THE

HYMNS OF THE RIG-VEDA

IN THE

SAMHITA AND PADA TEXTS

REPRINTED FROM THE EDITIO PRINCEPS

BY

F. MAX MÜLLER, M.A.
MEMBRE ÉTRANGER DE L'INSTITUT DE FRANCE
ETC.

SECOND EDITION
WITH THE TWO TEXTS ON PARALLEL PAGES

IN TWO VOLUMES
VOL. I

LONDON
TRÜBNER AND CO., 57 AND 59, LUDGATE HILL
STRASBURG: K. I. TRÜBNER
1877
DEDICATED TO

M. ADOLPHE REGNIER,
MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE,

AS A TOKEN OF SINCERE ADMIRATION

FOR THE THOROUGHNESS OF HIS SCHOLARSHIP,

THE ELEVATION OF HIS CHARACTER,

AND HIS LIFE-LONG DEVOTION TO HIS CONVICTIONS.

BY

MAX MÜLLER.
PREFACE TO THE FIRST EDITION.

This edition of the text of the Rig-Veda, the first complete edition of that ancient text in both the Samhitā and Pada forms, is chiefly intended to answer the requirements of students in India. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country. What should we think of a Greek scholar who could read Euripides or Anakreon, but could not construe Homer? Yet that is, or, at all events, will be the position of a Sanskrit scholar who professes to pass in Sakuntalā and Amaru, but is unable to understand the best hymns of the Rig-Veda.

When this new demand for a complete edition of the Rig-Veda arose, it was clearly impossible to meet it by a reprint of my large edition, containing both text and commentary. The first volume of that edition is nearly out of print, and, without the liberal assistance of the Government, no reprint of it could be brought out, except at a price that would place the book beyond the reach of most scholars. All that might be done, would be to reprint the first Adhyāya for schools; for it may be safely said, to use the words of Sāyana, that he who has honestly worked his way through that first book, is able to understand all the rest of Sāyana's commentary.

But even a reprint of the text only of the Rig-Veda was by no means an easy undertaking. I have sometimes been blamed for not having published such an edition long ago. All that I can say is that I was most anxious, but that I was too poor to do it. I began an edition of the two texts of the Rig-Veda in the year 1856, but, though everything was ready, the expense of the undertaking proved
too great to allow the German publisher to continue the work to the end. It was only with the assistance of the German Oriental Society, and through the liberality of a Royal Academy, that the Editor of the “Indische Studien” was enabled to publish a transcript into Roman letters by Prof. Aufrecht, and this for the Samhitā-text only, with extracts from the Pada-text. In answer to certain ill-natured misrepresentations reflecting on the promoters of that undertaking, I can only say that if I did not complain because the text of two out of ten Mandalas might thus seem to have been snatched from my edition, it was hardly for others to complain in my name. What I said in the preface to the first volume of my translation of the Rig-Veda, I say here again: “No one could have rejoiced more sincerely than I did at the publication of the Romanised transliteration of the Rig-Veda, carried out with so much patience and accuracy by Prof. Aufrecht. It showed that there was a growing interest in this, the only true Veda; it showed that even those who could not read Sanskrit in the original Devanāgarī, wished to have access to the original text of these ancient hymns; it showed that the study of the Veda had a future before it like no other book of Sanskrit literature. My learned friend Prof. Aufrecht has been most unfairly charged with having printed his Romanised text me insciente vel invito. My edition of the Rig-Veda is publici juris, like any edition of Homer or Plato, and anybody might have reprinted it, either in Roman or Devanāgarī letters. But far from keeping me in ignorance of his useful enterprise, Prof. Aufrecht applied to me for the loan of the MSS. of the two Mandalas which I had not yet published, and I lent them to him most gladly, because, by seeing them printed at once, I felt far less guilty in delaying the publication of the last volumes of my edition of the text and commentary.” And, in order to remove all possible misunderstandings, I take this opportunity of stating, that when Professor Aufrecht applied to me, I lent him, not my transcript of these MSS., but the MSS. themselves on which my text is founded (see Preface to the first volume of my edition, 1849, pp. vii–x), because without them, as he wrote to me, he found it impossible to give a correct text of that portion which I had not yet published.

An edition of the Rig-Veda in Roman letters, however useful in Europe, was of course of little assistance in India. It had no doubt the advantage of being cheap, and this chiefly owing to the liberal subsidy from two learned societies; but it proved again, what was known before, that it is physically impossible to avoid a large number of mistakes and misprints in transcribing Sanskrit texts, more particularly with accents, in any European alphabet.
After the reprint of the Samhitā and Pada-texts which I had begun in 1856 at Leipzig had to be discontinued, a complete edition of the Rig-Veda in Devanāgarī characters remained for a long time a desideratum, till at last Mr. Trübner, encouraged by promises of support from Indian and European subscribers, declared himself ready to undertake the risk. I gladly promised to supply the MS. with all the corrections marked in my own copy during the last twenty years, and I only stipulated that I should be relieved from the task of correcting the proof-sheets. All promised well, when the printing was interrupted, twice by strikes, and again by the war, which delayed the delivery of new types from Germany. By these untoward accidents not only was the publication unavoidably retarded, but the estimated expense of the undertaking nearly doubled. Subscribers, however, will receive their copies at the price which was fixed before these strikes, and which even then would only have been sufficient to cover the real outlay, without allowing any remuneration either to the publisher or to the editor. The large pecuniary loss thus incurred will have to be borne by Mr. Trübner and myself. It will be seen that to subscribers the price of each copy in Devanāgarī letters is no more than the price of the reprint in Roman letters, published at Berlin.

In order to secure the greatest possible amount of correctness in reprinting the two texts of the Rig-Veda, a young, but already distinguished Sanskrit scholar, Dr. Thibaut, was engaged to read the proof-sheets. They were read three or even four times before they were finally ordered for press, and I have that confidence in his accuracy that I believe few texts, particularly texts with accents, will prove so free from misprints as the present. While all the credit for this part of the work belongs to him, he gratefully acknowledges the zeal of the printers, both at Oxford and Hertford, who vied with each other in producing the most faultless proof-sheets. However, there is nothing perfect on earth, and I am bound to confess that, during the printing, some letters have here and there been spoiled, and some accents broken,—a mishap against which even the gods fight in vain.

The plan followed in reprinting the two texts has been to begin with the Pada-text, as requiring far more space than the Samhitā-text, to print the former as close as possible, and then to set up the Samhitā-text, so as to make each page of Pada correspond to a page of Samhitā. In order to preserve the parallelism of the pages, it was necessary to leave out the small lines which separate the padas, also the iti's, and the iti's with the repetition of the words. The omission of the separating lines was of no consequence, but
when the MSS. give an iti, I have used instead the sign •, when they give iti and repeat the word, I have marked this by the sign ◆. As there was still some space over on the Sanskrit page, the number of verses of each hymn, the names of the authors, deities, and metres were added, as much as possible in the words of the Sarvānukrama, and we have thus succeeded in the difficult task of producing an edition in which, from beginning to end, one page of Pāda corresponds to one page of Sanskrit-text. Had I printed the Sanskrit-text by itself, the saving of space would have been considerable; but it will be seen that even thus the number of pages occupied by the Sanskrit-text, printed in the largest Devanāgarī characters, is less than that of the Romanised transcript. No one who knows the peculiarity of the Sanskrit alphabet would suppose that a Roman transcript could ever occupy less space than the original Devanāgarī. We have here used the largest Devanāgarī types, we have lost much space in having to print the accents above and below the letters, and had thus only twenty-four lines on each page against twenty-seven lines in the Romanised text (exclusive of notes), and yet the sum total of our pages is only 844, against 920 pages required for the transcript in Roman letters. The expense of printing with Devanāgarī letters is unfortunately becoming greater every year, and with the competition of native publishers in India, it will soon become impossible to print any Sanskrit texts in Europe. I am, however, authorized to state by Mr. Trübner, who undertook this work from a purely literary interest, that as soon as the loss which we have incurred shall be covered, the price of the work will be considerably reduced, so as to make it the cheapest Sanskrit text ever published.

I had prepared an index of the names of the authors, deities, metres, the beginnings of each verse, also a long list of errata which may be useful to those who possess either my original edition of the Rig-Veda or Professor Aufrecht's transcript, enabling them in each passage to see (1) the errata in the editio princeps, (2) the errata either repeated or corrected in Professor Aufrecht's reprint, (3) the errata, now corrected for the first time in this edition, either on the authority of Prātisākhyā, or of the best MSS. All this, however, must wait for the present; till there are new funds available for printing.

M. M.

Oxford,
March, 1873.
II संहितापाठः II

II चेतः II

II १०-१ १। सप्तपञ्च वैधानिकः चन्द्रः गायची

१ । सप्तमिति पुरोहितं क्रृष्टम् देवमूलिजः हि तां राक्षसांतमं । स देवाः यह वंशात् । २। सप्तमिति क्रृष्टमवद्यावस्येव दिवेदिवे। युधिः पीरवत्समं । ३। स यज्ञमद्यरुः विष्णुः परिभूरसिः। स इहेवेषु गच्छति । ४। सप्तमिति क्रृष्टमवद्यावस्येव दिवेदिवे। देवेक देवेशिरा गमति । ५। यदुग दृष्टुः लम्बे भ्रु करिष्णसि। तवेचः क्षयन्निगरः । ६। उष्ण नामे दिवेदिवे द्रव- षांवल्लिया चर्यं। नमो भृत एमसि। ७। राजसद्धाराजा गोपामृतस्य दीर्दिविं । वधेमांस ख्ये दमे । ८। स नं: पितेत्व सूनवे चाः सूपायनी भव। सचेत्वा न: स्कृत्येः। ९॥ २॥

२॥ १ । १। सप्तपञ्च वैधानिकः । २। वायवः । ३। इंद्रवायुः । ४। विश्वचतरः । ५॥ गायची

२॥ वायवः यस्य दशंतेसः सोमा छरीकुटः। तेषां पाति छुरि हर्षं। १। वार्य उक्ष्येभिजरंते लाम्बः जरिल- तारः। सुतसोमा छरीबिर्धः। २॥ वायो तव प्रपृतीय धेरा जिगाति द्रुषुः। उक्ष्येच सोमपीते ये। ३॥ इंद्रवायुः इमे सुता उप प्रयोभिर गतं। इंद्रवी वासुपं झि। ४॥ वायविनंद्रं चेतः सुवानां वाजनीवसू। नावा यात्सुरपः।
|| पद्माद: ||

|| श्रों ||

|| 11 || भरुं परुंनि पहिंत यशस्य देवं भुविज्ञ होतारं
रलं धारतं ॥ 11 || भरुं: पूर्वभिः भुविज्ञवभिः इत्य: नूतनः
उत सं: देवानं चा इह व्यस्तिः ॥ 2 || भरुंना रुंबं भस्वति
पीरं एव दिवेशदिवि युस्में चीरवत: सतं ॥ 3 || भरों यं युं
भण्डं विश्वतं परिभू: भरुं सं: इति दिवेश्यु गतुस्तिः ॥ 4 ||
भरुं: होतारं क्रवित्रातुं सतं चतुर्ववत: सतं देवं दिवेशवः
चा गमन ॥ 5 ॥ 11 || यतृ संग दाशुरेष्व लं चारों भद्रं कृतिशिष्टत
तर्व इति तत्त तर्व संगिः ॥ 6 || उप लं भरों दिवेशदिवे
दीर्घं वस्त: भिया बुधं नरम: भरत: चा इतस्य ॥ 7 || राज्यं
भवराज्यं गोपां भुविस्तं दीर्घं वर्धमानं स्वं दमे ॥ 8 ||
सं: नू: यितार्णेव सूतवें भरों सुहुज्यापन: भवं सर्वस्त: नु: स्वस्ववें ॥ 9 ॥

|| 2 || भायों चा याहि दृष्टत इमे सीरों: भरोंकृत: तेशां
पारं भुविश्व हन्तव ॥ 11 || भायों: उक्षेपिः जरंते लां भरों च जरिनारः
सुतं सीरों: भरोंकृतवर्ध: ॥ 2 || भायों तरवं पुष्पचिती
तेनाः जिगाति दाशुरेष्व उर्मी सीरोंपीरते ॥ 3 || इत्यावामुं
इमे सुता: उपयं चर्चेमिः चा गातं इत्यं: वां उस्तं चिंह ॥ 4 ||
भायों: इत्यं: गच्छतिः चेत्यः सुतार्णाः वालिनीवस्तुर्तीः चा यातं उपय
व्रजी सुन्त्र जा ग्रीन सुन्त्र निष्कृत।

ग्रीन्त्वत्त्व धिया नंद।

विषय हुंवे पूण्टदंश वरन्द मित्रविद्वान सर्वविद्वा।

त्तेन मित्रविद्वान सर्वविद्वा।

कृत्तु वृहत्तमाष्ठे।

कृत्ति नाह मित्रविद्वा तुविरास्ता उत्सुक्यः।

सर्वस्य द्याये अवस्यः।

स्वरूपपुरुषसम्यो तुद्यानाम गोदुहे।

ज्ञानसिद्धशास्त्राचर्चना भौतिकान्ति।
उपमानः सुदर्शनं जत्यते सुदर्शनं स्वयं कोपस्येऽवेदः सुदर्शनं!
वर्णं जस्मि गोपस्येः स्वहमसिद्धिः
शरीरस्ववि फलं नास्ति सर्वं च गाढः सोर्स्याः सोर्स्याः
पित गोदा इंद्रतो मरे॥२॥ चरणा ते चांतमाना विभाम सुमतीनां। मा नौ चांति क्ष्या क्षा गाहि॥३॥ परेरहिव वियमल्लु-तमिर्दू पुष्का विपिएहैं। यले सखियु क्षा वरे॥४॥ उत वृंवंतु नो नितो निर्माणपिष्ठित। धमाना इंद्र झुरवे॥५॥ उत्त ने सुभगा चारिवों चिरुद्दस्म कृत्यः। स्वामेतिद्रक्षस्म श्रेणिगिः॥६॥ एमानुमाराष्ठ्रें भर यज्ञकृत्रिया नृमारदन। परतमेदुवरङ्ग॥७॥ चतु भीला शत्रुण्टः घनो वृकायामभवः। प्वायो वाजेषु ब्याजिनः॥८॥ तं ला वाजेषु ब्याजिनः बाजयामः। शत्रुण्टः धनानानिम्ब्र सात्ये॥९॥ यी रायोऽवलिन्वेहान्तुपुरः सुन्तुतः सखा। तस्मा इंद्राय गायत॥१०॥८॥

॥ ॥ १५-२० मघसिद्धा वैष्णविम्॥ इंद्रः॥ गायत्री॥

॥ ॥ चा वेता नि बीलेंद्रसंभि प्र गायत। सखायः। स्वीमवाहः॥१॥ पुष्मतस्म पुष्मानीसां वारेसां। इंद्रू सोमे सचां सुते॥२॥ स घा नो योगः। चा भुवृवत राये स पुरोध्यां। गम्याजेन्निपरा स नै॥३॥ यस्य संख्येन न वृष्ट्ये हरी सुमल्लु शरेजः। तस्मा इंद्राय गायत॥४॥ शुसतपार्ने सुता धे मुचयो यत्न वीतये। सीमार्ढो द्वारगिरः॥५॥५॥ लं सुमल्ये पीतेरे सधी वृद्धि चहायामः। इंद्रू जीवायं सुक्त-ती॥६॥ चा ला विगंवायसु। सीमाय इंद्र गिरेः। शं सां तं संतु प्रवेंति॥७॥ ला सीमा चावीवृध्वन्धावस्तुष्टा शत्रुण्टः। वा चेतु नो रिरे॥८॥ अक्षिन्तोतिः। सान्दिः। वाजमिर्द्रः सहसा।। सद्यनिविश्वानि पीतंय॥९॥ मा नो! मते। चारं दुहन्न्यूठानिम्ब्र गिरेः॥ ईशानी यवया वर्धः॥१०॥१०॥
पिष गोर्दः। इत्येवतः मर्दः। ॥३॥ अर्थमे चांतमानां विधास्य सुस्मतीनां मा नः चाति क्षः। चा गृहि। ॥४॥ पारादृशि विवैशुष्णु स्वरूपं इत्ये पुष्क विपः चवितः। ये: ते सबिंध्यः। चा वर्तः। ॥५॥ उत्त बुतुन्तु ने: निर्द:। नि: चाछन्यै:। चिन्त जायत दधान्या। इत्ये इत्। हुचः। ॥६॥ भुजः ने: सुदभमान्य चारिः बोचिषुः। दृष्ट वृष्टः। स्वाम! इत्। इत्ये शरम्य गर्भिणः। ॥७॥ आ इ। आश्रयं चार्यवेभु महादविषयेन नूरमार्दनं पतयत संदृढ्यत्तसंखः। ॥८॥ अर्थमहान् शतःक्रतोऽपनः। वृजायन्य सम्बन्धः। प्र चाचवः। चाजचुश्चाजनिने। ॥९॥ त ला चाजजु चाजनिन चाजवयामः। शतःक्रतोऽधर्मानं। इत्र। साते। ॥१०॥ य: राय: चाजनिन:। महानु सुरुपार:। सुतु:। सत्ता। तस्थे। इत्रायण गायतः। ॥१०॥ ॥

॥५॥ आ तु चा इत नि: सीतृत इत्र चानि प्र गायत सत्तावः। चोरमास्वाहसः। ॥६॥ पुरुषात्मे पुरुषां ईशानं चार्यवेः इत्रे। सोमेव सत्ता सुतः। ॥७॥ सः ध: न:। योगेन चा भूवत्त सः। राये सः। पुरैःध्यां गर्भत चाजनिम:। चा सः। नः। ॥८॥ यस्य सुःस्ये न वृक्तः हरिः। सतसे क्षं श्रवणः। तस्मे इत्रायण गायतः। ॥९॥ सुतःपार्थवेः सुता:। इते पुरुषम:। यत्ति चीतेय सोमास:। दृष्टिः चाघिराः। ॥१०॥

॥३॥ चा न चावश्चाराशयः। सोमास:। इत्र गिर्वः। शं ते सतपुरुषेष्वते। ॥११॥ चा न चावश्चाराशयः। सोमास:। चावीसम्भनः। चा उक्ष्या शर्तःक्रतोऽ। ला चावश्चाराशयः। इत्र:। तस्मेव यस्मिन्न्य चिन्ताम्य पीताः। ॥१२॥ मा न:। मत:। चानि:। दृष्टि: दृष्टि:। तनूर्ताः। इत्र गिर्वः। ईशानं:। यवय वर्थः। ॥१०॥ ॥
पिव गोदा इद्वतो मर्तः ॥ २॥ भर्षां ते सांतमानं विब्राम
सुमतीनां। मा नौ ब्रह्म यु ब्रह्म गाहि ॥ ३॥ पोरेहि वियमल्-
तमिंद्रे पृथ्वा विपक्षितां। यले सरस्य्य या वरः ॥४॥ उन तुनंतु
नो निरो निर्मतत्तिथिदारत। दधाना इद्द्र दृष्टः ॥ ५॥ ७॥ उत
नः सुभागा स्वरिविंचंयुत्दस्म कृष्यवः। स्वामेदिन्द्रस्य शर्मषिणः ॥६॥
एमाणुमारातेऽहर यज्ञाच्यायू। नूमारदानं। पर्यायन्त्यन्द्यासेनः ॥ ७॥
यु चा पीला रात्रकान सुहनी स्वामाणमहवः। प्रावो वाजेशु
वारिन्तं ॥ ८॥ तं ला वाजेशु वारिन्तं वाजयमः। शब्दाकानी।
धनानामिन्द्र सत्यते ॥ ९॥ यो रायोः। वर्नमेहानितुपुरः।
सुन्ततः सत्यः। तस्मा इद्द्राय गायत ॥ १०॥ ८॥

॥ ॥ १-१० मधुकंदा चत्वारिश: ॥ इद्द्र: ॥ गायनी ॥

॥ ५॥ या लेता नि बीत्तस्त्रम्मभि प्र गायत। साहनयः।
स्त्रोमवाहसः ॥ १॥ पृथ्वतम् पृथ्वामेशानं वायोः। इद्द्रः
समे सच्चा चुते ॥ २॥ स घा नो योग या भुवस्त रावे स
पुरेः।। गम्बरजीविरा स नः ॥ ३॥ यस्य संघिे न चुस्तिे
हरी समलु हरन:। तस्मा इद्द्राय गायत ॥ ४॥ सृत्यानि
सुता इमे शुचयो बनि बीत्यते। सोमको सद्यागिरि: ॥ ५॥ १॥
ले सृत्यानि पीतये सहि वृहो च्राजाया:। इद्द्र जीव्याय सुकर-
ती: ॥ ६॥ या ला विशालाशयः सोमस: इद्द्र: गिरेषः। शं ते
संतु प्रवेदिते ॥ ७॥ ला स्त्रोमा चारीवृष्णुवास्या शब्दाकानी।
ला चंद्रेशु नो गि: ॥ ८॥ चाक्षितीति: सनेदिः वाजमिन्द्रे:
सहिष्ठ्रृशः। वस्मिन्निवाशानी पीया ॥ ९॥ मा नो मते ब्रह्मि
दुहमनमुरामिन्द्र: गिरेषः। इश्यानो तयम्बः चुन: ॥ १०॥ १०॥

3
पिष गोर्दा: इति रेवातः मदेः ॥ ॥ चर्च ते चांतमानां विद्याम् सुरस्तिनां मा न: चारति ख्र: चा गम्हि ॥ ॥ पर्व इहि विचार चावशृंत इत्र पृष्ठ विपुः चित्व य: ते सम्बिक्ष: च बर्त्त ॥ ॥

उत्त खुंभजुता न: निर्देस न:। चारत: चित्त चारत दर्शानां। इत्येक इत्य हुर्वः ॥ ॥ ॥ ज्ञान न:। सुधमार्गान्त चारत: बोधे यु:। दोष सुषुप्तम् स्वाम् इति इत्येक इत्येक शर्मेणि ॥ ॥

चा इति चाखुम चारधन्वेभुर धन्यस्वरुपम् कुरुमारं ज्ञात मर्यादान पुरस्त मंद्रयत् संख्य ॥ ॥

चाँ धन्य पीलाय शतसन्भोत्तेन यु:। वृष्णायां समव:। प्र चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ
|| 6 || युज्ञिति ब्रह्मचर्यं चरितं परित तप्तयुः। रोचिति रोचना दिवि। 7 || युज्ञित्यस्य काम्या हरि विपर्यायसा रघुः। शोर्यं धुष्ट्यं नृजाहसं। 8 || केतु कृत्यवृक्षकरो वेश्यो मर्या अधिपेशसैं। समुद्धिं-रज्जायशं। 9 || जादृश्य स्वधामनु पुनंगभेलमेघिरे। दर्शना नाम यज्ञिनं। 10 || वीकृतं विद्यास्तुमिरुहं चिन्तितं बहिर्भिः। ऋविन्द्र उज्ज्वलं अरुं। 11 || देववंधो यथं मतिमख्यं विद्धसूं गिरः। महामन्त्र ब्रह्म श्रुतं। 12 || इद्धिसं सं हि हस्ति संजगमानी ऋवियुष्य। मंडू संमानवस्सैं। 13 || ऋवित्य ऐवित्य सं-धुभिभेः सहस्त्रदेविः। गृहेयृंदेस्य काम्यं। 14 || ज्ञं परि-ज्ञभा गंगी दिवो वा रोचनाददिः। संजितिनूंजते गिरः। 15 || इद्धिसं वा सातिमिमहे दिवो वा पार्षिंदादिः। इद्धिसं मही वा राज्यसः। 16 ||

|| 7 || 1-90 मथुरानद चैत्यालिकः। इद्धिः। गायनी। ||

|| 7 || इद्धिन्धराधिनिनं बृहिंद्रान्वेभृंगनिकः। इद्धिः वासु-रनोऽप्तः। 8 || इद्धिः इद्धिः सचं संबिष्ट श्रा वचंयुजाः। इद्धिः वृजी विसंकरः। 9 || इद्धिः दीर्घायु चक्ष्यं श्रा सूर्यं रोहेश्वरिः। वि-गोगविरिक्षेयं। 10 || इद्धिः वासुञ्जुसं नोसं सहस्रप्रमथनेच। उय-उपाधितिः। 11 || इद्धिः वयं महापाण इद्धिमें हवांमहे। युज्ञे वृजज्ञे वृजिले। 12 || सं नों वृष्णवसं चृंं संराणादवर्णां वृजिः। ऋविश्यां ऋविश्यां प्रातिकः। 13 || इद्धिः तुअज्जेति य उत्तेरिः स्त्रीमा इद्धिय-वृजिलेः। न विरोऽथ्य सुधुः। 14 || वृषा योथ्यं वंसें। कृष्ठीयुध्योऽजसा। इद्धानं ऋविश्यां प्रातिकः। 15 || य एकस्थर्ष्यां।
61. द्वारा द्वारा चरितं परित् तस्युषं रीतिते रोचना दिवि। 91. द्वारा द्वारा द्वारा काम्या हरीं विशंकासा रथेऽ गोपाला धुःशू। नूरवाइसा। 21. केतुः कृपान्ति ज्ञेषु वें पेशे। मर्या: चैपे। शस्ते सं उपत्तिभिः ज्ञायुष्माणा। 31. जात तिह तथ्य परिणु लेने। गम्भीरं चारुं दुर्गिरि द्वाराना: नाम युवस्य॥ 41. वीरूं चित्र च्यातुः भिनः गुहा चित्र इंद्र वहिः भिनः ज्ञाविद: ज्ञाया: अनु। 51. द्रवे यंतः यमना ममि कर्मा विदतंसं चारुं गिरि। महं अनूपित चुयु। 61. इर्द्रवे सं हि हक्षसे संस्करणान: ज्ञाविन्युष्मा तंतू समानान: वर्गेषः। 71. ज्ञानवेभीः ज्ञानिंध्युभिः: मास: सहस्ति ज्ञाति गया: इर्द्वस्य काम्ये। 81. ज्ञात: पार्जमन् श्राका गुहि दिव: वा रोचनातु अधिः सं ज्ञामिन् चारुं गिरि। 91. इत्य: वा साति ईर्मसे दिव: वा पार्झेवात् अधिः ईर्द्वे महं: वा राजस। 101। 111।

11। इर्द्वे इत्य गाधिनं: तृष्णा इर्द्वे ज्ञानिः: ज्ञातीः: इर्द्वे वा-षी: अनूपित। 11। इर्द्वे इत्य हयौः सचां संस्कितमाः चा चृतं: त्रयु-जा इर्द्वे: वृजी हिरिबयः। 12। इर्द्वे दीर्घे वा सम्बसे चा सूरी रोहयत्व दिवि विगोमि: त्रादे: ऐर्यत्। 13। इर्द्वे वाजेशु नू: च्याशं सहस्तेऽप्रभेषू च उप: उपाभि: ज्ञति:भिः। 14। इर्द्वे वृष्म महादवेन इर्द्वे चाई हवामहे गुजः वृषीत्व वज्जिरव। 15। 13। सं: न वृषुन्सं सुमुं चांसं सचासं दरवन् अर्थ वृहिः अस्मि: अस्मि-तिस्वूति। 16। तुजेः तुजेः ये उत्तरिते खोमा: इर्द्रवे वज्जिरव: न विंधे ज्ञास्य सुस्मूर्तिः। 17। वृषा त्वासात्वं वंशं: कृष्टि: द्रव्यं झोजेसा ईशान: अस्मि: तिस्वूति। 18। य: एक्षं चर्ब्येनाः
का० ७. का० ७. वा० ७८.] ॥ १५ ॥
[शा० ७. शा० ३. सू० ै]
बसूनामिर्ज्ञति। इत्य: पंच० हस्यनां। ॥१०॥ इत्य: वो विष्कत्सपरि
हर्वामहे जनेथ्यः। ऋस्माकमस्तु केवलः। ॥१०॥१४॥ ॥२॥

॥२॥ १—१० मधुकंदा वैष्णविक। ॥ इत्यः ॥ गायकी॥

॥८॥ इत्य: सानसि रूथि सुंजिलां जदासैह। वरम्भमूर्तये
भर॥१९॥ न येन सुझियत्वमा नि वृष्ण स्थार्थमाहे। लोतासो
न्याताता॥२२॥ इत्य लोतासा तथा वयं वन्ध घना दंडीमहि। जरेसमसं
युधिस्यपुर्णः। ॥३॥ वयं न्यूनकिर्मिश्रितः लया युजा वयं। साधा
सहार्य पुत्तवतः। ॥४॥ महां इत्य: परश्च नु महिलमस्तु बजिरेस।
छीने प्रेणिना शरवः। ॥५॥१५॥ समोहसि या यो अघायत नरस्तोऽक्ष्यः
सनिति। क्षीतः वा धियायवर्षः। ॥६॥ यः कुःस: सौम्पात्समः
समुद्र इत्य: पिन्यते। चकीरापो न काकुर्दः। ॥७॥ ऐवा इत्य: सूनृतता
विर्वधी गोमती मही। पुका शास्त्रा न दापूर्वः। ॥८॥ ऐवा हि ते
विभुत अज्जय इत्य इत्य: मारवते। सुख्स्यिल्तस्ति दापूर्वः। ॥९॥ ऐवा इत्यः
क्षामया क्षीनेव उक्षयं च शस्यः। इत्य: सोमपीतवेः। ॥१०॥१६॥

॥२॥ १—१० मधुकंदा वैष्णविक। ॥ इत्यः ॥ गायकी॥

॥९॥ इत्य: इत्यः मतस्थानसो विशेषभिः। सोमपचेभिः। । महां
सुभिपिनाः जरायुसा। ॥११॥ ऐमेनेन सृजता सुते मन्दिरम्ब्रूय
मंदिने। जयं कर्मणि चकीरे। ॥२॥ मल्लसामुशिश्म
मंदिनि: स्तोमेभिन्ध्विश्वक्षेपे। सचिशु सर्वेषी। ॥३॥ असुर्
पारित्रे ते गिर: प्रति नासुर्दहसत। अजोषा वृष्ण्ये
पार्थ॥४॥ सं चोद्य विष्कत्सपर् इत्य: वरेः। असु
दिङ्गे किभु प्रभु। ॥५॥१७॥ ऋस्मान्तु तन्त्र मोहदेवः। राये।
वर्णनां उपज्यति इंद्रः पंचे शस्त्रीनां || ११ || इंद्रे चुः विख्यतः परि
हवामहे धनेभुः ऋषमार्के ऋषुः केवलः || १० || १४ || २ ||

|| १८ || श्रा: इंद्र: सानसि रूथं सङ्गजिलासं सत्रूः सहे वर्षिणेः
जलये भुर: || ११ || नि बेने मुख्या हृत्या नि वृषा हृथिधामहे
लासहः नि चरवेत। || २ || इंद्रे लासहः श्रा: वृंग वर्षे
धना दूदीमहि जवेंम सुधि स्मृथे: || ३ || वृंगे भूरेंभ्र: अस्तुरभ्र: ||
इंद्रे नया युगा वृंंग सासपात्म पुग्न्यतेः: || ८ || महान: इंद्र: परे: च
नु महिसासन्त अस्तुर वर्णिणेः ग्राहः न प्रविष्टा शरवे: || ५ || १५ ||
सङ्गोधे वा ये चार्यत नरे: तोऽस्य सर्विनी विमार्या: वा विधेयः
ये: || ६ || य: कुतिः सोऽमश्यर्मम: समुद्रः सङ्कवे: पिर्यव्ये
उव: चार्ये: न काकुदे: || ७ || एव हि श्रस्य सूतृता विश्रस्यी
गोस्माती मही पुका शाक्षा न दामुखे: || ८ || एव हि ते विश्रस्यी
यम: उत्तर: इंद्रे सामस्ते सध्ये: चित्त संति दामुखे: || ५ ||
एव हि श्रस्य काम्योऽस्क सोऽम: उक्ष्य हि श्रंस्या इंद्राय सोऽम: पीतये || १० || १६ ||

|| ५ || इंद्रे: श्रा: इंद्रे मल्लि अचर्घस: विख्याती: सोऽमयः पीएवः: ||
महान: सर्वित: चोरे: साता || ९ || श्रा: इंद्रे एनं श्रृःत सुते मांदी
इंद्राय मंदिनें चार्मः विश़्ाच्यां चरिष्ये: || २ || मात्रे सुरश्यम: ||
मंदिनि: कोऽमेनी: विख्यात्चर्याण सचा एवुर सर्ववेयुः श्रा: || ३ ||
श्रस्यं इंद्रे से गिरे: प्रति चा: उत्तरा: महास्त: जायोः: दुःखमें
परि: || ४ || सं चोदय: चिंतं चावाक राधे: इंद्रे चोरे: साता: इति
ते विश्वु प्रस्यु || ५ || १७ || श्रस्मान् सु तप: चोदय: इंद्रे राधे: 

5*
वर्षस्वतः। तुवंद्युष्य वर्षस्वतः॥६॥ सं गोमदिन्द्र वाजवद्वेस्वे
पृथु अवेव वृहत्। विष्णुरुप्युपावकितं॥७॥ ज्ञाने स्थेनि ययवे
वृहद्युवं सहस्रसात्माः। इंद्र ता राथिनिरीव॥८॥ वसोरिंद्र वसुपाति
गीतिर्गृहं वृहदियै॥ होम गंगारूढतयेः॥९॥ सुतेशुः
न्योक्षे वृहद्वृहत एदरिः। इंद्राय भूवस्रभाचिति॥१०॥११॥

॥१०॥ गारैति ला गायत्रियो। चैत्यकेमर्मिताः। ब्रह्माष्ठेः
शूल्या शत्रुत्रत उद्यापीतव भेमिे॥१॥ यस्मानो सानु
मार्गहृद्यवयस्वद कविः। तद्विद्वे अर्थे चेतति युज्येन वृषिके
रेजति॥२॥ युज्या हि केशिना हरी वृथा भक्ष्य्माः। अणां न इंद्र
सोमपा गिरामुस्थुति चर॥३॥ एहि
श्लोम्यं भवि संहारिः गृहीता रूपः। रहस्यं च नो वसी
सचेत्ते युज्यच च वर्षय॥४॥ उक्षयांमिन्द्राय शस्यं चर्थेन पुर्ण
लिखितं शकी। यथा सुतेशु नासी राणाँकलस्मेषु च॥५॥
तमित्तदिन ईंधेसे त राघे त सुर्वीये। स अणां उत्त
शक्मिद्वै वसु दयमान:॥६॥१५॥ सुविचृत्ते मुनिरजिमिन्द्र
लादानंमिष्टाः। गवारमश्र् वृद्धि कृपुषु राथीं अद्रिव:॥७॥
नाहि ला रोद्वसे उभे चढ़ायमारामिन्ताः। एषः स्वर्णीरप:।
सं गा ऋस्थेः धूतुहे॥८॥ आशुरके शृद्धि हविं नूं चिन्ह
विपि में गिरि:। इंद्र स्लोमिः समम कृष्ण युज्यिवतरं॥९॥
विष्पा हि ला वृथातमा वाजेशु हवनश्च। वृथातम्या
हृमह जैसे सहस्रसात्माः॥१०॥ चा न न इंद्र कौशिक मन्द्र
सान्तं पिपः। निष्मायूः। प्र सू तिर कृधी सहस्रसा-
रभक्षत: तुष्टिःशुचि यशस्वतः। सं गोसमंतः इंद्र चार्जस्वतः
क्षासे पृथु अर्थं: बृहत्त विष्क्रमायु: येहि अत्रितं।
क्रस्मेऽऽध्ये अर्थं: बृहत्त बुधसंहस्तसातमं इंद्रं तता:
रथिनीं: इऽऽ। वसोऽऽ इऽऽ पितां गृःशं: गृःसंत: चृतिमयं होरं गान्तारं
ज्ञाते। ॥ ॥ सुते सुते निवेद्योक्ते बृहत्त बृहते ना इऽऽ चरिः
इंद्राय मूःं शूरं चरितं ॥ ॥ ॥

॥ ॥ गार्तित ला गार्तिविचयः: चरितं चरं चक्षिणः
ब्रह्माः ला शतिः ततोऽ इत वंशवंग वेईरः।
यथा नानोऽऽ सातुं श्रा श्राह्नन्त भूरि श्रास्तं काँं तत् इंद्रः
अभेिऽऽ चेतिति यूषेन वृषिः। एवकत्तं। ॥ ॥
युक्तव हि केशिना हरि वृष्णवा कृत्वा प्रारं
धर्म न: इंद्र सोमाय: गिरा उपस्थितं चर। ॥ ॥
आ हृति
लोमां सवी स्त्रव अभि गृःशीति ना श्रव बर्त ऋ न: 
वसोऽऽ सरां इंद्रः उडः त्रयं च बध्यं। ॥ ॥
उक्करं इंद्राय शंस्यं वर्धेन पुरुषः
निःसिद्धे रक्षकं यस्तं सर्वोऽऽ सर्वोऽऽ ज्ञातुं पक्षोऽऽ च। ॥ ॥
तम इत
मारस्य तैमे इंद्रहे तं राये तं सुधार्यत सक्षमेछ च। ॥ ॥
मम इत
स्विन्तुतः सुविन्तुतः च इंद्र नास्तितं इति
परं यथं: गर्वं चर्यं वृद्धि कृप्यमव धर्म: चतिः सर्वं। ॥ ॥
नूहि
त्वा रोद्वसी: उमं च चापायभागं इत्यत: जेवः
चः सवती: चर: सं गाः: चास्मर्यं घूःनुहि। ॥ ॥
आचेन्तः चर्यं वृद्धि हर्वे नु चित्रं
द्विष्णु मे गिरा इंद्र सोमे इत्यं कर्म कृव युजः चित्रं सातं। ॥ ॥
विद्य न: इंद्रवृक्षस्त्वं चार्जे इंद्रमृ: वृक्षस्त्वं तमस्य
हृ: हृ: ज्ञातं सहस्त्रसातमं। ॥ ॥
आ तु न: इंद्र कौशिकं मंदा
सानं: सुतं पिबं नयं आयं:। प्र सु तिरं वृद्धि सहस्त्रसाता
मृणि। १९। परि ते गिरेणों गिरं ह्वमा भव्यं तु विष्टतं।
वृक्षा युमेन युवियों जुतं भव्यं जुर्णयं॥ २०॥

॥ १९॥ इदृश्व विष्णां चवीव्रुत्यस्मुद्रवचं गिरं।
रुषणां चार्जानां सत्यं पर्ति। ११॥
सखे ते इदृश चार्जिनों मा
भैम शवस्पपते। लाम्बिभ प्रो चौनुमो। जेतारुमराणांति।
१२॥ पुरूषीरंदश्य रात्रो न वि देस्यां यूर्तयं।
यदी चार्ज्यं गोमंतः
खोनुम्यो महि ते मघं। ३॥
पुरं स्फुंद्रुण्या काविरामितीजा चा चार्जणांत।
इदृश्व विष्ण्यं कर्मीणों धृति। चुजी पुंखुरुत।
४॥ तव चार्ज्यं गोमंतो पार्वत्रिनों बित।
वां देवा चार्जिभ्युष्णयुज्यमानानास
चार्जिभुः। ५॥
तवहां भूर्म रात्रिभि। प्रत्यं सिंधुमावर्णं।
उपरत्तहं गिरेणों विदुश्चे तस्य कार्बं। ६॥
मायादिरिंद्र मायानि लं सुप्रेमवातिरिः।
विदुश्चे तस्य नेदिरासेवां चार्ज्यं
स्वस्तिरिः। ७॥
इदृश्व्याश्चार्जनांजसानि स्वमो अनूष्टं।
सहं ष्ट्यं रात्रयं उत वा संति भूर्ष्यसि।
८॥ २१॥

॥ २०॥ इदृश्व्यां चवीव्रुत्यस्मुद्रवचं गिरं।
रुषणां चार्जानां सत्यं पर्ति। ११॥
सखे ते इदृश चार्जिनों मा
भैम शवस्पपते। लाम्बिभ प्रो चौनुमो। जेतारुमराणांति।
२१॥ पुरूषीरंदश्य रात्रो न वि देस्यां यूर्तयं।
यदी चार्ज्यं गोमंतः
खोनुम्यो महि ते मघं। ३॥
पुरं स्फुंद्रुण्या काविरामितीजा चा चार्जणांत।
इदृश्व विष्ण्यं कर्मीणों धृति। चुजी पुंखुरुत।
४॥ तव हां भूर्म रात्रिभि। प्रत्यं सिंधुमावर्णं।
उपरत्तहं गिरेणों विदुश्चे तस्य कार्बं। ६॥
मायादिरिंद्र मायानि लं सुप्रेमवातिरिः।
विदुश्चे तस्य नेदिरासेवां चार्ज्यं
स्वस्तिरिः। ७॥ इदृश्व्याश्चार्जनांजसानि स्वमो अनूष्टं।
सहं ष्ट्यं रात्रयं उत वा संति भूर्ष्यसि।
८॥ २१॥
भूत ॥ ११॥ पार्थ त्या गिर्यते: गिरे: इमा: भवंतु विश्वेतः ।
वृष्टि राग्युः अर्थु वृष्ण्य: जुराः: भवंतु जुर्ष्य: ॥ १२॥ ॥ २०॥

१६॥ इद्दे विश्वा: अववृत्तन समुद्रस्वर्यंगमसंगि: गिरे: रूपिष्टतः
रथिनिर्वाचारं सत्यपिति परि: ॥ १॥ सक्षे ते इद्दे वाजिनः: मा
भेम श्वस: पते लां अथि प्र नोतुम: जेन्तां चर्पराजिनः ॥ २॥
पूर्वी: इद्दे रात्र: न बि दुस्त्वं रंज: यदि वाजस्य गोपमतः
स्त्रोतृभयं: मंहंते मां मं: ॥ ३॥ पुरां सिद्धु: युवा कूवि: अधिनः
सोजा: सजायतं इद्दे: निर्वस्य करमेऽ: पि: वी वी वी वी
त्: ॥ ४॥ न वृष्ण्ये गोपमतं: सयं सयं: अधिरव: वितः लां
देव: अविभयुः तुज्जमानास: अविभयुः ॥ ५॥ तव सहं भूरु
रातिस्बिन: प्रति सयं सिंहुः अशवर्त्तन: उप्य सतिष्ठुत्वं गिर्यते:
विदु: ते तस्य कार्य: ॥ ६॥ मायाबिन: इद्दे मायिनः लं भुजनः
सयं सतिर: विदु: ते तस्य मेधिरा: तेषां अधवासिः उत्त तिर ॥ ७॥
इद्दे ईशानं शोकज्ञा अथि स्त्रोमा: अनृपत सहस्र यस्य रात्रयः
उत्स वा संति भूवमसी: ॥ ८॥ २१॥ ॥

१३॥ अधिन तुत्त वृत्ताने होतारं विश्वस्वेदमसं चर्म युक्तसं
सुरस्यं तु: ॥ १॥ अधिन सयं सयं हर्विमसवि: सदा हुतं विश्वपति
हथ्यसवाहः पुहुः मयमां ॥ २॥ अधिन देववाहा इह च चच जङ्गः
वृष्टि वर्ध्योः चारि होताना: न: इद्दे: ॥ ३॥ तानु उर्हत: चि बोधाय
यतं सयं यांति दूर्ये देव: चा सतिस बहिष्पित: ॥ ४॥ धृतारशाहवन
दीर्घवचा: प्रति सम रिष्ट: दूह चाये लं रक्षितविन: ॥ ५॥ अधिनाना
अधिन: सं इवधाते किवि: गृहस्पति: युवा हथ्यसवाहः पुहुःस्वातः
स्वः॥६॥२२॥ कृषिमणिमुर्ग सुरह सत्यंमारासमध्ये। टेरम्-मीवधातनं॥७॥ यत्रामुन्मृत्तरूप: टेरम् स पर्यंत:। तत्त्वं
स्म प्राप्तिः भवा॥८॥ यी स्म पुरावेशैन: हृदिः स्मा चाविरा-सत:। तत्रैं वा त्रावक मृृग:॥९॥ स न: पावक की-दीवी: वें टेरा
इहा वंह। उर्म यत्र हृदिः न:॥१०॥ स न: सर्वात्म क्षण: भर गाष-
येश नर्यमस। रथी सर्ववंचामोड:॥११॥ सर्वेऽमुकोऽधो शोच-विश्र: विश्वाभिमिदेरेवूहितिभिः॥ इसं लोमं जुस्तम: न:॥१२॥२३॥

||१३॥ सुरसमिषी न ज्ञा वंह टेरा: वर्मे हृदिः स्मा हृदिः। होत:।
पावक कदिःच॥१॥ मधुमंत: तन्नूनपार्थ: टेरा: न: करे।
स्मा कुदुः स्मा वीतः॥२॥ नराशसमि: राममन्दिनिः उर्म: ह्ये।
मधुजिनः हृदिः कृत:॥३॥ सर्वेऽमुकोऽधो: रथी: टेरा: इन्द्रित
स्मा वंह। चसि होता मन्तुहित:॥४॥ सूर्यमुकी: वहिरपुषप-पृथुः मनीविष:। यन्त्रमृत्त्व: चक्षुः॥५॥ वा अर्यतामृती:-
वृषी तारोऽदरी सर्वसम:॥ स्मा नूः च यत्रं दोे॥६॥२४॥
नखोवाः सुरसमिषी: सर्वसमिषी: उर्म: ह्ये। इद्द: नो नहिरात्रे॥७॥
ता सुरजिना उर्म: ह्ये होतारा दैश्य: कुशी। यद्द: नो वयक्ता-
मिं॥८॥ इद्दा सरस्ती मही तिसो दैश्य: उथः। बुध:।
सीतेवनिधिः॥९॥ इद्द: तद्धयामर्मिन्य: विश्रावपुर्णम: ह्ये। सुसमा-
कमलं केंदचः॥१०॥ चर्म सुजा: चाविरा: दैश्य: टेरा: इद्दे:॥
प्र दुरुरस्तु चेतनं॥११॥ स्वाहा यत्र वृक्षीतःद्वारः यज्ञनी
गृहे। तर्क् टेरा: उर्म: ह्ये॥१२॥२५॥
स्वः II ६।। २२।। कुविर सुमिं उपः सुहि सवः सर्वभूमियां सुम्बे देवं स्वते सचतां II ७।। यः तां सुधि हृविः सपति। दूत दूव सप्तेऽति तस्य सम प्रसृता विन्ना भव। II ८।। यः सुमिं देववै ते हृविश्शान्न आविश्वासिति तस्ये वाचक मृत युं। II ९।। सः नूः पावक दीर्घं। सुधि देवान् इह अह वह उपः यह अह हृवः च नः II १०।। सः नूः सर्वनां तत्सा भर गायनेष्व नवीनेष्व साँचं विभिन्नति इह। II ११।। सुधि वेजः शोचिष्वा विश्वानिः देवहृतिः विभिः द्रम स्थोरं जुष्म्या नः II १२।। २३।।

II १३।। सुिसमिष्नः नृः अह वह देवान् सुधि हृविश्शान्न दे तोति होति। पावक यहि च। II ११।। मधुसूत मंत तनू नन्नपात यह देवेश्व नः कृते सद्य कृष्णपहि वीत्ते। II १२।। नरार्जुनां इह प्रियं स्वहस्त्व यहे उपः हरे मधुसूतज्ञ विभिः सुत्रः। II १३।। सुधि सुषीतो रघु देवानृ इक्षुः। अह बहु सङ्खि होति मनुः सहित:। II १४।। सृष्टिकृत बहिः आतुष्ट घृतः पूर्णः मनीषिकः: यथा सम्मृतस्तः चक्षायः। II १५।। वि अन्यान्तः घृतः वृधः बारः: देवी: सस्ततः: सद्य नूनः च यहि दे। II १६।। २४।। नन्नीस्ताः सुषीतो आविश्वानिः यहे उपः हरे इह दे न: बहिः आतुष्टे। II १७।। ता सृष्टिजीवी उपः हरे होतारा देवी यहि दे यहि यहि इह मां। II १८।। इत्या सरस्तति मही तिघः: देवी: मधुसूत महुः: बहिः सीतादू साधिष्ठ:। II १९।। इह नम्बर अनदियं विश्वधुं उपः हरे चस्मार्क चस्मु केवलः। II १०।। चाय चूजः वान्नस्ये देवं देवेश्वे: हृव: प्र दातु: चस्मु चेतनं। II ११।। स्वाहाः यथा कृष्णोत्तन इंद्राय यज्ञ:। गृहे तथा देवानृ उपः हरे ये। II १२।। २५।।
ग्रृह, ग्रृह, वा २५.

॥ ११॥ अभिलेखे दुवा गिरो विवेषिम: सोमपीतये। देवे-

भिखारी यहि च ॥ १२॥ जा लग कलां चाहृत गृहि न जिम ते

पिय।। देवमिरय जा गचि। ॥ १३॥ इंद्रवायु बृहस्पति मित्रायिते

पूर्णा भर्ग। जानिवान्मारलस्त गया। ॥ १४॥ प्र वो भिरत इंद्रको

मारका मादििविषयः। दृष्टा मध्यमाःसूर्यः। ॥ १५॥ इंधने नामहे-

स्यायः कलांसो वृहस्पतिभिः। हिरण्यति चारुकृतः। ॥ १६॥ घुटपूर्णा

मनोयुजो जा वहि वहूः। जा देवान्तसोमपीतये। ॥ १७॥

तान्यर्जुन चुतान्तृणी। मे पानीवतस्कृडः। मध्य: सुजित: पा

यम। ॥ १८॥ जे यज्ञा म ईंधने ते पिबन्तु जिह्या। मध्यधे मे

चर्यकृतः। ॥ १९॥ ब्राम्भी सूर्यस्य रोचनाहिन्द्रांत्वें उपनुद्धुः। वि-

प्रो होतेन वंकृति। ॥ २०॥ विवेषिम: सोम्य मध्य इंधने वाणुनाः।

पिबा मिच्छस्य धारणः। ॥ २१॥ ल इंधना मनुहिन्द्वें मे यथेषु रूप

सीतस्य। सेम नो रह्वरं यंज। ॥ २२॥ युक्ता बार्हवी रचेन हृततिने

देव रोहित।। ताभिद्रे इहा वह। ॥ २३॥

॥ २४॥ इंधन सोम्य पिबव चुतुना ना विवेषितंदेव: मलसातस्त-

टोकस। ॥ २५॥ मरस्त्व: पिबव चुतुना पोषाभां पुनीतस्य। यूर्य हि

चदा सुदानव। ॥ २६॥ चाभियः क्षुद्रे नो मावो नेष्ट: पिबव चुतु-

नो।। ल हि रान्धा चासिः। ॥ २७॥ चयं टेवा इहा वह सादया योगीन्धु

पिष्टु।। परि भुव्य पिबव चुतुना। ॥ २८॥ ब्राह्मणेदिर्ग सार्धः: पिबा

सोममृतेरतुः। तवेभि सर्वमस्तूतं। ॥ २९॥ युर्व दृष्ट्वो धृतमgdन्तां नित्या-

वंहुः दृष्टः।। चुतुना यज्ञमाणाः।। इहा वह। ॥ २०॥
चै १.

14. मा एम: अधम पुराव: गिर्यं: विशेषबिं: सोमस्तिपत्ये

15. मा ला स्कः: शुभ्राणि गृहंतिनि

16. इद्वायू वृहस्पतिनि

17. निष भृगुम पूर्णिः भर्गे रादिवा नाराट्चं गुरुः

18. प्र वे: नियंते इद्व: मार्गः: मादविष्यांव: दृष्टा: मध्यः चामूः सदरः


20. घुटोः पृथ्व: मनंसुर्यः: ये ला वहितं वहवः: या

21. तात्य ग्रामान् षुद्ध: वर्ध: यमे पल्लिः वत: कृपिः मध्यः सुचनिः पायय

22. ये ग्रामान्: ये

23. ते ते पिन्भंतु निहया मध्यः: यमे वर्षत: ४५४-तृतीयं

24. यमी सूर्यस्य रोचनान् विशेषं देवान् उष: वर्ध: विम: 

25. विशेषि: सोमस्य मध्यः अधम एदेशः चावुना: पिर्ये

26. विशेषि धांमस्य विश: चावुना: निलिः विश: 

27. न वहितं: मनुंचतिः: अधम यहेःः पढिः स: 

28. २२: देवध तोहितं: ताभिं: 

29. देवध तोहितं: ताभिं: 

30. इदेश सोमस्य पिकं षुद्धं नाः या विशेषं इदेशः यशस्व: तत्

31. महत: पिकं षुद्धं नोिकाव सों घुटोः 

32. अधम यहेःः गृहस्तिनि नः

33. वायुः: नेप्तुः पिकं षुद्धं न ल हि रुक्तस: नासिः

34. चारेः देवध यह आह वह सादर्य योनिः 

35. वीरं दर्शं द्वृत्तं मिनास: रघु

36. द्वीरिः सदा: द्वीरिः
यार्वहनसातो अन्धेरे। युःकः देवमांकते॥ ७॥ दृश्विषोऽद दंडात
नो वसुति यानि भूकिरे। द्वेषु ता वनामहे॥ ८॥ दृश्विषोऽदः
पिपीयति जुहीतः प्र च तित्तत。 नेन्द्राहतुभिर्मिरागत॥ ९॥ यथा
तुरीयग्नितुभिर्त्रिपिरोऽद ज्ञाते। अर्थ स्मृ नो दृश्विषीः॥ १०॥
अश्विनः पिरंतं मधु दीयस्य भुविता। चूतुना यज्जवाह-सा॥ ११॥ गार्हेणयेन संयं चूतुना यज्जुनीरसः। देवान्द्रेवयुः
वंज॥ १२॥ २५॥

॥ १६॥ ज्ञा लां चहतुः हरंयो वृष्णु नीरामीपतेऽये। इंद्रः ला सुरें-
चक्षसः॥ १७॥ दुमा धानान पुंजःवुरो हरीं द्वियप वशः। इंद्रः सुख-
तते। रथेऽ॥ २२॥ इंद्रः प्रातेवर्माहु इंद्रः प्रवलयंचे। इंद्रः सीमस्य
पीतंये। ३॥ उपन न। सुतमा गाहि हरिनिर्लंद्र केशिनः। सुते हि
ला हवामहे॥ ४॥ सेम न। स्नीमा गाहुःपें दर्वतं सुतं। गौरी
न तुंगितं। पिंव॥ ५॥ ३०॥ इत्ये सोभास इंद्रः सुतासो अर्थं
वृहस्स्तिः। तां इंद्रः सहसे पिंव॥ ६॥ चर्यं तेसे स्नीमो चर्यियो इंद्रि-
स्युगत्सु शंतमः। चर्या सोभासुतं पिंव॥ ७॥ विभिन्नतवसं सुत-
मिदो मद्याय गच्छति। चूतुचा सीमपीतेऽये॥ ८॥ सेम न। काममा
पृष्ठ गोभिरसः शत्रुतो। स्वामस ला स्वामः॥ ५॥ ३९॥

॥ १७॥ १-२ नेवाहितिः। कागः। इंद्रासही। १-३। ६-२ गायची। ३.४ पालादिनपूण।

॥ १७॥ इंद्रासहीयोऽहं स्माजोरवः ज्ञा चूतुः। ता नौ
मृण्मात द्वेषे॥ ११॥ गंगारिः हि ख्योवचि हर्वं विश्रस्य मार्गे-
तः। धृतार्का चर्य्यीनां। २॥ चनुकामः तर्कनेष्यामिन्द्रवशः
सुयः ज्ञा। ता वा नेत्रिष्ठमहे॥ ३॥ युवाकु हि सर्वीनां युवाकु
यावरसहस्त्रस: अध्यात्मिक यज्ञेभु देवं ईठते।\(\text{II 91}||\)

तद्दात् न: वस्तुनित यानिः भूरिभे देवेभु ता च चारमहे।\(\text{II 92}||\)

तद्विजाता: पिपीलोति जुहोति प्र थ तिथानेद्रत्व चुतुरभिः।\(\text{III 93}||\)

यतं ला तूरीयं चुतुरभिः। द्रविष्टा: यज्ञामहे अध्यात्मस: न: दृढः। भव। \(\text{II 100}||\)

आर्थ्या पिन्यं मथु दीर्घन्याम्री।\(\text{III 94}||\)

चुनिवरतां चतुर्नां यूर्यवाहसा। \(\text{II 111}||\)

गाइतप्पे रेवन संवर चतुर्नां यूर्यनी:। अर्थि: देवानं देवव्यते यज। \(\text{II 122}||\)

\(\text{II 16}||\) जा नावहस्तं हरयं। चूषणं सोमस्य पीतेयं इंद्र: ला चूषणसंहस्तस्। \(\text{II 11}||\)

इमा: धाना: घृतस्य सुर्य: हरी:। इंद्र: उप: वृष्ण:। इंद्र: सुखस्य तन्मेकं रेखे। \(\text{II 95}||\)

इंद्र: प्रातं: हवामहे। इंद्र: प्रस्य यति अध्यात्म परित्याहेन्द्रयं। \(\text{III 96}||\)

उप: न: सुर्या। जा गाहि हरिस्य:। इंद्र: केशिस्य:। सुते हि ला वर्णामहे। \(\text{II 97}||\)

स: इंद्र: न:। स्त्रीयो सा गाहि। उप: इंद्र: सर्ववं सुर्यं गोरी:। न तृषितव:। यिब। \(\text{II 98}||\)

इम्ये: सोमाणसं:। इंद्र: सुर्याणस:। चिन्तितः। सृष्टिः। कन्याः। इंद्र: सोमाणसं:। \(\text{II 99}||\)

विषय इत्यादि सर्ववं सुर्यं इंद्र:। महायान्त गृहस्य। चूषणस्य सोमस्य पीतेयं। \(\text{II 100}||\)

स: इंद्र: न:। काम्या चा पूर्ण:। गोभिः। \(\text{II 101}||\)

इंद्रवर्धाण्यो:। चा संदर्शेरो। चर्चे: चा वृषे ता नः। \(\text{II 102}||\)

मृगकात:। इंद्राणि:। \(\text{II 103}||\)

गतारा हि स्य:। चर्चे:। हर्व विप्रस्य मार्ग:। \(\text{II 104}||\)

धूतारा। चर्चे:। \(\text{II 105}||\)

चणुरम्य:। तपस्याणां। इंद्रवर्धान्। \(\text{II 106}||\)

राय।। जा। चा ता। वां। नौरिज्ज:। इंद्राः। \(\text{II 107}||\)

युवाकु। हि। गय:।। युवाकु।
सुमतीनां भूयाम्ब वाजुदात्रां || २१ ||
इंद्र सहस्रदात्रां वर्त्तान्म्
शंस्यानां ऊऽषुगत्युक्ते ॥ २२ ॥
तयोजिरदेवसा वृंख सनेम्
नित च धीमाहि स्वादुत प्रृतं च राधासे
स्रस्मात् निन्युष्मक्त्रुणे ॥ २३ ॥
इंद्रवर्णम् नू नु वा
सिंहासातीसु धीस्वा
सरस्य शर्मेऽवधतं ॥ २४ ॥
प्र वामश्रीतु
सुपुत्रिरदेशावला यां हुवे
यामूढाचे सुधुरुणे ॥ २५ ॥

|| २६ || १-२ नेचातिष्ठ । कालं । १-३ प्रवश्याम् । २ प्रवश्यामविरूपस्त्रो सोमच ।
प्रवश्यामविरूपस्त्रो । २ सदस्यातिष्ठ ते । २ सदस्यातिष्ठो देवसीतो वा । गायती ॥

२७ || सोमानं स्वरं जुरुहि ब्रह्माल्पस्ते । कालीबृं ह य
चौरींजं ॥ २८ || ग्रीवायो चौमीच्छा वंसुविविषुविधमयं
सानं
सिसहु यस्तुः ॥ २९ || मानु: ग्रंजसो अर्घ्यी धूर्त: प्रसादपूर्वकः
रण्या दी ब्रह्माल्पस्ते ॥ ३० || सा खारी न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्माल्प
सोमानं हिनोति मवेशः ॥ ३१ || लं न ब्रह्माल्पस्ते सोम इंद्रेश
मवेशः
द्रक्षिणा पालितं: ॥ ३२ ॥ सरदस्यातिष्ठभुवं मित्रमिलवित्य
काव्यः
सुन्ति नेवायात्वासिं जः ॥ ३३ ॥ यस्माहते न सिध्यति यज्ञो
विपश्चित्कश्च
सध्वन्नं स्योगस्मिनवति ॥ ३४ ॥ चाहैश्चो नामविवकृत
प्रांच्छ कृष्णविश्वम ॥ होनां देवेशु गण्डति ॥ ३५ || नारायणसं सुपुर्ण
मत्पत्यं मुम्प्रत्यसं । दिवो न सत्यमसं ॥ ३६ ॥

|| ३७ || १-२ नेचातिष्ठ । कालं। चरितश्च । गायती ॥

३८ || प्रत्य ल्याँ चाहमधरुर्गोपीयाम्प्र हूँयाः । महर्षिर्
आ गंधि ॥ ३९ || नाहि देवो न महों महलव कदं परः
महर्षिर् आ गंधि ॥ ४० || वे महोरहसी विदुरविशे देवामु
सं छड़हे: । महर्षिर् आ गंधि ॥ ४१ || युया श्रीकर्मां-
सूढ़मतीनां भृगाम बाज़सदात्राँ || २८॥ इदं: सहस्रसदात्राँ वर्षणः
शस्यानां क्रतु: भवति उक्तः || ३२॥ तथ्योऽद्वसा सवं सतेनः नि
च धीमहि स्नातः उतः प्रसर्वितः || ६॥ इदंवर्षणा वां
चां हुवे विचाराय राधते स्रस्मान्न सु जिगुरवं: कृतं || ७॥ इदंवर्षणा
नु नु वां सिसांतीशु धीरु स्रा स्रस्मान्न गर्वे यहूः || ८॥
प्र वां चउस्रोतु सुवृत्ति: इदंवर्षणा यां हुवे वां चउधारेष्वः
साधस्तुवितं || ५॥ ३३॥ ८॥

१८॥ सोमानां स्वर्यां कृणुहि ब्रह्मण: तते कुशीर्विंत यः
विशिष्टः || ९॥ ये: रेवान्त: यः स्रामीवः वसु विविषु पुरितः वर्धैः
स: न: सिसांत: य: तु: || २॥ मा न: गंस्त: चर्युष: धृतिः प्रयक्तः
मर्येष्वय मर्येष्वय न: वहस्त: पति: || ३॥ स: च वीर: न रिस्थति यां इदं: ब्रह्मण: पति: सोम: हिनोदित मर्ये: || ४॥ लें तं ब्रह्मण: पति: सोम:
इदं: च मर्ये दक्षिणा प्रातु चंहस्त: || ५॥ ३४॥ सर्दस: पति: चार्वुंति
प्रियं इदंस्य कामक्ष: सनि मेधा अयासिंशं || ६॥ यसर्वं चूली
न तिथ्यति युध: विपाकविचारं: चन्द स: धीरा योगेः इव्युतः || ७॥
आतः चायोतिः हुवः तकृतविः प्रांचं कृषोतिः चभरं होरेः देवेयुः
गुरुविः || ८॥ नरायणस्ने सुध्युर्धुर्म यायष्य समयः सतमं दिवः
न सर्दगः मकरस || ५॥ ३५॥

११॥ प्रतित्वं चाहं चउधारं खर: जपीवार्य: प्रहुसे महत्त्वंभिः
छोपे क्षा गाहि || १॥ नुहि देवः न मर्ये: महा: तर्य क्रतु परः
महत्त्वंभिः छोपे क्षा गाहि || २॥ ये महा: रजस्त: चिदु: चिदेके
देवारसं: खरहुः महत्त्वंभिः छोपे क्षा गाहि || ३॥ ये उया: कर्मी
वृजुणाधिकारको ज्ञातिः। महाभिरम् का गाहि ॥ १५॥ ये सूचा प्रदर्शनः सुध्वासी रिशादेः। महाभिरम् का गाहि ॥ १५॥ ३६॥

ये नाक्ष्यार्थी रीति निदिबि देवास्य आसति। महाभिरम् का गाहि ॥ १६॥ य इंवेभि परिवहितान् निति । समुद्रसमृद्धिः। महाभिरम् का गाहि ॥ १७॥ का येन तुवर्तिरिप्रियार्तिः समुद्रसमृद्धि। महाभिरम् का गाहि ॥ १८॥ धारित ता पूर्वपीते सुध्वासी सोम्य समुद्र न धारित। महाभिरम् का गाहि ॥ १८॥ ३७॥ ९॥

२०॥ कार्य देवाय जन्मने स्तोमै विषेव्यतिरास्या। कार्यः राज्यपात्मः ॥ १९॥ य इंद्राय वचोयुजां तत्समुनकता हरि ।

गम्भिरेष्यामण्डल ॥ २२॥ तत्साहास्तवायः परिप्रेय नुसं सर्थः

तस्यन्तरं संबंधवाः ॥ ३५॥ युवाना पितरा पुनः सामपर्णा च चुमुकवि पिताय ॥ ४७॥ सं वे मदासो चागमोट्रद्रोः च महत्ता।

धारिते चापार्न राजायी ॥ ५५॥ २२॥ महते च कां चाम्सं नवं

वहुदेशस्य निम्नतुरं। अर्थते चतुरः पुनः ॥ ६९॥ ते नो राज्यन धरण चिरा सापार्न सुन्धिते। एकमेकं सुखशक्ति भिः ॥ ७॥ धारा-र्यं वहृवीभजान्त सुकुमार्याः। भागं देवेषु युध्यर्यः ॥ ८॥ २२॥

२१॥ इंद्रापी उपः हृदे तद्गर्तिस्वत्तोरसुप्रमति । तास्मात सोम्यपात्माः ॥ १९॥ ता युद्धसः मेघानुसन्धारी शुष्किष्टा

नरः। ता गायःगरुः गायत ॥ २२॥ ताभिप्य प्रभुत्त्य इंद्रापी

ता हवामहेऽ सोम्य सोम्यपीताः ॥ ३॥ उर्या संतां हवामहेऽ वचेदं सर्वं सुदुः। इंद्रापी यह गच्छतां ॥ ४॥ ता महाता।
अनुच्छ: अनापृष्ठास: चोजसा महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ४॥
वे शुचा: चोरवचेयस: सुरुख्वास: रिशार्दस: महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ६॥
सेनस्तेव भोजसा महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ६॥
वे नाकस्ते भोज रोचने दिवि देवससः: असाते महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ६॥
वे इति भोज यत्वतानु तिर: समुदारे चोजसा महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ६॥
सा वे नाकस्ते रोजसा महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ६॥
अधिभिला पूर्वे धरिये तृणाम्बः सोम्यं मधु महत्तभिः: सपे सा गाहि ॥ ५॥ ३७ ॥ २१॥

२०॥ अधि देवार्य जानने सोमं विद्रेयिः: सा सया चाणारि
राज्यधात्मान: ॥ १॥ वे इंद्राय वचः: सयां तद्भु: मनसा हरीं
भण्डिः: यजु आशात् ॥ २॥ तस्तन्न नारस्याय्यः परिवृत्तमानं
सुखखं रष्य तस्तन्न धुनु सम्बु सुर्याः ॥ ३॥ सुवान्नां पितरां पुनः
सत्यसर्वः: क्रृष्टसर्वः: सभवः: विद्वी चत्रत ॥ ४॥ सं व: मदास:
स्थाित इंद्राय च मधुःता आतित्विः: च राजसभिः: ॥ ५॥ १॥
उत्त्य चमसं नव्य सर्दु: देवस्य निः: तु तथा चार्यं चुनुरः
पुनः: ॥ ६॥ ते न: राजानि पहुँचन भि: सा सातानि सुनवते
एकेवर्यं सुधितभिः: ॥ ७॥ आधारांयं वहूँ: अभेंजं
सुध्कृष्या भागं देवेषु युजिबिः ॥ ८॥ २॥

