MUNI JAMBÜVIJAYA

॥ श्री जम्बुविजया नाम: ॥
॥ श्री शान्तिनाथाय नम: ॥
॥ श्री लक्ष्मणर: शरणम् ॥

जैनाचार्यश्री—हेमचन्द्रसुरिमुलुकशिश्वमघ्याम् आचार्यरामचन्द्र—गुणचन्द्रायं विचित्रायं दुयालार्र्लसपल्लाकायं बोधमन्येभ्यं उद्दट्टा: पाठः

सिद्धेश्वरसुन्दरनादिशिविषयप्रेतार: इमारवारस्वप्नविवरणका: कलिकालकर्माण्य: जेनाप्रायः श्री हेमचन्द्राय: विषयविवरण:। तेषां रामचन्द्र—गुणचन्द्रभृत्यो वहन: शिखा आसन: तेषु रामचन्द्र: प्राध्यामिके:। आचार्यरामचन्द्रेण वहनो ग्रन्थी विचित्राः तेषु लोपार्तीकायुतो दुयालार्र्लसपल्लाकायरामचन्द्र—गुणचन्द्रायं संस्कृत्यं क्षरवि। रामचन्द्र—गुणचन्द्रभृत्यविषयं वरिष्य: The नायकदर्शेण रामचन्द्रं and गुणचन्द्रं. A Critical Study by Dr. K. H. Trivedi (Lalbhai Dalpatbhai Series No. 9), L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9 1966 इन्दिरिन्दन ग्रन्थें Chapter V, Life, Date and Works of रामचन्द्रं and गुणचन्द्रं (pp. 209—244) इत्यत्र विस्तरेण वरिष्य:। संख्येन तु Jainism in Gujrat (A. D. 1100 to 1600) by G. B. Sheth (Vijaya Devasur Sangh Series 6, Bombay, pp 92—93) इत्यत्र इत्यत्र वरिष्य:—

“रामचन्द्रहरि was a prominent pupil of हेमचन्द्रहरि. He wrote the दुयालार्र्लसपल्लाकायं in V. S 1202 (A. D. 1145—6). He is called श्रद्धारी or the author of a hundred works, but it is more probable that he wrote a book called the श्रद्धारी. His other works are the तुम्बार्षर्वाभस्तक, कौशीमित्रानन्द, द्वारिकशिरक, नलविज्ञान, निरस्यमन्यवाद, रामचन्द्रवाद, यादवासुदेव, मधुकामकृष्णप्रकरण, गोड़ीचित्रालुप्रकरण, वनस्पति नाटिका, श्यामकल्ला, हेमचन्द्रविचित्रायं, व्यतिरिक्तद्वारिकशिरक, आदिदेवस्तव, सन्तिस्तव, साधारणजिनिस्तव etc.
रामचन्द्र was the joint author of the द्रव्याल्लक्षणिति and नायादर्पणब्रह्मि.
सिद्धार्ज had conferred on him the बिलां 'कविकटारसमुह.' सेशुज्ज्रि says that he was one eyed..............

गुणचन्द्र, महेन्द्र, वर्धमान, देवचन्द्र, उदयचन्द्र and बालचन्द्र were the pupils of हेमस्वरि. Of these गुणचन्द्र was the joint author of the द्रव्याल्लक्षणिति and नायादर्पणब्रह्मि. महेन्द्रस्वरि wrote the अनेकार्यसैलकौशिकी in V. S. 1241 and वर्धमानस्वरि composed the कुमारविद्यार्थशस्त्रि. देवचन्द्र was the author of the चन्द्रलेखाविधितिष्ठत्र प्रकरण.

प्रक्ष्याल्लक्षणस्वरूपम्

जैनानां संव द्विविधानं द्रव्याणि—जैन अजीवाच। अजीवा: पञ्ज्यम्—पुत्तलां,
धम्मं, अन्धम्, आकाशम्, कालवेदित। एवं च जैनमते जीव—पुज्यम्—धम्मं—
अस्तकाभ्यस्यस्यस्यवेदित। एतेषु कालो जीवाजीवभर्तपत्यस्यस्यवेदित—
यथा जैनानां वर्णितम्, एवं च कथा चिनतु पञ्ज्यम् द्रव्याणि जैनमते महत्त।

एतेषां द्रव्याणां स्वरूपं बहुम जैनस्येऽछ आन्यामान्येऽछ तविषयं दक्षते,
किन्तु तार्किकात्यो द्रव्यस्वरूपतीतिदक्षता: कपिः पञ्ज्यो जैनस्येऽछ नासीविद्या रामचन्द्र—
गुणचन्द्रस्यां तार्किकात्यो तस्मिन्वन्त्य यथाच। एतत् द्रव्याल्लक्षणार्थीकाभ: प्राणेऽ
तार्किकाभेऽत्य निदिष्टम्—

"पूर्वस्य समुद्रस्य विहिता धीरं: क्रोदाधारया—
दाराम्यां स समुद्रस्य युतानिशाचयो तकरी दुस्थेम।
पञ्ज्यं गृहमान्तक्यान्तियुपि गुहीत तत् कोविदा: स्वात्मस्यास्वं यदीचतु चिरं सर्वार्थसिद्धं हृदं।"

असिनम् ग्रन्थे व्रयं प्रकाशा करते। तत्र प्रथमे जीवपकाशे बार्वेकामि निरासेने
जीवस्यास्तिः तत्र प्रथमे दर्शनान्तरसम्मिलीविवस्थस्येऽत्र पुरुषं जीवस्यान्तरसम्मिलीविवस्थस्य जीवस्य वर्णितम्। द्वितियसिम पुनरुद्धरस्ये दर्शनान्तरसम्मिलीविवस्थस्य परसुपरसु जीवस्यान्तरसम्मिलीपुनरुद्धरस्य वर्णितम्। तत्ततेऽर्गुणप्रकाशाप्रकृतिभिः धर्मप्रदच्छेऽछ स्वरूपं पूर्ववदु वर्णितम्। अर्थ ग्रन्थस्य अतिविभिस्तु भ्रोपन्नभरीक्षा एत्भावे भुज्यामेव रामचन्द्र—
गुणचन्द्रस्य यथाच। अर्थात्तिकाभ: ताल्यपयोपरि विक्रमसंयो १२०२ वर्षं
लिखित एक एवं हस्तलिखित आदर्शों जेलमार्गरेम् जिनमत्रवृत्तिस्थितप्रकथमाण्डारां
जिन्हें दुर्दशित प्रथमप्रकाश ठीक तथा न चिह्नित, केवल द्योरव द्वितीय-तृतीयप्रकाशयोद्धा का तारासिंहा। अस्माताधिकारी मूलं नाति, केवलं ठीकव विचारे, किन्तु टिप्पणीतानि तानि तानि व्यवहार तथा तद्विर्द्विद्धानि। अस्माताधिकारी: New Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts JESALMER COLLECTION (L. D. Series 36, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad-9 1972) इत्यतुमारेण कर्मांकः ३६५ वर्त्ते। द्वितीये परिच्छेदे पराधि १–१९७। तृतीये परिच्छेदे पराधि १–१९३।

