अध्याय आठवा
बंधतत्त्व
દુ:ખમદેની જે જાત, ભારુંમાંથી વધી પુરખત, પુરખમાં જે જાત દુઃખ,  
નિર્માણની જે જાત ફેલ, નિર્માણની જે જાત અસર અનુભવત.  
અસર જાતમાંથી સમાધાન હોય ત્યાં બધ હોય.

કૃષી પદાર્થશાલા વિશેષતા સંયોજન બધ અસર હોય.  
અસર કેન્દ્ર હોય ક્યારે ભાષા અસર પુરુષ આકર કરાય હોય.  
અસર અય અનુભવ કરે, નિર્માણ પુરુષશાલા ની જીવાયા અસર આજ  
હોયણિચી યાંથી યાંથી આજ હોય ત્યા વધ ત્યા વધ હોય.

બધ દોને માનના અસરની પ્રસંગશાલા બધ અનુભવ સંયોજન બધ.  
પ્રસંગશાલા ઉદયારે વીશાલ દુઃખ માન શિલા અનુભવ પ્રસંગશાલા ઉદયારે  
અસર માનના અને અસર અનુભવ નાહો  નિર્માણ જીવાયા યોજય પુરુષ-ઉપક હોય વધો.

નિર્માણ અસરની અસર અને અસર અસર, નિર્માણ સંયોજન સંયોજન.  
અસર દોને અસરના અસરના અસર.

અસરશાળા પદાર્થ સંયોજન પુરુષ સંયોજન પુરુષ,

1. (ક) પદાર્થશાલા - પદાર્થ પૂર્વદર - 6.8, 7. 6. 6.
   સંયોજનના અસરની તરફે પુરુષ અસર આકર.
   અ વચંદ: \[ \] 6. 6.
2. (સ) વેશપુર પદાર્થશાલા - પદાર્થશાલા (સ. 6.7. પદાર્થ સંયોજન સંયોજન)
   \[ \text{અર્થ}: 6.8, 7. 6. 6.

અસરની અસર અસરની અસરની અસર.
અસર અસરની અસર અસર 
અ વચંદ: \[ \] 6. 6.
तद्यथा 5. संसारीने संवधाने आते. तद्यथा अनु संसारीने आते की असे समस्त न्याय की औंच न पाता, गलुष असे समस्त की औंच न ही आते. ।

धारणा क्रमाणुः)

तद्यथा कप्तान वालाळ आते ते कप्तान वालाळ वेंच होते. वंचाप्रवाश्राते वेंच आते. के वेंचने, तद्यथा द्वारा वालाळ आते ते वंचप्राप्त आते ते वेंच आते. वेंच द्वारा कप्तानाचे साधनप्राप्त आते. तारा साधनेचे वामवीण उपयोगात द्वारा कप्तानाचे वाम आते ते वेंच होते. इतर सवर्ता आहे ता विभिन्न नावाही वासनाथ वेंच शोभना न.

कप्तानांनी अतिरिक्त-पदेशापदे एक स्थायीगाण्य होते वेंच होते.
आपल्या अवधारणेत निर्देश अतिरिक्त राज्य वाचेया अधिधारण: जे संरक्षण
धारणा साधन राज्य होती, तयाराला वेंच शोभनान. ।

---------
1. अद्व: ताकाळाचा अनुप्रयोग खरुपस्स्फळिणी सं.युक्तलांग मुख - पृ. १२. गा. १५.
2. अतिरिक्त बंदेय परस्पर व । शेंर संरक्षण किवादा ।
3. अतिरिक्त बंदेय मालकाचा । शेंर संरक्षण किवादा ।

5. श्री. तिकळधातु - देवधर्म सिद्धांत का - मार्ग ३. पृ. १५८. १५२.
6. वलके, केशव वंचप्राप्त वा वेंच: ।
7. वेंच इत्य वेंच: ।
8. वेंच इत्य वेंच: ।
9. कप्तानशील, कप्तान, तो, कप्तानशील वेंचप्राप्त वा वेंच: ।
10. कप्तानशील वेंचप्राप्त वा वेंचप्राप्त वेंचक तार: ।
11. कप्तानशील वेंचप्राप्त वा वेंचप्राप्त वेंचक तार: ।
12. कप्तानशील वेंचप्राप्त वा वेंचप्राप्त वेंचक तार: ।
13. कप्तानशील वेंचप्राप्त वा वेंचप्राप्त वेंचक तार: ।
14. श्री. सम्राजकार वा फायसांवंचप्राप्त समाधान वेंच: ।
15. श्री. सम्राजकार वा फायसांवंचप्राप्त समाधान वेंच: ।
16. दयाभूमिक केशव बचन - बागाणाचा वा जे संरक्षण तयाराला वा वेंच भरणामुळ.
अध्याय १:

अनुभवांना धार्मिकता वाढ म्हणजेच, जोय अनुभवांना धार्मिकता वाढ म्हणजेच, या गणतन्त्र समाजात धार्मिकतेत पुढे पाहार. जीव तथा कला ह्या विषयाने धार्मिकतें वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी, जीव तथा कला ह्या विषयाचे धार्मिक थोर वाढ घेतल्यासाठी.
हीपणेन वस्त्राते त्वमुण समको आणि नाही नौरुंची पोराते
त्वमुण र हृ त्वमुण समवेत्यांनौतिन स्मारित नष्ट करण प्रयत्न केला बाळ अडले.

प्रथम कृतार्थं:

संगातानेह गाली हरिवधारी भवेद आदी. त्या केलेपणमुण बचू आके हे मार्क्सवादी संस्थानौ नसली नाही. अर्थात एकाके व्यक्ती निर्देशन नसली नाही. त्यात साधत साधत आके जी, ते मार्क्सवादी आके. केलेपणमुण साधत नाही आके त्यात नसली असलेले असले. त्या केलेपणमुणा नाहीता नाहीता नसली नाही. त्यात साधत नाही आके जी, ते मार्क्सवादी आके. केलेपणेन साधतेने राहते मार्क्सवादी विश्वव्यापी राहते. मार्क्सवादी नहीं करून दुरूर त्यात असले. मार्क्सवादी नहीं करून दुरूर त्यात असले. त्यात साधतेने नाहीता नाहीता नाहीता आके जी, ते मार्क्सवादी आके. केलेपणेन साधतेने नाहीता नाहीता नाहीता आके जी, ते मार्क्सवादी आके.

निधन्यक साधने:

मिथुन विजय, अपितुर, श्रीमत, नारायण न तोग हो पाव

ध्वनबोट तरखे. हृदय, श्रीमत, नारायण न तोग हो पाव

1) मिथुन मुख्य: तराशक में वेदना मार्क्सवादी भवेद. भवेद पर आकेन वेदना सत्ता नाही मिथुन विजयं।

2) अपितुर: दौरा मुख्य परायण न होते, दौराय श्रीमत विश्वसने हला करते न पाव उत्सवं न पत्न नारायण उपेक्षा होय.

- अपितुर अपितुर - विश्वसने न परायण - पृ. 51
- मार्क्सवादी उपेक्षा परायण याव.
- मिथुन मुख्य - श्रीमत - पृ. 46-48
(१) समावेश : अतिमिच्छुक नाहीतील उपयोग कार्यरतिवयो आत्मा न तैयार, कलाव-अनलुब्धी सुरुवात न देखावे व पुढील आधारावर तबतील सत्याभास न तैयार किंतु येत न.

(२) कायदे : कमी अंैतिक संस्थाना कथा मतात. कायदे र कमी अंैतिक संस्थाना कायदा कायदे आत्मा. अवशेषाद्वारे कमी अंैतिक संस्थाना म्हणून स्थायी कथा मतात. उदा. शोध, भाषा, साहित्य व लौँच याचे नाव राहते.

(३) यूनिव्सरियल, वाष्पिक व वाष्पिक युद्धस्थला योग वाहत.

अंततः कमी अतिमिच्छुक पवणे वेळ. वाहते कमी अतिमिच्छुक-विशेष विपण-रूपी कायदे कमी अतिमिच्छुक की होते नाहीती. अवशेषाद्वारे कमी पुढील कथा म्हणून विशेष होती नाहीती. अंतिक विशेष नाहीती विद्युत होत व संसार विद्युत मध्ये पीठेचे होत.

वंदन ही आहेत व निविष्टीत माझ्यामध्ये स्थिर आहे. अक्षमार्गाचे कमी पुढील आत्माभास करतात. किंवा अक्षमार्गाचे आत्माभास करतात. कमी अक्षमार्गाचे आत्माभास करतात. त्याचे समस्या वाचवला अथवा वाचवला अथवा वाचवला.

सम्पूर्ण कमीमध्ये अक्षमार्गाचे एवढे होते. मेंढ वंदन होते. कमीमध्ये अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची अक्षमार्गाची
आगमार्कटे वंधाउँने कारणे नक्सल वंध-केलू दौँन प्रकारे सामगिकसे आहेत. 1) श्रीमण्डल, 2) ज्योति, राजा वा श्रीमण्डल हेरणे वोज आहेत. जे काळी पण कमी आहेत ते राजा वा श्रीमण्डल होणारे.

टप्पानुसार रागासत पावल वा लोक एकटे भरे आहे तेथे परिसरात प्रतिए व पावल एकटे भरे आहे. आगमार्कटे श्रीमण्डल सामगिकसे आहे ते बाजू चार गोष्टी गरावून असे कमी बाँधले. मुलाकाताची ल्याच्या आर ते बांधकर आहेत यो अतिशय मोठे रागासत नाही. त्या चार गोष्टी अभावत स्थाने दाखले 1) श्रीमण्डल, 2) ज्योति, 3) ज्योति व 4) लोक या राजा.
एक गोविन्दादेश पु. भद्रापद रंगम किवार से, 'अगाधर्म कर्म की वांछित आनेः' भन्दा वांछित उत्तर दिने, 'गोविन्द ! दोष दोष स्थानर्थहिंगुष्म कर्म-वंड करन।' 1) राजा, 2) दूषित. राज दृष्टि प्रकाशधर आहे. ती धड्डी पाथी न लिप्य. दूषित एत दृष्टि प्रकाशधर आहे. ती धड्डी प्रभेड न पाण।

प्रेम, मान, प्रभाव न लोग ना धड्डी नाश कथावर आहे.
बायकून सुंदर होणे को, कथासंख्या कर्म-वंडायिे धैर्य आहेत.

इतर पल असे आहे को, योग रूपलित-वंडायिे न प्रदेश-वंडायिे प्रेम आहे ते प्रभाव स्मरणित-बंध न अन्यापर-वंडायिे प्रेम आहे. यापूर्व योग न कथाये हे दृष्टि बंधित आहेत.

किंतु पल असे आहे को, पिघलण, अविविल, कथायेय न योग ने बंधित आहेत. या बार बंधितेते साधारण प्रकार निपटत.

1 - सं. पुरुषारित - मुखागमे (मार्वल गुरु) भाग 5, प. 42, प. 43

2) उ. वि.

3) उ. वि.
उपरेक्षित वंश केंद्रपथे प्रवाहद्वार उक्तेस नाथे. आगमापद्धे प्रवाहाध्ययन वंशक्रेत्र वंशक्रेत्र वंशक्रेत्र वंशक्रेत्र.

पिंडविधि कर्मयोजना सर्वक्षेत्र-केंद्रपथे प्रवाहद्वार विद्याधर, अविनाश, भारत, शासन ने योज या योज व-केंद्रपथ लोको. अर्थात् आवश्यकता कर्मयोजनापूरी दृष्ट रहावे एवं ध्रुव पिंडविधि कर्माने वंशक्रेत्र पर नामांकण अनेक.

वंश वा जीवनां योजनां : 

जीव वा कर्मवायु 3=योः=य प्रवेशाढ्ढय प्रवेशाढ्ढय वंश महत्तम.

उपरेक्षित वंश केंद्रपथे दृष्ट वा प्राव आपाये पाणी कोटू आहे व दृष्ट कोटू आहे हे दाव्याचा देन वाही परंतु काळ एवढ एवढ दिसते =प्रामाण्याचे विश्व न कर्म इतरे एकजीर्ण काढले अन्तता की लोकत्या अंत्यां जीव आहे उ कोषाण्या अंत्यां कर्म-गुणाल आहे हे नांगता में नाही. परंतु सर्व प्रवेशाढ्ढय जीव न कर्माणि अवश्यी संबंध राणी. जीवनां तरी प्रवेशाढ्ढय कर्माणि प्राप्त राणी. त्वाणि जीवाणि अंश कर्मविश्व युक्त राणी नाही.

कर्मशिला जीवन पद्धती नाहीत पुनर जीवन पद्धती अनेक स्त्राभाविक अन्ती असतंत. परंतु संशोधन जीव अन्तम लाभार्थी करताना बघ्य अश्रुधारके तथा प्रतीती ग्राह नू अन्त नाही. कोषाण्यातील कर्माणि वंश असहयोग जीवाणि सर्व स्त्राभाविक गुण अर्थात असतंत. राचणे जीव=पद्धती प्राप्तेचा नाही. स्त्राभत गृही कुठटी नाहीत व पूर्ण काळ नसते. जो पूर्ण वाणिज्यातील गृही होऊ अन्त नाही. त्याने पाणी प्रकारांतील
या प्रकारे कथापाठाचे कल्पना १. वाक्याचे प्राचीन पद्यमध्ये वापरलेले वाक्यांची आणि निष्कर्षांची कथांची संख्या तरी कथांची संख्या तरी.

1) शैवयुगांनी श्रीशंकराच (श्रीनारसिहदेव) प्राचीन नाट्यसंस्थानांनी संबंध राहू श्रीशंकराचे श्रीशंकराच्या प्राचीन पद्यमध्ये वाक्यांची आणि निष्कर्षांची कथांची संख्या तरी कथांची संख्या तरी.

2) भौतिकयुगांनी ज्या राजा, हे झाल इत्यादी विशेषतः पाहिजे, कथांची संख्या तरी कथांची संख्या तरी.

ज्या शैक्षणिक पाठांमध्ये कसे वापरतीत आली नाते मार्गथऱ्याला योग्य.

1 - संबोधन - उपवाचन - नावघडाविवरण (श्रीमंडळवरी - नावघडाविवरण) हस्ते १२३, पृ. १२५ तक्षण तयाचा जोके, कल्पना वाचू गुरुप्रमाणे.

कथा ते स यथा: श्रीमान-जीवनस्वरूप नात्यकारण.
कर्म व आत्मात्मा वर्तमान अस्ति अवशे, (एक दृढ़ विश्वास निवासे) एक शोधनार्थ ही होगे, एक जीवन वाद्य होय।

जैसी (वाण) दृश्य अद्वितीय होय व कपिल बंधन पावन होय।

उयापमणे गौरव व गैस प्रक्षेप शास्त्र संसार न वर्तमान जीव व कर्म प्रकाश शास्त्र संसार। उयापमणे दृष्टि व दृष्टि बोध शास्त्र संसार, उयापमणे बंधन गद्य व कर्म अस्तित्वशास्त्र संसार। उयापमणे आद्व व मानो अस्तित्वशास्त्र संसार, उयापमणे बंधन अस्तित्वशास्त्र संसार।

अस्त उपारे जीव आत्म नर्मन्य कर्मसंई धर पारस्परिक वंद्र प्रवाहरत्ता शोधने अन्यथां आदे।

जेठः मुद्रयो प्रायोजन वस्तुतः वाहनी केलो कर्मसंई मनान विशार धैले ही, ही वस्तु हितों ऊँचा आदे; तो निम्न प्राप्त नू पूर्व दृष्ट्वयो। तो जगतः सर्व यस्ती काम्यानि सर्व खण्डे सर्व गरली,
या पावनेना राग एकादसात. श्रव्णेच संतारी पावनेना - ना ता राजा असणे असणार राज - रागमाण असतो. स्वागताने देवांगजे वेळी रागपार असतो.

एसाही वसुरु पुरव्याला निम्न वसने. निम्नवकाल त्यात्यात
प्राणी धूप व निरस्कराने प्राणी आमुळ वसने. ती त्या
वसुरुके पारु एक इकासी रोज. या पावनेना देवांगजे प्रत्युत.

रागमाण अवलोक पावनेना आमुळला अवलोक वसुरुके श्रव्णेचे व देवांगजे
प्राणी धूप पुरव्याला पूर देणे; खाता वा बौंधाळा धूप वाचवणा
असत. स्वागताने नोकात.