२१॥ इह इंद्रायीं उपं ह्रेये तयं: इह सोमें उपमसिः ता
सोमें सोमसपात्मामला ॥ १॥ ता यदेकु प्र घंसंत इंद्रायीं सुभम
नरः: ता गायरे चु गायत् ॥ २॥ ता निर्वस्य प्रसंक्षते इंद्रायीं
ता हवामहे सोमसपार सोमसपीतये ॥ ३॥ उपा संता हवामहे
उपं इह सवर्यं सुतं इंद्रायीं सा इह गुज्यतां ॥ ४॥ ता महात्ता
सद्यपति इश्वरामी रक्ष उच्चारत। चर्मजा: संति-चिचः। ततं
संयोग्यं जागृतमाधि चैतैतैन यदि। इश्वरामी शर्मं ब्रह्मत। ६॥ ३॥

२॥ १-२१ नेपालयिनः कालः। १-४ चारिन्यः। ५-४ सपितता। ६-१० चारिनः। ११ देवः।
१२ इश्वरामीचार्यावर्तमानः। १३, १४ इश्वरामीभिक्षुः। १५ पूर्विकः। १६, विष्णुद्धेात् चा।
१७-२१ विष्णु॥ गाजसी॥

२२॥ प्रातंखा वि वीर्याश्रितावेंद्र गंधर्वत। अस्य सोंमध
स्य पीतः॥। या सुरणा राशीतमोभा देवा दिविस्वर्त। अश्वि
ना ता हवामहे॥। या वा वार लिङ्गमधुमयानिना सूतूतावचि। भया
यहं मिमिस्थत॥। नहि वामसि तु यस्य राशि रचित् गंधर्वः।
अश्विना सोनिनां गृहु॥। हिरण्यपारिसमुत्थि सवितारसुपुरः
हुः। सौर्यदेवते पदः॥॥ ४॥ चर्मं नवानतमवसि सवितारसुपुरः
सुहु। तस्य ब्रह्मायुस्मसि॥। ६॥ विभुक्तारे हवामहे वसोनिन्यथः
राधसः। सवितारे नृचक्षां॥। ७॥ सबाय आ नि चौडः सविता
लोको नु नं। दाता राधार्य सुभामत॥॥ ८॥ चर्मे पल्लीरिदा वंह
देवानामनुगृहीरसुधः। निनां सोमम्पिनः॥। आ या चंग इंद्रावते
होचा यविबच भारती। वह्सी धिष्णुः वह॥। १०, ५॥ चर्मे नौ
देवीरवसा महः श्रेष्ठी नृपतिः॥। चर्मिक्ष्यच्छतः सर्वान॥॥ ११॥
इश्नामीसुपुरः इह्येव चर्मानानि स्वस्यतः॥। अस्यायी सोमम्पितः॥।
भूति वा: पृथिवी च न इसः यहं मिमिस्थतं॥। पिपुरां नो भृती
भूति॥। १३॥ तयोरित्वतः निविद्धिन चतुः रितीतिभं। गंधर्वेयं
धुवे पदे॥॥ १४॥ स्योनान्त पुरुषिनि भवानृस्वा निवेर्ष्टि। यव्हो न्
शर्मं सामसं॥। १५॥ ६॥ चातो देवा चावतू नो यतो विष्णुविं-
चक्मे॥। पुश्चिष्या: सम्स्था धामेनि॥। १६॥ इंद्र विष्णुविं चंक्मे चेथा
नि देहे पदं। समुस्महस्य पांसुरे॥॥ १७॥ चीरीति पदा वि चंक्मे।
॥ २२ ॥ प्रातः सुर्यं वि बोधय अनिन्त सा इह गुड़वां
स्थय सोमस्य पीतवे ॥ १ ॥ या सूर्या रशिस्तेमां जुभा
देवा दिविः स्पृशत: अनिन्तं ता हुऽपः ॥ २ ॥ या वा रशा
मधुरसमती अनिन्ता सूनुतांतवती तथा यज्ञ मिमिशत ॥ ३ ॥
नृहि वा अनिन्त दूरके यद्र रैकोन गुड़वः अनिन्ता सीनिनः
गृहं ॥ ४ ॥ हिरिख्य पारिः जतवे सविनारिः उपं हुऽपः सः
चेतना देवता पुरूः ॥ ५ ॥ अनं नयों सविनारिः सविनारिः
उपं सुहुऽपः तस्य सतानिः उपस्थिः ॥ ६ ॥ विष्णुवाचः
हुऽपः वसोः चिन्हस्य राधसः सविनारिः सायस्यसं ॥ ७ ॥ सबंः
आ न सीरुः सविना स्वोः: तु नः दाता राधाभिः भूवातः ॥ ८ ॥
चारे पारीः इह आ वहूऽदेवनां उक्ति: उपं लद्यां सोमस्य पीतवे। ॥ ९ ॥ आ प्राः
चारे इह चारे होभा यविष्ठ भारते ववृत्ति धिष्ठा वह। ॥ १०॥
अभि नः देवीः चारे सच धर्मं सा नुपलाः स्वस्थिः समस्य पुष्यते। ॥ ११ ॥ इह
इन्द्रवाचः उपं हुऽपः वर्णाणां स्वक्षरेः स्वामिः
सोमस्य पीतवे। ॥ १२ ॥ सहि धीः पुष्चिवीः च नः
इस्मु यहिः मिमिशत् शारां पिपुतां नः भर्गिस्यच: ॥ १३ ॥
तयः इति घृतस्वतं पवः विम्रा: रिहिंति धीति स्मित: गंधवेद्यं धुवे पदे ॥ १४॥
स्योना पुष्चिवी ब्रह्मानुर्वा निरवेष्टानी यक्षः नः
शर्मस्य सामस्य: ॥ १५॥ इह देवा: इन्द्रएः यत: विशः
विशचक्षुः वर्णाणां समाधामस्य: ॥ १६॥ इह विशः
वि चक्षुः चेताना नि
द्रोहे पुरं संसुक्तः चायस्य पांसुरे। ॥ १७॥ चीरे पुष्टि वि
चक्षुः
विष्णुगौरवञ्च श्रद्धाभ्यः। ज्ञाते धमर्मो भार्यार्यन ॥९॥ विष्णूः कर्मोऽपि पश्चयत यतोऽसतानि पस्येऽ। इद्रस्य युज्यः सच्चा ॥१५॥ तत्तथैः परम् पुरं तदा पश्चयति सूर्यः । दिवं च चायुर-ततं ॥२०॥ तत्त्वादिसो विपणविः जागृवांसः समिष्ठते । विष्णूशेषयातर्म पुरं ॥२१॥ ॥

॥२३॥ तीत्रः तीत्रः सोमस्य च गंदाग्रहेश्वतः सुता इति। वायो तान्यस्यक्षयस्तापितः ॥१॥ उभा देवा दिविस्मृतेऽद्वरण्यः हवामहे । 

अस्य सोमस्य पीतेर्येऽ। इद्रस्य मनोज्ज्वला विप्रा हरवत जातेरः पहुँचै च वृं हवामहे च चायुरां च सोमपीतेरः । 

ज्ञाता पूर्वदक्षिणां ॥४॥ चतुने यारुषः वर्धावृत्तस्य ज्ञोतिः-स्थति । ता मिशावरहः हुवे। ॥५॥ वर्षः प्रावित्ता भूवग्निः चिन्द्राक्षर सम्भितस्वतः । करतां न सुरर्ध्यः ॥६॥ मल्लंतं हवामह इद्रयमा सोमपीतेरः । 

सजीर्गतोऽन्तः नृपतु ॥७॥ इद्रस्येः मनस्य देवाः 

पूर्वरातिः। विष्णूऽम मर्मेऽधुता हर्व ॥८॥ त्वत् पूर्वं सुदानवः 

इद्रयेः सहसा युजः। मा नों तु। शरस्ते इस्ततः ॥९॥ विष्णूशेषवान्नवः 

महे मल्लः सोमपीतेरः। उप्या हि पृथ्वीमातर् ॥१०॥ ॥ जयताः- 

मिव तन्तुस्मित्स्तमिति धृशुयाः। यक्रुथोऽग्नां नरः ॥११॥ हस्स्यार्हंशुद्धाश्चर्येऽन्ता चायुरः चचतुः न । मल्लोऽमृतयं 

दुः नान्तः पशुः ॥१२॥ चा पूर्वज्ञानवर्मांहिंशमाधृते धृशुयाः दिवः। चाज्ञानोऽन्तः 

पशुः पशुः ॥१३॥ पूर्वा राजानमाधृते परं गुणं गुणं हिताः। चावि- 

द्विस्वस्वहिंश ॥१४॥ उत्तो स महामिद्युभिः पहुँचैः चन्द्रसे-
विश्वेषोऽगोपः व्रजदेवः चतुः धर्मनिर्धारण चतुः।
विश्वेषोऽधर्मश्रवण धर्मश्रवण धर्मश्रवण पुस्पस्ये इत्यादिः।
तत् विश्वेषोऽपि पुस्पपुष्पां सुरये दिविभ्रमितः चास्तेन सत्ताः।
तत् विप्राताः विप्राताः वाङ्गवाङ्ग संगुतिः विश्वेषोऽपि।
|| १८ || ११ || २३ ||

|| २३ || तीरथा तीरथा तीरथा तीरथा तीरथा तीरथा तीरथा तीरथा।
ज्ञानोऽपि सोऽपि सुमाः इसे इसे इसे इसे इसे इसे इसे इसे।
तानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु।
ज्ञानार्थानु भवस्थिताः भवस्थिताः भवस्थिताः भवस्थिताः भवस्थिताः भवस्थिताः।
सोऽपि सोऽपि सोऽपि सोऽपि सोऽपि सोऽपि सोऽपि।
सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु सुक्षम्यतानु।
|| २४ || २५ || २६ ||
विन्ध्य। गोविन्दवं न वंचितत्॥१५॥१०॥ श्रवणी युन्यवंभविजयाम्
मयों अयाबीययाता। पृथ्वीमेधुशना परयः॥१६॥ श्रमोर्या उप सूर्ये
यारिविति सूर्ये। सह। ता नो लिन्वत्वावरं॥१७॥ श्रोतेवीरिः ह्रे
यजु गाँवः। विविभिन्ते न। सिंहुभ्यूः। कर्वे हृवः॥१८॥ श्रमवंधृः
रमूतमसु मेषजमपासूत प्रशस्वाये। देवा भरत वाजिनः॥१९॥
श्रमु मे सोमों च विबंधींदं विप्रविष्णुः। विष्णुः। श्रमिं च वियाशप
भुवमायं विष्णुभेषजी॥२०॥२१॥ श्रापः। पृष्टित भेषजं वर्यः
तन्त्रकः। च सूर्ये। हसे॥२३॥ इत्यारमः। प्र वहत यांनत्। च
दुर्लिं मनि।। यथायांमिनि:- दृश्ये। यथा श्रेष्ठ उत्तानुत्तुः॥२२॥
श्रापों
श्राहाव्याचारिः रसेन समन्मभे वर्यस्तानमः। च गंधि तं मा
सं सृज्ञ बर्षेसा॥२३॥ सं मां वर्षेसा सृज्ञ सं प्रजया स्मारयुषा।
विद्युमं अस्त्य देवा इंद्रे। विद्यास्तुः। श्रुविभिः॥२४॥१२॥५॥

॥२४॥ कस्यं कृप सत्मशात्मांताः मनामहे चार्हे देवस्य
नामाः। को नौ महा अद्वितिये पुनर्देविपिरं च हसे हृये मात्तरे
च ॥२१॥ श्रेष्ये प्रथमस्यामृताः मनामहे चार्हे देवस्य
नामाः। स नौ महा अद्वितिये पुनर्देविपिरं च हसे हृये मात्तरे
च ॥२२॥ श्रापे लो देव सत्विरीक्षानं वायैःन्त। सद्रब्धा-
गमीमहे ॥३॥ यथिरिं हो त्रया भगे। श्रमां: पुरा निदः।।
श्रीपो हसे योद्देहे॥४॥ भर्गभवस्य ते वयुमुद्गेम तवाभ
वसा। सूधानं राय चारेः॥५॥१३॥ नाहि ते छां माहे
सहे न मन्तु वर्यहनामी पुर्यत्त श्रापः। नेमा श्रापे।
सिद्धत् गोभि: यवन न चन्द्रयम् ॥२ी॥
सिद्धृणि: जामय: चाचब्रिष्ययाता पृथवती: मधुना पर्यः ॥२६॥
समू: या: उप सूर्ये यामि: वा सूर्ये: सह ता: न: हिन्नातु
चाचरं ॥२७॥
सुपरसुध: चालं: समृत: सुपरसु: भेषजः
सापां उत्प्रवशस्ये देवाः: भरवत वाजिनः ॥२८॥
सुपरसु मे सोम: सापविष्या चाल: विचारिसि भेषजा चालिनं च विचारिशास्त्रम्
शार्क: च ब्रह्मभेषजः: ॥२०॥
शार्क: पूर्णष्टे भेषजं वर्णें तन्ने मर्म ज्योक्त सूर्येः हुः ॥२१॥
इदं शार्क: प्रव वहत तत फँको च दुःखं तं मर्मं यत वा चाहं जन्मभूटुहे यत वा जेपे उत्त जन्मभूतं ॥२२॥
शार्क: सब सानु तिहाकिष्ठ रसेन सं अगृजसि
परश्वानू स्थेर ज्ञाना गुरुः तमा सं सूचा वर्चेः ॥२३॥
सं मा शार्के
वर्चेः सूची सं प्रजनमा सं श्रायुष्या बिशु: मे श्रुते देवा: इदं
विद्वान् सह सूचिश्वरि: ॥२४॥

॥२४॥ कस्य नूनं कृतस्यं क्रतस्यं क्रमुराणां मनामहे चाहे देवस्यं
नामं क: न: मही स्रोतं पुनः दातु पितां च हेशे नातारे
च ॥२१॥ शार्क: वयं प्रश्नस्य क्रमुराणां मनामहे चाहे देवस्यं
नामं स: न: मही स्रोतं पुनः दातु पितां च हेशे नातारे
च ॥२२॥ शार्क: नामा देव सवित: ईशानं वापैष्णां सदां श्रवणः भागं
देशे ॥३॥ या: चिति हि ते देवम् भरं: श्रावमान: पुरा निद:क्रेष्
हस्ति: देवे ॥४॥ भरं धर्मस्य ते वयं उत्त श्रायम् तव्व
श्रवंसा मूकानां राय: सारं: ॥५॥
नहि ते चानं न सहं:
न महीम् वजं च चान्मीं पत्यंतं: शार्क: न इमा: शार्कः
لا يمكن قراءة النص المطبوع من الصورة المقدمة.
चनिमिषिं चरतीं: न ये वातस्य प्रस्थिनंति ज्ञघं। ६॥ अजुने राजा वर्णः वर्तनस्य ज्ञाति लूढः दूरते पूः तद्दा: नीचिनाः: स्थुः। उपरिः बुधः एवं अस्मे च्वंतः निःस्तिता: केवल: स्थुः ०॥\n\nउर्ध हि राजां वर्णः चूकार नींयीं पंथ्या अर्नुस्तवे उः अर्पदे पादे प्रति धातावे रञ्जः उत अःपव वक्ता हन्तौविधः चितः \n\nशंतं ते राजनु भविष्यं: सहस्रं उद्वी गभरिता सुसमेतः: ते अस्व वार्तन दूरे निःसुतिं पराच्यः: कृतं चित् एनः प्र सुमुः गधः क्षमत॥ १॥ अस्वं: च चाः ज्ञाः: निःस्तिताः: उद्वा नस्ते दूरे भुवें चित् दिवास्य इत्यः: अर्द्धाणि वर्षायथा वतानिः विचारविनिं चंद्रमाः: नस्ते एत॥ १०॥ १०॥ तत् ना यत्वि ब्रह्मणा बंद्मानाः: तत् च शाल्ये बर्जनाः हुविःशिम्: अहेन्द्रमाः: वर्घेण इह चोपि उर्धःसंस्क मा न जायः: प्र मोशी॥ ११॥ तत् इत नस्ते तत् दिवास महां चाहुः: तत् अःवं केते: हृदः: चा वि चुः भुनःशेः: यं अःह्न्त गृहीतं: स: अस्मान् राजा वर्णः सूमोक्ते ॥ १२॥ भुनः:शेः: हि अअह्न्त गृहीतं: में च चादित्यें दुर्योधेनु: वहः अर्च एनं राजां वर्णः सूमस्य विविधानां चार्थन्: वि सूमोक्तु पारशान्॥ १३॥ अर्च ते हेलाः: वर्घः नर्मःशिम्: अर्च यज्ञेन्महे: हुविःशिम्: अर्यनः सस्मां भास्ये प्रस्थिते: राजनु एताः प्रशिष्ट: कृतानिः॥ १४॥ उत्तु उत्तरतं मृत्युणाय पार्श्वाम अस्मत्तं अर्च चाधुम वि मध्यमं भ्रमण्य अर्थ वृहं चादित्य वते तत् अनांगस: अर्दितेः स्याः॥ १५॥ १५॥

॥ २५॥ यत् चित् हि ते विर्जिः युवः प्र देव वर्घः चात्रं मिनीः: मस्ति द्विविधाविः॥ १॥ मा न: वधायं हल्वे जिहीःकानस्य
रीरथः। मा हेशाणस्य मन्येथे।॥ २॥ वि मृत्तिकार्यं ते मनोरूपसं न संदितं। गीतिवेष्ठण सीमाहि।॥ ३॥ परेह हि मेव विमानवः पराभि वस्तंद्रण्ये। वयोऽ न वंसतीर्यं।॥ ४॥ कदा छंचित्रियं नर्मा वर्षां करामहे। मृत्तिकायोऽच्छनं।॥ ५॥ । तदीश्मानमाणमाणसं। अतेनाः न म परुस्वतः।। धुतर्नातयं दाशुरः॥ ६॥ बेदः यो बीनां पुदमतरिकेषु पर्वता।। बेदः नारः संसुद्रियः।॥ ७॥ बेदः मासी पुरुस्तवः बादश मृजावः।। बेदः व उपपायः॥ ८॥ बेदः पारस्य वर्तनिसु- रीषकृत्वाः सुहः।। बेदः वे अध्यासति॥ ९॥ नि वर्षाद धृतरात्रि वहतः। पश्च्यः धुस्वा।। साधारणयां सुक्तकः।॥ १०॥ । क्षतो विष्णुवहुः। चिकित्साः चन्द्रि परीति।। जुटानि या च कालं॥ ११॥ स नो विष्णुहः सूख्यतार्यः। सुपर्व करत।। प्र ए चार्यूनि तारिषः॥ १२॥ विष्णुवहुः हिरणयां वर्षां।। बलं निकिष्टे।। परिं र्येशो नि वालिरे॥ १३॥ न यं दिपस्तति।। दिस्यवो न दुह्यतोऽ मनानाः।। न प्रेमभिमाणः॥ १४॥ उत यो मानुषेश्वर वर्षतुः। स्रास्याः।। प्रस्मार्कः।॥ १५॥ । परं मे बति धीस्यो गावो न गात्व्यते।। इन्द्रांह्व- हारं॥ १६॥ सं नू चोचावहृं पुत्रेः मे मथाभृः।। होतेव।। कार्ति प्रियं॥ १७॥ दशः नू विष्णुरं दशम रथमध्यः।। शला खुशत मे गिरेः॥ १८॥ इम मे वहुः खुशी हर्वस्वा।। च मृत्तिकः।। नामरुस्यूः चके।॥ १९॥ नं विश्वेष्य भेधिर।। दिवश्य गम्बर राजसी।। स साप्ति प्रति।। चन्द्रि॥ २०॥ ज्ञानमं सुनुरिष्ठ नो वि पार्श्व मथमं चूः।। आबंध्मानिनं।। जीवितं॥ २१॥ १९॥
श्रीकृष्ण 

यदि मात्रान्वयन मन्येचे परंतु रामजन्मवती 

मन: राज्य: न संसारित गीतेंमधूः चर्चेः सीमाभुः।।

परंतु हि मे विश्वास: परात्ति दिन्यें: तथेः वक्तरे वर्ष: न वर्तते: उप:।।

कर्तु श्रद्धा खच्च्यां न राजा चर्चेः वर्षा: मूकीकारणे दु:संख्यः 

संवरी १२।। तत्तु इति समारं क्षार्ये वेनेता न प्रयुक्त: भूत:संख्यार्थं द्वारे वै ।।

वेदेः य: वीनां पुरं शार्तीरकेश: पत्तस्त। येदेः नावः समुद्र: बृहत्त: 

वेदेः मास: भूत:संख्यः बार्तप्रमाण: 

वेदेः य: उप: सजात्वे।।

वेदेः वार्तस्य चतुर्विंश्टीं उरी: चहास्य वृहत्: 

वेदेः ब्रह्मवती दुःखाः 

वेदेः न स्तादु भूतसंख्य: वर्णाः 

प्रस्तावसं सा सांस्राज्याय सु:संख्यः:।।

संवरी १३।। ज्ञात: विश्वानिं जातुता कृपावानुष्ठानविभि प्रथयति: भूलायति: द: 

ज्ञात: श्रुत: स्मरात:।।

सः न: विश्वाहाः सु:संक्षार: आदित्य: सु:अपयो करत: प्र: न: 

आयुष्यार्धा वार्तश्च।।

विभेद्त: द्रापिण: हिरणार्थं वर्हं: वस्त: निःस्तिजे पारि: स्पर्शं: न सर्विन:।।

न यं दिपस्वति: दिस्मवं: न दुःखाय: 

जनानाः न दे: खं ब्रह्मसं मात्यः।।

उत: य: मानुषांनू: सा बर्णाः: 

चक्रेऽवसास्ति सा फलस्वर्ण उत्तरेऽसु सा।।

पारं मे यंति 

व्यवहार: गारे: परं ब्रह्माती: खानू: ब्रह्माती: उद्दस्या चर्चाः।।

सं नु वोजावच: पुनः: यत: मे मधु: ग्रहस्त्वृतं होतातः 

हार्द: 

मिर्गः।।

देशे नु विचारं देशे देशे रथयु: ब्राह्म: खर्मिः एत: 

सुवर्ण: 

विश्वासः 

मेघार दिव: 

च मम: 

च रात्री सं: 

आसन्ति प्रति: 

खुर्द:।।

उत्तर: उत्तरसं 

स्मृतिः 

न: वि पार्षेऽ मध्यमं जूतत् 

चर्चा 

खुर्दमानने जी- 

वते।।

१७ १५ १५
२६॥ तासंप्रदय हि मिद्येषु वख्त्रायूः पाते। सेन्म नों धर्मवरं यंजः॥९॥ न नों होता वर्णव्यः सदा धाबिष्ठ मन्मकः। घर्षेपेण दि-विशिष्टव्य वर्णः॥१२॥ भा हि ईर्षा सूनवेष्य पितापिर्येण्याया। सत्सा सक्षे वर्णव्यः॥३॥ भा नों वही रिषादसी वर्णणी मिनी भर्मी। सैद्धृत मनुष्यो यथा॥८॥ पूर्वों होतारस्य नों मंडलस स्वर्य च। ईमा जु घु भूष्यी गिरः॥१५॥२०॥ यहिष्ठति सर्वता तनां देवरेषी व्याजमेहे। ले इत्युते हृति:॥६॥ प्रियो नों अस्तो विशिष्टानिहर्ता मंद्री वर्णव्यः॥प्रिया: स्वयमेव वयः॥७॥ स्वयमेव हि वार्तेश्वेत-स्तो दिष्टिरे च न। स्वयमेव मनामेहे॥८॥ भा नु सर्वेषामर्गसूत माहोता। स्मिष्य: संतु प्रशंसत्त्वः॥५॥ विशेषिनरेष्य ाविष्कितम ययामिदं वर्णः। वनो धा: सहसो यथा॥१०॥२९॥

२७॥ भा न्यः ला वार्त्वंतं वंदैछ। भां न्यः नमोः। समाभज- तममत्त्रायः॥१॥ स घास न: सूनु। वार्तः पूष्पमनामा सुङ्गेवः। स्नीयः ास्माइह भूष्यात्॥२॥ स नों दूरायासः न न यद्याये- श्रीः। पाप्रि सामविशिष्याः॥३॥ ईममू मु ल्यमार्गस सांत्य गाँ- युं नयाःंस। घर्षेपेण देवेशु प्र वैयः॥४॥ भा नों भज परस्मेवा वाजेशु मध्येपूः। शिष्या वस्तॉ अर्तमस्य॥५॥२॥ विभक्तासिं चिन्तद्भानो सिंहोहृमः उपात् भा। स्मीय द्युष्युः भरसि॥६॥ ग्राम्येण पृथु मन्त्रेव माहेशु वं जुनाः। स यंताः शर्य- चिन्त:॥७॥ नकरद्वेण सहितंपर्यंत कर्यसं कित्ता। वाजों भास्ति चर्मवायः॥८॥ स वाजेव विश्वचर्मपुरे भिन्निस्तु तत्त्वः। विशेषिनर-
॥ २६॥ वसिष्ठ हि निवेष्य वस्त्रानि ऊजी पते संस्कृतं नवं यजुः। ॥ ११॥ नि नं होता बरेत्या सदा यविष्ठ मन्येकसः। चर्चे दिविषमतां वर्षंः ॥ २॥ तम न सं सूने विपा चापि। बृजति श्रापये ससा सः श्रीम्ये बरेत्या। ॥ ३॥ चर्चा न नृत्तः रिशादंशः। वर्षन्: सिष्य: श्रायेः सीद्धैं मनुष्यः यथा। ॥ ४॥ पूर्वः होतः: श्रस्य नं मन्दस्य सुखस्यं च इमा:। ज्ञरः सु चुँधि गिरेरः। ॥ ५॥ ॥ २०॥ यत् चित्त हि शर्षता तना देववंशे देवं यजन्मेदैः। वित्त हि इति हुहेत हुनि: ॥ ६॥ प्रिग्न: न: चालु: विक्षपति: होता मन्दः। बरेत्या। प्रिग्न: सुधुस्याप्न: वर्षं। ॥ ७॥ सुधुश्याप्न: हि वाच्य देववा:। दधिरे च न: सुधुस्याप्न: मन्नामहे। ॥ ८॥ चर्चा न: उभ्येषां चार्यत मध्यानां सिष्य: सांतु। प्रशस्यतः। ॥ ९॥ विषेष: चापे चापः। चर्चा यद्यदु: इद्य वर्ष। चर्चा: च: महसः। यहोः ॥ १०॥ ॥ २१॥

॥ २७॥ चर्चा न ला वार्षवंत वंद्भि: चापति: नर्म्सः। संस्कृतरा च अभारानां। ॥ १॥ स: य: नृ: सूनु: शर्वसा पृथुव प्रगामा सुधुशे व: सीढ़ानृ: श्रस्यां श्रस्यां सुन्धूतः। ॥ २॥ स: नृ: दूराता। च आसान्त च नि मन्येरु: श्रस्यायो: पाहिः र्दैः इत्य विशा आयः। ॥ ३॥ इमं ज्ञरः सु च श्रस्यां सान्ति गायं नवाससं श्रस्यां देववेशु प्रांचः। ॥ ४॥ चर्चा नृ: भज परमेशु चा वाजेशु मयेमेशु विषसं वर्ष: संतमस्य। ॥ ५॥ ॥ २२॥ विषभका चापि चापि भावानां सिष्या चालुः चालुः चापि चापि। वाजेशु च जुः उपाखे चा सत्य:। द्रामुशु: चार्यसि। ॥ ६॥ येः। चापे पृथुस्य मस्य: वाजेशु यं जुः। स: वंस्ता शर्षिति। इर्व:। ॥ ७॥ नान्ति:। श्रस्य सुद्धा परिष्ठत्यं कर्षयं चित्त वार्ष:। चापि चापि:। ॥ ८॥ स: वार्षविशा। चर्चासि। चापेत्यभि। चालु: तल्लत: चित्तेभि। ॥ १८॥
कृ २. वृ २७] — १५ — [मृ ७. चृ ५. सू २२.
स्नृ सत्तिता। १२। जरांभिष्ठ तस्विरति विशेषायो विद्वियाय। स्त्रीमें स्त्रायं द्रशीं। १०२३। स नै महर्षी ओनिमानी प्राम- केंतु पुरुषं। हङ्गे वाजाय हिन्य। ११९। स रेवं ईव विश्व- तिर्यण:। केन: नृशंसत: न:। उक्षेत्र्यमपुरीह्वान। १२१। नमो महर्षी नमो महर्षिक्षयो नमो युक्तवर्मा नमो यामस्य:। यज्ञमें देवान्यय्ये सुञ्चिता सा ज्ञायस:। शंस्मा वृक्षदेवा। १३। २४।

— २४। यर्ष पांचा पृष्ठुविषा ज्ञाता भवयति सीरंवे। उल्लॊर्तसु- सुतानाय्ये वेदेन्द्र ज्ञातु। ११। यर्ष वार्तेव जघनादिधिष्ठार्य बुझा। उल्लॊर्तसुतानाय्ये वेदेन्द्र ज्ञातु। १२। यर्ष नार्यपुष्प- बसुष्पच्यं च शिक्षये। उल्लॊर्तसुतानाय्ये वेदेन्द्र ज्ञातु। १३। यर्ष मन्यां विभूषनेऽर्थमिन्तवा ईव। उल्लॊर्तसुतानाय- मेबेन्द्र ज्ञातु। १४। अक्ष्यिद्व नं गृहेधुर उल्लॊर्तस्थलक युक्तये। इह दुमतं व दुमतं जरायंतिर्म हंडुभिः। १५। २५। उत्तस्ते वन- स्थारो वाणिज्यायत। श्रीयो ईववाक्यां पारंते सूतु सीरस्वतु- खल ६। अयजयाय वांस्ततांतमा ता हुरशा विन्यते। हरीम हर्षार्द्ध यस्ति। २७। त नो। सर्व वनस्पती कृष्णावृहः। संतोर्मिः। ईववाक्यां सीरसम परिवर्ण श्री सूतु। नि बेलिः गोरधिः त्रुम। २६।

— २२। १६। बुज्याय्ये चानीगरिः। १६। यक्ष।

— २५। अक्ष्यिद्व संघ सीरम्या स्थानास्स्या ईव स्मर्ति। श्री तूवे ईवं शंस्यं गोपेश्वरं भुक्तिः। सहस्यं तुवीमय। २२।
वसु सन्नितम् ॥ १५॥ जरायणोथ तत् विच्छिन्नां विचित् विचित्रं यस्मि- यायं स्त्रीमें स्त्रायं हस्यं ॥ १०॥ २३॥ स: न: महान् सति हयं- म: धूमस्कैः स्त्र: पुरुषं च धी: वाराष्य हिन्दुः ॥ ९१॥ स: देवान् सेव विश्वार्थं देवी: केतुः सूक्ष्णो न: उक्षी: स्मरिः सृष्टि: अहं ॥ ९२॥ नम: महत्तम: नम: भर्गोकेष्वेऽ नम: युर्वश्यः नम: अभिनिषेण्यः भजाम देवान् यदी तुक्कवाम मा भयायस: शंस्ते चा वृक्षेषु देवा: ॥ १३॥ २४॥

॥ २४॥ यर्थ यावः पृथुषुखः: अर्थे: भवति सीतले उल्लुक- लसुतानां अर्थ इति इंद्र जल्गुल: ॥ १२॥ यर्थ स्वाभवः जयन्ती सर्वस्व्याया कृता उल्लुकलसुतानां अर्थ इति इंद्र जल्गुल: ॥ २३॥ यर्थ नारी अपस: बच्छिं उपस: बच्छिः च शिवान्ते उल्लुकलसुतानां अर्थ इति इंद्र जल्गुल: ॥ ३१॥ यर्थ संर्भाविष्टे रूपमीन् यथिनेन इत्र उल्लुकलसुतानां अर्थ इति इंद्र जल्गुलः ॥ ४२॥ यत् चित्र: हि नं गृहेषु गृहेषु जल्लुकलः युष्मस्ते द्वह हुस्तम: तत्त्वम: बद जयतानव: इव दुःखमिः ॥ ५५॥ २५॥ उतः स्मृते चुनस्ये वारः: वि वानी अर्थम् इति चार्यों इंद्राय पार्थे शुनु सीमें उल्लुकः ॥ ६६॥ चानाय: वाजसनाथवा ता हि ज्ञना विच्छिन्न: हरीरावः: सर्वसी स्वस्तः ॥ ७८॥ ता नः अर्थां चुनस्ये चूकी चुबे: चुबे: सोतुस्मिः इंद्राय महुःमत: सूतं ॥ ८४॥ उत्त्तिष्ठ चर्चान: भुर: सीमे पुविचे चा सृजन न न पृष्ट गोः सर्वत्र तृच्छि च ॥ ११॥ २६॥

॥ २६॥ यत् चित्र: हि सत्य सोमस्य: चानाय: इव सर्वसि चा तु न: इंद्र गंवत्य गोरुः अचेष्टेणु पृथिवी तुस्वितं दश ॥ १५॥
श्रींत्वाजलां पते शरीरवस्त्रे दुःसंता। चा तू नं इंद्र शंसये
गोश्रेषु सुभिषु सहस्रे तुविमये॥२॥ नि श्राष्ट्या सन्नूह्र्या
सत्तामुख्यमाने। चा तू नं इंद्र शंसये गोश्रेषु सुभिषु सहस्रे
तुविमये॥३॥ सरस्तु त्वा चारौतयो नीर्हृतो भूर रातयः। चा तू नं
इंद्र शंसये गोश्रेषु सुभिषु सहस्रे तुविमये॥४॥ सभिन्द्र गदेनं
मृगु नुरचतं पापयातुया। चा तू नं इंद्र शंसये गोश्रेषु सुभिषु
सहस्रे तुविमये॥५॥ पत्ताति वंदूर्च्छतया दूरं वातो वनाधिरि।
चा तू नं इंद्र शंसये गोश्रेषु सुभिषु सहस्रे तुविमये॥६॥ सर्वे
परिक्रोशे जनि जम्बया कृकडार्थे। चा तू नं इंद्र शंसये गोश्रेषु
सुभिषु सहस्रे तुविमये॥७॥ २७॥

॥३०॥ चा व इंद्रं जिनविश यष्टा वाज्यंते शतक्रातुं। मन्हिंद्र
सिंहं इंदुभि:॥१॥ शरं चा यः भुविनां सहस्रे चा समाषिरां।
एरु निषं न रीयते॥२॥ सं यवद्ये शुभिशिरं एना हस्योदेरे।
समुद्रे न धवीः दूरे॥३॥ सययुं ते समर्तस्य कपोत इव गभेशि।
वचकलिच्छ लोहोऽसे॥४॥ स्थोऽर्धानां पते गिवेश्ची वीर यव्य
ते॥विभूतिरस्तु सूूनात॥५॥ उद्धेश्यंता न जतेदसिन्नवा
जे शतक्राते। समन्येशु ब्रवावहे॥६॥ योगेयोगे तवसुरां वाज्ये
वाजे हवामहे। सत्त्यं इंद्रमूते॥७॥ चा घा गम्भर्दि
वर्तस्वहिनीभिहिनिं। वाजेभिरस्य नो हवं॥८॥ चान्तु
प्रत्येकिकसी हुवे तुविमयां नरे। यं ते पूर्वं पिता हुवे॥९॥
तं नां वयं विक्षवारा शास्मेह पुष्पूत। सर्वे वसो जरि-
शिप्रिन्न वाजानां पते शर्चीः तवं द्वस्ताना श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु शहस्येशु तुविकम्य॥२॥ नि स्कापय निस्थुषः हस्ता अनुभयहमाने श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु शहस्येशु तुविकम्य॥३॥ ससंतु ज्ञा: चरातय: बोधिनः भूर रातयः श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु शहस्येशु
तुविकम्य॥४॥ सं इंद्र गर्दमं मृण नूरवां वापया अनुया श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु शहस्येशु
tुविकम्य॥५॥ पत्तेति जुङ्कृतराया दूरं वातः वल्लातः श्राधि श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु शहस्येशु
tुविकम्य॥६॥ सते परिःत्रोशोः जः हृ जमये कुफळार्यः श्रा तु नं: इंद्र शंसय गोरुः श्राभेशु शुभिशु
शहस्येशु तुविकम्य॥७॥८॥

॥३०॥ श्रा चुः इंद्रे जित्वा युधा चाजः यते: श्रातस्त्रीं यतुं मंहिंशु
सिंचे इंद्रेऽभिः॥१९॥ गन्त वा य: श्रुत्रीनां सहस्रे वा संश्लांशिरां
श्रा इति जः निमतं न रीतये॥२॥ सं गत मदयु श्रुत्रिके एना
हि श्रस्य उत्ते समुद्र: न यत्र: दुःधे॥३॥ श्रायं उः ते सं चति
कपोतः इव गभेः वधे वत् चित न: चोहसे॥४॥ स्तोः
रासानां पते गिरेःः बीर यस्य ते विश्वृति: स्मुति सूनृता॥५॥६॥ जर्जः तितः न: जते श्रतिम् वाजे श्रातस्त्रीः
सं श्रायेशु ब्रवाये॥६॥ योगेः योगे तव: तत्तरे वाजे: श्रायेशु वाजे
हवामहे संहाय: इंद्रे जतये॥७॥ श्रा च गमति यदि चरवतं सहस्त्राणि
विश्वासिनि: जतिस्भिः वाजेभि: उप न: हर्वे॥८॥ श्रातु मलस्वे
कोक्षः हुवे तुविकम्यति नरं ये ते पूर्वं पिता हुवे॥९॥ तं ला
वेयं विभवावारः श्रा शास्तिः पुरुस्त हुतं सते वसोः जरिः

20
तृत्यः ॥१०॥२७॥ सस्मावः विधिविभागिनां सीमंपाः सोम-पादः । सधेन वञ्चिन्तस्वानां ॥१२॥ तथा तदस्तु सीमपाः सधेन वञ्चिन्तनां क्रृषु । यथा तं उथससीष्टः ॥१३॥ रूक्तनां सधमाद इति संतु तुर्विनवाजः । स्वामुः याबिनंदेः ॥१४॥ आ घ बावलनामः स्तोत्रस्य धृत्यविराहः । चर्मेचर्मै न चचोः ॥१५॥ सा युधः शतरूपः कांभे जरितुषायाः । चर्मेचर्मै न चचोः ॥१६॥ आ यहुः वर्तस्य याबिनंदेः ॥१७॥ नान्दनिः चावश्च विगाय नान्दनिः चावश्च विगाय । स नौ हिरायर्यां दुस-नावान्सत नं सनिता सनये स स नैस्दात ॥१८॥ चाबिना-वर्षार्क्वेव यांस शरीरया । गीर्हस्य हिरायर्यां ॥१९॥ समांनमेजनो हि बां रत्नो द्वारांवर्यः । समुद्रे चर्मिने-यंते ॥२०॥ य्यस्य शुर्यस्य मुखेनि सांखुर्यस्य येमेषुः । परि चामुन्यर्यां नैस्दात ॥२१॥ चामुन्यर्यां नैस्दात धारयां ॥२२॥ लं चेभिरा गहि वाजेनिहर्निहितदिवः । चामुः रुपिनि धारयां ॥२३॥

॥३२॥ देहस्वस्तूप चाबिनेः ॥ चाबिने ॥ १-९, २-७४, ७५ जगतीः ॥ १६, १८ दिपुरुः ॥

॥३१॥ लम्बने प्रथमौ चाबिनेः कुप्रविध्वं द्वारांसम्बनः शिवः सबयः । तवं वसे कक्षोऽद्यर्यापनस्य साक्ष्यं जहसी बार्जर्यानः ॥१॥ लम्बने प्रथमौ चाबिनेः कुप्रविध्वं नां परि भूषसि कच्छः । विसुविद्विश्वे भुवनाय मेधिरे विराहमात्र शयुः कातिधा चिदः ॥२॥ लम्बने प्रथमौ मान-तरिशन चाबिनेः सुकृत्या विवस्तिते । चाबिनेः रीढ़सी
सं. १. सं. २. वं. ३२. ] ॥ १२॥ अस्सावऽ शिप्रिश्चीनां सोमसपा: सो-मःपावऽ सिे बृजीन सशीनां ॥ ११॥ तथा तत् सावत सो-मःपा: सिे बृजीन तत् कुणा याना ते उघससे उहे ॥ १२॥ रेवतीं: न: सुपार मारे इंद्रे संतु तुविष्वांजा: छुमससं: बामि: मदेम ॥ १३॥ चा यु नालवान् बन्ना चाप: खोपुस्वस्ष्यं: चृणे: प्रायो: चार्मी न चको: ॥ १४॥ चा यत् दुः कुणा एकः चार्मी जपीतुच्चां चृणे: चार्मी न खचीभः ॥ १५॥ ३०॥ शर्वत् इंद्रे: प्रोपुरत्वभिः जिगाय नान्दत्वभिः शार्वसत्वभिः घुनाव-निः स: न: हिराय हरय दुंसनाः सब्नाः स: न: सनिता सन्ये स: न: सरताः ॥ १६॥ चा चार्मी चार्मी चार्मीवत्या ब्रुहा यात्रा चवीर्या गोवंत्तु दुस्सा हिराय हरवत् ॥ १७॥ समान् योजने: हि वां रथः दुई: चार्मीवः समुद्रे चार्मीना इतये ॥ १८॥ नि स्यािर्स्य सुधिेन्त्र चुंकी रथस्य येमशु: पारि चाय स्याय इतये ॥ १९॥ र: ते उव: कथा प्रिये भुजे मात: चार्मीसं न सहसे विभाववरि ॥ २०॥ बाँहे हि ते सरमसभि चाय सर्वात्त: चाय परिकात: चायेन न चिने चाहूः ॥ २१॥ न्येभिः: चा गुप्त बाजेभः दुहित्त: दिव: चासेमे रूपिः निः धारय ॥ २२॥ ३१॥ ६॥

॥ ३१॥ तं स्मि प्रमाव: चागिरणा: चाभिः देव: देवाऽ चाभच्
शिवा सरा तरव वते कर्यव: विश्रानां सपत: चाजायंत मस्त: आरोग्यकृष्टय: ॥ ११॥ तं चाय प्रमाव: चागिरण: सत्य: कुवि: देवाऽ पारि भृवसि वते विश्रु: विप्रवली भवरवनाय मेधिर: विश्रानां शमु: कुतिधा चित्त चायवे ॥ १२॥ तं चाय प्रमाव: मात: तरिष्टाने चाभिः चाय सुकृष्ट्या विवस्तते चार्मेतां रोदती।
होतृवृत्तं संभोग्यर्मयं जी महो चंसी || 31।

tमरम्पे मनवे धार्मवाययं पुढ़रससुङ्कुली सुङ्कुलं।

श्चेषाय यत्वं चोमुङ्क्षससु धारी ला पूर्वमन्युयापरं पुर्णं।

1।
tमरम्पे गुप्तं पुष्करवें पृथ्विश्वुङ्कुलं तृस्तुशुङ्कुलं च भवसि चर्वायं।

य शाहंति परि वेदा वर्षटप्रगुप्ते मोक्कश्यावाससस।

2॥
tमरम्पे वृषिनरव्यतिं नरं सक्षणिपपिंति विद्वेष्येक्षे।

यं नूरसाता परितक्ये धने द्वे-चन्दन्यासुङ्कुलं हंसि भूर्यस।

6॥
tमरम्पे श्रावणां उङ्कुलं जर्माने मघं कृपणेश्वर।

घुरं श्रवण। च श्रवणं ग्रुंड।

7॥
tनं नौ खसे सनये धनन्यां यशसं कारं कृपाहृत स्वास्तवं।

10।
tमरम्पे क्षमापसस।

नवेन देवांरा अण्वीक्षरो नावां।

13॥
tमरम्पे प्रमुखः प्रमोदा धश्वयं वच्चाणी विज्ञान।

इक्षुव्यायमन्त्रं सांसर्गं पितुभीतुपृं रमस्य जायं।

19॥
tनं नौ खसे तवं देव पायुर्वभीरं रक्षा तवः स्वास्तं।

5॥
tमरम्पे प्रमुखां वयः देवो इक्षुव्यायव्याय।

12॥
tमरम्पे रात्रि: पायुरतरेऽनिष्पाग्याय चतु:-

रक्षा ईमां।

9॥
tमरम्पे उच्चसाथि वागिरं यामिनं यादृशें श्येव।

13॥
होनुरूवैयूँ शर्म प्रेम: भार कर्ण: महृ वसीः॥३॥ तां चर्मे सन्तवे द्या ज्ञानवयुः पुष्पर्वसे सुधा कृते सुकृतस्तर: श्रावेय यत् पिन्नो: मुच्छोऽपि वरिः श्रा ला पूर्व अन्नवृत्त श्रा चर्मे पुनः॥४॥ तां चर्मे चृष्णभुवः पुष्पिष्ठवच्चन: उर्ध्वतं सुचे भवसि श्रवायः य: श्राशुद्धिमन्तः परिव वेदे सर्वदा स्वात: एकश्रुत्यः: चर्मे विषयः श्रावविश्वा सति॥५॥३॥

तं चर्मे वृजिनेषु भवते तस्मि नारं सकान्न निपर्जितं विदिवेशं विविश्वेषे य: पूर्वःसता परितत्कथे धनेः दुष्टेभिः चित्रे संस्कृतवा हसंस्तपर्यं पुध्यत:॥६॥ तं चर्मे समेभ्युः उत्तस्तते मतेत्व नृपसि अवसि दिपेशदिने व: तत्वाशाः उभयां जननी मयं फूलोपि प्रयः श्रा च सूर्यवे॥७॥ तं न: चर्मे सन्येव धनानां यशसे कारे कृत्तसुहि श्रवाः: श्रावाय वरे सन्ता नवेन देवे: श्रावापृणिभी प्र संवतां तां:॥८॥ तं न चर्मे पिन्नोऽपि सुरसे श्रा देवे: देवेशु सन्तवुष्य जागुः तन्नूकृत बोधिः प्रस्मि: च कारवे तं क्षत्याणे बसु विषय श्रा जनिपे॥९॥ तं चर्मे प्रस्मि: तं पिता असि तां चयूः कृत्त तत्र जामयं: वृत्त से ला राय: श्राति: सं सहिष्ठित: सूर्यस्रीर वायु घनो गतै सा श्राद्भुतः॥१०॥३॥

तां चर्मे प्रभुम श्रायुः श्रायैे देवा: सकृत्तन् नस्तुष्य विशपरिति द्वृतत् अकृत्तन् मनुष्योऽकोष्ठीपिन्नो: यत् पुष्च मर्मकस्त्य जायंति॥११॥ तं न चर्मे तां देवः पायुस्मि: मचीन: रक्षृ तन्न: च वंद्या जाय तोक्क्ये तन्न: गरवा असि श्रानिः मेवं रक्षमाय: तर्य तन्न:॥१२॥ तं चर्मे यथे वायुः अन्तरः अनिष्वार्य च- तुः स्वातः इत्ये तः रात्रःह्रयः अबुकारय धारसे कृषि: चिूः संह मनमा चनोपि तां॥१३॥ तं चर्मे उजसंसारं वायूः भागे त्या मयां वनोपि तत् आधस्य चित्र प्रस्मि:
तुमसे पिता प्र पारं साधित प्र दिशों बिदुर्गः ॥ १४ ॥ लम्बे प्रयत्नादिक्षण नरं वस्माय स्वूतं परि पारि प्रियते । स्त्रादुक्षारा यी वस्तुवी स्वानूपकस्मीवयार्जय यत्रिते सोप्यमा दिवे ॥ १५ ॥ ३४ ॥ इसाः प्रशीति मीमृशो न इसमर्यां यमगाम दुरात । अर्थे: पिता प्रमति: सोम्यानां भूमिरस्यापिकृतम्यानां ॥ १६ ॥ सनुसृते अंगिर्सत्तेगीरो ययाति-वास्तने पूर्वेचबुर्जे । अर्थे: यथा यथा देशं जनमा सांदय व्रजिषि वक्षि च प्रियं ॥ १७ ॥ एतेनसि ध्याया वावृत्तस्त शस्त्री वा यथे चक्रमा बिदा वा । उत्त्र प्र वेषेपि वस्त्रो ऋष्मान्तन् नेः सूज सुमलया वार्जनव्या ॥ १८ ॥ ३५ ॥

॥ ३२ ॥ इंद्रस्य नु शीर्षिति प्र वोचं मानि चकारं प्रशामालि वृजी । छाहासिन्यापलतद् प्र वृक्षारा छाविनातपर्कता-नातो ॥ १९ ॥ छाहाहिं पथते श्रियाया लशस्मे वजै स्वतं तत्तस्य । वाचा इत्य देनवः स्वंदत्तमाना छांजः समुद्रवर्ज जसु-रायर: ॥ २२ ॥ वृष्णायमाणी:कृपीत सोमं शिरायुक्तेषुपपालु-तस्य । शा सारांक सर्यालस वज्ञाहवं च प्रष्णमालिकारह-हिं ॥ ३ ॥ यत्रिद्राह्रिप्रमकजामहिनामान्यान्यांतिनामितेना: प्रीत माया: । छालूः जनयनिशपुषा तादीना श्रवू न किला विकिते ॥ ४ ॥ छाहवृष्ण वृष्ण तने श्वसिंहो वज्ञाय महता वजेने । संधासिते कुलिन्येना विधुववश्च-हित: शयत उपपक्षपिष्य: ॥ ५ ॥ ३६ ॥ छोऽवेच दुर्मेद्य । शा हि जुहे महावीरें तुविवाधनुजीवं । नातारोद-
उष्णस्ते पिता प्र पार्वे शारसिं प्र दिर्श: विहुः सतर:। १४॥
नं द्रोपे प्रथंत दक्षिणं नर वर्मिक्ष स्वरूपं पारि पारि सिं विषयान: ख्वालुक्षार्यम् ये वस्तुस्म श्योनस्युरतं जीविकायां यर्जते स: उपस्मां विश्व।। १५।। ३४।। 
इत्यां द्रोपे श्राविणी मीमृषा: न: इतम श्राध्यान्त: यं श्रागं मुरूरत् श्रापि: पिता प्रसांति: सायमाना: 
भृगिणी: शति चृतिःकृत्वा मल्लिना:। १६॥ मनुर्मला द्रोपे चंगिरा: यस्त: 
चंगिरा: यस्त: यत्स्थ: तदने पूर्णे वस्त: शुरुे सांकी याहि 
शा वह दैव्य: जनन भा सादृश्य बाहिर्विष्य च मित्रं।। १७॥ शृवैने 
इत्यां द्रोपे बृहस्पति: वृहस्पति: बालिकाः त: वत् ते पुरुषम विदा वा उत 
प्र लेखि शारसि वस्ये: ख्वालुक्षार्य सं न: तृज सुरूस्माय बाल-
विश्व।। १८॥। ३५॥

३२॥ इद्देन्स्य नु वीरेश्वरिः प्र वोच्यं शारसि चुकार प्रमाणानि 
वजी श्राहन् शरही श्रादुरु: श्रापं तत्तदेन प्र वक्ष्या: शापीता पर्वेताना:।। १६॥
श्राहन् शरही परेषां दिशित्यां तदां श्रास्ति वच श्रावे 
ततक्षा वाष्टा: वस्त्र धन्यं: सन्दर्माना: छंद: समुद्र्य: श्राव जगमू: 
शाप।। २१॥ वृक्षश्रमाणा: चावृत्यां सौम सिरभुक्तेषु यातिच्छ 
सुत्तस्य शा सार्वं मष्ठवा स्त्रास्त वर्ज्ञ श्राहन् एनं प्रथमस्य 
शरहीनाः।। ३॥ यत इद्दु श्राहन् प्रयममज्जां शरहीनाः शर मणिनाम 
शापिना: प्र उत्तमा: शर सुर्यं जनंयन: धात उपर्य सतादीना 
श्रावो न तिलक विकिर्षे।। ४॥ श्राहन् वृक्ष वृक्ष तत्तर विष्चाँ संदेहः 
वशेषे महग्ना वशेषे श्चार्चिकुर्वदन विष्वृक्षका 
शरह: शायते उपस्य पृथु पृथिव्या:।। ३६॥। शायोबास्तेन: दृश्म- 
देन: सा हि जुहे महाश्विरः तुहिस्वबार्य शाक्षीयं न क्तार्येण्
स्य समझति व्याख्या से हुजाना: विपिन इंद्रशु: || ६॥
श्रापार्द्वस्रो शृण्टि निमित्तम् बजमधि सानीं जधान।
वृषेण वधि: प्रतिमानं बुरूण्युप्वशा बुधु क्रमशः॥ ७॥
नार्द्व न भिचण्वमुया एवानं मनो भूतासा शरीरः
वाहिन्यो महिना पृथ्वित्वशास्त्रां भिन्नः शीर्षबूँव॥ ८॥
नीचाच्याया अभवत्रूपुंशेल्द्रो अस्या क्रम वधेन्यार।
उदरस्रो सूचर्च: पुष आसीधारूः शये सहि कसा न धेनु:॥ ९॥
अतिशतीनभिषेणेनानां काः काः भद्ये निहित गर्भांं।
वृषस्य निमां वि चर्चायो दीर्घे तमु आशायुबिन्द्रे-
स्थु:॥ १०॥ ३७॥ दूसर्पतीहिंगोपाः अतिशतीनभिषेण अर्प: |
पशुनेन गारव: । श्रुतां विन्यमित्तिं पदार्थीह्वृं जंग्लाः ।
अपि तत्वारां अभवस्तरिं सूक्ष्मे यथो प्रत्यक्षेद्व एक: ।
अर्जयो गा अर्जयः भूसोव मृगांवास्तुजः सतावे सत कंद्रहु: ॥ १२॥
नास्ते विविषु तन्यु: सिन्वश्च न यां विहसवत्रव्यधुणि च ।
इंद्रशु ब्रह्मयुधाते अवहितोतपरिभया: मघवा वि जिम्बे ॥ १३॥
हेष्यांतारं कर्मपश् इंद्र हृदि यस्थे ज्ञायो भीरगंधाक्त।
नव च यर्चातिः च श्रव्यति: धेयो न भीतो ऋतः रजासि ॥ १४॥
इंद्रो यातीस्वसतस्य राजा शर्मस्य च बुरूगितो वर्जे-
बाहुः । सेदु राजा श्रव्यति चर्च्यो नामानामनामनाजः
नेमि: पर्व ता वेभुव॥ १५॥ ३८॥ २॥

|| ३३ || ५-९५ हिरण्यसूप चागिरयं: । इंद्र: । विषु: ॥

|| ३३ || एतायामीप गच्छतं इंद्रस्माकं सु प्रमतिः
वाहुधाति । अनामृतं: कृत्वादाश्च रात्रो गावं केतां रम्याम्

24
स्त्रयं संस्कृतिः वधानाः सं हुजानाः: पिपिष्ठ इदुःश्रुणु:। ॥ ६॥
सप्त नाथ: सप्तन्यत् इदु: च चस्त्र वर्ष्यं अधिं सानीं
ज्ञान वृष्णं: वदी: प्रतिः मानेन बुभूषण युह्ष्णा वृष्णं: चालमत
विवकालोऽऽश्व:। ॥ ७॥ नदे: न भिंच समुया शयांचं मन: रहस्या:।
अन्ति संति चाप: या: चित वृष्ण: महिना परि: चालितम् तासा
अहिः: पालुःश्री: भूभुव। ॥ ८॥ नीचार्थव्या: भव्यवःचुष्णा
इदु: चस्त्रा: चर्व वर्ष: जमार उत्तरासा सु: अधर: पुष्ः चान्तित
दानु: चैवे सहस्र्यासता न धेनु:। ॥ ९॥ चालिस्वर्तीनाः चनिसे
नानाः चाहाँनाः मधे निहितं श्रींचर्ि वृष्णन्त निषेधं वि चालित
चाप: दीर्घं तरम: चा चालमत: इदुःश्रुणु:। ॥ १०॥ ॥ ११॥ दाससप्तनी:।
अहिंसगोपा: चालिस्वर्त निषेधं: चाप: पुष्णान्दो गावः
चापाः सिलां चालिस्वर्त यत् चासीत वृष्ण जय्यान् चाप तत्
वचारः। ॥ १२॥ चार्थ्यं: वारश: सभव: तत् इदु सुर्वक यत् ला प्रतिः
हनु: देव: एक: चार्थ्यं: गा: चार्थ्यं: भुर सोमं चार्व समृज: सतिेनें
सम सिंहु:। ॥ १३॥ न चस्त्रे विक्रिष्ठु न तन्तु: सिसेध न या
सिमे चालिस्वर्त हादुर्नां च इदु: च यत् युग्यािते: चाहिः: च उत्
चालिस्वर्त निरं: मघवा वि वज्रवे। ॥ १४॥ चाहें यातारे सो चापस्यः।
इदु हृदि यत् ते जय्याि: भी: चालिस्वर्त नवर च यत् नव्यतं च
स्वती: स्व मे: न भीत: चान्ति: चालिस्य:। ॥ १५॥ इदु: यातः
चालिस्विसत्स्य राजा समस्ता च भुगिरिः वर्षःसाहु: स: इत्
ऊँ राजा सुष्यति चालिस्यां चालिस्य: न नेिश: परि ता
वृभु:। ॥ १६॥ ॥ १७॥

॥३३॥ चा इत्य सर्वम् उप: गायत्र्यं: इदु: चालिस्यां च सु प्रभुःसतिः
वृष्णािति चनामुहाय: कृत्यं चालिस्य रायः गवां केवलं परे।
वर्जेत न: ॥ १॥ उपेदेः सन्नदामप्रतितं जुराः न येथे नो वसुतिं पताःमि। इन्द्र नमःस्त्रविप्रससितं स्वातं: सोनःधीरो हस्तो असि मयामः ॥ २॥ नि सर्वसेन इयुधिरससः समायं गा संजाति यस्मि वर्धो। चौहूवमािः इत्र भूरि बास्म मा पशिभूर्वसादिर व्रजः || ३॥ वधीरः दस्यु धर्मिनः धनेनाः एक्षरविपपुष्काभिरिन्द्र। धनोरतिं विषुस्करो धाविः ज्ञाययमभाजः सनकः: प्रतितीमु: ॥ ४॥ परा चन्द्रीण्यां सत्त्वात्सत इत्यन्यजुतां बच्चिः सत्त्वानां:।
प्र यहिः हरिः स्वातार्य स्वपराप्रवर्तत: सध्यां: रोहस्यः
५ ॥ ॥ ज्ञयुस्तथनवस्था सेनामयात्यं: स्वित्यो
वय्याः:। वृषाध्याः न वन्यायो निर्ष्टः प्रवर्तिन्द्रत्रमित्यायनः ॥ ६॥ लमेतावुद्दुलो जग्नमत्तवायधनाः रजस इत्र पोः। अरांस्त्री दिव घा दस्युस्नु मा प्र सुन्तसत: प्रहुःः:। श्रंस्ताः: शंस्माङ: ॥ ७॥ चक्राढारः: परीद्रां: पृष्णिः
हिरयेयो समिना: भुवेत्माङः।। न हिंद्रानसंसितिरस्त इत्रः
परिः वस्यो: भादारूप्याः ॥ ८॥ परिः संदू: रोदिती उः
अशुभ्यीमहिना विषतः: सी।। मध्यमानां भश्व मध्य-
मानिन्त्राभिमयथमि दस्युमिन्द्रा ॥ ९॥ न वे दिव: पृष्णिः
अंतत्मापुने मायाभिधिनां। प्रधुः:। युज्य वजस वृष्णन्वासः
इत्यो: निर्मलितस तमसो: गा ब्रह्मसृकः ॥ १०॥ ॥ ज्ञान
स्थायमक्षरापायो: स्वायत्वित्ता मथ्य आ नाशाणाः। सदितीचु: नरान मनसा तत्मिन्द्र सोजिष्ठिन हन्नसाहसिष्ठ धूतः ॥ १॥ ज्ञाविध्यायित्तिविश्वस्य इत्यहा वि पृणिष्मान्निष्यकाशिं
मिन्द्र०।। यावत्रत्सा महत्वपवट्टिजो बतेष्वा श्रणुमयवी:।
या यज्ञे न। \\
उप इत्य प्रां धन: सदां यथार्थिः सद्ध जुध्दां न \\
क्षेत्र: वृद्धि पुत्रां इश्वर: नमस्यन: उपस्थितः चक्षु: य: \\
रूपः हृदयः ओमका यामन:। \\

निता सर्व: सेन: हर्ष: विधीन: \\
अस्त्र: सं: स्वाय: गाः: ज्ञाति यस्य वर्षी चोष्टूयमावः। \\
इद्द: भूती \\
वाम: मा पश्याः। \\
भू: वस्मत: अधिष्ठित: प्रदत्त:। \\

वर्ध: \\
हि दस्तुर धनिनः धनेन: एक: \\
चरण: उपस्थिते: इद्द: धनोः: अधिष्ठि विशु: \\

tे विच्छये अधिष्ठित: स्थान:। \\

परा \\
चित्: शीषे चूँ: चूँ: ते इद्द: अधिष्ठित: स्थान:। \\

परा \\
चित्: शीषे चूँ: चूँ: ते इद्द: अधिष्ठित: स्थान:। \\

परा \\
चित्: शीषे चूँ: चूँ: ते इद्द: अधिष्ठित: स्थान:। \\

परा \\
चित्: शीषे चूँ: चूँ: ते इद्द: अधिष्ठित: स्थान:।
चैत्र 1. चैत्र 3. चौथे]

पुजन्युं ॥ १२॥ ओषधी सिंधी ऋणी त्रिपी तिरमन वृहभेशा पुरोऽभिम्न त। सं वैज्ञानिकड़ज्ञां रामोऽभिम्न । प्र स्वाम सति-मणिभ्यो भाष्यांशयां ॥ १३॥ श्रावः कुलिङ्गिन्त्य संस्कृतक्षंभो युध्यंत भूषण द्रव्यां । श्रव्यंति रेणुनेत्राय भ्रामुखेय नृषाधाराय तस्य न। ॥ १४॥ श्रावः श्रम भूषण तुम्माशु लक्षरे रामेऽर्गण। ज्योक्ष चित्रां तन्यंवांगो ध्रौऽघु नयानमधरावही वर्द्नाकः ॥ १५॥ ॥

चैत्र १-२२ विश्वशुर चाक्षिरमः ॥ चापिनी ॥ १-१०. ११ नः ॥ १. २२ रूपुयुः ॥

चापिनी चर्या भवतं नवेदसा किःवृुः गाम उत रातिरिधिनाथ । युवाहि चर्यं हिस्वेस्र वारसीसुक्षमायिन्याः। भवतं मनीभिः ॥ ११॥ चर्यं पवनोऽभिभाण्ना रेणे सोर्स्य वेनामनु विष्ठ इविधुः। चर्यं संहाः संहिताः सारे चर्यं संहाः संहिताः सारे चर्यं संहाः संहिताः सारे चर्यं संहाः संहिताः सारे ॥ १२॥ समाने चालिनिर्जने गोहनां चिरः वृः महुः मिनिष्ठाः। चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥ चिरोजवाती-रिश्यो चालिना युवं दोषा सत्यांगसुपरसंपन्न पिनवां ॥ १३॥
पृतन्युः ॥ १२॥ चन्द्रसिद्धोऽस्य कः शर्वृत्व कि तिमेमेव वृक्षमात्र युरे सं वोजेश्व असूजयत् वृत्तं इत्यः प्र स्वां मूलिं व्यानिल शारदानः ॥ १३॥ चार्वः कुले इन्द्र ब्राम्मेन्च चात्तुलः प्र चार्वः युर्यां वृत्त्यां दर्शैव शुफिः चूक्तः रेभुः नलत्तः यथा उत्तरेश्वेयः नृस्वतायं तास्येः ॥ १४॥ चार्वः श्रमे वृष्णे तुम्भासु क्षेत्रवेषेः मघाचवन्ति निषिद्धे गां ज्योतिः चितदि चर्च तृस्विसदासे चाण्डनुः शुभुत्वयाः अघर्षा वेदना चाकुः ॥ १५॥ ॥

चितः चित्तः नः चाण भवतः नवेद्यसा विषभुः वां यामः उत्तराः चाणासा गुरवोः हि खंच हिमासङ्ख्य वासाः स्विसायास्तेन्याः भवत्त मनोविषभिः ॥१॥ चर्वः पूवः सभुतवाहने रथे सोमस्य वेनाः चार्वृ विचे इतूः चर्वः स्कृतार्वः स्कृतविसाः चासर्वेव चित् नस्स याहः चित् जं चाणासा दिवाः ॥२॥ समाने चर्वेन्च चित् चाणासगोहना चित् चाण यजुः मघुवेन मिनिल्वां चित् वारस।चवतीः इच्छा चाणासा गुरव दोशाः चास्माय उत्तसः च पिन्छाः ॥३॥ चित् वृत्तः गार्भः चित् चाणासगोहने जनेन्च हस्तेस मघासंभास्वाहिः बिशाल्विसाः चित् नास्च बहुतः चाणासा गुरव चित् पृशाः समेः चाणाससव्य विन्वां ॥४॥ चित् नः राविः बहुतः चाणासा गुरव चित् देवस्ताताः चित् उत्त चाणासा धिरयेः चित् चीत्तामान्तिः चित् चाणासा दिवाः चाणासा गुरव दोशाः चास्माय उत्तसः च पिन्छाः ॥५॥ चित् नः चाणासा दिवाः चाणासा गुरव दोशाः चास्माय उत्तसः च पिन्छाः ॥६॥ चित् नः चाणासा गुरव दिवाः दिवाः परी चित्तानुः पृशिविष्यं स्थायतां तिसः
नासया रथ्या परावत आशीर्व वाचः स्वसराणि गच्छति \[२७\]
चिरंजिना सिंधुरूः समरणाशुचिर्य आहारविशेषं हृदिष्टतः \[२७\]
तिसः पृष्टिवीरपरि प्रवा द्विवो नाकेन रक्षेषु दुष्कर्मसु-\nभिन्नितं \[२८\]
कर्षी च चक्षा चिन्वती रक्षस्य क्रान्तियं वंधुरिः \नस्य\[२८\]
कुडा योग्यो वाजिनो रासभस्य चेने यज्ञ नासयो-\nप्रयाणः \[२९\]
शा नासया गच्छेन हृदयं हृदिष्टं पिवतां \नामन-\nमित्रिषुत्सामितं \[२९\]
बुबोहिं पूर्व वातावरणः सत्ववाचनः चिरं \मधु-\nघृतविपत्तिताः \[३०\]
शा नासया चिरंकारः चिरं देव-\nभिन्न्यां मधुपद्यमस्यिना \[३०\]
प्रायोक्तारिः नी रापणिः मुख्यं \ने\[३१\]
लेख्यं देवो भवतं सचारामवृः \[३१\]
शा नीः जागािना चिन्वता \रूपोऽवृः \[३२\]
रेणायोर्कर्ता रूपं वहं सुधीरः \[३२\]
भृष्टानि वांस्वसे जोहविमि \[३२\]
वृः च \[३२\]
नेचनानि \[३२\]
वायुससाती ः \[३२\]
------------------------------
\[३५\]
ह्राम्मापः प्रथमं स्वस्तवे ह्राम्मापिन्निभारसहः\-\nविहारसे \[३५\]
ह्राम्मापिन्न राहों जरावती निवेशशिवं ह्राम्मापिन्न \वेन\[३५\]
सवितारस्मृतयं \[३५\]
शा कृष्णेन रजस्ता वर्तमानी निवेशविब-\mृत्तं \[३५\]
हिरण्यवेन सविता रेणान्स्वेन देवो यात्रि \स्वर-\nनानि \[३५\]
हर्षान्तः \[३५\]
यात्रि \[३५\]
देवः \[३५\]
प्रवत्तरागुणति \[३५\]
यात्रि \[३५\]
कृष्णविकोः \[३५\]
सविताः \[३५\]
आश्यादश्रेष्ठं \[३५\]
जिद्यानुः \[३५\]
कृष्णेन \[३५\]
तस्यीमं \[३५\]
बिन जनाम्यत्राः \[३५\]
वा \[३५\]
शित्यिपादे \[३५\]
आश्यामल \[३५\]
हिरण्यामः \[३५\]
वहणः \[३५\]
श्रेष्ठ-
नास्यता रथ्या पराक्षवर्तः आलास्केषव वार्तः स्वरतिरघीगुणः
स्म्यार्गः सिंहविनि सम्परितृतविनि चर्यः आश्वाच्छा:
वेदा हृदि कृतं तिसः पृथिवीः उपरिण प्रवा दिवः नारें
रसेष्ठेष्ठः सुभिं च चित्तविनि हिंतः ि॥८॥ के ची चुक्ता निष्वृतः
रवळस्तः के चर्यः वंधुरः वे सहसा कः कु रा योगः वाजिनः रासः
भस्य चेनः यस्य नास्यता उपस्यां ि॥९॥ या नास्यता गङ्गङ्गुर्तः
हृदे हृदि संर्वतः चिन्तवं मधुरपेयः चासूभिं युवोः हि पूर्वं
सविता उपर्यः रथी च्यतार्य विचं घृत चौमृतं इष्टति ि॥१०॥ या
नास्यता ब्रजिनि एकादशः िह देवेष्वः यातं मधुरपेयं स्विनिना
प्र आयुः तारिनिर्तः निर्माति मृर्ग सदृढः वेषः भवतं सार्थ अभ्या
वा ि॥११॥ या नास्यता ब्रजिनि विशं वृतः रथेन अतीवारं रथी वहतं
सुश्रवीरेण शूलस्तरं वा च इच्छासे जोहवीमि वृधे च नः भवतं चा
वंज्जसाति ि॥१२॥

