साहित्ययोनेयांचिया खाणी। उघडविं देशीचिया अक्षोणी। चिवेकवेलीची लावणी। हों दे सैघ॥ २२॥
संवादफबनिधानें। प्रमेयाचिं उद्यानें। लवों ह्वणें गहनें। निरंतर ॥ २३॥
पाखांडाचे दरकुटे । मोडी वाग्वाद अद्धांटे । कुतर्काचिं दुष्टें । सावजें दवडीं ॥ १४ ॥
श्रीकृष्णचराणिं मातें । सर्वत्र करिं वसतें। राणिये बैसवीं श्रोते। श्रवणाचिये ॥ २५॥
मह्लाटियेचां नगरीं। ब्रह्यविद्येचा सुकावु करीं। घेणे देणें सुख चि वेन्त्री। जा हों देंड ॥ २६॥
तूं आपुलेने स्नेहपल्लवें। मातें पांगुरवीसि सदैनें। तरि आतां चि हें आघवें। निर्मीन मीं ॥ २७॥
इये विनवणियेसाठिं। अवल्योक्लिं गुरुद्रिष्टी। ह्मणे गीतार्थयसिं उठों। न बोल बहू ॥ २८॥ येथ जी जी महाप्र्रयादु। ह्णणीनि सवियां जाला आनंदु। आतां निरोपिजेल प्रवंधु। अवधान दिजो ॥ २९ ॥

## अर्जुन उवाच-

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ ? ॥

देषभाष्यारूप जमिनोंत अलंकांररूप सोण्याच्या खाणी निर्माण कर, आणि सर्वन्र आत्मनात्मविवेकरूपी वेलोंची लागवड हाऊं दे.
'ब्रह्य सत्य जगन्मिथ्या' अशा प्रकारचे संवादरूपी फळांचे बहार असलेले सिद्बान्तांचे दाट व विस्तीर्ण बगीचे निरंतर तयार कर,
पाखांडमताच्या द्या व वितंडवादरूपी आडवाटा नहहींशा कर आणि दुष्ट तर्करूपी हिंस्य ${ }^{\text {व्वापदे तर तू नष्टच कर. }}$ श्रीकृष्णगुणसंकीर्तनात मला सर्वन्र समर्थ कर. श्रोत्यांना तर श्रवणयुखाच्या राज्यावर विराजमान कर.
या मराठी भाषेच्या नगरांत ब्रह्मविद्येचा सुकाळ कर, आणि सर्वजण ब्रह्म ज्ञानाचीच देवाणघेवाण करतील असें या जगासाठीं घडूं दे.
हे श्रीगुरुरपपी माते, तूं आपल्या कृपारूप पदराचें मल्ग पांघरूण घालझील, तर हें सर्व कांहों मी तत्काळ निर्माण करं इाकेन.
ही दाराची विनवणी ऐकून गुरुनुनों त्याच्याकडे कृपाहष्टीनें पाहिलें व म्हणाले, हे बहु स्तुतिपर बोलगें बोलूं नकोस. गीतार्थास प्रारंभ कर.
अशा क्षणों ज्ञानोबास सहजच आनंद झाला. म्रणाले, जी जी ! केवढा हा मजवर महाप्र्रयाद ! "आतां ग्रथांचे निरूपण करतों. तरी आपण लक्ष दावे."

अर्जुनाने पृच्छा केल्त, जे तुमच्या भक्तीमथ्यें योग्य रीतीने सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि
जे अव्यक्त अशा निर्गुण ब्रह्याची उपासना करतात त्या योग्यापेकी उत्तम योगी कोणते ?

तरि सकळवीराधिराजुु। तो सोमवंगु विजयध्वजु ।
बोलता जाल्म आत्मजु । पांडुनृपाचा ॥ २०॥

तरी सर्व वीरांचा सार्वभौम राजा व चंद्रंशाच्या विजयाचा
ध्वज तो पांडूनृपाचा पुन्र येगेंप्रमाणें बोलता झाला.

## अध्याय बारावा

कृष्णातें ह्मणे अवधारिलें। आपण विश्वरूप मज दाविलें। तंव नवल ह्मणौनि भ्यालें। चित्त माझें। २२ ॥

आणि ये कृष्णमूर्त्तीची सवे। ह्मणोनि सोये धरिली जिवें। तंव नको ह्मणौनि देवें । वारिलें मातें॥ २२॥

तरि व्यक्त आणि अव्यक्त। तूं चि एक निभ्रांत। भक्ति पाविजे व्यक्त। अव्यक्त योगें।। २३॥
या दोनी चि जी वाटा। तूंते ठाकावेया वैकुंठा। व्यक्तअव्यक्ताचां दारवठां। रिगिजे येथ॥ २४ ॥

पैं जे वानी इयेया तूकां। ते चि वेगठी वाला येका। ह्मणौनि येकदेशी व्यापका। पाडु नेदखें ॥ २५।। अमृताचां सागरिं। जे लाभे सामर्थाची थोरी। ते चि दे अमृतलहरी। चुकिं घेतलेयां। २६॥ हे किर माझां चित्ती। प्रतीति आथि जो निरुती। परी पूसणे योगपती। या चि लागि। २७ ॥ जें देवा तूझीं नावेक। अंगिकारिलें व्यापक। तें साच किं कवतिक । हें जाणावेया॥ २८ ॥ तरि तुजलागि सवर्म। तूं जेयांचे परम। भक्तीरिस मनोधर्म। विकूनि घातले। २९ ॥

इत्यदि सर्वैपरीं। जे भक्त तूंतें हरी। बांधौनियां जिद्धारीं। उपासिती ॥ ३०॥
आणि प्रणवापैलीकडे। वैखरिरि जें कानडें। काइसेया ही सांघडें। नव्हे जे वस्तु ॥ ३? ॥

मग अर्जुन, श्रीकृष्णास म्हणाला, ऐकले का देवा ! आपण मला विश्वरूप दाखविलेत, तेव्दां ते विश्वरूप अपूर्व म्हणून माइया चित्तास भीती उत्पन्न झाली; आणि तुमच्या या सगुण मूर्तोची संबय असल्यामुळें, माइया जीवाला हिचाच आधार घ्यावासा वाटलां; परंतु देवा, तुम्ही माझा निषेध केला.
पण व्यक्त आणि अव्यक्त हीं दोन्ही तुझींच स्वरूपें आहेत. भक्तीनें व्यक्त स्वरूपाचा लाभ घडतो, व योगाने तुझे अव्यक्त विथ्वरूप प्राप्त होतें
हे वैकुंठा, व्यक्त व अव्यक्त असा जो तूं, त्या तुल्ग प्राप्त करायच्या या दोन्ही वाटा आहेत. या वाटांचे सगुण व निर्गुण हे उंबरठे आहेत.
सोने इंभर भार असो किंवा वाल्रभर अयो, त्या दोघांचा कस सारखाच असतो, म्हणून मर्यादित व व्यापक यांची ई्वरत्वाच्या हष्टीने योग्यता सारखीच आहे.

अमृताच्या सागरांत जें सामर्थ्य सांपडतें, तेंच सामर्थ्य
त्याच्या एका लहरोंतून निघालेल्या चूळभर अमृतांतही असतें.
तुझी व्यक्त व अव्यक्त हीं दोन्हीं स्वरूपें पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आहेत, ही खरोखरी माइया मनाची निश्यित भावना आहे, पण विचारावेसे वाटते ते ह्यासाठी, हे श्रीकृष्णा, तुम्हीं जें क्षणभर व्यापक रूप धारण केलें होतें, तेंच तुमचें खरें स्वरूप, किंवा ती लीला आहे, हें नीट समजून यावें, म्हणून विचारीत आहे.
तरी जे भक्त तुइया प्राप्तीकरितां कर्म करतात जे तुल्याच परमगती समजतात, आणि ज्यांनों आपलता सर्व मनोभाव भक्तीच्या अंकित केला,
हे भगवंता ! या प्रमाणे तुइयाठिकाणीं सर्वभाव समर्पण करून, जे भक्त तुला आपल्या आंतःकरणांत दढ धारण करून तुझी उपासना करतात; आणि जे तुमचें स्वरूप ॐकारापलीकडे असून व वैखरी नांवाच्या वाचेस जी अगम्य वस्तू करााहिसारखी नाहीं,

## अध्याय बारावा

तें अक्षर जी अव्यक्त । निर्देश देशारहित। सोहंमावें उपासित । योगिये जे ॥ ३२॥

तेयां आणि जी भक्तां। येयां येरयेरां अनंता। कवणें योगें तत्त्वता। जाणीतल्य सांघें ॥ ३३॥

या किरीटिचिया बोला। तो विश्वव्यापकु संतोखला। ह्यणे प्रशुन पैं भल्ग। केल्ला तुवां ॥ ३६॥

जें अविनाझी, निराकार, स्थलरहित व नामरहित आहे; आणि ज्याची ज्ञानी लोक "मी तें ब्रह्म आहे" अशा ध्यानाने उपासना करतात.

अशा ज्ञानयोग्यांत आणि त्या भक्तियोग्यांत खरोखर
यागाचें वास्तविक ज्ञान कोण जाणतो, हे मला सांग
हे अर्जुनाचे शब्द ऐकून भगवंतांना संतोष झाला, व म्मणाले, वाह्रवा ! प्रश्न क्सा करावा हें खरोखरच तुलग़ फार उत्तम कक्ठतें.

श्रीभगवानुवाच -
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्नद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥

मयि, आवेइय, मनः ये, माम, नित्ययुक्तःः उपासते, श्नया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः मताः

श्रीभगवान म्रणाले - अर्जुना, माइया ठिकाणीं चित्त स्थिर करून नित्ययुक्त होऊन, अतिशाय
भद्वेने युक्त असे जे माझी उपासना करतात, ते सर्वांत उत्कृष्ट योगी असें मी समजतों.

तरि अस्तागिरिचां उपकंठीं। रिगालेया रविबिंबापाठों। रहिम जैसे किरीटी। संचरति गा ॥ ३५॥
तैसे सर्वंडद्रियेंयहित। मजमाझि सूनि चित्त। रातिदीनुन न ह्पणत। उपासिति जे ॥ ३६॥
परि टाकिलेयां हिं सागरु। जैसा मागील यावा अनिवारु। तिये गंगेचिया ऐसा पडिभरु। प्रेमभावां ॥ ३७॥ बरुषाकामिं सरिता। जैसी चढों ल्गागे पांडुयुता। तैसी दूणे वरि भजतां। शद्ना दीसे ॥ ३८॥
येयापरि जे भक्त। आपणपें मज देंत। ते मी योगयुक्त। परम मानीं ॥ ३९ ॥

हें पहा सूर्य अस्ताचलाच्या अगदीं जवळ पोंचल्यावर हबूहबू दिसेनाया होतो, त्यावेठी त्याचे किरणही त्याच्यामागोमाग जातात.
अर्जुना ज्याप्रमाणें पावसाळ्व्यांत नदीचें पाणी रोज वाठतें, त्याप्रमाणे माझें भजन करीत असताना ज्यांच्या ठिकाणी नित्य नवी श्नन्धा हष्टीय पडते.
ज्याप्रमाणे गंगा समुद्रास मिळाल्यानंतरही तिच्या मागून अनिवार लाटा येतच असतात, त्याप्रमाणे ज्याचा प्रेमभाव उचंबकत असतो;

त्याचप्रमाणें सर्व इंद्रियासकट माइया ठिकाणी चित्त ठेऊन,
जे रात्र दिवसांची गणना विसरून माझी उपासना करतात,
या प्रमाणें जे भक्त आपणा स्वतःला माझे ठिकाणीं वाहून
घेतात, त्यांनाच मी श्रेष्ठ प्रतीचे योगयुक्त मानतों.
ये, तु, अक्षरम, अर्नेरेदेयम, अव्यक्तमू, पर्युपासते
सर्वन्तगम, अचिन्त्यमे, च, कूटर्थम, अचलम् ध्रुवम्

परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून असे जे पुरुष सर्व इंद्रियाचें नियमन करून उपासना करतात.