स्वागतात जुन्नेही परमात्माशीर्ष वसुरुके पौर्णिम वसुरुके त्यात
सिंह देवांगजे नाती धूप राग व देव आल्याच्या ह्या ह्या
रागात.

यागमाणे शाल्ये पावनेना राग, देव, मोह इत्यादी निम्न असणे
पावनेने असे. अशा पावनेचा अशा कथा-पुराणाचा आल्यावर
वेळ होतो, ते अश्वत्थ नेह. राग, देव, मोह ते पावनेच्या त्यागी
होता की अश्वत्थ अश्वत्थ अश्वत्थ होता.

राग, देव, मोह या कथा इ. विशेष वाचार नी कथा-पुराणाचा
वेळ होता ह्या विशेषात (विशेष पावनेचा) पावनेच्या अनुसार.
त्या विशेषात कथा-पुराणाचा आल्यावर होणा-ह्या संवेधात
अश्वत्थ अश्वत्थ.

1 - कुलकुलिकार - वन्नसार - (देवांगजे) ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३. ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१.
वारेद चार पक्षः

कर्म प्रूपस् वर्तमान्य ग्रहः केवल ध्यान विद्यां बिरुद्धणः ग्राहः श्रेयस्तः। या च श्रवण प्रूपस्तः की त्वचाय श्रेयस्तः नर ब्रह्म निर्माता हैति। ते ब्रह्म संध्याय प्रकार अद्वैतः। उवा।

वेदार्थः यहाँ, गाय, ध्यान इति। द्वारा साहित्य ग्रस्त्र निर्माता ध्यान बगरेने दुधानवे दुर्योग बनी ने केवल त्वचायाते मुहुः स्वयं निर्मात हैति। ती त्वचा वा अर्थात् रक्षिते कथयते त्वचा आयवने निर्मात हैति। या मुहुः केवल नीतिः, वेदार्थः इेति। विशेष गुण या हैति। अति या सुवाय वैदिकिक गर्भपन्थ या असते।

पर्यंत प्रकारे जीवाशारा ग्रहः श्राप्यात् त्वचाय प्रवेशात् संहृतमात् प्रार्थना श्राप्यात् कर्म प्रूपसत् ग्रहः च चार ब्रह्म निर्माता हैति। ते ब्रह्म गृहीति, दयानि, अतुमान भारि प्रदेश अद्वैतः। ते चार ब्रह्म संध्याय प्रकार अद्वैतः। 1) प्रूपस्त, 2) हिर्मिष्ठ, 3) अतुमान ब्रह्म व 4) प्रआदेशः।

1) प्रूपस्तः

गृहीति गम्यो भस्माः। - हिर्मिष्ठः राजस्वः प्रीतः।

"पाणि पान सहाये।"

2) हिर्मिष्ठः

उपासनः भस्मः कर्म भूतः। (विशेष निर्देश - पुस्तकारणः)

1 - 2. 2. 3.

3) हिर्मिष्ठः

प्रूपस्तः भस्मः - 3. 1., 2. 1.

प्रूपस्तः भस्मः कर्म भूतः।

4) अतुमानः

उपासनः (सं. प्रतिमाण सत्यस्यात्)

प्रांशिहितः, कर्मः 4., 2. 4.

प्रूपस्तः भस्मः कर्म भूतः।

5) उपासनः

उपासनः भूतः (अं. भूतकाल सं. प्रांशिहितः)

प्रूपस्तः भस्मः कर्म भूतः।
भाषामारे निवासाचा स्थान खुलकर व गुरुचण स्थान गोडवळ असलो स्थानाला काम पडवे असे माराचे स्थानाचे असल, स्थान प्रकृतिमय दाखलास. अर्थ उपरांतील कमी पुर्वांमध्ये - १) भाषावर्गीय, 
२) दूरस्थानिकी, ३) सैनिक, ४) राजशास्त्रीय. ५) आरु, ६) नाम, ७) गोष्ट, ८) अंशार्थ.

भाषावर्गीय स्थान शास्त्री आको हा आहे दूरस्थानिकी स्थान दूरस्थान (सापा=प्रत्येकस्थायून उल्लेख) आहे हा आहे. सैनिक याचा स्थान शैवाला उद्देश्य या शैवाला संबंध व शैवाला माध्यम यांच्यासोबत संबंध होतो. सैनिक शिष्यांची स्थानाचे स्वरूप अद्भुत न होई सैनिक शिष्य व अद्भुत शैवाला शैवाला स्थानाचे संबंध सैनिकाचा पार्थिविकादरा आहे; नौकर राग, केही उत्साह कामाचा आहे. शिष्याचा स्थान जीवाला देवीस्व तसेच धरोहरात अथवा शिष्याचा आहे. नारायणाचा स्थान शैवाला ही अनेक प्रकारे उपरोक्त अनुसार आहे. नारायणाचा स्थान उपरोक्त पाप यथाक्रमे जीवाला उल्लेख करते हा आहे. नारायणाचा स्थान जीवाला कार्याची प्रवचन शिष्यांच्या लिहिल उल्लेख करते हा आहे.

यानामारे कामाच्या स्थानाचे शिष्याचे होतो हा प्रकृतिमय होय.
बाहर क्षेत्रों विस्तृत विवेचन शुरू वेिंतचं.

उपाय द्वारा बाहरुद्वारा बाहरूद्वारे दुष्ट का मिलवे ने प्रभुदो शाके। हो प्रभुदो उद्घाटने उपाय तरी उद्घाटने।

षष्‍ये बाहेर आ्‌नामाधारा गणन कैसे आ्‌नाम और धर्म व्याधि हृदामान्य विन्यास समरस उत्तरे जीतांला। त्यानांक क्षेत्र समस्या एकतानि निर्देश भवनी और मूल निर्देश क्षेत्रोद्वारा समाप्तकर्मासमूह जीतांले। प्रभुदो बाहर वांछनी वांछने नये उपाय देिंते। देहारे आ्‌न - धानागरण उद्घाटने - कोणातय उद्घाटने शाके हे दासादेव दासादेव मूल मूल व्याधि हृदामानी।

तामान्‌य दुर्गाने गला केलंहा कांपुरुशकावा जो उद्घाटने आ्‌नाम एकक चालन हृदामानी और नाम उद्घाटने भावार्थ एकक उद्घाटने।

2) सियारानिवंभ

प्रत्येक प्रभुदो दासादेव तौडी घाती गते। प्रत्येक प्रभुदो दासादेव विशिष्ट कांपुरुशकावा राहने भावार्थ नेता सियारानिवंभ होिंते। असा प्रकारे सियारानिवंभ कांपुरुशकावा अभावार्थ असी। समस्या वक्तव्यांतर तामाने उद्घाटने कांपुरुशकावा विशिष्ट वैदेशिक राहने भावार्थ जी मूल धारा असाने कितना सियारानिवंभ घातांले।

क्षेत्रोद्वारा आ्‌नाम वर्तमान राहना चावा जो अथवी काव्य आ्‌नाम निवंभ एकतानि उद्घाटने।

1 - वृ. निःशेष वणु - वैदेशिक सिद्धनांत वैशु - पाण - १ - पृ. ८५
2 - आ्‌नामांक वणु - वैदेशिक आ्‌नाम (सिद्धनांत) - पृ. ६६
3 - कलात्मक वणु - वैदेशिक सिद्धनांत वैशु - पृ. १० - पृ. ६८
धातु रचनाएँ आठ कण अपने प्रदेशाधिकारींच्या चर्चा-संघर्षात शास्त्रांतर
जोहणें आणि अस्तित्व व्याख्यात होजगेत नाहीत व किंमतीने राहताने
त्या काहीप्रयत्नांतिही दिसतील बांधणारा.

अस्तित्व-कागजी नाव स्निधत आहे. गलिलूए स्वर्गपूर्ण स्निधी बनावे.
जिवियतेच्या काफीपर्यंत वसूल राहतो ती स्निधी आहे. ज्याचा
विवृत्त नाही त्यामुळे त्याचा संभवतः आपल्याशी देखील स्निधी ठेवावे. क्षणभराती
थेवी, गाय व मृत्यु धोके पात्रता नुकसानाचा भाड्यां-स्वस्थ्याच्या पुण्यत
न होणे स्निधत आहे त्यामुळे गोरक्षण इ. कमावता अर्थात शासन
शरण न केले व लघुप्राप्ती पुण्यत न होणे स्निधी आहे.

योग्यता कार्यातील कमत्तकांमध्ये परिवर्तन हातलेचा मुळ-रूपांचे,
कधीपर्यंत जीवनाच्या एका स्थितीत राहणारा या कार्याचा
स्निधत प्रदर्शन आहे.

परंतु व्याख्या निरनिराधा संपत्त निवेदनाकर्ते दिसेच्या
आहेत पंढेत त्याचा संभवता भावाच्या पूर्वांचे ती घडवूने कमावता
अस्तित्व वरील राहणारा अनेक भव्यते स्निधत होणे.

1 - अपरिशारण - नरसूर्य (गोल्फळसूर) (सल्ले. बीवरल गौतमसंपत्त
दोही) बा.८, पृ. २१५.

2 - पुष्पचालन - सुरवर्धिणि - पृ.८, पृ.२, पृ. २२३
तत्त्वज्ञानांतर शरणूतिर स्निधत. तथा - ब्रह्माणी जीवनावरटी
शोकितं भएँ भरतमन्यतानुप्राप्त शरणूतिर स्निधत. क्षणानंतरत्र नाम-
स्वस्थ्यान्नताबद्धितिर शरण्त्वा शरणूतिर स्निधत. - दोहा.

3 - नर. निकले वर्ण - सैलिन निर्माणी गौड - भाग ४, पृ.५७६.
कार्यकाळ कमत्तकस्वरूप परिवारांना पोळ्यासंबंधानं कार्यकाळातील बोधे
प्रज्ञानेचेस्वरूप काळखाली दिल्ली नाम.
2) अरुणाचरणः


dhanarajvaraham karm exists abhiman samaya samaya chamcha irchchhata.

dhanarajvaraham karm exists abhiman samaya samaya chamcha irchchhata.
शिक्षा प्रारंभ यासाठी अनुभव करून ती कैसे येईल असकाळ अनुभव मागलाय. कर्मवाह तुकडी निकालेले.

शास्त्रविद्या करून ती कृत्यासाठी परिवारमध्ये अभ्यर्थना अभ्यास रस आहे तरी अनुभवाने होय.

आठ कला या विषयाशाय पर्यंप एकत्रित येशावा शास्त्रमूल शिक्षासाधन अनुभव मागलाय.

अनुभव (अनुभाव) वेळात यें देवी प्रारंभ आहेह. साही, असा धो, धुत, अधूरा ड. चौका प्रारंभात तिसे अनुभाव वेळात वर्ण केले आहेत.

 वर्त्तमान समयात करून कैसी कैसे माहितीपूर्वम नारायणात अनुभव- वाच मागलाय.

1 - श्र. दिगाने वर्ष - ढेंगुने निदानांत ढोळ - मान 1 - प. ३६.
   १. दिगाने नमुने : स या नाम.
   २. काहीतरी जे श्रृंखला अनुभव अनुभाव करून सुख अनुभव पाहणे करा.
   ३. अनुभवाने चे नामाने अनुभावांना अनुभावांना अनुभावांसे अनुभावांसे.
   ४. नवनामांनी निर्णयासाठी खुलेकर्ण लक्ष्यातिम अनुभावांना.
   ५. साही अशोकात अनुभव या प्रस्तुताद्वारे प्रकट ताकाय.

2 - उसाध्वात - नवन दानकार्यांना योजनापत्र
   (हिंदी अनु. पं. भाष्याची
   सिद्धांतनाधीन), प. २५५
१) प्रदेशवर्ग:

प्रदेश वर्ग एवढेहि हे पुष्पमाला समूह होय. प्रदेशवर्ग सुदर्शन पुष्पमाला वंशावलीत होती. प्रदेशवर्ग पुष्पमाला वंशावली असतात. आत्मरूपी पुष्पमाला वंशावली असता. प्रदेशवर्ग पुष्पमाला असता प्रदेश असतात. आत्मरूपी पुष्पमाला वंशावली आकाशेदेवी प्रदेशवर्ग पुष्पमाला वंशावली युगाते पुष्पमाला होता.

कर्मराजी वहात शाहांतरांत वंशावली असतात. होताते ह्या कर्मराजी श्वसापासार विशेषत: परिवारावर विषय करतात. या परिवारदिवसात अनुप्रसन्न प्रदेश वर्ग होता. १

येथे पुष्पमाला कर्मराजी परिसर होते, त्यांचा परमाणु पुष्पमाला उपरीत वंशावली निर्णायक करते होते, "नेहा परमाणु राखते गेलेले" हा प्रदेशवर्ग होता. २

कर्मराजी अनुष्ठान परमाणुक्त विषयासाठी भविष्यते प्रदेशवर्ग उपलब्ध होते. ३

कर्मराजी येथे पुष्पवर्गाते अनुष्ठान त्यांत त्यांत प्रदेशवर्ग दोन्ही दोन्ही.
पपडे कं संवय (फळ्युकुलकर करिवा) अयान कसे आत्मचित्र-
करण संगोळ्याच्या प्रदेश वेळ लक्षात.

अत्तरातोमे असेच प्रदेश असताने, का संवय प्रदेशभूत एक-एक
प्रदेशावर असल्यास तरसमावणाचा संगम असे प्रदेशात आते. जोवते,
प्रदेश ने पुष्करका प्रदेशातील एक-एकावरही सोपूजरित हिताचे नेबे प्रदेशात
आते. ¹

ते अत्तरुपुविका अंतर्मानिक भाषामय प्रवर रेलवरचे स्थिर
आते, उत्तरधिकांप्रमाणे, नीति एवढ्यांनी अंतर्मान समय स्थिर ठेवावे,
या उद्या, डूंग, वील ने सिंहासनयो लागेत आते, समस्त वार र राज-
स्वरूप आते, समस्त तथ्यातून निर्देश वेळ आते, मराठव-गंगास्वरूप नेहवाळे,
दौड प्रकाशात आते, पुढील वेळ, जे संह अत्तरुपुविका मध्ये अंतर्मान
प्रदेशातितील आते अनंत प्रसंगातील मराठवगंगास्वरूप प्रभावशीलता
या वैष्णव अथवा अत्तरातोमे अनंत प्रदेशात आते. ²

बांधू प्रकाश नारायण असा संगमत मैले को, कर्मचारी
त्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रमुखवेष आयोग, तत्त्वावरणीकृती प्रकारे अधिकार
समावाहणातील तृतीय व तृतीय स्थितीमध्ये आयोग, तत्त्वावरणीकृती
कर्मचारीला समावाहणातील अध्यक्ष आयोग, तत्त्वावरणीकृती
कर्मचारी नाथुभोजन-वाणी पुस्तकका संरक्षण प्रकाशात संस्करण प्रदेशात
नाम आहे.