ि॥३५॥ ह्यायमिरस्ती प्रशुंगम स्तुल्यें ह्यायमिरिष्णावत्त्वाः
इह चव्रसे ह्यायमिरि रास्ती जगन्तः निवेशान्ति ह्यायमिरि देवं
सवितारं जाते ि॥१॥ या कुशोपने रज्जसा वाति मानः निवेशन्तुण
श्रम्युतं मयं च हिरिययेन सविता रज्जसा च देवं या पिरु भुव्या
सार्थमन्त्रे ि॥२॥ यातिरेव चेव: प्रववतं यात्ति उनं रवातं याति
शुभायं गजत: हरिययायः च देवं या सविता पराक्षवर्तः
श्रायं विशां तु: राज्जता वार्तमानः ि॥३॥ सुभिं वृत्तं कुशोपिनि फिअ
श्रयुयं हिरिययेन सविता गजत: बुहं च या श्रयस्तं रथी सविता
विषभान्तु: कुशा रज्जसा तपतिः दध्यां ि॥४॥ िव जरान्नः
श्यावा: थितिरपादः श्रथान्न रथी हिरिययप्रत्य कहतः श्रयः
बिष्णु: सावितृदेवं बृजः विष्णु मुहर्नानि नवः: ॥ ५॥ तिर्यो ज्ञाबः। सावितृदेवं उपस्थः एका गम्यं भुवने विराघातः। चाः श्रीमन्तः न रथ्यम्मपूणार्थिः नस्युर्मिन्तः यजमेव इति केवलयति ॥ ६॥ वि सुपर्वः श्रीदेवान्यान्यायज्ञवयामि श्रीरविःः। सुनिष्ठः। केक्कदानी श्रीके कथितं कामाः दानं रुपितमुखः तत्तान्त ॥ ७॥ सुहृत् रक्षाकृतः पृणिशालीः धनः योगेन सत्त संपुर्णः। हिरः राष्ट्राः। सावित्र देव अग्राहिष्ठाः दर्शुरेच वारीष्ठः ॥ ८॥ हिरः राष्ट्राः। सावित्र विचंलेषिः स्मरे दानापृणिशाली संततिः यदै। अधार्मिकाः वारदेः वेक्षे सूर्यमुखः कृष्णान रजसा द्राकृतोति। ॥ ९॥ हिरः राष्ट्राः। सावित्र श्रीमृण्डवः स्वयम्य यात्रं यात्रासाहितः। प्रतिरं गृष्णाः। ॥ १०॥ ये ते पंथाः। सावित्र: पृणिशालीः प्रेमाशीव: मुक्तोत्त चांतरिः। तेभिनोत स्वा प्रिशिः श्रीगभीरसा च नों अर्धिः च मृत्यु देव ॥ ११॥ ॥ १२॥

॥ १२॥ ॥ १२-२० ब्रह्मो नौरः। ॥ १२-२० ब्रह्माः। ॥ १२. १५ युतः। ॥ प्रागायं बाहीं ॥

॥ ३६॥ प्र वृगं यहः पुनः स्विषां देवायतिहानाः। चांत्रिः सूर्यखल्लितवचिनिः महे विमिदुः चिैःते। ॥ १॥ जनासो किषिधि सहोवृष्टि हविष्ठिः तो विधुः नैः। स नं नो औ सुरदृश्मयो दृश्विता भवर वाजेशु संयतः। ॥ २॥ प्र ताः दूसृ वृक्षिमहे होतांर विश्वबैशं। महते सती। वि चरांत्यिः दिवि सृपितात्म भानवः। ॥ ३॥ देवास्त्यस्य वर्षीयो मिच्छे ब्रह्मां च नरास्त्रं प्रभुः। चिन्ती। मन्द्री होतां गृहृत्तिः दूसृ तो विश्वामरिः। ले
विषयः सचित्रः देवस्य उपस्थेः विषयं भुव्ननानि तत्स्युः।
तिः चार्यः सचित्रः दी उपस्या एकाः यस्यं भुव्ने विराषारः
ञ्जिनं न रथ्यं ज्ञात्माः चार्यः तस्युः इह ब्रवीतुः यः जंगः तत्त चिन्तेत्।
विः स्मरये: संततिः चार्यात् चार्यायुग्मः गुरूः रुपेशः
चारुः सुभक्षणः को इत्यादि सूर्यः कः विचित्रं कालमः द्वारा रत्रिमः
चार्यः आ नतान्।
चार्यः वि सर्वाभः पूर्णिमः चार्यः धन्यं गोर्जना सम चित्तं निपुः धिरायस्वारः
चार्यः सचित्रः देवः चा
चार्यः दर्ध्यं रात्रं दशुः वा यास्यिः।
हिरायस्वारः
चार्यः सचित्रः विशं कर्मणिः।
हिरायस्वारः चारुः सुभक्षणः
स्वावलं यात्र अर्थां अर्थां सर्वाभः श्रवणेऽवलं रक्षसः यथास्थानां नृत्यां
चार्यायुग्मः देवः प्रतिः दोषां गृहान्तं।

प्रांतः चार्यः पूज्याः चार्यः धर्माः तेनं नरः चार्यः पचिमभिः
सुभक्षणः रक्षः च न: चार्यः च ब्रह्मः देवः।

प्रांतः यहुः पृथ्वः विशं देवस्य इत्यादिनीः चार्यः
सुभक्षणेऽविधः वर्षः अभिः।
हिरायस्वारः चारुः सुभक्षणः।
विशं रक्षः च न: चार्यः पचिमभिः।
जनासः चार्यः दृष्टिः सहः वृद्धः हविश्वासः।
हिरायस्वारः ते सः ल नः
चार्यः इत्यादिनीः इह चार्याः भव वाजेशु संघः।
प्रांतः ना दृष्टि व्रजीति होतां चार्यः वेदां महः।
प्रांतः चार्यः दृष्टि सूर्याः महः।
हि चार्याः देवस्य वेदां महः।
हि चार्याः देवस्य वेदां महः।
विषयं संगतानि ग्राता धृष्टा यानि देवा चार्कृष्णम्।।

वे इत्यं सुभगे विषयं विषयमा हृदयं हर्विं।।

ते लं नो ज्ञान सुमनं उतारपं यक्षं देवान्तरविषयं।।

तं देवमिता नमस्तिनं उप द्वाराजमातसं।।

होराभिंजियं मनुष्यं सर्वं-धते तितिवासी इक्ष्टं रिखं।।

संस्कृतं वृषभं निमित्यं सूजं प्रशस्तं दशैः

तव नं देवासो मनवे दृष्टुरूरजं यजिंहं हथ्‌वाह।।

मं काले मेधातिथिकेनस्यं यं वृष्णं यसुपस्तुः।।

तन् एवो मेधातिथिः कहं इधि ज्ञातार्थ।।

तस्य प्रवेशो दीर्घायुक्तमा चूरस्थिष्टैं चं वर्धायाः।।

राजस्वूर्धिः स्वर्गोऽविशिष्टं हि तेः यथेवासेः।।

तं वार्ष्यं चुर्यस्थि राजसि स नो नूकू महां छास्त।।

चर्घे ज्ञातु यथा ज्ञाते निष्ठा देवी न संविता।।

बलस्य वार्ष्यसं सर्वाः युद्धिभिः भिन्नायांमहे।।

र्यो नें पाबाहसे नि केलुता विष्णु समवासी दह।।

कृष्ण नं ज्ञातिज्ञातार्यं जीवेंसे विदा देवेशु नो दूतं।।

चृस्ते भाषा नो यथा रक्षाः प्राप्तिः धूर्तराजवेऽ।।

पापी रीरातं उन वा जिष्यासो वृह्स्थानो विविष्य॥

पापी रीरातं उन वा जिष्यासो वृह्स्थानो विविष्य॥

घनेवं विविष्यं जाहराधाराः चुन्तपूरजेः

यो औष्च्मुक्त।। यो मनेरः विशिष्टे अत्यक्षरिः सः

सर्पोतपतेश्वरतिः।। कर्त्तायं स्वर्यरूपवेऽ।।

भृगुः ज्ञातिज्ञाते मेधातिथिविषयं साता उपस्तुः।।

स्थिना तुवेशं यथै चर्घवतः
विषाण संगर्गतानि व्रता धूवा यान्ति देवः धर्मकृत्यानि ॥८॥ नेः इति यथेष्ठ भर्गो दृश्यं धर्माणि धृति स: तव न: श्राद्ध सुधमना: उत्त धर्मं यथिष्ठ देवान् सुधावीयं ॥६॥ तं घु सूर्य वा 

नमस्कारं: उपे स्तुतिरु श्रास्ते होराविन: यथिष्ठ मनुष्यः सं 

इध्ये तत्त्वानि: यथिष्ठ नारिष्ठ: नारिष्ठ ॥९॥ नारिष्ठ: वृष्ण चारतनू रोदसी

धर्मेण उह दृष्टियोग चुक्ति सुवर्ते लक्षणे वृष्ण दृष्टि आहुत: आंदेन 

धर्मेण: गोस्वामिषु ॥८॥ सं दृष्टिष्ठ महान चासि शोचन्तु 

देवस्वीतमः विधुः सति: स्वत्वेष्य मियेष्य मुख प्रक्षस्तम ् दृष्टे

ं ॥१॥ यं ला देवस्वे: मनवे दृष्टे: इह यज्ञिष्ठ हृष्ट स्वाहुत: यं 

कथे: मेध्यस्वतिष्ठ: धनस्तुमः यं वृष्णा यं उपस्तुम: ॥१०॥

मेध्यस्वतिष्ठ: कथे: इहे चामतान्त धर्मित मसे ये इसे

दीदियुः तं डुमा: चुरच: तं सामिः चुर्ययासमस: ॥११॥ रायः पूर्धिः 

स्थापत्यस्व: अस्ति हि ते यथेष्ठ दृष्टेष्ठ आपण च वाजस्त्व गुणक्षेत्र 


जुर्भे: न: पाहि चांसि: नि 

करतुना विषिष्ठ से चासिष्ठ दृष्टि न: ज्ञानेन चरष्टियो जीके 

बिदा: दृष्टेष्ठ न: दृष्टे: ॥१४॥ पाहि न: चूणे दहसस: पाहि धृते: 

चरणस्या: पाहि रिष्ट: उत: वा जियाहस: वृहत्भानाः०

विविष्या ॥१५॥१०॥ घुनास्वेष्ठ विन्दु: वि अहि अराम्यः

तपु: ्जिम्ब य: ऋणस्थुपयुक्त: य: न: यशी: शिरिष्ठ जरिष्ठ जरिष्ठ 

म: न: स: रिपु: देष्ट: ॥१६॥ चांसि: बृहे सुधावीयाः चांसि: 

कलाम्य सीमेंग चांसि: प्र प्रावत: सिष्ठ: उत: मेध्यस्वतिष्ठ 

चांसि: साती उपस्तुम: ॥१७॥ चांसिनां तुवेशवे यदृपु पूर्ववतः

29
उपादेवं हवामहे। नुपरिनेत्र्यं वास्यं बृहद्रथं तुर्वीतिः दश्यं श्राहें॥ ९४॥ न नारायंगे मनुः श्रीरत्ने न्योपितेनाय श्राहें। देशः कर्षं चूर्तजातं उक्तिः तं नमस्यांति कुष्ठं॥ ९५॥ लेखास्ति नुपरिनेत्रे ज्ञातं श्रीरत्ने श्रीमानो न प्रतितिः। रूपस्विनः साक्षीं सुमिश्चातुमावं विष्यं समृचिकृ तं दह॥ २०॥ ९६॥

॥ ९७॥ ९७-९८ कस्तो चीरं | महत: काव्यानि।

॥ ९८॥ क्रीठेः च: | शर्यं मार्तमनवाया रसेयुभव। कल्यन्तं श्रामिक क्रोधा क्रोधात् कायं गायत॥ ९॥ ये पुरातिनिष्कृत्रिः श्राकं वास्तविन्दुं जित्वं। न जा विष्णुमानवः॥ २॥ इत्यं कुशीं एषां कशा हलेयुः यहन्तं। नि यामिकाष्मे जुग्मे॥ ३॥ प्र श्राधारवपूर्वे लेष्कहुचाय श्रृष्टोऽपि। देवाणं विष्णु गायत॥ ४॥ प्र श्रालं दर्शते गोपाय। क्रोधेण यश्च श्रायं मार्तं। जने रसस्य वालः॥ ५॥ ९२॥ को वो वर्षित चा नरी दिवशंग गम्भृतं धूतं॥ यस्तीमां तं न धूनुष पुष्पम्॥ ६॥ नि वो यामिकाने मार्ताणी दूढः ज्यायां श्रायवे॥ जितील परेति गिरि॥ ७॥ चेष्टामार्गेऽपुष्पम तुष्पा श्रायः इत्येव विष्णुः॥ भिनया यामिकाः रेषात॥ ८॥ स्त्रियं हि जानमेणाः वयो मार्तान्निरेति वे।

यस्तीमां भन्ति श्रवः॥ ९॥ उत्तरे च सूनवो गिरि। काशा श्रामिकेण वातवे॥ १॥ ९३॥ तं च निन्दा जिष्यं पृथुं मिसौ नयान्तमाम्रुः॥ प्र चायवंति यामिकं॥ ११॥ महतो यथेऽवो व्यायं जनां यथाच्यवीति। क्रीठार्तुकं च्वीति॥ १२॥ यथा यातिः मृत्यः सं हे नवस्ते ध्रुवा। श्रृष्टमां कश्चिद्रां॥ १३॥ प्र गायां श्रीमानमापुष्पं। संविचारं कल्यं च। तथो धृ दान्याये॥ १४॥ अख्लिः हि यम।
प्रभो यदैव सुबामहे साधृं: नयत् नवस्वास्यं वृहत्तरं संयोगं तुवर्तितं
दस्यवे सह॥ १८॥ नि लां चृः मनुः दृढः ज्योतिः जनायां शर्जते
दृढः चृः कृतितां जुक्षितां: यं नमस्त्वति कृष्यः॥ १९॥
नेषांस्ति: चृः चारंस्वरं: चारंस्वरं: भीमास्ति: न प्रतिद्वद्वते रुघः
सिन्ना: सदैव इत्यातुप्रमर्तं विचीर्य सं चृः चर्चाः दृढः॥ २०॥

॥ ३७॥ कृतितं व: शर्जं: मारंतं चानुवीर्यं रुघे: नमुः कर्तां: साधृं: प्र गायत॥ १॥
नि पूर्वतीर्थिः सुधृष्टिः सांवं वार्तीर्थिः: साधृं: अनुजः साधृं: अर्जितः साधृं: सर्वानं वार्तीर्थिः: साधृं: हृदर्दः बुले: एवां
कृं: हलेषु पुले: यतं वदान्: नि यामेन्न चिन्तं क्षुंजते:॥ ३॥ प्र व: शर्जीय पृथुः ते नेषः युवाय भुजिपिरो द्वैव सदैव गायत॥ ४॥
समस्त गोपुः कान्ति: कृतितं यतं शर्जं: मारंतं जनं: रसस्या वृन्दे:॥ ५॥
नि च बार्षिकः चा नारः: दिव: च गमः च धृतायं: यतं
सीं चानं न धृताः॥ ६॥ नि च चाराय गायकः: दृढे उपाये
स्मिन्नें जिहितं परेत: गिरिः॥ ७॥ चेवां चामेशु पृथिवी
युजुविन्नासकेव विषयः: भिया चामेशु रज्जते॥ ८॥ न्यायं हि
जातं युजु वयः: मातु: नि: नरंते यतं सस्त्र नानुः कित्वा शर्जः॥ ९॥
उत्त: जेण्य ते सूत्वनं: गिरि: काहः: चामेशु चान्ति: वाश्र: साधृं: बुले: यात्रे॥ १०॥
वयं चित्रं दृढे पृथुः मिहः: नरस्यं
साधृं: प्र चावर्तितं यार्थस्मि॥ ११॥ मारंतं यतं ह: व: वतः
जनायां चाचुयाति गिरीन् चाचुयाति॥ १२॥ यतं ह
यातित्वं मलं: सं ह: बुढ़े कान्ति: चाचुयन खा: भूषाति तु: चित्र
युजु॥ १३॥ प्र यातं शर्जं: चामेशु चामेशु: सदैव: कलेषु
तयः: सुः मारयावे॥ १४॥ कृतितं हि स्मः
मदर्य वः स्मसि भा वणसेवां । विष्णु चिदारुपसे- स्वसे || १५ || १४ \n
|| ३४ || कर्ब नूनं कठियियः पिता पुरांच्यं न हस्तंयः । दुःखिचने \n\v\nवृक्कवर्हिषः || १५ || के नूनं कठो ऋषि गंगा दिवो न पुरांच्यः । के \nवो गायो न रस्मयति || २२ || के वः सुखा नर्स्यसि महर्षः के सुर्खिता। \nकौर्मिष्कारिनि सीभंगा || ३६ || यहूदों पुरूषार्थारो महाउः स्मातेन। \nस्वहं वोः समूर्षः स्मातः || ४ || मा वोः सूर्षोः न यवसि जरिता \nभूस्नेषःः पश्चा युमस्य गादुर्वः || ५ || १५ || मी शु एः परापरा \nिश्चितोति दुर्धर्षःः वधीत। पुरीष तष्ट्यं सह || ६ || सुर्यः नेशा \nसमंतो धनर्षिण्या हृदियासः। मिनेहृतक्षेत्यवाताः || ७ || बालिवेच्य \nविश्वामिति वृक्षं न माता सिंधितं। यदेषां वृत्तिसहितः || ८ || \nदिवा चित्रमः कृतक्ति पूजेनीनोदवहिने। यापूण्यसौं शुद्ध: \nति || ९ || ऋषि स्वनामस्य विश्वमा रद्धा पार्श्वं। अर्जुजं प्र \n मानुषाः || १० || १६ || महर्षी वीकुलमेणिभुविज्ञा रोप्त्वस्वती- \nरतु । यातिमिस्त्रायमः || ११ || स्वयम् वः स्तु नेमायो रस्या \nअश्वास्य रः न सुस्तकु ळता अन्न: || १२ || छास्या वदा तनां गिरा \nजराय्य ब्रह्मस्यतां। अय्यीमिच्छ न दशीतः || १३ || मिमीहि ह्योर्स- \nमायोः पर्यंत इत्या त्ततः। गाये ग्यायसारकर्षम् || १४ || वंदत्स्य मा- \nहंते गृहः लेषं पन्तस्मुतिकर्षिः। छास्ये वृद्धा छास्चिह || १५ || १७ || \n
|| ३५ || प्रयागिस्या परा वर्तः चोचिनर्म मानस्यां । कस्य \nऋतुः महलः कस्य वर्षेन्द्र सं याष्ण कं हृतः || ११ || स्वयम् वः
न नूनं कथा गम्यः पिता पुष्च न हस्तयः: दृढ़ये वृक्षः श्रवणीयः।
कश्चि केषव दिवः न पृथिवियः।
केषव गारवः न रूपं यतः।
केषव सुखः नायासि मरसः।
केषव सुचिः विषाली सीभणो।
यद्य पृथिविसमातः
भूत: स्वरः स्वरः स्वरः स्वरः।
मा केषव सुरः
न यथेष्ठ जरिताः भूत: सङ्केतः।
शक्त्यः पश्च यमस्य गातः।
उपः।।
सूर न: परास्पर निःशास्तिः।
दुःसहनः वधीत: पूर्वत: तृणया सकः।।
सत्यं लेखः समायं वन्तः परावर्तवः।
विषाली स्वरः
मिखैः कृष्णत: ज्ञातांगः।।
चान्तिकेत विशंतव: मिष्ठाता वस्तं न माता सिस्वता यत्
एवं वृद्धिः: सर्वतरः।।
विरुद्धार्त: चित्रत: कृष्णत: गृहेष्येन यत् पृथियाः।
विकृदं दियः।।
यथं स्वर: सुनात: महता विशर्यः
क्रमां पारिष्यः
हर्षित न मानाः।।
१०।१६। मरसः वीरुपारिष्य: चिरा:।
रोपस्वतर: अनुजः गात: इव अर्धित्रपारिष्य:।।
०।११। श्रिया: वः
संस्तु: त्वमेव: रथः: चारांस्तर: एवं सतसंस्त्राङ्कः।
च्छलिष्ठ:।।
कोऽवते तनो गिरा: जरितभ: ब्रह्माण:।
पति: अति: सिम्य: न दृष्टः।।
२३। मिमिशि स्वोऽक्षर: चास्येन प्रजीवः।
दृढः तत्तत: गार्य: गार्य: उदकः।।
१३। चंद्रेन्दु मार्हत्व: गृहः लेखः पुनस्य: अर्धिष्ठः: चस्मे।
पृथ्विः: वस्त्रेऽहः।।
३१।
युष्माक्षमलु तविष्य धनीयता मा मयेय सरस चारिनः ॥ 32 ॥ पराहृ य यन्त्र हृष नरो वृत्तयो गुरु । वि राष्ट्र बर्तिनः पूर्णिम्य ब्यायाः । रवि तानाः ॥ 33 ॥ नृगाः च श्रवर्जिन्देः वृधि द्वार न भूषाय रिखाददाः । युष्माक्षमलु तविष्य तनया युजार हद्रसो नू चिदाधुर्वृेः ॥ 34 ॥ प्र बैयुग्यांति पवित्रात्ममो विचित्रं वन्स्तूपतीनः । प्रौ भारत महतो दुमिदाइ इश्वे देवासुः व सर्वया विशा ॥ 35 ॥ उष्णे र्षेषु पृथ्वी-रघुर्ण मुखिन्हिति रूहितः । चा चो मांयाय पृथ्वी चिदाधुरो दमीभयंत मानुषः ॥ 36 ॥ चा चो मांयाय तनाय कः हदरा चच्चनो चूलीमाहे । गंगा तूनं नोस्वसा यथा पुरायथा कालाय विभुर्वः ॥ 37 ॥ युष्माक्षमलो महतो मयेयितः चा यो नो भूष वैष्ट वि न संयोग श्रवसा योजसः चि युष्माकामिहस्तिः ॥ 38 ॥ असात्मिः चि प्रायज्यवः करण्डु दुर्मचित्सः । असात्मिभिमेतः चा न जुतिभिमेताः चूर्णिः न विचुरः ॥ 39 ॥ असात्मोजोऽविभृषा चुदाश्वोऽसत्मिः धृतयः श्वरः । चूर्णिभिषेळ महतः परिमुखः हद्धु न सुजतव विशः ॥ 40 ॥

|| 42 || ॥ ॥ ॥ ॥
संतु ज्ञानेश्वर सरस्वती उत्पत्तिस्तमुखे युष्माकृति खलत
तत्त्वविशेष परियस्यमि मा गत्येष्य माहिति। ॥ २॥ परा ह यशस्त
स्वात्त्व नरः वर्त्तमण गुरु वि याचन वजन्न वृत्तिविषया: वि ज्ञाशां
पर्वतानां ॥ ३॥ नरह व: शशु: विषुवे अधिक धारिः न भूम्याः
रिशादश: युष्माकृति खलत तत्त्वविशेष तन्त्रा युजा हस्तसं: नु चितः
ज्ञास्यूः ॥ ४॥ प्र वेप्यर्दित पर्वतानां वि विचारिति यन्त्रयिनां
प्रो: ज्ञाति महत: दुम्मेदा: इव देवान्स: सत्येऽया विशा ॥ ५॥ १८॥
उपो: रेषेदुष्पृथ्वी: ज्ञायुद्ध: प्राप्तिः वृह्ति: रोहितत: ज्ञा व: यामाय
पृथ्वितीय चिन्त ज्ञाष्ट्रोत ज्ञाबिवयं मानुषोः ॥ ६॥ ज्ञा व: या
मलय तत्त्वाय कं स्त्राः: ज्ञाबः वृह्तीमने गंते नूतन: न: ज्ञावसय यथा
पुरा दृश्य कलाबं विभूषये। ॥ ७॥ युष्माकृतिः महत: मर्येशिकयि
विषय: ज्ञा य: न: ज्ञाब: ईथंते वि तं ज्ञायनं शर्यसः वि ज्ञोजसः
वि युष्माकामिः ज्ञातिः ॥ ८॥ असामिः हि प्रह्यवः कर्मोः
दृश्यं च चेत्तसः असामिः महत: ज्ञाति च: च ज्ञातिः गंते
वृह्ति न विद्युष्यः ॥ ९॥ असामिः ज्ञोजः विभूष्यः सुस्त्यानवः
असामिः धुतय: शरः चुभिः विष्येष महत: परित्यावनेन दधि
न सूर्यगत द्विषय ॥ १०॥ ११॥

||१०॥ उत्तित तित्त्र बहुः: धते देवधर्मान्त: ला ईमहे उप्र प्र
यंतु महत: सूर्यदानवाः इंद्रे पाण्यु: नव सत्या ॥ १॥ ला इति हि
सहस: पुष्च मर्यः उपकृते धने हिते सूर्यवीरेः महत: अह
सूर्यकृष्ण दर्मीति य: व: ज्ञास्य चक्षुचे। ॥ २॥ प्र यथू ब्रह्ममेऽपि:
परिः प्रदेशी एतु गुणान्तां ज्ञाते चारे नयि पंक्तिज्ञानार्थे देवा:
धाबं नयंतु न: ॥ ३॥ य: चावते ददाति सूर्यं च च: च ज्ञाष्ट्रिति च चरः
तस्मा इत्यादि सुवीरामा यज्ञार्थे सुधार्तितिनन्दोऽहः ॥ ८॥ प्र नूञ नवंत वरेण्यगुप्तिविन्यां वदत्। कुक्षिपादति हस्तो श्रवणी च जर्ज्ञामा ते वा ओकासिं चक्षुः ॥ १५॥ तमिन्दाचेता विद्वेशु शंभुवं मर्थे देवा जानेहार्स ॥ २०॥ इर्मा च वार्ता प्रतिहर्षेषा नरो विशेषामा वो अग्नि चावलय ॥ ६॥ को देव्युपत्नश्रवजनन क्रोऽवृत्तार्थां। प्राय द्राष्टःगुनाहिरिशचिरित्योग्यश्चत्वाय द्वेषय ॥ ७॥ उर्ष भूयां पृथुर्भ वनीति राजेन हयेय चिन्तयुक्तविन्दृष्टिः देवे। नास्ति वृत्ता न नरस्त्री महादेवे नारें चरित चिन्तव्य: ॥ ८॥ २१॥

॥ ८१॥ १–२ बशों चीरः ॥ १–२, ३–२ ्रत्नहिरिशयेकः ॥ ४–६ चारितः ॥ गार्थी ॥

॥ ८९॥ यथासि प्रवेशस्तैः वहहुर्य सिनो जर्ज्ञामाः नूञ चिन्त तस्माते जारः ॥ १॥ म बाहुलेवः पिप्रति पांति मर्ये रिषः। चारितः: सर्वेऽएथे ॥ २॥ वि दुष्टो वि विषः पूरो भवति राजान एषां ॥ नरयं दुरिता तिरः ॥ ३॥ सुरः च राजन अनृहार चारितास चृतं युष्टे। नारायणवादी चक्षिः वः ॥ ४॥ यं यस्य नरवणा नर च राजस्य चोणुतान प्रणा ॥ प्र च : स धीति मेघ नशतः ॥ ५॥ २२॥ स रान्न मर्योऽवस्तु विष्यु तोक्मुन वामनः। अन्नाः गृह्यस्वृतान: ॥ ६॥ कुषा रात्रधाम सखा: लोमेऽस्मितस्मायेमः। मर्येऽपूर्वे वर्षस्वः ॥ ७॥ मा च ग्रह्यां शास्त्रां प्रति प्रवचे चैव देव्युंते। सुप्रीरव: चा विनवासे ॥ ८॥ चतुर्विषिद्वन्द्वातानातिश्रीभीयायारविध प्रायता: ॥ न दुःशायं स्मृतेऽवेतः ॥ ९॥ २३॥

॥ ८३॥ १–५० बशों गीतः ॥ पूर्णा ॥ गार्थी ॥

॥ ८२॥ सं प्रूषत्वनिति इत्यहैव सिनो नरात्म ॥ सक्स्मा देव प्र जान्स्तुरः। ॥ १॥ यो न: प्रूषभर्वी वृक्षो दुःशेषेव
रक्षकः सूचीराः श्र गुजारे सुरभिसमुचि श्रेणेः॥

श्रवण श्रवणः पाढः मंत्रे चूर्द्धि उक्त्ये वयस्मिनं बंधे वचेष्वः

मन्त्रे श्रवणम् देवा: श्रोताति बचिे॥

चन्द्रशेषु त्रं श्रवणं मन्त्रे देवा: श्रेणेः इहां च वाच्ये प्रति ।

विष्णु इति द्वारा वा: चास्ये चुः॥

कः देवभयं चास्ये वर्णेऽगने च वृहा वर्णितं प्रस्त्रुतं पश्चात्

प्रश्नः द्रापान् पश्चात्: अस्ति तथा स्वार्थवत् युक्ते॥

उपर् सारं पूचाय इति हंति राजेः

भाये चित्रति सूचिष्मिन् द्वै न यस्य चिन्ता ।

न तथात स्मारकेः न

श्रवेण्यं करः चुः वित्सिः॥

॥८७॥

यं रसैकति प्रस्थेतस: श्रवण: सिष्ट: श्रवणम् नु चिन्तः

स: देश्यते जन्म: ॥

यं बाहुतार्यं विप्राटि पांचति मध्ये रिषः

आरिषः: सवें: यथे तें ॥

विः हुरदगा वि: विष्ठः: पुर: मन्ति राजेः

एषा नयेः तु: दु:हड़ता तिर: ॥

सुरगा: पंचा: सूचे या नारदः

आदिवासः: कृत्य यदै: न वर्ण सच वर्धादः: ज्ञाति च: ॥

यं युज्यन्ति नरः तु: आदिवासः: चृत्युना पण्या ये: स: धीतिये

न्यत्तः ॥

रल्ले मध्ये: कस्य विष्टे तोर्यं उत्त म्या अभिन गशुहि लघुहि

कः राधास सङ्ख्: सङ्ख्येत्वे भीमि सिष्ट्य

आदिवासः: मन्त्रे फसः: बर्धासः ॥

मा च: भवती मा शर्पें प्रति

भिने देवसां तु: शृङ्खः: इत् च: चा वियाते ॥

चतुर्यं चित्रं

द्वेगानानां विभयात्य चा निव्याहाती: न तु: तु: उच्चाय स्तूः

चेष्वे॥

॥८८॥

सं पूणम साधनः निर: वि चाहि: विसमुच्: नुपाति

सक्षे देव प्र न: पुर: ॥

य: न: पूणन: साध: वृक्ष: दु:िशेषव:
स्थानिकान्ति। स्थान सम्म तं पथ्यों जाह्लि। २। स्थान तस्सं परिपुर्णिने सुवीर्यालं हुर्यिन्ति। दूराकांमित सर्वदेस्त्रज। ३। लं तस्सं हयाविज़े नों ५ घर्षस्थय कालं चित्र। पुडाक्षिण तिष्ठु तपीच्यं। ४। ज्ञा तस्से दसं मन्तुमः पूर्णव्यवों वृत्तिमाहे। चेन्य पितृंचोदयं। ५। २५। ६। स्थान नो विषस्विभुगः हिरण्यविहारस्य महानम्। धनातिन सुविभाय कृति। ६। ज्ञान नं सङ्ख्येत नय सुगण नं सुपार्ण कृतृ। पूर्वविन्ध्र्ज्ञान तरू विदं। ७। सुविभ सुवर्णसं नय न नवजारी ज्ञाने नं। पूर्वविन्ध्र्ज्ञान तरू विदं। ८। श्रुतिपूर्ण चर्चा जाणि च शिशीरि प्रासुरि। पूर्वविन्ध्र्ज्ञान तरू विदं। ९। न पूर्णयं मेघामसिस असिनिर्गुणीममसि। वसून् दुस्सम्रिमाहे। १०। २५।
राजदेशसति राज स्वं तं पथः जाहि॥
राज वनं परिरंपयिनं नृषीवाराण्यं हुः
दचौ मधूं अर्थि सुतेः राजं॥
लगतस्य ग्रावः-
विनं रागं वृमङ्गलं कस्य पिुत पदा अर्थि तिष्ठ तपश्चिमं॥
राजतमं ते दृशं मंतुः म् पूर्वनं राजं वृषीमहें चेन पितुः
चारोऽद्यं॥
राजतम न: विष्णुस्वीभः हिरण्यवाशीमतः
तम धनानि रुद्रसनाः कृत्यं॥
राजतम न: सवर्तः नय शुक्गा न: सुरुपणाः कृत्यं पूर्वनां इह अर्थतवतः॥
राजभि सुरुवर्तसं नय न नवस्य जारः
अर्थवने पूर्वनां इह अर्थतवतः॥
शरिगुप्तिप्र
क्रंसिः च शिशिराः प्रासिः उदरः
पूर्वनां इह अर्थतवतः॥
न पूर्वनर् मेशासिः सुरुपणः
राजभि पूर्णमिति वधुनि दुस्र्यमेहः॥

५४॥
राज श्रृदराय महसते मीपिङ्गुः तत्माय तथ्यस्य वोंवेचे
वंततं हृदै॥
यथा न: राजदिति: दक्षी पश्चे नृतबः: यथा
गवे यथा तोकायः हृदीथः॥
यथा न: मिष्टं वर्धा: यथा सुदः
वर्तिजगति यथा विशेष सुखजोकसः॥
गाष्टपत्ति चेंधसपत्ति
सुदं चलादत्रं अष्टभंगों तत्संवयं सुषुम्हेः॥
य शुक्रसैव सूर्ये: हिरण्यसंकवे रोचते चेंहः:ेवानां वसु:॥
शं न: कुरूति: अर्थति: सुरुद्ग मेशार्य मेशेषे नृस्यभः: नारिश्व्यः: गवने॥
चर्मसः सोम शिष्यं अर्थि नि धेषिः श्रुतस्य नृस्यां महि अर्थं
हृदिवकृतमन्यं॥
मा न: सोमपारिवारं: मा अर्थमय: जुहुः
मा न: इंद्रोः वारे भज॥
या: ते प्रसाय: असृतस्य परस्तमन्
धामन प्रुस्त्य सूथे: नाभा सोम चेनः राजभूमियति: सोम
वेदः॥

३४॥
ह्यय । अथवे विवेकस्ते उपसः चिन्त सर्वाधिकः समुन्द्रे भूरमुखे जातस्वेदतः वह न धर्म देवानु उपः सुन्दरः ॥ २५ ॥ 

तुर्यः हि दूतः श्रस्तिः हृदयः वाहनः सारे उष्णः सारे धरारः मर्शश्वः सारि सूर्यः वाहने प्रेरितः ब्रह्माः ॥ ३२ ॥ 

सारि सूर्यः वाहने रुपस्थितः धूमस्वेदका भास्वति जीवजीवः चिन्त जितेन्द्रः चिन्ते विज्ञानः ॥ ४४ ॥ 

श्रवणादिभिः लाथास चाहिर विच्छ्रयः समृत भोजनः अधिमेधं चातारः समृत मिश्यं बिख्यं हृदयः ॥ ४५ ॥ 

सुन्दरः भोजिः गृहेष्व मधुरः सन्धिः सूर्यास्थि: प्रस्तम्भस्य प्रतिमर्गम सारः जीववे सूमस्य देवे जनः ॥ ६२ ॥ 

विकीर्तिताः उपसः चक्षिणः अधिको भर्गो चारिनिः विज्ञानाः भक्तसः लात सुमस्योऽभासः इंशते हृदयः वाहि सून्द्रधरः ॥ ४५ ॥ 

पतिः हि श्रमार्णः अधिमेधं दूतः चिन्ता हस्तः श्रस्तिः उष्णः सूर्यः वाहनः श्रवणः समृत ॥ ५२ ॥ 

अधिमेधं चारुः उपसः भिमार्णस्वते दीर्घ किष्कदृशः: श्रस्तिः यानेषु चिन्ता पुरः सहितः श्रस्तिः बुद्धेषु मानुषः ॥ १० ॥

चिन्ता सूर्यस्य सारं धरे विकल्पां दूतां जीवस्य भूतिः मन्मुखः देव प्रवेशस्य मीमां्स जीर्ण दूतां अर्थमिः ॥ ११ ॥ 

यत् देवानाः सिद्धमस्य: पुरः सहितः सांतः यास्ति दूतः सिंहोः स्वरः महास्वतिनाः: उपेयः: अधिः: भाजने अधिः: ॥ १२ ॥ "शुद्धिः 

घुनः वाहिकः दूतः चपरे तथाव्रतिः: सा सूजितु बीहिः भिषः ऋग्मेष्मा प्रातः यामानः अधिः ॥ १३ ॥ भूलतूः श्रोतः
महत: सुदानवोधयिनिहारा चौतावृत्त:। पिर्वतो सोमं वर्षो
धृतरथनो यशीष्यामुखसां सुजुः।।९८॥ ३०॥

॥८५॥ नरम्ये बसूरिह रुद्रर छाढिवो उत्त। यज्ञा स्तुंकारं जर्न
मनुजातं घुट्टमुर्ष॥९॥ भुजीवानो हि दाशुवे देवा ब्राह्मे विचे-
तसः। ताबोहिदष्ख गिर्वेष्टस्त्रयलंशतमा वध॥२॥ प्रयमेध-
वर्तिनि बजातेषः विचुपवत्। संगिरसस्मिहितं प्रक्षुखस्य
घुष्ठी हर्ष॥३॥ महिकेर जस्ते विप्रमेधा सहृदय। राजैत-
मधारकारस्वमिं भुक्तेऽस्मे शोचिष्वा॥४॥ घुर्तवहन सम्येमा
ँ गु घुष्ठी गिरि:। याभि: कर्त्स्य सूनवे हविते वसे
ला॥५॥३॥ लां चिंचग्रावस्तम हर्वे विसु जंतवः। शो-
चिष्केशं पुष्यिमाये हुष्यान् चोऽहये॥६॥ नि ला होतार-
मृकर्ण दुहेरं सुविन्दसमं। सूक्षं सम्भिख्यां विप्रो अरो
दिविनिश्चु॥७॥ शा ला विप्रा चारुचयुः। सुतोसां अभि
प्रथ:। बृहस्त्रा विश्रती हविरि भर्तीय दाशुरव॥८॥ प्रात्येकनाः
सहस्त्र सोमपेयाय संव। दुहाद्य देवं जनें वर्हिता सांत्या
वसी॥९॥ सूक्ष्णं देवं जनस्मये बस्तं सहुतिभिः। चरं
सीमं: सुदानवस्य पांत तिरोहिनं॥१०॥३॥

॥८६॥ १-१५ प्रक्ष: काम: सूचिक: गावचो: 

॥८६॥ यथो उवा आपूर्वोऽयुभक्ते प्रिज्या दिवः। लुबे
शामशिनां वृहत॥९॥ या दुशा सिंधुमातारा मनोतारा
रघुवण:। पिर्वा देवा ब्रह्मचिरि॥२॥ वृहते वां कुक्षहस्तो
संस्कृतम्

|| 36 || [मसं०७, खसं०५, सूसं०४६]  

मध्यः सुस्दानवः चषिःजिमः चुनःवृषः पिरवत्त सोमः  
वल्लः धृतसंघः चानिचिः मिं जुतां || १४ || ३० ||

|| ४५ || लं चन्द्रे चर्चन् इह सद्रान चादिवान्नु उत्त यज्ञ  
सुस्दानवः जनां मनुङ्गजातां धृतसंघः || २ ||  
शुद्धिर्वरः हि दापुर्वें देवा् चन्द्रे विरतेतसः  
तान् रोहितस्माः गिर्बशः पवः अविनाशं तत् वा वि || २२ ||  
प्रयमेरहत्व चर्विचित्वा जातेवेदः  
विद्युर्वरः संगिरस्वतः महिस्वत् प्रक्षलस्य चक्षु  
हरैं || ३ ||  
महिस्वरः सतबृहिः जतवे प्रयमेष्ट्वा  
धृतसंघः राजान्तः चन्द्रारामः चन्द्रमं भुजायिः  
शोचिष्वा || ४ ||  
घृतस्वनाहवन सार्व  
हुमाः कशं सुश्रुशि गिराः  
यारीमो जल्फस्य सूरवः हर्माः  
चन्द्रसे ला || ५ || ३१ ||  
ता चासुष्मवः सतम हर्माः हर्माः जयंतवः  
शोचिः देश्यें पुरुप्रमिन्यः  
चन्द्रमेहवायः चोववववः || ६ ||  
निला होतार्यः  
च्छल्णें सुत्रित्वातः सतम शुद्धकृत्वातः समर्थः सतम चिराः  
अमे दिविरिविडः || ७ ||  
चा ना विराः  
अदृच्चवः सुदृशसोमः  
चर्चिः प्रयः बृहत्तः भा्ः  
विचर्तः हृविः  
चन्द्रमेहवायः महान्यायः  
प्रातः सयांस्नः सहसंह्रुः  
कोमस्येनाय संस्थः इह सुदृश देशः  
जनां बहि्ः चा सादय वसोः || ८ ||  
चन्द्रावरः देवः जनां चन्द्रे  
वश्यसहूतिबिः  
चन्द्रे सोमः सुस्दानवः  
तं पात तिरारः  
|| १० || ३२ ||

|| ४६ || एवों उषा्ः चपूवी वि उच्चकतिविषयां दिवः सुदृश  
वा् चन्द्रिता बृहत् || १ ||  
या दुस्सा सिंहृमातरा मनोतरां  
रुपियां धितां देवा चुनुरकविदः || २ ||  
चत्में वा कः कुहासः
मा ५, क्षि ५, सू ३७

ज्ञानोपाध्याय स्वरुपिते। यदां र्श्वो विभिन्नतां ॥ ३॥ हरिवर्षा
जारी क्षयो परस्परति पत्युरिलेका। प्रिया कुर्सिया चर्चिते। ॥ ४॥
चादूरो वा मतीनां नासत्या मतवचस। पातं सोमस्य धृशुु-\nया ॥ ५॥ ३३॥ या न: पीयरददिना ज्योतिष्माति तर्ममि ॥
तास्माद रंसाशामित्वा ॥ ६॥ क्षयो नाबा मतीनां यातं पाराय
गंतवी। सुंजापाममित्रा रथं दृसन वा कश्वपः ॥ ७॥ चर्चिते वा दिवस्य तीर्थय सिं-
धृशुं रथं। धिया सुंध्रजं ईंदेव: ॥ ८॥ दिवस्य क्षवास ईंदेवो वसु।
सिंधुनाथं पदे। स्व वचिं कुँकु धिलसं: ॥ ९॥ क्षयो भा उ: क्षयवे
हितेक न्य प्रति सूयशय:। वास्यामित्रहरसितं: ॥ १०॥ ३४॥ क्षयो पा-
रमेतवे पंथ्य वृत्तम साधुया। चार्दशीं वि सुतिर्दिन: ॥ ११॥ तथा-
दिनानीराचे जरिता प्रति भुजांपि। मद्दे सोमस्य पिन्दनी:। १२॥
वास्ताना विवस्तित सोमस्य पीया गिरा। स्वनुभूती क्षणे आ
गांं ॥ १३॥ पुरोहित चानु। धिमय परिस्थतोपारावरतं। वृत्ता
विनशी अकुंभी:। १४॥ उनः प्रियतममित्रोनो न: चम्ङे
पारसं। चाँद्रियामित्रहरसित:। ॥ १५॥ ३५॥ ॥

॥ ४७॥ १-१० तत्त्वग्रं: क्रय:। चार्दशीं। प्रारंभं बाहेरं॥

॥ ४७॥ चर्चिते वा मयुमश्च: मुतं सोम चातावृथा।
तममित्रा पिन्दं तनोरक्षां धृशं रत्नानी दृष्यं इं ॥ १॥ क्रियं-
धुरेष्यं चित्तचतुर्वशास्त्रं स्थेना यातममित्रा। कालादी
वा वरस कुशलयजुर्ती तेसां सु नुभूतं हस्यं ॥ २॥ चर्चिते तद्दूर-
मतम पारसं सोममृतारूढः। चायाय देशा वसुविभत्ता
रथवे दृष्यं सुरुपः गंजाणः ॥ ३॥ क्रिया कथावे बाहित्रं विश्वेदस्य
भव्यं युक्तं निमित्तां। कालादी वा सुतासुमा चांद्रियामित्रहरसित:।
चौदह चार चौदह चौदह चौदह

अठारह अठारह अठारह अठारह

तारह तारह तारह तारह

सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

सात चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार

चार सात चार सात चार सात चार
सुवां हंते चाधिना ॥ ४॥ यथि: कर्मभूमिंद्रि: प्रारंभं युष-मिना। तत्ति: एवस्मां एवगतं सुभस्यती पातं सीममूलात्व-धा ॥ ५॥ सुदासते दसा वसु भिक्षिणा रष्ये पुर्व्यें वहतमिना। र्यङ्गि समुद्रादुतं वा दिवसप्रायंसे धरं पुरस्युः ॥ ६॥ चर्चन्त्या परावति ग्रहा स्की चाधि पुर्व्यें। अतो रेषेन सुवृत्तान न च गंगं साकं सूर्येश्व रूपसिन्ह: ॥ ७॥ चाणाचा वा सम्योध्युर्धर्शियो वहृतं सम्नदृष्टं ॥ ८॥ पुंजरि सतुः सुदानं च च वृहिः सीधं नरा ॥ ९॥ तेन नासुपी गंगं रेषेन सूर्येन चाणाचा। येन श्रव्यं चूत्-हुर्द्रुः शुष्के वसु मधु: सोमस्य पीते व॥ १॥ उक्पेभिर्भवागवसे पृष्ठां चर्चैः नि हंगाम मेह श्रमलक्ष्यानां स्तःस्य प्रिये हि वं सोमभुषुरमिना ॥ १०॥ २॥
यूबां हुवतेच अभिना। यार्मं कर्ल अभिन्नं रूपमाचा प्रारंभांत 
यूबां अभिना तार्मं सुः क्रमान्तु प्रांतु पारि मोरमे 
हृदच्छ। ॥ ॥ ॥ 
सुरदासे दुस्रा ववसु किरकता रवेण पृष्ठें वहांत 
अभिना रूपिं समुद्रतात उत्त वा दिवं पारि अस्नेे धर्म पुरुषस्व- 
हैं॥ ॥ यत्न नासन्या परुऽवतित्य यत् वा स्यं अधिकतु तुरुक्षेण अत: 
रूः गत्तं सार्क सूर्यस्य रसिन्देनबः ॥ ॥ 
अधिवृश्चा वा सवरण्: सम्भवराशियम्: वहेनु सर्वना इत्त उप देव 
पूर्वचांता सुरसूतृः सुरदासने श्रावं बुढः सीतरात्न नरा ॥ ॥ 
तेन नासन्या श्रावं गत्तं रूः सूर्यस्त्रली शेिन श्रमें उह्हुः 
दृश्येवे वसु 
मर्य पोव्येन पीठात्वेन ॥ ॥ उच्येनर्मं: अधिकतु अधिक वृहस्ववसू 
अधिक: च नि हुयामके श्रमें रूवलं सर्दसि प्रिये हि सोमेन 
युष्मां: अभिना ॥ ॥ ॥

॥ ॥ सह वामेने नः उप्त्विच उच्च: दृहति: दिव: सह 
शुष्केने वृहता किवाप्तवरि राया देवी दस्यवती ॥ ॥ अधिवृश्चांति: 
गोशांति: विश्वसुविर्द: भूरिच्च चारंत वस्त्रवे उत्त ईराय प्रतीति मा 
सुनृः: उप: चोर्द राध: मघोनाः ॥ ॥ 
उवारस उप: उक्षातु 
च नु देवी जीरा रायनां ये अध्या: अध्यार्चरेष्टु दृष्टे समुद्रे न 
अध्यान्व्यव: ॥ ॥ उव: ये ते प्रायं श्रावं सुप्रसारे मने: दु:नायस्य सूर्य: 
अध्यार्च अहं तत् कर्ष्यं: एशां कर्त्तां हुव: नामे गूत्तापित नृष्णां ॥ ॥ 
आ घीष्यां देव सूर्यां उष्णा: याति प्रसुरुजानिजार्याती वृजानं 
पतत्त्वं ईश्वे उत्त प्रात्यति पक्ष्याः: ॥ ॥ ॥ 
वि या सूर्यानि 
समशयं वि अभिन्नं: पदं न भेदं लोगेती वयं: नामं ते परमे 
सं: आस्तेन विशलही वाजिनीस्वति ॥ ॥ एषा अभिनुः 

38
पराजयः सूर्योदयनार्थिः। गानं रघुनितोऽसुभगोऽध्यं वि
यायमिति मातुषान्। ॥०॥ विख्यातस्या नानाम चासनसे जग्नेवरि
tिष्ठोषोते सूनारी। ॥०॥ धारायो मधोऽध्यं तुहिता दिव ज्वा
उज्जवल स्वर्गः। ॥१॥ उच्छ आर्ये भागुना चौद्रवां तुहितदिवः।
आहि भूर्योस्माः सौभंगं पुराङ्गी तिरितीलिः। ॥२॥ वैर्यस्य
हि प्राप्यानं जीववं वे वि यदुक्तस्य सूनारि। सा नी रघुनि
वृहता विकाररि सुधि विचारले हर्षः। ॥३॥ उच्छ वाजः हि वंस्पः
वाहिनी मानुचे जने। तेना वंह सुकृतो अधरोऽः उपः वे ना
गृहिति बहुः। ॥४॥ विष्णुदेवः जा वंह सीरंपीत्यं उत्तरि
वाहुवर्तो। सात्मान्तु वा गोमुद्धारेक्षयमुऽ वाहि सु-
वरीः। ॥५॥ यशा सुधीते स्वर्णं विष्णुभि प्रति भद्रा चर्हेष्टा। सा
नी रघुनि विष्णवां सुपेऒसस्या दंदारु सम्माः। ॥६॥ वे विष्णु
लाम्भर्षः। पूर्वेः ज्यां ज्वोर्वेः से माह। सा नी स्त्रीमण्डे सुभि
गृहीः रघुप्रेय शुचेर्य शोचिष्या। ॥७॥ उच्छ यदुक्ता भागुना
वि वारांवृहे वशिष्या। प्र नी ग्रान्ताद्वृवं पृषु हतिः। प्र
देवी गोमुद्धारेक्षयमुः। ॥८॥ सं नी रघु धुहारा विष्णुभि
प्रियारयमुः। सं चुबेन्द्र विष्णुप्रेयमुः माह वं
वारिज्ञान्नगीवति। ॥९॥

॥१॥ १३ प्रक्षः बाजः। उवः। चनुपुरः।

॥१॥ उच्छ भद्रेभिषा महि दिवशिभोवर्चानार्थिः।
वहैलक्ष्मेः संव उपः न दीर्घमिनो गृहः। ॥१॥ सुपेऒससं सृष्टि
रान्य यज्ञात्स्यां उच्छवं। तेना सृष्टवर्षं जनं प्रावर्ष
तुहितदिवः। ॥२॥ वर्षिषे पत्त्रिषे विष्णुर्वता=

39
पुराणवत: सूर्यस्य उत्तरकार्यनात् अधिष्ठात् श्रुतं रचेन्ति: सुवभागं उषा: इस्य वि यात्र च त्रिभज मानवेतान्।।
किर्ष खस्या: ननाम चक्कसे जग्सं ज्योतिः कृष्णोति सूर्याः सूर्यां ब्रह्म समाधि सीमन्ति विस्मृती दिवं उषा: उज्ज्वलं अधि मिदम्।।
उवः: श्राभान् भानुवत् चेतेन दुहितं: दिवस: श्रावहर्ती भूरि हस्तमयं सीम्येन्द्रि विस्मृती दिविनिधिः।।
िर्खस्य हि प्राप्तं जीवं द्वे विवध विभावयै चुन्ति चिन्तं मये हर्षं।।
उवः: वार्तेन हि वंशं ये चिन्त: मानुषे जने तेनेन श्रा वहुः सूर्यतः अधृतानं उपं ये ला गृहितं वहुः
य:।।
विष्णुवन् देवान् श्रा वहुः सोमं जीते य संतरिस्तः उष: न सा हस्तमसूर्य: गोस्मत्त अश्वत्त उक्ख्यं उवः: वार्तेन
सूर्यावीरः।।
वस्या: हर्षत: सच्चर्थं प्रति भुद्रा: चर्त्तत सता
न: रातिः विष्णुवर्णं सूर्येश्वरं ज्युः: द्रातः सुमर्यं।।
चि: चिन्त: हि लो चार्तेन: पूर्वं जृतये जुरवः चार्तेन: महि सता न: लो-मानन् च त्रिभीरहि राप्तसा उव: नुयः शोचिष्या।।
उव: यत् च भानुवत् बि बारी चार्तेवः दिव: प्र न: यज्ञातां च्वृत्तं पूर्वं छुन्ति: प्र देविं गोस्मती: इसः।।
सं न: रात्या वृहत विष्णुपेशसा मिनिष्का सं इकान्ति: श्रा सं बृहत्ते निर-
्षतुतां उव: महि सं बार्तै वाज्यनीवचित्।।

45. उवः: भद्रेश्वरं: श्रा गृहि दिवः चिन्त: रोचनात् अधिष्ठात् श्रुतं उज्ज्वलं सूर्योपसं सूर्यां ना सोमनिं गृहुः।।
46. सूर्येश्वरसं सूर्यं रष्यं अधिष्ठात् सत्यां: उष: तं तेन सूर्यायो सत्यं प्र च साय दृहितं।।
विस्मृत ते तत्सिद्धि: पिनस्यात् चारुः।।


द्रवुति। उषः प्रारंभृवृत्ति दत्तव्रतेऽपि सर्वेश्वपरिः॥३॥ बुधती
हि रुक्मिनिभविषयमानार्थं रीतिन्तं। ततां लक्षणसुख्येनी
गीति: कर्तवा चाहूः॥४॥ तत॥

|| ५०॥ १३३ मझ्या: गावः || १०-१२ ग्राम्यी || १०-१२ चन्द्रयुक्ते ||

|| ५०॥ उद्दू त्वं जातवेदसं देवं वहंति केतर:। हेशे विषयं
सूर्ये॥१॥ अपः तयायो यथा नष्टचा यांत्यकुर्मिः। सूर्याय विषय:
वाचन्तसे॥२॥ अर्धमस्तिः केतर:। वि रुक्मिनि जना अत्रुं। भाजे:
जंतो वाचायो यथा॥३॥ तुर्मिनिविष्ठिशेषो ज्योतिष्कृते सूर्ये।
विषया भासि रीच्छन्त॥ ४॥ प्रत्यक्षे देवानं विशे: प्रत्यक्षे देवि
मानुशानां। प्रतिर्द्वम्ब स्वाधिः॥५॥ चेना पावक चाक्षा
सुराखंडं जना अत्रुं। लं विङ्गं पश्चयमि॥ ६॥ वि धामेष्वि
रजस्मूवः। मिल्लान्ति चाकूबिः। वस्यार्द्यानि सूर्ये॥७॥ सप्त ज्वः
हरितो रेषे वह्रंति देव सूर्ये। शब्दिक्षेत्र विच्छयान्॥ ८॥ अर्धमुखा
सप्त सूर्य: सूर्यो िर्यस्य नरः। ताभम्बिति स्वाधिः॥ ९॥
उद्दू त्वं तमसस्परि। ज्योतिष्कृतुपरि रूस्तरः। देवं देवा
सूर्योम्ब नंदिनम् ज्योतिष्कृत्य॥ १०॥ उद्दू त्वं लिंगमह चारोहुचलितः दिवै।
हरिमाहरी तर्कां मर्यम्ब सूर्ये हरिमाहरी च नाश्य॥ ११॥ भुवंशः मे हरिमाहरी
मर्यम्बाकास्तु दशमि। अष्टो हरिमाहरी मे हरिमाहरी निद्रमाहरी
सि॥ १२॥ उद्दू त्वं लिंगमादिन्ति विशेषे सहसा सुह। द्विःशं मर्यम्ब
रंगयुन्नी सुष्णा विष्णु संयंते रंग॥ १३॥ ८॥ ५॥

|| ५१॥ १-१५ तथा चालिका: || ७॥ १-१३ ग्राम्यी || १३. ५५ र्रान्तू॥

|| ५१॥ अभिनि त्वं श्रेयं पृण्यतामुण्यमित्रां गीतिस्पदला
वस्याल्प अष्टों। यथा ग्रावो न विच्छिन्न मानुशाभुजे महिषम्–
ग्रौर्जनि उर्षः प्र चार्ट च्वूर्जन अनु विन्दः चांतेव्यः पारि। ३।।
विशुर्जनः ति हि रूवामणि विष्य स्त्राभासि रोचनं तात नां
उष्णं चुम्बयं गीति: कस्या: चाहुर्षत॥ ४॥ ६॥

॥ ५०॥ उत्तरं ज्ञं जातस्वर्यं देवं चहेंति केतवः हसे
विश्वायं सूर्येः। १।। चार्वं वे तायवः गुणा नक्षत्रा यति चाकुरभिः
सूरायं विष्यः चंचस्ते। २।। चाहिं चास्य वेतवः वि रस्मयः
जानान्तिर अनु बहाति: चार्वं: वष्णु। ३।। तुरविः विष्यः दशेति:
ज्योति: सूर्यं चर्वं सूर्यं विष्यं स्या भास्ति रोचनं॥ ४॥
प्रयास
देवानां विष्यं वर्णाः उत्तर एवि मानुषान् प्रयास: विष्यं स्या
हसे॥ ५॥। ८॥ वे वनं पावव कर्त्सा भुर्वम्बांति जानान्तिर अनु व व्रुषा
पर्यंति। ६॥। वि द्वारम् रजः पृथु अहा मिरान्ति: चाकुरभिः
पशुः जनान्ति सूर्येः। ७॥। सर्व ना हृतिः रजे वहेंति देव सूर्ये
शोचिः केशं वि कांक्षा॥ ८॥। चार्वुसः सर्वा भुशुरवः सूर्यः रष्ट्या
नमः: तार्व: याति स्युर्यकिस्मिः। ९॥। उत्तर वष्णसः पारि
ज्योति: पश्चितः उत्तर्तरं देवं दूरव्या सूर्येः अग्नि ज्योति:
उत्तमम्॥ १०॥ उत्तर्यं अष्ट्र चित्रः मण्डः: चास्वर्हों उत्तरतः
द्वियं हत्तरोऽं चमस्य सूर्यं हरिमार्फः च नागाय॥ ११॥ भुक्ते वु मे
हरिमार्फः रोट्स्वांकांसु दुम्स्ति अच्छो हारिद्रोऽवेदे मे हरिमार्फः
नि दुम्स्ति॥ १२॥ उत्त ब्रूग्धात् चार्वं कांवतः विष्येव सहस्ता
सह विष्यति महां रंघंयनम् तम चाह विष्ये रघवं॥ १३॥ ८॥ ९॥

॥ ५१॥ चार्वं वे च मुहुर्वहुतः चमरिभेः उदेव गीति: मदुत
बोलः: चाश्र्वेय सत्यं द्वारव: न विष्य रचैति मानुषा भूजे मंडित्रं
ভা১০. ভা১৯. বা১১১। ॥৪১॥  [মা১১. ভা১০. সু৫৭।

ভি বিপ্রত্যন্ত ॥১॥ ভাভির্মণ্ডলস্বনিপিত্যেদিষ্টতরিক্ষ্মাং তত্ত্বিভিন্নারূপঃ। ইন্দ্রো দশাস ভূধরী মদ্যধরি শত্রুছতুর জরতঃ সূনুতাসস্রঃ। ॥২॥ ল গোচরমংগিরি-ব্রহ্মলীপিনিঃ শত্রুকলোপপার্থঃ শত্রুতে প্রাপ্তিঃ। সূনুতাসস্রঃ গাত্রাত্ম। সূনুতাসস্রঃ মৃত্যুকলীনঃ বস্ত্রাবধি শালসাস্রঃ নন্মর্যম। ॥৩॥ লম্পার্মিকীস্বমিদাঙ্গুপুরোপপার্থঃ পথে দানুমস্রসুসু। তৃতী যদিরু শভাসার্থীহিরহমাদিসুয়ে দিব্যিরহিরোহি হনি। ॥৪॥ ন ল মায়াবিরত্য মায়নেরনাধমঃ স্বপ্নমিয়ে আধি। শুম্পার্মিকো বজ্রন। ॥৫॥ ল পিশোনেচঃ প্রাগঃ। পুঃ। প্র বজ্রম-প্রাপ্তঃ দশ্যুস্রহেল্লামায়। প্রাণে। ॥৫॥।৫॥ ল কুলম শুম্পার্মিকো বিশারণ্যো। তিষ্ঠাতায় শব্যে ব্যক্তঃ। মহান্ত চতুর্দষ্ঠি নি চেমী। পদা সুনামের দশ্যুস্রহে। তথ্যে। ॥৬॥ নে বিভূত্ত তত্বিভি। মহোভি শূন্যাত্ম শব্যে। ভূস্তঃ। বিশালঃ। শব্যে। ॥৭॥ বি আনীমায়েরন্ত চদুলো। শব্যে। শব্যে। শব্যে। শব্যে। শব্যে। ॥৮॥ আনুচত্তায় বৃহত্ত দশ্যুলীখনির্ভাবঃ। শুম্পার্মিকাত্ব। ॥৯॥ বৃহস্ত্রী বিষ্ণুরুত্ত তন্ত্রিত দশ্যুলীখনির্ভাবঃ। শুম্পার্মিকাত্ব। ॥১০॥ তাত্ত্বাত্ত উস্তা সহসা। সহো বি রোদদী মহামূল বাধতে। শব্যে। ॥১১॥ বা নাঘচন্ত্র। ভূমিতি মন্ত্রো মন্ত্র শাপ পূর্ণমাত্মাণমহোভি। ভাব। ॥১০॥।১০॥ মদিতু শহুকলে বাহ্য সরো ইত্যো বৃহু জ্ঞানত্ত্বাতি তিষ্ঠতি। উড়ো যুড়ো নিষ্ঠ। সৌত্তাকান্ত্ব ভূমিতিস্ব উঠিতি প্রযত্তুর। ॥১১।। বা স্ত্র রচি। বৃহত্তাণে ব্যবহারে ব্যবহারে ॥৪১॥
अङ्क १. अङ्क ४. अङ्क १२.] II ४२ II [सन १. अन १०. सूर ५२.
तिथिः शायातस्य प्रभुः येषु मन्दस्य । इद्द् गणं सूतसरस्यं
चाकनोऽन्नविकं शोकमाः रैल्ले द्रिथि। II ४२। चरिद्वा चावे
महते वृद्धस्वर्गः काशीवते वृद्धायामिंद्रः सुत्वते । मेनाभवे वृष्टी-
वृष्टयस्त्य सुकृतो विशेषा ने सर्वनेषु प्रावच्छ। II ४३। इद्द्रे भुजायिष्य गृहाः
रघुरघुसूरीररुकः इद्वः चतुर्विंशतिः प्रयत्ता। II ४४। हर्दे नमो वृषभार्य
स्वराजः सत्यरूपायः तवसेदिवाय। निरनिर वर्णार्यः
वारीः । स्वाक्षरिनिम्द्रः शर्मेन्त्याम। II ४५। II ४१।

II ४६। II ४७। सथय जातार्या। I इद्द्रे। II ४८। ४९। वगतरी। II ५०। विधुः

II ४२। तयुः सुभें मन्दया स्वर्णिद्वे गमन्ये सत्यं सुभ्यं साक्षात
भीः। छाया न वाज्ञ हवनस्यं रघुस्त्रें वृद्धायामवस्ते
सुवृजितमिः। II १। स पर्वते न भूल्योधव्युःः सहस्रमूर्ति-
स्माविषेधा वावृः। इद्द्रे ययूँतमवधीचदीवृत्तमचारणी-सि
जहैः वायोः संगर्षः। II २। स हि हरी वर्षिते वृष्टि अधेनि
शुद्धांगभीः मन्त्रां मनीवितेः।। इद्द्रे तमसे सप्तस्यां
भिया महिश्वरायति स हि परिपर्यः। II ३। आ यं पृष्ठां
दिविः सब्बाहिंस: समुद्रं न स्वभःः स्वा अकर्षणः।। तं वृष्ण-
हले अनु तस्यस्ततः: शुष्का इदाम्राता अहुःस्व:। II ४।
अभि स्ववृषिं मदे स्वा युध्यस्त: रघुरित्रिव प्रवेशो संसुध्यतः।।
इद्द्रे यत्त्रवी धृश्मांशोः संगर्षः मिन्नवलस्य परिपर्यः
जितः। II ५। II ६।। परेण घुष्णा अंतिते तिथिभिः प्रेक्षोषष्टी
रजसी बुधमार्गंयत । वृष्टयस्त यत्त्रवृषे हर्दोभित्वः निः
जैवः हन्नोतिंद्रत तन्त्रः। II ६। हर्दे न हि लां न्यूःवृषे-
तिष्मै श्रायनस्य प्रसभृता: वेषु मंडते इंद्रे वर्णा सुतसोमेशु चाकन: अनविया छोर्के चा रोहसे दिवी ॥ १२॥ चार्दा: छोभी महते वुच्चस्ये वृक्षीं विंते वृक्षाया इंद्रे सुन्नते मेना भावव्रुष- गमयस्य सुमतो विषया इति ता ते सर्वनेशु प्रसवाया ॥ १३॥
इंद्रे नर्म: वृक्षायां सुराजे सत्यसुपाय तवासे सावाचि
ब्लमिनु इंद्रे वृक्षे सर्वविवा: समतु सूरिसम: तर्क शमेनु
स्याम ॥ १५॥ १६॥

