साविज्ञपनिषद्

साविज्ञपनिषदेवं चित्साविज्ञ्यपरोज्ज्वलम् ।
प्रतियोगिनिमुंकं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥
साविज्ञानः पाशुपतं परं ब्रह्मावृत्तकम् ।
त्रिपुरातपनं देवी ब्रीपुरा कठभावना ॥ २ ॥

अ अपायानं तमाक्ष्ण्याणि वाक्प्राणिक्षु: श्रोतस्मथो
बलमिन्द्रवणिः च । सवांश सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां
ब्रह्म निराकुशयां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणम्-
स्तवनिराकरणं मेघस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषतस्य
धर्मांस्ते मधि सन्तृ ते मधि सन्तृ ॥

अ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

हरि: अ ॥

कः सविता क सावित्री अनिरेव सविता पुर्णिमा सावित्री स
यत्रागिनिस्तृत्विभिः यत्र वे पृथ्वी तवागिनो दू योनी तेषके
मिठुनम् ॥ १ ॥

कः सविता का सवित्री वर्ण एव सविताप: सावित्री स यत्र
वर्णस्तदापो यत्र वा आपस्तद्रुणस्ते दू योनिस्तदेकं मिठुनम्
॥ २ ॥

कः सविता क सावित्री वायुरे व सविताकाशः सावित्री स यत्र
वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशस्तद्वायुस्ते दू योनिस्तदेकं मिठुनम्
॥ ३ ॥
कः सर्वत्रा का सावित्री यज्ञ एव सर्वत्रा छन्दांसित सावित्री स यत्र यज्ञस्त्र छन्दांसि यत्र वा छन्दांसिस्यस्य यज्ञस्त्र० योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ४॥

कः सर्वत्रा का सावित्री स्तनयिनुरेव सर्वत्रा वियुत्सावित्रीस्य स यत्र स्तनयिनुस्तद्वृत्तू यत्र वा वियुत्तू स्तनयिनुस्तद्वृत्ते द्वू योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ५॥

कः सर्वत्रा का सावित्री आदित्य एव सर्वत्रा योः सावित्रीस्य यत्रादित्यस्तद्वृत्तू यत्र वा दौस्तदादित्यस्तद्वृत्ते द्वू योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ६॥

कः सर्वत्रा का सावित्री चन्द्र एव सर्वत्रा नक्षत्राणि सावित्रीस्य स यत्र चन्द्रस्तक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चन्द्रमास्ते द्वू योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ७॥

कः सर्वत्रा का सावित्री मन एव सर्वत्रा वाक् सावित्रीस्य स यत्र मनस्त्वा का यत्र वा वाक्त तन्मनस्तेकं द्वू योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ८॥

कः सर्वत्रा का सावित्री पुरुष एव सर्वत्रा स्त्री सावित्रीस्य स यत्र पुरुषस्तस्तस्तस्तस्तस्तः यत्र वा स्त्री स पुरुषस्तस्तस्तः द्वू योऽिमस्तेकं मिथुनम्।॥ ९॥

तस्या एव प्रथमः पादो भृस्तस्तवितुवरेण्यमित्यन्तं वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्येऽ। तस्या एव द्वितीयः पादो भर्गमयोऽपि भुवन्तभो देवस्य धीमहःित्यस्तं भर्गः आदित्योऽैः भर्गः। तस्या एष्ठ तृतीयः पादः स्वर्योऽयो नः प्रचोदयादित्त स्त्री चैव पुरुषश्रेष्ठ प्रजनयतो यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स पुन्मृत्तुं जयति बलातिवोविवियतः पुरुशः। गायत्रि छन्दः।

गायत्रि देवता। अकारोकारमकराः वीजादयः। क्षुणादिनिरसने
ग्रहणः। क्रामित्यादिष्टक्षणन्यासः। धानम्। अमृतकरतालार्य
सर्वसंजीवनाध्वचन्द्रेण सुदक्षी वेदसे मयूक्षे। प्रणवमयविकारी
भास्कराकारदेहि सततमनूभवेंद्र तौ बलातिवलान्ति।

ॐ ब्रह्म बले महादेवा ब्रह्मान प्रकृतिको चतुर्विद्धरुपार्थिवसिद्धिप्रदे
तत्सत्तवर्तरात्मिको ब्रह्मवर्ण्याद्वित्य देवस्य वर्दात्मिके अतिवले
सर्वदयामूले ब्रह्मात्मिको देवस्य अपातमाणी धीमहि धियो यो नो
जाते प्रचुर्यः या प्रचोदयात्मिके प्रणवशिष्यस्मात्मिको दुः फल ॥

विद्वान् कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एवं संलोकां
जयोतित्युपनिषतः ॥

ॐ आयायन्तु ममाक्ष्मान्ति वाक्प्राणश्च: श्रोतमथो
बलसिद्धिध्रुवाणि छ। सर्वाणि सर्वः ब्रह्मापनिषं मांहि
ब्रह्म निरारूपयो मा मा ब्रह्म निराकरोददनरकरणम
स्वायात्मिकणेऽस्त्रु ॥ तदात्मानि निरते य उपमिष्यस्तु
धमास्ते मयी सन्तु ते मयी सन्तु ॥

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

हरि: ॐ तत्सत् ॥

इति सावित्र्युपनिषतसमां ॥

Sā vitṛ Upa niṣad
transliterated by: Anshuman Pandey <apandey@u.washington.edu>
31 December 1996