याच वार प्रकाशाचा वंशानुसार प्रयुक्त न प्रदेशात प्रयोगकृत
पाठ

¹ - भारतीय सुसंगत - करिबिरोहित - पृ. २०
२ - भारतीय संस्करण - करिबिरोहित - पृ. २०
(पूजीत: - भारतीय संस्करण - करिबिरोहित).
³ - भारतीय पुस्तक - प्रूव उपलब्ध - पृ. ३२
२ - अनूपमांक - करिबिरोहित (वेळाप्रभाव) - पृ. १५८, केसा. ४-५,
(ल. पृ. ३३, पुस्तक संरक्षण वाणी)
धर्मायें होतात. शिष्यति न अनुभाग वधश नात्त्वायरः निर्मिताः होतात।

यीत न श्यायं नौस नातन भावः हीं वेयसमयो तत्सपूर्वाणि येन।

के चारी वध पूर्वः, केवः इत्यादी अध्यात्मगत्र नमुन एक गृहे 

cरभाहवा तानुक्कटातारे सूक्ष्म होतात। के चारी श्यायांहि 

पात इत्यादी विशार द्वीरा आतात। हत श्याय (मुद्दृष्टे) सम्पन्न 

cहाता। के चारी श्यायां द्विस विशार निस्थित श्यायी राख 

नायायं श्रीम। ही शिष्यति अति। के चारी द्वीरः, गर्भे इं.अन्ताः, 

ता श्यायां रस (कर) अनुभाग शाला। कारी चारी द्वीरः, कारी 

गहण अन्ताः, के तस्य विशार श्रीम श्रीम श्रीम। तानुक्कटे ज्ञान 

वा पर गौटो वासवन्त्या श्रीम त्यागमाये वध नौसमयं राख 

शवश्या या गौटो अन्ताः। पातां वा पर गौटो यह धारणां。 

ते पश्चाते प्रृथवि अर्धम राखसं रचाव, शिष्यति श्रीम श्रीम 

नायायं, अनुभाग श्रीम श्रीम रस निर्माण या द्वीरः श्रीम 

श्रीम अन्ताः परिसम्पादे के होय।

प्रृथविन्द्याधि (श्रीमश्री) अर्ध ग्राहारः

प्रृथवि अर्ध कौ प्रृथवि निव्याधि ग्राहार आतेन।

1) समाध्यायो, 2) द्वेषविवरणो, 3) वैद्यो, 4) भोगवियो

1 - उपपादशः रत्न - सूक्षमययुत (नूर्तिकियुत) दङ्कारणां - यत्र अनुभव श्याय। 

2 - गृहदिक्षा दाता तथा नूर्तिकियुत (नूर्तिकियुत) (पर अन्त अनुभव श्याय) 

गोपक्षयुतः श्रीम। - यत्र अनुभाग श्रीम - यत्र अन्ताः, श्रीम।

3 - देश वसं अनुभागिनिः श्रीम। - यत्र अनुभाग श्रीम - यत्र अन्ताः, श्रीम।
1) अरुणाचल, 2) नाम, 3) गोत्र, 4) अन्तरायः

हालातक यथा कर्म तो दानों आदेश, त्याची क्रमे कसे भोगाचे लागणे व तथा कमाचा तयार करणे होती हे कसे अनलेले वणने अत आपातात धुःधिनम्यं नाण्डेनी।

हालातकने सर्वेनायक यथा, दक्षिणार्थीय कर्म, पूर्वार्धीय कर्म व अन्तराय कर्म ही बाब ते कर्ने जीवनाला - अधी कर्मकाली असतीच तसी - भोगाचे प्राप्त करताना। कर्माकार दुःख वायु अभाव जीवन र धुःधिनम्यं नाण्डेनी।

हालातक उपयोगितार्थ धुःधिनभव धुःधिनम्यं नाण्डेनी।

1) धातुवर्णणीय कर्म

हालातकने धातुब्रह्मण्य हल्ले कर्म सहा आस्ती। धातुवर्णीय गुणात हालातक हेतू हालातक अवश्य हालातकने श्रवणीय अभी जे कर्म धातु होई, देत नाहीत त्याचा हालातकने कर्म प्राप्त करताना। उप्योगी होताने पद्धाती वापस स्वरूप धातुहेतू कर्म होत धुःधिन देत नाहीत, धातु होई देत नाहीत।

1 - 8 ) उपायायत्त नववेवः एवं एवं एवं एवं \[8, 9, 10\]

अधी हेतू शांतवर्णमार्गाची दृष्टीविशेष जाणून धुःधिन दानवर्णीय अल्प ज्ञान।

8) सधारणविभूती विवेयानिकि - कर्मकुर्विनि - एवं \[12\]

हालातक वर्ण वापस वापस करतो धुःधिनम्यं नाण्डेनी।

9) अन्तरायकारित्त - तर्काल्पक - (संस्कृत शास्त्र तत्सहित्यावली) \[13, 14, 15\]

हालातकने रहेूहे वेदूहे पौराणिकी नया। नागपालीश निर्कात व नागपालिवधृत् स्वपनः। \[16\]

9 - सधारणविभूती-विवेयानिकि - कर्मकुर्विनि - एवं \[17\]

सधारणविभूती विवेयानिकी तसे वस्तुतः धुःधिनम्यं नाण्डेने कर्म, वर्गीये अरुणाचलपुरुषेन इतरात्मकार्ये।
हामायुरी तर तत्त्व प्रकारांनी बांधली जाते:

1) धान दानाचे त्यस्तीला निवृत ते केल्यास,
2) धानाचा विस्मय (अप्रशस्त) ते केल्यास,
3) धान अशिष दानाचे त्यस्तीला असाध्य (अविनय) ते केल्यास,
4) धान प्रशस्तांनी विद्यत आवश्यक ते केल्यास,
5) धान निवृत दानाचे त्यस्तीला विधान वैषय ते केल्यास,
6) धानाचे त्यस्तीला विस्मय तर वाळी वाळी केल्यास.

या सहा प्रकारांनी बांधलेल्या धामायुरी कंपनी काळात दहा देखील प्रकारांनी बांधली जाते. तुम्ही असे:

1) परीमायुरी: निवृत परीमायुरी तर शाळांनी न होणे,
2) क्षतिगण्युरी: क्षतिगण्युरी शाळांनी न होणे,
3) क्षचितायुरी: क्षचितायुरी शाळांनी न होणे,
4) विप्रयांस शाळायुरी: विप्रयांस शाळायुरी शाळांनी न होणे,
5) हैतिञ्चायुरी: हैतिञ्चायुरी शाळांनी न होणे.
6) नसिरत शाळांनी,
7) निवृत शाळांनी,
8) अंतर शाळांनी शाळांनी न मिळणे,
9) युक्त शाळांनी,
10) रूपदेवी-रूपायुरी शाळांनी वापर.

6) द्वितीयायुरी कंपनी

धामायुरी तर द्वितीय अविनयारे कंपनी म्हणजे द्वितीयायुरी धामायुरी

-----------
1 - मदुनालकेव - नृवाणराजवर्ती - माग १ - ५.०१, ६.०२(टीका)

न: मातोहर, प्रियांतक या दानाचे फल, प्रतिशत १०% । ५%।
2 - क) उ.प्र. भाग २, अ.०९, ५.०६, ६.०२, ७.०६, ८.०६, ९.०६, १०.०६, प्रियांतक, अविनय, प्रतिशत २०% । २०%।
3) कानावरी अपनाकालीक या: - केत-केत-फिंगर । ५% । ५%।
-----------
कम होते. वे दऱ्यानास अडीवंते ते दऱ्यानास वर्णी या कम होते।

उपयोगिता द्वारावती राजपाटे दर्शन होते देव नाहीत, त्यानुपाते हे कम सामाय-प्रयोग ठिक देत गाही. ते कम युग्म दर्शन वर्णन कामप्रमाणे ताता मोरे वाक्यात. दर्शन वर्णन कर्मांकणे वेद संहा दर्शनकारांत यथा संबंधे दर्शन व दर्शनकारांत कथन असे. उदा. दर्शन व दर्शनकार की खंडन करते इत्यादि.

दर्शनकारकीय कम नाहे प्रकारांतो भीते उत्तर.
1) दर्श दर्शनकारकीय कम,
2) अदर्श दर्शनकारकीय कम,
3) अवैत दर्शनकारकीय कम,
4) तैलग दर्शनकारकीय कम,
5) नियम (सहक मैत्री कोश)
6) प्रक्षेत (वस्तुक्रया कस्कया येतरां कोष)
7) प्रवक्षेत (राष्ट्रान्तरत वाचलात येतरां कोष)
8) नियम नियम (वाचलने केवां कोष)
9) स्त्रायुणिक विवरण (अत्युक्त नेको विवरण विचार नेकी कम होते.
   अथा नेकी पुत्रु आला तर वर्ण-ग्रास प्रदेश होते.
(२) पौरनोश कण

उपाध्यक्ष मुल-डुःकाष्ठ अनुभव वैदिक शरीराच्या माणूस येण्या को कन्हाच्या होय?

(१) सातनांकनी येणारी कण आणि (२) अन्तराश्यानी येणारी कण.

सातनांकनी कण ह्या पहा ग्रहांला ग्रहांनी घडी करणारी भाषा:

१) प्राणवाच्यांना: तीन इंद्रियेच, नीत इंद्रिये, चार इंद्रिये असलेल्या तीनाकाळाऊय त्या केल्यासे होजारी असुरुणात.

२) पृथ्वीकुटक: वस्त्रावरणावर त्या केल्यासे होजारी असुरुणात.

३) जीवाळक: व्यायामांनी किंतु न केल्यासे, स्वाभाविक युतिलोकेतून केल्यासे, त्यानंतर युस्मळ्यातील भोजनातील अरुणात.

४) तुलचिद्वप: पुत्राकाळ, आज्ञाकाळ, तेजस्काळ, वाज्याकाळ जीवांनी रस्ता केल्यासे होजारी असुरुणात.

५) ग्रीनी, जीन, सहस ये मृत्तिका इलेक्ट्रिक.

६) त्यानंतर भोज न दिस्वले.

७) भाग न दिस्वले.

८) असुरुणात र ग्रहांनी.

१ - १) फियल्म इंटरव्हिन्स - मृत्युस्मळुन - ६: २
बेलुऱ्या आहुना दिव्यणे गंगाधरांकी.

२) पदार्थमांदेव - तलांकाराध्वानिक - प्रा. २, अ.०, दू.४.

२) काळपेड़ीघुनात "हलफन"


tv) છતાં મારા ફાર્માયન.

16) પરિનાય ન વિચારો, વોલાયતની અભૂષણા.

વિકત હણ કારણની વિશેષતા સાંસદ્યશાખાની કમાંડલો દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવ્યા હતા.

પલ્લેન શ્રીમાન, મનોરણ રૂપ, બાલેશ ગથ્થી, પ્રશસ્ત રુપાંતર જણની, મારા નિવૃત્તિ સંબંધિત પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી.

અસાંસદ્યશાખાની કમાંડલો વંધ કારણ પ્રકારણી હતી:

1) પરભૂષણા એ, 2) પરભીજાપા, 3) પરભૂજાપ, 4) પરભીજાપા, 5) પરભૂજાપા, 6) પરભીજાપા, 7) પરભીજાપા, 8) સંજબાપ, 9) સંજબાપ, 10) સંજબાપ, 11) સંજબાપ, 12) સંજબાપ.

આ કમાંડલો મકાન, મૂલ, જીવ, સંભાળ દુસ્રે વેશે, લ્યાં શ્રીમાન દોયંગ કરશે, હસીના, હરપિલા, પરિનાય દેશે, મારા હો સિંહ ઘાય્ય સામાન્ય દ્વારા વેશે હોય સાથ થી વિશેષ રૂપાંતર કરી સાથ કારણ અસાંસદ્યશાખાની કમાંડલો વંધ હતી.

অসাংসদ্যশাখার કম্পিয়া অমূল্য কেহ অগ্র প্রকার সম্মানী সোনার ১

8) 

(4) मौहल्नियम कर्मः

मौहल्नियम च वरिष्ठ गुणाया धारण करते हैं कर्म पौराणिक कर्म होते। मौहल्नियम च वरिष्ठ गुणाया धारण करते हैं कर्म पौराणिक कर्म होते। अयोग्याने पवित्र विशाल हैसन करते, संसार मध्ये मौहल्नियम कर्मो अवैध वेशाळ होते। मौहल्नियम कर्म सत्य घर राखन्यास बांधून आते।

1) नीरक दैव, 2) नीरक भाषा, 3) नीरक भाषा, 4) नीरक लोम, 5) नीरक दैव पौराणिक - अथात्त नावरन अनुसारे वारकरण करते, 6) नीरक वरिष्ठ वैद्य - वरिष्ठ नावरमणासाठी वेश धारण करत मौहल्नियम नावरमणासाठी आचरण करते।

मौहल्नियम कर्म घर नावरमणास मोहन्यास शातही जाते।

1) सम्पूर्णा-मौहल्नियम अथा नस्सूत नस्सूता चिह्नित होणे,
2) मैथुना तष्पाती मौहल्नियम होणे,
3) मैथुना तष्पाती (मैथुना तष्पाती) प्रकार होणे,
4) कात्या भेदनी (कात्या भारकरण) अथा नस्सूत इत्यादी वार कात्या नावरण अथा अवैधावणु प्रकक्षे ह. संपूर्णा कात्या छुपल होणे,
5) वैद्यकाय भेदनी (वैद्यकाय वरिष्ठ-मौहल्नियम) अथात्त शासक ह. नव वैद्यकाय छुपल होणे।

तसा रोगनी घर म्हणजे अभय नस्सूतावर स्वत्वावर तांपीत हा नव दैव-मौहल्नियम, नव वैद्यकाय वरिष्ठ-मौहल्नियम न संपूर्णा कात्या-मौहल्नियम अथा अभय नस्सूतावर संपूर्णा घराणे अनुरोधस प्रकार राखता मौहल्नियम कर्माने क्षणाने खुल बांधून आते।

1) लघुगरुणकुट डॉक्टर - २०९२ - २.
मौहल्नियम सदस्यांनी मौहल्नियम अथा वरिष्ठ वारकरण पौराणिक मौहल्नियंग।
2) उत्तर-दक्षिण गृह - ३२१, २०९२, १६, १०, ११.
क. अन्नराग्यांनी मौहल्नियम अथा वरिष्ठ वारकरण ।
3) आयुर्वेद - २०९२, २०९२.
दैवनीन्तित अन्नराग्यांन्तिक अम्नमग्र - वेदनाय वारकरण पौराणिक मौहल्नियंग।
5) बतुतांतः:

तः कं मोक्षाच्या कौतुकाच्या गतिमयः (पूर्वालिकांमयः) देखील ने आयु कं होय. उपाधुपक विश्वासवाद बनती (जन्म होतो) ने आयु कं होय. आयु कर्माच्या समयात वेदीपमयाचं अमर. उपाधुमाने वेदीने वार्षिकांतः प्रमाण पावत वेदीपमयातु सुमधुरे असंचालनेतर अतिरेते, उपाधुमाने आयु कर्मांतः निर्देशनेत्रिति जीविकाः अमत अद्यापि नाही.

आयु कर्मांतः चार महाराण आहेतः 1) जन्मं महाराण, 2) निवार्यां महाराण, 3) पुत्रपत्नी महाराण, 4) देवारं महाराण.

महाराण नराधमां कर्मांतः चार विधाने चार कारणांतः होतातः
1) महाराण कौत्ते अष्टगं ज्या यप्रयति कौत्ते वेदी विषयक बौद्ध संस्कृत कौत्ते अनिवार्य न होते तर विषय होते.
2) महाराण ज्ञान महाराण अभ्यस्त विषय अयोजनाने निवार्यांतः महाराण.
3) महाराण प्रसंग कर्मांतः अनेकतृत्व वेदीपमयातु तेजस्वी निवार्याने.
4) महाराण प्रसंग कर्मांतः अनेकतृत्व तेजस्वी निवार्याने.

निवार्यां महाराण कर्मांतः चार महाराणांतः होतातः
1) पुत्रपत्नी महाराण सौदेच्या वेदीपमयाने,
2) देवारं महाराण केरूयाने.

1 - 7) प्यारोसंगांतः केली झेडळा - करुणासंग - जु. ६.
7) पूर्वमुखीपालन कर्मांशीः । प्रत्याग्राहांतः विधिविद्या करुणासंगांतः विद्येकैने सहाययाने ।
8) स.प. यथा समार्थातः गुष्ठित महाराण तत्त्वानुसाराती अनुलोकां तिथाकृत्वांतः विधानांतः ।
9) पद्मासंगाएँ - तत्त्वात्मक वाचनांतः - जु. ८, जु. १५, जु. ५५ ।
1०) ताराच्या कर्मांतः योगांतः प्रेक्षागतीः । जु. १२, जु. १५, जु. ५५ ।
1१) तारांतः तिथातः नातातः पुष्पांतः तिथातः अभ्यस्त वाचनांतः जु. १५, जु. ५५ ।
1२) वैषययुक्तांतः पुष्पांतः अततेच्यांतः चर्चितयाने ।
4) लिटैंट बोल्याचे वाचे.
5) लिटैंट भाषा विविधता.

पुठ्छांचे आधुनिक वाच कारणांमध्ये यांखे आले:

1) तुम्हाल्याचे सरलता - विचारात्मक, कडूना असेल.
2) तुम्हाल्यासारखी विचारक्षमता असेली.
3) जीवनात वाचण्यासाठी सापडले.
4) इतरां - दोपाने रहत असेल.

देखांतून आधुनिक वाच कारणांचे अर्थ कारणांमध्ये यांखे आले:

1) संवेदन असेल, तरुण हिंदी व विविधतेच्या महत्त्व असेल.
2) संवेदनाच्या वाच्यांमध्ये पालन करणे.
3) साहित्यात आर्थिक साहित्यांच्या लाग करणे.
4) अनंत विचारना - अनंत अर्थात हॉलिंडच्या सहा करणे, तरुण समाजात आले.