॥ १६॥ तं सु मेष्यं महय स्वःविर्दे शर्तं वर्षं सूरभ्यं सारं
इंद्रे सारो न वाजे हृवनिहय्यं रथं चा इंद्रे वृष्ण्यां चावथे
सुवृक्षिस्म: ॥ ११॥ स: पर्यंत: न धर्मवेशु अच्छुं: सहस्वस्चजि: तनिविशेषा वृक्षे इंद्रे: यत् वृष्ण्य अर्वथित नृद्रस्वृत्त उच्चन्
अश्रुशिस्म: जबल्पा: चंपसा: ॥ २॥ स: हिहुर: वरिष्ठ वम: अध्यनि
चंद्रस्युः: मद्दश्य: मनस्सिस्मी: इंद्रे तथे मुखे सुसभापथ्याया
प्रिया मंहिशस्म: स: हि प्रभु: चर्चसा: ॥ ३॥ चा यं पृष्टं
तिष्मै दिति सोहस्वनाहिष्य: समुद्रे न सूरभ्यं स्वाच्छिन्द: तथा
ब्रह्मतं तेश्यु: जतयः रुपाचा: इंद्रे व्यासा: चहच्छतपव: ॥ ४॥
सभि स्वस्वृविषे मद्दा ब्रह्मयं वर्षमाण: रुपरी: स्रवाच्छ तस्य: जतयः:
इंद्रे यत ब्रह्मवृक्षाणा: चंपसा भिन्तत चुलस्य परिधीनस्य इतव
पित: ॥ १५॥ १३॥ परित्वे इति गृह्या चतुर्व तिर्लिते शर्च: सारः ब्रह्मी
रजस: वृक्ष चा अर्पणाणी वृक्षस्य यत् प्रस्थे दुः: सुगृहिष्ठयन: निजस्य जन्यं हवी: इंद्रे तन्यतु: ॥ १६॥ हृद्ये न हि ला निजस्य चतुर्वति
वृक्ष यज्ञवत्तम रोदती मद्दे सुतस्य श्रवसाभिनिधिरः।

यदिभिः पृथिवी दश्यभुजिपर्हाति विष्णु ततोत्त पूज्यः।

धामनि श्रवसा बहेषां उः धामनु श्रवसा बहेषां भ्रमन्।

नमस्य पारे उः भौमनः स्वभूतीवा श्रवसे धृश्यमनः।

परिभूर्षा दिष्कः ॥ १२॥ विज्ञामार्गा आंतरिकः महिलास्य नयनम्।

न वस्य द्वारापृथिवी अर्हु श्रीमतृ राजसे श्रातामकः ॥

दीप्त स्वरूपिः मद्दे क्षास्य श्रवषय एको श्रवस्कृते मनुषयः।

आचेतमा महत: सतिमासानाहि विघने दुवासों व्रम्दचन्तु ला।

वृक्षस्त्यायुष्मित्तां वृजेन निवसिद्ध प्राप्तां जयंच्च ॥ १५॥ १४॥

चौथे चाप महे भारसमिति गिरे इंद्रायं सर्वने विवक्तः।

नू चित्रि रल्ल सस्तामाविद्वृजा तुहृतिद्वृजः।
माने यज्ञोत्सव ऊपर धातु ज्ञात श्रीमान चूम्बक ने गुरुर्वी जिते न देश नर्माण नृत्य वर्णः न तत्तत्त्व वर्णः स्वभावितसङ्क्रमणः ॥७॥ ज्ञानवान् जन हरिस्बन् संभृतं ज्ञातं तं वृत्तं मनुष्येण गातुरमन् रघुः। रघुः च जायसि रघुराजः। दृष्टि सा सूर्येषु दृष्टे ॥८॥ बुधः स्त्रोत्तृत्व रघुसङ्क्रमण यत् उक्त्वे अनुशासनाः। यत् मानुषस्य अभ्यासः प्रवेशं ज्ञातः स्त्रे नृत्साधनः। स्मार्तः रघुसम्बन्धः ॥५॥ ची: चित्त भृस्ति रघुसन्वानाः ॥</div>

यत्र इतिथु संहति दस्ते भृजः। रघुहि विभाषा तत्तत्त्व कृष्णः। रघुः सान्य तस्मै महस्यजनाः। विश्वं ज्ञात सत: द्वाया श्रवणस्व गुरुत्रा ॥११॥ तद् भृत्य पूर्वे रजसः। विश्वस्रोमन:। स्वभूतिः स्रोहाः। श्रवणस्व ध्यात्मस्मान:। चुकुरे भूर्मि प्रतिष्ठानाः। स्मार्तः स्मार्तः विरः। श्रवणस्ते पतिः। भृत्य चा चा तद् ॥१२॥ न सुतव्रप्रतिष्ठानाः। गृहिश्रवः। चूजस्य गृहिश्रवः पति:। भृत्य स्वेता चूजः। अंतरियः महःस्य सत्य चूजः। नलः। चूजः तावणाः ॥१३॥ न यस्मे धारायुपासितः। चूजः वाचः। न संध्यः। रजसः। तांत्रिकः। चूजः चूजः। न उत्तरकृत्यः मेते आस्य यथः। एवः। चूजः चूजः। विरः। चूजः चूजः। ॥१४॥ श्रवणस्व ध्यात्मेऽन्तः। सत्त्वस्य श्रवणोऽपि। विवेकः देवाः। रघुस्मान:। चूजः चूजः। वाचः। भृजः भृजः। चूजः चूजः। ॥१५॥ ॥

#53# निः जन मुं सूर वाचः। महे पहारमहे गिरह:। इदाय जनाने विवस्वतः। नु चित्त हि रामेः सत्त्वस्य रघुसङ्क्रमणः। न दुःकृति:।
विश्वेदेशु शस्यते। ॥ १॥ दुरो अर्थस्य द्वए ईश्वर सुगुन्धस्य वनस्पतिः। शिखारः प्रदीपः अर्धांको-मकर्षेनः सखा सखिंद्रस्यमिदं गुणीमैसि। ॥ २॥ शर्वीं वंदे पुलक्षुधयमम तवदृशिमितस्येकते वासु। अर्नः संगुर्याभिषू मा भृतः मा लाभते जरि:ः कारसंजीवी। ॥ ३॥ एभिमितिः स्रुवनाः एभिरिहिनिएतर्ग्यार्गार् अर्न-तिः गोभिराशिनाः। इंद्रश दस्यु दुर्योंश इत्यहितेष्वेन्दुषः समीरः रेणेहि ॥ ४॥ सर्मित्वृ राया समीरः रेणेहि सं वाजेहि: पुरुष्टीर्यभिचर्भुः। सं देवा प्रमल्या बीर-गुणस्या गोचर्यायार्गावतः रेणेहि। ॥ ५॥५॥ ते ला मद्दा अमदुनानि वृष्ण्यानि ते सीमासि वृष्णहवेशु सत्यते। यक्षारशि दश्य वृष्णायम्याति वहिष्ठिते न त्रस्यांगिः भृह-यः। ॥ ६॥ युधा युधमुषु चेदेभि धृष्ण्याय पुरा पुरं सर्मित्वृ हंस्योर्जसा। नम्मां यदिः सख्या परवसिन निब्धेयो नमुनि नाम मायिन न। ॥ ७॥ तं कर्जुमुति पहरं वाहिष्को-जित्येष्वातिषभित्व चते नी। लं दुता बंगुर्याभिनितत्लु-रात्रिनादृ: परिषुता क्राकोभन्ना। ॥ ८॥ तमेताश्रन्यार्जी विदेशांबंधुः सुधर्षस्यसोपदनसुः। एषी सहस्ता नविन्ति नवं चुनति न च क्रेण रथ्यां तुष्प्यादवासकृ। ॥ ९॥ लम्बाविष सुधर्षस्वं तवोमिनिष्क्य चार्मभिरंडु तृष्टेयायां। लम्बसि कृत्तमितिषिवनमायः महे राजे यूने कार्धनाय। ॥ १०॥ य उज्जाले देवोपराः सखायाले ब्यावतमा आराम। लां स्तोयामल लिन्द सुभीता द्रवीय आँ:ः पत्रं दर्षते। ॥ ११॥२६॥
मा नौ ऋक्षिणमण्डगवन्यूपृवंहैंसि नहि ते चांतः शर्वसः परिगण्ये। अञ्जीदयो नहोऽरोऽर्हवन्तवः कथा न कष्टोऽण्यभिमायसा समारत॥१॥ अञ्जी श्रुतिकथा शक्तिके शर्विते शुक्लांतमिदं महयंभवि हुहि। यो धृष्णुता शर्वसा रीदसी उभे वृषा वृषान्त वृषभी नृज्जते॥२॥ अञ्जी दिवे बृहुंते भूष्यं बचः स्वारं यत्स्त धृष्णानृ धृष्णनमः। वृष्णं भुआ महुँरो बहेणां कृतः पुरो हरिःणः वृषभी रथो हि री॥३॥ लं दिवी बृहुत्सः सार्दुः को-प्रयोऽव क्षणमा धृष्णानां भर्मानं भिनत। यन्मार्दिनां दिविनां मांदिनां धृष्णितः गम्भिरसंभारिन्य नृत्यवसिः॥४॥ नि यष्टसिद्धम् ऊष्मस्य मूर्यमनो शुष्यस्य विंडुविनो रीहवाणः। प्राचीननि मनंसा बहेष्यांवता यदुहा चिन्कृशः। कल्या परी॥५॥१७॥

लमाविनः नद्यं तुवेशशं यदुः लं तुवीति वर्यं शताङ्गहृत। लं रयमे-तं मृणे धने लं पुरी नवन्तिः दैभं नव॥६॥ च या राजा सत्यति: श्रुशुवुजज्ञो राज्ञां: प्रति यो: शास्मिन्यति। उक्षा च यो श्रंभिग्राणाति राध्यसा दानुरस्या उपरा पिन्ते द्रि-व॥७॥ असमं श्रुषमसंवान मनीशा प्र सौमया श्रुरस्य संतृ लेनेः। चे तं इरु टुम्ही वध्रेयति मद्धि ब्रुंच श्वारिः व्रुषायं च॥८॥

तुष्डाण्ये बुंडला अञ्जीतुदधास्मृदृक्षालमस्ता इद्यपाना:। ब्रार्चुहि तपेयाः कामकाेशामश्व मनों कसुद्धिचत्व वृषभ॥९॥ अपा-दितिहस्तवर्त्तं तमोऽदत्तृवृत्तस्य जटेरः परेः। उभी-मित्रों नेको विपीतां हिता विष्णा अनुहा: प्रवाक्षेरु जिन्ते॥१०॥ स श्रेणृधमयो धा ब्रुहमसेम हैं मद्धि खर्चो जनायाः-
वर्णतः शर्या: परिपुर्णात्मक: नर्वः रोहितवत् वनाय कथा न
कोटी: भिन्नताः सं: यात्रूः।।१॥ अत्र शुक्लाक्षेपः शाक्तिने सार्निचते
ज्ञानते इत्यः महात्माः अभिमन्युः यः वृष्णानां शर्यासा रोहितसीः
उभे: बृहां वृष्णदता वृष्ण: निःस्फुटिते।।२॥ अत्र दिने गृहते
मृत्युः वर्ष: स्वाधिनः यस्य धृतता: धृतत मन: बृहात: भ्रवयः
अतुर: बृहेष्ठा कृतः पुर: हरिःश्च वृष्णम: रथ: हि स:।।३॥ नं
दिव: बृहत: सातुः कोपः अर्थ मनाः धृष्टता: शर्यं भिन्नत यत्
भावनाः: संदिन: मंदिनाः धृष्टा चित्राः गम्यंक्तः आशानैः नृत्यण:।।४॥
ति यत् वृष्णाक्षेपः सत्यनाः सूर्यनिन्वति: शुभोऽस्य चित: मंदिते
न: रोहितवत् वनाय प्राचीनेन मनसा बहेराचा वित्त: यत् गम
शित: कृष्णः: र: ला परिं।।५॥१॥ लं आशिष्म नर्वेऽतु: तुवे वेस्य यदु
नं तुवीर्तिः कर्म्य: शत: ऋक्तोऽतः लं रथेः एतस्य कृत्याः धने नं पुरः
नृत्तिः एभ्य: नर्वः।।६॥ स: उ राजा सत्यपरमत्वः भूमुखान्त जने
रात्वेऽह्य: प्रति य: शान्ति इथिरयुक्त: वा: य: अभिःगुणौतः
राधरसा दानु: अची उपरा पिन्यः दिव:।।७॥ अत्रस्य ऋष्य
संभोगाः सत्याः मनीषाप्रा: सोमस्वप्तमः: अर्पयस्य संतु: नेमेयेते ये
ते इंदु दुरः: तथे धर्मरूपः कर्म्याः स्वच्छ: चौथितिः महिः चौथ च्यविरं चृत्यः च।।८॥
तुव्रः इत्य एते बुद्
ला: आदिक्षुद्ध: चमूःसदृ: चामसः इंदू: रासाः: वि: अत्युक्तः
नर्वे र्याः एवः अर्थ मन: वस्तुः देवस्य कृष्ण:।।९॥ अभाः
अतिस्विन्न: प्रश्रुतं एवः तर्मः चंत: वृष्णयं जोतेशु प्रवेत्त: अभिः इन
इंदूः नर्वः: वृष्णाः हिन्ता: विष्ण्य: अनुस्मार्या: प्र खेपभिः जिम्ब
ले।।१०॥ स: चेत्तवृष्ण आर्थियं धा: चूर्ण: श्रस्ये नहः चूर्ण: जनाधारः
विद्वेकोपसनेषु विद्वेकोपसनेषु
चेदिको तत्यथा रक्षा च नो मूलोऽपि पशि सूरीयाये च नः स्वप्ना रुवे थाः ॥ १९॥ १८॥

|| १-४ वाच चारिका: || भृगः || चारिका: ||

|| ५५॥ दुर्बिन्दस्य वरिष्ठा वि प्रमुखः इत्यं न महा पृष्टिवी चन प्रति। भीमलुक्तिब्राह्माण्डिनियस्य ज्ञातः चिरीकी वर्णं तीजसे न वंशं: ॥ १॥ सौ ज्ञाएऽवो न नाशः ससुद्रितः प्रति गुष्णाति विचित्रिता वरीमभिः। इत्यं सोमव्यस्य पीतवं पृष्टिये सुनात्त सुभ्या जोर्जसा पद्मये ॥ २॥ तं तत्रिम्यः पवेतां न भोजसे मृत्युर्मृयायस्य धर्मंश्चारिकयो ज्ञातः। प्र चौन्येश्वरेऽत्वातैति चेलिके विष्णुस्या उयः कर्मशे पुरोहितः ॥ ३॥ स इत्यं नमस्तुचिंबिचिंस्य चारह जनेषु प्रभुवाया इत्यं। वृषा हंसकुंबिति हर्षेण वृषा छेत्रेया चेनाः मधुवा यदिन्त्यात् ॥ ४॥ स इत्यं समाधानस्य मृत्युंतः कृषोऽति गुष्णा जोर्जसा जनेषुः। चर्क चन चारहं त्वाय वायुः चतुर्मान्तं वायुः चन नियन्त्रितेः वर्तः ॥ ५-७॥ स हि चववस्यः सर्वाधिकेऽपि कृषिमा कृष्णा वृजान्न जोर्जसा विनाशयनः। ज्योतिःशिशु कृष्णचर- वृक्षाकाशिय यज्ञवेत्र च सूक्तमुः सतेया याहः सुर्याः ॥ ६॥ दूनायः मात्रः ोमाववनसुतः तेजवाचा हर्षी वरुणश्चयुतः कृष्णियं यमिष्ठाः सारणयो य इत्यं नते न न ला केला च तथावत्सं भृकुर्ष्याः ॥ ७॥ चार्क- चिकतः वसु विभाष नाळपोरमम्मव्यां सहस्त्रास्मिनः छुटी देभे। चार्कमालायतो न कान्तिनिन्दनुर्वे ते ब्रजवांदु भूर्यः ॥ ८॥ २०॥

|| १५॥ १-५ सव चारिका: || भृगः || चारिका: ||

|| ५६॥ एष रुपं पूर्वकर्तश्व महास्त्रजीवीवर्णो न योशा- सुरदंगस्त्य स्वैरेकि:। देखी महा पायते हिरण्ययं रथमाण्डवृष्या
॥ ५५॥ दिवः चित्त सत्य वरिमा वि पप्रेण इंद्र न मुहा पृष्टिवी चन प्रति भीिं: तुविभाषान् चूर्णिक्षणं: श्रास्त्रप: शिशिति चवज तेजसे न वंशं:॥ १॥ स: श्राशेष्: न नद्य: समु- दिवः प्रति गुणांति विषारिताः: वरीमध्व: इंद्र: सोमस्य पीतवेः वृषङ्गते सनात: स: युध्मः छोरसि पनस्यंति:॥ २॥ लं तं इंद्र पर्वतं न भोजसि महः नृस्मद्नयं धर्मेष्यां दर्ज्यसि प्र वर्तिषाण देवताः श्राति चेव्ये विषारे उष्य: कर्मेणे पुरः सहित:॥ ३॥ स: इति बने नृस्मद्नयं वच्यसि चारहो जनेपु मृदुविवाहाः: इंद्रियं वृषं छुटे: भवसि हृगित: वृषं कृषिघी महं तव यत्व इति॥ ४॥ स: इति महानित संक्षेपानि महानि कृषुषर्ति युध्मः: छोरसि जनेभ्य: अर्ध चन चतु द्विती विषिंशत मते इंद्रयं वर्ण निरंधनंद्रते वर्णं॥ ५॥ ५॥ स: हि च्यवस्यस: सदनानि कृषिमां क्षया वृहान: छोरसि विश्वास्ययान्त्योोधी दः कृषिङ्गः चूर्वकांशि वर्त्वे अर्धं सृष्टिः सतेर्वेः अध: सृष्टिः॥ ६॥ दूरायं मन: सोमस्य पाववन ालु ते चर्वाचर हरीं: वंदनस्याृतु श शृणि यमः: सारस्य: ते इंद्र ते न ला केत: श दश्यवित्ति भूरीय:॥ ७॥ यमेव दृष्टं वर्तु विविधिः हस्तयो: श्रायांशहें तय: तत्वे शृण: दृष्टे श्राद्वृत्तास: श्राद्वृत्तास: न कृप्याविन: तनुषु ते अनाय: इंद्र भूरे:॥ ८॥ २०॥

॥ ५६॥ यस्: प्र पूर्वच: अर्धतः शनयं चूर्विष: शरयं: न गोष्ट: उत्तर चार्यस्य भूर्येविष: दस्य सहे पायस: हिरण्ययं रण: चार्यवृन्य
हरियोगमृंगस ॥ २१। त्व गृहस्योऽन्मा नेत्रविष्ठः परिवेशः संस्कृतं न संचरणे सानिष्ठाः। परिति दृश्यस्य निद्रयस्य नू सहीैं गिरिः न वेणा अथि रीूऽ सत्सा। ॥ २२। स तु वर्षीमहाः वरी यु मात्स्य गिरिभूतिने अन्तजते तुजा शर्वः। येन भूवने मात्स्यनह्मायसी मर्दे तुध्र आहूत्र रामथ्रि दामानि। ॥ ३। हेवी यद्य तववै लाभृच्छताय इदं सर्थकऽप्रसं न सूर्यः। यो धृश्वाणा शर्वसा वार्ति तम इर्ति रेषुण वृहदहीरिवः ॥ ४। वि यत्रिरो धृश्वमांजुं रजोतिन्तिहिप्प रिव आतासु वुहः ॥ ५। स्मर्मित्वः यन्दे इदं हृद्या हृद्यावृण निर- र्पामाप्रें ध्रुवेणय। ॥ ६। तं दिवे ध्रुविः धिष्य जोरसा पुष्पिष्या इदं सदनेवु मात्स्यः। तं सुतस्य मर्दे चारितं चपो वि वृषस्य समाया पानाः ॥


॥ ५७॥ ॥३। सयं चारिकः। ॥ ५८॥ ॥गरी।

॥ ५७॥ ॥ महास्य वृत्ती वृहदये तुध्रुऽप्रमय तबसे मति भरे। ख्रापामिव अव्रो। यस्य दुधेरे पार्थो विशायो शर्वैः धर्मावृं। ॥ १। अथ ते विषमानु हासवबुद्धी चापो निवेद सवना हविव्यां। यातवैः न समाशित हर्यत इदुःस्य वजः धारितं हर्यतः। ॥ २। ज्ञानी भीमाय नर्मदा समस्यर उस्य न पुञ्च आ भरेऽपनीयसे। यस्य धाम शर्वसे नास्ते इदुः ज्योतिरकारे हर्यते नायसे। ॥ ३। हुमे तं इदुः ते वृहद्ये पुष्पुऽप्रम ते लाभ्य चर्मादित्व प्रभृतिः। वृहद्ये गिरिखोपि गिरिः सर्गलोकीर्तिव्य प्रतिः नो हर्ये तये च चः। ॥ ४। भुर्ष किं इदुः बिष्य्यते। तवस स्मस्य लोसुलधायका- समाय पृष्ट। अनु ते बीष्यः बीष्यं मम इदुः च ते पुष्पि च
हरिश्योगं छायर्सं।
तं गृह्यं: नेमनुःश्रवं: परिप्रेयसं: समुद्र
न संस्चरिते सन्निधयं: पत्त्वेऽद्दस्स्य विद्यर्थ्यः न सह: गृहिर्न न
चेता: ब्रम्हि राहेन तेजससं।
सं तुर्वियं: महानुः चैरिशु पार्थिवं
गिरे: भृति: न भाजते तुजा शर्वं: वेने शुष्क्षा माध्यमेन चायसं:
मदे द्रुपं: आभूषु रुमयंतं निद्धार्मिनं।
देवी यदि तिर्थं रीविती
सार्वृङ्गा जतन्ते इदं सिद्धं उश्रसं न सूर्यं: य: धूषुर्णा शर्वसा
वागन्ते तत: इयर्थं रेषु सृष्टं ब्रह्मलालंसनं।
वि ये यतं
तिर: धर्ष्यं अश्रुंतं रजगाः: अर्निकेयं: दिवं: आतामसु वहीणा
संस्मिर्जस्ये यत् मदसं हसी: चाहनु वृषं निद्ध: सः चोच्छः
अस्तेच्छः।
तं दिवं: धर्ष्यं धीशे श्रेष्ठसा पृथ्यया: इदं सददेयं
भार्तन: तं सुतस्यं मदे चिरिश्य: खापं: वि वृष्ट्यं समयं पाप्ता
स्खुज:।

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहत्संरये सृष्टनुष्माय तवसे
मतिः भोरे अपांसिक प्रवध्ये नव्यं: दुःखर्वं राध: विष्या आघु
शर्वसे अर्पच्चरुं।
सर्वं ते विच्छं चारुं ह चार्म्यं इर्थं अर्पः
निबार्श्चं सर्वं नक्तीत्वं: यत् पवित्रं न संस्तुणी नहर्मतं:
इट्रस्य वस्थं: चार्थिता हिर्यगमः।
स्मि भीमायं नर्मसा सं
अध्येरे जग: न सुखे शा भरं पन्तीयमेन यत्वं धार्म परवः: नाम
इट्रियं ज्योतिः: यक्कारी हरितं: न चार्यसे।
इसे ते इदं ते वर्मम
पुष्क्तमतं येन लाद आर्थवं चर्ममसि प्रभुवस्यसं।
नयं तत्
खुजः: गिरे: सर्वंत्य चोषण: इर्थं प्रतिः न: हसी तत्
वर्मं।
भृती ते इदं बीरस्थि: तव्य स्थनि चार्मस्य खूनु: मच्छवनं
कामेच्छ: शा पृथ्यं चारुं ते द्रवी: बृहती बीरसि: समे इर्थं च: ते पृथिवी
नू चित्तसहोजा छावृतो नि हूँदते होता यहूँतो चर्म- 
बशिक्षलं:। वि सार्वित्थिनि: पुष्पिको रजो मम चा देवताता 
हविंसा विवासाति।।१॥ चा स्वमदर्श युवरान्ती हर्जरस्त्रृप- 
विषष्ठतस्यथेषु तिष्ठति। चायो न पृथं मुँहितस्य रोचते दिवो न 
सातु ग्नितवाचिकिन्तु।।२॥ चित्ता सुट्रेभ्रिवासुबिनि तुरोत्त्वातो 
होता निर्षसी रायुषांकर्ममये।। ३॥ वि वाताजूटीं चूसंसु तिष्ठते 
वृषां दूधूभि: शुरुवां तुविष्णुविनि:। तृषु यदे म्वेदिनो वृषायसे 
सृष्णं न एम हुण्टूमें हर्जज।।४॥ तपुषीभो वन चा वाताचोतिती 
यूथे न साह्ये चर्म वाति बंगं।। ममिवज्ञान्यतिं पारजसा 
रज: यातुसुरार्थं भयते पति: विवाहः॥५॥२३॥ दुष्टूः भृगोऽव 
मातुसिद्धो रत्न न चाहा सुहं हङ्कवं जनेभ्यः॥ होतारस्ये चर्मिन्छि 
वरेण्य निषं न षेवेन दिशाय जन्मेने॥६॥ होतारस्य सत्ता जुडौऽव 
जिन्नं न व्यापाय वृषीते अन्धरेवः। चायिं विशेषा मद्यस्रावं 
वसूलान्स सप्तवेनि प्रवर्त्ता वामिर रले॥७॥ चाबिर्द्रा वुती तस्या मी 
स्वयं स्वसुविनो मिष्महः श्रमेद यसः \ चाये गृष्णान्तर्महं 
वृषीवो नापायुर्बिरायस्तीमिनि।॥८॥ भवा वर्ष्णं गृषणे 
विनायणे भवता मधवन्यवर्षाण्: श्रमेद। उद्दायं चांहसी गृषणं 
प्रार्थेयमुू धियायसृजेगम्यात्॥९॥२४॥
चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे चौथे
व्यायामः इस्ते सुमार्गस्य सुन्दरे ले विष्णु सृज्ञानतां माधवाः।
बैशाङ्नर नामानेव सप्तीकं स्थायेव जना उपमिज्ञायंश।
मुख्यी द्विनामां नामाहिनिः पृष्ठिया त्रयोभवर्दती रीढळयोः।
तं बो देवासिः जनायंत देवं वैशाङ्नर ज्ञोनिरिदारायं।
त्ता सूर्ये नकरणं स्रवारी बैशाङ्नरे दंपिरेःसा कस्मिनं।
होय तत्र हस्तश्रेणीक्रियेषु या मानुषंविहस्ति तस्य राजा।
बुधस्ते सम्बन्धाय पूर्वी बैशाङ्नाय नृत्तमाय यथा।
नित्यलिङ्गश्रेणविशिष्टे गाढ़े जातवेदो बैशाङ्नर पि सिरिः महिम।
राजा कृष्णान्याय मानुषेऽनुच्या दुष्प्रश्वाय चार्चितखचाय।
प्र मूर्त महिमसे वृक्षस्य वोऽं मं मूर्त्तिः सचिवै विभाबी।
बैशाङ्नरके धसुर्म-संसाक्रियाया अन्यंताकावः अवबंशं भेतत॥
बैशाङ्नरी साहिष्या विश्वविश्वास्तेसबं जयति बिभावा।
शातवनये शृङ्गिनीभिरसिः पुण्यसिये जाते सूर्यान्तामानू।

॥ ६० ॥ १-३ नोचा गीतम: चरिन: विस्पु।

॥ ६०॥ वाहिन यथासं विद्यवास्य केतु सुप्रार्थं दृष्टं सहस्त्रसं०।
विजन्मानं द्विमित्रविन श्रस्त्रं राति भर्ष्यगिवे मानति-प्रथा।
संतव्य शासुष्णर्माण्यसं चाचते दुल्लगिवे सुनाये।
दुस्विक्रियायां न्यस्तादि होतापृथ्वीये विश्व-तितविशु वेधः।
तं नरस्त्री बुध आ जायरामनम-सतसुखीर्द्वितिन्याः हत्ता।
धृष्टिक्यायं वहेि मानुसाः प्रश्वंसंत भर्ष्यावे जीरजंगाः।
व्ययः इति अष्टादशः ते राज्ये नेवी विषेषे चासूतः मान्यते वैशानकर नामिः चासि कितिहनां खूर्षांगव जनानं उपस्मितम् ग्यांशम् ॥१॥ सूयिठे दिवः नामिः चासि पुर्णियः अर्थः जानवत् अर्थां रोदस्योऽसां तं न्या देवासः ज्ञानवं देवं वैशानकर ज्योति्गतम् इति चार्येयः ॥२॥ चा सूर्ये न रूपम् धुवासः वैशानकरे दुधिरे अध्या वसूनि या पवेतिसा और्षवीथु अपसुवा या मानुषेषु चासि तस्य राजा इति ॥३॥ शुष्ठीस्वयूः सूर्ये न रोदसीः गिरे होतां मन्तः से दस्यः स्वःसूते सब्धस्रुचाय पुरैः वैशानकर्य नृस्तमाय युही ॥४॥ दिवः चित्ते इति च ते बृहत् जात्वचेऽयेः वैशानकर प्र रिदिचे महिषलं राजा कृष्ठीनां चासि मानुषीयाः गुःसा दुश्येमि बाविष्टाः चाकृतः ॥५॥ प्र नु महिषलं बृहत्व्यस्व वोचि यं गुरवं वृष सहसे सर्वते वैशानकरः दस्यु चासि जघन्यास् अर्धूनोत्क काहाः चार्थ शर्बरं बेतु ॥६॥ वैशानकरः महिषा विशास्वकृष्ठि महर्षवजेशु यज्ञः विभासवा शास्त्रचनीये शालिनीभि चासि पुरुषस्नीरे जरते सूत्रान्तिकायान् ॥७॥२५॥

॥६०॥ वहि यशसंस विवर्ध्यस्य केतुं सुप्रस्स्वस्तं दृष्टं सदा सर्वं विस्मात्तः रूपं इव प्रस्तस्तं रातिं भरतं भूर्गवे मातरि-ख्या ॥१॥ चासि रातसु जभासः सङ्गते हस्तिक्ष्मत उषश्रेर्यः ये च मलैः दिवः चित्ते पूर्वि न चासादि होतं चासपुर्खसे विश्वर-पति मित्र सूष्टु एकाः ॥२॥ स्त नवसीषी दुद्वात्सा जायेमानं कृष्नात् सुकृष्णात्यः मध्याच्छिन्ते चासिः यं चौर्यजने मानुषासं प्रस्तस्तं अयूर्यं त्रिज्ञानं ॥३॥ उषिकूः पावृष्टः वसुः मानुषेशु
वरेक्षो होताधाय विषु। दर्मूका गृहपतिर्देम स्वात्र रामाश्रयं-बद्रिनिपाठी रणीशारण।

तं लां वचन परिमाणे रणीशारण म प्रशस्ति महतिभर्गतमसः। श्राद्धु न वाजंभरं मुजयंतः प्रातंमेष्यु धियार्वसुरेज्यमानः।

50

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।

19। ईश्वर 89। नोथा मृत्युः। इंद्र। विभ्रुः।
वरेक्षः होतां सङ्खायिः विष्णु दस्तुः गृहः परति दृश्येन चा सङ्खिः
भुव्न रुपिता रथिश्यां। २७।। तन्त्र वर्ण द्वितीय चम्पेयों प्रथमः
सृतीभिः गोत्रास्माः। कृष्णु न वार्ज्जनें मूर्तेयत्
प्रातः मुखु धिमाः चंसुः जुगुणायाः। २८।।

॥२८॥ ऋषि इत्य जै प्रवृत्तं तुरायं प्रवृत्तं न ह्रिमि सोमम
माहिनाय कृत्तिमाय कृत्तिस्गच्छे चोह इश्वरो वहार्यं बहार्यं
रात्रिस्तमाः। २८।। ऋषि इत्य जै प्रवृत्तं शिवं याति भरामिः
सृतीभिः चार्यें सूक्ष्मबुद्धि इश्वरो युद्धम सनीशा मनीशा प्रात्माः
पल्लेः धिमाः चंसुः जुगुणायाः। २९।। ऋषि इत्य जै चार्यं उपसं शिवं शिवां भरामिः
सृतीभिः चार्यें महिंशं सृतीभिः मनीशां सूक्ष्मबुद्धिः चार्यें
सूरि चुवधेऽ। ३०।। ऋषि इत्य जै सोमम संहितम रथम न
तद्युपस्व तद्दस्तिनाय गिरतः। च गिरावेशस सूरि चुवधि इश्वरो विम्
शुभ्रेः मेधिरायाः। ३१।। ऋषि इत्य जै सर्विष्णु इश्वरम् इश्वरो
सबी जुहां सं चैंगे चाँबरु दृश्योक्ष्म वंडवियं गुरुयां इश्वरम्
द्रुमायाः। ३२।। ऋषि इत्य जै तद्युपस्व तद्वस्तम सबी
सबी राजायं वृत्तस्य चित्तं विदवत येन मस्य तुजन िश्वान तुजयता
विवेशाः। ३३।। वर्ष इत्य जै मातृः सवनेशु सचः। महः पितृं
मुष्यवान् चार्यें सवनेशु मुष्यवान् विष्णुः पुष्चतं सहीयान्
विध्यं विराहं चित्तं चार्यें। ३४।। ऋषि इत्य जै च चित्
देवस्थं यज्ञीं। इश्वरो चाछी 'इहेस जमुयः १० परि धारापुष्पायीं
जेंहि उपविनम् न चाष्ये ते महिमान्यं परि जनाः। ३५।। वर्ष इत्य जै यज्ञम्
प्रिरो महिः स्वरम् विष्णुः पुष्पायः। परि चंतित्रिततां स्वराग्निः
इंद्रः दृश्यें चाछी विषे गृहिः सूष्कचारः। चार्यं चाण्यवसेः राजाय।।३६।।
॥ ५५ ॥ [म० ७, प० १९९, स० ६२] ॥
सब्देशं शर्वसा मृत्युंतं वि त्वृष्णुवेश्वर भृष्मिरं: ॥ गा न द्राश्चा
शाक्तिनरसुनंकुटिभि द्रोधी द्वारे सर्वविभि: ॥ १०॥ २८॥
स्मिर्वेतु
देशसा रंगं स्तंभं: परि द्वारानं तीमयंचत्। इश्वरकृत्तवा
दुःस्वनात्वान्ते गार्धं तुवेरिः: कः ॥ ११॥
स्मिर्वेतु प्र भर्त्र
तूहुजानो वृष्णुय हर्ष्मीश्वन: किसेधा:। गीये परे वि रंगा नि-
र्लेखम्बोधीस्या चर्ची॥ १२॥
स्मिर्वेतु प्र दुप्रि पूर्वाशि तुरस्त
कमांशि नभ्यं उक्षे:। युधे वर्धिन्यान आयुधव्युरशायमाणी
निरिखाति बालूच। ॥ १३॥
स्मिर्वेतु भिया गिरीवच हार्ष्या धारां
च भूमां जन्यवंशुके। उपों वेनस्य जोगुवान श्रूणिः सत्यी
भृवाभियेय नोधा: ॥ १४॥
स्मिर्वेतु दुव वद्यु दायेशानेको
रह्मे भृरीश्वन:। प्रतिष्ठा सूव धुपानं सोवृंज्ञे सुविभार्य-
वाणः ॥ १५॥
द्वानु ते हायापररणो सुवृशिक्षु बालाशि गोत-
मासी अधकन्त। ऐसु विश्रभवसं धिर्ये धा: प्रात्मेश्व भिया-
वंशुजेग्मायात् ॥ १६॥ २५॥ ॥

॥ ६२ ॥ प्र मन्न्हि शर्वसानाय भृव्यमांगृवि गिरीमलसे
अंगिरस्वत। सुमृतिभि: सुव्य चारोमियात्माथामासी नहे
विश्वनाया ॥ ११॥ प्र वी महे महि नमो भर्ष्ममांगृवि शव-
सानाय सार्म। वेनह्ने न: पूर्वः पिनरः पद्धः अर्थातो अंगिरसो
गा चर्चिदन् ॥ २॥ इदुस्या अंगिरसां चद्गी विद्व्यरमा तनम-
षयाय घसिः। वृहस्पत्तिनिमित्तिः विद्या: समुद्रियास्तिभो-
वाट्यं नरः ॥ ३॥ स सूक्ष्मा स सूक्ष्मा समा निर्मि: वहनो-
शालिः स्वयं: नवव्ये:। सुमृतिभि: फलिगंध्रमेश शक्ति वले
स्वयं इति एव शर्वता शूष्णां वि वृष्ण माने वृष्ण इति: गा: न
मायाः: चावनी: स्वरुप्नत अभिष्म चर्य: द्वारो षड्यम्भ: ॥१०॥१८॥
शर्य हरे जं' तेषाः राष्ट्र संविचयः: पारी यह वृष्ण माने सिरे चावर्यांतः
ईशानः धानुष दर्शायन तुस्म्य राष्ट्रमिते गार्थे तुर्यार्द्धि: कः: ॥१९॥
श्रीयो हि इति जं' प्रभृत तृतीयाः: वृष्णयाः चर्ये ईशान: निब्धेभ: गोः
न पर्ये वि रुद्ध गिरिर्वा इत्यन्त चाचिसि चापां चर्ये ॥२०॥
शर्य इति जं' प्र भृहि पृष्णार्यि तुर्यस्य कर्मार्यि नर्य: चाचि: पुष्चे वहा
द्वाराः: आणुभानि अध्यात्मांसि: निरःरिष्यार्थि चाचुनि ॥२१॥
शर्य इति जं' भिवा गिरिय: च हत्वा: धालां च भूमि जनुवि:
प्रजानेति: तपोः' चेन्ये जोगुवाम: श्रीयि: सहः: भुवान वीर्यि
नोऽध: ॥२२॥ श्रीयो हि इति जं' तत चारो दायि एवां एवः: यत वृि
भूरोः: ईशानः: प्र एतस्य सूर्यि पश्चातां सोऽस्ये सुलिन्त आवानि
इति: ॥२३॥ एव से हारियोजन सूर्यपृष्ठि इति श्रीयि गोत्रि
मासे: त्रुप्त प्रस्थेति स्वभावे धिये ध: प्रात: मन्यु
धियादेवस्वतु: जगायात् ॥२४॥

॥२५॥ प्र मन्ये हवलाताये शूष्ण वांगुर्य गिरिवासे शामि
रस्याः सूर्यपृष्ठि: भिवे सूर्यमियार्य चाचिसि माने नर्ये
वि५ कुतुताय ॥२६॥ प्र वे मनि मुणि नर्ये: भरवं त्रांगुर्य श्रव
सानाये समां येने नू: पूर्वी पितरे: पुत्राः: सर्वंत: चाचिसि: आगिरसि
ग: आविच्छिन्दन: ॥२७॥ इत्यस्य चागिरसि च कृष्णी विष्टु तरस्या तनत
राया धारिण्यार्थि: भिनन्न चाद्रि विष्टु गा: सं भृष्णार्थः
चावशंत नरः: ॥२८॥ स: सूरस्कुर्म: स: सूर्यना सत: भिवे: सुविक्रि
वादि स्वये: नर्याः भिवे: सुरस्कुर्मिषि: पुल्लंग: इत्य: श्रवि वादि
र्वेषा दर्श्य दर्शवः। गृहानी चार्गितोमििस्सु: वि वन्वसता
मूर्यशः। गोभिरः। वि भूत्या आणमय इंद्र सारतु दिवो रजः
उपरसालभयः। ॥ ५ ॥ । तः देवस्वतमस्य बर्मे देशस्य
चार्गितमङ्गले दंसः। । उपहुः यदुपरः श्रीविन्यन्मध्येयोः
नवः ॥ ६ ॥ । विषा वि वच्छे सनजः सनिति श्रुत्यशः
स्वर्यमानेनिभिएः। । भगो न भैने परसे शीमनचर्युरुद्रेिसी
सुरुः। ॥ ७ ॥ । सनालिंग परिभूमा चिर्वः पुवःणुवः
वुपः स्विरिएः। । कृषुभारक्रृषा श्रुणक्षिरभिप्रिया चरती
श्रुत्यशः। ॥ ८ ॥। सनेनमिस्सु सप्तस्यमानः सुहुदेिपार्ष शर्वसा
सुरुः। । श्रामासु चिर्वधिषे पुष्यांतः परः: कृषुसातु रुष-
देशिक्षेतुः। ॥ ९ ॥ । सनालसनीिठा श्रुनीरिवाता चता रक्षः
श्रुत्यः। सहोिीः। । पुसु सहसा जनयः न पल्लुदेवस्यांि
स्वसारीः श्रुह्यां। ॥ १०॥ । सनायुवोि नमसा नयोि श्रुविवे-
सूधवः मूतवः दस्म दृशः। । पातः न पल्लुदेवस्यांि श्रुत्यां
लाशवसाँवन्तः। ॥ ११॥ । सनादेव ताि रायो गम्भीरः
न छीरः। नोिर्दि दस्म यतं दस्म दृशः। । ध्रुवः भानि िजुः इंद्र धीः
शिर्भा श्रीवस्तवः न: श्रीविभः। ॥ १२॥ । सनायिते गोितः इंद्र
नथ्युवस्तुः हरियोजनाय। सुनीियायः न: शर्वसान नोिः
प्रात्मेशः धियारचुः ज्ञेत्रयम्यानाः। ॥ १३॥ ॥

॥ ५॥ ॥ ५-१ कोघो गोितः। ॥ इंद्र: ॥ बिन्हुः ॥

॥ ६॥ ॥ । लं महातं इंद्रः यो ह भुणिक्षीिवाः जानान्: पुष्पिवी
श्रीमे धा:। । यद् ते विषा गिर्यिक्षुः भिमा हृद्वाः
किरिणा नेत्रन्तः। ॥ ६॥ । श्राविश्री इंद्रः िविितता वेिरा ते
रवेशा टुर्यः दर्शिवे। ॥ ४४॥ गूणान्तः ऋगरः समि तस्मि वि
वः उष्टान्त सुर्येशा गोमि: सृंधः वि भूम्याः स्रोङ्गायः इन्द्र सानु
दिवः रजः उपरं धातभयः। ॥ ५१॥ तत् ज्ञः प्रयेष्टस्तमः धृष्टा
कर्मेऽदृस्यत्व चार्हस्तत्तमः श्रृद्धि दंसः उपरश्रेर वतः उपराः श्रा-
पिन्तः तपुः चर्गास्सः नरः: चर्गास्सः। ॥ ६॥ ब्रित्या विवः सन्तो
सानीकि: श्रायास्यः खर्णः अनेका: अग्रे भरे न मेनी पर्रे
विक्षोमनः धारारति रोदसी: सुरः सरसः। ॥ ७॥ सनात् दिवः
परिभूमि विवः सन्तो। पुनः: सुषुप्पु युवाः। भेमि: वर: कृष्णोमि:
श्रा उपः हर्षस्मि वरः: सन्तो। श्रा चर्गास्सः श्रायरास्सः। ॥ ८॥
सनेभि सुखं सुरः श्रमानमानः सुनृ: दाधार शर्ता सुरः सरसः
श्रामासु चितः दोधः पर्वं चांतः पर्वः कृणासु हर्षस्ती रोहि-
खीषु। ॥ ९॥ सनात् सानीकि: श्रायास्यः श्रायास्यः भुता वनरः
श्रायृतः सहः सभि: पुरस्तहः सजनयः न पल्लीः: द्रुव्यातः हर्ष-
सारः श्रायः। ॥ १०॥। सनात् युवः नरस्मा नवः अनेकः बरः: बरः
बुसुरः भवः: मत्यः द्रुस्म द्रुतः पर्वः न पल्लीः: उष्टीः उष्टीः सुरः
श्राः ला श्रायः सवन मनिशा। ॥ ११॥ सनात् युवः तव तव रायः
गर्भस्वी न कृत्यस्ते न उपर: द्रुव्यातः द्रुस्म श्रायः: धर्म: \\nइन्द्र: धीरें: श्रीशाची: वः तव न: श्रीभोमि। ॥ १२॥ सनात् युवः
गोतम: इन्द्र: नवः अन्तःक्ष: बरः हरियोजनः सुरः सिद्धार्थः। न:
श्रायः नोधः: प्रातः मस्तु धियारः सरसुः: जुगः नायः। ॥ १३॥।
वर्जै जारिता बाहुरोपेत्। शेषाविशेषतत्रते शर्मचार्यनुपूर्वः
श्रुशासि पुरुषोत्तम वृीं। ॥ २॥ नं सुव इत्र धृशुरुपथायन्नाम्-
भुक्षा नयेयां शात्त। लं श्रुतच्युणे पृशा श्रुण्यो युने बुद्धांत्य
श्रुमान सचाहून ॥ ३॥ लं हि व्यदित्र चौदी: सता बृहः यशविन्य-"}
"वसलेबुः। यद भूर वृषस्यं: पराचेरि दस्येयामानावन्तुि
वृषाशारः ॥ ४॥ लं हि व्यदित्रारिष्कयमहस्य स्वन्तती-नामसुः। यश्वस्मदा काव्या श्रवते वर्षेनेव विजिक्षु-
विधिविचारान् ॥ ५॥ ॥ लं हि व्यदित्रारिषेिसाती स्वमीःहि
नर श्राजा हावते। तर्त स्वप्नाव दुःसा समयेभि जातियो-जेत्तसायाः भूत ॥ ६॥ लं हि व्यदित्र समय युद्धपुरौि
यशवन्यभुक्षाय ददे। । वर्हने नातुदावे वृषा वर्ही
राज्यरिव: पूरे कः ॥ ७॥ लं त्या नं इत्र देव चित्तानि-
ण्णापो न पीपय: परिज्ञानः। ययः भूर प्रत्यक्षभ्यं बांसि
मन्मूर्जे न विवाहु स्यंभीः ॥ ८॥ चकारि न इत्र गीतमें
भिमेकाम्योऽव्या नर्मसा हरिलभ्यां। सुप्रेमेषस वाज्व्या भरा नं
प्रात्मेष्टु धिघ्यावशुश्रुगम्यात् ॥ ९॥ ॥

"६॥ ॥ ६॥ ॥ शब्दे शर्माय सुरम्भाय चेधसे निःसः: शुवृत्तसिं म पर भरा
महाः। शापो न धीरोऽ मनसा सुहल्यो गिरेः समजे विद्व-"}
"वेदार्थम्। ॥ १॥ ते जाक्षे दित्र चुम्मासु उप्यो वृद्धमार्यथा
सुरारा श्रेष्ठेः। पावुकास: भूचयः सूर्यः इस् सल्वानि न
दुस्किनो बाहरमपेः। ॥ २॥ युवानां सुद्रा चुरारा अभोगगनि
वच्छुर्णकिंगाओऽ: प्रवेता इ। हृत्या चितिष्ठा भुवनानांि
वर्धं जरिता बाहोः प्रातं येनं चाविहंत्यत्रः क्षत्रीयः च समिचानः पुरः वृष्णासिरे पुष्पहृत्य पूर्वीः। ॥ २२॥ नं सत्यं इत्यत्य येतानं नं च भृष्मा: नर्यं लं घारं लं भुर्ष्णं वृजने पृथ्वीं च ज्ञातः सूर्यं कुतायं चुर्समेत सच चाहनं ॥ ३१॥ लं ह यतं इत्यं चोदी: सबा वर्णं यदं चज्जिन्न वृष्णरक्तमानं उभयं: यतं ह चूरं वृष्णभम: पराचेः वि दस्यूंन बोलेर्वा क्रतुः: चृषाषारं ॥ ४४॥ लं ह यतं इत्यं चारिष्कायनं हृद्यस्य चित्त मनोनां चारूक्त: वि च्छत्त्र आ काधा: अवैते च: घनानासेव ज्ञान्नम ग्रहिष्ठो चुर्मिनि च समिचानं ॥ ५४॥ लां ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥ लं ह यतं इत्यं चारोणासातै संमाहिते नरेः चाजुरा हव्यं तर्व स्थायस्य: दृष्टम: आ संस्यं जति: बाजेयु भृतसायम: भूतम: ॥ ६६॥
पार्थिवा प्र. चावर्यंति दिशानिः मजमना। ||
चिंचिर्जित-भिखेयूः स्त्रेष्टे वसः सुङ्गां श्राधि वेितेििे भुमे। चार्बिसष्टाः
नि निमुखस्वरूपेः सांख जंगििे स्वद्धाः दिवेिे नरः। ||
दैशान्न्वकृतः धूर्तयो रिशििसो वाराङ्कन्युट्पत्तिविषयेिीभिर-िज्ञत।
दुहंसुधिश्यामि धूर्तयों भृषििे पितृविंि वर्षसां परिज्ञयः। ||
चिंचिर्जितैः मल्ल। सुदार्शनः मांिे ग्रुत्वत्वाविशेषेऽसुभुिेः।
अन् न भुिे वििे नंत्रिति वाजिन-मुलैिे दुहंसुध्नवयुंमक्तिः।
भृषििे मायाविद्ये-िणांशिे गिरिे न स्वतंििे रघुरििेः।
मूर्त इव हस्तिः। खाद्या वना यदा-एक्षयीषु तिर्त्वीि्रयुंग्मः।
सिंहा इव नानंति प्रेषमि रिशििे इव सुप्रिमो विषवेष्टसः।
क्षणों जिन्वते: पृष्ठातीििषिः: समित्वाधः
शब्दाहिंिनयः। ||
रोदसी ष्ठा धन्ताः गायस्थियो
नृषााँच। भूराः: शवाहिंिनयः। ष्ठा वृंधुेस्वरूपितेिने दशेि-िा विश्वुब तथ्यी मल्लोि रघेशु च।
विषवेष्टसो
रियिःः समांकः: समिःशास्त्रविषप्लोभिविषयेिीः।
िालारः इधुैः दशिरे गर्भस्योरोिमतिः कव्यसादायिः
नरः। ||
हिरण्येशिे: पारििे: पयोृधु: उजबिङ्गति
आयुऽरणे परिज्ञाताः। मल्ल श्रायसः स्वमुिो धृष्टिषुिो
हुंक्रूऽिो मल्लो आर्जहद्रयः। ||
पृधुः पावम् चुनिन्यूने विषवेष्टिः हृदस्य सूतुः हृव्वसा गृहीमििे। रजिसुरैः तेिाः
िाः गायंिीििः वृंधाः सच्चि प्रियेिे। ||
भृषििे मांिे जनाः। वृत्तिे तथ्यीिे वं उत्तिे मल्लो यमावत।
िाििवेष्टिः भरते धना नृपिरापूर्वः श्रुिमा शेषिे।
पार्षिवा प्र चुःऽयंति दिश्यानि मज्जनां।
चिचि: चाङ्जितभिः
वचुः वि चाङ्जाते वर्षः सुसु हुक्कानुः चर्धि चेतिरे शुभे चसेन्दुः
एषां नि समुस्तोः कुःशयः सारं जाशिरे स्तथान दिवः नरः।
इशानसः कृः धुनयः रिशाद्वः चारानुः विषधृतः ताबिषीभि:
ञ्जङ्ज दुःऽह्यां जर्जः: दिश्यानि धृतयः भूर्मि दिन्यंति पर्यस्ता
परिराजयः।
पिन्यंति चरः: मस्तः सुरदानवः परः:
घृतसः विद्यैषु चाङ्जसुभः चायः न सिद्धे वि नयंति वाजिने
जळः दुःऽह्यां स्तन्यांत्रः खच्छितः।
महिवासः: मार्जिने: चिचि-
शथमिनः: गिरयः: न खस्त्वसः: रघुसश्वरः: मुगाःः इः
हुःः: इः नानुः प्रश्चातः: पिषः: इः सुःपिः: विषधृते-
दसः: चरः: जिन्यंति: पृष्ठान्तिभि: कृःशितभि: सं इतः सः
वाधः: चार्क्ससः: चाङ्जितसमनः।
्रीढःसी: चा वधुः गाङ्धुब्रह्मः
नृसःशः: भूरः: चार्क्ससः चाङ्जितसमनः:
चा बुःः चाङ्जातुः चाङ्जाति: न
दुःऽते बिषधृतः न तस्यः महःः: रघुः: वः।
विषधृते:
राविशभिः संस्क्रोङ्कः संस्करिनिः: ताबिषीभि: विषधृतिनः:
ञ्जङ्जः: इः चः दुःऽते गरुः: गन्नुः: अनुः श्रःः: वृःः शारादयः
नरः। इः
हिराययेनभि: पवित्रभिः परः: सः
जिन्यंति: चाङ्जितः: न परेलानः: मुःः: रायः: सःसुः: धुःः खुःः
दुःऽतः: मस्तः: भारातः: चाङ्जः:।
घृःःः पालः पुरुः पुरुः
विषधृतिनः हुःःः सुःःः हुःःः गुःःःः रःःःःः तःःः
माहःः गाःःः: श्रःःःः: वृःःःः सः
चर्धि दिश्य:।
प्र नु सः
ञ्जङ्जः: चार्क्सस जरानान: चाङ्जः तस्यः ्वः: जती चम्तः: मार्जिने:
चाङ्जितसः: वारः भरते धनः: नृःः
चाङ्जःः: पृःःः अःःः: चा छेति।
पार्थिवा प्र च्यावंति दिशानि ममना ||
चित्रेजिनि-भिक्षुधुष्कृः बंधुति वर्षः सुः सूक्ष्मः अधि बेतिरे सुमे। अस्तेष्वीयाः
नि मिन्नुष्कृष्ठयं साकं जंति राध्याः दिवो नरः ||
धृष्णानकृतो धुतंयो रिशादसो वाचानविधात्सः वर्षान्वितकृष्ठमिर्मिन्य।

तुहान्युपदीशानि धुतंयो भूमि पिन्यंति पर्यंता
परिज्ञातः ||
inin्निर्नायीपं मः सुदानवः पयो घृतांहिदच्चाबुवः।
चित्रं न मिः हि बि न नंति वाजिनः
सुल्लां दुहिति ख्यातिमहितां ||
महिवासी माध्यनियः
भीतानवी गीत्यो न स्वतंसि रघुश्रदैः।

मूर्ता ईव इत्यं हिन्नः स्माद्यचा चना यदाः श्रीसुष्कृः
तरिऴ्विरघुः ||
सिंहा ईव नानन्दमि प्रेतंतस: पिपला ईव सुपिशो विषवेष
दसः।
चित्रो जित्वतं: पृष्ठंविच्छेद्यंः समिन्तवाधणः
शक्साहिमनवः ||
रोददी मा वंदता गलश्चियो
नृष्णाचः भूराः: शक्साहिमनवः।
मा वंधुनेद्वेषमतिनः दशे-तारा विश्रषुत तर्यति महतो रघुश्रदैः

विषवेषदसो
रुपयिनः समायतः: संमिन्तास्तविधिमिर्मिन्याः।
चालाय ईव दिधिः गर्भस्त्योरेनतसंग्भा: वृहस्तादयो
नरः ||
हीराययिनः पार्वर्णः पयोवृधृ उन्निन्यं
आययोः न पर्रेतात्न।
महा श्रावान: स्वस्तो धुष्कृष्ठेण
दुहितामातो महतो भाज्यद्यः ||
घृष्ठः पावकं विनिनं
विच्छेदिन्यं स्त्रव्यं सुतून ह्रस्ता: गुणीमसिः।
रजसुरः नवसं
मासं गुणानुशीलिनः वृहताः सम्यत् श्रविसे ||
प्र नू स
मते: श्रवसं जनौः ह्रासं तस्यो वं जति महतो यमावर्तः।
श्रेष्ठावान्यां भरते धनं नृविरापुर्खः अनुमा: क्षेति
पार्श्वित्व प्रायण्यति दिशा निर्मनश्च मन्ननां ॥३॥ विचारार्जनिः-भिन्नकुष्ठी बाँधे वशः सु तूका ऋधि धेते शुभे। तत्सङ्क्षेप मुहूर्तुस्तत्त्वस्तिक्षीतिनिश्चित । तुहःत्याण्यदिशानि धूर्ततः भूमि पिन्यंति पर्यास परिजयः ॥५॥६॥ पिन्यंति महतः शुदांनवः परो धृतविखिड़दे सामान ॥५॥ महाननो मातिनेशि-भर्तानवो गिरयो न स्वर्तवासी रघुराज्यः। मूरा इव हस्तिनः सादः वना यदाः पृथी तन्वीक्षणं ॥७॥ सिंहां इव नानदति प्रवेश:। पिण इव सुपिणो विषयेदतः।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।}
पारिवार प्रकृत्यंति दिशाणि मज्ञनां।
चि: श्रीजितभि: चपुषे वि च चनये वर्ष: सु मुखमण्डः श्रेढः चैतिरे मुने श्रासंस्थे रूषा नि ममस्य: त्रृणय: साक्ष जोरिरे स्थवरया दिव: नरः।
ईश्वरसकृत: धुनय: रिषादेस: चारानु विदशुर: ताबिष्ठीभि: श्रादित नद्यति जर्ह: दिशाणि धुनय: भूमि पिन्नयं पर्यया परिक्षयः।
पिन्नयं चुप: मस्त: सुरदानवः परः धूम्यावती विदशेषृृ चारुभृं: चार्य न मिष्टे वि नर्मंति बाजर्न जर्हे दहःति स्वत्तुयं शाहतिः।
सहिष्काः सायिन: चिंतः प्रभावः गिरय: न स्वरंतवः: रघुसचर: मृगाःराखः हस्तिः सांव बनो यत् चारुश्चिति ताबिष्ठी: श्रायुग्म:।
सिंहास्नः नान्दति प्रृवेसाः: पिशाः: सैव सुरपिर: अविष्कारेऽदः: चुप: जितभि: पृवंतीभि: श्रीपितभि: सं इत: सतशायः शर्वस: चाहिंदमयः।।
रीरसी: श्रा वदत् गृहाधिविषा: नृसाचः स्यूरा: शर्वस: चाहिंदमयः: श्रा वंपुरेशु स्वा नायः न दशेता विशेषन्तु न तस्यी महत: रघुचु वा।।
विशाखेदः: दुविदिषि: संस्कृतीकः: सचिनिष्ठाः: ताबिष्ठीभि: विश्रुप्यिनः: अस्कर: इत्युपि गर्भन्यो: रोपतः भुवः: वृक्षः सावायः नरः।।
हिरायहिमि: पवित्रभि: पयः: स्वरूप: उत्त जिन्ति चारुप्ययः: न परंतानु मुखः: श्रायास: स्वरूप: धुवःचुरः: दुम्पकृतः: मस्तः भारत्स क्षणः।।
घृः पावः वृत्ति विशेषेष्ठि: स्थद्यः सूचुत: हवसा: गृहीमसि रुजः सतुः तवस्से माहंते गामा चारुपितीयाः वृद्धायं सत्तम शिष्ये।।
प्र नु सः मतः: शर्वस: जनानां चाति तस्यी च: जाती महतः: यो चारुवं चाहिंदभि: बाजा भरते धनाः नृदामि: चारुपृक्षें तः चा श्रेष्ठि।
न संहगापूर्वे प्राची निद्यो न सूम:। तक न भूखिर्यं निपः पयो न धन:। नुरविकृत भावाः। ११। दाहारे देखनेको न रक्तो यहो न पक्षी जेता जनानां। चित्रिन्मुख वि इनु प्रथं बाजी न प्रीतो वयों दणाति। २१। दुरोक्षेषी: त्यति निद्यो जागी योहनावं विष्यस्म्य। चृणि यद्यांत्स त्येती न विष्य रयो न हुक्की लेवः।
च्व० ९. च्व० ५. च्व० १२।] \[५६।| [म्व० ९. च्व० १२. सू० ६४।
समालूँ|३।| सेनेव सृष्टाम् दधान्यलुऽनन्दैवत्सर्यादिका।
यमो| हैं| जातो| यमो| जनिनं| जारः| कन्यनां| पतिजीननां।|१४।| तं| बंधनरथं| वयं| वंशयास्यं| न| गायो| नर्कः| दुः॥
सिंधुने| खऽदुः॥| प्र| नीची| नो| चर्चवत्| गावः॥| स्वपः| हेष्ठिः॥|५॥१०॥

||६.७|| १-५ पराशाङ्गः| शाल्कः॥| चरिनः॥| फ्रायदा| विरादः॥

||६.७|| चनेतु| जायुर्मंतेषु| मिचा| वृणिति| षुखिँ| राजेवाजुरः॥
क्षेमो| न| सापुः॥| अतुर्व भुत्रो| भुवात्सर्याभिहिर्वता| हस्यवातः॥|११॥
अस्ते| दध्यो| नूक्षणा| अविशायने| देवायातुधा| निषीदन्त॥| विव-
दत्तेमच| नरेः| विथर्था| हुदा| यशोराम्यमां| चारसन्॥|२॥
क्षी| न| क्षण| दाधारं| पुष्यिवित| तलभम्| चा| मेंनिम्| सत्वः॥| प्रिया| पदरानि|
पुष्यो| न| पाहि| विशायुर्यं| कुः| गुहा| गुहा| गा॥|३॥
यः| विचकेत| गुहा| भवेत्मा| यः| सादू| धारामृतस्वर॥| विवे| चुःतुक्षुरा| सर्पं| मन्त्रितसूनि| प्रवंचि| चस्मप्रां| दसैं|
विष्यायः| सर्वेऽ| धीरः| सुन्मायां| चक्खः॥|५॥११॥

||६.८|| १-५ पराशाङ्गः| शाल्कः॥| चरिनः॥| फ्रायदा| विरादः॥

||६.८|| श्रीशाहुः| स्थादिवे| भुरायः| स्यातुशुर्यस्य-|कृष्ण्यूक्षेत् ॥| पर्यं| यशोराम्यको| विशेषं| भुक्तिवित| देवानं| महिला॥|१॥
श्रीदिते| विष्णु| कर्तु| जुरकान्त| भुक्तिवितवे| जीवि| जनिनः॥| भजनः| विष्णु| देवम्बर| नाम| ज्ञात| सर्वत्र| भक्तिमेव॥|२॥
कृतस्व| प्रेष्या| कृतस्व| धीरितविशायायुविशे| अपासि| चक्खः॥| यलुभं| दाशाधी| चा| ते| शिशायां| चिन्की-
समासांसु || 31 || सेनाःसद्व सृष्टा स्वर्ग दशाति अर्थः: न दियुत
लेषस्वेतरीकायम्: हु जात: यम: जनितसः जार: कुलीनाः पार्वती:
जनिनास || 32 || तत् वृः चरार्या व्रतं कस्वया चर्मेः न गार्भ: नक्षते
दुः सिंधु: न छोरे: प्र नीचे: एतोत् नर्वैत गार्भ: स्वः
हरशिकि || 51 || 90 ||

|| 69 || बनेनु: जायुः: मरे पुन: मिष: वृणीति: श्रुतिः राजाःसद्व
अजुरारेष्ये: श्रेयम्: न सायुः: अर्थ: न महः: भूपत्ति सु: स्वाधीः: होताः
ह्युःवाद || 61 || हले: द्धानं: नुक्ष्या: विशालिति: श्रमेः देवान्
धातु गुहा निःसीतं विदितं हम अचार: नरं: धियंस्थ: हला यतः
पदान्त मंचान्य श्राश्नं || 22 || चाच: न चाच दाधारे पुश्चारे तस्कंभे
द्वां मनीचिति: सुधे: पिय्या पुदानिः पुष्च: नि पाहि विश्व साङ्गुः
अपे गुहा गुहे गा: || 3 || या: इस्तिलनु गुहा भवान्ति ज्ञ: न:
साचार धारारु चृतस्य: वि: चृतांति: चृतस्य: सर्वपात: ज्ञात: इति: वसूलि
प्र वर्तां अर्थे || 88 || वि या: वीरसुसु रोच्यां महिंसा उत
प्रशः: उत प्रसेसु चंता: विचित्री: चाचा दरे विश्व साङ्गुः
सर्वदेव धीरा: संस्मार्य चकङ्कुः || 61 || 91 ||

|| 68 || चीर्यान: उपर्य स्वात दित्रायः सुरणु: स्वातु: चरर्या चर्हुनः
वि अर्थात: परिः यत: एषा एकाः: विषेष्यां सुवाते देवः: देवान्
महिःसा || 11 || चाच इति ते विशेष्यां अर्थात: जुम्बानत: सुम्यकान्त: यत् देव
जीव: जनित्वा: भरतां विषेष्ये देवसत्त: नाम चृत्या सर्वपात: अर्थातः
एवं: || 2 || चृतस्य: प्रेषा: चृतस्य: धीरि: विश्व साङ्गु: विषेष
अपासिः चकङ्कुः: या: तुथे दार्शान्त य: वा: ते शिशान्त तस्कं चिताः

56*
सत्यिनि दृश्यस् ॥ ३ ॥ हीता निर्विशेष मनोरथ्ये स चिन्तानां
पातिना राज्यां ॥ क्षणं रेतों मिलायेतून से जानत स्वदेशीयम्
रा ॥ ४ ॥ पितृने पुत्रा: जहाँ जुम्पत घोषणे अर्थशास्त्र सुरासि
वि राय नीर्धारि: पुरुषोऽपि पीपेश नाकस समिधेशेरिता: ॥ १ ॥

॥ ६ ॥ ॥ ॥ पराङ्ग ॥ साक्षम ॥ चरित ॥ विषय विपरे ॥

॥ ६ ॥ मुख्य: शुभमुखृत उषी न जार: प्रमा समीची दिवो
न योजाति: । परि प्रजात: क्षणा ब्रह्मृष्ट सुवो देवानं पिता युष्म:
सन् ॥ १ ॥ चेता क्षणी चुभिरतिजामचूर्णने गोवा स्वाम्या पितृ-
नां। जने न शेष शाहुरे: सम्मथे निर्विशेष रुखो दुरुरोऽधे ॥ २ ॥
पुष्यि न जाति रुखो दुरुरोऽधे बाजी न प्रीति विशेष वि तारीतः
विशो यदहु नृभि: समीचा चुभिरर्धोऽर्थव्यष्टाः ॥ ३ ॥
नक्षत्र प्रति ब्रह्मृष्ट मिर्माति नृभो यदेश्य: चूकिं चुक्किं। तथा
ते तंता यदहलसमानैवभित्तियाः विवे रपासि ॥ ४ ॥ उषी
न जारी विभावोऽः संज्ञानप्राप्तिकेतदसि। तना वहीतो
दूरी व्यूळप्रविघो नवे स्वः स्वः ॥ ५ ॥

॥ ७ ॥ ॥ ॥ पराङ्ग ॥ साक्षम ॥ चरित ॥ विषय विपरे ॥

॥ ७ ॥ वनेम पुरवीर्यां मनिशा चापि: सूरीको विश्वान्य-
प्याः । च देशानि यता चिन्तिता मानुषिक्य मानुषिक्य
जनम ॥ १ ॥ गर्भस्यो भुथि गर्भस्य चन्द्रानं गर्भेष्य स्त्रायां
रणा। चेत्य चेदिस्ता अंतेश्वरोऽवि विशं न विशं समुद्भुः
स्वाभि: ॥ २ ॥ स ति भुथिः प्रीती रंगेयां दाराद्विधि चास्ता
राधी चुसुः । एता चिन्तितो भूला नि पाहं देवानं जनम
भाषा: संस्कृत
प्रकार: ग्रन्थ


