अद्वैतार्कोपनिषत्

 Invocation

अद्वैतार्कोपनिषत्

 Text

 योगोपाय तस्करम्

Ed. II. yogaanushh ThaanaM tatphalaM cha .

Commentary I.
एवं निदिष्ठसानोपायतकलमाह -- चिदिति एव योगी स्वान्तः चिदिपोषकमीति भवयनमौल्लकोतिलोचनः भूमिभूदी सच्चिदानन्दमात्रं ब्रह्माण्डमीत्यलोकविवेकतार्करूपं भवति ॥ ॥

Text

अद्वयतार्कर्वदायी
गृहजनमर्गारंभन्तांतरयति तस्मातार्कर्मिति । जीवविज्ञानमायिककार्यते विज्ञान सर्वविषयं नेति नेतीति विद्याय यदविशिष्यते तद्वद्वं ब्रह्म ॥ ॥

Commentary I.

किं तार्किकमित्यातह -- गृहेति ॥ ज्योतिलिंकिः प्रथमोऽच्छन्ने नित्यं भावेति यतः । इति प्रथमिर्योतिलिंकिः प्रथमगुरुवेदन्तो द्वारा द्वितीयादिवर्षाकसारातार्कतार्कं प्रत्यगात्मेत्वेऽस्मि । जीवविज्ञानमायिकमेन तत्त्वगतिमेव तस्माद यदविशिष्यते तदेव ब्रह्मत्यातह -- जीति ॥ ॥

Text

लक्ष्यत्रयानुस्थानविधि:

Ed. II. tadadhigamopaayaH

ततिसदृश्ये लक्ष्यत्रयानुस्थानं कल्यं च ॥ ॥

Commentary I.

तद्धिष्ठापः कथमित्यत आः ततिसदृश्ये इति ॥ ॥

Commentary II.

परिच्छेदं ज्योतिरीपकोपलक्ष्यानुस्थानविधि चित्तशुद्धिकल्पनम्
मूर्तिौत्तमकं यत्र तार्किकमुच्छितं । ज्योतिसंनमार्गाविकं व्यव्यास्येद्वृत्तार्कं ॥
ननु -- जीवविज्ञानमायिककार्यते विज्ञान सर्वविषयं नेति नेतीति विद्याय यदविशिष्यते तद्वद्वं ब्रह्म इति यदुक्तं तत्त्वं युक्तमेव । अधितु -- ततिसदृश्ये लक्ष्यत्रयानुस्थानं कल्यं इत्येतद्वद्वं । कुतः लक्ष्यत्रयस्य
चदेहान्तगतित्वेन परिच्छेदं ज्योतिःव्यवस्थोऽवात्मावात्मकं । अद्वयश्रवा हि
अपरिच्छेदं महाांशेत्रं प्रसिद्धो । ततिसदृश्ये परिच्छेदः लक्ष्यत्रयानुस्थानं कर्तं साधनं स्वात्त्
अपरिच्छेदश्रवातिषुहि हि अपरिच्छेदश्रवातिषुहि कल्यं । अतः इति विश्वमुक्तिमिति चेत् --
सत्यमैवत् । तथापि उक्तलक्ष्यत्रयानुस्थानं द्वारा संशुद्धिचित्त्येव
वाक्यात्मकस्वाभावसंस्कृतां करणर्गशीकरणार्थः अपरिच्छेदः
ब्रह्माविश्वानुस्थानं करणार्थं यथाविश्वानुस्थानं यथाविश्वानुस्थानं ॥ ॥ ॥

Text

अनुस्वालक्ष्यत्रणम्
Commentary I.

बहिलक्ष्यलक्षणम्
अथ बहिलक्ष्यलक्षणम् । नासिकयो चतुर्मुख: स्त्रिभि: । दशभि: द्वादशभि: क्रमात अजुनानन्ते नीलुचितिर्मात्रामृतसुगृहसुगृहृत्तीत्ववर्णद्वृत्रेपेत्योम यदि पशुरति स तु योगी भवति । चलेष्वर्षा योमभागवीष्ठु: पुरुषस्य दृष्टिः त्योमज्यमयुः वर्तिः । तद्वर्तिः योगी भवति ।

Commentary I.

बहिलक्ष्यलक्षणमाह -- अथेति । योगी भवति इत्यनितिन्नोपिनिषत्य प्राप्यो । मण्डलब्राह्मणोपिनित्रुपमाव्यायानं व्रत्यांस्यां स्यादित्य मन्त्रयं ॥ ६॥

Text

मध्यलक्ष्यलक्षणम्
अथ मध्यलक्ष्यलक्षणं नातिसखिवृत्यांचंख्द्वृत्यांसूयत्रवक्तेः बहिलक्ष्यवाचलवितः तद्वहिनान्तिरक्षवतः पशुरति ।

Commentary I.