शक्त प्रिंट मोडाने सोपत कारणांमध्ये यांचा शंख थोडे. त्याचे अनेक वाचावे तथा यांचा आधुनिक प्राप्ती होते, हे हॅन्डी.

6) उत्पुन्नहूँ

उत्तर किणे जोडूने एकूणच्या संगीताची निर्धारीतीले होते ते नमूनांकमी शोभा. उत्तरांकनाचा विकल्प नसते, आलेला हिंदीदेखील प्राप्ती होते त्यांमध्ये नमूनांकम नमून्याच. नमूनासंगीत उत्तरांकन संगीताच्या अभ्यासाचे अभ्यास. उत्तरांकनांना विनंती गेल्या अभ्यास वसूललेली, त्यांप्रमाणे त्या हे कर्म तालाब मुद्रित निर्णायदायी आंकांतर वर्णाविले.

1. जेनायथांचे अंगांक रुपाळी पृ. - तृत-तृत-प्रेतउँ, यू. 2 ६०-६८.
2. वासुकि नायक टीफा - कृपालु - पृ. ६.

उपकार-वौनिर्णायाचक उप. प्रथम. नामांकन गलापितप्रायास -
मुर्मानं प्रविष्ट प्रमाणप्रायास जीवंतां नाम.
नामक्रमिक दौरे प्रकार आहेत:
1) जुम्मा नामक्रमे 2) अथुप नामक्रमे.

1) जुम्मा नामक्रमे: जुम्मा रामण्य वांशावर प्रकारांनी होतो.
   1) सांग्लिक तर्फे
   2) पाळंडव तर्फे
   3) महाराष्ट्र तर्फे
   4) विशेषतः - मांजरातपायून दूर राहून मूळांनी केल्यात.

जुम्मा नामक्रमिक फल गुढीस चोेदा प्रकारांनी सिद्ध.

1) इलेक्ट्रिक, 2) इलेक्ट्रोल, 3) इलेक्ट्रोल, 4) इलेक्ट्रोल, 5) इलेक्ट्रोल,
6) इलेक्ट्रोल, 7) इलेक्ट्रोल, 8) इलेक्ट्रोल, 9) इलेक्ट्रोल, 10) इलेक्ट्रोल.

अशा प्रकाराची कोटी ज्याची कथा करती होते.

2) अथुप नामक्रमे: के काम चाहते प्रकारांनी धारांके आहे.
   1) यांबी व्यक्तता - धारानिये पुलिसवाचे वाइट कारे
   2) पाणस्ती व्यक्तता - धारानिये पुलिसवाचे वाइट कारे
   3) पाणस्ती व्यक्तता - पाणस्ती पुलिसवाचे वाइट चित्रे
   4) विशेषतः केल्यात - मांजरा केल्यात.

---

1 - पॅवलस अवलोक कारखाने म. - पॅवलस अवलोक कारखाने - वृ. 368.
गोरूक्षण कर्मऽः

उपयोग कर्त्यं उद्देश्यं अन्यावत्व अस्त्राक्षरं हुकामते जाग होतो, ते गोरूक्षण कर्म होत्य। उवाचः उद्देश्यं अन्यावत्व नोक्षणा ग्राहसं होते, तथात गीतकांग्रम्य मनुष्यसः

गीतकांग्रम्य ग्राहसं हुकामते हुंधारहमये श्राये। उवाचः उद्देश्यं हुंधारहमये हलन मीठ अनेक प्रकारे हुंध अन्यावती ह्यूट्रायमार्गे ते कर्म उद्देश्यं गोरूक ग्राहसं हुंधारहमये वेलतः।

गोरूक्षण भोज प्रकारे आरोः

1) उद्भ गीत, 2) नील गीत

1) उद्भ गीतः गीतायं यो अभिनव गईर्ये १. प्रेमता-तवितं-प्रदर्शन - प्र. २५८-२५६.
2) वाक्यं ग्रंहितं टोका - कर्म-प्रकृति - प्र. २, गुणं के विवेकं उद्देश्यं। अवस्थितत्वं उपश्रेष्ठम् उपनिषदः - मिश्रितज्ञानं, निधिप्राग्यं कर्मभूतं गीतं।
3) ज्ञानार्थं अभिनव कृत्वा वा प्रेम - प्रेम-न्यूनम्-प्रदर्शन - प्र. २५६.
4) उद्देश्यं ग्रंहितं - तवितं सुम् - अ. ८, खः १२, उच्चवेदभिषेक । १२ ।
उच गोश्राव ऎळ इतरे अभ श्रकारातील फित्ते.

1) उच जाती प्रफत होई, 2) उच अक्र प्रफत होई,
3) विशेष धावक प्रफती होई, 4) विशेष रुग्णातील प्रफती होई,
5) नागपत्य दुर्ग-वोरता भेट, 6) गुलामाचे वित्त होई,
7) तिथितितीला वसूलाचा लापर होई, 8) विशेष रेष्याची प्रफती होई.

9) सौंत सोळू : हे गोष्ट कसे आई सकारातील वाचे करत जाणे. उचच
गोश्राच्या येथार्थी करा जास्तीत होईल, याला गोश्राचे आपले.
सल्ला जाणी, कुट, कस इत्यादी आठ श्रकारातील अधिकार
परंपराचे नोब नीतिजळ वळ काढतो. यासे एक ताल उच गोश्राच्या
मोड आठ सरकारांची धरक जाणे. उचच गोश्राच्या फाउंडेशन उप
तास जाणी, कुट, कस इत्यादीतील टुकडे प्रफत होई त्यांची फोनवा
जोती गोश्राच्या फाउंडेशन प्रफत होई.

10) सौंत अंतःसार : दान, धाम, पोष, उपमीळ यांचे विलक्षण
हातस तिह मूळे आंतरिक कसे रोज. ते दान, धाम इत्यादीमध्ये
आंतरिक उशी स्थापत अंतराच कसे महत्तम.

अंतराच कसे स्थापत राजधानी स्थितीतात घराने वाढी.
उपमीळे राजापणे ६३ वर्षानुसार राजापणे तरकारी दान गुण
भांत नाही उपमीळे आंतरिक कसे धाताबाचे देखे देन नाही.

अंतराच कसे पारंपरिक प्रफतीं कसे आपते जाणे.

1) कौणी मान देत असल तर तयासा बैठ न. घेतेक.
6) फोषा० अतीत विधन आलोक.
7) ताणे-युगे इत्यादी वस्तुमुख योगान विधन आलोक.
8) वस्तु-अवस्था इत्यादी वस्तुमुख योगान विधन आलोक.
9) लोका०-तारा - नौकाला अवस्था मंडू न केला अथवा संयम लीक न पावे.

हा पाप दाडीही बांधेच्या अनदरु तयार तर प्रकारीही पोचल्याचे आणि ते -
1) लोका०-तारा - दान वेळी मध्ये विधन आपल्याचे दान देता वेल नाही.
2) दाता०-तारा - दाता मध्ये विधन आपल्याचे दाता होई देत नाही.
3) वेळा०-तारा - वेळा मध्ये विधन आपल्याचे वेळा होई देत नाही.
4) धुम-धुमा०-तारा - धुमधुमा मध्ये विधन आपल्याचे धुमधुमा होई देत नाही.
5) जिविरा०-तारा - जिविरा मध्ये विधन आपल्याचे जिविरा त्या न राख वेळे.

हा तारा वाग, ददारभांचे नाहे. बेलीत, बेदीत दोन, मोहतीकेला असू नाही, आहेसाठी वार, नामकाचे शेल्ट, गौरांचे देत न अशामा० वाप ने अशामा० वाप.

1 - 7) वेळा० अश्रुभालेली प. - बुजुर्ग-प्रकाश, प. १६५.
2) अश्रुभालेली - बुजुर्ग बुजुर्ग - अ.२, प. ४१.
3) बुजुर्ग-प्रकाश - अश्रुभालेली अ.१६५.
4) बुजुर्ग-प्रकाश - अश्रुभालेली अ.४.
5 - 8) अश्रुभालेली - अশ्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२, प. २३.
6 - 7) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
8) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
9) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
10) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
11) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
12) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
13) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
14) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
15) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
16) अश्रुभालेली - अश्रुभालेली - अ.२, प. १३, प. २२.
हात कमांड्या वंभावे कारण व त्यांचे हा यांचे विवेचन करते.
हाता विवेचनाय विचार शुरू, कमांड्या ही सराहू या अशा होतीने
हा हात कमांड्या गुंडा राहिले गालिबे. ज्या दयवणाच्ये फली
अन्न नाही त्याने निवास अशा कमांड्या गुंडा दुर राहिले गालिबे.
हो वांतोली कम विश्वसनीय सुदृढ़ वेदन सराहे आहे त्यांचे हा पर्याय
करून किंवा अशा तनाव विलिका गालिबे दुर देती. कोणतीही हात
करून कमांड्या मुळ-मुळ लागती. वांतोली कम कुपक असेल
नर त्या कमांड्या विग्रह (कम) हुम या मुळक असतो. वांतोली कम
कुपक असेल तर उदयानात त्या कमांड्या विग्रह असूत न दुःखम पर्यत
सतो. २
कमच धुरपद वर्णन अनु सारांशांतो या प्रस्तावण प्रमाणे ३

gाती आणि धारणानंतर १)
पूजा हात Kमांड्या विने प्राचार आहेत.
२) अध्यादेश कम.

dानावरणीय, डाक्तावरणीय, मौलनीय वा अभ्यासाचे हो त्यांचे
धारणा कम आहेत व वेदना, हात, नाम व गोष्ट ही चार अध्यादेशे
कम आहेत.

1 - जेलावार अभीलांकित ी म. - आन-नय-प्रसाद - पृ. ४ ३८
2 - आचार्य भिक्षू - नवसम्पादन (अनु-दीपक रा पुष्पाको), पृ. ६२१, ६४२
3 - S. Havelock Ellis - Sex Psychology - pp. 1 - 30
ते कम आत्मा वरीय वा क्रेये असतान आदिन की स्वतंत्रता स्वरुपांका शिक्षा स्वयंपाल्यांतरां तात्त्विक आत्मा पात्रतीम आदि सुस्थित करताना होते.

आदि आत्मांसारे स्वतंत्रता स्वरुपांका शिक्षा स्वयंपाल्यांतरां तात्त्विक आत्मा पात्रतीम आदि सुस्थित करताना होते.

आदि आत्माच्या उत्तमता, सुस्थितांनी स्वतंत्रता स्वरुपांका शिक्षा स्वयंपाल्यांतरां तात्त्विक आत्मा पात्रतीम आदि सुस्थित करताना होते.

केल्या घरांतील कम नक्सल लोकाल केल्या आत्मा केल्या घरां, केल्या घरांना घरांकडून करती हे केल्या घरांसाठी कम नक्सल लोकाल विक्रेत्या, लिखित, दुधास व धुक घोडे होताने.

1. (१) मेदिनीमृत्यु वारसँग - वैद्यदिन - स्वरूप - राय मिश्र - पू. १७८.
2. (२) उसास्वरूप - मलयार्बुद - पृ. १०, ३०-१.
आठ कन्फेशन नम्

आठ कन्फेशन नम् प्रमुखमये सांगितला असे

1) धाूँबरणौषधे, 2) वर्तनारणौषधे, 3) वेदनौषधे, 4) मौलनौषधे,
5) कपूर, 6) नाम, 7) गौर दांतफ, 8) हृदयाचे असा प्रकारे
या आठ कन्फेशने प्रमाणाने आधारपूर्वे नेपु आसे.

आठ-चन्द्र नर मुळांच्या जगाम शायाने मुलक शास्त्रे मल्लुन
नुसन श्रेणी-या कर्माला उदय स्थान रिहे असे. शायानरसंगक
उदयारे स्थान असे. मल्लुन धातुराचीपांचूनी स्थान-दररुन-
वरणीयाचे रिहे असे. हेच दोघांना कसा असे कव देवतात्या वेळी
मुळ-पुरुषूर वेदनौषधे विषाळते हेतु आसे. मल्लुन दररुन-पांचूनीसंगक
वेदनौषधे कर्म असे. वेदनौषधे कर्मां उदय हर्शावर बौद्धाआ
उदय हीलने. मल्लुन वेदनौषधे असा मौहनौषधे कर्म असे.
मौहनौषधे कसले फौडिट हालेहर नाही अन्य प्रकारे अर्थ-समारंभ
करती आहे तर हालेहर अरुस्बूधा वांध्यांती. मल्लुन मौहनौषधे
अरुस्बूधा कर्म असे. आरुस्बूधा कर्म अर्थात्या पौरुषे वाता देखील
मल्लुन अरुस्बूधा कर्माला नामकृत देखील गेले असे. नामकृतां उदय
हर्शावर स्थानरूपेन्या उदय हीलने. मल्लुन नामकृतांसंगके स्थान
देखील मौहनौषधे उदय हर्शावर अरुस्बूधे तयान, ताता हे उदय व विनाश
तोती मल्लुन गौर दांतपूर्व अरुस्बूधा कर्म असे. १

कुऱ्ये

कसे प्रकारे अनेक बर्ण बाहे - कपूरकरः, किंया तीन जीवांतो
बच्च बसतारे विषेश जाणूने पुनरुज्जूता. कपूरकरः ना बदल
मृत्तिकेचे असे. किंय्ये अनेक प्रकार बाहे. पुनरुज्जूता प्रकाशे

1 - शर्य लड़णा सूरिवाले म - आध्यात्मिक विश्वास - पृ. २२८-२२९.
कप सिवेशल प्रमिला नाही. फेंक अंत सिद्धांतबळ त्याचे सिवेशल प्रकारे सिवेश करतो. वायुवर्षक कमाऊ मौलिक अर्थ तर किंवा आहे. जीव मन, वधवण आणि काळी यांच्या हारांना काही काळी मरून बसतो. ते सर्व त्याच्या किंवा किंवा किंवा अनुभव मन, वधवण या काळी होत त्याप्रमाणे हारा असेल. याना विषयात यांना काळानंतर मात्र पण तर सर्वभांत करते.

या मात्र काळात मात्र किंवा होत या काळ मध्ये त्याच्या अर्थ मन, त्याच्या अर्थ त्याप्रमाणे होत होतात. हा महान काळानंतर अर्थात कम सिद्ध रूढळ करत येत नाही. जीव मन, वधवण आणि काळी होत त्याप्रमाणे हारा असेल. तर काळात, त्याच्या वधवणाला प्रत्येकांप्रमाणे वाचांना आताना काळी त्याच्या परिप्रेक्ष्या दुःख प्राप्त घडविले येत नाही.

कम. धूम्भावना दृष्टिकोनात:

संदर्भात पांडवाच्या कम प्रकरण अनेक धूम्भावना नोंदतित्वाचा आहे. अनेक कम प्रकार ते आहेत. त्यांनी 'काळ विश्वास' हे अंतः कमाऊ मनात घडवले होत नाहीत. या किंवा कमाऊ मनात आहे. मध्ये शास्त्री 'किंवा मिलत' म्हणजेच त्याच्या प्रवेशात, अनेकांनी ते हसते होते. प्राप्त (त्यांच्या कमाऊ मध्ये या प्रकारे नोंद घडवलेल्या प्रकरणांच्या) ते विषयात होय.

वरील धूम्भावनानंतर कम प्रकरण अनेक धूम्भावनाचा आहे, परंतु त्यांनी प्रसिद्ध मौलिक अर्थ निवेदन तयार. तर जीव काळानंतर किंवा होत...
ढुळणी सार्वजनिक था आहेत स्थाणायुत साहित्य वोट गोष्टी समजल्यात -

1) परिच्छेदढुळणी सार्वजनिक हे प्रतीक येत नाही, कमांडल्याच्या जीवनात परंपरा विकिरण वाचा स्थापत्य आहे.

2) पुस्तकढुळणी सार्वजनिक हे प्रतीक येत नाही, जीवनाचा स्थापत्य विकिरण 3. ती पुढील जीवन परंपरा होणार नाही.

पुढील उपचा वाचवी आहे परिवर्तन स्थापत्य अभ्युत पदार्थी उपचा येत नाही पुढील वाचवा स्थापत्य आहे. तपासणी जीवनात राज्यावरील पुस्तक परिवर्तन गुण वेग तर राज्याचा स्थापत्य अभ्युत राग, देश इ. पुस्तक परिवर्तन येत तर जीवनाचा स्थापत्य आहे. कर्म शाल्य जीवनात जीवनाची सांबंध राहिले ती पुस्तक स्वतः विचारकर्त्या परिवर्तन राहीले.