57 * 12
भर्तीय पृवी: सुपो विहृपा: स्वातुश्रु
रथमृतप्रवींत। असरधि होता स्वातुश्रुपिनव: कूलविचित्रायणपैसि
सुया।।
गोइशु प्रशिक्ति वचेन्नु धिबे भरते विशेष बृलिन्युंमें।।
विर ला नरे: पृव्रा संपर्यन्तितुनु जिबेशव्ये वेदोरे भरते।।
साधुने गृहुरस्तेव गृहुरो यात्रेव भौमक्षेष्व: समलु।।
6॥14॥

॥71॥ १-१० परस्ख्रप्त: जाखः। चरिन: चिपुह॥

॥71॥ उप म प्र जिवलुक्ष्मीवर्जत्तति पति न नियम जन्यः
सनिचाः। स्वसार: ख्यावीसन्नपीयःसनुकहलीमुखः
न गारव:।।11॥ वैकु चिपुहः पितरो न उक्षलेंत्रि
क्षरंगिनसो रवेश। चुकु दीवी वृहती गातुरस्ते चरः
स्वरिकिनु: केशुसुखः।।2॥ द्वाणुर्ण धनवनस्य धीती-
मादिद्रमो धितिक्षुःधिनिपुष्का:।। अर्थांश्नीरस्तों गंगायचा
देवाश्रम प्रवसा व्यक्ष्यती:।।3॥ मधीगढ़ी विखुरुती
मातिरिषाँ गृहृती खेतो जेनों भूत। जारीं राघे न
सहीयसे सचा सचा दूरत्वार्धृतवाची विवाय।।4॥ महे
यत्यः ई रसे धिवे करवे लतापुण्यविक्षिप्तिनां।
सूरजेदास भ्रुष्टिलिङ्गां दृष्टां स्वायो दृष्टीमधुरिति
निर्भ्र धातु।।5॥15॥
क्ष क्ष यक्षस्तु दम क्ष विभावति नमो वा दार्शादुशतोः
अन्तु यूर्दू।। वयोः सुधे वयोः साय विबहो यास्त्रम्या सर्वं
यं जुनासि।।6॥। क्षिणी विशा ज्ञणी पुष्क्र: सचंतं ससुः न
सांतस्य सम यही।। न जान्निर्विच चिपिते वयो नी
विदा
देवेवु प्रसर्तं चिपिक्षिनां।।7॥। क्ष यत्येश नूपति तेजः
आन्तु भुचिरेते निषिक्षां श्रीभ्रे।। क्षि: यथेमनवशः
यस्माद् च विश्वासः ॥ १३॥ वर्धीनं यं पूर्वीः छृपः विगायकः स्वातः च रथं चुतप्रवीतं चाराधि होता सः निःसंहः कृखन् विश्वासः चाराधि चेताः सत्यां ॥ १४॥ गोत्रं प्रस्थितं वनेषु धिष्ठे भरतं विचे बलिन् सः न: वि ला नरः पुष्पस्त्र समेतेन् पितुः न जिवे: वि वेदे: भरतं ॥ १५॥ साधुः न गृहुः चाराधि चुराः चाराधि भीमः वेष: समतसुः ॥ ६॥ १६॥

|| १७॥ उपः प्रजिन्यन् उस्तीति: उस्तां पतिः न नित्यं जनयं: सङ्करितः स्वातः। श्रावी श्राभं श्राभं श्रीयुृणा चिंचं जुरं उस्ताः न गावः ॥ १७॥ वीर्यु चित्र एक्षा पितरः न: उक्षे: श्राद्ध हुजन् श्रांगिरसः रवेश चुक्तुः दिव: बुहुत: गातुः अस्ते आहः स्ते: विविदुः केवे उस्ता: ॥ २॥ दर्धनं चुरं ध्वन्यनं श्रास्त्री गीतिं रात्रु श्रेण: दिधितं: विषुष्मा: चारुशंती: श्रास्त्र: यूर्यत श्राद्ध इद्रवान् जनः प्रयत्सा वृथ्यंती: ॥ ३॥ मण्डितं यद इद विजयुः मात्रेशा गोहें गोहे भेष: जेष्य: भूत च्यातः इत्वे राजेः न सहीयसे सर्वं सन्न चा दूरस्त भूमिवाचा: विवाचा ॥ ४॥ भुजे यद इती रिपो इती रिपो केस्वरं सतत युधिन्यं: विचित्तलान्सुजरं चारता ध्बुष्टात दितुं चुरी स्वायः चेत्र: दुहिततरिं विविष्यं धातुः ॥ ५॥ १५॥ इती चा य: हुर्यं दशेः चा विजत्ताति नरः या दाशस्तत उस्ताः चतुरं चुरुं बर्षे: चुरे वयं: चास्य विदकर्षे: यात्राः राया सर्वेः रे जुदासिं ॥ ६॥ ऋषिं विष्णा: ऋषि पुष्कं सच्चं सर्वं सच्चं न सत्यं: सत्य यहै: न जानिमिभे: वि चनिकते वयं: न: विद्या: देवेशु प्रस्थितं विचित्तलान् ॥ ७॥ चा यत: इती नृपपति तेजं: चाराधि चुरीं रेतं: निसिस्तं च: ऋषि के ऋषि: ऋषि: ऋषि ऋषि: ऋषि
सूर्यान् स्वर्गी जनयस्तुर्यथा ॥ १८ ॥ नानो न चीर्धनः सुख\nएवेकः सुष्म सूरे वस्त्रे ईशे। राजाना मिष्ठावर्षः सुपराणी\nगोष्ठ मियमार्गः रक्षमाया ॥ १७ ॥ मा नो ऋषि स्वर्गा\nपित्तांगि प्र महिष्टा अभि बिठुकविः सन्। नभो न दृष्या\निर्माण मिनानि पुरा तस्या अभिमूलंरथमिहि ॥ १०।१६॥

\n
॥ २२॥ नि क्राणा देवसः: शर्मसक्षेत्रे दर्शानो नयी पुरुषः।\nअभिमुक्तप्रविपति यथीरां सुषा चंक्राचे अभमूतानि\विषां ॥ १॥ इस्मे वालं परि वां न विद्विपक्तः विचे चमूता\अनुरा:। अम्युवः दहयों धिन्यांशः। नदे परसे चार्यः।।। २॥\निमी यद्ये शत्रुस्वामिषुच्छिं घुटेन चुच्चयः समयः। नामा\नि विक्रमः सुखियाः सुदंगायं तन्वः। सुजाता:॥ ३॥ शा रीदसी\बृहती बुंडी विचाराणाः। प्र सूद्रियाः जाधिरे युधिष्याः।। विद्वन्ती नेरिन्कारं विक्रियामायं पदे परसे तंत्रिवाः॥ ४॥ संजानाना\उप सीदस्क्षपुलीवंतः नम्प्रे नमस्तुच। रित्रिकांसूरमः\कृपाः स्ता: सक्ता सक्तिनिमिति रक्षमाया:॥ ५॥ १७॥ चि:\सम यथुदायः च इत्यदाविद्वानिहिता युधिष्याः। नेभी रक्षिते\अन्नानी सजीवः। पण्याभि स्वातांत्रुश्च च पाहि ॥ ६॥ विनां चन्द्रे\वयुदायः शितानी यानुष्ठक स्तुहा जीवसि था:। अतिविन्दा\श्रावेनी देवयानानात्रै दुःसो क्षम्यो हविवारः॥ ७॥\हवायो दिवः शा सम पूर्व गयो दुरो यतीत ब्रजानन्।\बिद्यायं सुमा हतामूलः वेना नु कम् मानुषी भौजिते\विद्यः ॥ ८॥ शा च विषाण स्वपत्तानिनी तस्य कृपानासः क्षमुः
युवानं सूर्याध्याय सुनयत सूर्यात् च। ८।।
सर्नः न यः चर्चनः
सूर्यः एकं सूर्यः सुरः वर्णः इत्येके राजानां निषादवर्ह्वः
सूर्याध्यायीः गीतूः प्रिवं अर्न्त रक्षमाय। १०।।
सा नः श्रापे सुखः पिन्यांशिषः प्रसुरिषः अभिबन्धूः
कविः सर्नः नरः न कुप्यं जरिस्मा निनाति पुरुषः तस्यः अनिश्चितः अर्थिः इहि। १५॥१६॥

१७॥ नि कािशाः वेदान्तः शर्यतः कः हलेके द्वारः
नाथः युक्तः सत्यः भृगुतः रूथः पतिः
रूथीश्च तत्त्वः चक्राः प्रश्नति अनुभाविनः
विवेचः अनुभावः। १९॥
ततां वासः परिषं संतं नाविन्दुः इक्षुः
प्रियं धर्मः तत्त्वः पदे प्रमे चारे
खरे। २०।।
तिशः यत् खरे श्रवः बां इत् शुचिः पृथोतने शुचिः
सप्त्योत् नामानि चित्ते दूर्धिरे यस्ति अश्वः
अनुसूर्यात्तः सूर्यः सूर्यः पदे
पदे प्रार्थी यस्ति अश्वः। २२॥
संस्कृतानाः उपं श्रीतुः भृगुसु
पलीः स्वः नमस्य निरिक्षणः तत्त्वः त्रस्सतः स्वः
स्वः सखः निफलिनि रक्षमाय: १२॥
चि: सत्य यत्व गुहानि लेन इत् पदा तत्त्वात् निरिक्षणः
विक्रमः तेन रक्षितो श्रीतुः
सजीवः प्रवृत्त च स्धातृतुः पुर्वः च पाहि। ६॥
विबाहन कसे जयुनानि श्रितीनां वि श्रीनुष्ठु निरुष्ठः
जीविते था: अन्तः श्रीबास्ति
कम्बः हृदि: स्वातः ॥ ॥
सूर्याध्याय: दिवः श्रा सत्त्र यही: राश: दुरः
वि चातुरस्त्रा: श्रा: चाजानन: विद्वित्त गृहः सरमः हल्ल्यं जवे थे थे नु च मानुषी: 
भोजिे विषेङ च ॥ ॥
श्रा वे विषेङ सूर्याध्यायः तत्त्वः फूलनासः। ५६॥
तलावं गातुः। महा महत्वः पुद्धिभि वि तस्ये माता पुष्पे-रत्निकिर्म्ये वे॥९॥ अर्धि प्रियं वि दंतुखास्मास्मिन्न्यी यद्यष्टु स्मृतता चक्रवर्तनु। अर्थ छारंकित सिंधवो न सूर्यः प्र नीचौवृत्ते चरुवीरजाननु॥१०॥१॥

॥३॥ रुपिने वि पिन्तुविषो वंशोधा: सुप्रभासिनिषिंवित्वयो न शासुः। स्योनशिरिनिथिम गुप्तानी होदत्व सच्च विधुितो वि त्वारीत॥१॥ देवसि न वि संविका सत्य्योभा िलां निपातित वृजनानि विष्या। पुन्ह्याश्लो समतिने स्वः घातेव शेबो दिपिस्यामो भूत॥२॥ देवसि न वि पृथिवीविस्वादया उपसेनित हितस्मिनि न राजाः। पुरः सरि: शम्सदि न बीरा जनवया परिजुलेव नारी॥३॥ तं ता नरो शमि िा निविन्निकमः सरचं विज्ञाति वि दुष्टारुः। अर्धि चुभं वि दंतुखास्मास्मिन्न्या विषायुर्ध-ज्ञानि रश्मि॥४॥ वि पृथिवी झग्र्ये मृगवानि अभिुखि सूर्यो दद्दतो विषायां॥५॥ सुनेम वाजू समनथुयो भायां देवेशु जर्वसि दर्शाना:॥५॥१॥ चुम्हस्य हि धेनवो वावशाना: स्मूर्ति: चीत्युत चुर्थक्षा:। परावत: सुमति: भक्ष्माला वि सिंधव: सुमा ससुरारूढः॥६॥ ले झग्रे सुमातिं भक्ष्माला रिवि चव्रो दृढः युः चिर्याः॥। नक्षा च कुकुस्यास विकृः बृहस्य च यमे-हुः च सं धुः॥७॥ यादाने मानस्युषुदि जये से त्यथाम मध्य-वानो वयं च। झाशेव विष्णु भुवनं सियाप्रिविवाजःदसि चांतिरिष्य॥८॥ चर्शेब्रापे छरोते नृत्तुप्रिवीरवीरान्य-नुयामा लोला:। इशानासि: पिन्तुविषय: रायो वि
रुयि: न य: पिन्तूःविश्वः वृथःधा: सुप्रामनिति: 
चिकित्वः न शासुः स्योऽन्त्री: अतिःपि: न प्रीःणां: होताःसःइव 
सर्वः क्वस्तः वि: तारीः। १।। देवः न य: सविन्ता स्यदर्मना 
आन्त्र्यः निःसपाति वृजनानिं विषा: पुर्वःप्रस्तुतः समानः न सयः 
आत्माःइव शेषः: दिप्पिसाय्यः भूतः। २।। देवः न यः पुझिं विश्वः 
विश्वःधायः: उपसःक्षेति हिंतःशिः: न राजः दूरः:सरदः 
समेतःसरदः: न बीरः: सन्तवः परत्तुवःविश्वः नारीः। ३।। तं ला 
नरे: दमेः खा निःस्वः कुः क्रयः सचैत: ख्यातिःवु धुवःवातः 
अर्धः ध्रुवः निः दुधः: भूति: ख्रिस्तःभर्व विश्वः 
शायः: ध्रुवः: रूःंडः। ४।। वि 
पृष्ठः दमेः दमःवानः: ख्रिशः: वि सुदृः: दद्वतः: विचः 
श्रृः: सनेम 
बाजः संधः श्रेष्ठः यः: भागः देवेष्वु अर्धः द्यानः। ५।। १०।। 
क्रुत्वः ति णेनवः: वाक्यःमानः: स्मातःक्जः दीप्यात्वें 
धृत्यांकः: सुसमानिति भिक्ष्मायः वि सिंधवः: समगः ससुः: ख्रि 
दिः। ६।। लें: दमेः सुसमानिति भिक्ष्मायः: दिवि अर्धः दूरः: 
थि 
भृमाः नास्ति: उवः विखुःपः बृष्टः च वर्णः ख्रिःस्य च सं 
धुः। ७।। दमेः राघः सम्यावः नुसः नुसः ते स्यामः मधःवानः 
वृथः च हायाःइव विषा: धुवःवानः सिस्सिः श्रायोः 
वानः रोदिः 
क्षतिः। ८।। अर्तेश्वरः: दमेः अर्वेतः: नुसः नुसः 
बीरः: बी 
राघः वृभुःमाः दानःकः: इःणाःसः: पिन्तूःविश्वः रयः: वि
२०।। २२।।


२५।। सुप्रस्ताव प्राप्ति च 


digitized by Google
...
गौणन्व राहुर्या: || चरितं: || विचारं।

॥६॥ का त् उपेनितेमानसोऽवरां भुवंद्रस्य चांततमा का मन्नी-षा। की वा यस्यः परिः दृश्यं त्रापं केन्द्र̄ वा ते मन्नसा चारैगम्॥१॥ यशोऽऽ्वत सु हृदयो नि च द्वादथः सु पुरे तत्रं भवा न्। चारैगम् त्वा रोदवी विषमन्ये यत्र वृहो सीमनसाय कृष्णः॥२॥ यथा मु मु विश्वांशस्यो धक्षते भवा द्वारातुरां भूक्षानां भूमिश्चित्त्रवाम्। चाः वंह सोमपतिं हरिकायमातिश्रमस्य करुणा मुदायेः॥३॥ प्रजाविंता वर्षसा बहिर्पासा च सुक्षमैं च स लालीः दैवे। वेयम्बी होभुमुत घोवचं यं जज्ञो बोधि प्रथंतजनितरस्यसूचनं॥४॥ यथा विप्रश् मन्तुस्य हुविधिर्देवोऽय्यं। काविन्न: कृत्वा: सनं। एवा होतः सल्यतु नमुद्रायेः मंत्रया जुहं यज्ञस्॥५॥२४॥
॥ ७६॥ का ते उपस्थित: मनस: चरर्य भुवत चये शंस्तकमा
का मनीषा कः वा गँधः। तारी दश: ने च्याप: केन वा ते मनसा
दृष्टेः। ॥ ॥ सा इहि चये द्द होता नि सीृत: सर्वभ: सु पुर:। सर्व-
tा भवन न: श्यावता ना रोदसीं। विषं क्रमे। यज्ञ महे सोमन-
सारथ: देवान्। ॥ ॥ प्रसु विश्वान्तु रचस:। धार्शि चये भये यज्ञानां
श्रुभियमिर्ष्टथ्यापा रूप: चा दुह सोरूसपति हरिस्वयां अतिष्ठयं
श्रुमै चूँम सूँ: दातर्थे। ॥ ॥ प्रजाःवता चर्च्या वाहि: चासा चा
च हुने नि च सुखै द्द देवी:। वेद्वि होय जत पोष स जय स: वर्धि
प्रवच्छि:। जनित:। वसुनां। ॥ ॥ वयान विश्रस्य मनुष्य: हृवि:सभ्यः
देवान् चावेश:। कविश्वभ:। कवि: सन् सुह होट:। सुप्तर: लं
चूँम चये संद्रया जुहा यज्ञस:। ॥ ॥ २४॥

॥ ७७॥ कुषा दृष्टेः चये कये का चूँम स्वेत जुहा उपवते भा-
भिनि: गी:। क्ये भूषु क्रमत:। चूँक सत्र: होता यव्हस:। इत कृशो-
ति। देवान्। ॥ ॥ क्ये भूषु: शंस्त्रसे। चूँक सत्र: होता न ऊँ
रम: सभ्यः। क्ये कङ्कुम्व: क्रमः। यथे:। माती देवान्ल: स्। च वी-
धाति मनसा यजान्ति। ॥ ॥ स: हि चतुः। स: मात:। सा: साधु: सम्ब:।
न भूत। क्राहन्तसु सवी:। त: मनेषु प्रथम:। देवसंगस:। विशप:। अर्धे
शुरु: ते स्वर्णां। चारी:। ॥ ॥ सा। न: नृपसा नृतस:। रिष्यादा। क्रमः।
गिरे। चर्च्या तेतु धीति: तत्ता च ये सस्त्रान्त:। राज्य:। वा-
जस: प्रसूता।। इवर्त भन्त: ॥ ॥ चृता।। क: न सम्ब:। क: न हम:। विशेष:।
स्त्रीनी: जान:।।। चारित:। त: चपु: चुभु: पीयमात:।।। वारे:। सा:
पुष्टि: गाति: जीवे।। चा चित्रान्तु। ॥ ॥ २५॥
गृह जात्रेः विसंबरे शुचिः श्रवण प्रानुपमः।
ततः तत्र सोतः गृहे रायः कामः
दुस्म्यति शुचीः श्रवण प्रानुपमः। २।।
ततः तत्र वाजसात्तमः श्रीगिन्स्याति हवामहे शुचीः
श्रवण प्रानुपमः। ३।।
ततः तत्र वृषभन्तमः यद्यमून्त चतुष्ठधूतुधे शुचीः
श्रवण प्रानुपमः। ४।।
श्रीवैशाख रहुप्‌गृहः श्रायपेः मथुरसमस्यचरे चुः
शुचः श्रवण प्रानुपमः। ५।। ६३。

हिरंयकृष्णः रक्षसः विसर्षी श्रवणः धुनिः वा
तः संह धर्मजिनां शुचिः भाजः उः वेदाः वसस्यती
श्रवणः न सुता। १।। श्रान्ते सुपारः श्रमिन्त इति
कृष्णः नोनाश्व वृषभः यदि इति शिवाभिः
न सर्वमानाभिः श्राम तावत परति सिद्धः
शुचीस्यीति श्रवणः। २।। यतं संह चतुष्ठधुतया पिला
श्रान्ते नर्मद् चतुष्ठधुतपिष्टते राजिः
श्रायमাঃ मिन्ति वहनः
परिप्रमा वर्ष पूर्णति उपरस्य योनीं। ३।।
श्रायम् वाजस्य गोदंतः ईशानः तस्तः यथः
श्रायम्यें भेदेः जात्रेः श्रीवैशाखः। ४।।
स् इष्टः वसुः कृतिः श्रायः इत्वेऽः गिरौ रेष्टति
चतुष्ठधुतैः मृत्तकः उपरस्य दौर्ध्रीघ्रिः। ५।।
श्रायः राजगृहं तत्सम्मया श्रायः
वस्त्रः उः शरस्
तिमभां रस्तः श्रमिन्ति दूहः प्रतिः। ६।। ६३।।
श्रायः नः श्रायः वर्षीमध्यिः गायच्छस्य प्रसभमेति
चतुष्ठधुतैसु तिमभां दूहः। ७।।
श्रायः नः श्रायः रुपिः भरः सुरः बहिः सर्व्यतं
चतुष्ठधूताः दूहः। ८।।
श्रायः नः श्रायः सुरैः रुपिः भरिः बिष्णुः प्रो
वस्त्र श्रीवैशाखः प्रो। ९।।
श्रायः नः श्रायः भरेः सुरैः रुपिः भरिः बिष्णुः
गिरौ। १०।। यः नः श्रायः
64
हूँ। इस सोमे इति मद्दे ब्रह्मा चूर्णित वर्णन गविष्ठ विद्वन्तः श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। नि: श्रापः। इति इत्वें इत्वं इत्वं स्वयं ज्ञानयो मद्दे सोमः। श्रेयः। आत्मं स्वाधृतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥। सामग्रम्भूतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥। श्रमदत्तः। वृषभः। मद्दे सोमः। योः। आत्मं स्वाधृतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥। श्रमदत्तः। वृषभः। मद्दे सोमः। योः। आत्मं स्वाधृतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥। श्रमदत्तः। वृषभः। मद्दे सोमः। योः। आत्मं स्वाधृतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥। श्रमदत्तः। वृषभः। मद्दे सोमः। योः। आत्मं स्वाधृतः। सृष्टः। वषों वृषभः। नि: श्रापः। जयंकषु विजिनः। श्रोत्रेचा पुप्पिष्यः। इति ॥।
यसात मही। यद्यपि वजित्रीजस्ता वृष्ण महत्रां वर्णकीर्तिवर्षनुः स्वराज्ये। १९। न वैपसा न तन्मुहूः व्रजो वि चीत्यात्। अथवां वर्ज्ञाओऽध्यासः सहस्रभृतिरायतवर्षनुः स्वराज्ये। १२॥

यक्षां तर्व चाषाणिनं बजीशु सम्योधयः। श्राहिमृण्ड जयस्रतिको दिविते न बधो शाक्षेषचर्वन्त स्वराज्ये। १७॥ श्रांगते नै चास्द्रोत्रो यत्था जग्नो रजस्ते। तलां चिशन्व सन्य इंद्रे वेषीनागे भिवाचर्वन्त स्वराज्ये। १४॥ नाहि नु यात्स्तीमस्तां न सीखे पुरे। तस्मिन्नानुग्रहां त्येन देवाः चोजासि सं दंपुरवशेषनुः स्वराज्ये। १५॥ यामवं वेशार्वित दुधाः धियमालंत। तस्मिन्ननासिन्धु गूठं दक्षणं यथा सर्गस्तात्तिचर्वनुः स्वराज्ये। १६॥ ३१॥

광 १३ १-२ गोपदो राहुका कः इंद्रः परीकः

१८॥ इंद्रे मदर्य वाक्ष्ये शर्वसे वृष्णहा नृमः। तस्मिन्नानुग्रहां चिदान्तेतमर्ममेव हस्तां न सार्वसे प्र मात्रयवियतः। १९॥ चासि हि वीरे सेवोऽवसं भूरी विरुद्धिः। चासि तु भर्ष्येचिदान्ते ज्ञानमानाय शिष्यांसं सवेयं भूरी से वस्तु दृष्टि। ३१॥ भुड़तर्वत श्राजः वृष्णये धीयते धाना। वृष्ण संदुष्यताः हरी के हनः। अं वस्ती दपोऽस्माँ इंद्रे वसीवः दमः। ३२॥ त्रां तु नै अनुसूच प्रभृतं भीम श्रावकेषी शर्वः। चिध श्रुतं उपायायां विषमी हरिवाद्येच हक्ष्योऽवर्ज्ञायाः। १४॥ श्राच पमनी पारिवेशं रजसे बधे रेवत्से दिविन। न लावृः इंद्रे कष्मन न तालो न अनिष्क्नांवित विषम ववक्षिष्ण दृष्टि। ५॥ १९॥ यथा चासि महाभोजनं चाअात्तदात्तित दस्युः। इंद्रे सतस्य शिष्याः चिदान्ते वि भंजा भूरी से वस्तु।
वसान मही' यत् इत्य विजिन्न चोजसा वृंच माह्यान्त्र चर्चधी: चर्चावेन्
अर्ने स्वसरयेञ्ज. ११॥ न वेयसा न तन्यता इद्वै वृष: न भीभवा
चुम्ब चाहिन्द वर्यं: आयस्त: सहस्रीशु: आयत्त चर्चावेन् अर्ने
स्वसरयेञ्ज. १२॥ यत् वृषह तय्यं च चाहिएव वर्येन स ठाठ्योधयः
चाहि इंद्र विजासत: दिन्विते वाह्यं दर्व: चर्चावेन् अर्ने स्वसरयेञ्जे
१३॥ चाहिएव तेन वायास्त: यत ख्या: जयान च रिजाते लहर
चित्त: तय्य नुक्येन इद्म वेविज्ञाते भिन्या चर्चावेन् अर्ने स्वसरयेञ्जे
१४॥ नही नु यात्र चाहिएव मसि इंद्र इंद्र: च वीर्येन पुरं तस्मिन्न
नृस्म्य उत अठू तेवा: चोजस्ती सं: दुप्पू: चर्चावेन् अर्ने स्वसरयेञ्जे
१५॥ यत्र चर्चान्त मन्त्रे: पिता दुप्पू: धिरेय अन्त्य तस्मिन्न
विहारानि पूर्विएसा इद्वै उक्ष्या सं सर्गमत्त चर्चावेन् अर्ने स्वसरयेञ्जे
१६॥ ३१॥

८७॥ इद्वै: महायु चुरुषे शर्बे वृषकह नृस्म्यं: तं इत्व
महलसु स्वाविष्णु जत: हु: चर्मे हुःवाह्ये स वाजेषु प्र न: स्वाविष्णु
१॥ चार्म सति हि चिमेव सेत्य: चासि भूरी पुराःसरति: चासि दुग्धस्यें
चित्तु वृष: यजमान्याय शिश्नुसि मृत्येते भूरी ते कस्तु॥ १॥ यत्
उत्त: इदेरे चाजय: घृष्णेवं धीयं धन वर्ण स्वस्मा इंद्रव: वसी दुड़ु:\
३॥ चर्म महान् स्वसमां भूमि: चा चुरुषे शर्बे घृष्णेवं धीयं घृष्णुः नानि मग्नी
हरिदत्वानु: दुसे घृष्णों: जरू खास्मू: \४॥ चा पृष्टी पार्थिवं
रज: वृषेँ रुपोऽसु द्रिष्य: न लास्यानु: इंद्रव: च पत् म जात: न
अन्त्यसे आर्मि विष्येव वृषिकापुरुः \५॥ १॥ च: चर्महे सार्वभोजनं
पुराःस्य द्राप्तजित दाप्तेवे इदे: स्वस्मां शिष्यातु वि भल्लभूरि ते कस्तु
भक्तीय तव राखसः ॥ ६॥ मद्देश्ये हि नो दृश्ये गरवा मुखः ॥ सं गृहर् युक्तु शूनीबंधनाः वसु शिष्यार्थीः राय वा भर ॥ ७॥ मादयस्त मुने सता शर्वसे नूया राखसे । विश्वा हि नो पुक्ता स्वसुधुः कामान्ससूक्ष्माः शान नो जमिना भर ॥ ८॥ येसे ते इंद्र जानायो विश्व पुष्पति वार्ये । अऽतः हि खो जनानामर्ये बेदे अश्दानुषः तेस्विनो नो बेद चा भर ॥ ९॥ २॥

१॥ १-६ गोकने राहुकः ॥ इंद्रः ॥ १-१ पंक्ति । ६ बजाति ॥

१॥ अऽपो यु भृगुही गिरो मर्यमण्तात्या द्व युद्ध नं सुनृता वतः कर आद्यायां इऽिजा निर्द्व ते हरीं॥ ११॥ अऽक्षु-मैमर्दः सर्व्वे प्रिया श्रंचृत । अऽक्षीतः स्वर्मान्वो विश्रा नविश्राय नाती यीजा निर्द्व ते हरीं॥ १२॥ सूर्यं शानाय ना त्र्यं मर्य-वन्दिशीतहिः । प्र नूयं पूर्वेंवधुः खुतो याहि वर्षो श्र्यु यीजा निर्द्व ते हरीं॥ ३३॥ स च ते तत् वृक्षाण रणसिंह तत्तशाय गोविर्द । यां पार्थ हारियोजनं पूर्वेंवंद्रति यीजा निर्द्व ते हरीं॥ ४॥ पुजस्ते श्र्यु दुखिष्ण उत सना भंतकृतः । तेन जायासुप्रं प्रियां मैदानी गांवंसहो यीजा निर्द्व ते हरीं॥ ५॥ पुनन्तरे ते श्रवश्या कपिला हरी उप प्र याहि दधिवे गर्भस्तयोः । उन्हों सुतासी भर- सा सङ्कुंदिशुः पुष्क्रान्वेन्जिनसु पत्यामसदः ॥ ६॥ ३॥

२॥ १-६ गोत्रो राहुकः ॥ इंद्रः ॥ बजाति ॥

३॥ अऽक्षांशति प्रधायो गोथु गंधति सुप्रांवीरितः ममस्य- र्योतिभिः । नमित्युद्धिः बसुन्ता भवैयस्ता सिंधुमापो कणा- भितो विचित्रतः ॥ ११॥ आपो न देबीयं मंति हृदियमुरः- प्रस्त्यांति वित्तान्त्या रजः । अऽचेरिष्वासः प्र छांशति देवेनुः
भक्तियों तर्क राजस्तः || ६ || मद्दत मद न हि नु: तृत: गुरु गरावः चू-जुड़कान: सं गृहाय पुर भृता उष्णाहस्या वसु: शिष्यीहि राजस्तः च भृतः || ७ || मदयस्त सुते सचि शर्मेसे भृत राजस्ते विद्म हि ना पुरुस्त वसु: उप्य ज्ञानान ससूक्ष्मजन: च नि: च्यः रक्षिता भव || ८ || एते ते इतु जान्यः विनय पुष्पित्य वार्यः चृतः: हि ख्य: जनानां चायः: वेदः: चादापुष्यां ते नां: वेदः: च भृतः || ९ ||

|| १० || उपोि। सु नृसुधि गिरिः मद्वस वन धारत्या। सद्व युी। न: सुनुवात्तयत। करे। चार चर्चायसि इति गोरस्त नु इंट ते हरी। || ११ || चाराय चर्चामदत हृ ताव मिया। चानृष्ट चारायेष्व तस्वास्त। नवियः। नविष्काया जाते योज नु इंट ते हनी। || १२ || सू मदाहर्ष जा बुंव मद्वस वन शंतिमधिहि। प्रा नून दिऱ्यां सार्दुर:। सत्य: याहि। बाहार सर्नु योज नु इंट ते हरी। || १३ || स: य तृ बुबंशं राज्य चारि। तिधाति। गोजविनयः। यि वार याहिर्योजङ्ग दिलेय इंट चिकितसि। योज नु इंट ते हरी। || १४ || यु: रे ते चाल दर्शिशा। उत सुष्म: बु- तात्रात्। तेन जाया। उप्य मिया मंदान:। याहि अर्थस:। योज नु इंट ते हरी। || १५ || युजुविनय ते ब्रह्मशा केलिनहि। हरी। उप्य म याहि। दड़ी। गमन्नः। दुहुः। उत्त ला सुतात्स:। रहस्ता:। चारामिर्दुः। दुहुः:। बाहार बाहार चारानु सं जः पाल्या चारादुः। || ६ ||

|| ११ || चारायवति प्रख्यत:। गोजः गुज्यति सुभास्ववी:। इंट मयेः। तर्न जतिःस्मि। ते इतिप्रकाशिः सुरुना भवियासा सिंहः। चारः। च्रिः: विश्रेत्ताः। || १२ || चारः। न देवी। उप यंति होषधियः चारः। पुष्पित्य विनांत्य यथा रजः। प्राची:। देवास:। प्र चर्चति देवस्युः

66
मंगलमित्रय जोशबाई वरा इव। ॥ २॥ त्यधि गोयारद्धा उक्ष्यां वचों
वातां समवाय विद्युताय तंपर्योः। चार्ल्सबी मे ते श्रीरति पुष्यति
बद्रा बहुराष्ट्रमायहार सुनाते॥ ३॥ चार्ल्सगिरा। प्रथमं द्विधि वर्ष
शुक्लाण्यः चम्मा ये सुकुमारायः। सत्त्वं पृष्ठे। समविन्दृत सर्वजनमन्
स्वातां गोरोवती पञ्चू नारः॥ ४॥ युधिश्तिर्यो प्रथमं। पशुकर्षिते
ततं सूर्यं वत्तया वेन चार्ल्सम। चा चार्ल्सो चार्ल्सदृश्यो चार्ल्सः।
सत्त्वं जातमृतय राजामहे॥ ५॥ चार्ल्सवी दस्तावटपत्रय वृजां
अवेशं का छोरामाण्यो दिबि। यापि वच वर्षिति काराध्यः
कुस्मद्धः कस्येश्चिन्द्रों कालिफिलेनु रक्षिति॥ ६॥ ४॥

॥ ३॥ १-२० गोलको राहङ्गा। ॥ ५॥ १-२० चन्द्रशास। ॥ १०-२० रणिक।
११-१२ गायनी। ॥ ११-१६ निपुप्र। ॥ १२ पुष्मली। ॥ २० राजादृश।}

॥ ४॥ चार्ल्सवि स्वरं इंद्र ते शर्रिन्द पृष्टवाय गंगिः। चा चा
पुर्णाक्रियां रज। सूर्यं न प्रहलिफः॥ १॥ इंद्रमिही बहुश्रौमः
तिधूषक्ष्याः। सूर्याचा च स्वरीपर्यं युक्तं च मानुषायाः॥ २॥ चा
तिष्ठ वृष्णुनयं युक्ता ते बर्भोवाय हरी। चैषषिणी सूर्यते मनो
यात्रा कृष्णो चुवना।॥ ३॥ हुआन्त्र चूत धिन जेप्रमद्धमं तर्कः। भुक्तान्
वाचार्यस्मास्तायाः सार्वव सार्वव॥ ४॥ इंद्राय तून्तर्रोस्तोक्ष्यानि
च बसीताः। सूत्रा चामसूरिर्द्वियो ज्योः। नमस्वतुः सह॥ ५॥ ॥
नकिष्ठयन्तीभर्ती हरी यदिन्द्र यवदसिः। नकिष्ठयन्तुः भजननानान्ति
स्वरं चानरोः॥ ६॥ य एक शूपतिं युव्य मर्त्यदृशायः। हैथानोः
धार्मिकृत्तिकृत्तित्य इंद्रों चंग।॥ ७॥ कादा मर्त्यमार्गाम महा
शुभमिव स्नुतात्। कादानांतः भुक्तुमिव
शा स्वतायामुण्डवाः। चार्ल्सवांसति। यहं ताप्त्यं श्वमुं इंद्रों चंग॥ ८॥

67
भस्मस्यं जोयति वरा: ॥ २ ॥ जार्थि दयोऽतुद्धः उक्ष्यम्  
वर्धेत् युतसुः सुमन्ना यथापर्यत:  चर्चेऽवस्त्र:  वते ते  होति  
पथवित्विपुत्रा शालिक:  यज्ञमानाय सुभाटे: ॥ ३ ॥ 
जात्वा शांगिरा:  प्रभुरां  
दृष्टे च  चाप्यः  चाण्या  ये  सुः  कृत्या  सर्वेः पोषे:  स  चर्च-  
विदुः भोजनं चर्चेऽवस्त्रां गोरूमातं का  पणुः  नरे: ॥ ४ ॥ 
युधि:  सर्वस्या  
पथ:  तते  तत:  सुर्ये:  ग्वात:  पा:  चैन:  का  अजन्ति:  का  गा: 
आजहि  उशना:  सच्चा:  जः  मस्यज्ञा  जातं  समुृतं  यज्ञारणे: ॥ ५ ॥ 
भासि:  वा  यथा  सुः  क्रयमताय  वृत्तिः  सर्वं: वा:  का  छोर्क:  का  दह्वयते:  
तिवि  यावत:  वर्ग:  यदुः  साध:  उक्ष्यं  तस्य  यदृ:  भिनतिपिनी:  
लेवु  रक्षिते:  ॥ ६ ॥ ४ ॥

॥ ८ ॥  क्षताति  सोमः  हर्द्रे  ते  सर्विष्य  धृश्योऽः  का  गहि:  का  ला 
पुष्यमुः  हर्द्रे  राज:  सर्वे:  न  रुदिमस:  भि:  ॥ ९ ॥ हर्द्रे  यहः  वहनः:  
आप्तिध्रूवः:  सर्वसं:  सर्वीकृतं:  च  सुभाटे:  उष्ण:  व्यं:  मानुष्या-  
धा:  ॥ २ ॥ का  तिष्ठ वृष्यहृत:  र्यस्य  मुन्ता  से  बलिखा  हर्द्रे:  क्रयाचीने:  
सु  ते  मन:  यावत:  कृपणोऽः  वपुना:  ॥ ३ ॥ हर्द्रे  हर्द्रे  पिभ  ज्ञेशे  
समर्थवे:  ये  सुधारसं:  ला  भारम  कृष्यवन्ध:  ध्वस्त:  सदे:  ॥ ४ ॥ 
हर्द्रे  नून:  सर्वत:  उपथाणि:  च  स्रीमते  सुभाः:  समलु:  हर्द्रे:  
ज्ञेशे:  नामस्त:  सह:  ॥ ५ ॥ नकिं:  लत:  रुचिस:  तरे:  हर्द्रे:  यहः  यहः  
हर्द्रे  यहः  नकिं:  ला  अरु:  मन्ना:  नकिं:  सुः  अर्थ:  सान:  ॥ ६ ॥ 
हर्द्रे:  इह्ये:  ॥ ७ ॥ कृदा  मन:  सर्वार्थसं:  पदा  चुप्पर:  इह्ये:  स्फुर्तं  कृदा  ने:  
भुच्छवति:  गिरे:  हर्द्रे:  इह्ये:  ॥ ८ ॥ यत:  चित्तवे:  ला  बहु:  का:  
स्वादृहिन्मा विस्मृताट्ति मध्यः पिबति गीतः। या इद्रेष्य सूर्य-चर्चिताः मद्दतिः गोमतः वस्त्रीरनु ख्रारामः॥१०॥६॥ ता च चाघ्या पूर्णावुः सौम्रे भीताति पूर्णः। प्रिया इद्रेष्य पदेनवः वर्जः हिताति सार्यः वस्त्रीरनु ख्रारामः॥११॥ ता चाघ्या नरम्याः सहः सपृश्याति प्रत्येकः। व्यवाच्चस्य सिक्षे पुरुषिः पूर्वेचिन्द्रे वस्त्रीरनु ख्रारामः॥१२॥ इद्रे दृश्ये विचारिये प्रभृतिये यथाचिन्द्रे वस्त्रीरनु ख्रारामः॥१३॥ िज्ञानै नवकौनिन्ये।॥१४॥ इच्छाय्य विचार्ये विचार्ये पार्थेक्षप- धित्यां। तमस्त्थर्ये शार्थभिर्ये॥१५॥ चर्माः गौरस्वामिः नाम नामुरर्पाः। इस्ता चंद्रस्ति गृहे।॥१६॥ को चाघ्या चुः घुरी गा ग्रहत्या शिरम्भाति भामिनीः दुह्खायूः। चासविषुप्रस्वर- सिः मयोभूति एकं भृत्यमृत्यूः जीवात्।॥१७॥ किं इद्रे देवते दूधाति को विभाय नागे साः संस्तिं न चांति। कल्लोकाय य इश्वरे रुष्येधि समवेते। को जानां।॥१९॥ को चाघ्या मृतेः हृदि घुतें सृः जानां चासु भूपिन्देशेवभिः। कसाम देवा च वंहानामु हृः को मसते वीतिहोः सुदेवः।॥२०॥ लम्बं प्राश्चिंदी देवः शविष मध्यः। न लुधियौ मध्यवचस्ति महिंदृि स्वायां ते वर्जः।॥२१॥ मा ते राधाति मा ते जातो वस्तो यस्मानकान्तर चन्द्रां हंसन। विशेषः च न उपमि- मुः मानुषु वस्तुनि चर्चेनिष्य चाः॥२२॥५॥१॥

॥५॥२॥ गोकुले राधाकृष्णः। भव: || २०६॥१॥ जगाः। ॥ ५॥ १॥ विख्यात् ||

॥५॥ ॥ प्रेमे चुः मन्त्ये जनाते न सम्यो यामनुद्दद्वी सूनवः स्वरूपसः। दबदबी हि मलनागिरे वृत्ते मद्दति वीरा विष्णुभु पृथ्वायः।॥१॥ न उक्षिताति महिमानेमाशात् दिवि सृद्धासो
स्वादी: दुःख विपुलवत्वः मद्यः पिवान्ति गार्थे: यः इद्रेषु सुधावर्षः
वृष्णा मदति शोभे सः वस्ती: अर्नु स्वराजः।।।

तः अस्य पूर्णादेः सोमं श्रीराति पृथ्वयः प्रिया: इद्रेषु धेरनवः
वहै हिन्नति सार्यं वस्तिः अर्नु स्वराजः।।।

तः अस्य नरस्ता सह: सप्ययति प्रसेनस: घातानि अस्य सङ्खे युक्तबिः
पूर्वतःविचारे वस्ती: अर्नु स्वराजः।।।

इद्रेषु दुधोः अस्य
स्यामिः वृष्णायिः श्रापेतुक् जघार नानति: नवः।।।

इद्रेषु अस्य यत् तिर्ये: पवत्तेषु श्रापेत्तित तत् चिदृढः शरी-शार्वति।।।

अर्थ जो गो: अस्मत नाम वह: अधीर्यपुर्ना चंद्रमास्त: गृहे।।।

कः अस्य युक्ति युक्ति गा: कृताय प्रियीयाः स्वयम्
प्रियेता: भांमिः हुःः हर्षायुः आसानः इधः दस्तुः चासः
मयः भूतः यः एषां भूतां चाः अथात् सः: जीवनः।।।

कः इशते तुजये वः विभाति कः: मस्ते सतः इद्रेषु कः: अंति कः: तोकाय वः
इहाय जट रङ्गे अधि ब्रवः तन्वेकः: जनायः।।।

कः: अस्ति
इद्रेषु हृविषा प्रतीति सुचा यजाति चूहुःकिः: भृवेविः: कसी: देवा:
आ बहुः आशु होऽम कः: मस्ते वीति सोऽन्मः सुस्तुः:।।।

नं चंग प्रज्ञित्ववः देवा: शब्दिं मलें न बल अन्यः मपणवन्यो ब्राह्मण
स्ति महिदा इद्वं ब्रविमिः ते वचः।।।

मा ते राघ्वसः मा ते
जनत: वसोः अस्मान रूप चन्द्र दुमन विरा च न: उपसमिति
मीप्पही मानुष वस्तुनि चर्चितसंभवः: श्रा।।।

॥५॥ प्र वे भुज्वते जनयः न सरसय: यामलू हस्तस्त दूनवः
सुहस्तससः रोदसीः हि मल्लः चकिते कुभे दर्दित सीरा: विद-
चेषु प्रवृत्यः।।।

॥६॥ ते उपकाराः महिमान्यः आर्जत दिवि ह्रदाः:

68
एकालि  गीतके  सदः । गायको  गीते  जनयतं  इन्त्रयमथि  ग्रिहोऽ
दधिः  पृष्ठयमातः ॥२॥ गोमाता  यज्ञयते  ज्ञानिभिः
स्नायूः  गुष्ठ  दधिः  विष्कृतः । बाजः  विब्रंभमातिनमसभा
भावायूः  सारं  गायते  ॥३॥ वि  वे  बाजः  गुरुसायां
कृतिः  प्रभावयते  ऋषिता  चिन्द्रलिङ्गः । मनोजुगो
सन्नाताः  रश्मिः  बृहस्वाताः  पृथ्वीरूपयं  ॥४॥ मा
चेष्वु  पृथ्वीरूपयं  वाजः  कृतिः  मलती  रंहंतः । उत्तारहस्य
वि  षोऽं  धारारंभिणोऽषोऽरुपं  ॥५॥ चा  धोऽं
बहुतः  सर्वोऽरुपः  रघुपतेः  रघुपतेः  :  प्र  जिगात  बाहुमिः
। सतुता  बहिः  वः  सर्वां  मादयत्वं  मलती  मधोऽ
अंसः  ॥६॥१॥ तेषवर्णः  स्वर्णोऽरुपमा  नारेः
तीखः  चकः  सदः । विष्णुवेदावृवशयः  मद्यपुरः  वयो
न  सीतावधिः  बहिः  ग्रिमः  ॥७॥ नूर्तमा  हुवेशुरुपः  न
जग्मयः  अवसः  न  पूर्ववातुः  वेदिः । पर्यंते  विष्णा  भूरवनः
महयः  राजताः  ॥ नेषसीः  नरः  ॥८॥ नइः  यज्ञ्यां
मुखृतं  हिरण्यं  सहस्रभृति  स्वापं  छारतेयं  ॥ धृतं
इन्द्रोऽन्यथा  काजः  हिन्न्यृं  निर्मातामिः  जदयोऽन्यथा
॥९॥ कृत्यं  नूनु
द्वैतं  तः  जीविः  साहात्यां  चिन्द्रभिनुभिः  पर्वतं  ॥ धर्मतो
चायः  समः  सुदानवोऽन्ये  सीमस्य  राज्यानि  चकः  ॥१०॥
किंद्रं  नूनुद्वैतं  तः  दिङ्गासां  चन्द्रान्तः  गोतान्तः  गृहान्तः
आ  महातिमयोऽन्येः  चिन्द्रभानवः  कामुः  विप्रस्य
तपेयंतः  ॥११॥ या  बः  शर्मणात्यं  संति  निधानूऽन्येः
द्वैतं  चञ्जाताधिः  ॥ चासंभयं  तानि  मलतोऽवि  यत्वं
चन्द्रं  नौ  ग्धाः  वृषाः  सुवीिः  ॥१२॥१०॥
धृष्टि चक्षिरे सदैः धार्यतः धृष्टकृति जनयतः उद्दिष्टिः धार्यि चिरः
दुःपिरे पुर्विषिद्दातः दुःशिरः सृंजिस्तंभः
तनुः पुनः धृष्टाः दुःपिरे विश्वकान्तः वार्तः विवेचः धार्मिकातिनैः धर्मः
पञ्चीनिन्म एण्णः अनुः रीति यथां घृतः ॥ ३ ॥
वि ये भाजिते सुखसंकालः
धार्मिकः महाधर्मः धार्युः चितः ध्रोजसः मनः ध्रुवः यतः
मृतः रघेशु श्रा वृष्णस्वाताः पृवतीः धार्युः ध्रुवः ॥ ४ ॥
प्र यतः
रघेशु पूर्वसः
धार्युः ध्रुवः चाज्ञे धार्दि मृतः रघेशुः यतः
धर्मः च्यावः विन्यासः चार्तेऽवः धार्मिकः
धार्मिकः स्वतंत्र धाराः चार्तेऽवः उद्दर्शिनः
धार्मिकः सङ्केतम धूमः ॥ ५ ॥
शा वः
वाहुः सर्वसः
ध्रुवः ध्रुवः
ध्रुवः परासः
धार्मिकः दुःशिरः सृंजिस्तंभः
सोदग्नः श्रा बृहिः उरुः वः
सदैः जां मार्गयथः महतः
धर्मः धर्मः ॥ ६ ॥
ते ध्रामितः स्वतंत्रसः
धार्मिकः श्रा नागः
धार्मिकः चूः
सदैः धार्मिकः आचि धार्मिकः प्रिये ॥ ७ ॥
भूराः धुःः इतः सुध्धुः
धार्मिकः न जागर्यः
धार्मिकः न पूर्वनामः
धार्मिकः महाविषयः
धार्मिकः राजाः
धार्मिकः नेवः
धार्मिकः नरः ॥ ८ ॥
लर्दः सदैः स्वः
धार्मिकः प्रथमः
धार्मिकः स्वः
धार्मिकः प्रथमः
धार्मिकः महाविषयः
धार्मिकः महाविषयः
धार्मिकः महाविषयः
धार्मिकः महाविषयः ॥ ९ ॥
जागर्यः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः त्रिवेदिश्रा
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ध्वरः
धार्मिकः न्यन्ते ॥ १० ॥ ८९ *
॥ ६५ ॥ [स० ७. स० ६४. स० १० ॥]

ध्यान चक्षुः सर्दः। चर्चनी धर्मं जन्यात इंद्रियमध्ये धिर्मेऽर दर्शिय पुरुषस्मातारः।।
गोमातरो यज्ञमवेः छोटिभिः
गङ्गारुपं शुभा दर्शिये विस्फलः। बार्ते विष्णुमहामहतिनमध्ये
वाल्मीकियोनानु रूपे पुरुसः।।

मनोजुनो यन्महतो रश्येऽ वृत्तिवानातः। पुरुषतिरुबुधयं ॥ ८ ॥

म्र यद्येऽः
पुरुषतिरुबुधयं वाजे धर्मः मलो रुखः।।
उत्तरक्षसं

वि यौः धारायमेऽवोद्धर्युशुद्धिः पुरुसः।।

चा बो बहुतो सर्ववो रघुश्रेतो रघुपत्तः।
सीताः वाहिनः चः सद्वकृत्तस्य मार्जत्वं मलो चार्यः।।

संघः।।

लोकार्थ्यें स्वर्गस्ती महिवान्य नार्के

तस्युः चक्षुः सर्दः।

विष्णुर्धशावभूषणं मद्यः च वहो

न सीतुकर्ति वाहिनः प्रिये।।

मूर्तं त्रावेशुरुपं न
जग्यः। अवुत्वः न पूर्तमसु भेटिये। अर्थं विष्णु भवं

महां राजान् इव लेषसह्यो नरः।।

लधि यहाः

मुक्रयां हिरण्येऽ सस्तरभूषिण्य स्वार ज्ञातं गहुः

इंद्रो नयेर्यथे कात्येऽहवर्यं निरुपायेऽवदिये।।

जयेः नृनुध्

यो धर्मसा दाहायां विष्णुभिरुद्वि पर्वतः। धर्मसो

वाङ् महः सुदानवो मदे सीमस्य राजानि चक्षुः।।

अर्थं मृत्तं नुः नुः

जिसं नुःवृज्ञं तथा दिशासिंचवृज्ञं गोतमाय नृष्वः।।

आ गङ्गातीमवर्य सिष्यभवः कामं विष्णुस्य तपेयतं

भार्यः।।

या च। चर्च्य श्रमलाभः सति विष्णुस्तुनिः

द्रः श्रेष्ठानि धर्मः तालि विष्णुस्तुनिः

भृत्र धृतानि। सति यौः तत्त्वं चैवि

धत्र वृहः। सुवीरः।।

॥ ६६ ॥

69
॥ ८६॥ मार्त्यो बस्त्र हि क्षणे पाषाणा दिवो विंमहसः। स 
मुंगोपातम्यो जनमः ॥ १९॥ यदेवेन यङ्गवाहसो विष्ट्वत वा मतीनां। 
मार्त्य: भृजुणा हवैः ॥ ३२॥ उत्त वा यस्य बाजिनो नु विष्ट्वत्वाभासः। 
स गान्ता गोम्भित वजः ॥ ३३॥ शस्य सीरस्य बाहिर्ष्य सृष्टः सोमो 
दिविकिष्मु। उक्ष्य मन्द्रक्ष्य शस्त्राते ॥ ८॥ शस्य चौप्लता भुदो विष्ट्वा 
वांगंवारूढिर्मि। सूर्य चिन्तुसुबीरिप: ॥ १९॥ पूर्बिभिः ददाशिम 
शराप्रभेत्तो वर्यः। श्वार्यिभिष्टेनवीनाः। ॥ ६॥ सुभोः स चर्यज्ञो 
मार्त्यो चासु मध्यः। यस्य प्रायः सर्पेशः। ॥ ७॥ श्रुणसमथ्यं वा 
नयः। स्वेदस्य सयासायसः। विदा कार्यस्य वनेतः। ॥ ८॥ यूर्य तत्तत्व- 
शवक्ष आविष्ण्वं महिनतः। विघ्नं विधुता रक्षः। ॥ १५॥ 
गृहता गुप्त तमो विय यांत विष्मचिन्ताः। ज्योतिष्कतः गुद्रसम- 
सिः। ॥ १०॥ ॥ ॥

॥ ८७॥ प्रत्येकः प्रत्येकसो विरूपिनोऽनान्तरा साविशुरा 
छुरिकिष्णः। जुरात्मासो नृत्तमासो आंजिनिर्धीनाःके चिन्तु- 
रा। इव। सारिः। ॥ ११॥ उपहरेषु दक्षिण्य यथि वर्य इव मध्यः 
केवन चिन्त्यः। भीरूर्तिः कोशा उपर वो रक्षेष्ठा धृतसुज्ञता मध्य- 
वयीमचितः। ॥ २॥ प्रैष्यमभेषु विष्पुरे रेजते भूमियोभेषु यदी 
युंजते गुमेः। तेन क्रीण्यो धुन्यो भार्ज्ज्ञयः। तर्य महिनं पंजनंत 
धृत्यः। ॥ ३॥ स हि स्त्रसुपुष्पदशो युवा। गुणोऽया दैशानलस- 
व्यौिणिरावृऽतः। असि सत्य छुज्यावास्नेनिधयोस्या धिप: 
प्राविष्णु भुवा गुणः। ॥ २४॥ पितुः प्रानस्य जर्म्मना बदामसि 
सोमस्य जिहा प्रजिगाति चक्षुः। यदीमिंदू शाम्यूहकः.


70
चार ५, चार ६, वान ७४। [भाषा एवं वान ७५]
चारणातितिर्मन्त यज्ञियानि दधिरे ॥ ५॥ ज्ञिष्टे कंभानुभि: सं मिमिशिते ते रुद्रमिभिष यज्ञाभिषं रुकार्ये ॥ ते वार्षिमांति 
दुधिच्छो अर्नीवर्नो विष्टे प्रयत्य भारतस्य धार्ये ॥ ६॥ १३॥

॥८॥ १-६ गोतमो राट्स्कमक: महत् ॥ १-६ प्रस्तारण्यः ॥ २-३ विषुए ॥ ५ विराजुष्माः

॥६॥ चा विभूषणमक्षिण्यर्थेऽविभूषणमक्षिणी रस्फािर्यणे ॥ चा विभूषणा न इशा वयो न प्रस्ताता सुमाया: ॥ १॥
तेनोपवेवेवा पिर्याणे: भुने कं यति रथसूर्यभिष: ॥ स्न्यो 
न चित्र: स्वर्पिंनीवन्यया रस्फािर्य जग्नांति भूम ॥ २॥ चतुष्णे कं 
वो चर्द्धि तन्तु: वार्षिमांथा वना: न भृसन्यति ज्ञायि: ॥ युध्यायं कं 
मंतत: सुजातालक्षिणामाहो धनयति वार्षिके ॥ ३॥ चारानि ग्राम: 
पर्या च चारुगिर्यां धिर्यानां वार्षिके च देवीं। बर्ष क्रृसिंतो गीतम 
माटो अर्नेवर्नो नुतुनरु उल्लक्षं पिर्याणी ॥ ४॥ वर्त्स्तु: योजन 
नयेन च तस्केवति सुखहेष मन्ततो गीतमी च: 
पशुविन्दुर्यन्यथेऽन्त्याय 
वोद्धरुवाऽवधायावता दु: क्राहून ॥ ५॥ चारा स्वाय वी मल्लोलज्ञार्य वा 
प्रति धोभति चार्यातो न वार्षिक ॥ चारानि ग्रामाध्युस्यापां सत्याः 
गम्भेस्याः: ॥ ६॥ १४॥

॥८॥ १-१० गोतमो रात्रेवाय: विषुे देवा: ॥ १-५.० वजाति: ॥ ६ विराजुष्माः ॥ ८-१० विषुए॥

॥८॥ चा नो भुतः: ज्ञार्यवी यन्तु विभूषणमक्षिणामाहो चर्द्धि 
रीतात स्न्यो: ॥ देवा नो वया सदुमिशितो असुवायायिवो 
रक्षितारी दिन्योथि ॥ ६॥ देवाना भुतः सुमाति स्यो जयतां देवा 
नां रातिरिभि नो च वार्षिका: देवाना सुध्यायुर्य सेदिमा वायु 
देवा न चारु: ॥ २॥ ताम्युर्याय निविदं हृषभं वायु 
भवं भगवं भोजितं दत्तमुक्षितं ॥ चारेवमां वहां सोमसम्—
॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥
शिखा सरस्वती न: सुभगा मयंकर।
तनो वातो मयोधु वातु भेषजं तन्माता पृष्ठगि तत्पिता श्री।
तद्भवाश्च: समस्तोऽयोभुव्युत्तरदिशनाः शुभूतं धिष्ठ्या युरं।
तमीशानं जगत:-
स्त्रुष्पस्पाति धिर्यजिनिनमर्यसे हृम्मे च्वं।
पूर्वा नो गणा वेदसाचा:
मस्तूः रक्षिता पायुरद्वसः स्वस्त्येः।
स्वस्त्य न इंद्री वृक्षः
शस्त्रवा: स्वस्त्य न: पूर्वा विष्थक्रीडः।
स्वस्त्य नायाण्यो अरिष्टे: नमः:
भृत्यावाणो विदेषत्वुः जगमः।
ध्रुपिजीहा मनवः
सूर्चक्षरसो विषेष नो देवा अवसा गामिनः।
भद्रे कोंडिनः:
भृषुयाम देवा भद्रे पन्थेमाध्यभिभिषेच:।
श्यार्वेश्वरकान्तः सुनोभिम्बें भृत्रेवहिं यदार्थः।
शतमिचु शारदो ध्रुति देवा
बंशा नारका जरसे तनुः।
पुष्चासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो
मथा रीरिष्ठायुगीः।
अर्दितिदौरिल्लित्रानं लिङ्गसदितितमतिमानसा स पिता स पुषः।
विषेषे देवा अर्दितिः पञ्च जना
अर्दितिज्ञातमदितिज्ञेनिनः।

श्रुण्वीति नौ वर्षिषो मिषो नंयतु विश्वान।
अर्थमा
देवेः सजीवः।
ते हि वस्त्री वस्तवानासे अभ्रमृतः महोऽभिः।
चता रक्षते विश्वाहा।
ते भ्रम्भयं शर्म यंसारमृत: मर्यमः।
वार्षिकाः ऋष विष:।
वि ने: पुष: 
सुविष्ठावर विषांतिविंतः मस्तः।
पूर्वा भगो वंशास:।
उत नोधियो
गोष्ठया: धृष्टवाचवाचवाच:।
कतोऽन: स्वस्तिमतः।
समु वास्ता घ्रातायेते मध्ये सुरांति सिंधः।
साधीनः:
॥७२॥ [म०७. छ० ९४. स० ६०।]

छापीता सरस्वती न: सूभंगा मर्य: करत॥३॥ तत् न: चार्त: मु: शंभु चातुः मेषुः तत् माता पृष्ठिबी तत् पिता चीः तत् यावाश: सोमसुरं: मय: अशुरं: तत् छापीता भूयुं धिप्याया सुअ॥४॥ तन ईशानं जरमं: तस्युष: पति धिमंजित्विचर्यसि हुमसेः हृमेः वच्छं पुष्पा नः

यच्छं बेदसं: आसंतं भूषे रचिताः पायु: आदेव: स्वल्ले॥५॥

स्वल्ले न: इंद्रे: वृषद्वचा: स्वल्ले न: पुष्पा विषद्वेदा: स्वल्ले न: ताश्च: आरिशनेम: स्वल्ले न: वृहस्थितं त्यावतु॥६॥ पृष्ठत-

कामा: महत: पृष्ठससमातर: भुजुभुवायावान: विद्विश्वुज जरमयं: आपिस्वद्वृत्वा: मनं: सूर्यवधास: विषेषे न: देवा: अर्ब्बसा आग- 

मनु दह॥७॥ भवद् केषोभि: भूयुवाम देवा: भद् पश्येम आसरििभि: 

मुक्षा: स्यः गः तुस्तुस्वानस: तनूनिः वि ऋशेम देववहितं यत् आरुः॥८॥ इत्यद्व इतः नु बरदे: अर्धं देवा: यच्छं न: चृत्यजरसे ते-

नूनाः पुष्पाः: यच्छं पितरं: अवति मा न: मथा रिरिष्टत आरुः: गटो:॥९॥ चर्दितत: श्रीः चर्दितत: आतरिर्ष चर्दितत: माता स: पि-

तास: पुष: विषेशेदेवा: चर्दितत: पचं जनाः: चर्दितत: जातं चर्दि- 

तत: ज्ञानं॥१०॥

॥१०॥ छापीतानीति न: वर्णः: भिष: नयतु विशान छापीमा देवे: सूजोप:॥१॥ ते हि बस्त: बस्वावा: ते चार्तेदतुुा: 

महै: समि: मता राजुसि विशाहि॥२॥ ते स्वरूपस श्रेष्ठ वसुमु भ्रमाधीन: आप् निवषा: 

महै: भार्मानाः: छाप्च सिरः॥३॥ वि न: पुष: सूविता 

तावन चिदुं इंद्रे: महत: पुष्पा भर्ग: वाणसा॥४॥ उत् न: धिर्य: 

गोहृष्यः: पूर्वन्त विषीः एवद्यावः कोः न: स्वल्ले:समत: 

॥११॥ मधु चार्ता: छापीताते मधु छरंति सिंधयं: माप्ती: नु:
क्षु १. क्षु ६. वृ २१।] ॥ नृ ॥ [मृ १. क्षु ९४. सू ४५।

dsनीर्धाति। ॥१६॥ मधु नक्षत्रमृतकासो मधुमध्यपालिकां रजः। मधु

dि न: पिता। ॥९॥ मधुमध्यसो वनप्पतिमेघमांश्यूम सूरभः।

माध्यन्नपूर्वां भवतु न: ॥८॥ यो नो मिश: व वर्षः। यो नो भव-

क्षुशमा। यो नू इवस्त्रो वहुस्तिः। यो नो विषुक्षस्त्रम: ॥२॥१८॥

॥२॥ ॥२॥ होतपो राजस्या:। नो: ॥ २॥ ॥२॥ ॥२॥ रिगुप्ते। ॥ २॥ ॥२॥ गायती। ॥ २॥ विक्रुतः।

॥१॥ तं सोम प्र सिंहितो मनीशा लं रब्धन्मुनु नेवि

पण्डारी। तवु प्रसीती पितरे न इंद्रो देवेषु राजनमण्डलं धीरा:। ॥१॥

लं सोम क्रान्ति: सुचन्तुभूल्लं धर्मं सुदर्शो विष्णु-

बेदा:। लं वृक्षा वृक्षेविनमिवहिला वृक्षेविनमिवमिवभो नृच्छाया:। ॥३॥

राजस: नु ते वर्णस्या व्रतानि वृक्षेणेकोर तव सोम धारम। वुिस्त्रारसि पिरी: न मिजो ब्रााँयो: यार्जयवाचसि सोम ॥३॥

या ते धामानि दिपि या पृष्ठिः या परबर्तिश्रीवर्षेस्पु।

जेपनो विचि: सुमना शहेकु त्यार्जसोम प्रति हुष्ठा

गृहमाय ॥४॥ लं सोमात्सि स्फतितम्या राजोत वृक्षः। लं

ब्रदी चासि क्रान्त: ॥५॥१५॥ लं च सोम नो करो: जीवातु: न

मंरामहे। प्रियवलोपो वनप्पतिः। ॥६॥ लं सोम महे भर्गो लं यूने

चूतापे। दही दधासि शीखे: ॥७॥ लं न: सोम विष्ठो: रक्षा

राजचार्यायति:। न रिद्धश्वायत: सस्ता: ॥८॥ सोम यस्ते: यथोभुवः

उत्तावं संति दानुः। ताभिनासिद्धिः भव ॥२॥ हुस्मु वृक्षिरुः

वचों जुजु माना उपायमही। सोम लं नो: वृषे: भव ॥२॥ ॥२॥

सोम नीभिष्टा चारं चर्यायो: चारोऽसि:। सूम्भवं नो: नि

विष: ॥९॥ ॥२॥ ॥२॥ सोम रांभो: नो: दृष्टि गावो: व
संतु योगीः। ६।। मधु न त्रैभुज उपसः। मधुसदनः पारिवर्ण रजः। मधु चीः। व्यस्तः नः। पिता: १७।। मधुसदनः नः। वनस्पतः। मधुसदनः चालुः सूर्यः। मात्रीः। गार्भः। अवंतुः नः। १८।। श नः। निष्ठः। श्रेष्ठः। श नः। भजनः। चर्चयेमा श नः। १९॥ श्रृष्टिः। २०॥

२१॥ तं सोम प्रसिद्धिः। सन्निवा तं रजः। मधुसदनः पंचायिः। तवः प्रसन्नितिः। पिताः। नुः। इत्यत्र। वेदः। राजः नः। २२॥ न तं सोम श्रीविष्णुः। सुखः। भूमः। न पदः। सुखः। विष्णुः। चतुः। ज्ञानः। नृसिध्वः। २३॥ राजः। नुः। ते वहस्तः। वतानिः। बुधः। गभरिः। तवः सोम धार्मिकः। जूहः। न धर्मः। प्रियः। नः। निष्ठः। दृष्टिः। राजेनान्तः। कस्मिनः। सोमः। ३॥ या ते धार्मिकः। दिवः। का पृथिविः। या। परिवेशः। योगीः। भूमः। ३०॥ तेन धार्मिकः। दिवः। का पृथिविः। या। परिवेशः। योगीः। भूमः। ३०॥

२१॥ तं सोम श्री सहसारः। तं राजः। जतः। वृषः। तं सोम नः। वरः। जीवानाः। न मरामें। प्रियः। ज्ञानः। नृसिध्वः। २२॥ तं सोम महें। भर्गः। नृसिध्वः। चतुः। जीवानाः। तं सोम या। ते मयः। भुवः। ज्ञानः। संसारः। दानुषः। जीवः। नः। कश्वितः। भवः। २५॥ इति भद्रः। वरः। जुजुराः। उपसः। आगहः। तं सोम। नः। वृद्धः। भवः। २०॥ २०॥ सोमः। गीतः। ना वरः। वर्षियः। वरः। स्वरः। नृसिध्वः। नः। चाविषः। ६१॥ गायत्रिकः। अमरिवः। चालुः। विष्णुः। पुष्पिकः। भूमः। २०॥ सोमः। भवः। ३१॥ सोमः। रांचः। नः। हउः गार्भः। नः।
यद्यपि तद्दृष्टि यदुवर्धनीय । सुतुपिता यदुवर्धन वर्धमानस्य यस्मात् । ॥ ॥

यदुवर्धन वर्धमानस्य यस्मात् । चतुर्विद्या । निश्चितत्वा यदुवर्धनीव धृत्यां । प्रति गायोर्दशीयति मात्रा । ॥ ॥

उद्दित्तवर्धन भानवो वृह त्वामुनी । स्राविजयो त्राष्ट्रीयो स्राविजय । अक्रमचारार्थवर्धन भानुसन्धिरश्रयु ॥ ॥