अन्तर्बाहिलक्ष्यस्वप्नमुक्तं मध्यलक्ष्यस्वप्नमाह -- अथेति । तद्वर्ति इत्यपःव्रजानवतकायफलं ।

यस्माद्वित्तमस्तात् ॥ ७॥
Commentary II.

उक्तानां लक्ष्यत्रयोगमानं भौतिकत्वशक्त।

नाननव अतन्तिकान्रसलक्षणमयः लक्ष्यसलक्षणेणु उच्यमानेनु नीलरक्तपिन्तिहिंदिविन्यक्रतथ्योदर्श्यानानि अवगम्यन्ते । नैते: दर्शणे किष्ठकारणे मुमुक्शोऽप्रमाणजनं भवितसहक्षण । कृत: नानाभाष्यमथिनिर्विचार्यक्षेत्रेन भौतिकशास्त्र । यद्य ब्रह्मविद्वानन्तरसः प्रमाणद्वितीय वा तत्त् उपयुक्त हि स्फात । न तु दर्शत । ब्रह्मण: एवं नानाभाष्यमथिनिर्विचार्यक्षेत्रेन भौतिकशास्त्र । नानाभाष्यमथिनिर्विचार्यक्षेत्रेन सिद्धांतकालानि स्पृः । उपानिषदाय वैज्ञानिकज्ञानशक्तिवादः इति चेत् --

तत्प्रकायसनेन एवं मुमुक्षुप्रत्योगिऩिणयः

अन्रेध्यते । निरविषेषत्व दृष्ट्वे ब्रह्मण एवं एतानिः ज्योतिषिक्ष । कृत: भौतिकन्योथिषिक्षें दृढ़विद्व: दृष्टीकाल्यानायां अस्त्वित्व । प्रत्यागाम्योतिष्ट: एकौपत्तेन विविहनाधिकवाच्यसम्बन्धवाक्यान्तमाणपेते । यथा एकवृत्तिमपांचमाण मानानाधिकसम्बन्धवाक्यान्त । जायत्वनुपूज्यसम्बन्धवाक्यान्त नानाभाष्यमथिनिर्विचार्यक्षेत्रेन जनानविध: अनुपास्तं तद्वृत । यद्यापि एतानिः ज्योतिषामवर्णनेन दृष्टीकाल्यानाय भविषय वा साधनाभवण स्फात । न तु साक्षात् सादामुक्ति । न तु तात्विक सिद्धांतकालानि मुमुक्षः: अनुपर्युक्तानीति वक्तृत्व्युक्ति ॥५-७॥

Text

द्विविधं तार्कवः

तत्त्वार्थं द्विकर्ताव्य प्राप्तां तार्कमुत्तरतर्कामस्क चेति । तद्यश श्लोकः भवेत् --

तथोऽऽ च द्विशा विक्रमी प्राप्तांतर्विभानतः । पूर्व तु तार्कं विधात अमनस्तं तद्विहारिति ॥८॥

Text

तार्कयोगसिद्धः

Ed. II. तार्कयोगसिद्ध सममुक्तविक्ष्यदशर्यकलकलः ।

अक्षयस्वत्तरायेः नानामुर्यप्रकतिकलनं भवित । तार्काभ्यावं सुर्यंक्रमणसलक्षणं ब्रह्मविद्वानव फिल्डांदिजिरोमधिः धर्मीविन्दुमण्डल्कमर्यात् निर्विश्ले तार्काभ्यां तद्वृत । नानाभाष्यमथिनिर्विचार्यक्षेत्रेन मनोयुक्तं ध्यायत । तथागामाओ इन्द्रे प्रतरत्नकायाः । तस्मात्तन्त्रसृष्ट्या तात्व एवानुसंचीयः ॥९॥

Commentary I.

ब्रह्मविद्वानसः फिन्दांदिजिरोपित विन्दु विचित्र इति निश्चित तार्काभ्यां तद्विहारितत: तार्कयोगसिद्धः भवेदित्याह । अक्ष्यति ॥

अन्योऽऽ यथा ब्रह्मविद्वानसः तस्मात् भविता तथा योगी

स्वस्थानकाशिः विभास विन्दुमण्डल्कमर्यात् सलकाविचार्यक्षेत्राय: अवलोकणेतिध्यायः । रूपाणिणस्तथ: चक्ष्युक्तिस्वत्तरायेः

क्षिप नानामुक्त: आछा । तितिति । मनोसिक अन्याय व्यपितं रूपादित्यविश्ले तितिति । चक्ष्युक्ति: नानात्यत्रसत्तमानमन्यत्रादि: अभूवं नादश्यमन्यत्रादि: अभूवं नानात्यत्रसत्तमानमन्यत्रादि । यथादीवें तस्मात् ॥९॥

Commentary II.