आणि येर ते पांडवा। जे आरुढौनि सोहंभावा। झोंबति निरयवां। अक्षरांसि ॥ 80 ॥

जेथ मनाची नाखि न लगे। तेथ बुद्धीची ही दीठि न रिगे। इंद्रिया किर जोगें। होईल कायि ॥ ४? ॥
परि ध्याना हि कुवाडें। ह्मणौनि येके ठांइं न संपडे। व्यक्तीसि माझिवडें। हाईल कायि ॥ ४२॥
जेया सर्वन्र सर्वपणें। सर्विं हिं काकिं असणे। जें पाहूनि चिंतणें। हिंपुटी जाले ॥ ४३॥
जें होये ना नक्हे। जें नाहिं ना आहे। जें पाहुनु उपाये। उपजति ना॥ ॥४॥
जें चठे ना ढळे। सरे ना मैके।
तें आपुलेनि बकें। आंगविलें ॥ ४४।।

आणि अर्जुना, दुसरे जे ज्ञानी भक्त आहेत, 'तेंब्रह्म मी आहें' अशी टढ भावना करून निराकार जे ब्रह्म, तें प्राप्त करून घेण्याची खटपट करतात.

ज्या अव्यक्त परव्रह्मवस्तूचे ठिकाणी मनाचा स्पर्शा देखील होऊ इाकत नाही आणि बुद्नीची टृष्टी जेथें प्रवेशा करीत नाहीं, तें इंद्रियांनां कधीं तरी साध्य होईल काय ?
परंतु ध्यानासही गूट असल्यामुळें ते ब्रह्म कोणत्याही एका ठिकाणी नसते, किंवा तें कोणत्याही आकारामध्यें असूं राकत नाहीं.
जी वस्तू सर्व ठिकाणीं, सर्व रूपानें व सर्व कालीं असते, ज्या स्वरूपाचें ध्यान करण्याकरितां गेलें असतां, चिंतनझाक्तीही चिंताक्कांत होऊन जाते; जी वस्तू उत्पत्न होत नाहीं व नाइाही पावत नाहीं, जें आहे नाहीं, आणि नाहींही नाहों असें असल्यामुकें, जिच्या प्राप्तीचे उपायच उत्पत्न होत नाहीत.
जें वळत नाहीं कों ढळत नाहीं, जें संपत नाहीं व मळत नाहीं. असे ते परब्रह्म तें ज्यांनों आपल्या आंगबळानें स्वाधीन करून घेतले आहे;

संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्, सर्वत्र समबुद्नयः
ते, प्राप्नुवन्ति, माम्, एव, सर्वभूतहिते, रताः

$$
\begin{aligned}
& \text { सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्बयः। } \\
& \text { ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेहिते रताः॥ ४॥ }
\end{aligned}
$$

इंद्रियसमुदायाचें संयमन करून, सर्वत्र सम बुद्धी ठेवणारे जे पुरुष अव्यक्त, सर्वव्यापी,
अचिंत्य कूटस्थ, व अचल व इाथ्वत अशा नाइारहित ब्रह्माची उपासना करतात,

वैराग्यमहापावकें। जाठ्टनि विषयांचिं कटकें। आधपलिपिं तवंकें। इंद्रियें धरिलीं ॥ ४६॥
मग संयमाची धाटी । सूनु मुरुडिलिया लवटीं। कोंडियलीं कपाटीं। हृदयाचां ॥ ४७॥

ज्यांनों वैराग्याच्या प्रखर आगींत विषयांची सैन्यें जाळून जे आपली होरपठलेलीं इंद्रियें मोठया कष्टानें आंवरून धरलों;
मग आत्मसंयमनाचे पाशानें बांधून प्रवृत्तीतून मागे वळवून त्यांना संयमाचा अभ्यास लावून हदयाकडे मुरडवून हदयाच्या पोकळ्ठीत कोंडले.

## अध्याय बारावा

अपानिचिया कवाडा। लाउनि आसनमुद्रा सुहाडा। मूळबंधाचा हुडा। पानासिला॥ ४८॥
आसेचे लाग तोडिले। धैर्याचे कडे झाडीले। निद्रेचें शोधिलें। काकवंखें पैं।। ४९॥ वज्राग्नीचां ज्वाठीं । करुनु अपारां धातूंची होठी। व्याधिचां सीसाळ्ठीं। पूजिलीं यंन्रें ॥ ४०॥ मग कुंडलगणयेचा टेंभा। आधारीं करुनि उभा। तिया चोजविलिया प्रभा। निमथावेक्नीं॥ ५? ॥ नवद्वाराचां चौकीं। बाणूनि संयतेचां आडवंकी। उघडिली खिडकी। ककारांतीची॥ ५२॥

प्राणराक्तीचामुंडे। प्रहारुनि संकल्पमेंटें। मनोह्मैषाचेनि मुंडें। बाठि दीन्हली।। ५३॥ मग चंद्रसूर्या बुझावणी। करुनि अनाहताची सुडावणी। सन्रावियेचें पाणी। जिंतलें वेगां ॥ ५४॥
मग मध्यमामध्यविवरें । तेणें कोरिवें दादरें। टाकिलें चवरें । ब्रह्मरंध्रिचें ॥ $44 ॥$

वरि मकारांत सोपान । तें सांडूनियां गहन। काखे सूनि गगन। भरले ब्रह्मों ॥ ५६॥
ऐसेनि जे समबुद्री। गिळावेया सोहंसिद्धी। आंगवीति निरवधी। योगदुर्गें ॥ ५७॥ आपुल्यिया साटोवाटी। घेंति शून्य उठाउठी। ते ही मातें किरीटी। पावति गा॥ ५८॥

अपानवायूच्या द्वाराला आसनाची बठखट मुद्रा लावून आसन स्थिर केले व अपानवायूची अधोमार्गे जाणारी गती अडवून धरली.
आइोचे संबध तोडून टाकले, घाबरटपणाचे कडे नाहीसे केलें आणि अज्ञान निद्रेचा काठोख ज्यांनीं निवठ्ठून साफ नाहींसा केला आहे;

वज्रासनाच्या योगाने पेटलेल्या अग्नीच्या ज्वाळेंत, इारीरातील सप्तधातूंची होळीं करून व्याधींच्या मस्तकांनी प्राणायामरूपी तोफांचें पूजन केलें,
मग सुरण पावलेल्या कुंडलिनीची तेजस्वी दिवटी आध्रचक्रावर उभी केली, व त्याच्या योगाने ब्रह्मरंघ्रापर्यंतचा मार्ग ज्यांनी प्रकाशित केला.
इारीराची जी नऊ द्वारे मन अंतर्मुख झाल्याने बंद होतात, सुषुम्ना नाडीची दिंडीच काय ती ज्यांमुठे उघडी राखली जाते; प्राणशक्तिरूपी चामुंडा देवीला संकल्परूपी मेंढे कापून मनोरूपी महिषासुराच्या मुंडीचा ज्यांनी बठी दिला आहे;
इडा व पिंगला या नाडयांचें एकीकरण करून व अनाहतनादाला स्पष्ट करून, ज्यांनी सतराव्या पूर्णामृतकलेचें पाणी त्वरेनें साधले आहे.
मग मध्यमेच्या म्हणजे सुषुम्ना नाडीच्या विवररूपी कोरींव दादरानें वर चढून ज्यांनीं अखेरचें ब्रह्मरंघ्र गांठले आहे.

त्याहीवर ओंकाराची तिसरी मत्रा जो मकार, त्या मकाररूपी जिन्याचा बिकट इोवट जे चढून जातात व मूर्ध्विआकाइाला बगलेंत मारून जे ब्रह्मांत विलीन झाले आहेत;
अशा प्रकारें समबद्धी होऊन ज्यांनीं ब्रह्मसाक्षात्कार तत्काळ होण्यासाठीं योगरूपी अमर्याद किल्ले स्वाधीन करून घेतले अंहेत.
आणि ज्यांनों, आपल्या जीवभावाच्या मोबदल्यांत निराकार ब्रह्म त्वरित प्राप्त करून घेतले, तेही अर्जुना, मलाच येऊन मिळतात.

वांचूनि योगाचेनि बळें। आधिक काहिं मिळे। ऐसें नाहिं आगळे। कष्ट चि तेया॥ ॥९॥

> क्लेइोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवाद्रिराप्यते ॥ ॥॥

एरवी योगचरणाच्या जोरावर विशेष कांहीं लाभ होतो, अशांतला मुळींच भाग नाहीं. उलट जास्त यातना मात्र सोसाव्या लागतात. क्लेइः, अधिक्तरः, तेषाम्, अव्यक्त, आयक्त, चेतसाम्, अव्यक्ताः, हि, गतिः, दुखम्, देहवद्भिः अवाप्यते

अव्यक्त ब्रह्माच्या ठिकाणीं ज्यांचें चित्त आसक्त आहे त्यांना प्रगती करणे अतिइाय क्लेरादायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिइाय दुष्कर असते.

जिहीं सकळभूतांचां हितिं। निरालंब अव्यक्तीं।
पसारिलिया मती। भक्तीवीण ॥६०॥
तेया महेंद्रादिपदें। करीति वाटवंधें।
रिद्धीसिद्धिसिं द्वंदें। पाडौनि ठांति ॥ ६? ॥
कामक्कोधांचे विलग। उठावती अनेग। आणि शून्येसिं आंग। जूझांवें कि ॥ ६२॥

ताहाना ताहान चि पियावी। भूकैलेलां भूक चि खावी।
अहोरात्रि वाविं। मवावा वारा ॥ ६३॥
उनीदेयाचें पहुडणें। निरोधाचें वेल्हावणें। झाडेंसिं साजणें। चालवें गा॥ ६४॥

सीत वेढावें । उष्ण पांघुरावें ।
वृष्टीचेया असावें। घराआंतु ॥ ६४॥
किंबहुना पांडवा । हा अग्रिप्रवेशु नीच नवा।
भातारेंविण करावा। तो हा योगु॥ ६६॥
स्वामिचें काज। ना बापिकें व्याज।
परि यमेंसिं जूझ। नीच नवें ॥ ६૭॥

प्राणिमात्राला प्रिय, अनाश्रित व अव्यक्त असें जें ब्रह्म, त्या ब्रह्माची प्राप्ति करून घेण्याची जे इच्छा करितात,

त्यास इंद्रपदांदि पदें वाटमारेपणा करतात, आणि ऋद्विसिद्बीच्या जोडया प्राप्त होऊन त्यांच्या परमार्थमार्गाच्या आड येतात. कामक्कोधादि पुष्कळ उपद्रव उत्पत्न होतात, आणि या सर्वां बरोबर त्यांना शून्यव्रह्माच्या जोरावर झुंज करावयाची असते.
तहान लागली, तर तहानच प्यायची, भूक लागली असतां भूकच खावी अहोरात्र आपल्या वावांनों वाज्याचें मोजमाप घ्यायचें.
जेथें जागणें हेच निजणें, इंद्रियनिग्रहांतच इंद्रियांचे सुख मानावें व झाडाबरोबर मित्रभावानें बोलणें;
किंवा वस्त्र अंगाभोवती गुंडाळतात तशी थंडी गुंडाठावी, उष्णताच पांघरायची किंवा पावसाचेच घर करून त्यात रहावे.

अर्जुना, फार काय सांगावें ? हा योगमार्ग पती नसताही क्षणोक्षणी नित्यनवा अग्निप्रवेशा आहे.
या सती जाण्यांत पतीच्या शारिराचें निमित्यही नाहीं, किंवा माहेरच्या कुलाचाराचे यात निमित्तही नाहीं; परंतु मृत्युबरोबर नित्य नवी लढाई करावी लागते.