यदुवर्धन चतुर्विद्या । निश्चितत्वा । सुतुपिता । यदुवर्धन । सुतुपिता ॥
वर्षसिद्ध ज्ञात मयेः द्रव्य से चरितं ॥ १२॥ यः सोमानन्दे तर्य रुपर्वानं देव मयेः तं दशः सच्चे कृषि ॥ १४॥ उत्थान नः चालिंश्चर्के चोर्णमति पाठ्या कृषि: सत्यं सुरुचेर्वं यथः नुः ॥ १५॥ २१॥ ज्ञात पारस्त्र संस्कृते विशिष्टं सोम सृष्टान्नं भवं वार्तस्य संगमेव ॥ १६॥

श्रीमतेण तद्बन्धम् समे विशेषाय चालिंश्चर्के साधन नुः सृष्टान्नं तं नुः सत्यं सुरुचेर्वं ॥ १७॥ संते परित्वसं संते सुखं वार्ता: संतें वृष्णानि चालिंश्चर्के साधनं चार्गमनं सम्पूर्णां तत्र चालिंश्चर्के ज्ञातं ज्ञात तदाक्षरान् चालिंश्चर्के ॥ १८॥ या ते धारणानि हुविन्ध वर्गीतं ता ते विविष्या पुरविन्ध: सत्यं सुद ग्रुद्ग स्फार्न: प्रसन्नर्ष्या सुरुचीर्वं: चालीर्वश्च म चर सोम दुर्गीन्न: ॥ २०॥ सोमं धेनुं सोमं: सर्वित्वं चाश्रुं सोमं: चारित्वं कुमारं दश्चितं सदर्नं विदुह्यं सुभयं निपुरुषवर्णं य: ददात्लि चारित ॥ २२॥ चारांतः चूळसु युक्तसु पुरवतीनासु परमी स्व: ससां चारित्वं वृजनस्य गोपां भरेशुब्रजां सुरुचिनिः सृष्टान्नं चारित्वं जस्तां लां साहने मद्देम सोम ॥ २९॥ लं द्रमा: चालीर्वधी: सोमविष्या: लं चर्के: सुन्दरसं: नं गा: नं ज्ञातं तत्र चारित्वं नं चारित्रं नं ज्ञातित्वं वि संते: चुक्मे ॥ २२॥ द्वेनन न: मनसा दीवत सर्व: राव: भागं सहसमावनं चालिंश्चर्के यथा मा ता चारि तनुतं श्रीनिष्ठे वीर्यायम् भृजयेय: द्रविंश्च गोत्रेणी ॥ २३॥ २३॥

पत्रो न विहितः समानेन योजितेना रघुकान्तः। इहं वर्त्तनेतः सुदानन्देनेव विशेषेद्व यज्ञमानाय सृष्टे।

श्रवणि प्रेषीति वपते नृत्तिरिवापेतुऽदै वक्षयन दश्येद्व।

ज्ञेयोतिविभंसः भूवनाय कुलान्ति गायिः न त्रयं चुर्णं चावलं।

एवं प्रत्येकः सर्वदस्या ड्राम्भ्यं वि निरहते बायाते कृपामभृतः।

स्वं न पेशे विद्येषुं ज्ञिष्मिचिं दियो दृष्टिहिता मानुमवेन्त॥।

चतुर्विष्णु तपस्यशास्त्रमस्त्रोयश ज्योतिः बुधुना कृष्णोत्ति।

जिमेण मद्वते न स्वयंते विभ्राती सुप्रस्तीया सीतासायांजीगः॥।

आर्यीन्ति नेती सूत्रतानां दिवः स्वयं दृष्टि गोगमेभि।

प्रजावती नृत्तो जन्तुयुधां नुस्कुल्म्युगां गोचारण्यां उप्य मासि वाजनानी।

उपस्तंश्यां श्रवणेऽ सृवगे दुस्मक्की रुपिमच्छुबुध्।

सृवसंस्तता चर्वस्य त्वम्बा चित्रीतबाहुसुषुता सुभागे वृहीं॥॥

विषाणि देवी भूमना-भिक्ष्या प्रतीची चन्द्रुसुबिया वि भावि।

विष्णु जीवं चरं चरं चोढऱ्णी विधिमय वाचमविद्वंत्ततायवोऽतः॥॥

पुनः पुनः बल्मीक्याया संभाहि संभाहि शुभमानासि।

श्रीरं कुलोत्वं आदिन्या मणीस्ते देवी सूर्यवच्छियं॥॥

बुध्दीति दिवशी चंद्रेऽ श्रवण ध्वनोन्धप स्वतां त्रासों सनुयोऽयोति।

प्रमि-नाती मनुष्यव युगानि योषो जारस्त चह्यसा वि भावि॥॥

प्रसून चिशा सुभागा प्रणाना सिधुने छोटे शविया अष्टि।

आदिन्ती देवानि धतानि सूर्येः चेति रुपिमभिन्नं।

उपर्षिच्छा भूरास्वर्गं वाजिनीवथित वेने तोकं व तर्यं च धार्मिके।

उपो श्रुतेः गोम्यत्वायं वति विभाविरि।

देवदृशे बुंधु सूर्यवाविति॥॥
वर्णस: न बिन्दमन: सामान्य गोजनेन आ पराकारत: येव
वचंती: सुरक्षित: सुरक्षित: विषिद्व: इत्यादिय वर्जनानाय सुकृते॥
धर्मिक पेशासिक: वपते नृत्तस्व: ्व अप्म उपुष्ट: वर्ध: उपासनेव
बलिमी जोगीत: विषिद: सुभवनाम: फूलकारी गार्त: न ग्राम्बिष वि: डान:।
श्राव: ्तरम: ्व। प्रतिं धर्मिक: सुबन्ध: श्रास्या: तत्त्विषिद: वि: तिष्टको
वा वाध्यं फूल्यां वाश्यां स्व: हन्ते न पेशें: विद्ययुक्त: चांतसु: चिंत: डिभा: दूहित:
ता भानु: चर्येन्॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ चार्यरितम: तरमाः: पारं: स्वयं: उवा:।
उल्ला: वुयाना: फूलों: विषये: ईंद: न स्वयं: विद्यमानी सुङ्गम:
तिका सीमोपाय श्रृण्ण:॥ ॥ ॥ ॥ भार्त्तरीले नेशी सूचितानां दिवः।
स्ये तुद्हिता: गोर्मेन: प्रजावदम: नृत्तम: सुरक्षित: सुन्दरान् उव:
गो गो गो गो गो माति बाजानां। ॥ ॥ उव:। तं स्वयं युयानं सु-
स्व: दास्वाम्व: रुपिं चार्यः सुमधुरं सुम: दंसंतं विश्रवस्य या वि-
स्वामिं वार्तं स्रृतता सुभृगे वृहत्तं। ॥ ॥ चिन्हांशं देवी सुङ्गवनः
ञिनल्ल队长ा प्रार्थीहसि चालु: सिद्धाया वि: कात्ति वि: भाति वि: विशेषजीव चार्ये:
चोप्पश्च विषयः वार्त: वार्त: वार्तत् सुन्धरयो:॥ ॥ ॥ ॥ ॥ पुनः: पुनः:
आरम्भान्ना: पुराणी समां वमी विनिम भुजेमानाधि: जन्म:। ॥ ॥ ॥
विधेय: स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं
सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व: सुस्व:। ॥ ॥ ॥
श्रामिन्नानां: मर्येद्वी सुरुचिती श्रार्यां। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
षणूसं न श्रावत्त: सुभरां व्रणानां दिष्टव:। न होऽद: उवियाय वि: कार:
श्रामिन्नानां: देवान्नां: व्रणानां सुभरां विषया। हुतम
ना। ॥ ॥ उव:। तल्ल विषय आ मर क्षारम्भें च बर्जिता: चुः: तनं च तनं च धार्मे:। ॥ ॥ उव:। भास्यं दूसरा: गोष्ठांति। चार्यः
चार्यः विभावस्वर रेवत चले। वि: उदय सूचितावलिः। ॥ ॥
कृष्ण हि वाजिनीवन्यतः कृष्णारुङ्गों उभः। कृष्णो नो विषाणा
सीभंगान्या वल्ल || १५ || २६।। कृष्णान्त चुरितसङ्गर गीताकस्या
हिरेष्यवत्। कृष्णेयं समनसः नि यं खालं || १६ || यात्रिः
धोकाम दिनी ज्योतिर्जनानां चक्रधरः। क्रा न उज्ज्वलः वहतः
मथिना सुन्वं || १७।। यह देवा मण्येषुपत्वा दुःस्त हिरेष्यवत्तेनी
उष्णं हृदाः सोममपीतायें || १८ || २७।।

|| २१ || ५-१२ गोलो राजसुरा।। क्रममोनो। ५-१२ धनुरुः।
| ५ | गंगी राजसुरा। ६-११ गाधसी।

|| २३।। क्ष्रीषोमास्मिः सुभूषुम चूषणां हरं। प्रतिः सुर्वां
निं हर्षें भवएं दारुषें मयः || १३।। क्ष्रीषोमा यो चृः वामिनं
वचः। सप्तिष्ठितम्। तस्मि धां सुवीं गन्तं पीरवं सम्भवं || २५।। कृष्णीया
मा य भूलित यो वां दारुष प्रविष्टौ। स मः सुवीं विष्णु
मायुंविवचवत् || ३३।। क्ष्रीषोमा चेति तस्यें वां यदमुष्णीतमहक्षुं
पसिण गा:। कृवातां वृंगम् यशोस्वरें वचिद्वां ज्योतिर्लक्ष बहुवधः। ४८।।
युक्तेन्तान्तु दिनवि रेंचानायुप्सर्वं सीम सक्रूत। युवं
सिद्धोरितेन्द्रसर्वदा प्राणीक्ष्रीषोमास्मृतं गुप्तिनान्तः || ५ ||
क्रान्यं दनी मातरिंशेः जियारांमण्डायां परि स्येनो चहः:।
क्ष्रीषोमा बच्चः वासुधानोऽः यज्ञारं चक्षुसु लोकां || ६६ || २८।।
क्ष्रीषोमा हुनिः प्रसिद्धम् च तीं हर्षें चूषणां हृदेनां जूषेनां। सू-
शरीरेश्वक ऊवसथा हि भूलमण्डे घण्य यज्ञानाय शं येः। ७६।। यो
क्ष्रीषोमा हुनिः सप्तिष्ठितवर्तीचा मंतः येः घुलेन्त। तस्य च चत्रं
रेन्तां पायलंहिसो जियें जनसाय महिः गृहेः बच्चं || ८ || क्रान्या
सवेद्वा सहन्ती भवंतं गिरं:। सं रेवश्या बंधूवशुः || ९ ||
क्ष्रीषोमाच्छेन्ति वां येः वा पुरुषो दार्षेंतं। तस्मि दीद्यतां वृहत्

76
वुष्ट हि वाजिनी त्वरि अष्ठांन्त च अष्टांन्त उष्ण: अष्ण न: विषां सीभेनानि ज्ञ वहू। १५॥ अष्णिना वृत्ति: अष्टान् आ गोमन्त दुसा हिरणयांवत: अष्ठाक्य रथे समनसानि युक्त- तं। १६॥ येव दुसा श्रेयं ज्ञ दिव: ज्ञोतिः जनान्य चूक्ष्णः: त्या: त्री: वहृत्त अष्णिना युवन। १७॥ अष्ण इह देवा मयः भुवान्दृशा हिरणयांवतनी: उष: सुरुचि: वहृतु सोभायापिते। १८॥ २१॥

२३॥ अष्णीयोमी हुम सु में पृष्टां वृत्तार्थ हाँच प्रतिसु दुःख- 
कानि हृतं मन्त्रं दामुशे मर्य। १॥ अष्णीयोमा य: श्रव वा हृद वर्ष: सुभोतिः तस्मि: पृथ: सुरुख्वेषि गवृं पोधे सुरस्वर्यः। २॥
अष्णीयोमा य: ज्ञस्वति य: बां दामुश्वात हुस्व: सृङ्गास्त्या सुरुख्वेषि विषय भाय: विश वस्वान्त। ३॥ अष्णीयोमा चेति तत् वी मं यत् अष्णुङ्गाती सबां पृथि: गा: ल्रां श्यतिः तः सुमयवस्त: 
शेर्ष: अष्णीयान्त ज्ञोतिः एक्ष: बहुः: ४॥ ज्ञस्वात सुवेषिव गोवर्षि दिवि 
रोचनानि स्वपि: च सोभास सूभ्रः सांहं पृवि सिंहस्वरु भामि- 
सदेशे: सृष्टवान् अष्णीयोमी अष्णुङ्गात गृहीतान्। ५॥ ज्ञ श्रुंत दिव: मातृशां जनार्य अष्णमण्डात अष्णय परिः प्रहें: चारे: अष्णी- 
योमा भववाया वृत्ताणां उं पृवि युक्तार्थ चूक्ष्ण: जं लोप:। ६॥ २४॥
अष्णीयोमा हुस्वान्त: प्रक्षितत्स्य जीतं हृतं वृष्ण्या जुविषेष् सु- 
स्वयंभृषी शुरुख्वेषि हिभूतं अष्ण धर्म यज्ञमानाय श्य:। ७॥ य: 
अष्णीयोमा हुस्वान्त सुभोतिः तेजाचा मनंसा य: घगेते तस्य सम्भां 
रूख्तं पातं अभिः: विवेच जनान्य लोहि शेर्ष: युक्त:। ८॥ अष्णी- 
योमा सदेवदसा सस्तुति स्वतं गिरी: संदेवसा बृहस्वायु:। ९॥
अष्णीयोमी श्येिन वां य: वां घगेते दामुशि तस्मि: दीपभाव: 

76
॥ ७७ ॥
भृगु बोधामाध्यायमानि नी युवं हुष्या जुनीषोतां।
ज्ञा यातमुप्रय नः सत्वां ॥ ७८॥
भृगुवेशा पिपुलमवेती न ज्ञा पायंतंसुर-शियां हुष्यसूरः।
सर्वे वतानि मध्यवातु धर्मं कृष्णं नौ धर्मं चुरिमांतं ॥ ७९॥

॥ ८० ॥
वे १६ द्राक्ष अंगिरसः ॥ १-३४। ८-६६। ७४। ७५। ७६। ७७।
भक्ति पृथ्वी ब्राह्मणोति। ४-८२। ६। ७५। ७६। ७७।

॥ ८१ ॥
इसं ख्यामहेश्वजातवेदसं रश्मिवं सं महिमा मनो-
पवां। भद्र वहं नः प्रत्यसुरसं संसस्यंरं सखे मा रिषिणामा वृंजरं
तरव। ॥ ८२॥
भक्ति नसो लभायस्ते स साध्या नवे चतुर्विवेषं।
स तूताव नैनंध्रशत्र्यंहं तरव।
ममार्दित्वाः जा
तान्युक्तं रस्यं तरव।
जायन्ने तान्युक्तं रस्यं तरव।
भक्ति प्रत्यसुरसं संसस्यं धियोद्वे तरव।
ममार्दित्वाः जा
तान्युक्तं रस्यं तरव।
जायन्ने तान्युक्तं रस्यं तरव।
भक्ति प्रत्यसुरसं संसस्यं धियोद्वे तरव।

॥ १२॥ इत्यद्रेष्टाः साधृेष्टाः रथश्रवयुक्तं सं महेन म- नीयवां मुद्रा हि न् प्रस्तम्वरः सार्थ संससर्वदि सुर्ये सुखः मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ ११॥ यस्र्य लं भाग्यवर्तेस सः साथि चन्दवीखे श्रेयं रथे सुर्यवीखे सः सूर्याय न एसां चन्द्रोपि श्राहति सुर्ये सुखे मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ १२॥ श्रेणेऽन्तु संसर्वेऽसाथि धियं प्रेस देवा: हृदि: चन्द्रतीचाहुतं नं च चाणियायु च भूल तान् हि उज्जवलं चन्द्रे सुखेम् मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ १३॥ भृगुमण हृदं कृत्यवाम हृदीवें च स्वतंत्र्यं परशेष्टापनेशा वर्यं जीवाते वेष्टतं साथि धियं: चन्द्रे सुख्ये मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ १४॥ विश्वा गोपा: सार्थ चन्द्रती जिन्तवं: हि । वायु च यह उत्त चहुँ: कप सुकुः भी: चित्र: प्रसेत: नुसे: महान् चासि चन्द्रे सुखे मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ १५॥ ३०॥ लं चन्द्रुः उत्त होता: चासि पूर्वः प्रस्तहतः पोतां जनुषा पु- रः चहित: विश्वा विद्याय श्चार्याय धीर पुष्पसि चन्द्रे सुखे मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ ६॥ या: विश्वहं: सुधादतीवः सहस्र चासि दृष्टे चित्र सन्तक्षितः चन्द्रे चासि रोचे राणः: चित्र सर्थः चासि दृष्टेव परश्याति चन्द्रे सुखे मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ ७॥ पूर्वः देवा: अवतु सुन्त: राणः: सार्थाके संस: चासि खः दृष्ट्या: तत् श्राहित जत पृथुत वर्यं: चन्द्रे सुखे मा रिषाम वर्यं तर्यं ॥ ८॥ विश्वः: दृष्ट्या: सार्थान् सार्थ मूः स्वयं: वायु: चासि चासि च चासि वा च चासि या च चासि चासि: चासि


c nostalgic Gujarati inscription and text: "...".

---

Digitized by Google
मयां गृहात तुः कृपि च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥५॥ यत् श्रुतिक्षा: श्रुतिः रोहिता रथेष वार्तेः जूता वृषभस्वासंहतं ने रवं: खात द्विपत्रि वनिन्तं धुमसद्यजुना च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥१०॥ च्छेदं भुवनात जत विभु: पतिणिः: टप्सा: यत् तेष ब्रह्मस्वादं वि श्रुतिक्षरन सुः कं तत्त तेष तावतेश्वरः च्छेदं: च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥९॥ च्छेदं भ्रमस्य वहस्यास्य धार्यं तस्य भ्रम्पाताणां मूलतः हेतुः: भ्रम्पत: मृत्र सन्तुष्ट मनः: पुरः: च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥१२॥ देवं देवानां श्रुति मिशः श्रुतः: वर्तूः वसोऽच्छिन्दि चारः: च्छेदं शरीरन्त स्थाम तर्व सम- परंः तत्मन: च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥१३॥ तत्त ते भृद्ध यत् संस्कृतः: लो दचै सोमनस्सहुत: जरसे मृत्रक्षत्तम: दर्शिसि रावेन दुर्बिखं म दशुपेः च्छेदं सुखः मा रिषाम वर्यं तर्व॥१४॥ यथेष् च सं- सुहुत्वेः: ददाः: नागा: सतं चास्तिते स्वास्ताताः यें भुवेश्वर- शब्दस्य चोद्यासि मृजाययं ताता राधासा ते स्वाम:॥१५॥ स: यं च्छेदं सीमनबलस्य विधानं अवस्मार्क शारुः: प्र तिर युह देवं तत् न: मिशः: वर्णः: मनःसंता चार्दिति: सिंधुः: पुषिवी उत्तर धी:॥१६॥३२॥६॥

॥५॥ वे विरङ्कणे चूरतः सुःचरणं अन्यासार्यां वसं उपयाप्येते हारी: अन्यासारं भव्यति स्त्रावर्तान्तरण भुक्तां अन्यासारं दृढः तुस्तवेः:॥६॥ दर्ज इरम बलु: जनयंत गभे: तस्त्रास्स: सुव- तर्व: विरङ्कणं तिमारसमां शब्दस्यसं नासु विद्विभोर्प्रमाणं परि सीन्नायंति॥२॥ चैत्ये ज्ञानं पारं भूस्वति च्छेदं साहु कृपां ना देवं यों च्छेदं पार्थिवनां चूत्तान्त प्रशा-
गृहोत्सव, सन 1907, वर्ष 3

कृति देवाधिकारी वि. स.

क्षणिका विश्वास, मायाकृति तथा स्वाधीनता

क्षणिका विश्वास, मायाकृति तथा स्वाधीनता

संक्षिप्त विश्वास, मायाकृति तथा स्वाधीनता
सत् वि दृष्टि चन्द्रनुस् ॥ ३ ॥ कृ: इति व: निष्कृय स्या सिंहल बल: सात: जनन: स्वधारभ: बुद्धीना गर्भे: श्रवस्तीं उपस्थान: महान्
उर्ध्वस्तिः बुधु: सुर्खतं य: दुःखाद्या: हृतिः सद्भिः ॥ ६ ॥ उत्त रूप्य: मीति सविताः: इव वाहू उमे: सिंहो यते भीम: सुरूप: उत्त: शुचिः स्वात: अतीते सिद्धस्थान: नवारा मानसंह: वसना जहाति ॥ ७ ॥
लिङ्ग हृत्त: कृषुते उत्त तरं यत: संस्पृचान: सदाने गोभिः शुद्धभिः:
कृति: बुधु: परिर समृज्ञाये धी: सा देवसताता संस्कृति: बुधु: ॥ ८ ॥
विभागु: तन न: निष्ठ: वर्षा: समरं चादित: सिंधु: पृथिवी
उत श्री: ॥ ११ ॥ ॥

॥ २६ ॥ स: प्रणत्या: सहसा जायमान: सत्: काथानि वर्
च्छाया विष्णु श्राय: च निमं फिल्वा: च साधन: तेवा: चारिं धृत-
शन्य दुःविषःसद: ॥ १७ ॥ स: पृथिवी: निस्विद्ध: काष्ठा चामो: 
इत्या: प्रश्ना: चानन्त: मनूनां विवेष्यता चक्षसा द्वाः श्राय: 
च तेवा: चारिं धार्यनु दुःविषःसद: ॥ २६ ॥ तं कहत प्रसमं युगसार्थे
विषेष: आर्येः आंहुतं चंजसानं जूस: पुष्यं भरतं सूमसदांतु देवा:
समिं धारयन् द्रविषः ॥ ३॥ स: मातरिस्था पुरुषार्थः पुरुषः
विदत्त गातु तन्यय वशं सविविषा गोपा: जननिता रोदस्यो:
देवा: समिं धारयन् द्रविषः ॥ ४॥ नष्टोंसा वर्णी आस-स्मानेरूः धाप्यिते:
शिर्ष सूचिशिर्षी ब्यावाहारम् स्वः गुहः वि भारती देवा:
समिं धारयन् द्रविषः ॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ राय: बुधः
संग्रहमनं वसूना मुद्यस्य केतु: मन्मदसार्थने: वे: तस्मूर्तिवं
रक्षमाध्यास: एर्न देवा: समिं धारयन् द्रविषः ॥ ६॥ नु च
पुरा च सदरं र्थस्यां जातस्य च जायमानस्य च छां सतः
गोपां बर्तत: च बुधे: देवा: समिं धारयन् द्रविषः ॥ ७॥
द्रविषः ॥ ॥ द्रविषाः तुरस्य द्रविषः ॥ ॥ सतरस्य प्र संस्तत
द्रविषः ॥ ॥ वीरसवती इर्व न: द्रविषः ॥ ॥ रासते दीर्घे ज्ञा-
शुः ॥ ॥ एव न: च प्रे संहद्वा बृहान: रेवता पावक चरवसे वि
भाहिः तत् न: मिन: वहः: ममहतां चादिति: सिद्धुः पृष्णिवी
उत्थ धीः ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ अर्प न: शोचुरुक्ताः अर्प न: नूमुगिधाः शा दृविः अर्प
न: शोचुरुक्ताः अर्प ॥ ॥ सुखेस्विना सुगातुः या बुधुः या च
ब्रजामहेः अर्प न: शोचुरुक्ताः अर्प ॥ ॥ प्र यते अंतितः एवाः प्र
श्रस्याकासः च सूरयः अर्प न: शोचुरुक्ताः अर्प ॥ ॥ प्र यते ते
अर्पे सूरयः जायेमहि प्र ते बर्ष अर्प न: शोचुरुक्ताः अर्प ॥ ॥
प्र यते अर्पे सहिस्तता: विस्ताः: परि: भानवः: अर्प न: शोचुरुक्ताः
अर्प ॥ ॥ चः हि विस्ताः स्मृल विश्वतः पारीषुः च प्रसः अर्प न: शोचुरुक्ताः
अर्प ॥ ॥ निष्ठ: न: विस्ताः स्मृल चाति नावास्त्रेव
॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥
पारसं स्वर्यं न: शोभुच्छतं स्वर्यं \(7\) स: \(n:\) सिंधुरश्वन नावया।।
\\
\| \| 14. वैद्यनास्त्य सुइस्वति स्वाम राजा ति जुं भुवनानां
\\
\| \| स्वमधुः: इतत: जात: विषम् इर्द्व वि च वैद्यनार: तत्ते सुरैि
\\
\| \| सा।। 15. पृष्ठ: दिविन पृष्ठ: जिपी: पृषीभ्यं पृष्ठ: विश्वा शोथधी: शा
\\
\| \| विवेश वैद्यनार: सहसा पृष्ठ: जिपी: स: \(n:\) दिव्वा स: रिश: पारु
\\
\| \| नल्ल।। 16. वैद्यनार तर्य तत हर्ष श्रस्मान् राय: मच्छवान।
\\
\| \| शर्यत्ता तत्त: \(n:\) मन्त्र: वर्लक्ष: समहार्या इत्विंि: सिंधुः पृ:
\\
\| \| तितिस्वी जुत च:।। 17।।
\\
\| \| 17. जातस्वेदसे सुनवासम सोभे ज्यामितिः ति दहा
\\
\| \| भि वेदीते: स: \(n:\) पर्तत्र इति दुःस्मानि विश्वा नावासदेव सिंधुः
\\
\| \| दुःस्माता इति ज्ञात: जिपी।। 18।।
\\
\| \| 190. स: \(y:\) वृषा वृषणिबि: संस्क्रीका: मृह: दिव्व: पृषी
\\
\| \| भा: च संस्करात सारस्यससब: हर्ष: भरेषु मल्ल्वान न: भवतु इंद्र: जती।। 19.
\\
\| \| यस्य ज्ञाना: सुरस्यस्वच दयम: भरेःभरे वृषस्रह गुरुषा:
\\
\| \| जित्वा वृष्णमित्र्यन्त: सकिस्मिन् स्नेहिन्: श्रवणे: मल्ल्वान न:
\\
\| \| भवतु इंद्र: जती।। 20. दिव्व: न यस्य रेतस: दुहाना: पंचासक: यमि
\\
\| \| चर्वासा अय्यिरच्चता: तरस्कैः: सःसहि: पौरेषभिं मल्ल्वान न:
\\
\| \| भवतु इंद्र: जती।। 21. स: चंगिर: स्मिन्: चंगिर: सताम: भूत वृषा
\\
\| \| वृषंधनि: सन्झिस्मिन्: सकां सन चारिमस्मिन्: चूम्नी गातुसिमिन्
\\
\| \| ज्ञेष्ठ: मल्ल्वान न: भवतु इंद्र: जती।। 22. स: सुनुसमिन: न रुद्दे
भिन्नभावानूषाकें सातहृतमुमिभावन। सन्तोषितीव्र चन्द्रस्यानि
तूर्नमरुलाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ५६॥ स पंचसमी: समर्द-नस्य
कुत्तोस्मारकोभिर्भूमिभि: सूर्यं सन्त।। चन्द्रम्रचृणाश्रय-ति: पुश्चूताम
मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ६॥ तमृत्योऽरण्यमृद्धसाति
तं धामस्य दिस्त: कृपः च।। स चित्तस्य
कुर्सीस्वेयशः कोयलो मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ७॥ तमृत्योऽरण्यमृद्धसाति
शरवस जास्वेपुर नरो नरमर्वसे तं धामस्य। सो सृष्टे चित्तमहिः
कृत्तिरचितकरितमरुलाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ८॥ स सुभोऽयाति
सुरारसस्य दशिणो संख्यीता कृपः।। स कीर्तिभः
सज्जनिता धनानि मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ९॥ स
यामेश्वर: सन्तो रथेनिशिद्धि विषाणि: कृष्टिभिः ॥ १०॥
स पांशभिरिमिन्नःतीर्ष्टेषीमल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ ११॥
स जातिभिर्मिन्नःतमाज्ञाति मीत्तेः जातिभिर्मिन्नः पुश्चूताम
षविः।। चुन्हां तोक्स्य तन्मस्य जेव मल्लाबाहो भवलिंद्रे
जाती। ॥ १२॥ वांजुभूत्युष्मा भीम उष्म सहस्रचेता:
शतानीश्च चाल्यो।। चुबीसो न शरसा पांचजापी महँ-
लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ १३॥ तस्य वर्षं क्षंसति स्त्रीरः
स्वित्रो म लेवी: रुवः शिमोचाणाः।। तं संभिते सन्यस्त
धनानि मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ १४॥ यस्यार्दशा शरसा
मानसुक्ष्मं परिसुज्जटस्वी विषाण: सच।। स पारिधकः
तुल्यमितस्यानो मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती। ॥ १५॥ न यस्य
देवा देवता न मती: चाप्ताण शरसमो चांतमापु:।। स
प्रारिका नरसा क्षो किरबं दिवस्य मल्लाबाहो भवलिंद्रे जाती
॥ १६॥ ९०॥ रोहिष्क्षितवा सुरमदृश्यते सन्तानीद्युक्ता राय चुआ-
स० ९१, स० ७, व० ७३ ] [ म० ७१, स० ७५, स० ९०९
ब्रह्मा । वृष्णं संविष्ठी धृष्टी रथं मंद्रा चिंकित नाहुषीशु
विश्वु ॥ ९६॥ य प्रचद प्रवेशं इत्य वृष्ण उक्तं चारागिरा आनि
गृहं संति राधं । चाचुः प्रद्विनिर्भवेऽविद्यार्थं सत्त्वं भ्रमणं:
सुरार्धं ॥ ९७॥ दस्युद्धिच्चर्ण निःसूतं धर्मेऽविहैला पृष्ठियां
श्रवं न बहुः । संतस्यं साक्षिकं भिक्ष्येऽवि: सन्तस्वै
संस्कृतं सूव्यं ॥ ९८॥ निधिन्द्रे अधिव्रुत्ता नो अङ्कं-
परिपूर्णात: सनुयास नाजु । तत्तो निचो वहल्लो मामहंताः
मदिति: सिंधुः पृष्ठियां उत्ति ची: ॥ ९९॥

॥ ९०९॥ १-५१ भुवर चाबिग्नयं ॥ इत्यं ॥ १-५१ चिंत्ययं ॥

॥ ९०९॥ प्र मंदिरं षुद्दधेण्या चं चर्चा य: कृष्णगमधा निरहुतु-
विचर्णा। युस्मयो वृष्णं वरेद्धिस्यं मण्वस्यं सुखार्यं हवामहे ॥ ९१॥ यो वरं जाह संहः नमुना य: मन्येन्ति यो काहार्यस्युः भ्रमणं।
इत्यं यं: पुष्पाबाबुषे चारु व्यास्कृतं सुखार्यं हवामहे ॥ ९२॥ यस्य
चार्यापृष्ठियि वृत्तं महादस्यं घरे वर्ण्यो वस्य सूर्यं । यथेऽद्य
सिंध्वं: सचति घरं मण्वस्यं सुखार्यं हवामहे ॥ ९३॥ यो चार्यानां
यो गवं गौंडा पर्यावर्ती य प्रधाि: कामेषकमेि: सिंधु: । बी-
गीन्ध्रिविद्यं यो आभुन्ती वधी मण्वस्यं सुखार्यं हवामहे ॥ ९४॥
यो विचर्णयं जगत: प्राणात्स्नाय: ब्रह्मस्य त्रायित: । अवरितं
इत्यं यो दस्युद्धिच्चर्ण निःसूतं मण्वस्यं हवामहे ॥ ९५॥ यो
कृष्णाद्विन्द्रो यशं भीतरिमि स्याविहितं यशं जिगुः: । इत्यं बड़
विचर्णानां मण्वस्यं सेविन्द्रस्यं सुखार्यं हवामहे ॥ ९६॥ इत्यं
यस्य भृषभमेति भृषभाणि विचर्णानां इत्यं संहः नमुना । इत्यं
मन्येन चार्यानां मण्वस्यं सुखार्यं हवामहे ॥ ९७॥

॥ २०॥ प्र मंदिरं पितुरमस्त चर्च्चत चर्च्च: ये: चुरुषकर्मभे: 
नि: सहान पुष्टिसनाया श्रवंत: पुष्करं दत्त: दुधिस्यं महत्त: 
सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ ११॥ ये: विश्रासं जहुःशकेन नथुनाय: ये: शदरं 
ये: सहान निर्गुणं चतियं इदु: ये: पुष्पं निर्गुणं एवः चर्च्चत: 
सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ २२॥ वयं द्वायापुष्टिरी: पैंस्य महत यत्स्य 
नते वर्षान: यत्स्य सन्त्रस्य सङ्गोक्षम: सर्वंति यत्स्य महत्त: 
सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ ३३॥ ये: आचार्यानाथे ये: गराये गोस्यंति: श्रीये 
श्राईति: कपिलाद्वंति कपिले स्यावही: वीणीये: चित्रु इदु: ये: आचार्यात: 
वचं महः चर्च्चतं सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ ४४॥ ये: विधास्य सत्त्राय: प्राप्त: 
पति: ये: श्राद्धो सत्त्राय: प्रस: ये: आर्य्यादत: इदु: ये: दत्तूनु आध्यात्म: 
रक्षस्य चतियर्त चर्च्चत: महत्त: सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ ५५॥ ये: पुरुस्थिरि: हर्षानं 
ये: च भौसन्ति: ये: अहर्निदिति: हृदते ये: च निश्चुरु: इदु: ये 
विष्कार्यानाया खमि शश्वं तस्रायाय व्रतामहे ॥ ६६॥ ॥

॥ १२॥ स्रव्यायेण यथा प्रदातिः प्रसिद्धाः प्रश्चात: स्यावही: नारदः गुरु: तत्स्याये: जन्मक: खमि चर्च्चति चुरुं महत्तं सत्त्रायाय व्रतामहे ॥ ९॥

83.*
राम महलं परमे सुभक्षे यज्ञामः वृजः मादयसे। ऋतु ऋा
गहायारं नोर ऋा लाया हृविष्कुमा सत्तराथः ॥८॥ लायेंद्रु
सोमेऽ सुपुमा सुदा लाया हृविष्कुमा घरवाहः। परा नियुः
सम्पृक्षो मुनिष्ठेत्स्मिन्युः बहिष्ठि मादयसः ॥१॥ मादयसः हरिये
विन्येत् इत्यु वि पञ्चत्वा शिमे वि सूंतस्त्वा भेनेने। ऋा लायुः
ग्रहे हरिये वहनुः श्मिका नि पृथ्वी ॥३॥ मर्गस्थोश्य वृजः घरस्य
गोपा कृष्णदेश सनुःम्य वारजः। तनो बिषे वहः मामः
वातारिं: सिंहुः पृथ्वी उष दीः ॥१९॥१६॥

॥१०२॥ दुरं ते धियं प्रभरः मृदी महीमस्य स्थोले धिश्याः
यत्र झाने। दमुखाने च प्रसादे च सासहिंद्रः देवासः
शाक्यसामदुर्जः ॥१॥ जपन चाचामः सा स्नावित झायाका
मा पृथ्वी देवेत् वः।। ऋा सुभारांत्यसासंभित्वे चढ़े
कृमिद्राचरते निर्युः ॥२॥ तं स्ना रथः मधवम्मा शार्ये
जेण यं ते अनुवदाम संगमे। झाजः नं इतु मनसा पुरुषः
लायीः मधवउः यत्र नः ॥३॥ वृजं जगमः लाया युझा
वृजस्माकांमधुर्वः भरेपरे। ऋस्मायिंद्र वारिवं सुवं
कृपां प्र कश्बूः मधववृजःमयः हृज ॥४॥ नाना हि ला
हृवमाना जनः इतिसे धनानां धनर्वसा विशिष्यतः। ऋस्मायः
स्ना रथमः तिष्ठ सात्ये जेण हीतु निमृत्तु मनसलयः ॥५॥१६॥
गोजितां चाहुः अभितत्रतुः सिम: कर्मकरमेहृतस्मूः
जस्नकः।। चक्त्या इतुः प्रतिमामोगसाधा जनः
वि हयेते सिष्यत: ॥६॥ उषे शतान्त्रवेछ भूवस
वद्वा | मिल्य: | परमे सहस्यप यात वा चर्चे मृत्युदेव मादयांसे भात: | च याहि परार्न: न: चर्चा लाभया हृद्वं: चक्रम सत्यधरा-प: || ॥
लाभा इंद्र सोमेस सुर्यम सुशोभु लाभो हृद्वं: चक्रम ब्रह्मवाहः | चर्च निन्द्व: | सत्यगं: | मल्लसिम: | चर्चनिन्द्व यहे भाषिन्दि मादयमवा || ॥
मादयस्म्ह हरिष्म्भिम: | ये ते इंद्र वि स्वास्त्व भिमिे 'वि सुर्यम घेने' चा ला सुर्यिन हरिय: | वहंतु उश्चन हुष्टावत्रिः | प्रति न: नव्यवस्ता ॥ १।
मल्लस्त नोचतय वृजनिस्त्य गोपा: | वर्ष इंद्रे नुनुपाम चार्जेत तत: न: | स्मित: | चर्च: | मामहांत्या आदित्ति: | सिन्धु: पृथिवी उत्त यो: || ॥ २।

॥ १०२॥ 'इसमा ते धिर्य प्रभेरे महः | महीं सवस्क लोकेशे पिपशाना | यत्ते यामाने तं जटि स्वे च प्रधाने च समाहि इंद्रे देवारसः | शर्वसा अमदान चर्मुः ॥ २। चत्व याने: | नेष: | सव विष्णु द्वाराध्या-भाना पृथिवी दुर्शेत्व चंपु: | चतमे सूर्ये चंद्रमानां अभिः चक्षे चंद्रे कं इंद्रु चर्मुः | विस्तेर्यां: || ॥ २। तं सम रचृ मधुस्वन् प्रे याव सातृमाये | जैसे यं ते चतुर्मादम संसे ग्ने द्रामाने इंद्रे मन्नस्य पुराण स्तुत नायताक्ष्य: | मधुस्वन् शर्मै युक्त: न: || ॥ ३। वर्ष जयेम लया युजा वृद्धि चदामाक्र चंसे उत्त चारु भर्तेवभो चदामाक्र्यं इंद्रव वरिम: | सुश्रवं प्रति यस्वास् मधुस्वन् वृद्धया रुज्ज || ॥ ४। नाना हि ला हर्व-माना: | जनाः इमे धनानां धारे: | चदामाक्र विपन्यवः | चदामाक्र्य मधुस्वन् चर्मै या तिप्त सातृहृ: | जैसे हि इंद्र हनुिभृत्य मन: | तव || ॥ ५॥ ॥ ६॥
gोड़जिताय वाहू चर्चनिन्द्वस्त्तत: | सम: | कर्मेन्तकर्मेन्त शान्त: | उत्तिः | शर्माकु: | चदामाक्र: | इंद्र: | प्रति माने कर्जाना चर्म: जनाः: | वि हुक्तते सिसायदं: || ॥ ६॥ उत्ते श्लोकम मधुस्वन उत्त च भूर्यास: |
तत् सहस्रात् रिचिते कृतिषु प्रवेशः क्रमांच्छ ला धिषणां सि- लिचे नाही अर्थ वृत्तायिं जिवसे पुरुंसदूर ॥ ७॥ पिनिष्टकं शाहुं प्रतिस्मानेऽस्रोजः: तिसः भूमी: नृरथते बीरिणि रोचना चारि हुंद्व विर्षे भुवं वाविष्कृत चारुपु: इत्यान्त्या सनात्स चारि ॥ ८॥ नां तेवं च श्रमं हर्षामेहे लश्च श्रृस्था पुरुत्तात्सानु सासः: सः हर्षम् न: कांसं उपस्मान्यं जगतिर्दृशं इत्यं: कृषणोतु प्रसंसे रथं युत: ॥ ९॥ लं जिगेथ न धनां हर्षोदिय चाभेिु प्राचा मध्यं भुवनमृहसु च लां उपं अवसे सं गिर्जेन्मसि अर्थ न: इत्यं हर्षेनेतु चोदय ॥ १०॥ विश्वाहा इत्यं: कपित्वंका नः क्षुद्रु अधरिष्टम्हतः: सुनुयायम् वार्त तत् न: विन्द: वर्लवं ममहंता चारींदिति: सिंधुः: पृथिवी ज्वत धीः॥ ११॥ १५॥

॥ १०३॥ तत् ते द्रिःं परसं पराचि: अधरारंभं कवयं: पुरा हुंद्रुप्राधमा इत्यं अन्न्यत दिवि् अन्न्यत अस्य संहूः पृथ्वतं समनासेदेव केलतः ॥ १॥ सः धारयत्व पृथिवीवी प्रपथ्यत च व्रजेशु हुला न: अप: सस्ते अहाने अपि अभिनित रूहिणि वि् अहाने विशासमस मघस्वां शारीरवि् ॥ २॥ सः जातुर्भस्वी नेत्रुपाधनं श्रोिजः पुरु: बि- सिस्वेतु अचारलि वि् दासी: विशावन चारिणीद्वय्वेदे हृतिं अस्य चारिणी सहः वस्थेय श्रुतं हुंद ॥ ३॥ तत् जनुशेऽ मानुषाः हुमा युगानि कीर्त्तेऽि मघस्वानि नामं विभि हुप्यम प्रमायु दुष्टु सहवायं च- जी यति हुसुः: तवसे नामं दुष्टे ॥ ४॥ तत् अस्य हुंद्रु पश्यत भूरि पुरुं श्रात् इत्यं धार्मिकस वीरेष्यं स: गा: अविदु: स: अविदु: शास्त्रां स: श्रीवर्य्यी: स: अष्ट: स: वननि ॥ ५॥ ६॥ भूरिस्कमे वृषभार्यं वृषभो सत्यं मुनिम्याय सुतेिम य: छा दाह्यार्थ परि-
पञ्चीव भूरीः यज्ञनी विभज्ञेति वेदः ॥६॥ तदिद्रू प्रेव वीरे
चकर्ये तस्संतं बजेशानारेद्योहि ॥ चानुं ला मालीविरतं
वर्षेऽविशे देवास्ते ऋमदकुभनं ला ॥७॥ पुष्यं पियुः कुर्वं
स्रिविमंत्र युद्यवीशिविं पुरं चंबरस्य ॥ तचो भिन्नो वर्लस्तो
मामहतामादिति सिंहुः पृष्ठवी उत्त दीः ॥८॥ ७॥

॥१०॥ ॥१-१२ ब्रह्म एवगृहः ॥ त्रिध्वः ॥ पियुः ॥

॥१०॥ योनिष्ट इंद्र निषेदे स्रवारि तमा नि बीद स्वानो
नावेः विमुख्या वयोः वसायमांस्तोऽसि च्वरेविहीयसः प्रमि-
ले ॥१॥ जी धे नर इंद्रमूलं गुरुं चिशान्तस्यो अध्यनो जग-
प्रमायः तेवास्ते मनुं दास्यतं चाब्धनं न जा चेतन्तविषिकाय वधे
॥२॥ चाव मना भरते कैत्वेदता चाव मना भरते फेनमुदातः
क्रिये रेषा ब्राहः कुर्ववस्य योरे हुते ते स्वाता प्रबहे रिन्धायाः
॥३॥ युष्योप नामिन्यङ्ग्यायाः यो पूवेविभिन्तरते राप्ति स्वरः
उपजेः चुलिष्ठी वीरमयानी पयो हिंद्वाना उद्रमिर्ते ॥४॥ वर्तिता
सत्यापयि दस्योरको नाञ्जर नरी जानती गान्त। चार्य समा
नो मघवस्म्यकातुदिन्मा नो मघेव निश्चिपी परा दा ॥५॥ ७॥
स बं न इंद्र सुवै सी चास्वर्णागस्व चा भंज जीववस्ते
मांत्याः भुज्मा रीरिषो ना अभितं ते महत इंद्रियार् ॥६॥ चार्या मन्ये
भाष्या चास्मा चाधायि गृहा चोदस महते पवनाय गान्ता
मा नो चार्ये
ः प्रहृतः शोहाविदं शुच्योऽद्ये वर्तमाने गान्ति दा ॥७॥ मा नो
वर्धीत्रो मा पर्य दा मा ना पिया भोज्यानि ग्रा मोक्षीः
चांदा मा ना मघवस्मा निरोंवामा नः पार्वा प्रेतस्थाननुपाव
ायि ॥८॥ चार्ये क्षिति सोमकाम लाहुर्यं सृतलस्य चिनवा
पुष्पिक्षेवं भूरे। चर्चनम्: विद्भक्षण् शती वेद्य ॥ ६ ॥ तत् इंद्र
प्रसङ्गी वीर्यं चुक्केयं यत् सतमं वजेधं चर्चनपथम्: चाहि चानुः ना
पाली। स्वर्णां वर्यं: च चिच्छेदेवयां: चामुदन्तं चानुं ना ॥ ११ ॥
धश्यामु विपुरूपं वृक्षं इंद्र यदा। चर्चनथी: वि पूर्ण्यं: शंबरस्य तत् न मिन्यः
वर्हणः। ममहामं चर्चप्रिय:। सिद्धुः। पुष्पिक्षी उत्त धीः। ॥ १२ ॥

॥ १०४॥ योनि:। ते इंद्र निद्रस्ते सुमकारि। तं चानि सिद्र। स्वानः
चामुश्यं। विश्वस्य वर्यं: चावशस्यायं चाबनान् दोषा। वस्तोः चहायं-
सः। प्रभुपिले। ॥ ११॥ चो: चे नमः:। इंद्रे जत्वेव गु:। नु चित्त तान सूचा
चर्चन:। जग्माहात्वेवस्ते: मन्यु दारस्य। चबन् ते न:। चा चव्यान्
सुविरायं वस्ते॥ ॥ १२॥ चार्चन भन्ना। भरते कृतं सेवा:। चार्चन भन्ना। भरते
फैले उद्दा द्दा रािराय। सात:। कृन्तक्ष्याः। यीर्ष्ये। हते:। ते। स्वाता। प्रवह्ये
हिस्पाया:। ॥ ३॥ युधीयो नामः। उपरत्स्य। चायी:। प्र पूर्वैः। निर्रते
रािराय। चानसी। कुलत्सी। वीरर। रानी। वर्य:। हिन्नाः। उद-
भिः। भति:। ॥ ४॥ प्रति यद। स्वा नीष्ठा। चर्चप्रिय:। दश्योः।। कोः। न
चानन सदन जानाती गात। चार्चन स्म:।। न:। मधवजन्त विष्या। एत
मा:। मधवाङ्कले। निष्या। परो द्द:।। ॥ ५॥ ॥: ते न:। इंद्र। सुः
स:। चायसु। चानागा:। क:। चा भज जीवस्यं। मा चानारा भुजै। चा
रिरिशः।। चाकितं ते महते। इंद्र्यायः॥ ॥ ६॥ चार्चन मनेष्ये। चत:। ते चासी
सहायी। वृष्ण। चोदस्य। महते। धनाय:। मा:। चासी। पूर्ण्यं। योनी:।
इंद्रे। सुधात्मः। वर्यं:। चासुतीं। द्द:।। ॥ ॥: मा:।। वृषी:। इंद्रत मा
परा द्द:।। मा:।। प्रिया। भोजनानि। प्र मोषी:। चान्दा। मा:।। म-
धवजन्त श्रुति:। भेत:। मा:।। पार्व:।। भेत:। सहस्यायारि:। ॥ ॥
चामुश्यं।। च इति। सोमस्यकामं ना।। चाहु।। चार्चन सुतं। तस्य। पिव
मदरय। जुल्लचा जुलु ज्रा वृष्णस्विनितेव नः नृषुहि
हुयमानः॥१॥१५॥

॥१५॥ चंद्रमा स्वसम्बंशित्तरा सुपरशों धावते दिवि। न वों
हिरात्यनेमयः पाद्वितंति विशुद्धी विषृं में स्रस्य रोदसी॥१॥
अञ्जिर्मिडा उ अञ्जिर्मि ज्रा जाया उंचते पति। तुंजाते वृष्णस्विनिरुः पवः
परिदायूर रसे दुष्टे विषृं में स्रस्य रोदसी॥२॥ मो ईश देवा श्रादः
स्वन्धर्व पादि दिवस्यार्द। मा सोमस्य शंभुध: शूने भूमस कार्चा
चन विषृं में स्रस्य रोदसी॥३॥ गुलाप्प्राक्षायवम म स तुर्यी
वि वोचाति। कं मृत्त्वं पूर्णार्थं गृं वाल्मिकिभावमं नृत्वी विषृं में
स्रस्य रोदसी॥४॥ अमी ये देवा: घ्नान पिपि रोचने दिष्ट:। तथोऽ
चतुंतं कदन्तृतं के प्रला न चाहितिविषृं में स्रस्य रोदसी॥५॥२॥
किं चूः स्वात्स्य धरण्ये तबलक्षशय चाहत्स्य। कर्तनेकी मुहस्याकारि
क्रामेम टूटो विषृं में स्रस्य रोदसी॥६॥ चाह सो हस्तमि
चः पुरा सूते चट्टोमि काति चिति। तं मा चापत्योऽसुको न
तृणां सुमुं विषृं में स्रस्य रोदसी॥७॥ समा मा तपस्याभिषेकः
सुपल्लित्रिय पर्येवः। मूषो न तिष्ठा चार्यं मार्थः स्कृ-
तारः। ते शतकाती विषृं में स्रस्य रोदसी॥८॥ अमी ये
सुप्पुरुषप्पर्वम में नामिरात्त्वा। चित्रसर्वेदः स
जामिलायं रेभि विषृं में स्रस्य रोदसी॥९॥ अमी ये
पंचोपश्यों मध्ये तस्विनीहो दिवः। देवश्चानु ग्राम्यं स्त्री-
चीना सि बांसुविषृं में स्रस्य रोदसी॥१०॥२॥ सुप्पशो एत
चास्येत मध्ये चारीपने दिवः। ते संपाति पूष्णो वृक्षं तरैत्यं यथृ-
महायुज्वयचारं: जले का वृषस्व पितासंहवं न: पृथुपि
हुयानं: ॥११॥

॥ १०५॥ चंद्रमा: भूषंसु चान्तं: का सुरपशी: धावते दिवि
न व: हिमयनमव: पर्दं विंदूति विश्वुतं: विश्वं ने भास्य रो-
दसीं ॥१॥ नर्धे इति च: उपां चारिनिः: का जाया चुवते पार्तं तुं-
जातं: वृषस्वं पर्यं: परिर्दार्य रस्तस्मा: विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ १॥
मृ: सु मेवा: ध्व: चार्व परार्ये दिव: परिता सा चार्वस्य गुं-
भुर: प्रूः भूम कदा चन विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ३॥ यद्व
पृथ्वामिति भास्यं सं: तत्तु दूतं वि चोचि के चुर्तं पूर्णी गतं कः
तत्तु विभाति नूतनं: विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ४॥ श्रमिः चेतेवा:
स्यन्ह बिषु चा रोदेच्छे दिव: कतं व: चुर्तं कतं चार्वस्य गतं के: प्रयाल
व: भास्य हुतमिति: विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ५॥ २०॥ जतं व: चार्वस्य
पृथ्वामिति कतं चुर्तं चार्वस्य चार्वस्य कतं चार्वस्य: महं पृथ्वा विभाति भ्राम-
नेमौ: चहुं: ध्वं वित्सं ने भास्य रोदसीं ॥ ६॥ चाहं सं श्रमिः चः पूरा
सूते वदामसः चार्वस्य चार्वस्य कतं चार्वस्य: चरः: चुर्तं नूतं: जे
सूगं विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ७॥ सं मा तपस्तिः महंतं: सप-
ल्लिः: सट्टव: परशव: मूर्त: न विश्वाव वि चार्वस्य मा चार्वस्य: चरो-
तारं ते शास्त्रजनो: विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ८॥ श्रमिः चे सपर
रश्यं: तन्य मे नामिः: आस्तात्ता विन्द्यु: तत्तु चेत् चार्वस: सं जा-
मिः चार्वस्य चार्वस्य विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ ९॥ श्रमिः चे पशुं उ-
जरं: सबे तस्यु: महं: दिव: देवस्या न प्रसंवच्चे सत्तीस्भावाः:
नि चुर्तु: विश्वं ने भास्य रोदसीं ॥ १०॥ २१॥ सूक्ष्मपशीं: चले
हते चार्वस्य सबे चार्वस्य विन्द्यु: ते सरंगति पथस: चूँक तरंतु यह।
२६। नवं तदेहेन हितं देवांसः सुप्रस्वरूपः चतुर्मृति सिंधवः सतं तात्तान सूर्यं विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

२७। समो तव व्यतुक्तयं देवप्रवश्यायं। स नां सुन्दरदा देवानं चतुर्द्विक्षि चतुर्द्विरो विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

२८। सती होता मनुष्यदा देवी चतुर्मृति विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं। भुगियोत्सा सुंदरदा चतुर्द्विरो विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

२९। ब्रजां चरितो चतुर्द्विरो गातुक्रितं तरंगिमहे। शूकर्णिकाति हुषा मृतं नयो जायतमृतं विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

३०। सती यं पंचां चरितो दिवि प्रयाच्छं कृतं। न स देवा चतुर्मृति मंत्त्रमो नृस्माध बिषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

३१। चरितो दिवि तमाः दत्तम जत्यथे। तत्त्वं चतुर्मृति वृहस्पतिः चूकिंचौधुरं चाथुरुविषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं।

३२। चरितो मं महें पृथ्वियं विषम में चतुर्मृति रूपस्वरूपं। एनांगुणिलेखं वृष-संस्त्रंथवीरेश साम वृजेन सानवसीरा। तत्त्वे मित्रो चरितो मा-महंतामृतिः संस्थुः पृथ्वियं उत्त स्री।

३३। वृहस्पतिः संस्थुः पृथ्वियं उत्त स्री।
[ग्रंथ] खः ७, श्रम्वर २४, [मास] २, श्रावण १००६.
ती: छैप: विष्ण में ज्ञान रोदकस्ती। २०१। नर्मत तत्तुक्ष्य बिन्दु देवबासः सूर्यप्रवाचन श्रुत्तां गर्भितसिंधवस: सत्य तत्ताम सूर्य: विष्णु में ज्ञान रोदकस्ती। २०२। ज्ञान तर्क तत्तुक्ष्य देवेशु शर्मा ज्ञान ग्रंथस: न: सत्य: मनुष्यान आ देवान्य गद्धु विदु। शर्मा: विष्णु में ज्ञान रोदकस्ती। २०३। नर्मत होतां मनुष्यान आ देवान्य शर्मा ध्वान विदु। शर्मा: गुष्ठी: हुःशा सुनूरत्ति देव: देवेशु मेधिर: विष्णु में ज्ञान रोदकस्ती। २०४। ब्रह्म कृपास्य विष्णु: गातुः विष्णुम त देवसत: वि ऋणाः विष्णु: उद्दास महत नर्मतां गुष्ठी ग्रंथस में ज्ञान रोदकस्ती। २०५। २५१। २५२।
ग्रंथस य: शर्माः ग्रंथित्या दित्वा प्रस्तवार्था कृत: न स: देव: गुष्ठी: ग्रंथाम त मनोरास: न: प्रथमान विष्णु में ज्ञान रोदकस्ती। २०६। शर्मा: कुपे ज्ञान हित: देवान्य हृद्ये ज्ञान तत्तुक्ष्य शुरुवादान बुद्धप्रान्तित: कृपान श्रुतिशालान उन विष्णु में ज्ञान रोदकस्ती। २०७। ज्ञान: मा सहकुल वृक्ष: पृणा यां दृश्यबन्धु स: ज्ञान जिहीते निः चार्मा तद्ध: । २५४। आना उत्तमश्रेष्ठ उन्य इन्द्रजनयाम: ऋषि यमा वृज्येन सवेशवीरा: तात: न: मिश्र: वर्धा: ममहहन्तां गद्धितसिंधु: पृष्ठिष्ट उत्त: छी। २०८। २३। १६। । २००६। ।
}
ज्यो. ७. ज्यो. ६. वै २६.] \[ म० ९. ज्यो. ७६. सू. १०४.

जिनं साज्यविच्छ छायादीं पूर्वषा सुकृतीमाहे। रष्ट न दुर्गायसवं:
सुदानवो विष्णुमानो चांसो निर्मित्तनं।४॥ वृहस्पते सदू-
मिष्ठ: सुगं कुडिः गं येकशे मनुहिं तदीमहे। रष्ट न दुर्गायसवं:
सुदानवो विष्णुमानो चांसो निर्मित्तनं।५॥ इंद्रुः कुः वृह-
स्तं शोचिं लिं निर्बानमहूः कार्तिक्हरं हृदूः। रष्ट न दुर्गायसवं:
सुदानवो विष्णुमानो चांसो निर्मित्तनं।६॥ देवना देव्यांति-
तिनं पार्थू देवस्ताता चाषयता महायुक्ता। तच्छी सिन्धो वहुर्धीं
मामहंतामर्दितिः। सिन्धु: पृष्टिवी उत्त धोरः।७॥२४॥


"१०५॥ १-२ छत्र चांगिरकः। विचे देवः। विभुषु।

१०६॥ युधिष्ठिरवां प्रत्येकु सुकृतसाते भवर्तानु मृदु-
यतः। चतुर्भोज्यां सुमार्तिर्ति चूः वृहस्पतिः विभज्यांसारः
सत्।।७॥ उपनीषिद्वां स्वर्गांगमीलंगिरसं सांस्कृति: स्नायुः
नात्।।६॥ इंद्रायमेवतैः महाविरार्दिति च म्यादितिः। शर्मे गंगाः।।२॥
तच्छी देवक्षेत्रं स्त्रिमात्रेषु मात्रवित्ता चनो धातृ। तच्छी सिन्धो
वहुर्धी मामहंतामर्दिति:। सिन्धु: पृष्टिवी उत्त धोरः।।३॥२५॥

"१०७॥ ४-१२ छत्र चांगिरकः। इंद्रायणी। विभुषु।

१०८॥ य इंद्रायणी चिरस्थानो रष्टो वामविश्वानि
भुवनानि चने। तेन यतां सर्वं तत्वाणांतर्भ शोभनस्य
पिवन सूतस्य।।७॥ आवर्तिद्वी भुवनं विश्वविसल्लुष्ट्यां
विरित्तां ग्नाति।।२॥ तावद् चर्यं पार्थे सोमो बल्लविरांविरायी
म्यनं वृहस्यां।।२॥ चुम्बिषये ति सधृज्ञामभृं संहीचिना
वृषभायं उत्त यथा।। तार्णिरग्री सुरस्वा निष्का वृष्णं: सोमस्य

89
जिनं वाजयनं हुह यत्रतृणीं पूर्णवीं सुवीं: इमहें रथं न दुःस्वातं
वसवं: सूद्दामवं: विष्यस्मातं न: चाहंस: निः: पिपतैन॥४॥
बृहस्पते सदस्त: न: सुरःम दृढः प्रवृतं यो: यते मनु: सहिते ततः
जैतिं रथं न: दुःस्वातं वसवं: सूद्दामवं: विष्यस्मातं न: चाहंस:
निः: पिपतैन॥५॥ इद्द्रु कुलोऽवः सौररस्तृति सत्तं निः
जान्तं चाहंस: द्रवयं रथं न: दुःस्वातं वसवं: सूद्दाम
वं: विष्यस्मातं न: चाहंस: निः: पिपतैन॥६॥ देववं: न: देवी
चारितं निः पातु देवं चाता चायताः सङ्गसुभायतं ततः न: निः
वर्णः: ममहंतं चारितं: सिंधुं: पृष्ठिवी उत्त द्री:॥७॥ २४॥

॥१०७॥ युज्यत्: देवानां प्रति एति सूर्यं चारित्यायाः: भवत
मृदुवंतं: जा व: सन्नवर्षी सुर्यं महत: बुधुवताः सचीः: चित्तं या
वरिष्ठोपलितं: त्या चपताः॥९॥ उपे न: देववं: सन्ध्यमस्ता चाय
गमानं: सांगिततं: सामसनं: सूयमानोऽऽ: इद्द्रु: इद्विवे: मलत: मुखस्वभिः
चारित्यं न: चारित: याः युवतं:॥१॥ तत: न: इद्द्रु: तत: वर्णः तत: च
चारितः तत: सग्नयमा तत: सविता चन: धातु तत: न: निः
वर्णः: ममहंतं चारितं: सिंधुं: पृष्ठिवी उत्त द्री:॥३॥ २५॥

॥१०८॥ य: इद्द्रुपाः: चिन्तत:सम: रथं: वां चारिति विच्छिन्नि
भुवनाति चरोंतं तीत यथा सर्वं सर्वविद्वांस: सर्वं तोमस्य
पिशांतं सुन्तस्य॥९॥ यावतं हुदे सुर्यवं: विच्छिन्नि उपस्तवचा
वरिमता गुप्तीं तर्वानं सन्ध्यं पात्रवे सोमं: सल्ल च: च: इद्द्रुपाः
मनसे गुहस्यः॥२॥ चुर्यांप: तहि सुधास्तु नामं महर्ष सुधीचिन्ना
वृक्षहुनी उत्त खः: तीः इद्द्रुपाः सदाच्छः निः सर्ववं: सोमस्य

89*  N 2
वृष्णा वृषिणा ॥ ३॥ सर्मिकेश्वरिनिजाना यतनुक्षाचा वृहत्
तितिरूपणाः। तत्त्वं सोऽऽमः परिविश्वेतिवौग्न्त्रम्यो लोकनायामाः
यास्ते। यान्त्रिको चक्रसुर्वकथा। यानं चघास्यात् वृषिणाः
नी। या वा प्रलयानि स्थान: गित्यानी तद्भवं: सोऽऽमः पिवतं
सूतस्य ॥ २६॥ यदर्म्वं प्रत्रसं वा वृषानीडः सोऽऽमो असुरिनो
विह्वः। ता स्वयं चंद्रायण्या हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं
सूतस्य ॥ ६॥ यादिधार्यी मद्यं: सोऽऽमो दुरोऽऽवे युज्यानी राजनी
वा बजना। अत्यं: परि वृषिणासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं
सूतस्य ॥ ७॥ यादिधार्यी यहुँ तुवेषेश्वु यहुःसुन्नु गुरुस्वः खः:।
अत्यं: परि वृषिणासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं सूतस्य ॥ ८॥
यादिधार्यी चावम्या पृथिण्या मध्यम्या परमस्यामृहुः। अत्यं:
परि वृषिणासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं सूतस्य ॥ ९॥
यादिधार्यी परम्या पृथिण्या मध्यम्या मध्यम्यामृहुः। अत्यं:
परि वृषिणासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं सूतस्य ॥ १०॥
यादिधार्यी दिवि हि यावृस्यां यत्वेष्टिवर्शीपेशुः। अत्यं: परि
वृषिणासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं सूतस्य ॥ ११॥ यादिधार्यी
उदिताः सूर्येश्वय मथेय दिवः स्थयाः मादऽऽमी। अत्यं: परि वृषि-
ण्यासा हि यात्रमणा सोऽऽमय षिवतं सूतस्य ॥ १२॥ एवेन्द्री
प्रप्रियासा सूतस्य विशास्यस्य सं जेयान धसुतन। ततो तिष्ठो
वर्षो मामहावङ्मददिति: सिंधुः: पृथिण्या उत्त द्री: ॥ १३॥ २७॥

॥ १०२॥ १-५ स्त्रुत ब्राह्मणः ॥ इंद्राणी ॥ दितुः ॥

॥ १०३॥ वि द्वाख्यं मनसा वसयं इवविद्विम्नं ज्ञास
उत्त वा सज्जातान् । नान्या युज्यानि मितरूति इह: स
व्रृणिः क्षा व्रृणिः ॥३॥ संस्त्रिश्रुतं श्रविश्रुतं चानुजाना यत्सुन्तं वचनं धीयोः क्षा अनुश्रुतं च "तितिवाच पारिष्ठिमः" सोऽस्मिन् अनुश्रुतं च तितिवाच पारिष्ठिमः अनुश्रुतं च "तितिवाच पारिष्ठिमः" सोऽस्मिन् अनुश्रुतं च "तितिवाच पारिष्ठिमः" सोऽस्मिन् अनुश्रुतं च "तितिवाच पारिष्ठिमः" सोऽस्मिन् अनुश्रुतं च ।

यथा वर्णं प्रमुंखं वा व्रृणिः क्षा व्रृणिः क्षा सोऽस्मिन् क्षा सुन्तं नः विश्वासं तां तथा क्षा व्रृणिः क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥६॥ यथा इंद्रापि धर्मं ये दुःखं राजस्यं राजस्यं यज्ञं अहं परिरूपणं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥७॥ यथा इंद्रापि धर्मं येषु तुरुपातथं यथा आनुजस्यं पूर्वं यथा वर्णं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥८॥ यथा इंद्रापि धर्मं क्षा व्रृणिः क्षा सोऽस्मिन् महामयं परमस्यं उत्तरं अहं परिरूपणं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥९॥ यथा इंद्रापि धर्मं क्षा व्रृणिः क्षा सोऽस्मिन् महामयं परमस्यं उत्तरं अहं परिरूपणं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥१०॥ यथा इंद्रापि धर्मं दृष्टि अहं परिरूपणं क्षा सोऽस्मिन् महामयं परमस्यं उत्तरं अहं परिरूपणं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥११॥ यथा इंद्रापि धर्मं उत्तरं सूक्ष्मं मयं दिवस्यं स्थवरं मात्रेवं क्षा हि यथा वर्णं क्षा सोऽस्मिन् विश्वासं सुन्तं व्रृणिः ॥१२॥ एवं इंद्रापि धर्मं पितावं सुन्तं विश्वासं विश्वासं क्षा मयं संज्ञातं धन्तवं न नामः भिनः वर्णं: ममाहंतं अत्तिदितं सिंहं: पृथिवीमुः उत्तरं धी: ॥१३॥२७॥

॥२८॥ विं हि चाहि मर्मसां वस्यं दृढं इंद्रापि धा: उत्तरं सिजजातानं न चूष्या युवते प्रसंमितं: क्षा महां सः।
वां धियैं वाजुमंतीमतलां || १॥ अचर्यं हि भुरिदवर्शरा वां वि-
जामातुसं वां चा स्वालात। चणा सौमं स्वर्गीय गुणभाग-
भिंद्रायी स्मृति जनयामि नर्थ॥ २॥ मा हेम्न्र रघुमीरिति नाय- माना। पित्रुणा एकीरं गुरुक्षमाना। ३॥ इद्त्रापियाः कं वृषवाई मरंति ता हाद्री धिष्याया उपस्थवी॥ ४॥ गुरुभा हैवी धिष्याया मद्यैंद्रायी सौमसुण्डी सुनीति। तारविषयता भदकसा सुपाशी श्रा धाण्डं धुर्यना पूक्न्मसु। ५॥ गुरुभिभिंद्रायी वर्णुनी विभागे तवकस्मा शुचयव वृषण्डेह। तारावासता बहिष्मे युढ़े स्मिन्द्र चर्चेयी मादेयाणु सुतस्य। ६॥ प्र चर्चीरिवण: पृततनहेघेवु प्र पुष्यिया दिरिचाये दिववं। प्र सिंधुः ग्र गिरियो महिला प्रेत्रायी विभा भुक्तनायख। ७॥ श्रा भरतं शिक्षात्र वज्जावह श्रस्त्रैं इद्त्रायी अवां शर्मिन्त। इसे तु रस्मय: सूर्येश्वरे वेशज: सपिरं पितरो न आसन। ८॥ पुराणरा शिक्षात वज्जावहस्त्रैं इद्त्रायी अवां सर्वरूपूय। तत्रौ मिष्टो वहिश्चो मामहलसामदिति: सिंधुः पूष्यिवृ नु ची: ॥ ८॥ २५॥

