આપો.

આથી અમેંદે લવાલબાલબહની ગુણદાર ની સહી સવા વધીને
પાંચને વંચાવીને આપો. તે સઝાઝાની નકલ:—

તા. ૩-૪-૧૯૪૩

“બિકંધ સંવાત ૧૮૮૪રી સાલમાં શાનીવરી સંવચરી
તથા વિ. સ. ૧૮૮૩રી સાલમાં યુદ્ધપાણી સંવચરી વિજ્ઞા-
નાંદિાનું વર્ષે તથા તેમણે યુદ્ધપાણી તથા તેમણે સાથૂ
સંચારે કદલી, તે શાસ્ત્રથી અને શ્રીમાનનાકશ્રૃદ્ધિકૃતિ શ્રૃદ્ધિ પછવાથી વિચાર છે, માટે તે સંજ્ઞાથમાં પહેલ વખતેલી મૌનિક.
આનંદ કરવા માટે શાસ્ત્રાયા વિન્યાસમાં સુર્યચિત્રો આમારી સાથે 
કરવા પડશે. તેજોશે તપાસાનાં સામે આવશે તેઓને જીવનમાં 
સ્વાભિષેક જીવનમાં મૂકી કરશે હાલાથી તેમના જ પહેલા પક્ષે 
અમને પૂર્વક્ષું, અને તે પ્રશ્નોના ઉદાર તેજોશે મૌલિક 
આપવા પડશે અને પહેલી આ સમયમાં તેઓને પણ આપને 
ક્રમેલ પૂર્વક શાસ્ત્રાયા કરશે. અને તેમાં મધ્યમતથી દુઃખો 
આપશે તે આમારે અગાઉને તેને રાખવા પડશે. 
લખે-મધ્યમતથી ત્રિપક્ક આ તે શ્રીમત્માંથી અને પ્રધાન સમાંત ધ્વિધામણી નીચે 
ના વ્યાસની માનની છીએ. છતા એઃ પ્રમાણ અમાલ્ય મધ્યમતથી 
ત્રિપક્ક થયેલ તેમાં આંગણી થયેલી નહી હાલાથી 
અમારે વાંધી ઉપયોગી નથી હાલાથી 
અમારે વાંધી બેઠી નથી.

મધ્યમતથી ત્રિપક્ક ક્રમાંગત વયોગિત આમારા શાસ્ત્રાયાના 
નિયમગત અનાગાર સમઝ શકે તેમ છે કે નથી, તેમજ પ્રમાણ- 
ખિર છે કે નથી, તે માટે આમારે પણ તેને તપાસવા પડશે. 

શાસ્ત્રાયાને વધારતે અગાઉ પણ તરકારી નેમને હાની રહેલ 
વાની છીએ, તેમણે બાદ લઈ શકશે.

આ મુસાદ હાણીને તે પણે હૂમકતી વધાર થયા. 

આ ન મુસાદ હાણી સુકાય વિ. સ. ૧૮૮૩ સાં પ.સ. 
શાસ્ત્રવાસ્ત્ર પરમાણુલગાજન શ્રી પલિયસ શ્રીકૃષ્ણી કર્યુરબાઇલા સાથ- 
આદેશ તેથી યિયેલ યાદલાલ લાલલાલ સમઝું અને સુખ તેના 
આવેલા, તે વધારતે તેમને આપેલ.

શાસ્ત્રપાયાં- શ્રીકૃષ્ણ કર્યુરબાઇલાને વાત કરી દે- આ રિતે 
અગાઉ આંગણી હૂમકા છીએ, અને આ રિતે શાસ્ત્રાયાને 
સાહેલ છે, તે આ ભાષામાં આપને શીખી આલ્િઅય અને 
શી સલાહ છે?
32

જનાભાબ્ય અમાં એ હતું: "ની પ્રથમ તમારી જીવનના પ્રોત્સાહન છે ન હે? સંદર્ભમાં હું ડોક્ટર એ જીવનની ધોપન, પણ એટલે સંદર્ભમાં જીવનના પ્રોત્સાહન કરવા માંગે તે ચાલી પામેલી સંદર્ભ આગળવાનો કિનારો સામે પામેલી લખ્યે હોય. આ ન આપણી વિવિધાન છે.

2. તમી અમારી સંભળતા-સલાહ લેવા માટે આવ્યા છે, તે તે સદ્દી કબાતથી એમ આયાયેલિની પૂરી તમામ આવ્યા છે. એ એમ એમ અમારી?

જનાભાબ્ય એ હતું: હું સારી વિચારથી ન આવ્યો છુ.


જનાભાબ્ય શું કહે શું કહે શું કહે શું?