## अध्याय बारावा

ऐसें मृत्युहूनि तिख। कां घोंटे जळतें विख। डोंगर गीकितां मुख। न फटे काई॥ ६८।। ह्मणौनि योगाचिया वाटा। जे निगाले गा सुभटा। त्यांसि ढु:खाचा वाटा। भागासि आला। ६९॥ पाहे पां लोहाचे चणे। बोचरां पडती खाणें। तें पोट भरणें किं प्राणें। शुद्धि ह्मणों ॥ ૭०॥ ह्मणोनि समुद्र बाहीं । तरणें आथि केहीं। गगनामाजि पोईं। खोलिजत असे ॥ १२ ॥ वठघलेयां थाटी। आंगिं न भरतां काठी। सूर्याची पाउटी। होववे काइ गा॥ ७२ ॥

यालागि पांगुठां हेवा। नक्टे वायूसिं पांडवा। तेवि देहवंता जीवां। अव्यक्तिं गति ॥ ७३॥
ऐसा ही जन्नीं धिंवसा। बांधौनियां आकाइा। झोंबति तरि क्लेरा। । पात्र होंती।। ७४। ह्मणौनि येर तेयांची वार्ता। परिसैं गा पार्था। जे कां भक्तिपंथा। वोटंगले ॥ ७५॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥

## सार्थ श्री ज्ञानेेवरी

या प्रमाणें योगाचें दुःख मृत्यूहून तीक्ष्ण आहे. किंवा विषाचा घोट घेण्या सारखा आहे. डोंगर गिकतांना मुख फाटणार नाहीं काय ?
म्रणून या योगाच्या वाटेंने ब्रह्माच्या प्राप्तीसाठों
निघाले, त्यांच्या वांटयाला दुःखाचाच भाग आला.
अर्जुना, तूं असें पहा, जेद्हां दंतहीनावर लोखंडाचे चणे खायचा प्रसंग येतो, तेव्हां त्याचे पोट भरेल कीं प्राण जातील बरें ?
म्हणून समुद्र केवठ बाहुंच्या बठावर तरून जाणें संभवेल का ? किंवा गगनामध्यें पायों प्रवास करतां येईल का ?

युद्धाच्या गर्दोत गेल्यावर अंगाला काठीचा घाव न लागतां सूर्याची पायरी करून जातां येईल कय ?

म्हणून पांगठा जसा वायूइीं स्पर्धा करू राकत नाहीं, त्या प्रमाणें इारीरधारी जीवांची निर्गुण ब्रह्माच्या ठिकाणीं गती नाही.
असे असूनही आकाइासारख्या शून्यस्वरूप निराकार परब्रह्माइीं झोंबण्यास जे सिद्ध होतात, ते केवळ क्लेइाच भोगण्यास पात्र ठरतात.
म्हणून अर्जुना, याहून दुसरें जे भक्तिमार्गाला
लगले अर्जुना, ते हें दु:ख कधींही अनुभवीत नाहींत.
ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः
अनन्येन, एव, योगेन, माम्, ध्यायन्तः, उपासते

जे मत्पर होऊन, सर्व कर्मे मला अर्पण करून, व माझें ध्यान करून अनन्यभावानें माझी उपासना करतात.

कर्में इंद्रियें सुखें। करीति कर्में अरोषें। जिये कां वर्णविरोषें। भागासि आलीं ॥ ७६॥

आपल्या वर्णाश्रमधर्माप्रमाणें जी कर्मे करावयाचीं,
तीं सगठीं जे साधक सुखानें करतात.

## अध्याय बारावा

विधितें पाळ्ठीत। निषेधातें गाळ्ठीत।
मज देउनि जाळीत । कर्मफळें ॥ ७७ ॥
ऐसिया परिं पाहिं। अर्जुना माझां ठांईं।
संन्यासून नाहिं। करिति कर्में ॥ ७८॥
आणिक जें जें सर्व। काहिं एक मानसीक भाव।
तेयां मींवाचूनि धांव। आनौती नाहिं ॥ ७९॥
ऐसे जे मत्पर। उपारिति निरंतर।
ध्यानमीयें घर। माझें चि जाले ॥८०॥
जेयाचिया आवडी। केलीं मासिं कुळ्ठाडी।
भोग मोक्ष बापुडीं । त्यजिलिं कुळें ॥८? ॥
ऐसे अनन्ययोगें। विकले जिवें आंगें।
तेयां काइयेक सांगें। जें मीं करिं ॥ ८२॥
तेषामहं समुद्रार्ता मृत्युसंसारसागरात्।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी

शास्त्रोक्त मार्गाचे पालन, जी कर्मे निषिद्ध, ती करायची नाहींत, कर्मापासून होणारी फळें जाठून टाकतात.
येणेंप्रमाणें अर्जुना, कर्माचा माझे ठायों
सन्यास करून त्यांची समप्ती करतात.
आणखी कायिक, वाचिक, मानसिक जों जों कर्में आणि भावना असतात, त्या सर्वांची प्रवृत्ति माइयाइिावाय दुसरीकडे नसते.
असे जे मत्परायण भक्त माझी निरंतर भक्ती करतात व जे माझें ध्यान करतात, त्या ध्यानाच्या निमित्तानें जे माझें घर झाले आहेत;

ज्यांच्या आवडीनें एका माइयाझींच संपूर्ण व्यवहार केला आणि विषय भोग व मोक्षपद हीं ढुर्बळ दरिद्री कुळें सोडून दिलीं; याप्रमाणे अनन्यभावानें ज्यांनों आपला जीव, मन व इारीर मला समर्पित केले, त्यांचे अमुक एक मी करतों, असें साांगावे तरी किती ?

तेषाम, अहम, समुद्धर्ता, मृत्यु, संसार, सागरात्,
भवामि, न, चिरात्, पार्थ, मयि, आवेशित, चेतसाम्

माइया ठायी मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात त्या भक्तांचा
मी या मृत्युरूपी संसारसागरांतून त्यांचा तात्काळ उद्धार करणारा होतों.

किंबहुना धनुर्धरा। जो मातेचेया ये उदरा।
तिये मातेचा संवसारा। केतुला पां ॥८३॥
तेवि मी तेयां। जैसे असति तैसेयां। कृत तें धनंजया। घेतला पाटां॥ ८४॥ मांझेया आणि भक्तां। संवसारिची चिंता। काइ समर्थाची कांता। भूकेतें शोची॥८४॥

हे अर्जुना, किंबहुना जें लेकरूं आईच्या उदरीं
जन्म घेतें, ते आईचे किती आवडते असते बरें ?
त्या प्रमाणें माझें भक्त जसे असतील, तसेच मला प्रिय असतात,
व कठिकाळाचा पराभव करून मी त्यांस पदरांत घेतो.
भगवान म्कणतात, अर्जुना ! माइया भक्तांना संसाराची कधी चिंता नसते, काय श्रीमंताच्या बायकोला कधीं कोरान्न मागण्याचा प्रसंग योईल काय ?

## अध्याय बारावा

तैसे ते माझें। कल्त्र ऐसें जाणिजे। काइसेनि हिं न लजें । तेयाचेनि मों ॥ ८६॥ तेयां जन्ममृत्युचां लाटीं। झळबंली हे सृष्टी। देखोनियां पोटीं। ऐसें जालें ॥८७ ॥ तरि या सिंधूचेनि माजें। कवणासि धाकु नुपजे। येथ झनें माझे। भितिल हान ॥ ८८॥ ह्मणौनि गा पांडवा। मूर्त्तिचा मेळावा। करूनियां गावां। धांवतु आलों ॥८९॥ सडे जे देखिले। ते ध्यानाचिये कासे लाविले। गृहों घातले । क्रियांतरिं ॥९०॥ नामाचां सहस्त्रवेत्रीं। नावा इया अवधारिं। सज़नन संवसारिं । तारू जालां ॥९?॥ प्रेमाचिं पेटिं। बांधालिं येकाचां पोटिं। मग नीणिले तटीं। सायुज्याचां॥९२॥ परि भक्तांचेनि नावें। चतुष्पादादीक आघवे। वैकुंठिचिये राणिये। योग्य केले ॥९३॥
ह्मणोनि गा भक्तां। नाहिं येकि ही चिंता। तेयांतें समुद्धर्ता। मीं सदा आथि॥ ९४॥ आणि जेधवां चि भक्तीं। दीधलिया मज मती। तेद्धां चि मज सूती। तेयाचां हितिं॥९५॥
एयाकारणें तुवां। हा मंत्र धनंजया। कीजे जें येया। मार्गा भजिजे ॥९६॥

तसे ते माझे जणूं कुटुंबीय आहेत, असें निःांकपणें समजावेंस. मला त्यांवे कोणतेही कर्म करायला कमीपणा वाटत नाही.

ही चरावर सृष्टीच जन्म व मृत्यू यांच्या भरतीआहोटीच्या लाटांवर गटांगक्या खात असलेलें पाहून, माइया मनात असा दयापूर्ण विचार आला,

भवसागराच्या उन्मत्तपणामुळें कोणा मनीं भय उपजणार नाहीं ? आणि भक्त जर 'माझे' म्हणजे मी स्वीकारलेले असेल तरी तेही संसाराला भिणार.
म्हणून, अर्जुना ! त्यांचा सांभाठ करण्याकरितां मी राम कृष्णादि अवतार घेऊन भक्तांच्या गांवाला धावत आलों.
माझी हजारो नांवे, ह्याच कोणी नावा, त्या तयार करून संसाररुप सागरांत मी त्यांना तारक झालों असें समज.

जे उपाधिरहित होते, त्यांना मीं माझें ध्यान करण्यास सांगितले आणि जे गृहस्थाश्रमी आहेत त्यांना मी नामरूपी नावेवर बसविले.
बुडत असणाज्या भक्ताच्या पोटाखालीं प्रेमाची पेटी बांधली. त्यामुके तो तरला, अशा रीतीनें त्या सर्व भक्तांना मी आत्मैक्याच्या तटाला आणून लाविलें.
इतकेंच नव्हे, तर ज्यांनीं ज्यांनों भक्ती केली, मग ते चतुष्पाद
का असेनात ? पण त्या सर्वांस वैकुंठाच्या राज्यास योग्य केलें.
म्हणून माइया भक्तांना कसलीही चिंता उत्पन्न होत नाहीं;
कारण मी त्यांच्या तारणाला निरंतर सिद्ध असतों.
आणि त्या क्षणणीं भक्तांनीं आपली चित्तवृत्ती मला अर्पण केली, त्याच वेठ्ठेस ते आपल्या छंदात मला घालतात.
म्रणून धनंजया, तू या भक्तिमार्गाचाच अवलंब करावास हा मंत्र मी तुला सांगतो तो तूं पाठ करून ठेवावाय.

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्निं निवेइाय।
निवरिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशायः॥ ८॥

मयि, एव, मनः, आधत्त्व, मयि, बुद्धिम्, निवेइाय, निवसिष्यारि, मयि, एव, अतः, उर्ध्वम्, न, संरायः

आपलें मन माझेच ठिकाणी स्थिर कर. आणि आपली बुद्धी माइया ठायी
युक्त कर. असे केलेंस, म्हणजे तूं माइया ठिकाणीं निःसंडाय निवास करशील.

तरि मन हें येक। माझां स्वरूपीं वृत्तिक। करननि घालीं आणिक। बुद्री ही हे॥९९॥ इयें दोन्हिं सरिरिं। मजमाजि प्रेमेंसिं। रिगालीं तरि पावसी। मातें चि तूं गा॥९८॥ जारि मनें बुद्धि इहिं। घर केलें माझां ठाइं। तरि सांघैं मग काइ। तूंपण उरे ॥९९॥ ह्मणोनि दिवा पालवे। सवें चि तेज माल्हवे। मकां रविबिंबासवें। प्रकाशु जाये ॥ २००॥ उचल्लेया प्राणासरिसिं । इंद्रियें निगति जैसीं। तैसा मनबुद्रीपासिं । अहंकारु ये ॥ २०२ ॥ ह्मणौनि माझां स्वरूपीं। मनबुद्धि हे निक्षेपीं। एतुलेनि सर्वव्यापी। मी चि होंसि ॥ २०२॥
येया बोला काहिं। अनारिसें नाहिं। आपुली आण पाहिं। वांतु असें ॥ २०३॥

अरे अर्जुना, बुद्धीच्या निइचयायह, तूं आपलें मन फक्त माइया स्वरूपाच्या ठिकाणी दृढ लावून ठेव.
याप्रमाणें मन व बुद्धी प्रेमानें माइया स्वरूपांबरोबर एक्त्र होऊन माइया ठिकाणीं रममाण झालीं, तर तूं मला येऊन मिळइील; कारण, मन व बद्धी यांनों माइयाच ठिकाणीं वास्तव्य केल्यावर, तुझयां व माइयांत दुजेपणा उरला का सांग बरें ?
म्हणून पदराच्या वाय्यानें दिवा मालवला असतां कीं जसें त्याचें तेज जातें, किंवा सूर्यबिंब मावळल्याबरोबर प्रकाइा नाहींसा होतो,

इारीरांतून प्राण निघाल्याबरोबर इंद्रियें जरीं त्याच्याबरोबर निघतात, त्याप्रमाणे मन व बुद्धि जेथे जडतात तेथेच अहंकारही राहतो.
हणून, माइया स्वरूपाच्या ठिकाणीं मन व बुद्धी हीं दोन्ही स्थिर कर. एवढयानेच सर्वव्यापी असा जो मी तोच तूं होशील.