॥ १५॥ १-२ व्रजा चाँगिसस: ब्रज: ॥ १-१६. ६-१ वर्ती। ५.२ विुपु॥

॥ १५॥ तत्वे श्रा अपस्त्रकु तात्ते पुनः स्वर्दिशा धीति-
हुष्टाण्ड शस्यते। चर्य समुद्र द्वार बिषंदेवं: स्वाहायकृत्य समुं 
तृप्त्यन चतुर्व: ॥ १॥ भाैवग्यं प्र यदिन्हंत ञितानापाकाः: 
प्रांचेम मस के चिरिदायं:। सौर्ध्यावसस्य भूतसा-
क्स्तात सस्वतुदेशदुष्पो गृहं ॥ २॥ तस्क्ष्मीता वोस्मुलमा-
सुवर्गेण्य बच्चुवर्त्ति ञितान। त्यं चिरिस्मसुसुरस्य भक्षयण- 
भेंदैं संतमकुण्ड: चतुर्वें। ॥ ३॥ विषुधी शर्मों तरिलिनें
वार्षिक वाज़कर्मनी चालस्मः।

मासिक समस्ति योकट्योक ॥

भूस्वरकार्वति स्त्त्रार वार

विजयानां जयां वर्धिनां सालिः।

उपजास्मान्यां स्वयं स्वालात चर्चा सीमस्य प्रवग्यां गृह-विलय मात्राः।

योगुर्जरां वर्षां श्रीमयि: नालस्यं वर्णस्यां।

ज्ञानोपि कार्यें।

युवां देवी धिष्यां मद्यां इंद्रायि: सोमेन उषाती ती

क्षणानं महस्स्थलयम् सुष्पान्यीऽ जा घावतं मरुपुण्य पृष्टं अप्सु

युवाः इंद्रायि: वर्षुः: विभागे तव सचास्माः नृस्वरं वृहस्वर्ये

अः सद्या वहि वे ज्ञानं म्र चर्चीस्यं मात्रायें सुतस्यं।

चर्चितर्धः पुरुस्त्रक्षरेव प्र पृथिविया: रिरिचाये।

क्षणानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं साततं अन्तर्गतं अन्तर्गतं अन्तर्गतं अन्तर्गतं।

झाण्ड में शिखरां वृहस्वर्ये भूमानं इंद्रायि: चर्चा शरीरं: इस्मे नु ते रथमें: सूर्येस्ये

वेभिः: सद्यिं पितारे न ज्ञारान।

पुराणदरा शिखरां वृहस्वर्ये भूमानं इंद्रायि: चर्चा भरेषु तत न: सिज: वहि: नमहतां अन्तिति:सियु: पृथिवि उत्त च:।

॥ १९०॥ तत्त से क्षण: तत्त जं: तायते पुनः: स्वार्तिशा धीति: उपास्याय शस्ये। क्षण समुद्रः क्व विशालस्य संहारकृतयों स जं: तृप्युर्यु क्षरम्

धर्मान्य प्र यत् दुःखं एतद्व अवर्त्य: घारार्य: वर्षे: मवे के चित्रर्य: शीतवनासः चरितस्ये भूमाना

मच्छक्षतं: शस्य: दास्युः: गृहः।

सत्त शुद्धिता व: क्षमात: श्रीत: श्रीत: चर्चा

अनावर्त: अनीत: यत् अवर्त्य: एतद्व चरमस्य अस्वरुपयो भक्ष्याणं एके सत्तं अक्षुरत: चतुः सवयः।

॥ १५२॥ विष्ठी शार्मी तर्किस्वरेयं

॥ १९१॥
वाचनरूप विश्लेषणः संतोष वाचनरूपसङ्क्यांतः। सतीद्रुष्य गुणावृत् सूर्य-चक्षुः संबलोक्षे समझूद्रत्वं धीति तिमः। ॥४॥ चर्चित्व विच महु-स्त्रेलितः एवं पारशुभ्रवी जेहमानं। उपर्युताः उपवः नार्थस्मानाः अर्ममेवः धर्म दुःखमानःं। ॥५॥३॥। आ मन्नीवामं तरिक्षमञ्जरी नृपः सुरदेवः प्रिंत्वमानस्मान चर्ममियूर्ति धर्म सम्भवो वारंभस्त्र हदन्तिवील रजः। ॥६॥ चृतृसुनी इत्यः श्रव्यसा नरी-यानुरुपवाज्ञित्रिक्रियाः सुविशेषं सूक्ष्रो वारंभस्त्र हदन्तिवील रजः। ॥७॥। निन्दित्वादा चर्माहि गाम-संस्कारं सं कलासाङ्क्षर्ता मातां पुने।। सतीद्रुष्यस्मान त्वमो ज्ञाती सुरहाना सिद्धांशुरकृत्तले। ॥८॥ वारंभितदो वार्ज्जसा-मताविद्वामूलां इत्यः विच्छमा दृशि राघः।।। तबो मिश्रो वार्ज्जो साहित्यां समाहितां सम्बन्धितिः। सिंहः पृथिवी उत्त ची। ॥५॥३॥।
वाघतः मतरस्तः संतः अन्नः जानन्दः सिधनन्दः अन्नः जानन्दः भावः सूर्यः सचिवः संचारे सं मुर्घसं धीति दिमिः ॥४॥ चेतः द्वार वि मातुः तेजनः एके पार्थः भावः देहमानुं उपस्थाना उपस्मं नार्थमाना जानयेशु ग्रेहः । इक्ष्मानः ॥५॥

मा मनीषां चांदरिक्रस्य नृत्यं सुचासिं घृतः गुहवाम विष्णुमा तरिक्षितात ये पितुः । चाक्षुस सृष्टिः चाभवः वार्जः ग्रहन्तः दिवः रजः ॥६॥ चः नः इंद्रः शर्वसा नरीयानम् । चः वाजिनः चतुः द्वितः युष्मार्कः देवः । चार्वसा चाहिनि प्रये चाभवः । चतुः द्वितिामि ॥७॥ नः इंद्रः शर्वसा नरीयानम् । चः वाजिनः चतुः द्वितः युष्मार्कः देवः । चार्वसा चाहिनि प्रये चाभवः । चतुः द्वितिामि ॥८॥ नः इंद्रः शर्वसा नरीयानम् । चः वाजिनः चतुः द्वितः युष्मार्कः देवः । चार्वसा चाहिनि प्रये चाभवः । चतुः द्वितिामि ॥९॥

॥१३॥ ताहन रष्य सुर्ववृत्तै विच्छन्नाने विच्छन्नाने चार्वस्तः । ताहन हर्षः इंद्रस्वाहा वृष्णः । वसूऽ ताहन पिन्नन्या चाभवः । गुर्वत वर्यः ताहन व्यस्तकः मातिर सुचासिभुवः ॥१॥ चः नः युष्माय तस्ततः चाभ- भूसः वर्यः चावे द्रुथ्यां सुद्रग्नार्जितः दृश्यः यथा चाभवः । सर्वप्रवेषवेबी । रया विशा तत् नः । जार्याय धास्तः सुइट्टियं ॥२॥ चः ताहन सातिं सातिं चाभवः । सातिं रायाय सातिं सातिं नरः । सातिं नः । जैन्यः । सं महेत्व विश्वः जार्यां सातिं चाभवः । पूर्तनातु सक्ष्ये ॥३॥ चाभवः इंद्रः जावुऽ जावः । चाभवः । जावुऽ जावः । चाभवः । जावुऽ जावः । चाभवः ॥४॥

चः भरायं सं शिरातु सातिं सम्येजितः वार्जः । भुस्तान् ॥१४॥
|| १९२|| १-२५ कुस अगिरस: || १३ ब्राह्मणशिवी: || १३ ब्राह्मणश्च: || १३५३-२५ भाषनात: ||
|| १३२|| १३-२५ ब्राह्मणश्च: || २५ विश्वकृत: ||

|| १९२|| ईश्वर ब्राह्मणश्च बिश्वकृत: विश्वकृत: तथा सूर्यमं यामुखोऽस्मभ:। यामुखं भक्तं प्रार्थितं जिन्यं तांतां तत्त्वं विन्यं रथमस्ते तस्मि वेदस्य न मंतवे। यामुखिर्भवः कथमेव तांतां तत्त्वं विन्यं रथमस्ते तस्मि कथमेव रथमस्ते तस्मि च। यामुखं तस्मिन निर्देशसने विवशं क्षणं तस्मिन च। यामुखं सूर्यस्य मन्त्रा: । यामुखं गरी तत्त्वसंयता सम्बन्धितं तांतां तत्त्वं विन्यं रथमस्ते तस्मि कथमेव रथमस्ते तस्मि कथमेव रथमस्ते तस्मि । यामुखं परिक्रमा तन्यवस्त्र मन्त्रा: । यामुखं तस्मिन निर्देशसने विवशं क्षणं तस्मिन च। यामुखं कथमेव सूर्यस्य मन्त्रा: तांतां तत्त्वं विन्यं रथमस्ते तस्मि कथमेव रथमस्ते तस्मि कथमेव रथमस्ते तस्मि । यामुखं तस्मिन निर्देशसने विवशं क्षणं तस्मिन च।


dhāveṣvachintaye śāṁśiṃ kūrme sūkṣhabhā
yāmāna hṛṣṭyā yāmb: bher: kārām śaṁśaṁy jīvyasy: tāmb: j̐ su
dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 11 vubh: duśaṁyā suṭabhāra: dhū:
śr̐tām: rathā śa tāśr̐: vṛčṣaṁ n maṁte yāmb: pibh: śaṁśaḥ: kāmaṁ
dhūtyā tāmb: j̐ su dhūtasambhā: śāṁśiṇā śa gātām 12 yuvān tāsā
diryātvā prāshāsaṁ viṣanta śṛṇavā: śaṁśaṁy suṁbāmaṇa yāmb: pheṣu
śr̐tā pivaṁ: nara tāmb: j̐ su dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 13 yāmb: pāriṛjia tāṁsya suṁbāmaṇa ṣvamāta tṛṣquē
ṭarāhī: viṣṭupaṁti yāmb: nīṣoṁtā: śaṁśaṁ bhetac ṣvomakā: tāmb:
j̐ su dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 14 yāmb: rēṁ nisvṛtān
sitaṁ śaṁśaṁ yuṭimb: ut vandāṁ ṛḷyāntā tām: ṛṭebhā yāmb: kāṁ prā
dīṣānāṁ sāṁta śaṁśaṁy tāmb: j̐ su dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 15 1133 yāmb:
śaṁśaṁy jāṁmaṇāṁ śaṁśaṁyābo bhuṣṭubhā yāmb: śaṁśṣaṁbhā:
ṇaṁvṣaṇubhā: yāmb: kāmb̐d̐vṛ̑m yuṭāṁ jīvyasy: tāmb: j̐ su dhūtasaṁbhā:
śāṁśiṇā śa gātām 16 yāmb: śr̐tvatāṁ tānūṁ sūkṣhabhā
tāṁ yuṭāṁ oṁmāyaṁ vṛ̑chante jāṁvante yāmb: pūṁsyaṁ pūṣṭakāṁ śaṁśaṁy
tāmb: j̐ su dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 17 yāmb: ṛḷyāṁbhā:
śṛṇavā purāṇvṛ̑te prā śaṁśaṁ yonīṁ chāṇate ēntvate kūṁ yāmb: vāṁ:
dhāṁ yuṭiṁ śaṁsyaṁ tāmb: j̐ su dhūtasaṁbhā: śāṁśiṇā śa gātām 18 yāmb:
siṇyaṁ mahāṁ bheṣante śaṁsyaṁ vāṁṣiṁ yāmb: śaṁśaṁy
cyāṭāṁ yuṭiṁyāntā yāmb: kūṁ yuṭāṁ te nāṁ śaṁśaṁy tāmb: j̐ su dhūt-


93
भिनिचिन्ता गंत ॥ ११॥ याभिरंिषिपत्ते धनसांमर्गिषे सहस्रं नीळ्ळां आजावजिन्वत । याभिरंिषिपत्ते प्रेषिमारवं ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १०॥ ३४॥ याभि: सुदानूऽ चौदिजीवां चारिजे दीर्घं रवसे मधुऽ कोशीऽ चक्षुऽ ॥ २०॥ याभि: कृतंवं लोतारं याभिराूंतः ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ ११॥ याभि: रूसां छोदसीऽः पिपिंिषुऽ-रनयं याभि: रष्मावं जिजे । याभिरंिषिपत्ते उक्तत्रग्न उदअर्जत ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १२॥ याभि: सूऽ खोरे परिधाधः रक्तविं मञ्जांतः चौर्यपलेख्यावत । याभिरंिषिपत्ते में भुर्जांज्ञावं ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १३॥ याभिरंिषिपत्ते मशिकछिन्ते जोभुज्वत दिवंजोदासं वंतरहत झावं । याभि: पूर्णिषे ज्यंतरसुमार्यावं ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १४॥ याभिरंिषिपत्ते शिवविनामसुपलुऽं कांति याभिरंिषिपत्ते जाननं दुक्षिणः । याभिरंिषिपत्ते में पृथिमारवं ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १५॥ ३५॥ याभिरंिषिपत्ते घयवे याभिरंिषिपत्ते याभि: पुरा मनवे गातुमीऽवः । याभि: शारीराजतं स्वूऽमस्वरये ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १६॥ याभि: पदनवे जररस्य सुत्मात्रानिर्नितीदिनां इतिह ऋत्मुक्ता । याभि: शर्यांमरवं भरां ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १७॥ याभिरंिषिपत्ते मरहसा निर्माणं ज्रक्षोंचो विचरे गोचरेः । याभिरंिषिपत्ते भुर्जिनिवा सुवर्ततं ताभिंकुऽ जयतिभिनिचिन्ता गंत ॥ १८॥ याभि: पद्मचन्दे गृऽहसुरा ये वा याभिरंिषिपत्ते जिनावत । याभि:
दभिः। ऋषिना श्रा गतः ॥। याभिः। विशपति धनुः सांस्कृतिकै साहस्मीँ श्रा जी सजन्वतं याभिः। वर्ष ऋष्य प्रेषीं साहवतं ताभिः ॥ १ ॥। सु ॥ जरिदभिः। ऋषिना श्रा गतः ॥। २ ॥। याभिः। सुजर्दमुः सौरी साध्यमात्रा बृहस्ये दीपेश श्राबसे सघु कोषे। श्राबस धुः साहववतं लोकारं याभिः। जारवतं ताभिः ॥। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ३ ॥। याभिः। रसा छोर्ते सा उष्णा। पिपिनवयुः। ऋषं याभिः। रथं जारवतं जिवे याभिः। विशिष्यकं। उत्कृष्टारं ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ४ ॥। याभिः। सूर्यं परिहारं। परालवतं संधारातं। कृष्णपययेशु साहवतं याभिः। कविम् प्रभाबारं जारवतं ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ५ ॥। याभिः। महाः ऋषिभिः। कृष्णकृत विशिष्ये। श्रावते विशिष्ये। आश्वेयते। विशिष्ये। श्राबस नाम जारतुं पूर्वं विशिष्ये। आश्वेयते। विशिष्ये। श्राबस ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ६ ॥। याभिः। विशिष्ये। उपे सुरुं काले। विशिष्ये। बिशिष्ये। दुष्यस्य। याभिः। जारवतं साहवतं ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ७ ॥। याभिः। चूरा श्राये याभिः। जारवतं याभिः। चूरा मन्वे। गातुं देववयुः। याभिः। शारी। साहजं स्वूमसरस्। याभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ८ ॥। याभिः। परं गजस्य मन्वनं ऋग्भिः। न अर्द्रेदेतरं चित्। देहं। अज्ञ्यनं श्रा याभिः। शरीरं चरवं। महाधत्ते। ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। ९ ॥। याभिः। चूरा। मन्वसा विशिष्येषु। चूर। गात्रं। विशिष्ये। गोकुलस्यं। याभिः। मनु। चूरं डूरं द्वास साहवतं ताभिः। सु जरिदभिः। श्रा गतः ॥। १० ॥। याभिः। पली। विशिष्यकं मन्वनं निश्चुरपुः। श्रा च। वा। याभिः। चूरी। चरित्कृतं या-
मः सूर्दात जहाँः सुदूःश्वंताभिह्वुः ज्ञतिभिररिम्ना गांतं ॥ १५॥ यामिंः शंताती स्वर्णपो द्रातीशुः भूज्युः याहिक-रवंशोः याभिरहिल्यूः। चोम्यार्वतं सुभारामरास्तमुः ताभिह्वुः ज्ञतिभिररिम्ना गांतं ॥ २०॥ ३६॥ यामिंः कृष्णातुमसंते दुर्भस्यायोः जावे याभिरहेल्योः ज्ञतिमार्यादं । महूः प्रियं भरणोः यासार्वेभक्ष्याभिह्वुः ज्ञतिभिररिम्ना गांतं ॥ २९॥ यामिंते गीतृपुर्थूः नृपावे चेष्टे भरस्व साता तनंस्तय सज्जिणः । याभी राशीं चार्वंशोः याभिरहेल्योः ज्ञतिभिररिम्ना गांतं ॥ २१॥ यामिंः कुस्मामजुनेयं शंकरात् म पूर्वीतिं म प च द्वीभिनमार्यादं । याभिर्धन्द्विती पुस्तविन्मार्यादं ताभिह्वुः ज्ञतिभिररिम्ना गांतं ॥ २३॥ चाप्रेष्टातीमिरीन्या वार्थमसे पूडः नौ द्रात्ता वृष्णाम मनीयां। चाप्रेष्टसे वंसे निहृत्य वा वृष्णे च नौ भवत वार्थम साती ॥ २४॥ वुंभिनुकृषिः परः पातपस्मानिनिर्मिरीन्या सीभंगेन्मः। तत्नौ मिष्ठी बहुर्णी मामहातामार्यितं सिंधुः पृथिवी उत्त स्रीः। ॥ २५॥ ३७॥ ७॥

॥ ११३॥ ११-१३। लुल्ल जामिकरः। ॥ १००॥ १-२०। उञ्जः। ॥ १०१॥ वढ़ा वार्थस। चिं।

॥ ११४॥ दृढ़ं ब्रह्म ज्योगिकां ज्योगिरागाणिग्वः। महेश्वरी ज्योगिरागाणिग्वः। यज्ञा महेश्वरी सविंतं स्वाभणं एवं राज्यपसं ज्योगिरागाणिग्वः। ॥ १॥ कृष्णासः कृष्णी ज्योगाग-दृढिर्गुः कृष्णासः सर्वनामस्वातः। समानवपूर्वूः सुभृत्तेऽः श्रावीः चार्व चार्व ज्ञतामानने। ॥ २॥ समानी चार्वे स्वतेऽस्वस्वपूर्वास्स्वातः चार्वे देवाते । न देवाते न तंततुः सुभृत्तेऽः सन्नोवासः सर्वनामसः चिं। ॥ ३॥ भा-

१९३।। दुःक्ष्यं ज्ञोतििमां ज्ञोति: ज्ञा चृःकान्त विच: प्रसके: त: ज्ञातिक विरभां यथा प्रसकृता सुवितु: सुवार्यः एव राप्ती उवसे योििि चृःकुः।। १।। सूर्दभास्वतेऽर्षिि रूखतिि शोक्या ज्ञा चृःकान्त चृःकुः जे: कृताण सरदारानि ज्ञा: समानास्कृि: चृःकुः: अनु- चीि धार्याँ बर्णिि चरत: ज्ञािििििे।। २।। समान: चृःकान्त स्व- स्रोि: अनु: तं चृःकान्तस्या चरत: देवसिद्धि: न मेवेिे: न तत्स्य: सूर्दभास्केि: नकोक्ष्यं सासंगसास विरूि:पे।। ३।। भा-
स्वस्ती नेषि सून्तातानामवेति विषा वि दुरो न श्रावः ॥
प्राप्यो जगृषू नौ रायी ऋषिकुन्दरा ऋषीगुणुङ्गनानि
विषा ॥८॥ जित्यायेऽचारिते मयोत्कामोगर्ग इहये राय
उ न लं ॥ दृष्टं प्रायम्य जविया विचक्ष जुषा ऋषीगुणुङ्ग-
नानि विषा ॥१॥ छुजाये लं श्रावसे नं महीया दुश्ये
लम्बोंनिंवत निमित्ये। विसेश्वराश जीविताभिमुखच जुषा ऋषी-
गुणुङ्गनानि विषा ॥६॥ एषा देवी दुहिता प्रर्वदिर्भि
बुज्जान्ती गुवति: बुज्जावासा:। विष्येशाना पार्शिवती
वस्तु उजो बुज्जेह सुचेह बुज्जः ॥७॥ पुरायतीनामवेति
पाण्य आयतीनां प्रथमा शर्वतीनां। बुज्जान्ती जीव-
मृदीयलेल्युषा मृतं कं चुन बोधयति ॥८॥ उजो यदुऽ
समिष्ठेऽचक्षे वि मदावासकसा सूयेस्य। मन्मातुंचानाय
माण्यं ऋषीगुणुङ्गे चक्षे भूतमार्क। ॥२॥ विमाया
वस्मया भवति या बुज्जाविष नूनं बुज्जान्। ऋषु
पूर्वः: कुपते वावशाना प्रदीधाना जीवमायाशिरे-
ति ॥२॥ ईूषुधे ये पूर्वांशामपश्यन्युज्जांतीसुपसं
मवेिस:। ज्ञाताभिनु नु प्रतिचक्षामुहो ते याति: ये
अपरीशु पश्यानु ॥१॥ याववेश्वा चुता चुतेजा:
सुलावरी सूनूता ईर्ताती। सुमंगलीवीभां देवविति-
मिहावोपः चेदभमा बुज्जः ॥१॥ गर्भियुरिषा बुज-
वास देवशो भुस्त्रे ब्यावो महोती। ऋषी बुज्जा-
दस्तरे अनु बुज्जागुणस्ता चरित स्थापित: ॥१॥
बृंजिनिर्धिते चातास्वदीयः कृष्णां निरिन्देय
देवान्तः। प्रवेधार्थयुज्योभिरश्रीरिष्या याति सुयुज्जः

96
स्वाति नेनी सुनूतानां स्वरेणि विषा वि दुरः। नः चाचः ० प्र-
स्वरेणि जगति वि जैं रायः स्नियत उपायः स्निज्जगः सुवर्नानि
विषा ॥ ८॥ जिसः चरिते मण्डलीं सः भोगे इहोऽि राये
जं लं दुरं शतरथं उन्या वि संघं उपायः स्निज्जगः भुवर-
नानि विषा ॥ ९॥ ज्ञाय रं छायसे नं सही समृद्ध्ये लं सर्ये-
उदवं लं त्त्वे वि संहस्तं जीविता स्नितं समुऽि उपायः स्निज्जगः
भुवर्नानि विषा ॥ ६॥ एऽऽ दिवः दुहिता प्रति स्निदिः वि-
संगतिं यूऽि: स्निज्जस्वासः वि स्निभं ईश्नाना पार्श्विक्षय
वसः। उपः चाचः इह सुसः गरे वि उदव ॥ १०॥ पुराणः यातीनां अनु-
प्रति पारः। चास्यतीनां प्रकृता स्निक्तीनां वि संहस्तिनीं जीव
उन्या चाचः सुतंं के चन नोधिती ॥ ८॥ उपः यत स्निमं
संहस्ति चकं वि यत स्नितः चक्षुः स्निमं सुर्याय यत मानृश्वान्
यस्य मात्स्यान्य स्निज्जगः। ततास्वेपुऽि चकुऽि भंडः स्निमं। ॥ ११॥ किर्यति
स्नितः। ज्ञायसयं भवाति याः। विव्रजः। याः। च नूनं वि संहस्तिकः
अनु फूलः। कृपते वार्षिकाना प्रस्तोत्याना जोष्यं स्नियामिः। या-
अविन्ता ॥ १०॥ ॥ हृदः। ते ये पुराणः सतरं स्निश्यानं वि संहस्तिनीं उपस
मल्लसः। चास्यामिः। युं नु प्रतितः चक्षुः अभूि सों ते यंति ये
चास्य प्रवर्तित पश्यान ॥ ११॥ यंवत्यःः कृन्तः। कृतः सा:।
सुचारूरि सुनूता:। दृष्टिः सुः संगली:। विन्याती देवस वीतिं इह
न्या उः। विष्ठ्वमः वि उदव ॥ १२॥ शास्ति पुनरं उपायः। वि उद-
वास्य देवी चारों। चाचः इह दुः। वि चारः। चाचः स्निहोऽि। वि उदवः
न्तरानां अनु तून चारा चास्यानां चारति स्निदिः॥ १३॥ वि
चांजिः विन्याः। दिवः। चान्तासू मध्यः। स्निमं कृष्णं नि:। निन्दी देवी
चारः।। प्रस्तोधिताहोऽि:। चारः। चाः उपायः॥ याति सुः सुनजः
रबेन ||१४|| चाहहर्ती पोषण वार्षिक विषर केतुं कृषि वेचि
ताना। ईयुषीयामुपमा सर्चतीनां विभाषीनां प्रभुमिश्वा
अष्टि ||१५||। उदकमणी जीवो चारुने चागादुप्र प्रागासम
चा ज्ञौतिरिति। चार्क्यांगां यातै युवेरायागन्म वर्य प्रतिरंत
चायु: ||१६||। स्मृत्ताना वाच उदियािति वहि: सर्वानो रेख
उच्चाः भिमाति:। ब्रह्म तदुस्त्व गृहात मंघोत्रे स्मृत्ति
देविहि प्रजावर्तत: ||१७||। वा गौमतीवस्स: सर्वेवीरा युक्तंति
दुष्कुलेश मन्याय। वायुपर्व सूङ्गतानामुरक्ते ता चंडृ
चाङ्गवालोमुनरा। ||१८||। माता देवानामितिरतीनां युक्त
केतुरूहहति वि भाहि। प्रफ्लिकुब्रांशो नो युः चचा नो जने
जन्य विश्ववा। ||१९||। या चिनमम उपसो वहल्लीजानाय
शुभमानार्थ भूतं। तन्नु सिश्वो बहल्लो मामहत्तममिदिति:
सिन्धु: पुण्यीवी उत्त छी:। ||२०||

||२१||। १-२ कृत्व चोतिरिक:। हड़ु:। १-२ भगाति। १०.११ विचुबु||

||२२||। दुमा हृदार्य तबसे कपालिन्य चायसीराय प्र भराक
महे मनी:। यष्टा चारासहिप्रे चतुष्पदे विषर पूरं यज्ञे
स्मिर्जनातुरुः ||११। मृक्षा नो घुडौत नो मर्याक्षुधि चायसी
राय परमसा विधेम ते। यज्ञं च योष मर्यादे पिता
तदर्शाम तर्य हुद्द। प्रणातिमिषु। ॥ २।। चायस्याम ते सुमनि
देवतायां चायसीरस्य तर्य हुद्द। मीह।। सुमायच्छिदि
शो चायसामामा चारारित्विरा जुह्वाम ते हवि:। ||३||।
लेयं चर्यं हुद्द यंद्वसारं चंकुं कविमर्वसे नि महामहे।
खेरे चायस्यं हेतुचनु चायस्यं सुक्तमिषिद्यमस्या वृणी-
रबेन || १४ || श्रास्वहती पोषां वायुण्यि चिम्रं केतुं क्षुपुते चे- 
विता नाइया उपस्यं वायुं घर्षि तीनां बिश्रातीनां प्रथ्या- 
ुषा: वि षणात् || १५ || ३ || उत्त कैये जीवः श्रार्यः न: श्रा श्रागात् चर्यं प्र श्रागात् तम: श्रा ज्योति: एति चारका चिम्रां चार्ये 
सुविश्वेय चर्यान्म चक्षु प्रसुतिरते चार्ये: || १६ || श्यूमना चाच: उत्त 
ष्ट्रति वहि: श्रवान: रेवः उत्सार्यं विश्रातीत: श्राश तत: उच्छ 
गृहाते मयोनि श्रास्ते श्राशुः नि दितिति प्रजासंवत् || १७ || 
या: गोष्मति: उत्सार्यं सत्वसीवरः: चिरसुष्कति दार्शृवें मयोनि 
वायोः: इव सुन्नतानां उन्नतस्तका ता: श्राब्दं: श्राब्दतं सो- 
मस्सुलं || १८ || माता देवाना अतिते: अनानं गुड्य्यं लेक्षु: 
बुहुस्ति वि भाहि प्रमशि श्राद्धं बहवो न: वि उच्छ श्रा न: जने 
जनाय विष्क्वते वारे: || १९ || यथा चिम्रं श्रास्तं: उत्सारः चाहिति इद्यां 
नायं श्राम्यान्यं भर्तं तत् न: निर्ग: वर्ष: ममहंतं जतिित: 
सिंचुः: पृथ्विः उत्त चो: || २० || ४ ||

|| १९८ || इसा: हृदार्यं तवसें कपरं नः क्षयतिं ष्क्षयं वीररायं प्रभरा- 
mहे मर्य: यवं महात्म हिष्करं चारुः दपदे विवर्षं पुराण यामे 
श्रास्तिं ज्ञातात्तुरं. || १ || मृठ न: हृद उत्त न: यवं श्रुति: कृष्ण क्षयति- 
ञ्चर्ये रायं नरसशा विप्रं ते यत् शं च गो: च मर्य: श्रास्ते षारे 
पिता तत् श्रामाप मय चढ़े प्रसन्निति || २ || श्रामार्यं ते सुध- 
स्ति देवस्यज्ञयं क्षयत हृदार्यं चर्यं च चर्यं सीद्धम् सुत्रस ययः 
इति विव्यं: श्रास्तार्यं चा चाय चर्य हृदार्यं चर्यं चर्यं श्रामार्यं ते हृवि: || ३ ||
नेन तत् हृद्यं श्रास्त्यान्यं च चर्यं चायं चायं चायं चायं चायं चायं 
श्रास्य देयं हेतुः: श्रास्त्यं सुधमातिं इतव व्यं: श्रास्य चा बृहि-
धिको वराहमल्ल्यं कंपदिने लेबं रूपं नमसा निःशामे।

हस्तेः धिरवेश्चर्जा वायम्पि शमे भर्मेः चढ़िरसम्बर्च

यसस्त। १५।।

राष्ट्रां नो चर्मू महानीजनं भने तोकाय तन्नयाय मृतस्त। १६।।

मा नो मृहामुद्म नो चर्मने मा नो उर्मामुद्म मा नं उल्लुं।

मा नो वर्धिः पितां मीत मातरं मा नं प्रियाः

गोशु मा नो चर्मेषु रीरिषः। चीरामा नो रूढि भानितो वर्धिः

पितां मीत मातरं मा नं प्रियाः। १७।।

उप्ये ते चीरामान्यगुपा दुवारं

राष्ट्रां पितार्मितोण सुष्मस्ते। भद्रा हि ते सुमतेिमृत्त्व्यक्ष्मायः

कुमाव इसे वृषीमहेः। १८।।

चारे ते गोममुद्म पूर्णवर्तू मारंबीर सुष्मस्ते ते अस्तु।

मृत्त्वा च नो चर्मि च बुहि देवार्या च नः समे यश विबहीः। १९।।

चारोचाम नमो चर्मा चास्त्वर्यः

पृष्टीस्तु नो हर्य रूढि महल्लान्। तजो शिष्यो वर्धपी मामहंतातामिति।

सिंधुः पृथिवी उत्त ध्रीः। १८।।

----------

१८।। ३-५, धार चांगिवः। सूर्ये: सिङ्घु॥

१८।। चिरं देवानामुदंगादनींंं। चस्मिनं च चारोस्त्

कास्यापीः। श्रामा द्यावापृष्ठी चंतति तिः श्रामा

जगतस्त्युजयः। ९।।

सूर्येऽं देवीसुभसं रोचमानां मर्यां न चोरामयेन्ति पशुः।

यन्त्रा नरो देवाकारी युगान्ति वित्तः च वित्तः

प्रति महाय हर्षः। २।।

भद्रा चारो हरिः। सूर्यस्त्य चिन्हा

एत्यवा अनुमानाः। नमस्तते दिव श्रा पृश्वमस्तः परि

द्यावापृष्ठी चंतय सुहः। ३।।

तत्त्वायस्त्य देवां तन्नंहित्वं
स्मृतिः १७. स्मृति १८. वृत्ति १२.

॥८॥ दिन: वराहं स्मृति कपितनं तेवं सुपं नरसाना नि हृ- 
यामहे हृते विबाय भेषजा वायुंतिकि घरमें वर्षे क्षिति: स्मृतिः 
बंसता:॥५॥ हृंदं पिने मस्तान्ति उघचति वर्ष: स्वादो: स्वादीयः 
हृदायं वर्षिनेन रात्रि च न: स्मृति मातिःवोजनं स्मरे तोकायं तरन- 
याय मृतः॥६॥ मा न: महाते उज्ज मा न: स्मृतिः मा न: उक्तारं 
उज्ज मा न: उक्तिमान्ति मा न: विधि: पितारं मा उज्ज मातरं मा न: 
प्रिया: तन्यं: हुद्र रिषिष:॥७॥ मा न: तकिक तन्यि मा न: स्मृति 
मा न: गोपुरं मा न: स्मृतिः हुद्र रिषिष: वीरान् मा न: हुद्र भामितः 
विधि: द्रविकातं: सदैव ज्ञाता हृयमहे॥८॥ उपे ते स्वामीर्य पणु- 
पा: स्वेदचा चक्रं रात्रि पित: स्मृतता सुष्चलं चस्मे' भुद्र हि ते 
सुखमति: मृकयतः तमाचा अर्थं बुधं बुधं ते बुधे मृतः 
चन्द्रि च ज्ञातां अर्थं बुधं स्मृति च ज्ञातां अर्थं बुधं क्षे 
हेः॥१०॥ ज्ञातां अर्थांम नम: चस्मे चतुस्त्यं च: ज्ञातां 
महातें वहति: सिधुः पृथिवीच ज्ञात:॥९॥

॥१०॥ चिन्त देवानां उत्त चुमात चानिरं चक्षुः: चिन्तस्य व- 
हृदश्यं स्मृति: चा सुमाः स्मृतिः वार्षिकीच्छिवीः अन्तरिम्वा सूलेः: स्मृतिः 
हरमाजगताः तत्तत्तस्य च:॥१॥ सूर्ये: देवानी उपर्या रोचमानां मर्ये: न यो- 
धिरां स्मृति एरु पंशाय पवेन नरं: देवस्यंति: सुगा्रि चिन्तस्य 
क्षतिः महार्यं भूतः॥२॥ भुद्रा: चाचा: हुरितं: सुहृद्यस्य चिन्ता: एत- 
स्वावा: कालस मार्गोः तत्तस्यंति: दिव: चा पूर्वं चस्मे: परिः स्मृति 
वार्षिकीच्छिवीः एतं स्मृति चच्च:॥३॥ तत्त् सुहृद्यस्य देवस्यं तत् महार्यं
नासंत्यायां वृहिरिव प्र वृंजे स्त्रीमां इवयोगिबोध्येव वातः। याबधङ्गाय सिद्धदार्य जायां सेनाजुवा यूहदूर रघुनं।

तीर्थपलिराशिहुमभिवा देवाना वा जूतिभि: शारदाना।

तद्रासभो नास्या सहरस्माजा यमस्य प्रधः सिद्धान्।

तुप्यो ह स्वरुपाशिनोदमे रथिं न काशिन्मृृवाः धर्मोः।

तस्माहुनोभिराम्बक्तीभिरतिरिष्मुस्यिणपोदकाभि।

तिस: स्वपलिराहितिवक्रियनासंत्यामुख्यात: पति:। समु-द्वारस्य धन्वचार्यस्य रोर चिभी रेन:। शुभांगः: ठर्ठवी:।

स्ववर्यमेभेने तद्वरीयेशामनास्याने अनुभवं समुद्र:। यद-निइना जसुपुभुजुमस्तु शुतारिन्यां नार्माचात्मियां।

यामचिना द्रढः: षेतसमधास्याय शन्तिस्वत:।

तवः दृंग भरी कीतेऽभुजिही बाजी सामिरंभ:। अय्ये:।

गुड्मा नरा सुवते पञ्चिमाय वक्ष्यवते छदम:। पुरंधिः। कारोत्तरार्कादिद्वस्य वृषि:। शत दूरं भयं हसिंचां।

होमवर्यां प्रसंसवार्येन पितृमतसुतेजाम-स्मा अध्य:। भृजीसे: त्वरिमचिनार्नीतमुधिचित्युष:। सवेगां
मृथ्या करती: विस्तां सं जन्मार युदा इत्र ारुक्त हुरित: सप्त-स्यांत्र ान राणि वासः ततुनूः सिमले॥८॥ तत मिझयस्व वास- वास्य ाभिः चचेरे स्वर्ण: कुप्रव कृपु: दोः उपवस्ये चतुतत् ात् रुक्तत सत्य पार्ज: कृष्णं ात्यत हुरित: संभरति॥५॥ ाख तेि: उत्तहेतता सुरूप्यस्य नि: ाहसः पिपुत नि: ावहात तत् नुः िित: वरुष्ण: ममहेन्द्रां ादिति: सिंधु: पृष्णी उत धी:॥६॥ ॥९॥ ॥९॥

॥९॥ ॥ नास्वयर्या वहि: सनी प्र वद्वें लोमान्य ह्यमि ाभियांत्रव वात: यी ाभेगाय विस मदाय जाया संनासे जुवा निजूहुः रचेि।॥१॥ वीकुर्प्पमस्वि: ाणुहेिमस्वि: वा देवाना नार जृतिषिभि: शागीना तत रासभ: नास्वः तहस्य स्राजा युस्थय प्रस्थने िवाय॥२॥ हुखः ह भूजुयु ासिना उद्देशाये रखि न कः ियत समृद्वान्त्र सर्वः श्रहः तं जहुः नीभि: ात्मनस्तू- तीभि: ांतिकामुरुस्वयः ापसुयानकाभि:॥३॥ तिः: ाप: भि: ाहाः ात्तिकार्जस्वि: नास्वः भूजुयु जहुः पर्ति: समृदशय अर्चनन्य सांतैस्य परे भिजि: रचेि: शुष्माद्भि: घाट्यकिः॥४॥ ानार्यस्ये समावर्याः ानास्याः ायभोजे समुद्रे यत् ा- भिनि जहुः भूजुयु ासस्य शत्सारंिर्या नार्य ात्मकियास्याः॥५॥ ॥ य सनास्या दुनकुः भेतं सर्वः सापस्य सम्या शष्टिपत इत् स्वक्तिः तत् वां दाने महि कितन्येऽभुत मेदः वाजी सर्द् इत् हर्यः ाधे:॥६॥ ॥ सुखं नरा सुधारो पशिधार्य सुधिविवेि ाटुतं पुरुस्विभि: कारोतरात् स्थःतां सर्वस्य वृप्तः शतं कुमान्य ासिठर्मां सुरां- या:॥७॥ हििेन्य ानिं घरस्य ावर्याः पितुस्मताः जने ास्ये ाधाः स्वीस्तिं ार्यस्य ासिना ावस्नीतं उत्त निन्युः सविघाय॥
स्वस्तिः ॥ ॥ परावृत्त नांस्यानुदेशायनुप्रियं चतुर्द्विज्ञान-
बां। सक्षाियो न पायनाय राखे सहसाय तृषते गोत-
मस्य ॥ ॥ जुिठुर्यो नास्योत वुिष रामुिचारं द्रापितिवि
चरौनात्। प्रारतिन हिन्दुसारोग्यादििपतिमकृष्णं
कृऽिन्तु ॥ ॥ ॥ ॥ तथां नरां शंखं राजं चारिकिष्मदता-
स्या वचुः। यदिहसात्न विधिमिवायनूसुहुसुिशेषीता-
दुपुषुर्वदेनाय ॥ ॥ ॥ तथां नरां सूने दंियें उििमावििकु-
खोििि तन्युिन्ते वृिषं। दुिखह ह यमर्थावििको राममथं
शीर्षिण प्र यदिसुिवारं ॥ ॥ चारिकिष्मद्विासतया बुिा बः
महें यामिन्युसुिजा पुरुिििं। शुिं तत्क्षातुिित वधिमािि
हिरंिसहस्थमििविनादति ॥ ॥ चारिकी वुिकस्य वातििकामा-
भीिें पृिं नरा नांस्यानुसुिं। उिी कवििं पृिसुिजा पृिं ह
कृप्मास्यामकृष्णं विचिें ॥ ॥ चारििं हि वेििवाकेदि
परम्पािजा खेलस्य परितकमणायां। सुिी संिासाितीि वििस-
परिििि धिें हििे सतिें प्रायंिधं ॥ ॥ ॥ ॥ शूिं भेिििि्यििैं
ििक्षदुिनमृिजारं तं पितांिधि चंकार। तसम् सुिी नांस्यारा
विचिुि आििंंििि दिा सििजावििििििि। ॥ ॥ चा िा रिि
दुििि सुिर्तयार काििि्थििहििें िािंिै। वििें देिा
अतिियंति हििं। समिु प्रििा नांस्यारासिे वििें ॥ ॥
ििमािं दिििदिासािय वातििेििििजाििििि हििंिे। िेिििि-
िििि सििंिि िािीं रििं िा सुिििर्त िििििमािरििि मुििन। ॥ ॥
रििंि सुििििि सम्मपििमािं। सुिििि नांस्यारा िहििं। चा
ििहििि सििििसोििि वाजििि्रूििी भािं दिििििमििििि। ॥ ॥
प्रििििि जाहििि विक्षिि्ति सिुि सुििििििेमृिरििि रििींििि।
विशिष्टानां नाय लघुन वि परंतु नाय ज्ञरुश्रुत नायांन्
अक्षरवर्तः वक्तीः चार्वतं रहायं वर्जी अशिनान सन्ये
सहसा नि: ख्यातं दुक्हणां: पद्मसंवतं पुष्पस्मयवंसः वृष्टीणि
चार्तीः
शृगः चित्र आच्छादनस्यं अवतारतां च नीचातु
उषा चक्रमु: पातते वा: शिष्येऽन्नीत नाय शर्मीभि: जसमुखे
स्मार्यं पिपणुः: गाय
अवस्येऽन्नीत तृषुदेवौ कृत्तिकायाय चतुर्दश्येऽन्नी
नाय शर्मीभि: पृष्णु न नूस्सस्य टर्शेययाय विष्णाय टर्शेयुः
विरङ्काय
द्वैुक राष्ट्री: अशिवेन नर्व धूल अवनाबन्न धे
षिन्त्य अपासु शांतः: विद्वुलं रेवं उदति प्रकृतैः उति निन्येशुः
सोम्मस्वत् सुवेच्छे
पाणि: स्मां सुत्तवर्तै: सुत्तवर्तै: जम पर्यवन् चावृष्णुन् दीपे च आयुः
स्मांस्वति यत् जरिमायेः जगायां

सोम्मस्वती अशिनान मद्याय प्रान्त: होतां चा वि
चास्ते वां बहिष्यती राति: विशिष्टान गी: इष्णु यातं नास्ताया
उद्य वाजिः
वाः अशिनान मनसं: जर्तिकान्त रश्यं सुर्व-स्मर्यणः
विशेष: चातुर्जितमात्र येन गरुखः: सुर्वकृतं दूरोर्ण तेन
नरां कृतं: अपास्याः यानं
चार्विं नरी अश्रस: पांचसज्ञां
चार्वीसाताय अष्टमी संवाषा: गमेन सङ्कातिः द्वैयाः:
अशिवास्यमान\ः अनुस्पृष्टपूर्वे वृष्टीणा चोदयताः\nचार्वस न गूड्हहां अशिनान
दृढःर्वेय: चार्विं नरा वृष्णा रेमे अपासु सं रिीशी: विद्वुलं
दस्तःभविः न वाः जूमुर्तिः पृष्णो दृष्टानति
सुर्वकृतां स न्यनः
चार्विं उपस्वेय सूचेय न दुस्सात तमस्य सिद्धायं शुमे शुकां न दुह्नेति
निःशाति उन्य उयपयु: अशिनान वंदनाय

ततः वां नूराः
ষাস্ত্রী প্রাচীন কাঠিন্যতা নাস্ত্যায় পরিজ্ঞান। শাকাধীশ্য চারিজনে জানাই শত্রু কুন্ড সাংস্কর্ত মধুরাণ। ৬। যুবক নর স্ত্রীয় শ্রীপূজ্য শ্রীমহাপ্রধান। ধোন্যাধি চিত্রিত তৃষ্ণ দুর্লভ পাতি শ্রীমতি আচ্ছাদন। ৭। যুব স্থান্ত্রে হর্ষগততম মহঃ শ্রীকর্ম্যাধি দিল্লায়। প্রাচীন তরুণ বশি। মূর্তি চন্দ্র নিষ্ঠন নি পেদ্র জাহুর-রাজর্ষান। ৮। সূচনাত চারিজনমুগ্ধতম মহঃ শ্রীকর্ম্যাধি দিল্লায়। ৯। এতানি বাক্যে অক্সায়া সুদানূপ ব্রাহ্মণগুর্জে সর্বদেশ রোদস্কৃত। যাবা প্রভাসস্বরূপ আচার্যরা হর্ষীনা মাতমেষ চ বিদুরায়ে চ বাজায় ১০। ১১। সূত্রীত্বনামাচার্যরা গৃহান্ত বাজ শ্রমিক ভরসা রদ্ধা। অগ্নিয়ে ব্রহ্মান বাবামানী সনা বিশ্বপলায় নাস্ত্যায়েরিনীতা। ১২। কুহু শূন্ত মুখুন্ত কাথ্য দ্বিতীয় নপাত বৃহস্ত রশল যশুখা ঐক্যীয় কৃতার্থে নিজেয় অবস্থায় পারিত। ১৩। যুবক রশন বৃহত্ত সহ পরিত নাস্ত্যায়েত্য নিত। ১৪। যুব স্থান্ত্রনাল্লা জর্জর পুনর্ভূত্ত চন্দ্রধু: শর্কীনি।

ঋষী হীম্মুখে স্বরূপ পূর্বেভুঃ পুনর্ভূত্ত চন্দ্রধু যুব।

সমুদ্রঘনী মহারাজীবনে তীত যা প্রত্যায়: সমুদ্রঘনী মহারাজীবনে গুন্ত।

নিষ্ণুহাত: সুযুত করান মনোজ্ঞসা বৃহস্ত স্বত্ত। ১৫। ১৫। ঋষীহীম্মুখে স্বরূপ পূর্বেভুঃ পুনর্ভূত্ত চন্দ্রধু যুব।

বিজ্ঞাপ্তায় মহা: সাধারণের বিশ্বাসী ভ্রমণ ভ্রমণ পিণ্ড।

শ্রী সূত্রীত্বনামাচার্যরা আচার্যার আচার্যনান্ত।
श्रेणी पुजिलेणु कादीचंतता नासल्या परिस्थिती षकात् श्रष्टान्
वाजिने: जनान्य खातं खुरान् श्रसिंहां मधुनां। ६।।
सुवं नृपश्रवेके कुष्मिगारां विश्वारां दुर्षु: विश्व काय श्रोवी चित्रि पि-
दृश्यंदे दूरोजिं परत्र जुङमे श्रिनी ग्रासं। ७।।
सुवं भावतांश
श्रवन्तो श्रष्टां मह: श्रष्टांश्च श्रिनी श्रष्टां श्रष्टां ततः वृ-
ष्यां कृतं व यहं नासंदराय वारं वर्षिनि सर्वसं। ८।।
पुर्ण चक्की-
सि श्रिनी दर्थान न पेलै जह्युः आश्व अर्थ सहस्रां
वाजिनि समर्थितां इति श्रि हिन्धिं हि श्रवणाम् तर्थां। ९।।
एतानि वां
वर्ष्यां सूक्तादुो बन्ध श्रष्टांश्च सदनं रोदस्यो: यहं व च वासां:
श्रिनी दर्थी गात्र इत्याच बिधुदेवं च वारं। १०।।
सुनोः
भागेन श्रिनी तृणानं वाजे विप्राय मुखरा रद्दः रागस्वे
बर्ष्यां बुन्धुत्तानां सं विशपतां नासल्या श्रिनीचतह। ११।।
कुणां
यथा सूक्तास्य श्रष्टांश्च दिवं: नृपातां वृष्यां श्रुतिः क्रिया-
स्य इव कालां निर्क्षां उत्तर उपयुः: दशमे श्रिनी साहसः
१२।।
सुवं भावतांश
श्रिनी जर्जतं पुने: श्रवानं चक्कुः शचीभि:
वृचि: रसं दृष्टान्त सूर्यक्ष्म सह श्रीब्धा नासल्या श्रृष्णीत। १३।।
सुवं युयांश
पूर्वेभि: नै: पुने: वर्षिनि अभवतं युवाना नृवं भृजु
अंकूस: निः सामुद्रां विश्वभि: जह्युः चवेभि: अश्वी: ।। १४।।
श्रीजोहेरीति
श्रिनी तीम्यः सां प्रसंजीवः सामुद्र श्रष्टाः
जगन्नान् निः: तं जह्युः शुरुः युजार रबेन मनः सजवसा वृष्यां
स्विति। १५।। १५।।
श्रीजोहेरीति
श्रिनी वर्तिका वां श्रष्टां: वान ब्रह्म
सत्स सां गृह्वं दृवक्ष्य वि जयुजा युज्युः सातुः चवें: जातं वि-
श्वारं चहां चवेभिः ।। १६।।
शातं मेघानुः वृक्षें ममहानं तमोः
प्रसर्नातं श्रिनीर्वेन पिण्या आ श्रःशीः कृजसं चचे श्रिनी० 
श्रा्ः
धर्म ज्योतिःशताय चक्षुसुरुचिविच्छेदः।
शून्यमथाय भरसम्भवतः
बृक्षीरंशिना वृष्णेः।
जातः कृतीन इव चक्षुदन
छेष्टाचारः शतसेवकः च मेघान्।
भृतुं सारं धिष्यया सं रंगीयेः।
चण्डा सुवामितहेवतुपरिधिरा
गंगाः सु वृष्णेः।
रिवेणु दसा स्वेतविविक्षाम्
गंगाः सु वृष्णेः।
युवा सत्वीभिन्निर्मादयं जायां
न्यूहुः पुष्मिच्चस्य पीयाः।
वर्णं बुवेश्याति धर्मगति
सुभि दस्यु बुवुरेश्याः।
सेवं श्रीवत्सवेश्याति वज्रिति
बुवेश्याति।
स वां मधु प्रं वोचहतायंत्वार्क्षं
संसारविपक्षं।
वां ॥
सदिः कवी सुम्रतिम बंधकः वां विद्वः धियों
सुभि सम्में रुपीं नासया
वृहोपालस्य सांत्वं
शुच्यं रारयाः।
हिरंशवल्लस्यामिना
रारेणा पुष्च नंतरा
वधिमया चादं।
चिंचर्ह हे स्यारंस्मिनाः
विरक्तस्मुक्जीविसे
रेरयाः सुदानू।
एततिः वामिना चीयंति
पूर्वौश्यायोजनों।
वरं कृपःतोः वृष्णेः
सूच्याः सुवीरारसी स्वत्तमो वदिम।

197॥
1-11 चार्जियादेसव चौरिशः।
समस्तौ।

198॥
चा वां रथों अभिा शेषनयन्तर सुमुक्तीकः
स्वमा यावत्वाः।
यो मयैस्य मनसो जवीयानिषुपुरः
वृष्णेः वांतरः।
चिंचर्हशं विचुता राष्ट्र चिंचर्ह
कृपां गा ज्ञिन्तमवती नो
वृष्णवत्मानिना वीरस्मै।

103॥
धूतं ज्योतिः संधार्य चक्षुषु: विसचेिहे || १७|| शून्य संधार्य भरेँ चहयत् सा वृक्षः शिखिना वृष्णा नरा इति जार: केनीिः
रद्व कुञ्जरायुः चुक्रस्वार्यः शून्य एकै च मेघानुः || १८|| मही वा ज्यत: शिखिना मयः भू: उत सामं धिमाया से रितीः चर्या सुसान इति चहयत् पुरस्तः धिः च चक्षुष्णा सी वृक्षः चर्या:-
रमि: || १५|| श्रेयानु दुस्ता स्त्रेष्वा वि ससऽक्षां सरिप्रयं शुभ्रवेष श्रीमिना गां सुवं शरीरभि: विसघार्य जायां नि चुक्रः पुस्तमि-सवः बोधा || २०|| ६६|| यवं बुक्त्रेषु श्रीमिना वर्षता इव दुहंता मनुष्याय दुशा चर्मि दस्तु बुक्त्रेषु धर्माया उरु ज्योति: चक्षुषुः
शास्त्रः || २१|| श्रेयानु शास्त्राय श्रीमिना दुस्तीिचुर्याििष: गिरि: प्रति एरेयािुं सवं वां मधुः प्रो तोषां गुहः गुहा यवः दुधी चापः उक्तसः बां॥ २२|| सदा संसारः सूसः मुति च चुक्रः वा सिला: धियां:
श्रीमिना प्र चुर्यां मे चलेि सुचिि नास्या बृहति चापः सारः चर्याः रुरासा || २३|| हिरििस शतां श्रीमिना राजसा पुरस्ता नरा वध्विरः स्वः: चर्यां सिपाहा ग्यायः शास्त्राय श्रीमिना विसघात जता जी- वसेि एरेयां सूसः दातोः || २४|| रुतानि वा श्रीमिना चीििषांििि प्र पूर्वोििि चार्यां: चावेन बलां कुर्वांत: चुर्याः गुहः सूर- सवीरासः विदायः च चटुंको || २५|| १७||

|| १७|| चां वा चर्या: श्रीमिना भगेनसर्यां चुरुस्मूहीकः
स्वः सारः गातु स्वः स्वः स्वः स्वः स्वः: मध्यम सर्यां: जाप्तान चिस्मवः
शुष्णा वार्ता तरहा: || ११|| चिस्मवः सर्यां चिस्मवः राेनं चिस्मवः
नेयः सत्त्वाता चां यातु चर्याः पिन्यः गाः जिन्यः चर्याः: न:
वध्विरां श्रीमिना चीििि चुस्मे || २१|| प्रवेगांसामान्याः सुर्यात्मा राेनं
चा १०७, चा १०८, वा २०. ] ॥ १०४ ॥ [ मा १०७, चा १०७, सू १९२।

dसायृविसं भृत्युक्तं षोककर्त्येतुः। किमं कालं प्रत्यविचित्तम गमिन्दीहुविवि-
प्रासो वर्मिनवती युज्यार्या: ॥ ३॥ चा वाँ भोजनासो वर्मिनवां वहतु-
रथे नुरासं व्रजव: पत्तंगा:। ये असुरो दिब्यासो: न गृहां शङ्खि
प्रयोगो नास्तत्रा वहतिः॥ ४॥ चा वाँ रथशु युर्वादित्तिन्धुरां ज्ञुद्धी नंरा
सहिता सूर्यास्य। परिवारात्मश्च चरुष: पत्तंगा: वर्य: वहनवहु: परि
अभिधीते ॥ ५॥ १८॥ उद्भवनिमित्तं दुस्तांविनिनिष्ठेट्यं दंसा वृक्षपत्र
शरीरिन्यः। निर्मिन्यं पारंश्च: समुद्रान्तुष्ठायां चक्रधूर्धुः-
वान। ॥ ६॥ युवत्स्येव वनीताय तपस्मृतामोन्नतमन्मथिनायाधसः।
युवं चक्षुदायापिनिपीतव: प्राधार्शस्तु सुलभत्वं ज्ञुद्धाश्च। ॥ ७॥
युवं धेनुं शयवेन नामितायापिनितमन्मथिनाय: पूर्वायः। अरुन्ततः
वारिकांसंहसंतो नि: प्रति नंगं विशपलाया अधभस्य ॥ ८॥ युवं
वेतन्त पदव इंजुतमधिहनमन्मथिनादसः। जोहृष्टात्मयं अभिमुक-भृतिष्मयं सहस्तर सृष्टिः सृष्टिः ॥ ९॥ ता वा नरां स्वर्य: से
सुजाता हर्वात्मे अम्बिनाऽनाधमान:। चा न उप वर्तुमलाता
रथेन गिरो जुष्णाना सुनन्तियाह्यां यां। ॥ १०॥ चा भेजनस्य जर्वसा
नृत्तन्तेनास्मे यां नास्त्रा सुजेषा:। हृदे हि वामिनाः
रात्तहेस्य श्राधुल्माय: उपस्थो षुच्छी। ॥ ११॥ ॥

॥ ११॥ ॥ १-१० कहौवादेशितम सौवरिन्यः। चानिनाः जगती॥

॥ ११॥ ॥ चा वाँ रथशु पुष्मायं मनोजुर्व्यो जीरास्तं युज़ियं
जीवितं हुवेः। सहस्रतुं वृन्तन शुर्कार्थावो वरि-
वोधामाभिः प्रयं। ॥ ११॥ ज्ञथेने धािति: प्राधार्श प्रयाम्याधिभि
शस्त्रसम्पन्न्यं चा दिरेः।। स्वरामधु: यस्मि प्रति यंत्रुतय
चा वामीजीनां रघुरमिनान्तः ॥ २॥ सं च यितमः।
॥ १०४॥ यदि हृदः स्नूयुक्तं चिन्हे च चार्द्र: जिंग च वा प्रति चार्विन्ति गमिन्द्रा
शाहुः विमासः; अंशिना पुरा ॥ ॥ च बां शेनासः; अंशिना वहंतु रथं युक्तासः; अशावं; पत्रंगा; वे अपुहँतुरः; दिष्टा;
सं: न गृहाः; अभि प्रय: नात्स्या वहंति ॥ ॥ च बां रथं युक्तिः; तिष्ठत अर्बं जूमृष्टी नरा दुहिता सूर्यस्य परिः बां अशा:; वपुषः;
पत्रंगा: वर्यं: वहंतु भुर्षा:; श्रवि किं ॥ ॥ १८॥ जूत वर्तं एङ्गं दंसनामि:; जूत रें दसा वृष्णु। शरीभि: नि: तीत्म्य पार्यः;
समुद्रात पुनरः; त्यावां चुक्रुः; युवा नं ॥ ॥ ६॥ स्वर्थ अर्हंये अर्हंदनीताय तत्त्वं जरे श्रौमानं अंशिनी अथं तु वर्तं अथं कलां अधिनिर्देशं;
प्राय चक्षु:; प्रति शुष्कन्तु सुस्त्रृति; जुजुव्याणा ॥ ॥ ७॥ स्वर्थ धनुः चार्धवे नाथदिताय अपिन्ततं अंशिना पूर्णाय अथं च वर्तिकां अभिः:
नि: प्रति संघम विष्णुवत्ताया:; श्रविः ॥ ॥ ८॥ स्वर्थ भूतेन पेदे इंद्रे: 
स्तृतं अचिन्तेहि अंशिना अधरसं अर्थं जोहूः अर्थं:; अभिः; भूर्तिः चक्षुं सहस्रं सत्स वृष्ण्यं वीरं वीरं ॥ ॥ ५॥ ता च नारा सु अर्थं से
सुसङ्गजाता हर्माहेः अंशिना नार्मानाः; च न:; उप्य वसुः; आव रथेन गिरे:; जुजुव्याणा सुविचारं यान: ॥ ॥ १०॥ च येनस्य जर्जसा;
नूर्तने तं अभं यानं नात्स्या सर्जोऽयां:; हवं हि च अंशिना रात
रस्येत्:; श्रविः; विवुर्धी ॥ ॥ ११॥ ॥

॥ १४॥ च बां रथं पुह्ममायं मनः; जुवं जीर्षं च अर्थं यूठियं जीवं हृदे सहस्रकालो वनिन्तं वृहस्तावं वर्तिः;
स्तः अभि प्रयं ॥ ॥ १२॥ ऊर्धा धीतं: प्रति शुष्क्यं प्रसामानि अधार्थय शस्मानं सं अर्थं च च दिसिः; स्वर्दमस्य घुमें प्रति उत्तरं;
ते च बां ऊजैनी रथं अंशिना चर्हुं ॥ ॥ २॥ सं प्रति सिंहः;

$104$
वस्युधानाशी अग्रमत शुभे मला अथिता जायनो रसेः। युवोरह न्यायो चैनिके रशी यदेशाना वहः सूरीसा वरः ॥ ३॥ युवन भूज्यु भुरुमांग विभिन्नं नुदुक्षिपिनवहि पिनूभय श्रा। यासिंध भृतिहृष्यम विजेपं दिदोदासाय महि चेति चामरः ॥ ४॥ सु- वोरण्याना वपुषे युवा युवा राय वारी चेमारस्य शरी। आ वार पतिनं सख्यार्य जयुषु स्वोप्यपूरीत जेत्या युवा पति॥ २०॥

युव रहं परिप्रस्थापयो दिमेने घण्ये परित्यागये। युवन श्रीव- रसं विप्रयुगेथि व्र दीर्घः नवदनक्षारावुष्या ॥ ६॥ युवन वर्तनं निशेषंतं जयुष्य रण न दंसा करण समिनचः। क्रपाता विम्भि जनयो विपणया व्र चामर विधते दंसनं भुवत॥ ७॥ अग्रोिकां रुपमांसा नातानित पितुः स्वस्य व्यजसा निबिवधातिः। स्वर्तेनिवित्र रतिः जतियुवोराहि चिषा आभीके अभवबन्धिः ॥ ८॥ उत्ता या वां मधुमन्नकायकपमदो सोमस्योशिा हुवति। युवन द्वीपी चि या मपायात्योऽशा शिरः प्रति चामर्यं बदत॥ ११॥ युवन पेटवेम पुष्वारामविनं स्प्यां चेंगं तंस्तवार दुमस्थाः। श्रीरामनिषु वुर्तनासु हुटरूँ चुकु त्यिन्द्रिम्रमच चर्येरीसह॥ १०॥ २१॥

॥ २०॥ १-१२ कालयादेशकसम प्रोक्षिः ॥ १-११ चानिनो । २ दु: खस्मामांर ॥

। गायत्रः ॥ २ चकुपु। ३ काजिरातः ॥ ४ गर्गप्री ॥ ७ तनु क्षिरतः ॥ ५ (चन्द्रारु) विशिका ।

७ पिरंगजूसीः ॥ ४ कुरंतः ॥ २ चिरातः ॥ ९०-९२ गायत्री॥

॥ १२॥ का रायोिचामिना वा की वा जीवं उपयोः। क्रणा विधायप्रचेताः ॥ १॥ विद्वासा सीनुः पुष्कवैविधाव- 

विवायालिकापरिः छेष्टाः।। २ || ता विद्वासा हवामहे वा ता नौ विद्वासा मयं वीचेतमदः।

प्राच्छेद्यमानी युवाकः॥ ३॥ वि पुल्खामिन पाल्याइन देवान्-
पुष्प्याधानाः सर्गमेत शुभे मुखा सर्विता जयवर्ष रथेण गुयोऽ
भाहे प्रवेशे चेकिते रथं यत् सस्मिना चह्रे सूरि सा वरः || 3
युवः सुयु सुमृहमां विसभा गतं स्वरुक्षिःभि निः स वहरता पि
तृत्यं सर्वां च या गातिं स वर्ति सुश्रुषा विसेन्यं दितेन सदासाय मही
चेति च वां चरः || 4
युवः सस्मिना वचुपे युवाः सुयु सुयु रथेण वायां
केमतु चस्य शर्ट्य च वां परित् सस्मिना जगसुरी गोष्ठा अवृ
कीत जेन्या युवाः पति || 5
युव रथं चरितं परिसूते उरश्चरणे
हिमसने घरे च चरितं चरित्ये युवः गयोऽ अवसं पिपिष्युः
गावि प्र
गौरवंचा चरितं तारि सा उपरः || 6
युवः वर्धवं निः सहस्रं जययु
यां रथं न दृष्टि कर्षण सं दृष्टि श्रीमान् च विधि जनाधिं नि
पन्यया प्र च चर बिधिे दुस्तानां भूवत || 7
सर्गमेत तुच्छमां
पुरासनसं पितृतुः स्वयं स्वार्जसा निः सबालितस्मि सवतीं इतः
जतीः युवः च विषा च भनिके भवनं भविष्यत् || 8
उत्त स्वयम समष्टि मधिबा सर्गमेत मर्मे सोमजय सौभाजनः
हु
पुत्रित्र सुवृ दृष्टिः मनः च विवायम च चर शिरः प्रति च वां
चर बुद्धः || 9
युवः पुरासनं दृष्टिः सस्मिना स्मृथा शैतं तस्तारी दृष्टिः
श्रीं श्रीमिता शुभं पूर्वानानु दुस्तारे चक्रें चत्रं दितेः
चरितसं सह || 10 || 21

|| 120 || का राधत होया सस्मिना चां च वां जोशें उभयोऽ
मनषा विष्पालि सर्पमे चेता || 11 || विवासी ईतु दुरः पुरृते अ
विवानु ईथा अपरः चेता नु चित नु मर्मे अन्री || 12 || ता
विवासी हरामहे च ता न विवासी मन्ये वोचेन्त अध प्र
आचैत दर्शमानः युवांकुः || 13 || वि पुष्क्रामि पाक्षा नदेवान् च
शौंक.शौक.ते.२४.।। १०६।। [म०७.शौक.२०११.सू.२०१२।
भंत्रकृतस्वाभान्तर्य द्रव। पांच च सहस्त्र सुख च रह्यस्तः न: ॥८॥
प्र या घोशे भुवंकाशे न शोभे यवरा बुधा यव्यज़ित पज्ज्वि वा।
प्रेषयोऽन्न विषाणू ॥५॥२॥ शुरुं गायर्य तर्कवानसाहीं चिन्दि
रिमच्छ्विना वा। शास्त्री शुभस्यती दनु ॥६॥ शुरूं हासैं मही
रस्यूरं च यज्ञरतस्तस्तः। ता नौ वसु शुगौपा स्वातं पां नौ
वृकादपायी: ॥७॥ मा कस्मैत धातमस्मिनिषिद्येन नो माकुर्मा
नी गृहेत्यो धेनवो गु:। श्रान्मुखो धर्मिषिभि: ॥८॥ दूहीयमिनत-
धितये गुयावकु राये च नो मिस्मित मार्जयमि। इसे च ना मिस्मित
ध्येनुमार्थे। ॥९॥ अध्यिनोरस्तनं राघमनन्तं वाजिनीवती:। तेनां
भूर्दा चाकन ॥१०।। भावं समह मा तनुस्बाते जनां भानु। सौ-
स्मपेयं सूक्षे रंग: ॥११॥ काव्य स्वर्मस्व निरविधेयःभ्रुजतब्रेषि:
रेवतः। जुगा ता बचिनि नच्यत: ॥१२॥२३॥१७॥

॥२२॥ ९–१६ क्षौपादेश्यते योगः। विष्णु देशा इत्यदि च। विषुपु ॥
॥२३॥ कादिन्या नौ:। पार्व देवयतं खरवजीरो खरिगरस्ता
तुरापति। ॥ पद्मानंदबुश्च प्रवर्यस्वोरुः नैस्ते खर्मे
यजचः। ॥१॥ सभीदं धान स पहुँचे गुवायकहुस्वार्जाय
द्विबं नरो गो:। भानु। स्त्राजा मण्ड्रिशशक्त गां मेनामश्चत्तृ
परि मात्र० गो:। ॥२॥ नक्षतर्वमक्षी:। पृथ्वी राट तुरी
विशालंगिरसान्तुतु चूतु। तद्यथा निर्युर्त तस्म्राह्य चतुर्सदे
नवैशं विषादे। ॥३॥ काल स्त्रर च द्वारा खातायापीवृत्त-
सुक्ष्मरासामानीकं। वर्ष प्रस्तरे चिक्कुकु विश्वेत्तुप्रु
मृिस्नु च दुरो च। ॥४॥ तुस्म पियो यापिजराजनीता रायि:
सुयूस्तभुजेश्व भुरायू। मुचि येषे रेक्ष खामज्यं सर्वदुः-