द्रव्याल्पकारस्य विक्रमसंवत् १४९२ वर्ष लिखितः प्रथक एक आदर्शः 'अहस्मदाचार' नान्दे 'हाजारपेनी पोल' मध्ये 'संबंधीं उपाध्यय' ह्या सिद्धौऽ जनस्थाने विचारे, पराधि १–१२। अपर आदर्शानि राजस्थाने 'बेडा' नान्दे विचारे, पराधि १–१३। तत्र देशनियुक्तिकरणं नाति, किंतु अवरूपीनामुद्दिताः भावत। इसी द्रव्याल्पकारस्य इत्यन्तिकितादिः ग्रन्थकारिकाचतुर्थमादानुतितं, यत आदर्श विचारं द्रव्याल्पकारं ग्रन्थकारायमेवं व्यवहार व्यवसित व्यवसित संयोजनानि विचित्रमुि, एतत् संयोजितं द्रव्याल्पकारं जेयलमेनगरे यद्यकाय आदर्शं वर्त्ते तत्र टिप्पणीय तद्विर्द्विद्धानि ग्रन्थकारायम्।

आदर्श लिखिनां प्राचीनप्रकाशपाठानुसारिणिमपि ब्रह्मतत्त्व तत्र तत्र मथ्या निर्मत संयोजितद्रव्यपाठानुसारिणी श्रद्धिं तत्र तद्विर्द्धितानि जेयलमेस्थे टीकाकरं तत्र तद लिखिता दयते। टिप्पणियि ग्रन्थकारान्वयस्तिकरणं तत्र तद्विर्द्विद्धितानि वर्त्तने। आचार्यहेमचन्द्रस्वामिः सताःस्थिरं भविष्यत्व १४५५–१२२ वर्त्ते। विक्रमवर्ष १२३० वर्षं (११७४ A. D.) रामचन्द्रस्वामिः 'जेयलमेस्थे द्रव्याल्पकारार्ककायाम् आदर्शस्त विक्रमसंवत् १२०२ वर्षं लिखितः, अन्तःत्व ग्रन्थकारायम् स्वयमेव संयोजितत्व प्रमाणभूते ग्रन्थः।

एतत्तथार्थानुसारवेष्टनमः: सर्दुभूदृश्यं च ध्रुवः अस्म ग्रन्थस्य सम्बादनं यथा कर्तुमानमाग्निः सत्यं विद्यमयम् साहाय्यम्। अस्म च प्रकाश्य 'दलवलम्बे नागस्थे द्रव्याल्पकारादर्शकतां यथा विक्रमसंवत् १२०२ वर्षं लिखितः, अन्तःतः ग्रन्थकारायम् स्वयमेव संयोजितत्वः प्रमाणभूते ग्रन्थः।

अस्मिन्न ग्रन्थे ग्राहीनेय्यो मन्ययं वैस्कपत्य-साहित्य-बौद्धदिग्रेश्यो बहवः पाठस्त्वलः तथा उद्दृत्तः। तेषु च ये पाठा बौद्धग्रेश्य उद्धारात्स्या निर्देशसामिः संगुणीः। अतः चेयं पद्धति: द्रव्याल्पकारादर्शकताया द्वितीयप्रकाशयं तृतीयप्रकाशयं तारासिंहं प्राणे।
इति श्रद्धेन निदिष्यव तदन्तते वे वे पाता उड़ता: तेषां निदेशः " " एत-चिदानमनिविहित: तदन्तते ततो यथो बौद्धप्रथात ते पाता उड़ता: तेषां मूलस्थानानां निदेशः [ ] एतादेऽ कोष्ठकस्मार्थिविहित: यथा तु मूलस्थानाति न लघुस्मयु-स्मामि: तथा [ ] एतादानि चतुर्थकषोभकानि रित्तकनि स्थापितानि। इस्या लाङ्कार-टिकायामस्वस्तादू लिखितं श्राचीनं विषेषं टिकणमयिं ट० इति संकेतेन तत्र तत्र निदेशमस्मार्थमिः।

धर्मीकीतिविविधियाः: सम्बन्धविशिष्टाः प्रमाणविनिष्ठाः धम्माचारविविधित-प्रमाणविनिष्ठाकारकात्मानें पाता अत्रोहिणाः। किंतु ते यथा: सम्बन्ध तोऽस्मात्तमापायं नेपालस्यात, किंतु प्राचीनकाले मोटामापायं विहिता अनुवादिः। Tibetan translations एव सम्बन्ध लम्येन, अतो मोटामापातुवेशु गवेशणं विधाय तस्य तस्य उद्धतस्य मोटामापातुवादा अभि प्रथके परिविद्धे Appendix अस्मानियः स्मार्थमिः।

इदं तु धेर्यस्व—प्रमाणविनिष्ठाकारकायं विविषितत्वतांत अस्मात्तमापायं ध्रुवांकारकारकायज्ञु बहवः पाता: प्रमाणविनिष्ठाकारकायं विधाय प्रति अस्मानिमि लम्या:। किंतु केनचितु संस्कोचकेन विलुप्त यथि तद्वेषणां प्रत्येकं: कटिष्ठये तदाद-देवतं स फलेयतिविधित्य, यत्स्यत तत्र ध्रुवांकारकारकेऽपि प्रायकारस्मापें वृह-विमांकः, धर्माचाराचारासमानम्, धर्माचारविविधम् 'हलादि लिखितकर्मिके वत्ते। न्यायविनिकार-टिकाया विद्यामोचनानां जैनेषु सृस्तिः, प्रमाणविनिष्ठाकारकायाचं च बृहद्धीमोजनामि वृहधर्मप्रेमनामि च वृहधर्ममोजनामि वृहधर्मप्रेमनामि च वृहधर्ममोजनामि च वृहधर्माचारित्वं वा प्रसिद्धः।

यदा इस्यालाङ्कारः सतीं: प्रकाश्यितो अविध्यति तदा केनसिद्धः बौद्धप्रथानां मोटामापातुवादानां नूतनस्मात्तमापातुवेशे विद्या वहो नं ततायापकारित्वति।