अर्जुना, हें जें मी बोल्लों, यांत कांहों अन्यथा नाहीं,
स्वतःची इापथ घालून मी निश्ययाने सांगत आहे.
अथ, चित्तम्, समाधातुम्, न, राक्नोषि, मयि, स्थिरम् अभ्यासयोगेनः, ततः, माम्, इच्छ, आप्तुम्, धनंजय

अथ चित्तं समाधातुं न शाक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय !॥९॥

धनंजया, जर तूं आपलें चित्त माइया स्वरूपीं स्थिर करण्याला समर्थ नसलास तर, तर चित्त एकाग्र करण्याचा अभ्यास करून माझी प्राप्ती करून घेण्याची इच्छा कर.

## अध्याय बारावा

अथवा हें चित्त। मनबुद्रीसहित ।
माझां हातिं अचुंबित । न झाकसि देवों ॥ $20 \%$ ॥
तरि गा येतुकें करीं। यां आठां पाह्दारां भीतरी।
ऐक निमिषभरी। देंतु जाये॥ 204 ॥
मग जें जें निमिष। देखैल माझें सुख।
तेतुलालें आरोचक। विषडं येईल ॥ २०६॥
जैसा इरात्काबु निगे। आणि सरिता वोहटों लागे। तैसें काढेल वेंें। प्रपंचौनि ॥ $209 ॥$

मग पुनिवेहोनि जैसें। शाइिबिंब दिहें दीसें। हारपत अंवसे। नाहिं चि होए ॥ २०८ ॥

तैसें भोगाओंतूनि निगतां। चित्त मजमाझि रिगतां। हबूहबू पांडुसुता। मी चि होंसि ॥ २०९॥
आगा अभ्यासयोगु ह्वणिजे। तो हा येकु जाणिजे। येगें कांड्येक न निफजे। ऐसें नाहिं ॥ २२०॥
येयाचेनि बळें। येकां गती अंतराठें।
व्याप्रसर्प प्रांजळें। केले एकीं॥ ॥२२॥
विष किं आहारिं पडे। समुद्रों मध्यें वाट जोडे। एकिं वाग्र्रह्न थोडें। अभ्यायें केलें ॥ १२२॥
ह्वणोनि अभ्यासासि काहिं। सर्वथा दुष्कर नाहिं। याल्गागि माझां ठांडं। अभ्यासें मीळ ॥ १२३॥

अभ्यासेडप्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्स्सद्रिमवाप्प्यसि ॥ २०॥

अथवा, जर मन व बुद्धी यांसहित तूं आपले चित्त सर्वस्वीं माइया स्वाधीन करणें जर तुला साधत नसेल,
तर तूं असें कर, दिवसाच्या आठ प्रहरांमध्यें एक घटकाभर तरी आपले चित्त मनोबुद्धीसह मला अर्पण करीत जा, मग जितका वेळ तुइया मनाला माझें सुख भोगावयास सांपडेल, तितके क्षण तुझे चित्त विषयांच्या ठिकाणी अरूची घेईल.
ज्या प्रमाणें इारद् ऋतूचा प्रवेइा झाला असतां नद्यांचे पाणी ओसरू लागते, त्याप्रमाणे तुझें चित्त प्रपंचांतून वेगानें बाहेर पडेल.
असें झालें म्कणजे, जसें पौर्णिमेपासून चंद्राचें बिंव कमी होत होत अमावस्येला अगदीं नाहींसे होतें.

याप्रमाणे चित्त विषयसुखाच्या वासनेंतून ऋमाने निघून, माइया स्वरूपांत प्रवेशा करील अर्जुना तसे तुझें चित्त मत्स्वरूपी होऊन जाईल.

अरे, अभ्यांस योग ज्याला म्रणतात तो हाच, असे समज. यापासून प्राप्त होणार नाहीं अरी कोणतीही वस्तू नाहीं ! अभ्यासाच्या योगाने काही योगी आकाइातून गमन करू राकतात व कित्येकांनों वाघ व साप यांसारखे दुष्ट प्राणी स्वाधीन करून घेतले. अभ्यासाने विषही आहार होऊं इाकतें, तर कोणी समुद्रांत पायचालीनें जातात. कोणी अभ्यासाच्याच बठावर वेदविद्या पारंगत झाले आहेत.

म्हणून या अभ्यासाच्या साधनाला दुर्त्रभ असें कांहींच नाहीं; म्रणून अभ्यासाच्या योगानें तूं मला येऊन मीठ.

अभ्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, मदर्थम्, अपि, कर्माणि, कुर्वन्, सिद्धिम्,अवाप्स्यासि

अभ्यास करण्याचें देखील जर तुला सामर्थ्य नसेल, तर केवठ एका माइया प्राप्तीच्या उद्देशानेच कर्मे करीत जा. कारण माइयाकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्णसिद्धी प्राप्त होईल.

कां अभ्यासा ही ल्यागि। नाहिं कसु तूझां आंगिं। तरि आहासि जिया भंगों । तिया चि अस॥ ॥२४॥

इंद्रियें न कोंडीं। भोग न तोडिं। अभिमानु न संडीं। स्वजातीचा॥ २२४॥
कुळधर्मु चाहिं। विधिनिषेधु पाकिं। सुखें तुज सरळ्ठी। दीन्हली असे॥ १२६॥ पण मनें वाचा देहें। जैसा जो ब्यापारु होए। तो मी करितु आहें। ऐसें न ह्मण॥ ॥२७॥ करणें कां न करणें। आघवें तो चि जाणे। विश्व चळिजत असे जेणें। ऐसें जाण ॥ १२८॥

उणेयापुरेयाचें काहिं। उरों नेंदीं आपुलां ठांइं। संजात चि करुनि घेडं। जावित हें। ?२९ ॥
माक्कियें जेउतें नेलें। तेउतें निवांत चि गेलें। तेया पाणियां ऐसें जालें। नाठवे हें ॥ २२०॥

तें यद्नविं तह्रों सुभटा। हें उजू कां अव्दांटा। या व्यर्थ खटपटा। करित आहे ॥ २२२ ॥

तरि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति। यियें वोझिं नेंघों मती। अखंड चित्तवृत्ति। आठवों मी ॥ २२२॥
आणि जें जें कर्म निफजे। तें थोडें बहूत न ह्माणजे। निवांत चि अप्रिजे। माझा ठांइं ॥ २२३॥

अथवा असा अभ्यास करण्याचेंही सामर्थ्य तुइया अंगों नसेल,
तर हल्लीं ज्या स्थितीत तूं आहेस, त्या स्थितींत रहा.
इंद्रियांचा निग्रह करूं नकोस; विषयभोगाचा त्यागही करूं नकोस आणि आपल्या जातीचा अभिमान सोडू नकोस;
कुलपरंपरागत धर्माचे आचरण कर. विधिनिषेधांचे पालन कर.
अशा प्रकारें वागण्याची तुला सरळ मोकठीक दिली आहे.
पण काया, वाचा आणि मनानें जे व्यापार
करशील, ते तू ख्वतः करतोस असे समजू नकोस.
ज्या परमेश्वराच्या सत्तेनें हें विश्व चाललें आहे,
कोणतेही कर्म करणे किंवा नकरणे हे सर्व तोच जाणतो.
कर्मांत कांहों न्यून अथवा पूर्ण झालें, तरी मनात वैषम्य वाटून
घेऊ नकोस, व आपले जीवित आपल्या स्वरूपरूपी करून घे.
ज्याप्रमाणें, माठी नेईल तिकडे पाणी हे निंवातपणें जातें,
तसे तुझे जीवित निरभिमान होऊन कर्म करणारें होऊं दे.
बाकीं अर्जुना, वाट सरळ आहे किंवा वाकडी आहे,
याची वाटाघाट रथ केष्दांतरी करतो काय ?
म्नणून कोणतेंही कर्म करण्याची प्रवृत्ती अथवा न करण्याची निवृत्ती, हीं ओंझीं आपल्यां चित्तावर लादूं नकोस; चित्तामध्यें अखंड माझें स्मरण असूं दे
आणि जें जें कर्म घडेल, तें थोडे किंवा पुष्कळ
आहे असे न म्तणतां, शांतपणे मला अर्पण कर,

ऐसिया मद्ञावना। तनूत्यागिं अर्जुना।
तूं सायुज्यसिद्धसदना। त्रिशुद्धी एंसी॥ २२४ ॥

अथैतदप्यइाक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः।
सर्वकर्मफलत्यागं तत; कुरु यतात्मवान् ॥ १?॥

हे अर्जुना ! याप्रमाणे माझी भावना करून कर्म करीत राहिलें असतां, इारीर त्यागानंतर तूं माइया सायुज्यसदनास पावता होझील,

अथ, एतत्, अपि, अइाक्तः, असि, कर्तुम्, मत्योगम् आश्रितः, सर्वकर्म, फल, त्यागम्, ततः, कुरु, यतात्मवान्

जर तू भक्तियोगाच्या विधिविधानांचे पालन करण्यात जर असमर्थ असलास, तर मनाचा निग्रह करून सर्व कर्मांच्या फवांचा त्याग कर.

नातरि हें इं तुज। नेंदवे कर्म सहज। तहीं गा तूं मज भज। पांडुसुता ॥ २२५॥ बुद्धीचिये पाठिं पोटिं। कर्मा आदियेवटीं। मातें बांधलें किरीटी। दुआड जरि॥ २२६॥ तरि हें हि असो। सांडी माझा अतिसो। परि संयतियों वसो। बुद्धिभागीं ॥ २२७ ॥ आगा वृक्षा कां वह्लो। लोटति फळें पीकलीं। तैसिं सांडिं निफनलिं। कर्में सिद्धें ॥ २२८॥

परि मातें मनिं धरावें। कां मजउद्रों करावें। हें काहीं चि नोको आघवें । जावों दे शून्य।। २२९॥
खडकिं जैसें वरिषलें। कां अग्नीमाजि पेरिलें। कर्म मानीं देखिलें। स्पप्न जैसें ॥ १३०॥
आगा आत्मजेचां विखिं। जैसा जीउ निराभिलाषी। तैसा कर्मिं अरोषिं। निष्कामु होये ॥ २३२॥
वन्हिची ज्वाठा जैसी। वायां जाये आकासिं। क्रिया जिरों दे तैसी। शून्यामाजि ॥ २३२॥

किंवा हे पंडुकुमारा, हें कर्मही मांझे ठायीं समार्पित करणें तुइयाच्यानें होत नसेल, तर मग आम्ती सांगूं. तसें कर.
कर्म करण्याला उद्युक्त करणारी जी बद्री तिच्या मागें व पुठें, व कर्माच्या आरंभी व ऐोवटीं, हे अर्जुना, माझी आठवण करणे जर तुला कठीण वाटत असेल,
तर माझी वरचेवर आठवण करणें हेंही एका बाजूस राहूं दे; परंतु तूं आपल्या बड्वीचा विनियोग इंद्रियांचा व मनाचा निग्रह करण्यांत कर;
वृक्षवेलींना फठे आली तर ती पिकताच ते वृक्ष किंवा वेली ती टाकतात, त्याच प्रमाणें सिद्धीस गेलेलीं कर्में फलाइा न धरतां टाकून दे,
पण तों करीत असतां मनों माझें स्मरण करावें, अथवा मला अर्पण करण्याच्या हेतुनें कर्म करावें. ही भावनायुद्धां नको; ! अवघा तो व्यवहार शून्यामध्यें समर्पित होऊं दे.
खडकावर पडलेला पाऊस अथवा अग्नीत पेरलेली बीं रुजत नाही. अथवा पाहिलेलें स्वप्न, हें जसे व्यर्थ असतें, त्या प्रमाणें सर्व कर्में व्यर्थ मान.
अरे अर्जुना, आपल्या मुलीविषयीं जसा आपला जीव वासनाशून्य असतो, त्याप्रमाणे संपूर्ण कर्माचे ठिकाणीं तूं फलेच्छ्छारहित हो.
ज्याप्रमाणे अग्नीची ज्वाठा व्यर्थच आकाशांत जाते,
तशी तुझीं सर्व कर्में शून्यामध्यें गडप होऊं देत.