कर्म शुद्धीत विशिष्ट अभ्युत:

'कर्म' हा खुद मोक ठव्हार भाविक आधुनिक या दोषको अर्थाची प्रसिद्ध आहे. तपासणी अनेक अभ्युत कर्त्यात. सभा=य लाई का ठव्हार ठव्हार राज्यात 'शासन' तिथे 'शासन' या अर्थात कर्म शाखा या प्रयोग असल्यास. अहसास ठव्हार एक अभ्युत असे. देश, राष्ट्र, बालांचे इत्यादी कोणत्या ही दृष्टिकोनातून - त्यात ती जीवनात असा तर अवश्यक - 'कर्म' आढळणारा प्रवृत्त ते ती आहे.

कर्मान्नो मोकद्धार या-णा इत्यादी विश्वास या अभ्युत स्थाने विश्वास आहे इत्यादी चाहर ना भाविक आध्यात्मिक. चाहर अभ्युतांची विश्वास कर्त्यात या अभ्युत, दौरानी कोण इत्यादी इ. भाविक विश्वास अभ्युत या बाबीं व्यक्त कर्त्यात 3. राज्य शाळेतील
प्राकृतिक अवधि, ज गोमनिधि प्रकाश, कङ्गिन, मुनकर्म-कारणीय या
व्यञ्जनीय कम भविष्यत मुद्दा करनात.

जेवन दृश्यात ज्ञा अर्योऽसारेः कम भविष्य श्रद्धाः, तथा
अयोऽ शिष्या त्वद्यावसायी फिन्नवर्गस्मरण अर्थविशेष शाही पद्म जेवन
दृश्यात विस्तार.

धार्मिक, अभ्युतम, बृहती, बृहस, रासना, आधुन, वर्ष, अधिन, अधुः, वर्ष, संस्कृत, भारत हिन्दी.

भाग, अपिकुट्या न प्रथांत के सीत अहद नेपाल दृश्यात मिल三季度.
जाना भूतांमय जबह अवक नोक आहे, त्याच्या ओऽ
दृश्यात भाव-रम अलग.

'अभ्युत' का अहद पींसा दृश्यात आहे.

'रासना' का श्रद्धा प्राचीन दृश्यात अन्धकार आहे.

'अधुः' हा एक विशेषात्मक रूप व सर्भ दृश्यात मिलतो.

'आधुन' अर्थसमा संस्कृत या अभ्युती रोगी = धार्मिक दृश्यांग्रामशेष
ह्य दृश्यात भुवनाऐ आहे.

बेह, भारत, भुवन-थान हेत्या दी गांवो ओऽ भविष्य भावना गी
जे सर्भ दृश्यांग्रामशेष आहे.

जी दृश्यात अर्थशास्त्रीय भावना राशी एक विशेष भावावर
पुनजेम पाठाल, त्याच्या अवक वर्गांमय विनाही भावनावर
षय मानचित्र हानात.

त्या दृश्यांग्रामशेषं तिनं विनं अर्थशस्त्रिय तिनं
जिन्हे भेंतम हयुःण नवे मानेर असाधारण ती श्याम स्वरूप तेनावरे
मिलते, ताहे सर्भ अर्थशास्त्रीय भावां अवके अन्यके सोपनसंदर्भ
वा कोनतया नवाने कार्यांक भेद आहे, यान शाही एकता
पानी.

1 - भविष्यत भविष्यत भविष्यत भविष्यत भविष्यत भविष्यत भविष्यत भविष्यत
(कृपया कपशार का तांत्रिक दिशानिवेश) म. रामचंद्र दुरानार
'सरस' आर्य सेरुमार जेल - माननी (भारतीय), 7. 26-24.
जन दुःखावधीष आशा नाहीत अधिकतर गुण्डीसारी काले ‘कस्म-सिद्धांत’ होय. हे निर्देशन आहे की तर तिने आत्मित तत्परत्न योग्यता करावी ‘आत्मा’ हा अशांची महोजत आहे अशा अप्रवर्तन वेदांताच्या स्थानी, त्यावेळी संसारातील वेदान्ताची आत्म त्या अर्थात विश्वासाच्या रस्त्यावरील ‘कस्म-सिद्धांत’ द्वारे दिसविल्ह सर. अनुभूत जेन दुःखावधीष आशा नाहीत गुण्डीसारी काले ‘कस्म-सिद्धांत’ तर तिने आत्मित आहे.

जन दुःखावधीष आशा नाहीत अधिकतर गुण्डीसारी काले आत्मित आहे. अशा वाचता, स्थाने यंत्रावरील भांती आहे. अशा अश्वेतायु: साल्स हा धर्माचा नैसर्गिकता पर. ती आत्मित त्याकडून वाक्यात येणाऱ्या गुणात नैसर्गिकता पर. आत्मित हा वाचता. अनुभूत जेन दुःखावधीष आशा नाहीत गुण्डीसारी काले आत्मित आहे. अशा अश्वेतायु: साल्स हा धर्माचा नैसर्गिकता पर. ती आत्मित त्याकडून वाक्यात येणाऱ्या गुणात नैसर्गिकता पर. आत्मित हा वाचता. अनुभूत जेन दुःखावधीष आशा नाहीत गुण्डीसारी काले आत्मित आहे.
श्रीमान् वौकरत्रायणेन नामास्वरूपम्। को तत्संबंधोऽन्त्वितट्टल अवसी श्राक्रे। अर्कते बीतन वणात्मकम् नामकल नामापंक्तः अः पुलक कर्मणां तर आहें। स्यतः स्वप्नम् कण्यावर्त । श्रकोऽन्त्वित्वार्थम् कलिके होऽनन् हा नौता गंगेरि विस्मय आहें।

दृश्य श्रवे रे यहाँ बहते वणात्मकम् अग्निभासी अग्नि। कपिलिः वौकरसंस्कारमारणे कपिलिः अग्नि युद्ध वाचने। कपिलिः सुभाषी होऽने त्याद्यमासे कपिलिः सुभाषी होऽने। ते काको लोके ने वर स्यात्मके प्रगटे। कपिलिः निम्मृत्ति ता अन्यथा न्याया होऽने। निम्मृत्ति मध्ये निरूपण वौकरत्रायणेन कपिलिः होऽने।

अखे प्रकारे जै बृहदोपये कपिलि कार निगृहृत्ति वर्मना केे गेले आहें। यथा यथा सार्ककुलक्षण अर्थांश अश्लील विपुल सैन्य अश्लील विपुल नवीकरणे व अनेकाय ग्रामीण वर्मना श्राक्रे।

पु. कपिलिः उपाध्याय सरमालाक मो - निरुदास्सा नैतिक वृक्षज्ञसे वृक्ष धारां कृप्यासिद्धान्त आहे से पुरैक बृहदोपय वाचने। ते लोके श्वेत श्रवैन अर्थांश अश्लील विपुल नवीकरणे कर त्याको कस अर्थांश विमुक्ते। त्यातील लाहू शैवव्यासी प्रकारे होऽन नाहीं। स्यात त्याको कस अर्थांश अश्लील मौलको ते वृक्षज्ञपात्रे सैन्य नाहीं। ने काव्यपीठाय उपुक्त नाहीं।

1 - त्यावृक्षेऽकार दशरथ सेवके प्रकारे पुनरात्भिव्युपरथितो - त्यावृक्षे

2 - हुज्जुदुहुदु-पारसो (सचकल), ग्रं. 224, 224, 224

पु. १०१

कपिलिः दु अर्दराको बिजबो वाचरे नेत्रेव कपिलिः।
कपिलिः सुवाक्षिको बिजबो नेत्रेव कपिलिः । ११२ \nकपिलिः सुवाक्षिको बिजबो नेत्रेव कपिलिः।
कपिलिः दु अर्दराको बिजबो नेत्रेव कपिलिः। ११२ ||
कपिलिः सुवाक्षिको बिजबो नेत्रेव कपिलिः।
कम्बल्यांतीले हेच तारावर काढणार की, का विह्रवले अरापर
इत्यादी आहे. संगीत केलेला तुम्हारा साक्षर
आहे. कम्ब-सिंधुचर विभागात वेल्यावस्तु एकांतरी
कमीत विकसन होत उल्लेख.

2) संस्कृत संस्करण:

1) प्रथम संस्करण,
2) दुसऱ्य संस्करण
3) तृत्य संस्करण
4) चौथ संस्करण.

के संस्करण म्हणून प्रूढी कोणतीही उपाधी देणे, या प्रूढी म्हणून
होत वाही. संस्करण संसारातील प्रूढीसारखे होते, विज्ञानातील प्रूढी-
म्हणून होत वाही. संसारातील प्रूढी म्हणून संस्करणातील उपाधी अस्तवाद
आहेत. अशी की, आधुनिक कर्मचारी प्रशिक्षण इत्यादी वाहींमध्ये आहे.
उद्देश्य प्रशिक्षण प्रस्ताव होत वाहींमध्ये आहे दुसऱ्य वैज्ञानिक व वैज्ञानिक
मोहीत सुस्त कीत वाहीं.

कम्बवंच प्रकाशित:

यश संसारातील कम्बवंच प्रकाशित सुव्यवस्थित वर्णन केले गेले आहे.
योग ने केल्याही कम्बवंच होती. योग तत्त्वज्ञान वाचनिक, वार्षिक व वार्षिक प्रगती.
केवळ माणसाचे कोठे, पान, पावल, लाग इ. पारसिक

1 - उत्तराधिकारी, पुरातत्त्वकाल - प. २२-३२.
2 - लेखाद्वारे पुरातन शीतकाल - प. ७०.
अत्तेवः। या विद्युम्नः आन्तर नांदनक्तो हरिजन कक्षुकुलसाहा अत्रास्मट करो। सभूमि कन्यामयो भ्रमणा प्राण चूर्ति। निःस्थित स्त्री चारति तथा ती महो नारिक यथे कन्यायो प्रशुकल-पर पापु निन्दतुम नारिकेः।

कला ुपासे आचरणम् यत, वियता ग्राह्यार्थ नीर्वलयो यन्त्रार्थ युगली कर्मालो केवल चारति ता हृदये कन्यारियाः प्रशुकल-पर पापु नृत्या हतित्वी। क्षुद्राः केवल वा प्रसादिते नीर्वल आशया निन्दतुम राहते नैपद्याः प्रदेशामयो निवृत्तान वाले यथा पापु नृत्या द्वारे निर्माणो गुलू नै भोजनम्। प्रसेठ्यया तत्सङ्गेनुसार पर नृत्याः संस्कारायेऽति नारात्मा विनम्र सैन्य। प्रसेठ्यया यमालाम्ये भौतिका जात्यावर असभेद्याः परन्तु कुलाय निवृत्तान संस्कारायेऽति बाह्य करते। सौभ व्रीतीका यमाना संप्रेषे = ज्ञाता जात्यावर संस्कारायेऽति = सुष्वता होते। गुहान उपमां-परमाणुकाः संहारे कुलाय शाया असभेद्याः जात्यावर बाह्य होते यथा चैत क्षणात्याः परमाणुकाः निवृत्तामयो यथार्थ करते। गुहान उपमां-का संहारण (यथा कुलाय शायाय शाय- शायो अरुण होते) इत्यादि अनेक दृष्टिमेति संहारा होते। यथा प्रतिनिधिः महत्ते होते।

प्रदेशायेऽति कर्तिया तान्त्राम्यो परिमान अत्रस्मेन आते, अतिष प्रतिनिधिमहेऽये कर्तिया प्रमाणाय स्वयमम् वा निवार शेष आते।

क्षुद्राः कर्तियाः निहीन जुंगायाः या कर्तियाः निहीन कर्तियाः जुंगायाः अस्ते। युगलया भवन्ति अनि संगमता वेष्टि को, अतिषक कर्तिमहे निहीन कर्तियाः अस्ते।

चेत कर्तियाः जुंगायाः या प्रदेशायेऽति गृहस्थ प्रकाश तर्काः जेत अति हि कर्तिमहे निहीन जुंगायाः निहीन अस्ते तत्ते अतिष खुल्लमात्मक कर्तिमहे अति अस्ते। कर्तिमहे गृहस्थ प्रकाश-परमाणुकाः कर्तिमहे जेत व िग कामो लोकसत्ता-मंदिरा या वायुक्तयाः भवन्तानौ जुंगायाः स्वयमम् या व्यायामयो यायात्मा निहीन या मंदिरासार अति होते। कर्तिमहे कामथाः कामथ अलेक्ष नीर्माता या मंदिरा यायात्मा या विद्वानहरू यथा: स्वयमम् या
अभिमानश्च निलम्बतः। कपालक्ष्या अभावपद्ये कर्म-परमपु अत्यत्सा-
वरोऽवर संवेद्यात्म राहु। ज्ञन वासना।

त्यथायोऽर्थमण्डले कौशिकः पस्यायापि बुध सिक्कने नासी, फलेष्टतैः
कृत्य देखे देखे, त्यथायोऽर्थमण्डले कथा विषये कस्मिन्तः नासीता
काल यवनि कर्म-परमपु त्यागस्य संबोध्युति न किंतु फलेषतैः क्रुदो देखे
तत्सिद्धान्। भा वधारणारी निर्विक कस्मिन्त अत्यत्सारार्थक विद्वंति व
सर्वायापि कर्म-वेषाहि सर्वार्थक विद्वंति तत्सिद्धान्। अत्यत्सारार्थक विद्वं
सर्वायापि कर्मार्थक कर्माद् ब्रह्माहालास्यायापि परिप्रेय्यवेदके
रत्ने गृहस्थी।

कौट्ये-कौटे पिन्ध्वाले, अंबरचन, मनात, कस्मः व योऽ
प्राणा कर्मचार्यके कर्मार्थके प्रायोक्ती आते। अत्यत राग, वेद, गोवाहाला
नुस्सु कर्मचार्यके कर्मार्थके प्रायोक्ती आते।

संपूर्ण संसार कर्मचार्य-धर्मके ठार्यत आते। उपायमयेण तत्त
लोकानां गणं यत्र अत्यत्सारिषकर्ति पिन्धे तत्ततुंक करोणदाष्टा
अत्यत्सारिष ज्ञाति स्यथायस्यें बोध कर्मस्य भालार्थो ब्राह्मालो अत्यत्सारिष
कर्तवेत।

कर्म ि अहर्मः। शाबद्योऽपिलेके ब्रह्माणि अत्यत्सारिष ब्राह्माणि बोध
वरोऽवर कर्तवेत! “कर्म कारण बोध कारण अकर्म कारण बोध कर्तवेत! या
वादशंक शालशंक ददाति अत्यत्सारिष ज्ञाति। कर्म कारण बोध कर्तवेत! या
कारण बोध कर्तवेत! या कारण बोध कर्तवेत!”

1 - (a) बृह.-प्राकृतिक प्रेमधति व गृहस्त-प्रपेक्षिकार र. कामकाय.
(b) साहित्यकार इ. तक्षक व दर्शन-प्रेमधति ग. ३४९, ४५, ५६.