3. શાસ્ત્રાંને લિખિત અંગે હેદાશે હેદાશે હવે ન હવે. લખી જેમાં મૌસુમની લીલાની શાસ્ત્રાંના તરીકે શાસ્ત્રાંના વેવેશ જેમાં. તેનાં એ શું? "કયાત્રવાંમાં નિયમ?" કહે છે, વાદી-વાદી વાદીના લખભાષામાં નિયંત્રણ નથી કરી. 

4. અમારી નેતાભાબ્ય કરવા ચાહે તેમાં ચાહે પણ ભદ્રદર અને મૌસુમની લીલા કરવા હવે તે આખાયો સંભળતા છે. લખી હવે આખાયો સામે ચાર શા્રામને મૌસુમની એને ચાર શા્રામની.
ક્ષેત્રાણગ્રભ આવે પાણુ પહેર એને મૌસુમક રીતે હય,
તો પુરીશીય એને તૈયાર છીએ.

અને તેમાં એ સાચુ કરી હતી, તે સ્વીકારવા પાણુ એને
તૈયાર ન છીએ. અમારી ધક્ક નજીકો પાણુ આખી અણવી
નહીં.

બાકી—લિખિતમાં તો કહી ધક્ક પાણુ તસસ્થી પાંચસે.
અપાર, ધક્ક કલાર આપી શકે, ધક્ક ને કરન આપી શકે.
શેક કહે : આમાં ખેલું નહી ગણે.

અમારી શુભ : "નહી અણે તે ક્ષેત્રાણગ્રભ. પાણુ આમારે
તે લહેર એને મૌસુમક રીતે હય તથા સમત્ત છે."

ફકી શેક શુભ : ક્ષેત્રની ધીલુ શેક્કવાનું ન
હય તો આમા નજીકે છીએ.

નજીક કેટલાં અમારી શુભ : "તમા હરાણ અણે તમા-
વાર લહેરને આવી છી, ખેલું ન સમનનું. અમારા સાથીઓનાં
સમત્ત આપણી નિકલત આ આખી અલગ આપવાને તપાલે આપાણા
માટે છે, ખેલું સમજશીલ નહી.

અમારા સ્થિતા સાથીઓ અણે. તાળુની લઈ ખેલીઓ
કાળી, પાણુ ધક્ક નજીકો શીલુ અપનું જેલપાઠું અમારી દિશી.

ફકી શેક શુભ થયા, અણે વાંબાં કરીને રન સાચી. તે
વાંબાં અમારી લાજી રણદદ અમારી. સુક્તા શેક્કેને આપો
એને શુભ : "એ અમારી નજીક છ—લેયો." જેમ શેક્કેને
એને અમારી યાદ વાળી સંભળની શેક્કેને આપો.

સુખી લઈને નીચારભૂ ઉત્તરતા શેક આત્મ કે : મને
ક્ષેત્ર લાગી તો એ આ સુક્તા આપીન.

Jain Education International  For Private & Personal Use Only  www.jainelibrary.org


$$\text{"अएक} \text{केही} \text{कहुँ: \"तत्त्वे} \text{ने कर्मन हे अंगे आमारे संपति, सूत्रन हे सलाहें बेगा आण्या होय, तेनी नजुर होय तो आपेक्षा नहीं. नशितर वेदी तामारी मरल." विजयनन्दनसूरि}$$

**ताकः** ग्याटेर्स श्रीश्वेत्री कहे से चेक साधे थाढिल चुप्परी 

**वाते** संपूर्ण अश्वर सुमाम वात आइ. श्रीसन्धिराजमाधुरू 

*सूत्रना*

(वि. सं. २०२२ ना श्रीतीया पंथांगमाप्थी)

शास्त्राषा अने सुचिकत परंपराला सुरज स्री श्रीने 

श्रेयंतार शूरत्पुफ्कू तपागंधीया श्री संबे वि. सं. २०२२ 

ना आवता वेणे श्री संवर्तसरी महाप्रवर्तका आराधना लाहर्या 

शुद्धि गोळ आळ संज्ञानार ता. १२-६-७२ ना हेरिसे 

**विजयनन्दनसूरि**

(वि. सं. २०२२ ना श्रीतीया पंथांगमाप्थी)

तपागंधीत निधि प्रशूतानी जुनी मर्यादा आमलावड़ 

उपासनांनी डोळाली उदेवाना उपासनांनी अने लवारानी 

पोल्या उपासनांनी अश्वलिक प्रभाशे संवर्तसरीनी, निधिनी, 

तथा पंथांग मान्यतानी आश्वाखा अभित्रा तथा तपागंध 

अतुविन्द श्री संब हस्तात आण्या छी. अने लविष्मण पुष्प 

उदेवानां उपश्रे तथा लवारानी पोल्या उपासने संवर्तसरी, 

निधि, अने पंथांग भास्तमाने के अश्वलिक अपनावारें ते 

प्रभाशे आमरे पुष्प आश्वाखा करवानी रेडू से.