जापानिदेशे प्रकाशिता: Peking edition इति प्रसिद्धः बौद्धप्रथातुवादा:। Tibetan translations अस्मानिश्वरः खः हिन्देनाथी कितामान (Prof. Hidenori Kitagawa, Nagoya, Japan) इस्यास्य साहाय्येन लम्या:। प्रमाणविनिष्ठायश्य Choni edition इत्या प्रतिभतित् Dr. Walter H. Maurer इस्यास्य साहाय्येन Congress Library, Washington U. S. A. इत्यतो लम्या। मम भिन्नयेनां खः Prof. Dr. E. Frauwallner इत्यें जिथ्यावा Prof Dr. Tilman Vetter तथा Prof. Dr. Ernst Steinkellner इस्यायां प्रकाशिताम धर्माचारविनिष्ठायश्य प्रथम—हस्तियपरिष्कार्यक्षेत्राविर्य अनुवादस्मार्थमिः तथापि श्रृवंदेन:। Peking edition हस्तियपरिष्कार्यक्षेत्राविर्य अनुवादस्मार्थमिः।
वत्र वेणां पाठानां असमाभि: समख्यानां व चौदेश्वरानांमतिविश्वउपासक भूमि-स्थानाः स लभाति ततः यदि केनचिदु निर्रिद्ध्यते तदा विः तेषामपकां स्मरिष्याम्।

हितावेद्यति

आदर्शाच्छना
(Via—विरमगाम)
गुजरातराज्यम्
भारतवर्षम्
India.
31-5-1979

प्रमाणविनिश्चय:
Peking Edition, published by Tibetan Tripitaka Research Institute, Japan. Volume 130, No. 5710

सम्बन्धपरीक्षा: Choni Edition.

हेतुविन्दु


हेतुविन्दुकीकरण: भृज्ञांटिविचित्रा हेतुविन्दुकीकरण आलोकेन सहिता, Edited by पण्डित मुखलालजी संघरी Gaekwad's Oriental Series, No. CXIII, Baroda. 1949.
P. 14. ¹तदाह—
पारस्न्यं हि सम्बन्धं सिद्धं का परस्त्रता ।
तस्मात् स्वस्वयं भावः सम्बन्धं नासित तथवतः ॥” [सम्बन्धपरीक्षा]

P. 14. ²तदाह—
“पराम्परा हि सम्बन्धं सोदसन् कथमेक्षते ।
संभ सर्वनिर्गंगं भावः कथमेक्षते ॥” [सम्बन्धपरीक्षा]

P. 35. एकस्यापेक्षाभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्मयम् ।
कोन्यो न द्वो भागः स्मायः प्रमाणेण परिपूर्वः ॥
[ प्रमाणवाचित ३ । ४२ ]

P. 35. यद्यव जनयेदेनां तंत्रवाच्य प्रमाणताः ॥

P. 48 “³इह तावत् परमाणूनः संसर्गार्थं सति संस्थानवादाः भ्यात् । न
चाविकल्पं संसर्गाभ्राहि । असंस्तुतः हि परमाणूनः रूपस्केरो वा परस्परेष्यं परिहारो वा
शृण्याकारयोगो वा अन्तरविकल्पितनितिश्राध्याश्वलयोगो वा । तत्र न संस्तत्वावासो
रूपामेक्षतीभवासः । शृण्याकारज्ञयेनिद्राश्वलकावृत्तीभवासः । अत एव भ्यात् देशस्य
भवासापि न । शृण्याकारास्तु नेत्रितव्रोधे इति तथोगानवासः कथं संस्तत्वावासः:
भ्यात् । अन्तरविकल्पितत्वावासः वस्तु तु स्वर्णदिर्गममाणः । न भाषीयश्रृण्याकार
स्वतंत्रतमेक्षते संसर्गः प्रतिमातो भवति । न शृण्याकारनितिश्राध्याश्वलयोगेन
नासित । देवत्तत्वस्वस्थात्स्वार्थस्य विचित्रदेवर्दिण्यता इति । यथा पुनर्यं संसर्गेन
संस्थानावासमातिनी धीः सत्त्विकल्पा सा
न प्रमाणम्” [प्रमाणवाचित्वर्दित्वम् प० ३] इति । तद्युक्तम् ।

P. 49. तदुक्तम्—“अविचारे तु स्वलक्षणे तस्मात्मयंजनमा विकल्पस्तदलकारी
कार्येतस्तदक्रियकावृत्तमेव स्मृतिरेव, न प्रमाणम्, अनविचारवस्तुतरावादित्वादः” [हेतु
बिन्दुः प० ३]

P. 49. यदुक्तम्—“तस्मादहिंशधिगतवतिविचयं प्रमाणविति ‘अनविचारे स्व
लक्षणे’ इति विदेशप्रीणम्” [हेतुबिन्दुः प० ३]

P. 50. यदुक्तम्—“देव परमार्थसत्, अविचारोमयलक्षणमवादू वस्तुनः”
[न्यायबिन्दुः १ । १५, १६]
P. 50. यदाह—"न च सामान्य काशिद्वर्धक्रियाअवधुपक्लयति स्वल्लक्षण-प्रतिपलषुभ्रेन तत्सामर्थ्यात्तृताकाृपिक्लयन्यात्राम्" [हेतुविन्दुः पृष्ठ 3] इति

P. 54. यथार्थान्—
"अन्योनयात्तृतेयावेष्टे वैभविस्थितं वेयः। कर्मणां चापि सामर्थ्यादिविनिमित्वं वर्तिन् इ। सभिष्ठेऽऽय ये भावा। प्राणिनां मुखुऽऽखः। कर्मभिन्नेनित्वैः द्विते तद्यथ एवाविभावन।" [ ] इति।

P. 56. यथार्थान्—"बहुमां च निरवययां प्रतिभाश् शस्त्राध्यविषयः साख्यव आभासते [ ] इति।

P. 57. एतेन यथार्थम्—
"यदु सतु तत्तिक्वयम्, यथा श्लानम्, सच द्वयामां नीमाम्, साख्यवते व द्रिढभागेदनिमित्वसः विहृद्धो चम्की: सत्त्वश्लानां सहसंविभावत्व। तेन सम्बकाबिर्हीस्क्लय्या व्याकर्त्तामां सचं निरवयये व्याप्त्व इति स्वाभावः।" [ ] इति, तद्यथ पश्चायम्।

P. 68 एतेन गयार्थम्—
"नापि उदू एको चिस्यमयभाषासी, वापादिकम्यस सवशस्य कर्मर्थः। अक्षम्ये च बलार्थमिः पश्चास्तिद्विस्त्रवस्त्रव दशोदकर्तु, एक्षयावर्यस सवशस्याध्यवर्यन्याम: अमेदात्। न वा कर्मकिबर्त्वांशमयिविविकलं दशेत।" [ ] तथा "हृदु चैतरमिन्य रागः। अद्यश्च व गतः। अववयारै वायवशिप्रस्तवात्मिति रसकारकं दशेत। तस्माबः काशी-द्वृज्ञाति यो विण्यां सन्त्वयति।" [शरणचिनिष्य: पृष्ठ 262 आ] इति, तत् पश्चायम्।

P. 77. गयार्थम्—"हस्तार्धर्तानां तु विज्ञानस्य कायस्य कार्याचित्तकालान् सापेक्षश्चिनिष्ठाः प्रसिद्धिक्रियाये किमप्रयस्य कार्यावस्थत्।" [ ] इति।