4
ननू निम्नान्गान् परमानान् महाकाश तत्त्वकाश सुर्याकाश चेति तारकलक्ष्य आकाशपन्चकमभियंते।
अन्त कथं पूर्वोत्तरार्धविभागं: इति। अजोच्यते। उभयस्यरूप्यं मनोयुक्तं ध्यायितितारं
एवानुसरणं:। इति च ध्यानयोगविस्मयं विहितत्वात्। तद्भवास्तवः पूर्वांतं तारकयोगेष्ठकः
तत्त्वकोमज्योतिःकार्यकालं: उत्तरांत: अनन्त्योगेष्ठकः। एवंेव च आकाशपन्चकमन्तः
Pूर्वोत्तरविभागम् मन्त्यं:॥९॥

Text

मूःताःमूःचन्द्रं द्विविधमनुसन्ध्येम्
तारं द्विविधं मूःतांतारं अधितांतारं चेति।
यत्विन्यायान्त तत् मूःतिमत:। यत् भृगुमातितत् तत्
अवृतिमत:। सन्वेष अन्तःपदार्थविषेषने मनोयुक्ताध्ययं इत्यत:।
तारकाव्यं तद्वृत्तस्याग्निधरं नात्
मनोयुक्तं अन्तराश्च रुद्धन्त्यदेशस्वरूपं ब्रह्मव:।
तस्मात् शुक्लते जो मुनि ब्रह्मव:।
सन्तानसन्तान सन्ताकार्यसृष्टिन्ते दहारांतः
ब्रह्मव: अविकल्पकार्यसृष्टिन्ते दहारांतः।
सन्तानसन्तान सन्ताकार्यसृष्टिन्ते दहारांतः।
तस्मात् मन्नेकाण्ता अनृत्त्यत:।
तारकशास्त्र भवित:॥२॥

Commentary I.

यदनुसन्ध्येते तत् कत्विविधिमृत्यु तत्सत्तां॥

ब्रह्माव्यायविषेषनन्तः अन्तःपदार्थविषेषनमनि मन्न्यृत्थेर्नमित्याहं -- सन्वेषित:।

तद्वृत्तस्याग्निधरं नात् भृगुधर्मविविधसिद्धांतात्तारकलक्ष्यश्वरूपात्
केनेतरसृष्टिसृष्टि मन्नेकुक्तेनमति।

ब्रह्मव: उत्तरात्तारकलक्ष्यमित्युत्त्युज्ञतेः।

यस्मादेवं तस्मात्।

भृगुधर्मविविधसिद्धांतात्तारकलक्ष्यश्वरूपात्

मनःकल्पतत्वेन श्रावण: सन्वेषापविषेषन तत्रापि विषेषनात्त्यदेव ब्रह्मव: अभिमतिप्रियन्ता लीने

तत्त्व मनसि कल्पकाश्च सन्तानबाह्यविद्यमाने निन्विकल्पक ब्रह्मव: अविकल्पक इत्यत:।

यत्चेतो मनःकल्पितं

तद्वृत्त:।

यस्मादेवं तस्मात्॥१॥

Commentary II.

मूःतांतारकाव्यकोष इत्यावृत्तमूःचन्द्रात्तारकयोगेष्ठकमकालेन सगुरुमृत्तिध्याश्चापरार्थं

बावगनत्वं।

सगुरुमृत्तिध्याश्च निम्नामण्डृतस्क्य च क्रमभिकवित्त्योजयं जननयं सुप्रसिद्धवत्॥१॥

Text

तारयोगस्वरूपं

भृगुधर्मविषे दृष्टि तद्वृत्ता ऊँचविविधस्वरूपं आविभूतं तारयोगः भवित:।

तेन सह मनोयुक्तं तारक: सुयोज्यात्त्यदेव: साधारितया किण्वूद्वृत्तात्त्यदेव:।

इति पूर्वीतात्त्यदेवः।

उत्तरं तु

अवृतिमतमस्वष्टमितुच्यते।

तत्तात्त्वकोमज्योतिः

महान्योजितमहायम्।

तत् योगिभिधेयं।

तस्मातिशिवादिशिविधविभवि॥॥

Commentary I.