## अध्याय बारावा

अर्जुना हा फकत्यागु। आवडे कीर आसतगु। परि योगामाजि योगु। धूरेचा हा॥ २३३॥
येणें फकत्यागें सांडे। तें तें कर्म न विरुटे।
येके चि वेठे झाडें । वांझें जैसिं ॥ २३४ ॥
तैसें येणें इारिरें। इरारी येणें सरे। किंबहुना येरिझारे। चिरा पडे ॥ २३५॥
पैं आभ्यासाची पाउटी । करुनि टाकिजे किरीटि ।
ज्ञानें येइजे भेटी। ध्यानाचिये।। २३६॥
मन ध्यानेंसिं खेंव। देंति आघवे चि भाव। तेधवां कर्मजात सर्व। दूरि ठाके॥ १३७॥

कर्म जेथ दुरावे। तेथ फळत्यागु संभवे।
त्यागातव आंगवे। शांति सकळा ॥ २३८॥
ह्मणोनि यावेया झांती। हा चि ऋमु गा सुभद्रापती। अभ्यासू चि प्रस्तुतिं। कारण येथ॥ १३९॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्नयानं विशिष्यते।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥ २२॥

अर्जुना ! हा फलत्याग अत्यंत सोपा दिसतो
खरा, पण सर्व योगांत हा श्रेष्ठ योग आहे.
जसे वेठ्चे झाड एकदा प्रसवले की पुन्हा तें प्रसवत नाही याप्रमाणें कर्में करून त्यांचा फलत्याग केला असता त्या कर्मास पुन्हा अंकुर फुटत नाहींत.
तसें त्या फलत्यागामुकें सांप्रतच्या इारीरानें इारीराला येणें संपतें. इतकेंच नक्हे, तर, जन्ममरणाचा फेरा अजिबात बंद होतो. त्यावर शिाठा बसविली जाते.
अर्जुना, अभ्यासाच्या योगानें ज्ञान प्राप्त होते व ज्ञान व ज्ञानाच्या योगानें ध्यानाच्या भेटीस यावें.

मग सर्व भाव ध्यानाला आलिंगन देतात म्रणजे ध्यानांत गढून जातात. आणि जीवाचा संपूर्ण कर्मांशों संबंध तुटतो.
अशा रीतीनें कर्म दूर झालें, कीं फलाची इच्छा नाहींशी होते, आणि अशा त्या त्यागामुकें पूर्ण इांती हस्तगत होते.

म्हणून, हे सुभद्रापते, शांती प्राप्त होण्याकरितां हाच काय तो ऋम आहे; म्हणून आतां अभ्यासाचा अंगीकार करावा हेंच योग्य.

श्रेयः, हि, ज्ञानम्, अभ्यासात्, ज्ञानात्, ध्यानम्, विशिष्यते, ध्यानात्, कर्मफलत्यागः, त्यागात, शान्तिः, अनन्तरम्

अभ्यासाहून ज्ञान श्रेष्ठ आहे; ज्ञानाहून ध्यान श्रेष्ठ आहे, व अभ्यासाहून कर्म फलत्याग श्रेष्ठ आहे, कर्मफलत्यागानंतर शांती प्राप्त होते.

अभ्यासाहून गहन। पार्था मग ज्ञान।
ज्ञानापासूनि ध्यान। विऐोषिजे ॥ २४०॥
मग कर्मफकत्यागु। तो ध्यानापासौनि चांगु।
त्यागातव भोगु । इांतियुखाचा ॥ २४? ॥

पार्था, अभ्यासापेक्षां ज्ञान कठीण या ज्ञाना
पेक्षा ध्यानाची योग्यता अधिक आहे.
नंतर कर्माच्या फलांची इच्छा सोडणें हें ध्यानापेक्षांही उत्तम आहे; आणिए कर्मफल त्यागापेक्षां इांतिसुखाचा भोग चांगला आहे.

ऐसिया एया वाटा। इहिं चि पेणा सुभटा।
शांतिचा माजिवटा। टाकिला जेणें ॥ २४२ ॥
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैन्ःः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समकुखसुखः क्षमी ॥ २३॥

अझी या मार्गांतील चढती परंपरा आहे; आणि पार्था, या वाटांनी मुक्काम करीत जो अंतरंगातील प्रगाट जांतीचा ठाव गांठतां येतो.

अढ़्टेष्टा, सर्वभूतानाम, मैन्र; करूण;, एव, च, निर्मम:, निरहंकारः, समढु:खसुखः, क्षमी

जो कोणाचाही द्वेष करीत नाहीं, जो सर्व भूतांचा मित्र, जो दयाठू, जो ममत्वशून्य, सुख व दःख समान मानणारा, जो क्षमावान् आहे.

जो सर्वभूतांचां ठांइं। द्वेषातें नेणें काहिं। आप परु नाहिं। चैतन्या जैसा ॥ २४३॥

उत्तमातें धरिजे। अधमातें अक्टेरिजे। हें काहिं चि नेणिजे। बसुधा जेवि॥ २४४॥
रायाचें देह चाळूं। रंकातें परउतें गाळूं। हें नेणे चि कृपाठू। प्राणु पैं गा॥ २४५॥
गाइची तृषा हरुं। व्याघ्रा विष होउनि मारुं। हें नेणे चि करुं। तोय जैसें ॥ २४६॥
घरिचिया उजियेड करावा। पारखेया आंधारु होआवा। हें न ह्मणे चि पांडवा। दीपु जैसा॥ ॥४७॥
ऐसी सर्वभूतमात्रिं। येकपणाची मैत्री। कृपेची धात्री। आपण जो ॥ २४८ ॥ आणि मी हे भाष नेणे। माझें काहीं चि न ह्मणे। सुख ढुःख जाणणें। नाहिं जेया॥ १४९॥ तेविं चि क्षमेलागि। पृथ्वीचा पवाडु आंगिं। संतोषा उत्संगिं। घर दीन्हलें।। २४०॥

चैतन्याच्या ठायीं जसा आपपरभाव नाही, तसेच त्याच्या मनांत भूतमान्राविषयीं द्वेष म्हणून मुळींच वसत नांही.
उत्तमाचा स्वीकार करावा, आणि नीच म्हणून त्याग करावा असा विचार ज्या प्रमाणें पृथ्वी मुळींच जाणत नाहीं;
किंवा राजाच्या देहाचें चलनवलन करू व दरिद्री पुरुषाचा देह टाकून द्यावा असें जसें प्राणवायू कधीं म्हणत नाही,
गायीची तहान भागवूं पण व्याघ्राचा मात्र विष होऊन प्राण घेऊ, ही करणी जइी पाण्याला ठाऊक असत नाहीं,
अगा पांडवा, दीवा जसा सर्वांना प्रकाइा देतो, जे घरचे, त्यांसाठीं उजेड करावा आणि परक्यांना अंधार पाडावा; असें कधींही मनांत आणीत नाहीं;

तरी मनीं एकत्व भाव असल्यामुकें जो सर्व प्राणिमात्राला एकरूप
समजून त्यांच्याइीं मैन्री करतो आणि जो कृपेची जन्मभूमी असतो.
आणि हें माझे, हें तुझें हा भावच ज्याच्या मनांत उद्नवत नाहीं, व ज्याला सुखढुःखांची जाणीव नसते;
त्याचप्रमाणें, क्षमेविषयीं ज्याची पृथ्वीयारखी योग्यता आहे,
व जो संतोषाला निरंतर आपल्या मांडीवर नांदवितो;

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्ययः। मय्यार्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १४॥

संतुष्टः, सततम्, योगी, यातात्मा, दृढनिइचयः, माय, अर्पित, मन, बुद्धि, यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः

जो सर्वदा संतुष्ट आहे, जो स्थिरचित्त आहे, माइया ठिकाणीं ज्याचें मन टृ आहे असा, आणि ज्यानें आपले मन व बुद्धी मला अर्पण केलीं आहेत, असा माझा भक्त झाला आहे, तोच मला प्रिय आहे.

वरिषायेंवीण सागरु। जळे जैसा निर्भरु। तैसा निरउपचारु। संतोषिया जो॥ २५? ॥
वाउनि आपुली आण। धरी अंतष्करण। निश्र्यया साचपण। जेयाचेनि॥ ३५२ ॥ जीउ परमात्मा दोन्ही। बैसोनि एका आसनिं। जेयाचां हद्यभुनों। विराजति ॥ २५३॥ ऐसा योगसमृद्धि। होउनि जो निरवधी। अर्पित मनोबुद्धि। माझां ठांइं॥ २५४।। आंतु बाहिरि योगु। निर्वाकला चांगु। माझा अनुरागु । सप्रेमु जेया॥ २५५॥ अर्जुना तो चि भक्तु। तो चि योगी मुक्षु। तो वह्लभा मी कांतु। एसा पढियें।। २४६॥
हें नां तो आवडे। जीवाचेनि पाडें। हें इं येथ थोडें। रूप करणें। २५१॥
पढियेंतेयाची काहाणी। हें भूलीची भारणी। येथौनि बोलणीं। बोलावती।। २५८।।
ह्मणौनि गा आह्मां। वेगिं आली उपमा। यद्रविं काइ प्रेमा। उपमा असे ॥ २४९ ॥

ज्याप्रमाणे वर्षाऋतुवांचून देखील समुद्र पूर्ण पाण्याने भरला असतो, तसा जो बाह्य उपचाराशिवाय संतोषानें नेहमी पूर्ण भरलेला असतो;
जो आपल्या अंतःकरणाला प्रतिज्ञेनें स्वाधीन ठेवतो ज्याच्यामुळें निश्ययाला खरेपणा लाभतों,
ज्याच्या हृदयामध्ये जीव परमात्मा हे दोघेंही
ऐक्यरूपी आसनावर बसून शोभत आहेत;
असा ऐक्यरूपी ऐइवर्यानें संपत्न होऊन जो माइया सगुण स्वरूपाचे ठिकाणीं आपली मनोबुद्धि अर्पण करितो.
तो अंतःकरणाने मदूपप व बाह्य आचरणातही प्राणायामादि साधनांनों चांगला शुाद्न झाला असून ज्याच्या मनीं मजविषयीं सप्रेम अनुरक्ति आहे.
अर्जुना, तोच भक्त, तोच योगी, तोच मुक्त, समजावा. जणूं तो माझी कान्ता आणि मी वह्लम, इतका मला आवडतो.
इतकेंच नव्हे, तर, "तो मला प्राणासारखा प्रिय असतो" पण हीही उपमा, त्याचावर असलेलें माझें प्रेम वर्णन करण्यास कमीच पडते.
प्रेमठ भक्तांची कथा म्हणजे चित्ताला भूल पाडणारीच होय, ते इब्दा पलीकडील आहे, तरीपण तुझें माइयावरील प्रेमच मला बोलायला लावते.
आणि म्हणूनच आम्दी सहजच अशी उपमा देऊन गेलो; परंतु यां निःसीम प्रेमाचें वास्तविक वर्णन करणें राक्यच नाहीं.