P. 77-78. ध्वारस्वात्तमान्—
"कं तथय सतो मायस्य निर्दिष्ठमय्य स्वाभावः स्वहेतुस्यो निथ्य आहोनिमिद्वितिचिनिष्ठाः। यदि पूर्बः पशुः, निर्दिष्ठस्मयैः स्वयंस्य निर्विवेन। न च विनाशहेतुस्यन्य-निदवित्रिक्य एव्हेतुभर्मितैः इति वर्षुः युक्तम्। तत्तथादि-यदु विनाशहेतुस्यनिद्वित्रिक्य तावृत्तिधर्मां मायः, अध्यविष्ठमिति यो निर्दिष्ठस्वतात्। विनाशहेतुस्यनिद्वित्रिकाले

1 अस्य बोधयानायुक्तस्वात्तमानम् सहदेहः। 2 धमोत्तराम्बुलाद्ये—"विवधानाद्वितिचिनिष्ठां नीिनिर्दिष्ठयम्, सस्त्रात्, यथा काृतम्।"—दौ 3 बुद्धमटिर्येण—दौ 4 धमो-तरवारस्त्वाद्यक्षम्—दौ।
च स एव क्रियकालावस्थायी स्वभावो यः प्रथमे ध्याने आसीत्, ततो नेव निर्भूतः क्रियकालावस्थाविलयः। तस्मान विनाशेवतुवापितीतितिकः कबित्रू मानो हेदुम-जन्यते। अधानिष्ठितायं तस्य स्वभावः, तत्तिम विनाशेवतुमिरि न निर्बंधिपितुं श्रवेत्।”[प्रमाणविनिष्ठिताक्रम २८९ A-B] हि।

P. 101. एतेन— “अस्त्रनुभवविनिष्ठोद्वृत्तो यत यस्य प्रत्तितिस्माध्यतिः बेदः”1 हि। प्रथमावस्थवहन यदुनम्—“अथ किमिदानं सतो रूपं न निर्देश्यते! हद-मन्त्रे मिति निर्देशु न श्रव्यत् हि। चेतु, अथैव चतुष्ण नामायामात्ररा भावायु च्यत् व्यक्तयति हदम्सप्तेत नेति सुच्चत्वस्थिता भावः”[प्रमाणविनिष्ठिता २६९ A] हि, तदृश यदुनम्।

P. 105. यदृच्छयां—
सहोपल्लमनिययादेवो नीलदिष्टिः॥
अधानिष्ठितो नायावतः: प्रतिष्ठिता॥

[प्रमाणविनिष्ठिता २६२ B-२६४ A]

P. 107. यदुनम्—“ततः कल्पितमेतनिवन्न्य सहर्षक्ष्योग हि। को विरोधः”[प्रमाणविनिष्ठिताक्रम २८६ A] हि।

P. 107. एतेन यदुनम्—
“विक्लवभेयेयमेदायः, सहर्षादेहिः सेदिनि। स तुष्पकः कर्मोधेययथा,
पोइयाह—‘न सहर्षब्रह्मवत्तवर्ण विनास्मादेत्तिने तद्विद्यायः सहर्ष-पल्लमात्रेव नीलर्ष्य मेदकिलसिद्धां देवेदुत्ता हृदः’ हि, तदवपि तस्यासमृश्य भाषित्वम्। यतः मेदिनया। अस्य विक्लवभेय्येव भेदमेवमेदवर्ष सहर्षः, विक्लवभेयेवत्तवत्तवर्ण श्रेयाद-त्वामावधु। स च विक्लवभेय्यो मेदो नील-विलिङ्गोयिरिः प्रति, ‘नीलेन हदयेद्’ हि। मेददासवर्षाः।

नेक्ष्यालोकस्थित्वम्”॥

यदु पुनरपि ‘विरृष्ट हेरेतु: स्थानः हि। वदत दृष्ट वापाव वापायः। साधारणिष्ठितावयवानानु विक्लवम् अवति, न च सहोपल्लमो मेदेन व्यायः, अपि तु एक्षतेवै”[ ] हि, तदवपि निराकारिः।

1 विनिष्ठिताक्रम—२८०॥ 2 बोढः एव सहर्षक्ष्य नैयायिकवतमागः—२८०॥ 3 तदृश:—२८०॥
P. 107. तद्दुःष्टः—“तेनां नियमार्थों दत्तिः—क्षेत्रक्षणों झानोपल्लभािमके एव, नायथा। झानोपल्लभािमके क्षेत्रक्षणों दत्तिः, अन्यथा लस्निचस्म।”
[प्रमाणविनियमका पृ १८५ B] हस्त।

P. 110. यथान यदुःक्षः—“इत्यदुःक्षः अनिवति—न नियमार्थों दत्तिः झानोपल्लभािमके क्षेत्रक्षणों एव। क्षेत्रक्षणों दत्तिः, अन्यथा लस्निचस्म।”

P. 110 तथा—“यदु यथान नियतसाधोपवलम्बं, ततो तदा न व्यतिरितते, यथाक्रमाचरणों दितिः, निष्ठासाधोपवलम्बं झानेन सह श्रायाकारस्य नीलादिः।”
[प्रमाणविनियमका पृ १८९ B] इत्यभविषयाः उद्दो—“मेद्र: साधोपवलम्भानयेतेन व्यस्माः प्रतिस्माभवावासू, तस्य विभिन्न: साधोपवलम्भानयेतेन मेद्र: निराकितेतस।”
[प्रमाणविनियमका पृ १८९ B—१९० A] इति। ततो यदि झानार्योमेद्रो न व्यस्त। तदा साधोपवलम्भानयेतेन न स्थायिः।

P. 112. झानक्रियंदुःक्षः—
“सहस्रासंदेहनात्तव्य न सहायक्षानयनाभिविवेते, सत्यं तव हि संवेदने यदि नायस्वेत नीलादिः
न किश्रृष्टः संवेदेत। तस्मात् सहस्रासंदेहनायङ्गेस्व यथास्वेतानिवयेत।”
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—
tादस्त्रेप्रभुत्वानात्रेलयणं वद्दज्ञ:।
तद्यथ—

P. 120. यदाहूः—“पारमार्थक्षेत्रः प्रमाणं न निहेतुॆकुः। न च भावनामोक्षतिनिरूपिनों हेतु:।
भावना संस्थावहारिकप्रमाणविनियमस्थानिरूपिनिः।”
ततथ तद्यथ—
sांस्थ्यवहारिकप्रमाणं स्मग्ग: निरूपिनिः पारमार्थक्षेत्रः हेतु:।
समवयते। तत्तद्भविषयो यतः पारमार्थिक्षेत्र:।
सिद्धान्तानेन तव विषयाः स्मानानीयितवाकेनार्थीयग्नानिः
न पारमार्थिक्षेत्रीयग्नानिः। न स्मानानीयितवाकेन
अनिवार्यमित्रवाकेनार्थीयमानानीयितवाकेन नवन्नानिः
विनेतव।