कोदयं तारयोग इत्यत्र भृगुधर्मविषे तत्त्वादात्त्वाधृतसंहिताय।

साधारितविवलोकयन्।

अध्ययं तत्त्ययोत: ब्रह्मव: योगिभिधेयन्त्यमित्य:।

तत्: किं भवितृत्त तस्मादिति॥॥

Commentary II.
प्रकृत्यों यो पृष्ठमनोनोविलयामाणि दृश्यमानज्योतिः प्रत्यगात्मकस्वपनविनिः

इदं ज्योति: त्वपदार्थं आहोत्तस्ति तत्पदार्थं विद्य संज्ञितं। कुतं संशयं त्वपदार्थविचिन इति सचिवदानवनस्वरूपं ब्रजविवति च उक्तत्वान्। अत्रच्छितं। त्वपदार्थं प्रत्यगात्मेव। ब्रह्मातिवातु ब्रह्मविवृपन्यितं साहायब्रजायांस्रूपं। तत्वेव मनोनाशस्मभवान्।

मनोयुक्तायांस्त्रूपं प्रकृतं कण्ठोपकं। मनस्सहारनविधिपुणकं र प्रकृतिः परन्नविद्यतान्तरं मनं। ब्रजिणि विलयसम्भवाच्च अहंकरब्रजायां एव विवर्धितं। इति वक्तू श्रव्यं। न तु तद्वितं। प्रत्यगात्मयों च अतीते वाच्यत। आत्मनब्रजस्थितंसां यो कार्यकायः यात। न तु ब्रजायों तद्यावृणसम्यदर्शनं चक्षुर्धीनं मनोहरीं वा भवित। चक्षुर्मनसी पुष्टं। कुत्वा स्वयंप्रक्रशामानत्वात्।

मनोयुक्तात्मकद्विशिष्टित्युक्तत्वत् मनं। अन्तर्दृष्टियारा ब्रजिणि विलय एव अधोदवाग्यं इति चेत। वाच्यविशिष्टप्रकत्यों मनोविलयास्मभवात्। तत्कालिकस्तु मनोलयं सूक्ष्मस्य नात्मन। श्लोकसतं मो हनुमुखिनपरमेन्द्रपिंथ मनोलयं पुनर्जनमविजंबज्जनामाभवत्। न नाशपरपयां: इत्यवगतं। ॥ ॥

Text

आन्वीमनुष्ठ

अन्तर्वाहात्तकों दृष्टि निमेशोपेनेशविज्ञायां सत्यं सांवभी मुद्रा भवित। तन्मुद्रारब्रजातनिवासात् भूमिः पवित्र भवित। तद्दृष्टा रवी तोक: पवित्र भवित। तारूणरमयोगिपुजा यस्य तथंते चोधिप मुक्तो भवित। ॥ ॥

Commentary I.

यत्तात्त्विग्न्विः ध्यायमुक्तं पर्यवसाने तदेव सांवभी मुद्रा भवतील्याभ्याः अन्ततिनिः। मुद्रा भवित इत्यत्र अन्तादशं वहितुहूः निर्मोपेनेशविज्ञायाः।

परा सारं सांवभी मुद्रा सर्वाणिश्रुतेऽगशिता।

इति भुजेन। तन्मुद्रारद्धायों निम्नी-- तदित्त | पवित्र भवित। इत्यत्र प्रत्यगायस्मात्तवाङ्गार्वन् वसुभातलं इति इत्यतू प्रदानकेत। | पवित्र भवित।

स्वेच्छा भूषाः। सवेब ब्रजविवृपिणोब्चाः।

सब एव विमुज्यते काटिजमाजितेरे।

इति भुजेन। ॥ ॥

Text

अन्ततात्त्विपिकल्पः

अन्ततात्त्विविर्यकाः। अन्ततात्त्वावलोक्यातः। इत्यत्र भवित। परमुदः प्रदेशेऽन्त सावभार्यविद्यातिबच।

बुधातानिवानितविग्यायतिबचं फोडणातस्यभूतकालेत्यं वा अन्ततात्त्वं भवित। तद्दश्यं सदाचारमूलश। ॥ ॥

Commentary I.