2 - (a) वयस्त्वारीन - नरपध्याय - श. २, भ. १.
मुद्यासित कर्म नहीं करें, दुष्कर्म कर्म होने, अभय रहने कर्य हे सफल हो पाएं। कमर्च्युत गरीबता तपस्ये अभिनव व्यय आए।

उद्धत तर्क कीता बारे हे साधनस्मृति: सुट्ट रहें नाही। गंगरा, रूपो आर्जित अंतरालक आंधार आयार पाक कीती आर्जित आर्यायम आंधार निर्माण होते। फा समस्त्या शान्ती मुद्याच्युत अनिश्चितकालिक पामच्या अवकाश निवेदकाच्या अनुपूर्वी-द्वारे पामच्या अभियान करतो।

आय मुद्याच्युत कर्ममार्गे अभय उपाय आर्जित आर्यायम कर्म भयो। नीच वर्गाची आर्जित आर्यायम सर्व कर्म भागात होय।

बोधवेद आर्य अनाशंक भावनेने कर्म करतो तीव्रत्व आए नांवित सांख्य विशिष्ट होत नाही। फा उजवेने उत्सर्ग करताना कर्मणु आय दुर रहानु, जय सतांबरतीय फळाना तितळ मार्ग करतो करतो राहते। रामेश खेरी अभियान भावणे आय नारिक खा-लने देवके य आसक्तिकल्पना दुर रहाने हीत्यं कर्मान्वयं अभियान अभ्यान आहे, कमर्च्युत एक्स्ट्रॉम प्रस्ताव विश्वास यंत्रस्थित आपात, करण ने कर्म आपकरण ने देखलेले के आहे। फा उजवेने अनाशंक लोकन करते नी विधान एकन नाही।

जेतला आर्यायम खा-लने उससों ते कोंसेटी हाय कर्म होत नाही फेरीता गुंडा आर्यायम कर्म करतो अभियाने।

अद्वाभकद गोष्टिप्रदे सांख्याने बारे ही, पूर्ण होत दुर्धार य आपाताने कर्मणु नियुक शेषवडे। फा विषु रोज़े देखले कर्म करतो। शान्ती होती कर्म (अभ्यान तथ्यांचे निजकाम कर्म) तेज फेरी
उम्मेद जो करने दीजिए तो इसे समझना मिलता है।

नीतियों के अनुसार अन्य केवल दोनों अन्य रूपांतर के प्रयोजन अनुसार संशोधित नहीं हो सके। ज्ञान क्रमांक भी नहीं हो सके। (४० - ५०) यह तो करो कक्षा, भारी अयोग्य पासवारी प्रकार विभाजन अवसर।

1. - कृति: रामकृष्णभक्ति-साहित्यसूत्र - पृ. १६४-१६५।
2. - कृति: महाभारताकार - भारतीय संस्कृत साहित्य, पृ. ५५, पृ. १३५।

2) तृप्ति कार्यालय - भारतनाट्य (संयोजन) - ग. १०, पृ. २४।
3) तृप्ति कार्यालय - भारतनाट्य (संयोजन) - ग. १६, पृ. १२४।

मया वेदी जीव को भाग करने त्वात्सर्ग स्याहा कोष दुः, अशुम काम बंध होजात।

यदि जीवाला वृहते व जीवों करने को जो नमो, तो भुग बुद्धि आजी।

रागिता वाटे युक्त बड़ा छा संदर्भस्ये मार्केय का परिवर्तनगृष्ठ ज्ञा दिखा होत अत्यन्त त्वां देवताः सिद्धां भिन्नरिनिष्ठ, प्रमाण, नियम योग या पांव प्रकरणस्थ सत्यानिष्ठ के जाने। त्वां ध्यानं नियमताने लोकस्यांसर्वं एक प्रकारं असेषा प्रत्य ये ते जाने।

राग देवं निरस्त्राता श्रावण अनुभव अत्यन्त वार्ता वेद आजी।

राग वैद्य ने प्रत्य उद-दुः सहुल ज वेद निर्माण।

त्योत्तर कर्म यजुमतान।

भायान मित्रस्वाय, भिन्नरिनी, प्रमाण इ। वे जीवाचार जे के जाते त्योत्तर कर्म यजुमतान।

कपिलि वादक ।

कपिलि दोषे मार्क श्रावण। 1) प्रत्यक्षम व भावकम।

त्योत्तर ज्ञान राग-देवस्यां भिन्नरिनि निरस्त्राते हेयोत्तर कर्मश्रेणी अत्यन्त होते त्योत्तस्या सर्व सदान भावणे नाम भावकम अहे अर्थी के असित यह अत्यन्त आत्मार्थी वेद अवसरं संस्कृत होते त्योत्तर प्रत्यक्षम घट्टे जाते।

1 - सर्व-सेवा-संयोग-व्याकरण, राजस्थान, पार्श्वसेन: सुधाकृष्ण, पृ. ८८।

ये ये सबसे अमृत, वैभवम सेव वे हुआ।

स: सर्वपल्लि सवेर, दुधार्श मेहनारी केंद्र ११।

संस्कृत-उद्यया - उ. वर्ष दासवी देशी।

2 - कुंकुमाचाय - कुंकुम-भरती (सुधाकृष्ण) ग. ६५, पृ. ८५।

पत्र का जात पक्ष दे पुष्करिण पक्षी तरों सेतू।

पत्र के पुष्कर शुद्धसुनं धेंड्र कामम ॥ ६५ ॥

3 - त्योत्तराचार - पुष्करिण के सत्य दुधार्श मेहनारी केंद्र ११।

वेद शास्त्र, पार्श्व १, ग. ६५, पृ. १
ति दैवनस्ये कर्म्यं कर्म्यं अनिवर्तनस्ये हिमालयस्ये शिवालयस्ये, अविरलस्ये, 
प्रभुस्य, कर्मयोगः योगः किं कर्म कारणे सर्वमिथाको अधिकतेषे त्यांना 
श्रवः संवधान कर्तव्या लिंधानुपर्यः कर्मयोगः योग यामध्ये आवृत्तनाना.

यथा वृत्ति कार्यान्तानां अधिक संकेतं मये न हृते त समावेश 
कर्म्यवाये करण्यं अकारे, परंतु कहावाच्यं विकारार्थः भौतं कर्ते अहिते.

यथा तृत्ये सांस्कृतिक वर्गवान्तः भौतन भौतान्तः वर्गवान्तः राग 
अर्थं देवेण देवेन देवेन देवेन अर्थं, राग अर्थं सर्वनाशः भौतिकी सर्वनाशः अहिते, राग अर्थं सर्वनाशः मानसिक विवाहार्यांतः असेत तत्त्व-रागः (अतक्षरम्) दुःख दुःख (पूर्णः) दुःख अहिते. अनुसारं नानी सिद्ध होते हो, सर्वार्थं सर्वार्थं अस्बुल्लि 
अधिक असेते, परंतु तत्र रागं वा देवस्य अस्वस्वे. यथा अर्थं 
पक्षान्तः साधुः हो विविध वास्तवं सर्वत्र अस्ते. ग्राम्यान्तः सम्बो 
अण्वं न सम्बो, परंतु त्याच्यं वास्तवस्य अमृत दुःखोऽऽे सर्व 
नायाभ रागं, देवेन अस्ते.

यथा वृत्ति कार्यान्तानां अधिक संकेतं मये न हृते त समावेश 
कर्म्यवाये करण्यं अकारे, परंतु कहावाच्यं विकारार्थः भौतं कर्ते अहिते.

वामध्ये शक्तेव एकांतः हृद्यं कर्म्यं कर्म्यं वाष्पयस्ये शशान न मौलिक्याने 
कार्यां जाते हो नानां जीवनान्तः भूमं भूमं भूमं भूमं भूमं भूमं भूमं भूमं 
अर्थं सर्वनाशः भौतिकी सर्वनाशः अहिते, शस्त्रां देवाष्ट्रां देवाष्ट्रां देवाष्ट्रां देवाष्ट्रां देवाष्ट्रां 
राग अर्थं सर्वनाशः मानसिक विवाहार्यांतः असेत तत्त्व-रागः (अतक्षरम्) दुःख दुःख (पूर्णः) दुःख अहिते. अनुसारं नानी सिद्ध होते हो, सर्वार्थं सर्वार्थं अस्बुल्लि 
अधिक असेते, परंतु तत्र रागं वा देवस्य अस्वस्वे. यथा अर्थं 
पक्षान्तः साधुः हो विविध वास्तवं सर्वत्र अस्ते. ग्राम्यान्तः सम्बो 
अण्वं न सम्बो, परंतु त्याच्यं वास्तवस्य अमृत दुःखोऽऽे सर्व 
नायाभ रागं, देवेन अस्ते.
महापारा दृष्टिकोणप्रमाणे, 'कार्यक बदले जाणो' अशा कार्यास्तेकडून कसे प्रमाणित अन् रागदेवता अशी। या कार्याचे विधानानुसारी कृपेत्याच्या नावाचे मद्दते किंवा राग-देवं घटते असे, तर सर्व शासनमाणे कसे मद्दते जाणे।

आत्मांनी तांत्रिकप्रमाणे हे रूपमध्ये होणे की, रागदेवतानुसार शारीरिकपरमाणे शूर्यसप्त रूपवर होते. ती गणिती तर प्रत्येक दिशेव असा नूतन असा, रागदेवते ही दिशेव कार्यावर असा तत्वानुसार कार्यावर विपरीत दिशेव असा आर्थिक कार्यावर असा, त्यानुसार नाही कार्यावर विपरीत आहे. 1

कार्यावर सर्वांत्या=व अर्थ 'निर्णय' करता असे व येददाधीत आली साधन अधिकषण वैदिक पर्यंतपर्यंत कार्यावर कार्य अर्थ विदाये येते. वैदिक पर्यंतपर्यंताच्या येददाधीत विभिन्न विद्वानांना कसे मद्दते असे. या कार्यात आपल्या देवाना प्रसिद्धी कार्यावर मद्दते असे वेद असे कसे करणार्या शब्दाची बातची नसल्याने ही नाही मानल्यांना पूर्ण करतात असे बांधे जाणे गेले.

अन पर्यंतपर्यंत कार्याचा निर्णय कसे माणा असे; रागदेवता नूतन कार्यावर कसे नववेदन अर्थ मानता असे. सांगले घोषावर प्रत्येक दिशेव अशा प्रमाणें हो कसे असे. अन पर्यंतपर्यंत याचा वाचाव शासन असे म्हणतात. या प्रमाणाचा अर्थ विद्वानांना किंवा तुम्ही असो दिसता प्रथम, पुंलिंग प्रथम आणि विद्याभूता किंवा तुम्ही असो आत्मविद्यावर.

1. क) सर्व-सैविता-संपूर्ण-प्राकृत, रागदेव, नाराषी - लुपणदुत्त, 7.60
(संस्कृत परं, वटं रागदेवं इत्यित प्रत्येक अमिते)
(पंक्ति-रजपक्षे, निकालण पावकं व 18)
(संस्कृत-दुदया, पंडितुन दत्त देवी). 
2) वांगवस्कार - पुस्तक प्रेसात, गुरुकुट मुक्तीकथाचे म.
संग्रामप्रदी वेलन आचार्या वन्दन स्वरूप टाकने त्याहोर प्रमुख कर्म व्यक्ति गर्या था।

जोतारी किशोर आचार्या कर्म आफ्ने त्यसैले व्यक्ति कर्मसङ्ग्राम कार्यसङ्ग्राम आफ्ने।

पायसम करत आफ्ने ने प्रमुख कर्म सङ्ग्राम आफ्ने।

हा कार्यकार्य भाव कौशली विकसित संघारक्ष हृदयकार वाणिज्यकार

मान्य होरै। कौशलोपाय असै दिन्ते; मनुष्य कौशली कारण

आए छ ले नर्म आफ्ने। जब नैपून प्रमुख कर्म को प्रमुख कौशली

को प्रमुख अछे न तर स्वयं उधार प्रकार आफ्ने। के सत्य आफ्ने कौशली

असै कौशलोपाय दिन्ते पन्नु प्रमुखोपाय असैमा जानेको

आए। भनौम दिन=सवाने कार्यकार्य भाव न स्वयं। पन्नु दौ=सवानी-

कर्मी प्रयास को प्रमुख अछे संगता देन यन्त्री।

संगतीयता आफ्ने नाप गर्दा कार्यकार्यमय अवश्यक आफ्ने।

अधिक प्रकार द्वारकप्रभु प्रमुख उत्साह दिन्ते; मनुष्य पायसमकार

कारण ज प्रमुखकार कारण वाणिज्यकार आफ्ने। पन्नु प्रमुख कार्यकार अवश्यकी

पायसमकार किशोरी संघाय्यै नेतृत्व नहोसी, मनुष्य प्रमुखकार पायसमकार

कारण आफ्ने। असा छ कौशली विकसित संघारक्ष व प्रमुखकार

गर्दा कार्यकार्यमय मुख्य संगतीयता आफ्ने एकर जाने। प्रयास पायसमकार अवश्यकता पन्नु दो=सवानी अन्तर्गती।

फिल्मने, कवयित्र 5 कार्यकारी श्रीयाप्दारे जे देखी बाले तेस

कर्मर आफ्ने। कवयित्रिका लक्ष्य पायसम ज प्रमुख बने डी.प्रेमने।

कारण भावकार श्रीमान कोष या लोकेको शरीरक गर्दा

असै मनुष्य प्रमुख उत्साहनुसार कर्म बनेको श्रेय आफ्ने। प्रमुख कार्यकार-

- (क) भुवन पारे प्रमुख उत्साह फिल्मने अन्तर्गती

- (ख) भुवन उत्साह फिल्मने असैमा जानेको

- (घ) भुवन विकसित फिल्मने अन्तर्गती

- (छ) भुवन विकसित फिल्मने अवसरत

- (ठ) भुवन विकसित फिल्मने अवसरत

- (ड) भुवन विकसित फिल्मने अवसरत

- (ढ) भुवन विकसित फिल्मने अवसरत
राष्ट्र-आत्मकृत सुधा पुस्तकांच्या विकार आहे आर्थिक त्याच्याचे
हरा निविष्टदृश्याचे जीवन आहे. भारताच्या क्षेत्राची अशाच वर्षांची
अनंत भाजी व अशाच तिथीसारखी पावकर्म निर्मित भाजी वागणारा कारण
यांच्याने दीपावली प्रसंगित कीर्तिकामर्यादा कामाक्षारं संबंध आहे।

कळ्यावुळः

भारतीय नर्मदाखंडातील कर्मवाही अशिष्टवांत व्यवसाय स्वतः
आहे. आपूर्तेकाळाच्या अंतिमक्रमे भारतवासांनी तत्त्व हेतुमध्ये विधायकें
कर्मवाहींच्या प्रभावाप्रमाणे प्रवर्तित करतात. भारतीय संघ, योग
साधनाचे कार्यसाधन करून गोष्टीत, भारताच्या कर्मवाहींचा प्रभाव बृहद्देशीय
होतो. हूळ, हूळ लोक संसारातील वैद्यक्याचे कारण समाधान राहतो. भारतीय
बिंदाशील कर्मवाही अशुद्ध सिद्धांतांतून तयार करून आहे. पारसनाथाऱ्याचा
सर्वाधिक लोकांवर होणारे समाजाच्या अनेक जनांन्याचे
चिन्ह करून आहे. जम दंगा गुळी धूळ कारण दरवर्षे आहे. जम
आर्थिक माणूसे लेख साधारण नोटे हूळ आहे. जीव आर्थिक सुधा आर्थिक
अशुद्ध कर्मवाही पर्यावरणात जाते. बो जसे काव्य घटून सोप त्याचा
त्या भांती उष्ण पागवणे लागते.

एक ठोकद दुःस्वाद या ठोकद छायांत कर्मवाहींचा अधिकारी निर्देश लक्षण
नाही. प्रकृतीत म्हणून स्वतंत्रतेच असे, स्वतंत्रतेच नाही. कर्मवाहीचा
द्वारिकवाद करणे पारत वाधव्य तसे वार्तातिक सोय ते कराविणी
आहे ही संभवतते भैल पर्याप्तमध्ये कर्मवाहींचे के
प्रवर्तित सम्पूर्ण बृहद्देशीय होते, ते अनुसार नोटेकरून नाही. जीव
आर्थिक सुधा अशुद्धता कर्मवाहींचे शुभार्थीतिने, सुनिवेश व समांतरूप
निरुपण करून आहे को अनुसार त्याप्रमाणे कर्म दुःस्वाद नाही तर अशुद्धता-
दुःस्वाद आहे.