1 च मौस्ये—्टूः।
P. 127. तदुकसृ—
“अर्थायोगेनकिं पुनः स्मार्त ज्ञानयोजनस्। अभावेपदेक्षेत सोजन्यं व्यवहितो भवेत्॥”
[प्रमाणविनिष्ठ्य: पृ २५३ पं १]

P. 124. एतेन यदुकसृ—“स्थवर्यविथिकस्थानः पूर्वपिपितानिर्वित्तस्वर्गस्वर्गीयस्—
व्यवस्थितं: परमाःमिथिर्गोडळ। न चैवेकेनैव रूपेण स्वरूपसि समन्ध्यते। यदि हि
यशासी सम्प्रधानमेव एको व्यवस्थितस्वर्गस्वर्गिणीपि भवेत्। तदा स्वदेशेनेव रूपेण सर्व्यास—
मभिस्प्नेभ्यो; तथा नासित, परमाःपुरं भास्चित्तात्। अर्थं चार्यस्मिन्यं:। ततो
साध्यविनिष्ठ्य पद्धकानस्तकः।” [ ] हि।

P. 131. एतेन यदुकसृ—“तदृश अर्थामध्येन अर्थमाणं दृष्टप्रेमवातुर्कृत्य।
न ध्येयं ज्ञानः सत्ति तदासायो वा चेतन तस्मिन्य विशेषस्मात्माने तेषवपि विशेषस्मात्माने”
[प्रमाणविनिष्ठ्य: पृ २५२ ब] हि, ततु प्रयुक्तसृ।

P. 132. ततो यदुकसृ—“श्रिद्व प्रसंगे कलामात्मवत्तध्मस्य ब्रम्हच व व्यापकः,
व्याप्तं ज्ञान्यं विशिष्टविश्वास्मायं। तस्तो न संगैतं तत्सत्त्मानं चान्तरेय ज्ञान्यं विशिष्टो गृह्यते”
[प्रमाणविनिष्ठ्यस्तीको पृ ५७ ए पं ४]।

P. 132. ततो यदुकसृ—“अपेक्षामध्येन साध्यांजनकविवेन व्यासू, परम्परा—
स्त्रीलिन्यापि व्याप्तार्दर्जनः। तद्विहारस्त्रृळेच्छैपि अपेक्षा। साध्यांजनकविवेन तद्विहार—
स्त्रीलिन्यापि साध्यां रावानस्त्रियापि:।” [प्रमाणविनिष्ठ्यस्तीको पृ ६१ ब] हि, ततु निसारसृ।

P. 133. एवं चैवदि प्रयुक्तसृ—
“विशेषं विशेष्यं च सभ्यां लोकोऽन् सद्विन्यामः
श्रुत्वा संकल्पयेत् तथा प्रतेष्यी मायेऽयः।”
[प्रमाणविनिष्ठ्य: पृ २५३ ए, प्रमाणवार्तिकम् ११४५]
“संकल्पस्तलिनायांत्रिनाय स्तम्भानाय कसृ। दृष्टप्रेमस्तलिनायत्र चहलबहुः कसृ।”
[प्रमाणविनिष्ठ्य: पृ २५३ ब, प्रमाणवार्तिकम् ११४५]

P. 135. एतेन यदुकसृ—“यसद्विनायांनब चिन्थानित्ता तदा चेतनाचेतनयोगस्त्रादात्मायात्मस्य, न चैवेतु यदुकसृ।” [ ] हि, ततु प्रयुक्तसृ।

P. 136. तदुकसृ—“विचारकविवेन चेतनंनमोनोचित्तानोसामेदस्त्रियात्। अर्थेदि चार्तोिमाना—
गतवस्तु द्वन्द्वमार्गविशेषानं वायाप्तापेशाधिपतिप्रस्त्रियात्।” [प्रमाणविनिष्ठ्य: पृ २५३ ब।]

P. 138. तदुकसृ—“इन्द्रियकारस्तु रूपप्रग्णप्रतिहितानोस्त्रियात्।” [प्रमाणविनिष्ठ्यस्तीको पृ ६६ ए] हि।
P. 140. एतेन् “यत् प्रत्यष्ट तत्त्वा मिलायत्वमयोग्यप्रतिमायां यथा निर्विकल्पकम्। तद्विकल्पयमयोग्यप्रतिमायां न तत् प्रत्यष्ट यथा शाब्द-लेखिकरिकल्पो” [ ] हि त्वसत्पूणययो तत्स्थायतो।
P. 144. तदुक्तः—“अभिगते तु स्वलक्षणे तस्मानध्वजाम्बा विकल्पस्तदुकारी कार्यवस्तुद्विख्यताद्वे स्मृतिरेव, न प्रमाणः अननितगतस्तुलुच्चानधिगते: [ हेतुकितु: पृः ३ ] हि।
P. 144. भवविश्रापि चोक्तः—“एकसंविधि वा वस्तुनि घटादी विकल्पमाने विकल्पप्रतिभास्तेनेकावस्थासाधारणः, प्रत्यक्षप्रतिभास्तः असाधारणः। तस्मात् साधारणा साधारणविभयतया तयोऽेतः” [ ] हि।
P. 146. यत् प्रमाणवार्तिकम्—
“सबेव भावः स्वभावेन स्वस्बेभवविभयतेः। स्वभावपरभावाम्बं यस्माद् मयालिक्ष्मिनः!।” [ प्रमाणवार्तिकम् ३।४० ]
P. 147. तदुक्तः—
“एकप्रत्यवसन्धिनवीनाद्वारस्तापने । मेदेष्वि निष्ठा: केवित स्वभावेनदिर्विदिदिवृत ॥ ज्वरादिष्यमने कावितस सह प्रत्यक्षमेव वा । द्या यथा वाचस्यो नानावेदित्वो न चापासः: ॥” [ प्रमाणवार्तिकम् ३।७३-७४ ]
P. 149. एतद्वि प्रत्यक्तः—
“एकप्रत्यवसन्धिन हेतुतालोकेन्द्रिनः । एकबिहेतुतात्वे व्यक्तिनामविभयता ॥।” [ प्रमाणवार्तिकम् ३।५०९ ]
P. 154. तदुक्तः—
“इतरेतोदेशस्य भीजं संहः यद्धिकाः ।” [ प्रमाणवार्तिकम् ३।७२ ]
P. 170-171. एतेन पशिद्वन्त्वर्णदानवयेनिमि: यदुक्तः—
“स्वपेयमेवस्तुपक्षेतर तद्विभविनिराक्तः । चोतितो दृष्टि खाद्वेति किन्नर्म नामोक्ति ॥ १ ॥ अद्यावस्थित्वः कथितः वेन मेदेन चर्चिते । स एव दृष्टि सोपवत्न सात्तीयत्वमय परमः ॥ २ ॥ सर्वविद्वेदते च मावानं भिषो स्वातां न वीरोऽपि । मेदेशस्ताद्वादस्तस्मव: ॥ ३ ॥ [ प्रमाणवार्तिकम् ३ । १८२-१८५ ]
प्रश्चिनियमो न स्थादु विलादितु तद्धिनः । सोदकायुपभृतसामान्यामुद्दश्रतिः ॥४ ॥

