(CD-89) ૧૦ - જેની છાયામાં કરતા તન-મન

જેની છાયામાં કરતા તન-મન,
હરિયું દે બોલે 'હાશ',
અંતર કારે પણ સાથે આપત-પુલજ.

જેની અખીયા ક્રમે જ તીલાસક,
નીરાગી - નીરાસક,
શુભ-યેતન સ્પરધ આદ નીજ-સ્વપન.

જેની સંવભા-વાળીની કુલ,
મધમધ મન-નંદનવન,
કલપાકત અઝમ-મોકલ, મૂર્તિ-મૂલ.

તાળે જેમાં નર-ડુંમ લાંઠી,
શ્રીમત તપાદાને
અજારમર જભે લાંઠી - શાળની-કુલ.

કેદાન-સાનીની સેવા પૂજ,
યર વંન લક્ષણી
દાસનું દાસ લાવે કાયમ 'આ' ખાડ.

જેની કૃપાથી જે આતમા,
સપષ્ટ જગ-મન-વિશેષ,
ફૂલ-કુલ સીપ-કલ્લત શીવસુમ.
ઓહો જનમતા વેંં ત ફેયા,
દુધ કુડ્ડા અમૂલ ચૂલ છે,
પોષક વયસ્થા આંકી સતસંગ-શ્રીમુન.

જણે જોયાં છ ભૂણાં પાયા,
આમં બુકાઈનં,
હાં તેમાં હતીયાં દીવા દીવા પ્રમ-પ્રવસ.

શુક્લ - પેમી પે, સી નોયાજવર,
અભૂ જગ ચંદુનું દાસ જ,
તો ચે અ-ગુજરાતી શ્રી હાન-મુન.

ઓહો, પાલક ને પોષક સંગમ,
માતાને પીતા સંમુન,
નીષ્ક્રીત બાળક સી માણે, નીદાબરૂસ.

છો છો, નીકાલી ભાવનત ભષું,
વી ચે 'પ્રેત' ચેંડભ જ,
'અત્યદેહ' અ-સંગ વિષયોગે અન્વય-ગુજર-સૂર.

જણે કૂદી મતલેખી પાણી,
પુષ્યા લંબોની પાર,
સમરથ સાહેબના માંક હાનીપુષપ.

ની વાત કરતાં ના થાંક,
ગુજરાને અપરાપર,
પરમસંજ સમસ્તી ભુજ સંપદ પોૃષ.