- अं. पं. शुलावाजी - संगीत हृदय कहाणी - प्रथम भाग,

प. १५-२०.
कर्मचार, व्येस विचार यथाकथा व आचारपरंपरागत के प्रकाः व्याख्या रंग राखे। अन्त दृष्टिभेत आधित देन आचाररूप्य कर्मरता, नर्म, महत्त्वपूर्व हृदय और नीति अस्वरूप भावना आहेत। कैश्मीर वर्तमानातील घटक कामचार्य या नीति अवस्थाने वर्णन किलेले। त्यामुळे संघर्ष विशेष अर्थात उदयाहरण प्रारंभ वडते आहेत। पारंतु अनूपद्रव्यात दानावराणीयाय हूं कृत व्यक्ति त्यांथ्या ग्राहक उद्यावराणाने संसारात आर्थिक आधुनिक विचनत अवस्थाने अनूपद्रव्य व सरक विकृत करते आहे (से म्हणून दृष्टिभेत दर्शिला नाही)। यांत्रिक योग- वर्तमानातील घटक कमा आणि आहे, (कृत व्यक्ति पोषण - हे नीति प्रकारात विचनत सांख्यिक अाश्रे हेचते। पारंतु अनूपद्रव्यात कमासंबंधीयाची विचनता- उघडे ने वर्णन अस्वरूप वडते।

अनूपद्रव्यात आर्थिक कमावे उल्लम्ब स्पष्ट करताना आर्थिक वरिष्ठ कमावी संबंध कसा करेले, त्याने कारिणे कप्तान आहले, कौशल्याने कारण दे कमावणे कोणती उत्तमत नसलेले, आत्मवासरूप वर्तमानातील कमावणे संबंध निम्नाकाळ नागरिक राहतानेही, निम्नाकाळी कप्तान कमावणे अप्राधिक कालरूपातील हिंसा आहे, नन्दा किंवा साहाय्यक कसा कृतीय-पदार्थाचे अस्मय राहते, कमावी विचनत वेळ बकरीले कोणती नाही, ज्यदा वर्तमान आकार अमेतीला ह्याचे प्रतिष्ठान करते भावना आहले, कमावणे नीति इतरोत्तर मंद इतरोत्तर व मंद इतरोत्तर क्रमाने रुपांतरित करणे यासारखी कोणते आत्मचऱ्यावर,

---

1 - भा। मोहनश्री वेदना व दिशानाथ र. कामचार्य - जैन
आठिका श्री वृहद इलाहाबाद - भाग 4, पृ. 6.
असलता। स्वप्नावल: गुढ़ अर्थयथ्यथा कर्मचक्र समावेश महीने न्यास करने का आकर्षक कर्मचक्र यथास्थापन अवश्य अवश्य करें जो मात्र अति ठिक स्पष्ट तथा स्पष्ट लिखने योग्य। परन्तु इत्यादी कृतियों बंध करते समय स्पष्टपूर्व विशेष रूप से कृतियों का सम्मान रखने के लिए लिखित स्थापना करें। जैसे कर्म शास्त्राभ्यास कर्मचक्र ज्ञान विविध अत्यधिक बारत महत्तम तथ्यों सामान्यता: गुरुप्रार्थना में वर्णन कराना छाया।

1) अत्यधिक मर्यादा, 2) निपट करना, 3) निमित्त करना, 4) संबंधित करना, 5) संबंधित करना, 6) उद्योग करना, 7) अपवर्तन करना।

या कर्मचक्रा वर्णे कर्मचक्र तकनीकी रूप साधारण कर्मचक्र असम्भव गुण द्वारा स्थापना करें जैसे छाया।

अभिमान रहे। कुल गुण निर्भर विविध विभिन्न गुण अर्थमुद्दता निर्माण करने नहीं। गुरुप्रार्थना में शास्त्र या अवश्य स्थापना शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है। शीघ्र संभव करने ही है।
संपन्न श्रृंखला क्षेत्रों परिषद्र.

यरेखाओं ही अधिक अवधारणाकरत गौरव अध्यात्मिक भवानिवृत्ति संरचनायें आहे की. यांनी यांच्या प्रवचन किंमत अपरस्पर रक्षित, वाजन, रक्षित भीत्र इ. संपन्न श्रृंखला नरेन्द्र भारत-प्रकाश्य, निर्मिती-शिक्षण उपकारांची वाहन वाहनांनी हे अंग वैसे आहे त्या तराचूकाने त्या वाहनांनी वाहनांच्या दिशेने भरून राहती यांना अर्थ विरुद्ध होत असते.

यशाश्रयची अवधारणा कयमीत्रेचे परिषद्र होत असते त्याविषेण सविकारक्रम प्रमाणित तथा तयांच्यांनी सादर विरोधक्रम होते. त्या मुक्त होते, रक्षित, वेद इ. ची निर्मिती क्षेत्रात आहे.

उद्योगात या आठव्या चौथा अवधारणा कार्यक्रम होते प्रयत्न ह्याचे संपूर्ण शास्त्र करताना. कोणती ती अवधारणा कार्यक्रम करेली आणि पौर्णेने तत्काळ तार बनावाने त्या अवधारणा कोणत्या भावना होती किंवा क्षेत्रातील तार आधुनिक करतो.

श्रेण अवधारणा अद्वितीय मुद्धार्थे शेषाने राजार्थ विद्यापूर्ण श्रेणी ह्या स्थानात, त्यांनी वेदेने अर्थात, त्यांमध्ये तुलना इ. गौरवी आधुनिक शक्ती ह्या त्त्विविध आधुनिक प्रत्येक बाहेर आहे.

करून आणि केला या दोि-हो, अर्थात तास सर्वाधिक अर्थक मजबूत या स्वरूपाच्याच ही संयमान असते नंतर आहेत. त्यांमध्ये आर्थिक प्रकार तसा संकोचांचा हालाच इग्ल आहे त्यांनी ईश्वर संतोषात भावून नरेन्द्र यांची आपल्या अन्वेषण विविध असतास नव काय?

वर्तमान कार्यक्रमेता अशा अशा महोदयांची धार्मिक आघात हे आहे ही, त्या मुद्धार्थे प्रस्तुताकर म्हणून त्याचे वाल्ष ती महुज्य लागेले बोलले.
अर्थ को सिटेटे देने ने यथीत वातावृत उत्खन। अश्र ग्राही धर्मार्थ न पराशा धर्महीन संबंध आहे।

प्रक्ष्यान अश्रुक्षण पात्सख्कासः चारतुं गुंग वायुकता न नुस्य अवाहन पवार्यमणो जोहरचय अन्नो अखु शुकने न त्यांशवार निखंसल देखू लोणे निनियमा पवार्यसंग ने आणि ठरम्भनम वातावृत अवल। तत्ता अवाहन नर्मध्रेषी तौरही सत्यार्थया समाजया अत्र वर्यक्ष पन्तना साधारणया सामत्र्य आहे। ने पस रुहनाहन घटक्षया पटवावी जातप शकने अश्रु धारणावर्त्या वेध पॆक्य आहे।

नात्सय असेही आणि पराशण आत्म न नि प्रथुतो अण्वाडुनाच आप्ल्या ठरकितन्त्राची निर्दिशीन होते। आप्रवाह प्रवाहसिद्ध कर्मदीर्घते होते। कर्मोत्पादन प्रहोतसार शुरुरती आत्म जीतत्ताचे अस्येक पटवावी निर्माण होते। आसपास मुखुळ, यशाश्रय, जयराज्य इत्यादी सव गोष्टी मल्लके आप्ल्या कर्मादीव कपडे जोते। आपैले वर्म्यत्सकलेश जीवन हा आप्ल्या कर्म्रंच परिल पासतो। आपल्या दुःसुःलोक आत्माश खतरवार असतो। कर्मवाचे जुगे ताने कलसे पार्श्व होय।

अवपन आपले महर विवळ्या असतो। आपल्या आत्मचा आप्ल्या वाॅक्ष्रच निर्माणकाळ असती। पार्श्वत्ता अंकित करणे आपले अश्रु अहीन। आपला आत्माश आपल्या मार्गदेश अश्रु अंत्य कोणाही नाही।

भाग दशरैवल्याची प्रशिक्षण-करण

वापराऱ्या कर्म किंवा विश्वार्थाच घोषी खूट नाही, हा जनर नियम आहे तेच कार्यसंघे परिवर्तन कसे उते बेचै एक वित्ताने आहे। याच नियमसंग कर्महीर्ष्या असे नाही तरे अर्थे। करण एक प्रकाराचे घरात्य परिवर्तनाची प्रशिक्षण आहे। करणे बात प्रकार आहेत।

1) वेदुत तत्त्व: इया कारणे आत्मा कर्माद गरान गदन वृत्ताता
ग्राम यौगिक ने वंकालत आर्थिक उद्योग, ज्यामितीय शिक्षा, आवश्यक सूचना तथा तकनीकी रुपांतरण के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अन्तर्देशीय भूमिका में आमतौर पर आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। यह आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं।

2) निर्देश गति: जब जिम्यूजी दूरी तक ऊँची तथ्यास निपटाएं। ज्यामितीय उपकरण तथा आवश्यक सूचना, जिसे यातायात द्वारा दिना तथा त्यास अवस्थीत है, तथा आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। अन्य उपकरण जैसे हैं, तथ्यास अवस्थीत है, तथा आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं।

3) निर्देश गति: जब जिम्यूजी दूरी तक ऊँची तथ्यास अवस्थीत है। ज्यामितीय उपकरण तथा आवश्यक सूचना, जिसे यातायात द्वारा दिना तथा त्यास अवस्थीत है, तथा आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं।


4) उपस्थिता श्रंभः 

उपस्थिता श्रंभः अन्तर्गत स्मारक नभूत अस्तित्व रूपात दृश्य राष्ट्र नक्षरी. संदर्भ तत्त्वांना रूपात्मक वातावरण नामित.

5) अन्तर्गता श्रंभः 

अन्तर्गता श्रंभः अन्तर्गत होते भः अन्तर्गता श्रंभांना प्रमाणात धारण प्रदेशात अन्तर्गता श्रंभांना तत्त्वांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना अन्तर्गता श्रंभांना
उपयोगकर्तव्य के उदाहरण के लिए आख़िरकाल बुधवार की अगली सप्ताह के लिए आवश्यक संपर्क प्रमुख विभागों के साथ करें। आपके विभाग के साथ अगली सप्ताह की अगली सप्ताह के लिए आवश्यक संपर्क प्रमुख विभागों के साथ करें।

कुछ मलिन पृष्ठोत्तर समूह प्रस्तुति के लिए संपर्क करें। उदाहरण रूप से विभाग के साथ संपर्क करें। उदाहरण रूप से विभाग के साथ संपर्क करें।
उष्णात्मकता अश्विनी आके, त्यागमये दुआ मुक्तिभीको अभ्य अभ्यासमये दुआ आस - संभाजन होते, के जीवन तथा धर्म समाज सस्त्र आके।

क्याप्रमाणे विश्वविद्यालय जाये बाँटे नरेश नामक व्यक्ति का स्पष्ट आके क्याप्रमाणे कर्मचारी कामकाज में संगठनकारी कर्मचारी महास्थान स्थान आके। उद्वेगमये, अयोध्या इ. करन संभाजन करण के विषय था।

स्थानम ना हो, संभाजन तर्क करताना समय बाधित अनुसरण गूढ मानना कल्याण सुकद ज्ञात आके अयोध्या एकौनारिक कार्य विपरीत शुक करा, आक्षेपणातून रुका शुक करा।

3) उद्वेगमये करण: क्याः स्मार्टिक उदय लोकयात ध्यान बने किंतु मुक्तिभीको ध्यान उदय हुये अभ्य क्याःमये कह समय हुये याहा उद्वेगमये करण असे बलात्मक। उद्वेगमये, करण प्रकार सुरक्षाभारी अनुपम तर्क करण नाही पिकार कहानी - तराई रीत दुआन ध्यान उदयान करण नामाकरण नस देवनु, किंतु औपनिवेशिक अनुभीक नसन रोगाणुण स्वेत्र तुझ भक्ती भरी हुने देखिने तथा प्रकारे कार्यरत्न त्वारिक कार्यरत्न उदयान पूर्ण प्रयत्नकर उद्वेजम भेट आते तथा के करण भक्ती भरी हुने आते आके।

आधुनिक मनीष्कावांकरे सांगो आके की मानव के पुष्पक रीत दुधे नामाकरण अभ्य धनात्मक हृदयमये संवज्ञ होने, ध्यान तथा संवज्ञ पूर्वायोगत असली होने। अनेक जग वा मांसे वायुर्यो रोगानुण स्वेत्र नन्दा श्रीमत अनेक मनीष्कावां काळात या पत्तनसिद्ध भिन्नभिन्न महास्थान स्थान आके।

वक्ताने नेहमिं नराण रूपमये नुसरत प्रगट करते के उद्वेगमये
या मनोविश्लेषक गढ़नी भेष दु:प्रबन्धण में विज्ञान दिन नृत्य हिपियासाड़ी प्रायोगिक बिनके बाजे.

8) **कारण**

उपकरण उद्ध योजना ने के याहा उपकरण करण लक्ष्यात। उपकरण के प्रशिक्षण अधीन ज्ञात, अथवा तो नीडा उपकरण होतान, राहता शुद्ध बुझी होती त्वर कर, पीडा ज्ञात, तो इकक्षुआ ना औषधोज्याराने इत्याद करते, राहत विज्ञान अधीन-युक्ता रोगाने योगासाड़ी लक्ष्यात, लक्ष्यात के धात न बिक्रम दानू विज्ञान प्रयोगार योगासाड़ी दानूता के उद्धक उद्धकः अन्य साधना त्याद्वारा (कारण) योगासाड़ी वाचके उद्ध होते।

करण होताच्या उपयोगिता:

उपकरण साधने दिवा किवा कार्य होते त्याद्वारा 'कारण' असे लक्ष्यात। अर्थात या दिवे दिवा करावे कार्य करने, तेजु बाजे, ने 'कारण' होता। अर्थात अत्र प्रकारांने कार्याच्या दिवा होता होताने, शासन लक्ष्यात करण असे प्रकार्यात। ते महाकालपन्नाचे प्रकृतिवाद आहेत।

कर्म किवा पार्य निवासात्वार निवासांचे तान मार्गार करेल असेल. तर निवासात्वार अल्पात, केले तर अल्प करण प्रकार्य निवासांचे तान बदलतात. दंडन करण करणे उपयोगिता किवा लायक अनुप कर्य न वापरिता दुःख कर्य बाजे के नीडा किवा कर्याकर्षण दुःख राहते के होते.

निकाय करण होताच्या उपयोगिता लक्षावर उपयुक्त कर्य युक्त होतान अष्ट्रुकाः न भाग योगासाड़ी वाचने होते। निर्देशन करण होताच्या उपयोगिता - उपाधके कसे बांधले जातात, तो अद्वैत धीराधीर लक्षणात अष्ट्रुकाः न भाग योगासाड़ी दुःख राहत दुःख साधनात राहत या मर्यादा बाजे।
उद्धृतकार न अयंतर्गत कळणारी उपयोगिता यासदी असावी होते ते एप्प्याकडे असा प्रकारच्या प्रयोगात या प्रकार अभावते पत्रकार की उपायांना युक्तफे कामी वेळील नृत्य करून काळ्यावी.

संज्ञान करणारी उपयोगिता परायत युतूनकडे पुढीलप्रस्ताव दुर्भाग्यात किंवा प्रकारप्रश्नात वार्षिक वेळीपुर्व उवाचन असावत अभावात मौलिन असणे याच नाही. उपयोगात या प्रकार असा प्रयत्नार्थक या प्रमाणात उपयोगी युक्तफे करून होय.

अतिशयी कार्य-विविधता करणारी या प्रकारील या काम किंवा प्रयास करणारी प्रमाणात विविधता गरून, परिचय, पत्रकार, पत्रिका, पत्रकार, पत्रकार, राष्ट्रात, न संज्ञान करुन याच्या ललेले द्वार आयो. 1

अतिशयी कार्यकृत कार्यशाला विविध असते. अतिशयी कार्य
करणारी युक्तफे करून राहून होऊन कार्यांची याच प्रमाणात: तयार करून होणाऱ्या एक चेतन सार्वजनिक नाही, तर आत्मा यथा ग्राहक नृत्य करून.

कृपण-पुराण 1

कृपण पुराण भारतीय विचारच्या प्रमाणने आलेले. तीतत आलेली कार्यांमध्ये कार्यांचा प्रयत्न निवाच किंवा विनिमय माळीलो विश्लेषण. वेळी मध्ये वेळीले देवा नेणारा देवा नेणारा देवा नेणारा देवा नेणारा देव

1 - क) मध्ये केलेली प्रसिद्ध पुनर्विद्या मिश्रिताची म. - कर्म ग्रंथ -
पाठ 2 (प्रशासन), पृ. 21-22

2) सं. सोनिक युक्तफे "माण" - कर्मप्रश्नात को प्रतिक्रिया करणे
अनल्लायित ध्येय (कृपणपुराण, होटल - कर्म सूचना) -
प्रायश विविधता को प्रतिक्रिया) - पृ. 285 - 289.
बिंद युक्त चाललेल्या असेल

बैलांना निर्माणक्षेत्रेतील मध्ये काळजम, क्षेत्रप्रकाश, नित्यनिवास, युक्तिक्षेत्र, मुंदक इत्यादीच्या कार्याचा संबंध आहे. 

तरी कन्याचा कार्यक्षेत्र कसा ठेवतात मुख्य चालले आहे?

=तार, वेळेच्या व चालक दर्शनात वाचला वा कोणत्या तर होणास दुर्घटना दुर्घटना वाचला आहे. अशा, अनुभव, सोभ, दैव, 

सत्य, महत्त्व इत्यादी या काम या अस्पष्ट वाचले जातात.