१ पत्र: पदर्प्ति कारिका आवाच्यसंकृ हरिभ्रम्यतरिवर्चितावामः अनेकान्तस्तन्त्रताकायामः प्रश्चिनियमो उद्दाहराः।
मेहे चोमयजप्तस्वादने न युज्यते। मेदारंदोर्कर्त्यक्ष्ये विरोधकेत्वैव बाधितः॥ ५॥
विशेषरूपं यतं तेषु तदं प्रक्रियासम्बन्धः। साप्तमता किंतु वस्तुवर्ते तद्वैवेवं प्रक्रियते॥ ६॥”
[ ] इति, तत्र परसिद्धान्तरस्थित्वानवोधवाध्ये विषय्युक्तम्।

P. 173. यदुकुम्भः—
“लथ्य खमावः लथ्यं चेत्त्रय व नं निवर्तनम्।” [प्रमाणवार्तिकम् ३।१६३] इति।

P. 181. एतने यदुकुम्भः—
“शब्दः संकेतिते प्रक्षर्यवहाराय स्त्रुतः। तदा व्यवहारं नासि संकेतस्तेन तत्र न।”
[ प्रमाणवार्तिकम् ३ । ९२ ] इति, ततु प्रक्षर्यवहारः।

P. 184. तदुकुम्भः—“ते तु स्वालम्भनेवार्यस्िर्यायोग्यं मन्यमाना ह्रस्विकल्प्या-वचनविकर्त्य प्रवत्तते” [ ] इति।

P. 187. एतने—“दर्धाय्यकालुपलिचिपि प्रक्षुनका या परः शाब्दप्रत्ययस्य प्रामाण्यमणातू प्रक्षुनका, यथा—
“प्रमेयरूपं हि परिष्येन वस्तु प्राप्तवाद प्रामाण्यमणात। प्रमेयं च विषयं प्रामाण्ययोग्यं प्रामाण्यवेदिति प्रक्ष्रियवचनयोग्यम्। तदो यदु विषयवचनं न स्वशितं न वस्तु प्रामाण्यं यथा व्ययोत्त्त्वम्, प्रत्याव्यास्तुत्तिमाण्यावत्त्व चिन्हांन न विषयवदिति व्यपकायान्”
[ प्रमाणविनिश्चितिका पृ० १३ B ] इति। सिंहार्मो निर्हत्तोधिविवाया प्रत्यख्याता।

P. 188. यदु विनिश्चितः—
“अनुमानं बिधा, स्वायं ब्रह्मचिद्धोऽसहस्तको। अतिसत्यसत्यात्तुत्तुष्या अन्तरिपि सम्भवतः प्रमाणम्। पराऐतुतेमानो स्वत्वार्यस्मात्त्वात् प्रमाणम्।”
[ प्रमाणविनिश्चितः पृ० २६५ A, २६६ B, २८५ A ] इति।

P. 188. एतने यदुकुम्भः—
“तथा विषयवेदां भिन्नवेद प्रमाणम्। यद्य निमित्तवान् प्रमाणमेदः, निमित्तवेदांदत्तप्रत्याव्ययम्। न चाण्यदु निमित्तप्रपयते। विषयवेदात्तविनिश्चितं परेणपि प्रमाणानुवर्तम्। विषयपेक्षा च प्रमाणप्रमाणं चेति विषयपेक्षेऽपि तद्वैवेदेत्त सर्वत्वम्। तत्साधु विषय- मेदार्थनिमित्त: प्रमाणेद्यतद्येदेत्त व्ययम्। तत्साधु च विषयवेदार्थनिमित्त: प्रमाणमेद्यतद्येदेत्त व्ययम्। तेन यद्य प्रत्याव्यास्तुत्तिममाण्यावतिरर्षिकसिष्यं न स्वशितं न वस्तु तत्स्य चिन्हां प्रामाण्यं यथा ते एव प्रत्याव्यास्तुत्तिमाण्यावतिरर्षिकविषयं न स्वशितं च प्रामाण्यं नाम प्रत्याव्यास्तुत्तिममाण्यावविषयं प्रामाण्यावतिरर्षिकप्रमाणविनिश्चिति व्यपकाभवं एव।” [ प्रमाणविनिश्चितिका पृ० १३ B–१४ A ] इति, तदपि निर्नयम्।
P. 189. यदाह—

“प्रस्तुतिविश्वस्य व्यवस्थापकं प्रमाणपिन्यते। तत्र सत्यदि वाँचनाणेन सबने वाच्यभूतने पदेश्यो कः पदार्थं प्रयोग उपयोग स तेन कृष्णं प्रस्तुतिविश्वस्य उपस्थापितो चेन पदार्थं कृतसिद्धं निरुक्तं कृष्णं प्रयोग । तथाहि—देशविशेषसम्बंध वस्तुति प्रस्तुतिविश्वसे पुरुषं प्रवर्तितमूलसहते। न च केनसिद्धं देशन विषयो घटो घटावधेनोपविक्षितं इति कथं तस्मात् प्रवर्ति:” [ ] हिति ।

P. 190. यत् प्रमाणवार्तिकम्—

“तदनावहुतपाओ हि दस्यन्ते तद्वचनिस्य। सध्यायथे विदुष्यां वाच्यो हेतुसेव हि केवल:।। [ प्रमाणवार्तिकम् ३ ] २७ ] हिति ।

P. 193. एतेन यदुक्मु—

“स्वयं हि वस्तु कृष्णं दृष्टमानं नान्तरंतं वस्तु तत्राव सत्यानिहतमूलसंहितं प्रवर्तितमूल सह। जबन्धस्त यथा पुरुषो हस्यन्ते न तत्र सत्यार्थोवस्थानं हि वस्तु, कुष्ठिः। यथा च प्रदेशादृशः घटो व्यवस्थितस्तु सम्बंधो न दस्यन्ते। तेन स्वेते शहस् शक्तिपतिर्मथसमसंधिकृतं शक्तिनिरीक्षितमूलसंहितं। तथा न कृष्णं प्रभुदेशं प्रतिपादयिन्यो विकल्पं दस्यन्ते यः परिवर्ततमक्रस्तुविश्वस्य: स्थात्” [ ] हिति, तदपि निरस्तम्।