## अध्याय बारावा

आतां असो हें किरिटि । प्रियाचिया गोठी। दूणा थांड ऊठी। आवडि गा। २६०॥

तेया ही वरि विपायें। प्रेमळ संवादियें होये। तरि तिये गोडिये काय आहे। कांटाळें गा। १६२॥

ह्मणौनि गा पार्था। तूं चि प्रियु आणि श्रोता। वरि प्रियाची वार्त्ता। प्रसंगें आली ॥ २६२॥

तरि आतां बोलों। भलेया सुखा मीनलों। ऐसें ह्मणौनि डोलों । लागले दे३॥ ॥ २६३॥

मग ह्मणे जाण। तेयाचे लक्षण। जेया मीं अंतष्करण। बैसो घालीं।। २६६।।

सार्थ श्री ज्ञानेेवरी

पण अर्जुना, आतां हें पुरे झालें, कारण, आवडत्या भक्तांच्या गोष्टी सांगण्यांत प्रेमाला दुप्पट बठ लाभतें.
तशांत जर कदाचित् श्रोताही प्रेमळ मिळाला, तर मग त्या प्रेमगोडीची कइाइीं तुलन्ना करतां येईल काय ?

म्हणून अर्जुना, तुला सांगतो, कीं तो भक्त आणि तो प्रेमळ श्रोता तूंच आहेस; आणि भक्ताची लक्षणे सांगण्याची सुसंधी तुझया प्रश्नाने मला मिळाली आहे.
म्हणून आतां मी बोलतोंच. या सुखाची व माझी भेट घडली हे किती चांगले झाले, इतकें बोलून देव प्रेमानंदानें डोलूं लागले.
मग श्रीकृष्ण म्हणाले, ज्या भक्ताला मी आपल्या हृदयांत साठवून ठेवतों; त्या प्रेमळ भक्ताचे लक्षण ऐक व समजून घे.

यस्मात्, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्, न, उद्गिजते, च, यः, हर्ष, अमर्ष भय, उट्ढैगः, मुक्तः, यः, सः, व, मे, प्रियः

ज्याच्यापासून लोकांना उट्ठेग होत नाही; व लोकांपासून ज्याला क्षोभ उत्पत्न होत नाही; जो हर्ष, कोध, भय आणि उद्गेग यांपासून सुटला आहे, तोच मला प्रिय आहे.

तरि सिंधूचेनि माजें । जळचरां भय नुपजे। आणि जळचरिं न बुजे । समुद्र जैसा।। २६५॥ तेवि उन्मत्तें जगें। जेयासि खंति न लगे। आणि जेयाचेनि आंगें। न सिणे लोकु॥ २६६॥

किंबहुना पांडवा। इरीर जैसें अवयवां। तैसा नुभगे जीवा। जीवपणें जो ॥ २६७।। हें जग चि देह जालें। ह्मणौनि प्रियाप्रिय गेलें। हर्षामर्ष ठेले। दूरि जेया। १६८ ॥

ज्याप्रमाणें समुद्राच्या खवळण्याचें जलचरांना भय वाटत नाहीं, आणि जलचरांना समुद्र कंटाकत नाहीं.

ज्या प्रमाणें उन्मत्त जगाच्या योगानें ज्याला खेद होत नाहीं; आणि ज्याच्यापासून जगालही कधीं इीण होत नाहों.
फार काय सांगावें ? शारीर ज्याप्रमाणें अवयवांना कंटाळत नाहीं तसा तो जीवमात्राइी जीवभावाने एकच असल्यामुके उद्गेग पावत नाही,
जग म्हणजे आपलाच देह झाल्यामें प्रिय आणि अप्रिय हे भय
निघाले. म्रणून त्याची आवड-निवड, हर्ष-कोध हे संपूर्ण नाहीये झाले.

## अध्याय बारावा

ऐसा जो द्वंद्गमुक्तु। भयोट्गेगरहितु ।
एया ही वरि भक्तु। माझां ठांडं॥ १६९॥
तरि तेयाचा गा मज मोहो। काय सांघों तो पढियो।
हें असो जीवें जीवो। माझेनि तो॥ १७०॥
जो निजानंदें धाला। परिणामां आयुष्य आला।
पूर्णते जाला। वर्लभु तो।। २७? ॥
अनपेक्षः शाचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ २६॥

निरपेक्ष, शुद्ध, तत्त्वार्थीचा देखणा, उदासीन संसारव्यथेपासून मुक्त, निर्भय व फकाच्या इच्छनें कोणतेही कर्म न करणारा, असा जों माझा भक्त असतो, तो मला प्रिय आहे.

जेयाचां ठांइं पांडवा। अपेक्षे नाहिं रिगावा।
सुखासि चढावा। जेयाचें असणें ॥ २७२॥
गंगा शुाचि होये। पाप ताप जाये।
परि तेथ आहे। बुडणें येक ॥ २७३ ॥
मोक्ष देउनि उदार। कासी होये किर सधर। परि वेचावें लागे इारीर। तिये गाविं ॥ २७४ ॥

हिमवंतिं दोष जाये। परि तेथ जीविताची हाणि होए। तैसें सुचित्त नद्हे। सज्जनाचें॥ २९४॥

खोलिये पारु नेणिजे । तहीं संतीं न बुडिजे। रोकडेया आणि लाहिजे। मोक्षु फुका॥ २७६॥
संतांचेनि आंगलगें। पापातें जिणणें गंगे।
तेयांचें मी सांगे। श्रुचित्व कैसें ॥ २७७॥

अर्जुना, ज्याच्या ठिकाणीं वासनेला प्रवेइाच मिकत नाहीं, आणि ज्याच्या जगण्यानें त्याच्या आंतील आत्मसुखाचा उत्कर्षच होत राहतो.

गंगा अत्यंत पवित्र आहे आणि तिच्या स्नानानें पाप आणि ताप दोन्हीं नाइा पावतात, परंतु तिच्यात बुडण्याची भीती असते.
काइी क्षेत्र मोक्षप्राप्ती करून देण्यास प्रख्यात आहे;
परंतु त्या क्षत्रामध्यें मुमुक्षूचें इारीर पडावें लागतें.
हिमालय पर्वतावर गेलें असतां दोषांचें क्षालन होतें; पण या पापक्षालनांत जीविताच्या हानीचें भय. पण सज्जनांच्या अंगीं जो पदित्रपणा आहे, तो अइाप्रकारचा नद्हे.

गंगेप्रमाणेंच साधूच्या खोलीचा अंत लक्षात येत नाहों, पण भक्त तेथे बुडत नाही व त्याची प्राणहानी न होतां त्याला अविच्छिन्न मोक्ष प्राप्त होतो.
ज्या संतांच्या समागमानें गंगेचेंही पातक नाहींसें होतें; त्या
संताच्या संगाने जो पकित्रपणा येतो तो किती अगाध म्हणावा !

## अध्याय बारावा

ह्मणुनु असो जो ऐसा। श्रुचित्वें तीर्था कुवांसा। जेणे लंघविलें दिशा। मनोमळ॥ २७८॥
आंतु बाहिरि चोखाठु। सूर्यु जैसा निर्मळु।
आणि तत्वार्थीचा पायठु। देखणा जो॥ २७९॥
व्यापक आणि उदास। जैसें हें आकाइा। तैसें जेयाचें मानस । सर्वगत ॥ २८०॥
जो संवसारव्यथा फीटला। निरास्यें निवडला। फांसाहूनि सूटला। विहंगु जैसा॥ २८? ॥ तैसा संततु स्वमुखें। कृ्हणीच टवंच नेदखे। नेणिजे गतायुष्यें। लज्जा जैसी॥ २८२॥ आणि कर्मारंभालागि। जेया अहंकृति नाहिं आंगिं। जैसा निरंधनिं विण आगी। विझणें चि उरे ॥ २८३॥
तैसा उपशामू चि भागा। जेयासि आला पैं गा। जो मोक्षचिया आंगा। लिहिला जैसा॥ १८४॥ अर्जुना हा ठावोवेहीं । सोहंभावसरोवरि। द्वैताचां पइली तीरीं। उतरों सरला॥ २८५॥
किं भक्तिसुखालागि। आपण चि जाला दों भागीं। वांटूनियां आंगीं। सेवकै बाणी ॥ २८६॥
येरा नाव मीं ठेवी। मज भजतेया वोज बरवी। न भजतेया दावी। योगिया जो ॥ २८७॥
तेया आह्मां वेसन। आमचें तो निधान। किंबहुना समाधान । तो मिके तैं ॥ २८८॥

## सार्य श्री ज्ञानेश्वरी

म्कणून आतां हें वर्णन पुरें. जो पाकिन्य्याचे बाबतीत तीर्थांना आश्रयरूप असतो, ज्याने आपल्या मनाचे दोष दिशांच्या पतीकडे पळवून लावले. जो आंतबाहेर सूर्यासारखा निर्मळ आहे; पायाठू मनुष्याला ज्याप्रमाणें दिव्य हृष्टी असते, आणि जो ब्रह्मरूपी धन पाहणारा पायाठू आहे.
ज्याप्रमाणे आकाइा सर्वत्र व्यापक असून सर्वांपायून अलिप्त असतें, त्याप्रमाणेंच ज्याचें मन नेहमीं सर्वत्र व्यापक व उदास असतें;
ज्याप्रमाणें पारध्याचे हातून पक्षी सुटून गेल्यावर तो निर्भय होतो, त्याप्रमाणें जो संसारतापांतून निसटून विरक्तींत दंग झाला आहे; ज्याप्रमाणे मेलेल्या पुरुषाल्ग मुळ्रीच लज्जा नसते, नाहीं, तसा जो नेहमीं सुखी असून त्याला चांगलें व वाईट यांची बिलकूल पर्वा नसते.
आणि कर्माचा आरंभ करण्याकरितां लागणारा अहंकार ज्याच्या ठिकाणी नसतो. ज्या प्रमाणें काष्ठरहित अग्नी विझून जातो.
ज्या प्रमाणें ज्याच्या वांटयाला झांती आली
व नाव मोक्षाच्या पटावर लिहिलेलें असतें.
अर्जुना अशा प्रकारें आत्मस्वरूपानें ओतप्रोत भरलेला पुरुष अद्ढैताच्या पैलतीरावर पोचल्यासारखाच होतो.
अथवा मुक्तिसुखाचा अनुभव भोगण्यास मिळावा म्कणुन जो आपणच द्विधा होतो, आणि सेवकत्व, दास्य, हेच आपले आहे असे म्हणतो.
दुसग्या भागाला जो 'मी' म्हणजे' देव' हें नांव देतो; आणि अद्धेतों भजन संभवत नाहीं, अशा लोकांना, जो योगी भजनाची चांगती पद्धत दाखवितो,
अशा भक्ताचा आम्दांत्गा मोठा छंद आहे; तो आमच्या ध्यानाचा विषय ! तो भेटला म्हणनेच मलं समाधान वाटते,

तेयालांगि रूपा येणें। तेयाचेनि एथ असणें। तेया लोण कीजे प्राणें। ऐसा पढियें ॥ २८९ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न झोचति न काड्रक्षति। गुभागुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ २७ ॥

त्याच्यासाठीं मी रूप धरतों. त्याचेसाठीं मी इहलोकों असतों. तो मलग इतका प्रिय असतो की, त्याच्या वरून आम्ती आपले जीव, प्राण ओवाव्ठून टाकावे असें वाटतें.

यः, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न कांक्षति, गुभागुभपरित्यागी, भक्तिमान, यः, सः, मे प्रिय:

जो भक्त हर्षितही होत नाही किंवा ढुखही करीत नाही, जो क्ञाचीहीत्री इच्छा करत नाही आणि ज्याने जुभागुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे तो मला अत्यंय प्रिय आहे.

