(CD-62) ૫ - મહાવીરના નિવાલુ પછી

મહાવીરના નિવાલુ પછી ક્લિકાલ વર્ષો અઠવા હજી હજાર,
શાસ્ત્રમાં તેણદી કલા સમેત લાગે,
વીર પામિયા નિવાલુ કહીને વડ - વડ થશે વિપલવી.

જવાતા છતા જે શ્રીમદના વયનામૂલો સમજયા નથી,
સહી મંત્રના ટુકડા કારે સંસારમાં છે વિચન અઠી.
વેજાત ને જેનોની પક્ષાંશી યાતી અનાથિયી,
નારાજ વહોરથે દેવતાઓ રોક પછી મા ભારતી.

જે પુલલુંમી પર યખે અવાટા સામૂહક દેવતા,
અને હેઠ આશો છે પરાધીની શુધ આતંક સ્વ-ધરમ.

તૂ તે ભૂકડ પણ પ્રતિ શ્રીત કહી આવરેલી પ્રેણા,
મહા-ભા-ગા તે 'હુ હુ શુધમા' યોગધંધી 'તે' ગોઠાત.

બોલી છતાં તે રીતે, ભારતી અને ધરી,
મહાપાલ્લી તથ્યકબ વધે શ્રીલિફક કલાંજ તે 'કરી.'

પુલલુંમા ભૂકડ અને જ સિયલ તે શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ છે,
નાર ધરી ભૂકડ મોક્ષમાં આ સ્વરોહ તે હું છ.

રે! રે! મૂલામ અંધ ભારતીયી કેના તે પુત્રના ભાગિયા?
વક્ષણ રીતે વિધ્યા મહાદે? વિધાધર જવા અવગાયા.

છે શાસ્ત્રમાં વાલી હું કૃતા વૃત્તે અને પાલાંતરી,
અને મોક્ષાંગ 'સતપુળું'ના અંદાજ આશય મણી.
'ત' પાંચવા પુરુષાધી શ્રીમંત રાજયક પરાકાશ, બેલડવા 'આ' સવ-પરાકમ મૂર્તિમૂર્તિ પગાત સય.

જથા સાગ-ખ્રિ, પાપ-પુષ્ય, સુદેવ-કૃતેવો નથી,
'તે' મોકલ ભૂલયો યાસનાખાં 'આ-કમે' નજુંયુ અમલી.

જથા શોક-ખર્ય તાજ-ગુમહો એક પુષ્ય કલ્ક નથી,
સતરૂપ અસંગે સમ-સવાયનક જીન પામ રશે રશે નથી.

'તે' મૌલાદભત દુક્ષમકાને અધિક પરિમાણ, 
છે વિવિધવંખ પરમગુळ 'તે' મૂર્તિમૂર્તિ ગ્યાત 'આ'.

નિર્ધાર કર્યી છે 'ઝાવાના' નિજ્જે કદીયે ગાહ નથી,
'અપૂર્વ અવસર આવવો સાદર ભાવ પરિશ્લેખિત.

જ યોજ 'બીજ' યદિ પાંચય આરે લખ સૌસાગી થયે, 
તે પૂર્ક યંત પ્લાસિય સફાલ-સવાયની આ છે તે.

સઘળણ લભાયું છે છતા નવનિત તે કયા કયા નથી,
'તે'નો સતત છે ફ્યાલ-સમદગ જાલું-જાયું કાહ થકી,

સવાયના પરમાંગ સ્વાસ્થ સવ-પડ આતમ-ઝાવાના, 
નિષદયથી વધુ આશ્રય અસંખ્ય 'ડાલ' સીદ્ધ 'આ'.

C662-06 Mahavirna Nirvan Pachhi Kalikal-m11p01.doc