प्रश्न १ :

* नाना ग्रंथांच्या संमती | उपनिषादें वेदांतश्रुती | आणि मुख्य आत्मप्रचीती | शास्त्रेंसहित ||
* नाना धोकें देहबुद्धीचे | नाना किंत संदेहाचे | नाना उद्वेग संसाराचे | नसती श्रवणें ||
* भक्तीचेन योगें देव | निश्चयें पावती मानव | ऐसा आहे अभिप्राव | ईये ग्रंथी ||

प्रश्न २:

* चूक : दासाबोधला अनेक ग्रंथांचा आधार आहे. त्यात अनेक गीतांचा समावेश आहे.
* चूक : उपनिषदे वेदांत आणि आत्मप्रचीती यांचा आधार घेतला आहे.
* बरोबर

प्रश्न ३:

२९ ते ३८ ह्या ओव्यांमध्ये फलश्रुती सांगितलेली आहे. दासबोधाच्या अभ्यासाने व आचरणात आणल्याने खालील फायदे होतात :

* मुक्तीचा मार्ग सापडतो
* अज्ञान दूर होते
* आळशी मनसे उद्योगी होतात
* पापी मनसे पुण्यवान होतात
* इत्यादी

प्रश्न ४:

* वाईट वृतीने ह्या ग्रंथाचा अभ्यास केला तर काहीही फायदा होणार नाही. गोष्ट कितीही चांगली असली तरी वाईट दृष्टीने ती उपयोगात आणली तर परिणाम वाईटच होते. जसे, अमृत कितीही चांगले असले तरी राहू सारख्या वाईट माणसाने प्राशन केले तर तो अमर झाला नाही तर तो मृत्यू पावला.
* पेराल तसे उगवते. जी भावना ठेऊन ह्या ग्रंथाचा अभ्यास केला जाईल त्याप्रमाणे त्याचे फळ मिळेल.

प्रश्न ५:

समाधी : मला त्याप्रकारच अनुभव एकदा आला असे वाटते. मी सिद्ध समाधी योगाचा अभ्यासक्रम केला आहे. त्यात सुदर्शन क्रिया शिकवतात. त्या दरम्यान काही क्षण मला समाधी सारखा अनुभव आला. एकदम शांत, हलके आणि आनंदमय वाटले होते. बहुदा यालाच समाधी अवस्था म्हणत असावेत. माहित नाही. काही वेळेस निसर्गामध्ये वावरताना असे प्रसंग आले आहेत.