जो आत्मल्राभासारिखें। गोमटें काहिं चि नेटखे। आणि भोगविरोषें। हरिषैजेना ॥ ९९०॥ आपण चि विथ्व जाला। तरि भेदभाॐँ गेला। ह्मणोनि केषे दूरि ठेला। जेया पुरषा॥ ॥९? ॥ पैं आपुलें जें साचें। तें कल्पांति हिं न वचे। हें जाणूनि गतांचें। न शोची जो ॥ २९२॥ जेयापरोतें नाहिं। तें जाला आपुला ठांड्ं। याल्गागि कांहिं। आकांक्षी ना॥ ॥९३॥ वोखटें ना गोमटें। या काइसेया ही न मेटे। राति देॐ न घटे । सूर्यु जैसा ॥ २९४ ॥ ऐसा बोधू चि केवठु। होउनियां निश्यठु । यावरि भजनरीठु। माझा ठांइं॥ २९५ ॥ तरि तेया ऐसें ढुसरें। आहां पदियंतें सोयरें। नाहिं गा साचोकारें। तूझी आण ॥ २९६ ॥

समः इत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इीतोष्णसुखदु:खेषु समः संगविवर्जितः॥ २८॥

जो आत्मप्राप्तीच्या तोडीचें दुसरें कांहींच चांगले समजत नाहीं, म्रणून त्याल्ग कोणत्याही विशेष उपभोगापायून आनंद होत नाहों.
आपणच विश्व आहोंत, अझी समजूत बनलेली असल्यामुळें, सहजच दुजा भाव विसरतो म्नणून ज्या पुरुषाच्या ठिकाणीं क्रेषयुद्री राहिलेल्ली नसते;
मी खरोखर आत्मस्वरूप आहे व ते आत्मस्वरूप कधींही नाशा पावत नाही, या विध्वासानें जो गत गोष्टीचा झोक करीत नाही,
आणि ज्याहून श्रेष्ठ अन्य काही नाही ते ब्रह्य तो स्वतच स्वतः्या ठायी होऊन राहिला तो क्सल्याही गोष्टीची इच्छा करीत नाहों.
सूर्याच्या ठिकाणीं रात्र किंवा दिवस, हें दोन्ही जसे घडत नाहींत, त्या प्रमाणें वाईट किंवा बरें हें त्याला कांहोंच वाटत नाही;

असा जो प्रत्यक्ष ज्ञानमूर्तीच बनला आहे आणिण त्यांतही माइया सगुणस्वरूपाचे ठिकाणी प्रेमभक्ती करणें हा ज्याचा स्वभावच बनलग.
तरी अरे अर्जुना, त्याच्यासारखे दुसरें आवडतें प्रियजन आम्दांल्ग खरोखर कोणी नाहीं, हें तुझी शापथ वाहून सांगतों.

सम; , ान्रो, च, मिन्ने, च, तथा, मानापमानयौः,
शीतोष्णयुखदुखेषु, सम, संगविवर्जितः

जो इस्तूरी आणि मिन्राइीं सारखा वागतो; जो रात्रूइी आणि मित्राइीं समान असतो; शीतउष्ण व सुखदु:ख हीं सारखींच समजतो, व जो सर्व संग सोडून असंग झाला,

पार्था जेयाचां ठांडं। वैषम्याची परि नाहिं। रिपुमिन्रां दोन्हों। सरिया पाडु ॥ २९७ ॥
जो खांडावेया घाॐ घाली। कां लावणी जेणें केली। या दोघा येकि चि साउली। वृक्ष जैसा॥ २९८॥
नातरि इक्षुदंडु। पाकितेया गोडु।
गाक्कितेया ही तो चि पाडु। येकु चि गा॥ २९९॥
अरिमित्रासिं तैसा। अर्जुना जेया भाव ऐसा। मानापमानीं सरिसा। होंतु जाए॥ ॥००॥
साइं रितुं समान। जैसें कां हें गगन। तैसें येक जि मान । इीतोष्णीं जेया। २०२ ॥
दक्षिणोत्तर मारुता। मेरु जैसा पांडुसुता।
तैसा सुखढुःखां प्राप्तां। मध्यस्तु जो॥ २०२॥
माधूर्यों चंद्रिका। सरिसी चि राया रंका।
तेसा जो सकळ्किका। भूता समु॥२०३॥
आघवेयां येक। सेव्य जैसें उदक।
तैसें जेयातें लोक। आसंसीति ॥ २०४॥
जो सुबाह्यों संगु। सांडुनियां लागु।
येकाकी असंगु। आंगि सूनि ॥ २०४॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ २९॥

अर्जुना, विषमता ही गोष्टच ज्याच्या मनात येत नाही, इात्रू आणि मित्र या दोधांनाही सारखेंच मानतो;
जो तोडण्याकरितां घाव घालतो किंवा ज्यानें आपलें रोप लावलें, वृक्ष आपली सावली दोघांना सारखीच देतो; तसाच हाही ममत्वाने वागतो.
किंवा ज्याप्रमाणे ऊस पाणी घालून वाढविणाप्याला गोड व जो चरकांत घालून गाळणाराला कडू, असा असत नाहीं. त्याप्रमाणें, अर्जुना, इात्रु आणि मिन्रांचे ठायों ज्याचे मनों अशी सम भावना आहे, व ज्याच्या मनाची स्थिति मानाच्या व अपमानाच्या वेठीं सारखींच राहते;
तिन्ही ऋतू असले तरी आकाइा अलिप्त व समानच राहते, त्या प्रमाणें थंड व उष्ण या दोहोंस सारखेंच मानतो;
अर्जुना, मेरु पर्वत ज्याप्रमाणें दक्षिण व उत्तर या दोन्ही दिइांकडील वाज्यास सारखाच मानतो, तसा प्राप्त होणारी जीं सुखदुखें, त्यामध्यें जो अचल असतो;
रावापायून रंकापर्यत चांदणे जसें सर्वास सारखेंच सुखकर असतें, तसा जो सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं सारखा असतो. सर्व जगाला पाणी सारखेंच सेव्य आहे, त्या प्रमाणें ज्या भक्ताची स्वर्ग, मृत्यु व पाताठ हे तिन्ही लोक इच्छा करितात;
जो अंतर्बाह्य विषयाभिलाषेचा संग सोडून व एकांतांत राहून आपलें मन आपल्या मनावरच स्थिर करून सुख मानतो;

तुल्य, निन्दा, स्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्, अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्, मे, प्रियः, नरः

निंदा व स्तुती समान मानणारा, मौन धरणारा, कशांतही संतुष्ट असणारा त्यांचे कोणतेही ठिकाण ठरलेलें असें नाहीं; स्थिरबुद्धी असलेला जो भक्तिमान् मनुष्य, तो मला प्रिय आहे.

जो निंदेतें निघे। स्तुतितें न श्लाघे।
आकाइा न लगे। लेपु जैसा॥ २०६॥
तैसा निंदे आणि स्तुती। मानु करुनु येका पांती।
विचारें प्राणवृत्ती। जानिं मौनीं ॥ २०७॥
साच लटकें दोन्हीं। न बोलेल मौनिं। भोगितां उन्मनी। आराय ना॥ २०८ ॥

जो यथालाभें तोखे। अल्गमें हिं न पारुखे। पाउसेंविण न सुके । समुद्र जैसा ॥ २०९ ॥ आणि वायुसि येके ठांइं। बिढार जैसें नाहिं। तैसा न धरी चि केहीं। आश्रयो जो ॥ २२०॥
हें विथ्व चि माझे घर। ऐसी मति जेयाची स्थिर। किंबहुना चराचर। आपण जालां। २१? ॥ एयावरि पार्था। माझां भजनीं आस्था। तरि तेयातें मी माथां। मुगुटु करीं॥ २२२॥ उत्तमारि मस्तक। खाजविजे हें काये कवातिक। हा मानु करिति लोक। पायवणियां। २२३॥
तरि शद्धावस्तूसि आदरु। करितां जाणिजे प्रकारु। जरि होये श्रीगुरु। सदाशिव॥ २२४॥
तरि हें असो आतां। महेशातें वानितां। आत्मवस्तुति करितां। संचारु असे ॥ २२५॥

ज्याप्रमाणे आकाशाला कइाचाही लेप लागत नाही, त्याप्रमाणे जो निंदा आणि स्तुती झाली असे समजून हर्ष मानीत नाही.

त्याप्रमाणें निंदा व स्तुती यांची सारखीच गणना करून जो प्रपंचात तसाच निर्जन वनांतही, अचंचठ वृत्तीनें वावरतो.
सत्य आणि असत्य दोन्ही बोलून न बोलल्यासारखें असल्यामुळें तो मौनी झाला आहे; व ब्रह्मस्थितीचा उपभोग घेण्यापायून जो कधींही दूर होत नाहीं;
जसा पाऊस पडला नाहीं म्हणून समुद्र आटत नाहीं, त्याप्रमाणें, तसें कांहों मिव्ठालें, तर संतुष्ट होत नाहीं, न मिळाले, तर रुष्ट होत नाहीं.
आणि ज्याप्रमाणे वायू एका ठिकाणी स्थिर राहत
नाही, त्याप्रमाणे हाही एकच जागा धरून राहत नाही.
हें विश्वच माझें घर आहे अइी ज्याची पक्की समजूत झाली आहे, फार काय जो चराचर आपणच झाला आहे,
आणि अर्जुना; असा पूर्णत्वाय पोहोंचला असूनही ज्याची माइया भजनाच्या ठिकाणीं पूर्ण इच्छा आहे, त्याल्य मी आपल्या मस्तकों मुकुटाप्रमाणें धारण करतों. श्रेष्ठापुढे मस्तक झुकविणे ही रीतच आहे, यांत काय मोठें नवल आहे ? माइया या उत्तम भक्ताच्या चरणतीर्थाचा तिन्ही भुवनांतील लोक आदर करतात.
तर ज्याची माइया ठिकाणीं पूर्ण श्रद्धा आहे, अशा भ्धद्धेयाचा आदर कसा करावा हे भगवान इांकर सद्गुरु प्राप्त होतील तरच समजणारे आहे.
परंतु हें कथन इतकेंच पुरे. महेइा माझेंच रूप असल्यानें त्यांची स्तुती करू लागलों, तर आत्मस्तुतीच केल्यासारखे होईल,

## अध्याय बारावा

येयालागि हें। ह्मणितलें रमानाहें। अर्जुना मी वाहें। सिरिं जेयातें॥ २२६॥ जो पुरुषार्थसिद्वि चौथी। घेउनि आपुल्गां हातिं। रिगाला भत्तिपंथी। जगा देंत॥ ॥२७॥
कैवल्याचा आधिकारि । सोडि बांधि मोक्षाची करी। किं जळाचिया परी। तळवट घे ॥ २२८॥
ह्पणोनिं तो नमख्कारु। तेयातें मगुटु करूं। तेयाचे टांक धरूं । कंठिं आव्दीं ॥ २२९॥ तेयाचेया गुणाचों लेणों। लेवडं आपुल्गा वाणीं। तेयाची कीर्ती श्रवणीं। आइकों आंद्मीं ॥ २२०॥

तो पहावा हे डोहळे । ह्मण्निन अचक्षू मज डोळे । हातिचेनेनि करकममें। पूंगों जेयातें ॥ २२२ ॥ दों वरि दोनि। भुजा आलों घेडनि। आलिंगावेयालग्गौनि । तेयाचें आंग ॥ २२२॥ तेया संगाचेने सुरवाडें। आहांां देतधरणें घडे। किंबहुना आवडे। निरोपमु ॥ २२३ ॥
तेया आवां मेन्र। येथ काइसें पां चित्र। परि तेयाचें हिं चरित्र । आयिकति जे ॥ २२४ ॥
ते ही प्राणपरौते। आवडति हें निरतें।
जे भक्तिचरित्रातें। आसंसीति ॥ २२५ ॥
जें हे सांद्यत। सांघितलें तुज प्रस्तुत।
भक्तियोगसंमत । योगरूप ॥ २२६ ॥

म्रणून श्रीकृष्ण म्रणाले, या गोष्टीचा उल्लेख मी करीत नाहीं. तर अशा माइया भत्तांना मी आपल्या मस्तकावर धारण करतों.
चौथा पुरयषार्थ जो मोक्ष, त्याल्गा आपल्या हातांत घेऊन,
भक्तीच्या मार्गानें जगाला मोक्ष देण्यास निघाला.
जो कैवल्याचा अधिकारी आहे, व मोक्ष देणे न देणे हे तोच ठरवितो; असे असूनही तो पाणी जसे नेहमी सखोल जमीकडे वाहते, तया नम्रतेने खालच्या पातठीवर राहतो.
म्नणूनच त्याला आम्त्री नमस्कार करितों, अगा, त्याला माथ्यावरचा मुकुट करूं. त्याची ल्गथही चक्षावर मिरवू.
त्याच्या गुणवर्णनानें आम्नी आपल्या वाणीला भूषवतो, आणि त्याची कीर्ति, हाच कोणी दागिना, तो आम्नी आपल्या कानांत घालूं.
अशा भक्तांचे दर्शन घडावें, अशा मनाच्या ओटीनें आम्ही डोठेरेहित आहोंत तरी, डोोें धारण करतों, हातींच्या लीला कमळानें आम्मी त्याची पूजा करतो.
त्यांच्या झरीराल्ग आलिंगन देण्याकरितांच आम्न्ली दोन
भुजांवर आणखी दोन भुजा घेऊन अवतरलों आहोंत.
त्यांच्या संगतीच्या सुखातिशयानें, निराकार जो मी, त्या मला देह धारण करावा लगगतो. किंबहुना, तो मला वर्णवेना, इतका आयडतो.
अशा भक्तांसीं माझें अत्यंत सख्य असतें,
असें म्नणण्यांत विशेष गोष्ट ती कोणती ?
तयेच जे कोणी माइया भक्तांच्या चरित्राची स्तुति करतात, ते देखील आम्हाल्ग प्राणांपतीकडे आवडतात, हे खरे आहे.
अर्जुना, तुलग जो हा पूर्ण रीतीनें योग सांगितला, त्यांत माझ्याझीं ऐक्य करणारे जेवटे योग आहेत, त्या सर्वांचा अंतर्भाव होतो,

मी प्रतीतें करीं । कां मनीं सिरसा धरीं। येवढी थोरी। जेया स्थिती ॥ २२७॥

ज्या भक्तिस्थितीची एवडी थोरवी आहे की, त्या भक्तियोगयुक्त पुरुषावर मी स्वतः प्रीति करतों, मी त्याचें ध्यान करतों, अथवा त्याला मस्तकावर धारण करतों.