अथ तृतीयं: प्रकाशः

P. 3. तदुक्मु—

“श्रणिकं सचंसंकारं अभिप्रायं कृतं किरय। भूतियां किरयं सैन कार्यं सैन चोच्यते।” [ ] हिति ।

P. 49. “सक्षयस्य हि यथप्रकीर्तिययो निरोपिव तातो। तत: कार्यं किरयाकालं पूर्बस्यव्रयो धृतं।” [ ]

P. 61. यदुक्मु परेन—

1यो हि यदृशी नोपलभ्यते न स तदृपण: च यथा हुरं हुयाश्चेतुपापाश्चेतुनान्यानास्ति महान तदृपण, तथा च दचिस्मयेन नोपङ्ग्यन्ते स्वीकृतिन महान तदृपण । सपं हि तदस्य दस्यं उपपत्तितथा ध्यानं तन्मात्रनिकृतिबहुपुस्तमं । उपास्यावधानं व्यवस्थायि संवश्यं निष्कृति:। इतरस्यपलमभय तदृपणमूल:” [ ] हिति, तदपि प्रवर्तितमूल ।

P. 62. तथेरविप्र तदुक्मु—

2 अथ केवलं शक्तिः—“किं स एव मावं उत्तापमेव किः हि तदृपण, तथायो—

1 अस्य बौधग्र्यक्रमुपेक्षाय समाङ सम्बद्ध:। 2 अस्य बौधग्र्यक्रमुपेक्षाय समाङ सम्बद्ध:।
पल्लेव विशेषामावात्। अन्येऽनेत्। कथमन्यभोजे तदनि। \(उपचारसंग्रहः \) \(उस्मात्\)।
एतेन परम भव: प्रसुकः।" [ \(एति\)।

P. 71. महाचार्यसाधनः—
"यदृश्यं कार्योपायम् भावान्तरस्वमेवावस्तदाः।
संयोगादयोज्ज्वलार्दिनमनि व्याश्रयं नाति। इस्तीभेदयांशमाकम्। किंतु मात्रान्तरस्वमेवपुराणमन्यादीनामित्वानात्रविर्याः।
तदवस्त्मवे वैत्वनादिकम्। ततथ: यथा अन्यायसंयोगात्।
मात्रवनन्दनां दृष्टिविक्रिया च। तस्साधारण्यः।
तथा तारायुपताच्युन्त्व:। प्रसुकः।" [ \(हेतुक्रियाका \(एव। ७८\)।]
\(एति\), तदेत् महाचार्यसाधनविद्यान्त्वाति।

P. 72. यदृश्यं महाचार्य—
"यदि मात्रान्तरस्वमेवावस्तदाः।
संयोगादयोज्ज्वलार्दिनमनि व्यास्त्रयं नाति। नेपालतो तेषाम्
कार्यो भावान्तरस्वमेवावस्तदाः। तथा तदुपरिशिर्यः।
संहारानवीचारान्त्वाति।" [ \(हेतुक्रियाका \(एव। ७९\)।]
\(एति\), तत: परस्परप्रस्तावधिभवमित्वादुपेक्षामहिः।

P. 74. तदृश महाचार्य:—
"यदृश्यं एवं कर्मन्य स्मावात्।
सोमिनि का न भवेत्। यदि हि किंवदं कुतुः
किंवदं निवर्यं तदा। तदवस्त्मतिर्यामि।
तथा नासिनी स्वर्यः। निवर्यं संहारानवीचारान्त्वाति।
तथा चालन वस्त्रवेदेन वेदं क्षयचिदं विभानत्।
तथा चालन वस्त्रवेदेन वेदं क्षयचिदं विभानत्।
तथा चालन वस्त्रवेदेन वेदं क्षयचिदं विभानत्।
न्यायः विद्येत्। अविवेकं। न पुरुंदासः।" [ \(हेतुक्रियाका \(एव। ८१\)।]
\(एति\)।

P. 76. अन्य कीर्तिविनाशाहेतुरः साधारण्यप्रत्य—
"सापेक्षाणा हि *भावान् नामस्वभवितबुतेः।
निर्मिथो मावे विनाशे। सापेक्षाण्य हि चढ़ावाणा केशाभिन्न नित्याविद्वति स्थात।
यथान्तरस्वमेवावस्तदाः। यथार्थस्वमेवावस्तदाः।
लोमिनि निर्मिथो विनाशाधारणानि सन्ति। तेषां नित्याधिकारिनान्त्वाति।
न द्वारं हेत: फलबान्तः। ब्रह्मकृत्यप्रभिन्नसम्बन्धात्।
" [ प्रमाणवाचार्यस्वत्वस्थिति: Hindu Vishvavidyalaya Nepal Rajya Sankrit Series पृ ६५, प्रमाणविनिष्ठय: पृ २७६ A ]
\(एति\)।

"अर्थं च प्रमाणां्यं दृष्टि: —
यो यज्ञां प्रयत्ने: स तद्वार्तिनित्वः। यदि निर्मिथो भव: कालदेश:-
[वस्त्र Tibetan]-सापेक्षाया विनाशेत्। तदा देशकालवस्त्रान्तरपेश्वलाऊऽ निर्मिथो न स्मात्।

* 'धर्मावासः' \(एति\) प्रमाणविनिष्ठमेव पाठः।
तत्त्व यद्यकामिपि कृष्णं तिष्टेतु कालान्तरपेश्या निरपेश्यां वाच्येत। तस्मात् ध्यामात्र-कस्थानेकसि सापेश्यः समस्मयावाहु निरपेश्यये विद्वषोपवस्थ्रा विप्रा-देह् व्यावत्त्वं।”
[प्रमाणाविनिषयार्थका पृ २९० २९१ B - २९१ A]

P. 76. यहन्तरालोके—
“न भूतभावी भूतविभाग सास्यां विनः, हेतुतत्त्वपेश्याः” [ ] हि त।

P. 77. तस्मात् ध्यामात्रकीये-धर्मांचर्योर्वविपाध्य सवः, यथा—
“यो धर्मस्मृति ऐतिहयतिस्मिक्रिया हेतुतत्त्वं किम्बते, स नाश्चत्रभावी, यथा वासवसि
गाः, विनाशकोडः यदि तथा र्यात् सोऽदि प्रत्येकमेव भुवं न र्यात् दिति न र्यतिरिक्ष्येतु-क्लोकाः” [ ] हि त।

P. 79. श्रद्धानन्दनस्वाह—
“यथाविषयान्यः तवेणवभवस्वण्वन्छल्रस्यानिमिं र्यात्, अनवयाविनाहो
निर्वाचनंकलसमस्यां वा अभिमर्यादते। न च तथा प्रत्यक्षेन ग्रहं सम्बन्धत। एवं
हि संबंधेत्, यदि प्रत्यक्षं वस्तु ग्रहं कादर्शसमस्यानिमित्तवास्य र्यात्, तच्च नास्ति,
इन्द्रियपेश्याः प्रत्यक्षेन वर्तस्मानकादर्शसमस्यावित्तवास्य ग्रहानाः। इन्द्रियस्य हि स्वतः
भव्यश्च तदाद्वात् नार्यामेदोऽर्वं र्यात् कालद्रु्यास्त्वाः। तस्य नाश्चत्रभावाः सिद्धर्ष्येतत्मानार्यंसंभायाः।”
[ ] हि त।