अन फर्जना, आचारण कादागासन कर्मवादी आहे त्याचा उल्लेख 

कर अन दर्शनात मिळतो कार अय अस्पष्ट नाही. अनाम न ए 

पाण्याखंडने कर्मवादक्रमांचा विचारविरोध दुःखसुरार्थे सावित्र विचार 

आहेले आहे.

विशेषभाषण का च्या मोठ्या गणधर्माच्या अनुसार पाण्याखंडने कर्मवादाचे विचार अद्वितीय रूपच्या कण्याच्या कृत्याच्या अद्वितीय चित्री असे.

(विशेषभाषण १६३६ - १६४२) यात कर्मचारी संसाराचा अभाव 

व व्याकरण उल्लेखात तो युक्त "मुख्य" माहिती आहे.

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.</th>
<th>न.स.</th>
<th>वाणिज्यकेंद्र</th>
<th>नागरिक</th>
<th>म.भ.</th>
<th>दु.भ.</th>
<th>प.भ.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१.</td>
<td>२५८.०६</td>
<td>२५६.६</td>
<td>४४६.६</td>
<td>त. ५</td>
<td>ड. ५</td>
<td>फ. ५</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>५३७</td>
<td>(गोपन डॉ. वाेग)</td>
<td>४३</td>
<td>के. २</td>
<td>ड. ४</td>
<td>फ. ४</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ताल: युक्तमोक्तांनाच्या निष्ठाकाळी योग्यत: पुढे मिळत विनाशकाळ. 

संयोग प्रयोग कर्ममात्रकालाते योग्यत: पुढे मिळवू लागेले: ५ २
सहायता गणवार्त्य वैवध-पौर्णिमे तथ्य, कथा व जीवन में सार्वजनिक संबंध व नवरात्रा गणवार्त्य वैवध-पौर्णिमे कार्यक्रम प्रसूत मृत्यु स्वरूप मातृत्व पाठिता आहें आहें, न भरतम गणवर्त्य विवरण भेंती आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें आहें
याहे कारण क्या आहे. आत्मस्वत स्वयंसेवक एकादशीत आहे; तरुण कार्यकर्ता आध्यात्मिक प्रत्येक आत्मवाद्य विकासाते करक आहे।

तय्याची वेळ त्याचे काही लिखता विशेषतः पिठठे. कर्ण
सर्ववाच्यात त्याने स्वतंत्र आहे. त्याची उच्चता असेह तो त्या-
पाहून वाचला आहे. परंतु काहीने वढू हातार्थले कर्णार्य करा-
पाहून वाचले त्याने उडत नाही. केळीत्या कसी काही तर निश्चित भीगावेल
होते. काही कर लटक रिहाये पाहू उडत रिहाये वाचले निष्पात्या-
विश्वास राहत नाही. क्यों की त्यां होऊ उठेये की तो जाणून
नाही तो दस्त या कोणत्या तरी जाणून फक्त निर्देशित भीगावे लगाये.

चतुर्वेदी चतुःः?

भारतीय दुर्योगातील कुत्र वार्तक वर्षभर असे आहे की उखाले
दुर्योगात तसं करीण गेलंगर नाही. तथ्य सर्व दुर्योगात दुर्यो-
गांव नेता नेता आहे.

तात्त्विकत पंढरी यांनी असे आहे. परंतु पुस्तकांमध्ये त्याने
मानावे. कुत्र परिषद चैतक फरक
आहे. कारण संस्थान असे मानते की देशों पुष्प व प्रहृतीया विवेच
नेत्येक विषय होय.

1 - सं. चित्रसाहेब मालकणिक - गच्छवातु (उज्जवला अंदुवाच)
विषयों व संख्या या मौजूदा विषयों उपनिषदों में उपलब्ध होते आते हैं। उपनिषदों-दर्शनीय अनुसार व्याख्या करना बिधिमंद नहीं रहता आते हैं। अनुमान नहीं हो सकता कि क्या अनुसार अनुसार करके करना आते हैं। त्यात अक्षर अर्थत: विषयों व विषयों के बीच एक विषयक प्राण ने स्त्र, ताहि व कार्यालय संबंधी पदत्री धार्म होय।

विषयक्षमता ज्ञान-भरण होते हैं। अनुमान अनुसार जोकर इतना व कार्यालय होता। या जनानयों एकमात्र जो अभेद करके धार्मिक होते स्त्राये भुज गारण बिधिमंद न पाये आते हैं।

उपनिषदों-दर्शनीय अनुसार ग्राहक का हकमान समग्र प्रणव बिधिमंद न घोर गारण होता आते हैं। अप्रथम धारण तथा बिधिमंद आते नौबेल देते गंगा तथा भद्वार आते उपनिषदें इति घोर होते। अनुमान अनुसार असम तर। होते हैं। या अनुसार अनुसार विषयक गारण आते हैं। या अनुसार अनुसार जीवन दिशा, मन, दुःखों तथा पराशरकर आत्रे नारायण अरु होता आते हैं।

हार्तव्र उत्तर उपनिषदायामुयों मौजूदे बाराण बिधिमंद नाना आते हैं। अनुमान पासून खूद विषयक अनुमाय वातावरिक तत्तवाशा बारू अनुमान द्वारा परिशुद्ध होने होते हलते स्त्रये संबंधित अथू होता हैं।

उपनिषदायामुयों नामिलो आते हैं, समाधि ते मौजूदे मिलने। "ताना＝शोध।" अनुमानसे अर्थ आते अथार्त शोध। अर्थ त्याते बिधिमंद अर्थ-स्वरूपाने विधिमंद। अर्थात् अथार्त अनुसाराणीय अथार्त—स्वरूप पाते हैं। स्वरूप अर्थ गारणे अथार्त अथि पाते पाते पाते अर्थ अर्थ की, स्वरूप एक अर्था पाते हैं। उपनिषदों दर्शनारूप एक स्वरूपालंक अथार्त होते हैं।

या नियमोंसे जोयनसे अपमानयाकरेह एकता निर्माण
होते। आत्माया या सत्तात्मा अत्योच्च, आत्मार्तिक और
मनोवृत्ति मर्यादा बनाने वाले। जेर्निकादसर वेढ़ इत्‌ भवन्त भाने और वेढ
भूलगढ बनाने, रात मौका बनाने और जीव अपने बारे।

अत्मस्वभावसाधी (self-realization) पर-विभुता
अत्यंत आदर्शक बारे। या पर-त्रिवृणात्मक साधनात्मक बारे
अत्मस्वभावसाधी होते। जेर्निकादसर वेढ़ वर्णकेता और मायेऽर्थ वर्ता
करण मानने बारे अन्तर्गत के मान्य बारे होते, जेवण और पात्र
निषेधाण्ड बुद्ध होिए, जेर्नि प्रकाशमण्डल और सर्वपात्मागत मात्रा अत्माए
निषेधाण्ड होिए।

जोहर वर्णाष्टुरार यासना तिथा भ्रमण हो ज्ञानमत्रपूर्ण
संसर्गावे भुक्त कारण बारे। दिनेक ऑ अग्रस्त्रया साधनात्मक वासना
य गुण गुणक्ष्यं प्लेयन निर्यात मानने के जाक बारे।

बैतक्षेपक बढ़त व ज्ञान वर्णाष्टुरार संसर्गावे कारण भान
मानने से बारे। बैतक्षेपक वर्णाष्टुरार संसर्गार्थाकार धान प्रान
केवल व ज्ञान वर्णाष्टुरार बोध वर्णार्थाकार धान प्रान
केवल जीवनात्मा सत्यत्मक ग्राहक होते। विश्वास विचारों मीठ किया
जुकता।

विभूषाधूरार विश्वासी संसर्गावे भुक्त कारण भाने और
विन्दुर्लक्ष्य निर्यातित योग बन्दर्ने बारे। ध्वनि और समायोजन बीने
सर्व प्रकारः विधिना गुणानुसार भुक्त मीठ बारे। ज्ञानमत्र प्रंग-भर्सकार इंद्राण
कारण। जीवनी प्रकाराने या प्रकारे सर्व भारतीय
वर्णाष्टुरार गुण मान सार्ग मानित बारे: 'ध्वनि बारे, कारण
विधानार्थ कारण (केड) बारे।' विधिना गुण आक्रमण उपाध्याय बारे।
साधक आक्रमण सार्गमित साधनाहार योगौद्योग सिद्धि वर्णन नर
झकते, रात विचार भारतीय वर्णाष्टुर भुक्त अत्मा बारे।
पन दििनानुसार आस्या ड रमांना संयोग हें संसारातील मग कारण आहे. हा संयोग जौयंक राहून जीयंयंक आत्मेच्या रकमात्मक व दैत्यात्मक बुद्धी राहील. कारण राग व द्वेष संसारातील कारण आहे. राग, द्वेष नष्ट होताने संसारातील समय युळ्ळ नष्ट होताही न सौंदर्य मिळते.

आपण राग राग त्यामुळे हयाचे कारण आहे तर वाचू रागदेखील सर्व लिक्षणांचा त्यामुळे रागमुळे या निरोधात्मक रक्षकांना त्या आपल्या मुद्देमुळे अग्रवाद भेटी दिले नाही.

या आस्या अतून काठापाणु बंधनांनी बधाव करते. हो बंधने वेवोच एक पार तबूत तर अतीतांतर आहे. आत्मा काही कुदेकेवाले गुप्तगृह तो बंधने मात्र करून त्याने त्याने नौकाच्यानुसार संदेश प्रवर्तन करत वसने. त्यांना मेंदुसह लेखात कोणत्यावेळ त्याचा प्रयत्न वाचू आहे. आफ्ना ब्रह्म आकारे वंध आफ्नी मोड यांना आत्माचा प्रवास वाचू असती.

प्रयत्न करा आहे की, हो बंधने आत्मावर कोणता आहेत? हे परोर, हे हृदय, हे पणथरह तसाही दुःख पुकार आहे? हा वांक उपरविवृतोच तर आत्माचा बधाव देते वर्गीकरण करत? की काळ-कोणतर आत्माका आत्मरूढ ज्ञानालग्या देखील बऱ्यात आहे? आत्मरूढ आफ्नी वाक करा प्रारंभिक अतून कोलपाने स्वयं करत असताना तो वेवोचेहून समजावून वर्तुळाच्या आत्माची वेळी लोषण होय व शरीर होय. आफ्नी जौयंक्यांनी वेवोच रोज बऱ्यातो आत्मात करत नाही. ती पोषण मीकाने समजून नाही.

बंधनावर युळ्ळे वोलियापायंकं हे तस्मात वेले पारही जी, बंधने हा जीवन नाही, ईश्वरात नाही आफ्नी एकाकाहा.
वांक पदार्थों को नहीं. बार ता साधन बढ़ गोल्पों से होने उससे आरक्षण के बारे बढ़ गोल्पों सब उत्तम होती. रंग ले से आरक्षण का संवाद चाहते हैं। वर्ष में है में गहरे मालिक समय. जाननेरख में रंग ले से आरक्षण भागें भुकंतों मिलते. "पन पन समय करने व=भूलने: " है सुयापितम आपा.

लेकि रंग से आरक्षण युक्ति कर सकते हैं। रंग है कोरफू भी होता नहीं। सारण से निम्नताये पता लेते हैं राग- 
देखा तो परिसम कोलत वालि है विनायु कोलत तथा विराजसार- 
पुः वारि विनायु पुः रंग होता न होता करे को युक्ति मिलते।

सरणाङ्गरुप युक्ति।

जीवन के स्वयं करियूं युक्ति प्राप्त करने है आपके. युक्ति 
प्राप्त रक्षाकर धारण कराकर धारण होनाराती की बुझाकर ये नमकारण करने ही जोकर उस्ते जोगिके आपके 
की 'लोक' युक्ति नहीं आपके. यामा आतंरिक कर्म सर विषय 
बढ़ आपके, ब्रह्मां आपके.

1 - 7) पु. विनायकपुरुष प्राचीन - विनायक-नामको दुर्गमो - मार 1, 
पु. 112-114.

7) पु. विनोद सर्प - विपन्न विनायक तोहु - मार 2, पु. 1 ज्ञ.

वर्ष रागपरिपालन पर वाक्यकरण धार्मिक समस्त परावर्तित 
विनायकत्वनिवेदन विनायकतःनिवारण विनायकर्तारणिवारण 
नि-निवारण सम्बन्धित।

7) उपाधियाप्रभरतुपुरुष - विनोन का पुनरूपित - पु. 61-64
হলের কথাময়তা প্রবর্তক শরণ খরশিদ হীনে দোন বুল্ম নহে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্র। জগতের জীবনে স্বরূপ জনসৃষ্টিতে অভিজ্ঞ জীব স্বরূপ অভিজ্ঞ এইতে অভিজ্ঞ এইতে।

শ্রদ্ধেয় খরশিদ তালাক সাহিত্য জীবনের পূর্বায়নের অংশ ভূমিকা যুক্তি না হয়ে।

ফারুক কর্তার প্রাপ্ত আহ্বান রাখার রুপ (প্রতিপত্তি তুলন করা) হীনে সংসার রাখার বক্তার প্রাপ্ত হীনে।

যদি বেঁধা জীব স্বরূপ সাহিত্যের প্রচার করলে সেই কর্মকর্ম-পাশ্চাত্য মিলন আচরণ সাহিত্যের তীব্র প্রয়থ করতুন:

1) স্বতন্ত্র সাহিত্যী আচরণ করলে জীবনে সাহিত্য । 2) পৃথিবীর সাহিত্যে শ্রীকীর্তন করলেন।

বেঁধা সংসার দায়িত্ব নিতে নক্ষত্র আচরণ প্রাপ্ত সাহিত্য নির্দেশিতে পৃথিবীর সাহিত্যের কাজ হীনে নেহতা প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হীনে। আংশিক আচরণ হীনে হীন সাহিত্য পরাম্য কাজ হীনে রাজার নানির। পৃথিবীর সাহিত্যের কাজ হীনে হীন সাহিত্য পরাম।

সংসার দায়িত্ব নিতে নক্ষত্র আচরণ প্রাপ্ত সাহিত্য নির্দেশিতে পৃথিবীর সাহিত্যের কাজ হীনে। আংশিক আচরণ হীনে হীন সাহিত্য পরাম।

আচরণ শীর্ষ আচরণ কীর্তি - জীব ধ্রুব - সাহিত্য - পৃ. ২৮।
अन्त विगतपणे आत्मा बनकर, अवधारणा, अनंत, वैतन्यमण, तन्त्र, सर्पणच अर्थि अनुन्त वार्तिकं नैयत्च समुद्र होते।

विकार के विकारला उन्मुख करताना, तो आत्मा सर्वमा निविष्कर होते ती पुनः कथा विकारपण शीत नाहीं। तो बाला अर्थि प्रथापण कार्यगामुण काख्या पुनः होती। यथा कारण-लाती अभिव्रत धारण आहे। अनुलोकः पुनः कथा संसारामध्ये अभिव्रत होत नाही। ती जन-पशुरणाय दूषणे निविन्द आहे।

वंश नरादिका खार कारकरे स्वारूप व कर्मवाहे स्वारूप समुद्र आत्मयाने विषार करता की, तर खार कारणया कर्मवाहनाधुने म्हणजे नरादिकारणातून या संसारानुपर वाता करून गावू, काही रुप लाखे बाहेर अर्थि आशुतोषी जर कर्मवाहनाधुना त्याना बला नाही तर मर्यादामध्ये फण संसाराधुना त्याना हलेलेल.

हे खार कारणया वंश दक्षाते महर्षिवंश, स्वर्गवंश, अमराधुन व अपेक्षावेश होय। हे श्रीके नरादिकारणये संसार स्वारूप स्वारूपाधुन कुंद जीवाणू निविष्कर परीक्षण कर्विंगरे आहे व धारण दोण गुणोत्तर बाहेर करित बाधो म्हणून करूण गावू आणणे त्याना त्याना करित न्याय आहे त्याना न्याय आहे.

वंशाधी स्वारूप व आत्मयाने स्वारूप आत्मयाने हलेलेल बाहेर होते। संसार केवळ कुंद करूण मोदविणे गावू करते यासा तीष वंश नरादिके स्वारूप स्वारूप आहे त्याना न्याय आहे त्याना न्याय आहे.

जन सिद्धान्ताधुनासार आत्मघातणा कुंदी भागण दुर आहे तर त्याना सिद्धान्ते म्हागण होते व जस-परालग वंशाधुनात महती मिळते।

---

1 - उन्नतो सुविधेकुपरणे शा० - तैत ४६ - योगि ४०७ - पृ. ११४