ये, तु, धर्म्यामृतम्, इदम्, यथा, उक्तम्, पर्युपासते श्रद्धधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते अतीव, मे प्रियाः

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते।
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥ २०॥

पण माइयावर श््वा ठेवून आणि मत्पर होऊन जे माझे भक्त हें जें माझे धर्म्य व अमृतासारखे सांगणे आहे, व जे त्याचें सेवन करतात, ते मला अत्यंत प्रिय आहेत.

ते हे गोठि रम्य। अमृताधारधर्म्य। प्रेरीति प्रतीतिगम्य। आइकोनि जे ॥ २२८ ॥
परि निरोपिली जैसी। तिया स्थिति रमत मानसिं। मग सुक्षेत्रि जैसी। पेरणी जाली ॥ २२९ ॥
तरि श्रद्बा करुनि आदरें । जेयांचा ठांडं विस्तारे। जीविं जेयां थारे। अनुष्ठिती॥ २३०॥ पार्था गा जगीं। भक्तु तो चि योगी। उत्कंठा तेयांलागि। सदा मज॥ २३२॥
तो तीर्थ तो क्षेत्र। जगीं तो चि पवित्र। भक्तिकथेसि मैत्र। जेयां पुरुषां ॥ २३२॥ आह्मीं करुं तेयाचें ध्यान। तो आमचें देवतार्चन। तेंवांचूनि आन। गोमटें न मनूं ॥ २३३॥

तेया आह्मां वेसन। आमचें तो निधान। किंबहुना समाधान । तो मिळे तो ॥ २३४॥
प्रेमठांचेया वार्त्ता। जे अनुमोदिती पांडुसुता।
ते देखों परदेवता। आपुली जैसी ॥ २३५॥

धर्म्य व चित्ताल्ग मोहक अरी हो अमृताची धारा व धर्माला अनुकूल अशी गोष्ट ऐकून घेतात आणि तो अनुभूती ज्यांच्या ठिकाणी वाढत जाते.
व ज्यांच्या मनाची खरोखर अइी स्थिति होते, तर तशा मनांत हा भक्तियोग म्हणजे उत्तम शोतांत पेरणी केल्याप्रमाणें आहे.

परन्तु मला परम साध्य मानून, याच बाबतींत प्रेम धारण करुन, व माइया भक्तीविषयीं प्रेम वागवून तिलाच आपलें सर्वस्व मानतात.

अर्जुना, तेच यां जगांत खरे भक्त, आणि खरे योगी. आणि म्हणूनच, पार्था, त्यांच्याविषयीं मला अतिशाय प्रेम असते.
ज्या पुरुषांना भक्तिकथेचा प्रेमळ छंद लागला आहे, तेच या जगतांत आमचे पचित्र तीर्थ व पविन्र, क्षेत्र होत. व तेंच पवित्र पुरुष आहेत.
आम्ही त्यांचेच ध्यान करतों. तेच आमचें देवतार्चन,
त्यांच्या वांचून आम्हांला कांहीही एक गोड वाटत नाही.
आम्हांला त्यांचाच नाद, तेच आमचे द्रव्याचे ठेवे, फार काय
सांगावें ! ते आम्कास भेटतात तेव्दांच आम्लांस समाधान वाटतें.
अर्जुना ! पण जे कोणी अशा प्रेमळ भक्तांया गोष्टी
करतात, तीच आमची परम देवता असें आम्ही मानूं.

## अध्याय बारावा

ऐसें निजजनानंदें। तणें जगदादिकंदें। बोलिलें मुकुंदें। संजयो ह्मणे॥ २३६॥
राया जो निजानिर्मकु। निष्कठु ल्यककृपाठु।
इारणागतां स्नेहाסु। इरण्य जो॥ २३७॥
जो सुरसाह्यें सीळ। लोकललनलीळ।
प्रणतिप्रतिपाठ। खेळु जेयाचा ॥ २३८॥
जो भक्तवत्यल। प्रेमळप्रांजठ।
सत्तयेतु सकळ। कठ्गानिधी॥ २३९॥
जो धर्मकीर्त्तिढवठु। अगाध दातृत्वें सरकु।
अतिबठु प्रबठु। बक्ठिंधनु ॥ २४०॥
तो कृष्णुजी वैकुंठीचा। चकवर्त्ती निजाचा।
सांघे एरु दैवांचा। आइकतु असे ॥ २४२ ॥
आतां एयावरी। निरोपिती परी।
संजयो ह्मणे अवधारीं। धृतराष्ट्रातें। २४२॥
ते चि रसाळकथा। मह्नाटिया प्रतीतीपंथा। आणिजैल आस्था। अवधारिजो ॥ २४३ ॥

ज्ञादे३ ह्मणे तुह्मीं। संत वोळगावेति हें मीं । पढविला स्वामीं। निवृत्तिनाथें ॥ २४४ ॥

## सार्थ श्री ज्ञानेेवरी

संजय म्हणतो, धृतराष्ट्रा! आपल्या भक्तजनांचा ब्रह्मानंद व जो या जगाचें मूळ आहे, तो मुकुंद याप्रमाणें बोलता झाला.
राजा, धतराष्ट्रा, जो निर्मठ, निष्कलंक, जनांवर कृपा करणारा, इारणागतांचा प्रतिपाळ करणारा व इारण जाण्याला योग्य आहे.

देवा।ना साह्य करणें हेंच ज्याचे शील, लोकांचे लालन करणें, ही ज्याची लीला, व रारणागताचें रक्षण करणें हाच ज्याचा खेळ आहे,

जो भक्तजनांचा कनवाठठु; व जो प्रेमळ जनांना सुलभ आहे, ज्याकडे जाण्यासाठीं सत्य हाच सरक सेतू आहे, जो कलांचा निधी आहे.

धर्माप्रमाणेच वागणारा अशी ज्याची कीर्ती आहे, अपार औदार्यानें जो वैषम्यरहित आहे, ज्यांचे बठ अमर्याद व जो बठीच्या बंधनांत राहिला; तो भक्तांचा सार्वभौम राजा व वैकुंठींचा श्रीकृष्णपरमात्मा, तो सांगत आहे, आणि भाग्यवंत अर्जुन ते ऐकत आहे.

संजय राजा धृतराष्ट्|ला म्हणतो, आतां यानंतर भगवंताचा व्याख्यान करण्याचा जो प्रकार आहे तो ऐक.
तीच संजयाने सांगितलेली रसाळ कथा
मराठी भाषेंत कथन करण्यांत येणार आहे,
श्रीज्ञानेव्वरमहाराज म्हणतात, श्रोतेहो, तुन्हांसारख्या संतांना आम्हीं दारण जाऊन तुमची सेवा करावी, हेंच आम्हांल्ग स्वामी निवृत्तिदेवांनों इिकवले आहे.

ॐतत्सदिति श्रीमद्नगवदीतायूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्चें श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादरामोऽध्यायः

## सार्थ ज्ञानेथ्वरी <br> अध्याय तेरावा

केलेयां स्मरण। सकळ विद्यांचें अधिकरण।
ते बंदूं चरण। श्रीगुरूचे ॥ ? ॥
जेयांचेनि आठवें। इाब्दसृष्टि आंगवे।
सारस्वत आघवें। जीभेसि ये ॥ २॥
वक्तृत्व गोडपणें। अमृतातें पारु ह्मणे।
रस होंति ॐळगणे। अक्षरांचे ॥ ३ ॥
भावांचें अवतण। अवतरवीति खुण।
हाता चटे संपूर्ण । तत्वभेदु ॥ ४ ॥
श्रीगुरूचे पाए। हृय गवसूनि ठाए।
तैं ऐवडें भाग्य होए। उन्मेषासि॥ ॥॥

ज्या चरणांचें अत्यंत परम आदराने स्मरण केले असतां, शिष्याच्या ठिकाणीं सर्व विद्या येऊन राहतात, त्या गुरुचरणांना वंदन करू या.
त्यांचें स्मरण केलें असतां सर्व कविताइाक्ती स्वांधीन
होते व जिभेवर सरस्वतीची वाणीच विलसू लगते.
ज्यांच्या स्मरणानें वक्तृत्वाच्या गोडपणापुढें तें अमृतासही शिळें पडतें; व तोंडांतून निघणाग्या प्रत्येक अक्षरागणिक रस सेवेकज्यांप्रमाणें हात जोडून उभे राहतात.
आणि उद्दिष्ट अर्थाची खुलावट होऊन अभिप्रायांची स्पष्टता करविणारें मर्म संपूर्णपणें हातीं येतें.
जेद्हा श्रीगुरुचे पाय आपल्या हृदयांत
राहतात, तेब्हांच ज्ञानाचा भाग्योदय होतो;

$$
\begin{aligned}
& \text { अर्जुन उवाच - } \\
& \text { प्रकृतिं पुरषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। } \\
& \text { एतद्गुदुतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केराव ॥ २ ॥ } \\
& \text { अर्जुन म्हणाल, हे कृष्णा ! मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ } \\
& \text { एतति, वेदुतुम, ,च्छाम, ज्ञान } \\
& \text { आणि ज्ञान व ज्ञेय या बद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे. }
\end{aligned}
$$

प्रकृतिम्, पुरुषम्, च, एव, क्षेत्रम्, क्षेत्रज्ञम्, एव, च। एतत, वेदितुम्, इच्छामि, ज्ञानम्, ज्ञेयम्, च, केराव ॥?॥

तेथ अर्जुनु ह्मणे प्रकृतिपुरुष। क्षेत्रजुु आणि क्षेत्रविशोष। हें तुजपासाव अरोष । इच्छितु असें जाणों ॥ ६॥
तो नमस्कारूं आतां। पितामहाचा पिता। लक्ष्मीयेचा भर्त्ता। एसें ह्मणे ॥७॥

अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा! मला प्रकृतीपुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्रविऐोष हे तुजपासून जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
म्हणुन त्या गुरुचरणांस वंदन करनन ज्ञानदेव म्हणतात, कीं पितामह ब्रह्मदेवाचा जनक लक्ष्मीपती नारायण पुठे काय म्हणाला ते सांगतो.

श्रीभगवाननवाव - इदं इारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २॥

इदम्, इरीरम्, कौन्तेय, क्षेत्रम्, इति, अभिधीयते,
इतत्, यः, वेत्ति, तम्, प्राहु: क्षेत्रत्जः, इति, तद्विदः