P. 82. पुनर्द्वायः—“न ग्रहविभवश्वयावमंत्रणतेनानास्ति प्रत्यक्षं किञ्चिद्।
वत् क आकारोन्नत्रयावभास्यास्यात्संभाया हि निषेधवास्याः” [ ] हि त।

P. 82. ततो यदुदश्यते—“तथा प्रत्यक्षावारः र्यात्स्यवस्यवामनाः, किन्तु
प्रातिध्यानादेव [ ] हि त तदपक्षित।

P. 85. यहन्तर हेतुविन्दु—
“समस्मात्रसपथ्याधू विज्ञानश्वुरविज्ञानायस्योपमात्मात। तस्यपृथुपल्लभमातमः सत्तवसु-रिद्धिपादः कृपाहणयोग्यतांतिप्रियम्। विषयाः ततुच्युरूणः। इत्यिष्यंवेदिपि
वस्तुः कार्यस्य कार्यान्तं मिलेयः र्यावयवसो मिला एव विदेश भवन्ति।”
[हेतुविन्दुः पृ २० २०-२१] हि त।

1 हृद्यः—टी०।
P. 86. लक्ष्य चेतना—
“जनकराष्टिर्यातिश्रयस्य कार्यार्थ समस्तविशेषकोटिकरणसमर्थ आत्मा यस्मादुपलये तद्वपादानम्। यथा नृसुरार्यास्यकुटिर्यान्यस्य समस्तोपकार्यां लोकरूपसं तत्तत्वस्व-प्रश्नादुपलाप्याभिषिक्त तद्वपादानम्” [ ] हि।

P. 86. एवं चानेनायपादानकारण्यन न दोषः—
“अस्तथामेदेशि पदेशार्यार्याप्रत्ययनिविष्कर्त्तव्यं स्वसत्तत्विपितकार्यप्रसंविनिषिपि तद्वपादानकारण्” [हेतुविन्दुठीका प्रौ ९५] हि।

P. 95. अवैययक—
“व्यतिरिक्तोपि भावानां भावानायाविविध्यता भावां: समाभेदेनस्तकिंग्रुपं: कल्पनयेः। अन्यथा स एव भावांस्तू न सिद्धेते। न च समाभेदेनस्तकिंग्रुप्तपातायामकस्तां पूर्वशृवता-भावानास्तकिंग्रुप्तसंस्कारं वा दुःखितती, स्वेतुविलायत्तवै संक्षिप्ताव्यक्तिस्वधृताराारावंस-सम्बन्धेशि व्यायामायाद। न च तदेव तद्वपादानं, विनाशहेतोपयोगाद। तेन संक्षिप्त-रूपविवाहने च वरं स्वेतुवेदेव स्वभावांस्तकिंग्रुप्तायामकस्तां, किं परिप्रेयोदक-न्यायोपयोगमेन। तस्मात् स्वभावां एव भावांनां परस्परिचिततादद्वारावं नाल्येः।” [हेतु-विन्दुठीका प्रौ २५-२६] हि।

P. 103. एतेन यथुक्तम्—
“विरोधिसञ्चिपेदेनोपयोगमन्त्रमा न मवेदिपि। सति तर्कस्तदाृत्त्वा तु नानिहोःः निवर्तिते॥” [ ] हि, तद्वि प्रस्युक्तम् ।

P. 104. एतेन यथुक्तम्—
“१ दुःस्को न युक्त एव दि संसार्यति सर्वेः न संसारी। सामान्यमि मानस्म। दि हेतुवामाविद्यावेदी ॥ १ ॥
एवं सामर्थयें स्वै:स्मिष्ठेऽस्मि वस्तुत्वबेदेवसिंम। स्वादादिनः सुनीत्या न यद्येऽ स्वर्मेवेदी ॥ २ ॥” [ ] हि। तद्वि निरस्त्तू।
Appendix

P. 14. पुजा दर्शन द्वारा जिते हैं युद्ध! तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं

Sambandhaparīkṣā (C) f.252a

P. 14. तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं युद्ध! तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं

Sambandhaparīkṣā (C) f.252a

P. 68. भूमिक्षणे दिवंतिः पूजा दर्शन द्वारा जिते हैं युद्ध! तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं

Pramāṇaviniścaya (P) f.262a

P. 77-78. तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं युद्ध! तुम्हारे झूठ के नाम में हो जिते हैं

Pramāṇaviniścayatīkā (P) f.289a-b
Pramāṇaviniścaya (P) f. 261a

P. 101. ་ར་ཆོས་་་བྱེད་པ་མ་སེམས་པ་དུས་པ་ད་པ་མཐའ་རྒྱུས་པར་མི་བོད་པ་དེ་བོད་པ་

Pramāṇaviniścaya (P) f. 264a

P. 105. རྟོག་སྤེལ་དེ་བཞིན་པ་ཐོན་བྱེད་ཞི་ཐོན་མི་ཐོན་

Pramāṇaviniścayatīka (P) f. 186a

P. 107. འིན་པ་བཞེང་བཞིན་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཆེན་པོ་བཞིན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་

Pramāṇaviniścayatīka (P) f. 185b

P. 107. འིན་པ་བཞེང་བཞིན་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཆེན་པོ་བཞིན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་

Pramāṇaviniścayatīka (P) f. 186a

P. 110. འིན་པ་བཞེང་བཞིན་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་ཆེན་པོ་བཞིན་པ་ཐོན་པ་ཐོན་པ་
M. Jambûvijaya

Pramâñaviniścaya (P) f. 253b

P. 138. दििङ्गुस्येतुस्येविन दानवत्न नारदे सेवयशे दििङ्गुस्येविन दानवत्न ॥

Pramâñaviniścayatika (P) f. 66a

P. 187. गुलामुपि जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति जागेति

Pramâñaviniścayatika (P) f. 13b

P. 188. ििस्येठुमा नारदे सेवयशे दििङ्गुस्येविन दानवत्न ॥

Pramâñaviniścaya (P) f. 265a

" ििस्येठुमा नारदे सेवयशे दििङ्गुस्येविन दानवत्न ॥

Pramâñaviniścaya (P) f. 265b

" ििस्येठुमा नारदे सेवयशे दििङ्गुस्येविन दानवत्न ॥

Pramâñaviniścaya (P) f. 285a

" ििस्येठुमा नारदे सेवयशे दििङ्गुस्येविन दानवत्न ॥

Pramâñaviniścaya (P) f. 285b