अन्ततात्त्वं विकल्पं नन्तित्वितं -- परामेत्र। उक्तविकल्पानं एकाद्यपर्यंसाधित्वात् तद्दश्यं सदाचारमूलं

किमित्त्वं -- तद्दश्यमिति। ॥ ॥
Text

आचार्यलक्षणम्
आचार्यं वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्तरः। योगजो योगनिष्ठेऽ वेदोऽगातामकः शुचिः॥१४॥
गुरुभक्तिसमायुक्तम् पुरुषो विशेषतः। एवं तक्षणसंपन्नो गुरुरत्वभिभीयते॥१५॥
गुरुश्वस्वत्वभकारः यथा श्वस्वस्वत्वारोपितः। अन्धकारनिरोधित्वं गुरुरत्वभिभीयते॥१६॥
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गति। गुरुरेव परा विवा गुरुरेव परायणं॥१७॥
गुरुरेव परा काश्च गुरुरेव परं भनं। यस्मात्तुपेदशास्त्री संस्मार्तुरतः गुरुरिति॥१८॥

Commentary I.

आचार्यलक्षणमुक्तवा गुरुश्वस्वत्वारमाहो -- गुरुरत्वभिभीयति॥१४-१८॥

Commentary II.

परमात्मदशनानव्युत्प्रत्यगानतवदशंस्य सर्वं तत्त्वाध्यायं सिद्धविवेचनम् -- गुरुरत्वभिभीयति॥१४-१८॥
नन्नविह ताड्करप्राणिन्योर्ज्ञसुर यस्य लघुते सोऽपि मुक्तों भवहिती एतादृशानि वाक्यानि अर्धवादां: एवस्यः। कुसः सहस्रार्जन्यावतीवां इत्यादिवायकोक्तत् गुरुरत्वभिभीयते॥\nअत्यं उपविषयं आपेक्षायो अर्थार्थान्विताविद्युष्मान्योऽहं वैविवेच्य अनुक्तलवात्। िति चेतः -- अग्रोऽच्छे। सत्यमेवादम्। तत्वपदक्षेप्यार्धसिद्धान्तां अर्थार्थार्थार्थार्थस्यापि सिद्धविवेचन कैमृतिकायायाम गुरुपदग्रहितां सिद्धं त्ममंडज्ञेयोऽऽैव। वेणं वेणं। तत्वस्व ब्रह्मज्ञानार्थार्थक्वक्वस्त। अर्थार्थस्य तत्वकार्य्यार्थार्थस्यानन्तरं अर्थार्थविवेच्यायामायां ग्राह्यावेन अर्थार्थार्थार्थार्थक्वक्वाच्च त्ममंडज्ञायां। वेणं वेणं विस्मेग्वात्। तमसाद्व उक्तयोगिनां सर्वस्यमुक्तवावेन अयोगः विवेचनं तः प्रकृतवाक्यानि अर्धवादां एव। तथापि स्वदैवनत्वविद्योतितदशंं विना तत्त्वस्य इति उपविषयं ब्रह्मामन्तथाम ब्रह्मामृत्तिमति वादग्राह्येन प्रलप्तं च भान्ततमानं कल्पोक्तिचिन्ता संसारवन्धानोब्वस्मावतं मोक्षप्राप्तसाधनत्वाच्चास्य दर्शनस्य उपेक्षा न कदापि कायां इति सिद्धं हि॥१७-१८॥

Text

ग्रन्थाभ्यासस्यलम्
यः कृत्वचारयति तस्य संसारार्थं भवति। सर्वजन्मकृतं पापं तत्त्वादेव न नयति। सर्वान्
कामावान्नयति। सर्वपुरुषार्थसिद्धविवेचति। या एवं वेदविवेचनम्॥१९॥

Commentary I.

ग्रन्थतदपन्नानुसन्धानग्रन्थं -- य इति॥
कामावान्नयति।
पतनं वेदविवेचनं परमपुरुषार्थात्सिद्धम्॥
इत्युपपतितमधुः: अद्वैतार्किकपरिश्चलयायां॥१९॥
श्रीवादश्रुवेनेन्द्रश्चिन्द्रोपिनिष्ठद्रब्ध्योगिना।
अद्वैतार्किकस्मात्त्वमविवेच्येति॥
अद्वैतार्किकस्मात्त्वमन्योऽश्चिन्द्रोपिनिषिद्वितीर्थिति॥
अ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णांत पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवावशिष्यते ॥
अ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।
इति श्रीमद्वीशायणोत्तरशतोपनिषद्यास्तविवरणेन बिपल्वाशुवल्लक्ष्मापूरकं अद्वैतार्कोपनिषद्विवरणं संपूर्ण ।
इति श्रीमल्लुनदेशरताचार्यशिवायणेयशिवाचार्यकृतिः अद्वैतार्कोपप्रेषाण्यं समाप्तं ॥ ॐ ॥
अ श्रीमद्विशायणपरमहंससदुरूपमचन्द्रायणमस्तु ॥

Send corrections to Sorin Suciu aka SeSe at sorins@hotmail.com.