106.
 कन्द्रौकृत्यः क्रृत्यम्यादीः दृश्या द्वारा पातं च सहस्यः युवं च रघुयेंत्रः 
नः ||८|| प्र वा योर्ग भूर्गवाशो न शोभे श्रवाय वाचा यज्ञं पञ्चि-
यः वा य द्रस्यं न विवाहन।||२२|| चुतं गयां तर्कवानस्य
अः चित्त हि रिक्रितेन क्रिष्नाः वा क्रि क्रियाः भूमि पत्री दन।||६६||
सुवं हि क्रियाः तहः रनूः सुवं च या यत निः। चत्तंतसं ता नः चसुः 
सुर्द्रो गोपा ध्यां च च च च धर्म। नः चृतं क्रियाः।||७|| या कर्म धाराः
भवन्त क्रियायिनोः नः या क्रियाः नः गृहे घे घे घे। नगस्वरजे
क्रियास्मी।||८|| द्रौहीनं मिन्द्रधिनिं युवाकुरु राये च नः निमित्तं
वाजसं कविः च नः निमित्तं घे नु मय।||९|| क्रियाः
रघं रघं राज्य राजिनिः सवती। तेन स्रुः भूरी च जान।||१०|| यथं
समहा मा तनुः जातें जयां च धारुः सोमसेयं सूक्ष्मः रघं।||११||
सार्थं स्वाम्यं निः। विदे श्रभुः च रेवतं जुभा ता च सिंह नृथय-
तः।||१२||२३||१३||

||२२|| कन्फुषा नृषा पार्थं रेवतिः सवती गिरं। कृंगि-
कसं तु तु यान्त्रक उपस्यं च ा हर्मयस्य उह कंसे क्रिया
वर्जनः।||१|| लंभीत् ह चां सः घर्घैः मुसायत्यम भाषुः वार्जे
द्विन्धरं नंदे। गोः चारु ग्रहस्ताः महः क्रृतं वान् मनो अर्थस्य
परिः वाते हन। गोः।||२|| नक्षत्र वै चारुः। पूवी रात तुरं। विन्यां
कृंगिरसां धारुः दुष्टं सांकेतं च निसुवं त्स्ल्मेंद्र दान चतुः। परते
नयान्तं विष्णु पाठे।||३|| क्रिया रमे लेष्ये दा। कृताय अर्थिः कुवं 
रक्षियायां धारुः ययाः न यमन्ते विष्णुवे वृष्णे निवर्तिते। क्रिया दुः 
महानमस्य दुर्योः ||४|| तुष्यं पर्यं यत विषमी धारुः राधे। 
सुर्दे तुरणे भुरायुः भुवे यत ते रेव्याते। चा क्रियायंत सुवं दु-
या पर्यंत ओलियामा: ११३-२४। रब्र गृह जेते तारकिमल दुःateurा उससो न सूर्य:। इंदुराधिक लेखोंहिं: सूरेशांच्या मनोकामिनी धार्मी ६। स्त्रिया यथानिर्भरितप्रायम्यातून चछों परते परिचालन ने:। येथे प्रभासो दृष्ट्यश्च अन्तू पूननांतरे पश्चिमे तुरारे ७। रश्मा महादिव आद्य हरी दुष्कुंलमार्ग्यातीम जोधान उक्ते:। हरी यें मंदिरी दुष्कुंलधे गोरखसमाधिभिरभिवाचे परित्याग:। ८। नमः प्रेम वर्त्यो गोरिवो चक्रांति पुनःसहासिनी:। कुलांय यथा पुरातन ब्रजखुन्तश्चातूः:। परिवारसिंधु वर्ध:। ९। पुरा चतुरस्वतंत्र श्रीतिकामिनी:। फलितं हेरितस्य । शुष्कस्य चित्तपरिहितं यदेहेज दिवसपरं सुर्यपितं तदार्ज:। १००१२४। रश्मा ना मही पारसी अन्नके द्वारकामाय शिरमारं मदनानंद कर्नम:। तं वृक्षमात्रयानं सिरातु मही वर्त्यो सिज्जो वराहु १२। लभित्र नयं यं रश्मा नूतिरत्व वारस्य स्वयं वहिंधान:। यं तं काथ उशना मंदिरं दारवश्च गर्वे तत्त्व वर्ध १२। तं सूर्या हृदिते रामणी नूतिरश्चात्रेमेंतेशा नायनिद्रा:। प्रास्य पारं नविनं नाथानामयं कर्नेंवतर्यो:वर्जन्य:। १३। तं नो रश्मा ईंद्र तुरस्कामुं:। पाधि वर्षिबो दरुरिताद्वीपीं:। प्रयो वाजायकोऽस्म-| श्रवमार्गाचे बैंधि चवर्ती सूनूतत्त्व:। १४।। मा सा तं श्रस्मालु-| मृत्युः दंशस्काजप्रमहे:। सफ्तों वर्तं:। चा नों भज मध्य| वृत्तिशीं मंहिंधासले सप्तमार्द्: स्याम। १५। २६। ८। १॥

११२॥ १-१५ कक्षीयांदेशेतं त्रयीयम:। रिहों देशा:। रिहुपु:।

१२२॥ प्र वृः पारं रघुमन्योद्धरं दुःश्च दृढ्यर्म मीत्त्युहे।


॥ १०७ ॥

चायाः पर्यः दृश्यायाः ॥ ५८ छः चाय म पि जुले तारिणः समयूः प्र रोचि चायाः उपसः न सूरः इत्यः बेलमः चाय सङ्कुचितमः सुते सति चार्याः राधाम धारणः ॥ ६१ चूः हुमवताः चाय भविष्यन्तरः परि रोयनाः गोः यत्त हु प्रभासं कृष्णान् चर्तु यून्य चार्याः परि भविष्यन्तरः पुरुषः सुम परि उत्तरे चायः ॥ ८ परि चाय धारणः प्रतिः विमेनः गोः द्रवः चायमान उपस्नीताः चार्याः कुलायाः चर्तु पुरुषः स्वाभाविकः विनिरन्तरः परि रीताः विप्रः ॥ ५९ पुरां यत्व सूरः तत्स्मः चार्याः षादः तं श्रुतिः चाय पुष्पास्य चिन्ति परि धिनां यत्न चोरः द्रवः परि सुसिद्धितं तन्त्रा च चच्चदः ॥ १०२॥

चाय त न महीत पारंजीत चर्चाः चायाः थायाकाः मदवताः इत्यः कल्पनः लं वृि चायश्यांसि सिरासु महोः चाय द्वितीयः रुहाः ॥ ६१ चाय इत्यः ये राजः चाय नृनि तिष्ठ चाय द्वितीयः सुरुतेन बहिष्ठान्यं चाय उश्या मांद्रेन दाता वृम हृद्य चाय तत्त्वः चायः ॥ ९२ चाय इत्यः हुर्तिः रुमयः नृनि भरत चुंबने गर्भः न चाय इत्यः चार्या स्वाभाविकः पारं नवतिः नाथानाः चाय तिष्ठ चाय तिष्ठ चार्या चार्या ज्यूः ॥ ९३ चाय इत्यः चाय इत्यः हुर्तिः चायाः पाहि विजः इत्यः दुः सुहताः चार्याः प्र म नारायणाः उपेः चार्याः श्रुयणाः इत्यः यद्य चार्यिः सूः ना नारायणाः चाय नारायणाः गोष्ट्यमुष्ट्यं महिंि्यः चाय ते सुध्यार्द्धः स्वामः ॥ ९५ ॥

॥ १२२ ॥

प्रवः पारं रघुसम्यः चार्यः युधिष्ठिरं महिंि्यः


एके: परं उसिः अमाता: ॥१९॥२४॥ श्रधे प्र जंगी तर्किष्ठमेषप्र
प्र रूपण्यस्या उक्तस्य न सूर दः। इवदुर्विभाषा स्तेदुवी: सुवेण्यं
सिंहज्ञ्ञरकाभि धामः ॥६॥ निव्धमा यत्नन्वितिरप्रसादूर्ति
छाढ़े परि रोदना गोः। यद्वि प्रभासि कृत्यां कान्तु शून्यनविषेषे
पशिष्येन तुरायाः ॥७॥ छाया महो दिव श्रद्धो हरि दुह दुह
छायासाहेमाभि योद्धान उरस। हरि यशमं मंदिरं दुहन्वृधे
गोर्भशास्त्रस्त्रिविचारायाः ॥८॥ नर यथं प्रति बलयो गोर्धोरो
श्रमानुसारसुपरिम् त्रृंगाण। कुलसाय यशम पुरुष्ण चुरुष्ण श्रमान्ति:
परिवासि कथे ॥९॥ पूरा यत्नस्वरसमसी अय्यतिश्रमिन्द्रव:
फलिण्य हेतिमस्य। शुष्यस्य चित्रिरिहितं यदार्जो दिश्यस्यारि
सुषिखिण्य तदार्ध: ॥१०॥२५॥ छाया ला महो पारसी छाये
द्राभान्यां मद्दतामिन्द्र करमन्। तं वृषमा क्रमश्यां सिसादुः
महो वर्गेष सिस्यो वराहुः ॥११॥ लामिन्द्र नयो यो अवो
नृतिहास वातस्य सूरुयो वहिष्चार्यूः। यं तं काश उसनां
मंदिरं दार्बुज्जार्या पार्यं तत्स्य वर्जं ॥१२॥ तं सूरो हृदितो रामायो
नृत्तरंशुद्रेनेंतो नायामिन्द्र। प्राम्पर पार्य नंवर्ती
नायानामपि कर्त्तरंत्वेऽद्वयं ज्ञानः ॥१३॥ तं नो यथा ईद्र
तुहेंस्याः: पार्यं वंजनिवो दुर्तिताद्वश्वीकर्ण। तपो वाजस्थियोऽत
श्रुत्वुद्यानिभि यथिः ग्रहस्य सूत्रत्वांि ॥१४॥ मा सा तं श्रमस्तुः
मतिव ददाृत्तज्ञमहः समिषेण वर्तं। छा नो भज मष
वानवृष्यायं महिष्टाले स्थमादं: स्याम ॥१५॥२६॥८॥९॥

॥१२॥ ॥७-१५ काशीवासेतमस चौरिविन: ॥ रिद्धे देवा: ॥ रिद्धुः।

॥१२॥ प्र वम: पांतेः रघुमन्योऽद्वादे युहा सूत्रवेयः मीवर्ये।
भाव भृत्ते तर्पितम् समाचू

धर्म प्रोचि अस्या: उपसस: न सूरत: इत्य: बेमिन: यात सत्सदुह्यें: सु-वेष्य मिश्र जराया भिन्नधम्मः ॥६॥ सूक्ष्म्रम्म्य यत्र चन्द्रधिनिः

अप्रक्षुत भूल: चाढ़े परिः रोष्नाना गो: यत् हृ भवावसि कृश्यानूऽ

अन्तु दृष्ट सौभाग्यविशे पन्नुरूद्धे तुरायण् ॥०॥ चन्द्र मह: दिंह: चाद: हरीं इत्युन्नता सहि भिन्न योधान: उल्ल द्विरं यत् ते मितिन्युप्यम्

बुधे गो सरसस्व भ्रक्तिः: वातायण: ॥८॥ लं चायुत प्रति विलय: गो: दिय: अश्रमानां उप्सन नीतां क्ष्या कुलसाय यशे पूर्वः हूहो व-वन नुष्प्यानू भानी: परंस: वासिः विषः ॥५॥ पुरा यत्र सूरत: तर्मसस: अधिष्ठि: तं द्राईः व: फलिष्टिण हेिती सत्यस्युपासो चिन्ता परिः

हिंतं यत: चोज: दिय: भस्य वत् वर्क्स: ॥तत् हर: ॥७॥ ॥३॥

स्रोतु वा मही: पानसि: चुक्षे: भ्राताशामां सदृवं इत्युद् कमेिन्

लं वृंच शाक्षार्थांसिरासु मह: वहेिषां सस्तधय: वराहु ॥ ९॥

लं हंदु नर: वान् सर्व: नृून तिष्ठ वातस्य सूर: सुदु: वज्रि: वहिष्ठान: यं

ते काय: उपाना मिति दात बृषहस्मान पार्य: तत्सेव: वर्ज ॥ १२॥

लं सूरत: हरीत: स्रयु: नृून भृतत चतुर्म्मात्र खो न चार्य इत्यः चार्य यह: पारिः नवति नाथामान्ना अधि कार्तृ अवत्त: अययस्यूऽ ॥ १३॥ लं न: अस्मा: इत्युद् इत्युद् हंसामा: पाहि मृगिः यः इत्युद्दिता चाभ्रेक्य प्र

मन: वाज्यान्य रयः: अभ्रस्यसुध्यान इत्ये तिथि अवसिः सूतीत्वः ॥ १४॥

भा महा ते अस्मात सूत: समत: वि दुमस्त वाज्यास्रमह: सं इत्ये वर्तत: चा न: भृज मधुस्वन्न गोष्टि सर्व: मंहिताः: ते सहस्मार्थ: स्वाम

॥ १५॥ ॥३॥ ॥ ८॥ ॥१॥

॥ १२२॥ प्र व: पांत्यु पृष्ठमधवः सर्वं यज्ञं द्वारं मीतिहुने ॥
भरवं। दिवो ऋतुस्वरस्य वीरिरिवेव भस्मो रोदस्य: ॥ १॥ परमीव पूर्वैहितिं वापूर्वध्यं उवासानं सयः भस्मो विदानि। त्रिनमोक्तं बुंधं वर्तना सूर्यस्य धिया सूह्मशी हिरंक्ये। ॥ २॥ मस्तु न: परंज्ञा बस्ने मस्तु बानो चरां भस्मवान्न। शिष्टितमिद्रापवनता सूर्यं नासिजो विषेष वरियस्यं तु देवा। ॥ ३॥ जत्वा वा मे यस्मां शेतनाय बंता पाठो-शिञ्जो हुवचे। न वी नपातस्यं कुशलंप्रवृत्तो मातरं रास्वपनस्वाय:। ॥ ४॥ आ वी सूक्ष्यमोहिनिजो हुवचे मोहश्रेण शस्मा-मंजुनस्य नंदे। न वं: पूर्वे दुर्वन: चाँ अख्या वीजे वसुहान्ति-तिबि:। ॥ ५॥ चुरं अं भिनारहुणा हवेनीत चुरं सरदरे बिष्ठत: सिन:। भ्रातु: न: भ्रोतीतिः सुधोतु: सुधेषा सिसु-रुध्रिः। ॥ ६॥ सुहों स्वा वा वल्ला निष्ठ रात्रित्वे शृङ्खा पुष्करणियेषु पूजे। भुतरं भ्रों ग्रिहरं तर्पिणे: दर्शाना: स्वरं: पौर्जि निसंश्वानास्य स्मर्नन। ॥ ७॥ च्यो लुंबे महिंसवस्य राधा: सच्चा सनमेन् नहुं: सुवीरां:। जनो: य: प्रवेण्यो वाजन्यावानर्वतै रूपिनो महां सूरिः। ॥ ८॥ जनो: यो मिशार्महुणाविभिन्न-गुप्तौ न वा सूनीयविस्य धनुङ्खु। स्वरं स यक्षं वदेये निधमश्च नाप यदी निहीः निवाचिन्तितावां। ॥ ९॥ स वार्तं नहुं: दंसुज्जृते: शर्तेश्वरी सुगुरुः गृहश्रवणा:। विसृक्षादरतिविनीतावां वान्यस्या विशारद्यु पृष्टु सत्तुमिन्न्यां:। ॥ १०॥२॥ चाँ गम्भीरा नहुं: हर्व सूरे: ब्राहतर राजानी चिण्डस्य मंदा:। नमोद्विषयो यज्ञिका वक्वस्य राधा: प्रशस्येन महिना रणविने। ॥ ११॥ एतं शर्तं धाम्यस्य सुरीरिचंव्यथं चतस्यस्य नंदे। भुजाणि चेषु वसुहान्ती रासिश्च सन्तुं प्रभुशेषां वारेः। ॥ १२॥ मद्दामदे दर्शह्य॥ १०८
भरतः दिनः जलोत्भः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः जलोत्सवः वीरः
तयत्य धार्मिक विश्वास विभाजितो यंत्रवाच । किमिदयासां इत्यरं विश्वास देशानासलं बाले ज्ञाने नृस्वते ॥ ९३ ॥ विरंधेयकेशी मणिवीण-मणेन्द्रबो विचे वारीस्यंतु देवा । चर्मो गिरे सुच ज्ञानमुषीरा साढ़ोक्तृमयवेशस्ये ॥ ९४ ॥ चूछारो मा महाशुरारस्य विज्ञानायो राशु ज्ञायसस्य जिष्यो । रथो वा सितावर्मा दीर्घापासा स्रुवागभिति सूरो नाच्योत ॥ ९५ ॥

॥ ९२ ॥ ।-२४ काशीवान्देवतस्म चरितं । उपा । निर्वव ॥

॥ ९२ ॥ पृथु रशुद्वर दक्षिणाया ऋषीधराने देवाते ऋ- मुनासी ऋषु । कृष्णादुरास्यादिविहारायास्याबिलसस्य भावाय ऋषु ॥ ९१ ॥ पृथु विश्वस्माहुर्वनादवोधि जययसी जारे जूहती सन्यशि । पुष्या वायस्वुष्टति पुन्धूरीरा चन्गनप्रथमम पूवीहृती ॥ २२ ॥ यद्रश भागं विभजासि नृस्व जाधे देवि मध्या सुजाते । देवी नो औरं सविता दर्मान्व अर्नागारी बोचति सूरेय ॥ ३३ ॥ गृहंगृहमहा यस्त्रां दीवेदिहे ऋधि नामा दर्भा । सिद्धांतसी बोलना श्रवुदागार्यमयमिन्नजते वसूना ॥ ४४ ॥ भगवत्स्व दक्षाय जातिवर्धु: सुनूते प्रथमम जयस्व । प्रृथ्वा संदृष्य यो ऋषद्वय्य धाता जयबु तं दक्षिणाया रवेचन ॥ ५५ ॥

उद्दीतान सूनूता नन्दुःधिशतु: श्रुणूचानासो परमु: । स्याहो वर्णनि तस्मापाद्बल्हाविविश्वन्धुपावसो विभाती: ॥ ६६ ॥ लिग्नायान्ययह्यतीति विनुधुपे इहसाः सं चरिते । परिविश्वायोर्मय ऋणा गुहाक्षराचीहु: श्रोभुवना रवेचन ॥ ७७ ॥ सहस्रतु राहसीरिदु भो दीर्घे संचिते वरह-
सतयस्य धारेः: बि: यत् पंच विरंगत: चंति स्वाचा किं इहसवर्णः
इहसवर्णम्: एते ईश्वरांतः तर्फः: बृंजते नूतः ॥ १३॥ हिरण्य-
सङ्करैः मणिभिः प्रवर्तिता: सर्वेः: तत् न: विषेषे विर्यस्मातू देवा: सर्वे:
गिरे: सुदः स्वा जगुमुर्थी: स्वा उपसा: चारजुरू उपयेणु ह्रास्मे ॥ १४॥
चन्द्रये: मा मण्डलेषरस्त्य शिरे: चर्ये: राजे चार्यवस्तस्त्य जिज्ञाशी:रः:
चर्ये: वां मित्रवर्ष्णा दीर्घे संपसा: स्वरूपगभशति: सूरे: न स्वरू-
प्रचौतः ॥ १५॥ ॥

॥ १२३॥ पुषु: चर्ये: दक्षिणाया: स्वायति स्वा एन्दू देवार्ये: स्वस्मृताः: सस्य: 
कृष्णातु उन् स्वस्मुत स्वर्थे विचाहाया: चिन्ति- 
संती मानुषाय चुराय ॥ ११॥ पूर्वे विपर्यस्मातु भूवनातु अनवोधि
जयः ती बारे नवहति सर्वश्रे उच्छादि कल्पितः पुनः सम्र:
स्वा उपसा: स्वागन प्रमाणमा पूर्वेष्वहूती ॥ २॥ यत् सदा भागां विश्व-
जानिः नृथाया: उर्ष: द्विव मर्यादासा सुखानाते देव: न: अर्थसबिता
दलनाद: अर्थानास: वोचिति सूर्याया ॥ ३॥ गृहां गृहां च श्रीनाथा यतः
चर्ये दिवेशदिवे अधि नाम दधाया सिसौंसांती चरोत्तिना श्रवणेः
स्वा च्याताः दर्यै: आयं इति भजते वसूनां ॥ ४॥ भर्गम्य स्वसा 
वर्षेयो जामी: उर्ष: सुनृते प्रधाया जरस्क प्रदा सं: दुःखः: यः 
स्वस्म धाता जरेम तं दक्षिणाय रचिनेः ॥ ४॥ उर्ष हृदर्तां सूनृत-
ताः: उर्ष पूर्वाय: उर्ष अर्थया: मुखुचारानास: सस्य: स्पष्टे वसूनि
तर्मसा अर्पस गृहां श्राविः कृष्णातु उपरसा: विस्माती: ॥ ६॥ अर्थ 
स्वायतत एति श्रीम च्यातां एति विपुरूषः ॥ चाही ॥ सं चेरोऽ 
परिस्थिताः: तमः: स्वाया गुहा स्वाय: अद्विती उपसा: शोषुमुक्ता 
रचिनेः ॥ ७॥ सुधार्थी: स्वासुधार्थी: इत्यं जय: दीर्घे सचंते वर्षे-

109*
काॅ.२. काॅ.१७. काॅ.१७.
[काॅ.१२. काॅ.१२. काॅ.१२.]
क्षण धार्म. क्षणवादालिंगतं योजनानेविका ऋतूं परि वांति
सुखं ॥८॥ जानवधूः प्रथस्मत नामं खुश्का कृष्णादर्जनिष्ठे
प्रसिद्धी। क्षुतस्य योषा न मिनाति धामाहरहनिष्कृतमाचर्तेती ॥५॥
क्षेत्रव तथा शारदानौं एवि देबि देवनियंश्चार्यां।
संस्मर्यं यमं सुवर्धिति उपरस्तादुविवेकांसि कृषुवे विभावती ॥१०॥
सुसंख्यस्य मात्रमृत्वं योषाविस्म्यं कृषुवे हस्ये
कं। भद्रा लम्पुंरो वितरं बुंदा न तस्से क्षण उय्यो नवति नशं ॥९॥
क्षणवतीतिरण्यत्वतीर्विविधार्या यत्माना रुधिरभिः सूर्येष्यं।
परा च वांति युनारा च वांति भद्रा नाम वाहमाना उपवासः ॥१२॥
क्षुतस्य रुधिरमन्तुयक्षमाना भूर्भृंहं ऋतुमासस्तु धेरे ॥
उत्रो नी न्यस्य कृषुवा न्यन्त्रासातू राष्ट्री मध्यवस्तु च स्म ह ॥१३॥

๑๒๔॥ उषा उक्तती समिधाने क्षणा उड़न्यूर्यं
उविभया ज्योतिरस्षेत्। देवी नों क्षण सविता वर्षः प्रा-
सांवीधिपम चतुर्घिर्यम्। ॥१॥ क्षणस्य देयानि व्याति
प्रामिनिती मन्त्रां युगानि। देयुष्णोलांपुर्यमा शर्यतीनामामाना
गाना। श्रवणी नागामामाना
भावीत। ॥२॥ एषा दिवो दृढिता प्रवृ-
प्रभु गानाती समा पुरोसा!। क्षुतस्य पाण्यमन्येति
साधु प्रजानाती स देशों निनाति। ॥३॥ उपो ऋखषि
संस्तौ बोधयती श्रवणामागात्युगरूपरीहं। ॥४॥ पूरे चार्य
अर्थ रजसी क्षणस्य गावं जन्मवशरूप ॥५॥
प्राप्ते वित्तें वरीयो क्षणा पुष्ण्यें। पिन्नाम् पिन्नाम्। ॥१५॥

110
श्रावण्य धार्म जनवधा: पिन्शत योजनानाति एकादशका ऋतु पारि यंति स्वयः।\[8\] जानती ज्ञातू: प्रथमस्थः नाम नुक्षा क्रृष्णात स्रावण्य निमलिनी च चूक्ष्यं योिच न किनाति धार्म चारहै।\[9\] निष्कृत्रूप आचरणती।\[10\] कष्टार्धव तन्नाव शास्त्राद्भा एवविरविव द्विव इत्यक्षाप्प संसर्गामाना सुवस्वात: पुरस्तात धामिनि: वाक्षािति क्रृणुपे विभाती।\[11\] सुतंस्काश भाषुवः माहुन्त्वसाहव योिच जाब:। तनायः क्रृणुपे हरे वेसे प्रभुः लं उपः। विष्करं वि उज्ज न तत् ते स्या:। उपसः नभूत।\[12\] चाश्चवार्ती: गीतांमती: विभव-स्वारा: यत्तमाना: रसिम्सिर: सूर्यस्य परां च यंति पुनः: सा च यंति भृद्रा नाम वहीमाना: उपसः।\[13\] \[12\] सुतंस्काश रुक्मिण्य स्त्र्यस्य रत्नामे सुरुक्ष्यमानाम् भृद्रा भृद्रा ज्ञानातु पेहिः उपः। चा सुरुक्ष्यव:। वि उज्ज ख्सातुए रायम्: मर्मान्तः स्वः। \[14\] पुराणाङ्ग श्रावणां संस्कृत्या श्रावणाऽरुपन्य सूर्यः: चर्चितं या ज्योिति: अन्नेतेदारू: न: अन्न सविता नु अन्नेन प्र सावितृ विस्पत प्रचतुः रातु: ताले। \[15\] आमिनाती द्रष्टानि चतानि प्रासमिती मनुष्यां युगानि: ई०युक्ताणां उपमाः श्रावणां ज्ञाितीतां प्रथमहं उष:। वि अवृत्त। \[16\] उषा दिनम्: तुह्लिता प्रति उद्धि ज्योिति: वसनाना समाना पुरस्तात: श्रावणेऽसत्यं पूर्ण: अनु यृति साधु प्रजानातीस्वशृव न दिशी:। निमलिनः। \[17\] उपोः। उद्धिा गुंधु-वः। न वष:। ने या: स्वव प्रसः श्रावण: श्रावण:। प्रकृत मियारिन्याः द्रष्टांसत् न ससत:। नोधय्या श्रुतं सत्यम् स्या अग्रान पुनः। आशुसुर्यिन्याः। \[18\] पुर्वें अन्नेन रजसः श्रावणेऽगाव ज्ञािती। श्रावणेऽनु प्रेतु: वि ऊँ चर्चित विष्करं वरीयः। स्या उभा पूर्णान्ती पिष्टो:। उपास्या।
एवेये नृस्तमा हसे कं नाजामिन न परिवृक्तकिर जामिन। चरे-पालं तनवांशायदाना नाभेदीघिते न महो विमात। ॥ ६॥ अथाते व एनि त्रिती गंगारहिंगव सनन्ये धनांनां। जात्येव पर्य उशाती सुवासां उषा हस्वेव न रितिते दर्शः। ॥ ७॥ वसा न्ये याज्ञवली योजिरिगिवियस्या: प्रतिभिषेव। शुचिं तं रुपंतिमि: सूर्येष्य्यांश्च नम्भन इह वा:। ॥ ८॥ चसा पूवी-सामहृस्य सवर्णामपरा पूवामश्रेष्ठि पश्चात। ता: मानवचर्या-सीनस्यवशे रेवुत्कंथु सुदिना उषासः। ॥ ९॥ प्र नोहध्येशः पृष्टो मन्योन्वृत्यधमाना: पाय: संसंतु रेवुत्कं न मधवश्री मधोनि रेवक्षों सुनूनी जार्यंती। ॥ १०॥ थवेयमन्येश-द्वृति: पुरस्तांशुकसे गराममहानामनीं। वि नृलुमुखाद-दस्ताः प्र केतुगहुगहुस्य निशाते श्रमि:। ॥ ११॥ उत्ते वर्ष-श्रिकपत्ते परन्न्रार्ष्ये ये पिनुभाजी षुंदी। श्रमा सते वहसि भूरि चामसुयों देवि दाशुषे मन्येयः। ॥ १२॥ घोंसों भोम्या बरण्या भें वीवधधमुक्तीर्षवासः। गुरुपा केशुरवर्तसं स्ते सहसिद्धि। ॥ १३॥ ॥

॥ १२५॥ १-० कालीतारेतासुरक: चोरिणा:। सान्यसा दानशुरी:। दिपुं। ३-३ वग्नी॥

॥ १२५॥ प्राता रल्ले प्रातिरिवा दशाति तं चिन्किलान्मकिल्गुष्णा नि धसि:। तेन प्रजावृधियमान ार्यु रायस्पोणेश सन्ते सुवीरः। ॥ ११॥ सुरुरससुहिर्य्य्य: स्वशो वृहदससे वय इंद्री दशाति। यस्क्षावंतं बसुना प्रातिरिलो गुरीज-चेर्वा पार्थसूलित्नाति। ॥ २॥ ार्यमेश सूक्तृते प्रातिरिलो चिन्दिष्टे: पृषषं बसुभावा रचेन। चंशी: सूरं पाष्य महारेल्यं श्रव्वर्हियः।
क्र्यात्मक पुष्पीकरणां हृदये के न छात्रपति न परित्र सृष्टि जानि
मेलेपति तनां शायताना न छात्रोत्स्वेते न महः विषभारिते
॥६॥ छात्रानासईव पुंसः एति प्रतीची गलेस् छात्राहिंगिन सनये
धनानां जायसईव पते उदाति सुसवासः उषा: ह्यासईव नि
रिखीते अर्थः ॥७॥ स्वसां स्वसे ज्ञायती सोपि स्वेसक अर्थ एति
छात्राः प्रतिच्छायासईव विनेतृकर्ती रथिमभिः सूर्याया सूर्यि
छेक समुनगाः सईव वा: ॥८॥ छात्रासां पूर्वीसां छाहसु स्वसृंशां
अपदां पूर्वीं छात्रि एति प्रशाता ता: प्रनासवत्त लब्धसी: नूरन
छात्रे रेवत उच्चतु सुहदना: उषाः ॥९॥ प्रगोधयु: पुरानः
मधोऽनि छात्रवृत्तमाना: पय: ससंतु रेवत उक्षा समयतः वा:
मधोऽनि रेवत लोऽनि सूर्यः जारऽयती ॥१०॥८॥ भवन्न्यां
अपुष्कमित: पुराणां युक्ते गरांह्याणां छात्राणां विन: नूरन उक्षतो
असति प्रेरणो: गृहस्यगृहं उप: नित्तते अर्थिः ॥११॥ उत्ते वर्यः
चित्त वसते: क्षत्रमान: नरः च ये पितुबमार्ज: विजुष्टी श्रमा सते
वहसि भूति चार्ह्न उपः देवी दामुखे मध्यां: ॥१२॥ भ्रातृऽर्थ लोऽना:
म्या: ब्रह्मण भो छात्रवृत्तमान उऽयती: उषाः: गुर्जाराज देवीः च
वंसा सुनेम सहिहिन्य च शतिन्य च चार्ह्न ॥१३॥५॥

॥१२५॥ प्रातः प्रातः सदार्थाति तं चिन्तित्वानु प्रतिः
सगृहः नर घरे तेन प्रोजावर्धमासाण: चारुः रायः पोरेष्य सचते
सुसवीरः ॥११॥ सूर्यः ससारः सुसृहिंगाः सूर्यः बृहत: सृष्टि
वरः इत्यु: दृष्टान्त या ला चारुतरं वसुना प्रातः सदुः सूर्यीज-
आसईव पदि उज्जितनाति ॥१॥ चारुः चारुः सूर्यः क्रृतत प्रातः सदुः
इत्युः पृथव: सुसमाते रेपि ग्नयं। सूर्यः: सुमं पायय मक्षारस्य शृगाठाय: ॥
চরণ ২, চরণ ১, ললিত ১১। ॥ ৯৩২॥ [মা০৭, চ্যো৭, ললিত ২১৬।

বর্ধমান সুনূতনমি। ॥ ৩॥ উপর শান্তি সিদ্ধিভুস্মি ময়োমূর্তি ইন্দ্রানং থাকিবার্ত্তি ছেনার্থ। পৃথিবী চ পরিপূর্ণ চ ব্যবস্থায় ঘৃতস্য ধারাকে উপর শান্তি শিষ্যত। ॥ ৪॥ নারায়ণ পূৃণ্যো রাধি তিষ্ঠতি নিষিদ্ধি ন পৃথিবী। তথা আপনাং পৃথিবীজ্ঞ সিদ্ধবৰ্জ্জনস্মু হৃদে দক্ষিণ পিনতে সদাং ॥ ৫॥ দক্ষিণাঃ লিঙ্গমিতিত্যান্তিচন্দন মচন দক্ষিণাঃ বর্ধমানাঃ ত্রিবিদ্যারসস্থি। দক্ষিণাঃ বর্ধমানা ক্ষমত্র ভজনে দক্ষিণাঃ বর্ধমানা প্রতিরক্ষ আর্যাঃ। ॥ ৬॥ মা পৃথিবী মায়ে তদুক্তমন্ত্র আর্যমা জারিণু: সুস্থতাঃ। সুস্থতাঃ। অন্যলেখার্থ পরিধিয়ত্রু ক্ষিপত্রাঙ্কনমঃ সহ যোগু শোকঃ। ॥ ৭॥ ১০॥

॥ ১২৬॥ ১–৫ কাশীধার্মেতন্তস্ব চৈতন্যঃ। ৬। ভাষ্যাং। ৭ রোম্ভাঃ। ১–৫।৭ ভাষ্যাং।

১২৬৪। চর্চাত্তান্তে মনোহর সিদ্ধাংশ্চিথি শিখিতী ভাষ্যাং। যোমেসহস্রমর্মীতি স্বরান্তুতীতা রাজা অর্থ ইত্যানন। ॥ ১১॥ শুনিয়া রাজাধি নারথমাক্ষ্য নিশ্চিতাঙ্কনে শাস্ত্রনর্তান্ত্র্যঃ

ঋষি। শুনি কৃষ্ণিকায় চন্দ্রাবর্ত্তিতে ঘোরা দিবি ঘ্রোণোরমাত্রণ। ॥ ১২॥ উপর মা ব্যাখ্যাঃ স্বনয়য় দৃশু বধূস্তীতো দৃশ রাষ্ট্রাস্তো অস্থ। ॥

ব্রহ্মঃ সহস্রনু গায়মাগাত্র্যাঙ্কনে চ অধিষ্ঠিত দৃষ্ট। ॥ ১৩॥ চূড়ারিণঃ রসায়নায় শোকাঃ সহস্রান্তে চৈতন্যায় চ ধন্যাংন।

মূলভাষা: সৃষ্টিতো আঞ্জান্তস্তীতি উদয়নীত পুষ্পা: ॥ ১৪॥ পুরীপর্মানু

প্রয়োগিতে বুলিয়ালগুলো অর্থার্থাদিৰামাসো গাঃ। সূবর্ণাচৰ্য্য বে

বিষ্ণু তব বা অন্তস্তৎ। চর্চ ভেষজ পুষ্পা: ॥ ১৫॥ আর্যং পার্থনিতরিতা

পরিহিতা যাকৃতিকর জর্জগ। দর্শন মহার্ধারী বাণুরাত্তা

নোলাঙ্গণ গুটা। ॥ ৬॥ উপরে দে পৃথী মাত্র মাত্র দৃশ্যতিং মন্যঃ। সেবৈহমস্তি রোম্ভাং গার্থার্থাপ্যমিব্যাক্তি। ॥ ১১॥ ১১॥ ১৮॥

Digitized by Google
|| १२६ || चर्मदान् लोमान्त् प्रभरे मनीषा सिंहीं अर्थिं विष्णु- त: भायस्य य: मे सहस्रं ब्रम्मिनीत सवान् रसुते: राजा अर्थ: इक्षुमान्: ११ || षष्ठ राज: नार्धमानस्य नियुक्तानु षष्ठं चार्णानु प्रक्षतात् सदा: आदे षष्ठं कृष्टिवान् असुरस्य गीता तिर्तिभव: अजजे आ ततात्। २ || उप: मा यशावा: स्वयमिवन्दु: व्युपार्मेत: देवं रपासं: अस्य: घटि: सहस्रं यस्य गर्भं आ चागात मनंत: कृष्टिवान् अभिमित्रपिपेय सहूः। ३ || चतुरंगिन्तु द्रश्य:र रामस्य शोषाक: सहस्रस्य चर्यं चेरिणं नर्त्तिः मदुस्चुरं: कृष्णसचवत: चार्णानु कृष्टिवान्: उत: अभ्युतसं पज्जा: ४ || पूव्वीं अनु: प्रक्षतं ला द्रो: च: चीनु युक्तान्त सुटी सरिष्टसंयस्य: गा: सूतवचन: चे विख्यायोः- ५ || चारगंधिता परिक्रमिता या कृषीकास्तेण जंगहि दीर्घति मध्यं चादृशि च भूथनां भोज्या शुता ६। उपरूप मे परत मुखं मा मे दूधार्णी मन्यता: सर्वं चहुः च्छस्मि रोमशा गंधारीशाङ्कु: चविका। || ११३ || १४ ||
...
॥ १७॥ चैत्यं होतांग मने दास्तः वसुं सूर्य सहसरः जात-
स्वेदसं विषम न जातस्वेदसं चः जातियां सुरजम्बरः देवः देवाच्छा
कृपा गुर्गत्व विशेषाण्वः च्युतु वृणि शोषिचिः च्या जुड़हानस्य
सुपिष्टः ॥ १॥ यज्ञिं ला यज्ञमाणा: हुवेम लोहे संगिरसां विप्र
सम्बन्धभि: विप्रेन्नभि: शुक्ल मन्त्रभि: परिज्ञानविद्व दां होतांग
चर्येषोऽना शोषिः स्तेश्वरः चूर्व्यां यं दुमा: विषं: प्र स्नातु जूतां
विषं: ॥ २॥ स: हि पूरु चित्त चोजसा विरुक्तां तीनां: भवति
हर्षस्तर: पर्यु: न हर्षस्तर: नीक्षु चित्त यस्य संस्कारती श्रवण
वनास्त्रिव यत्र विषयं निः सहामाण: यमते न ज्ञयें धन्यसहाः न
ञ्च अयं ॥ ३॥ हुवेय चित्त चर्य्य स्यां च्युतु दु: ययः विद्ये तेजसाबिः: च्यात
रशिणिः दृष्ट्याच्यर्थेत प्रर्येत सार्थेत अयः प्र म्य: पूर्विः गाहते
तन्न्त वनास्त्रिव शोषिचिः विषयां चित्त अयाः नि रिषाति शो-
जसा नि र्यारापन्न चित्त चोजसा ॥ ४॥ तं चर्य्य पूर्वं उपरसातु
धीर्मशि नर्म य: सुर्दशेषः स्तर: दिवांस्तरात सर्मस्यायुषे दिवां-
स्तरात स्यात स्याः स्याः: यम्मेत्यावत नीक्षु शरे मन: न सूर्यः भर्ति
चर्मेः चर्मेः अयः अयः: चर्मेः: अयः: अयः: अयः: अयः: ॥ ५॥ १२॥ स:
हि अयः: न मार्गं तुविश्वस्तिः: चार्यस्वतीशु उर्वेरसातु द्रष्टिः:
चार्येनातु द्रष्टिः: आद्यत हुवायत चादूदि: च्यास्येव केहु: च्येः
हेः त्व गत्र ख्य नक्षत्र उशे: च्याशीव: विषेये ज्ञानं पंथसां नरः: मुभे न
पंथाः ॥ ६॥ दिपो यहतैः चित्त स्मानस: चाहिस्वयह: नास्तुः उपजो-
वीत भूगत्व: मायाद: दाशा भुगत्व: चायः दहे वसुपापे नुबिः: य:
परिः एषां प्रयास: चापिस्थीन्द्र चुनिष्ठेष्ट मेघिः: आ वनिष्ठेष्ट
मेघिः: ॥ ७॥ विषादसां ला विषां पार्थ हुवामहे सर्वपां समां
दुःखपरिं भूषे स्यां गिर्वाहसे भूषे चातिचिः मानुषायां पितुः न
यस्य चारास्य माये च विषेषं च भूतान्तस: स्व च चाराय: हृद्या द्वेषेषु स्वा चर्यः।
एव। तद्भ्यः सहस्ते सहस्त्वत: सुभिन्नतेष्म: जायसे देवतांत्ये रुपे: न देवस्तान्त्ये सुभिन्नतेष्म: हि ते मद्द्वृत्तस्तेष्म: उत्त ऋतुः। ऋतु स्ते परिरुपार्जनपी कृषीज: वानान: न ऋतुर।
एव। प्र व: महो सहस्ते सहस्ते उच्च: सुर्धे पनुसे न ऋतुपृये ख्योम: भूतुः ऋतुपृये प्रति यत् इ स्वस्त्वतान्तु विशापुरुषां जोगुर्वे अर्ध्येवेन: न जुर्ते चू हृषूला जूर्तिः होता चू हृषूलाः।१º। स: न: नेवऽ दृश्य दिनश: जाभ: भरे चू दवेशभेषेष्म: सरवना: सुर्ष्वेनुञ्चा महः। रायः सुवेनुञ्चा महि विविन्द न: कृषी संद कच्छे भुजे अर्ध्ये महि ख्योम: मयुजनसुरुस्तीन मय्ये: तु: न चर्यासस। ||११।१३||

||१२४॥ चारयाय जायत मनुष्यः धरीमरीण होताय बविष्यः जाया अर्धु घात अर्घयः। स्वं अर्धु घात विश्वपुष्पिः सस्तिदयते पुष्पयते। आइय अर्ह्यः चार्याय रोतम: होताय निरोतल इद्दूः पदेप परिपूवीत: इङ्ग: पदे। ||११। त युज्यसार्थ आर्यव वातायामसिः चूतस्य पुष्पा नमसा हृविषांता देवस्तान्ता हृविषांता स: न: जजा उपस्त्राभूति अर्ध-या कृष्ण न जुर्तिः य मात्रिसिः मन्त्ये पराभवत: देयय भाऴः।। प्रार्थवतः। ||२॥ एवेच सच: परिर एति हिषिं वानस्य शुष्क:। शुष्क:। वानस्य कनिंक्रदत्त दप्तर रेत:। कनिंक्रदत्त शंका चारयाय: चारयाय:। देव: वानस्कु: तूर्पिः। शुष्क:। दयान:। उपस्त्राभूति शुष्क:। परेशु सार-नुः। ||३॥ स: सुखस्सर्वत्र: पुर: सहित:। दमसेदमसेचारयाय: युज्यस्य युज्य-रस्य चेतति ज्ञान सुखस्य चेतति ज्ञान वेध:। इङ्गन् यावः विषा जातानिपुष्पेश्ये यत:। घुटस्त्री:। चातिष्ठि:। चार्याय वहि:। चेथा। चार्याय वहि। ||४॥ ज्ञान सु पुर: सुखस्य तन्विषष्टु पुरुष: चारयाय:। चार्याय म-
स्तान न भोज्येन्द्रियां न भोज्यां। स हि प्पा दानतयांवि वसूनां
च मुक्मानां। स नंकासंते दुरितार्नभिनु: श्रेयसाध्यार्नभिनु:।
॥५॥१५॥ विष्णो विहाया चुरुवितिंचुरुंडुङ्ग हले दक्षिणे तरिष्णे
शिष्यणपूक्षवस्यां न शिष्यणत। विष्णुमा इतिसुष्यते देवता
हेमोऽहिं:। विष्णुमा इतुकुले वार्ष्णीक्षमार्थार्था चूज्यसि।
॥६॥ स मानुषे वृजने शर्तयी हितो धिरयेष्येषु जेनो न विष्णु-
पिति: प्रियो यथेषु विष्णुपिति:। स हुष्या मानुषार्यालिष्ठा वृत्तानि
पत्यते। स नंकासंते वार्ण्यसंध्ये धूर्तेःसाहो देवस्य सा: धूर्ते॥।७॥
चैरिं होतार्मीठते बसुपितिः प्रियं चेतिष्टार्मि नेष्टे: वेदवाहूं
नेष्टे:। विष्णादूः विष्णवेद्वसं होतारं यज्ञता कौति:। देवस्मृ रुधि-
मवसे वसूनातो गीभि: रूस्य वसूल्य:॥ ॥८॥ ९॥

१–४। १० मानमिठि: । ६। २ चिन्तामणि: । ९ चितर: ॥

॥९२॥ यं लं रविमिन्द्र मेधसांते कः पाका संत्तमिषिर
प्राणार्थि प्राणवधु सर्वति। साधविनमिषिर्ये करो बर्षचा
वाजिनें। सास्मार्कमनवध तूहुजान वेधसामियां वार्य न
चेठसि।॥१॥ स चुंडि य भ: स्मा पुर्तनासु काणु चिह्नायायं इंद्रा
भरावहो नूविरसि प्रतौसिये नूर्मि:। य: भूरः स्मा: सतिना
ये विचिट्वेद्व: तरह।। तमीश्चानासे इर्धं बाजिनें पूर्णमच्च न
वाजिनें॥।२॥ दुस्मो हि फ्या वृहंसं पितिति तचं कं चिह्नायां-
रूसं नूरं मये: परिवृसांसि मये:। इद्रेन तुम्बा तद्विसं नानुपीचे
स्मयस्ते:। भिनायं दोचं वहसाय सम्प्रयः सुमृवनसोर्वयः
सम्प्रयः ॥३॥ च्रस्मार्क: च इद्रमुर्गसत्तेषु सहयां विष्णायूः
प्रासहुं यूजं वाजेः प्रासहं यूजः। च्रस्मार्क: ब्रह्मत्येषः च रूञ्जु:।
|| ११५ || स्मृतिकार कविकित्र न भोजन्यां स: हि स्मृतिकार कविकित्र वसुत्वां
च मन्यना स: न: चासते दुःिरहुत अभिभुत: भंसायां च चारानुयां
अभिभुत: ॥ ११५ ॥ विश्व: विशाल्य: अरुरत: वसु: तु० हस्ते
दखिणे लर्यनि: न शिष्यिष्य अश्रुतायां न शिष्यिष्य अस्विनि इत
इत्त देवस्य हा जृत्ये अस्तिनि इत सुधः कृत्ये वारः कृ
परति चरित: दार: वि चरिति ॥ ६ ॥ स: मानुः वृजने गंधर्वम:।
हित: अरुरत: युहे जैने: न विश्वित: भ्राय: युहे विश्वित: स:।
हाया मानुः पाण्यां इत चरितानि पत्तो स: न: चासते वशख्यास
घृत: मह: देवस्य घृत: ॥ ११ ॥ चरितं होतारं इङ्कते वसुः इतिति
भैं चरितं निः एरिरे हृदयवाहै न एरिरे विश्वचारूं विश
वेदं होतारं यज्ञं कवित् देवासे: रूपं चारं सबि सुधु कर्यव: ॥ ११५ ॥

|| ११६ || यः लं रघुं इंद्रं भेधसात्तते: खपाका संतं दिव्यं प्रजन
वसित: च ब्रह्माश्च नर्मसि सुदा: चित् तं चानित्ये कर: वरुः: च वा
जिने स: खसारं ब्रह्माश्च नूरभजन चेयसा: हृमां वाचे न वेप
सा: ॥ ११ ॥ सः चुः: यस्मेव पूर्तनामु चारु चित्र दुःशयः: इंद्रं भरे
हृयते सुस्निति चासिः प्रस्तूतिः नृस्निति च: पूरे: स्व:े सहिन्ता
च: च: विचित्र: बाज तर्कता त: इशानास: इंद्रघृं वाजिन: पुषां ज्ञाय
बाजीने: ॥ २: दुस्स: हि स्मृतिकारं पिन्यिसि चर्म: के चित: चारवी:।
चरां पूर: मयू तारस: पृथुश्च पुस्तकिः महे इंद्रं जत तुष्मण्य तत: दिवे तत: इं
द्राय स्वर्यवेषसे मिदार्य: चोरव वशख्यास तस्यव:: स्वृद्धस्नितीकाराय
यसक्रमेण प्रस्तूतसहा युज वाजेशु प्रस्तुत: युज खसारकां चार: कर्त्ये चारं पृष्टुषुः

115
र्थां न भोज्यारान्ति न भोज्यां। स हि ष्या दान्माविवति वसूनां च मुन्माना। स नंकाससो दूरितार्दभिहुत: शास्त्राद्वारादभिहुत:।।१७।। विशो विहाया चारतिवसूत्रेण हस्ते दक्षिणं तर्किने शिश्रषष्णवस्त्रया न शिश्रषष्णत। विश्वस्मा इतिदुपुटे देवुचा हथ्याहिवे। विश्वस्मा इसुकृते वार्षुतयारिवारा चृेत्तिः।।६।। स मानुषे वृजने शर्त्षो हितो प्रीतिक्षेत्रै: जेन्यो न विश्व-पित: मियो युक्तः विश्वपित। स हृष्या मानुषावामिकः कृतानं पतये। स नंकाससा वर्णसया पृृ्तेमको देवसया पृृ्तेः।।७।। युक्तं हितारमीकरे कतुःपित: प्रियं चातित्समरूरतं नेंरिरे हथ्यावाहे नेंरिरे। विश्यायु विश्वैऽऽ होतारं यजन्य चुःचुः। देवासो रुक्क-मवसे बसूसयो गीर्भी रुक्क बसूसय:।।८।।

२१५।। य लं रघुबंधृः मेधसांते। पाका संतामिरि प्रणायति प्रानवध नर्सि। सदान्तिसभःजरे करे वर्ष्य वाजिने। सार्वकमर्गत्व तृतुजान वेधसांमयं वार न बेधसां।।१।। स श्रुवि य: स्मा पूर्तनासु कारु बिहारायं इंद्र भरहृतये नुभिरसि तृतुसते नुभि।। य: वृहस्पति: सार्विः यो विश्वसर्वायं तत्त्व। तमीश्चावात सर्वच वाजिने पृक्षमायं न बाजिने।।२।। दुर्मो हि ष्या वृष्यां पिताज्जितं लचे वं बिहारावी- परः गृहेम मलये परिहुस्वसि मलये। इत्रे तु पुरा तत्स्वये तदुद्राय स्वर्गससे। भिषायु बोच्च वर्ष्याय सम्रः स्मृतकौकाय सम्रः।।३।। चरस्माय कव इंद्रसुखसीत्यसे सखायं। भिषायु मासाहु युंज वाजेष्म प्रासाहु युंज।। चरस्माय बशोत्येवः वा पृथुसुरः
[chromosome 2, line 178] [chromosome 19, line 222]

हत्र न भोज्या दुःखिराय न भोज्या सः हि स्म दानेष इत्यति वरुणां च ममनां सः नां चातो दुः कुतात समिज्ञहृतः संसारं चयानां समिज्ञहृतः ॥ १४॥ विद्वः विद्वानां: चैततिः वसुः तुषे हस्ते दृष्टिये तरः : न शिश्वशत्त्र श्रवस्या न शिश्वशत्त्र विषयस्मि इस्म 
हुष्यते देववश: हर्षा ज्ञेः च ज्ञेः च विषयस्मि इस्म सूऽस्त्रः च वार चैतति श्रीमतः: चारां वि चैतति ॥ ६॥ सः मानुषे वृजने दंशतः नु: 
हितः श्रीमतः नृ: जेनेष्वर: न विषयस्मि प्रियः नृ: विषयस्मि सः 
हर्षा मानुषायां हुष्या कृतानि प्रतिष्ठे सः न चातो वर्णमाय 
पहुँच: महः देवश्च पहुँ च ॥ ७॥ चैततिः होतारं देवश्च वसुऽधिति प्रियं 
वेदिष्टे श्रीमति नि एरि ह्रस्सवाहे नि एरिः विष्यसक्रायुः विष्य 
श्रेष्ठोद्दार्थ होतारं युज्यत कवितेवारसः सप्तां च अवसे वसुऽध्यवंगः 
गी:- 
ढिनः रुपां च वृजस्थवः ॥ ॥ १५॥

॥ १२२॥ यां लं राष्ट्र इद्र जेत्व मेघसमात्ये झपाका संति देविर प्रसन- 
त्यंसि प्र अनविष्य नवयस्मि सः: चित्तं सं चैततिः चर: वर्गं च बा- 
जिनाः सः झासारं ज्ञनव तूजुजने वेससां िमा वार्षे न चेम्प- 
सः ॥ १॥ सः जुः यः सम पुर्णानां कार्तुं चित्तु दुःखायं इद्र भर्ग- 
कुत:बते नृः सिंह: चैतति प्रस्तूततेष्ये नृः सिंहः यः छूः स्वः: सतिस्ता 
यः प्रियं वार्ष तलहां ने इद्रे नासाः सर्भयां वार्ष न 
बाजिनाः ॥ ॥ २॥ दुःम्ब: हि सम वृष्णवं चिन्यस्मि पल्ले कं चित्त यायीः: 
हरसः छूः मद्ये पुरित स्रोतांसदम मद्ये इद्र उत सत्या तत् दिने तत् 
पु- 
द्याय द्विशयस्मि निश्चयाय चित्त वर्णमाय सत्यायः सत्यायः 
सत्यायः ॥ ॥ झामाकृः वृः इद्र इद्रे मसीह इद्रे सनां विष्यसक्रायुः विष्य 
झामाकृः वृः इद्र इद्रे मसीह इद्रे सनां विष्यसक्रायुः 
झामाकृः वृः इद्र इद्रे मसीह इद्रे सनां विष्यसक्रायुः
मात्र हि त्योऽऽ त्रिधोऽऽ त्रिधोऽऽ त्रिधोऽऽ

अधिकारी भूमध्ये दृष्टि स्त्रियोऽऽ दृष्टि स्त्रियोऽऽ दृष्टि स्त्रियोऽऽ

निम्न पुत्रोऽऽ निम्न पुत्रोऽऽ निम्न पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ पुत्रोऽऽ

पु
कासुचित्त नहिला शयु: स्वरते सूर्योवरि मं विश्र शयु शयु सूर्योवरि मं
श्रीमद्भगवतम् सर्वसंस्कृतः राजेश् सर्वति:।
हर्वामहे ला वृक्ष प्रवर्षस्वंतः सुते सचा ।
पुष्याति न पितारं वाजस्तातेये महिवृं वाजस्ताते।ङ् ।
पिवा सोममिद्र सुवानमद्रिभः कोशेन
सिद्धसम्बन्धं न वंसंग्नातातृषायो न वंसंग।।
मद्याय हर्षायकः
ते तुविष्ट्मायु धायसे। ग्वा लां यक्षतु हुरितो न सूर्येमहा
विषेषः सूर्यः॥ ९॥
आविन्दन्तो निहितं गुहा: निधि: वेने
धभि परिवीततमस्मायते नातुस्तातः।
वर्जः बुद्धि गावानिवनुविशालंसंसारः॥ ३॥
आपातुरूषोदिष्टः इद्दः परिवृत्ता: बार इहः
परीवृत्ता: || ३ ॥
दाहाचो वज्रमिद्रो गमस्योऽव: छावै तिरा-
गमसस्याय सं स्यद्धेहिवायां सं श्रयत।।
संविधा स्रोतसां
शाबोमिद्रः मूखाः।
तदेह वृस्स वृनिनो नि वृषसि
पर्वेषि नि वृषसि
परीवृत्ता: || ४॥
तं वृषस नधर्ष इद्दः सर्ववेश्चः समु-
द्रमसूजो रः इह वाजयतो रः इह।
इत ज्ञातीर्युङ्गज
समानन्यभेषेन्ति।
धनुर्विवः मनवे विशेषः तो बनाय
विशेषः: || ५॥
इलां ते वार्ष: वसूर्यतः आयो
रः न धीरः: स्थपन्तु आतिशिषुः सुभायः
वामतिशिषुः।
नुस्भुतो जेव्य वशा
वाजेशु विम्ब वाजिने।
श्रवस्ये सतारे धना विषेषः धनानि साते।ङ्
भिन्नायुः
अखं मिद्रः पूर्वे दिनोदासाय महि: दावुरे नृतो वजेश्च
दावुरः नृतो।
सहितिप्रवाय: शार्चे गिरीस्यो श्रवभारः।
महो
धनानि दर्मुमाय मोर्रसां विषेषः धनायोरजसा।ङ्
इद्दः
समातु यज्ञमानमार्थः प्रावृविशेषः शतमूत्रिराजिष्ठु स्मर्मि:ङ्गे-
प्याविष्ठु। मनवे शास्त्रदलन्तवः कृषिमार्यंतः।
दक्षव
विषेषः ततुष्टान्यमोऽविषि: श्वरेषान्यामोऽविषि: || ५ ॥
सुरक्राणां प्र।


॥ ११८ ॥ [म०७. छ०७७. स०३३]

ञृहज्ञात चोज्ञसा प्रपिले वार्षमस्तो मुशायतीशान सा मुशायति। उशना द्वरिकातोजंगचूत्ये कवे। सुबाँचि विष्ठ मनुषिव तुष्टिभौ विशेष तुष्टिभिः। ॥ ६ ॥ स नौ नवेचिर्येषकमङ्केये: पुरा दते: पायुबिं: पाहि श्रेणि:। दिवो-डूसेषेंत्रिर्ष सर्वानो वाकृषीया अहोंभिरिव छोः। ॥ ११९॥

॥ ११९ ॥ १-३ पवेश्यो ऐशोदाहिः। । इंद्रः। चबिहि।

॥ १२० ॥ इंद्राय एहूः सौरमुङ्ग सौरमहेन्द्रौः मही पृष्ठिवी वडीमभिषुङ्गसात्ता वडीमभिः। इंद्रे विष्ठे सुजोशसी टेवासो दधिरे पुरः। इंद्राय विशा सर्वनानि मानुषा रातानि संतु मानुषा। ॥ १ ॥ विषेषु हि ला सर्वनेषु तुंजते समानमे सः मृतः भृतः सन्निष्ठः पृष्ठः। तेन नार्यं न पृष्ठिभि भृस्तिः पुरि धि महि। इंद्रू न गृहेश्वितर्यत आयवः। गृहेश्विरिद्मायवः। ॥ २ ॥ वि ला तत्से मिश्यना सः वस्ते वृजस्य साता गर्भस्य निसूर्ज: सर्वतं इंद्र निसूर्जः। यहृष्ठं भा जना नवः निर्नय्यताः समूहसि। आविष्ठिकैः कृष्णसह सचानुः सः वस्ते सचानुः। ॥ ३ ॥ विदुहे चस्य वीर्येः पूरवः पुरो योद्धः सार्दीरवातिः सातहानो वातिः।। शास्त्रमित्रः मथेयमंजुः शब्दस्पते। महीमस्तु: पृष्ठिवीमिमा आयो मैदसान हस्य चर:। ॥ ४ ॥ आदिसे चस्य वीर्येः चकिरत्मदेः बृहुस्विषो यदाविष सहीयतो यदाविष। चकाह चार्मेभ्य: पृृत्तनासु प्रवक्तवे।। ते चत्यामेनं नरस सन्निष्ठः चक्षस्यं सन्निष्ठः।।

118
वृहत जात: कोजसा महात्मे वार्ष श्रुत्य: मृषायति इश्वरः
क्रा मृषायति उत्साहना वात: पुराणार वातः क्षर्गन्त जाते क्व चुता-
निम। विषया मन्त्राणां द्रव्यते: अहां विषयाः द्रव्यते: || ५ ||
स: न: नतुभिः वृषाभकर्मन उक्ते: पुराणे दृश्ये: पायुरभि: पाहि
शरी: द्वितीयस्विनि: इंद्राः स्वायन: भव्यीषा: क्रोहिष्ठि: इंद्र
हि: || १० || १५ ||

१३९ || इंद्राय हि च: च: तु: इंद्राय इंद्राय नहीं पृथिवी
वरीमस्वः: कथा सार्वा वरीमस्वः: इंद्र: विषये सुरजियोः: ते-
वासः दुष्किते पुरः इंद्राय विषया सर्वनामि मानुषा रातानि संग्रु
मानुषा || ११ || विषयेशु द्विते सर्वनेषु तुंजजे समाने एक्ये द्रव्य-
मन्यव: पृष्ठक स्मृति: सनिष्ठवः: पृष्ठकः ते ला नार्वः न पृष्ठिकः
न्युस्वः पुरि धीमहि इंद्रे न एते चित्तयत: शायबः क्रोहिष्ठि: इंद्रे
शायबः: || २२ || वष्टै पते सत्सनाम: अवस्यम: वज्जति सार्वा
गृह्यस्य निःसूर्जः: सर्वत: इंद्रे निःसूर्जः: यत् गृह्यत्ता श्रा जना
स्वः यंता संस्कृतोत्सर्वा हनु: करिक्तन वृष्ण्य मन्त्राभवेव वचे
इंद्रे सचानभुवः || ३३ || विदु: तेष शस्य वीयस्य पूर्वः: पुरः यत् इंद्रे
शारदी: शस्य चार्तित: सदिकः: शास्त: तेष: इंद्रे मध्ये
इंद्रजालेषु यवेः: पाते मर्यम: मस्मुष्मा: पृष्ठिकृति: इमाः: च: संदर्शान:
इमाः: च: || ३४ || सात: इति स्ते शस्य वीयस्य चुकिरान मन्तेषु वृष्ण्य
उदय: तत् चाविष्ण सतिद्रयत: यत् चाविष्ण चुकिर: कारः
एभ्यं: द्वदन्ताः प्रभृतिः तेष शस्याः वांशाः नाभ सनिष्ठात चाव-
स्यते: सनिष्ठा: || ५५ || उत्तो न: शस्याः उच्चस्ते जुष्टेत द्व चार्त्ये
बोधि इत्विक: हर्षीमस्वः स्वः: साता हर्षीमस्वः: यत् इंद्र
हृताः मूर्त्यो वृत्तां विजित्विकेलत्तसि। ज्ञा में घडः वेधसो नवनी-यस्तो मान्य युधिष्ठिर नवनीयसाय। नं तमिर्द्र वानवाधानो चस्मायु-रंभिष्यते तुविज्ञात मां बच्चे भूरं मां। जति यो नो गधवाति चुनाव्यु युधिष्ठिरसम। रिंदे न यामचरम भूतु दुम्मे-तितिविशार्य भूतु दुम्मे।

११९
हंतवे मृतः वृषं वधिन्तन चित्रकेतसि त्रा में चर्म्य वेधसः नवीः।
यसः मन्ये चुर्घिः नवींः॥ ६॥ तः तं इंद्रः व्रुणाधवः चासकः।
चामिर्षयं तृणविजङ्ग मध्ये बजेपाणः स्वरः मध्ये जहि यः।
चाहचर्याति सृष्टिः सुधिवं चुर्घवं ततंमः रीरे न यामन्त्यं चर्म्। भूतं दुः।
समतिः विष्णुः चर्मं भूतं दुः। समतिः।॥ ७॥ २०॥

॥ १३२॥ तया बुर्यम पशुद्ध्वन पूबेये धने इद्देवानासज्जता:।
सम्बन्धम पुष्पयतः व्युष्यार्गे स्वुष्यार्गे: नेदिङ्गे चयासिन् चाहिनि चर्मि
वीच्छु नु सुन्वे चयासिन् युऽवि च चयेम्भेर कृत्य चाजायातः। भरे
कृत्य। ॥ १।। सक्ते भेरे चयासिंध वकानि उऽसः। चसिंध
चंजसि चावयसं स्वसिंध चंजसि चाहिनं इंद्रे: गणः विदे शीः
शिः शीध्वो उऽपसः वार्यः: असः। चा ते सध्यक संहु रातयः। भृदा:
भद्रस्य रातयः। ॥ २॥ तत तु प्रयः मण्डः पाते सुनुष्णे चर्मिन्
युऽवे वारे चकृमणत यवं चृतस्य वा: चारि चवे वि तत वोऽवे:
चर्मं विद्या अतः। पंचवति रासिंधभि: स: घ विदे चानुः इंद्रे: गोः।
वर्षणः: बुधुसिंहाभि: गोः। वर्षणः। ॥ ३॥ नु दुःणा ते पूबेये खा
च प्रसवायं यत् चारिंधभि: पङ्कः। चारिंधभि: चारि छं चारि चारि छं
चारि: चारि: एवम्: समान्या दिशा चारिंधभि: जशि योसि: च सू-
क्तथाभि:। रघु: के चित्त क्रुद्धतं हुहायं: चि त सूभान॥ ४॥ सं
यत्तौ: जनान् कृताभिः भूर: तेश्वरायं धने हिते तह्यं श्रवस्यः।
प्रयर्थत श्रवस्यः: तस्या तायुः। प्रजासवं इति बार्ये चारिः
चारिः चारिः इंद्रे तर्कायं दिधिवर्षत दीतयः। देवानां चाहिने न भीतयः।
॥ ५॥ पृष्ठे तं इंद्रायामे तुः कुःपुः। यः: न: पृष्ठयत्यं चारि तस्तार
इति हुते वजेशा तस्तार इति हुते दुःरे चारिः छलस्तम् गाहने यत्

119
नन्दनः । श्रस्माकः श्रुतायाः । शुरु विचारार दुःखा दर्शीपि चित्तारः ॥ ६ ॥ २९ ॥

१३३ || १-३ परिश्रमः ॥ डूः ॥ १ सम्राहः । २-४ सम्राहः । ५ गार्यः । ६ धृतिः । ७ संबंधः ॥

१३३ || इभे पुनः नभाय चुरुन्नः चूः। दहामः सं मूली-रन्द्रातः । चरिवृण्यः यथा हता। चस्मिन्ना चैत्यानं परितुहा अर्थेः ॥ १॥ चरिवृण्यः चिदन्त्रिवः । शीषया यातुमातीनाः । हिंदि बल्लुकिर्तिपादः महारं तूरिक्षणः पदा ॥ २॥ चर्वासां मधवस्थः रहिः सद्री यातुमातीनाः । चैत्यानं कः समेते महावर्षे श्रमेते ॥ ३॥ यासां तिसः । वंचारातोऽभिन्ने चिदियपावपः । तत्तु ते मनायति तकालू ते मनायति । ४॥ पिवांगुर्भोटमृणुः पिवांचिं-भिंदूः सं मृषः । सत्य रथो नि बंहैय ॥ ५॥ चर्वासः इत्य दाहारहिः । सुभृत्याः चि भयं भीतः । चा न भीताः । चरिर्व्यः घृणाच भीतर्वः । चरिर्व्यः । शुभित्तमो हि सुप्रीतिपुरुषे भीतिर्यः । चरिर्व्यः । भ्रमरित्वा च गम्यात् । भूरु सर्वभिन्निनातः । भूरु सर्वभिनः ॥ ६॥ चूः । चूः । 

१३४ || १-६ परिश्रमः ॥ डूः ॥ १-५ चिदियः । ६ चिदः ॥

१३४ || ज्ञा ला ज्ञूः राशियाः । चम्प्र भ्रमो वायो वहिन्यः । चूः । चूः । चूः । पूर्वेपीतीयं सोमभा पूर्वेपीति ॥ ज्ञूः ते चानु सुन्नता मनोस्तिः । चूः । चूः । चूः । चूः । चूः । चूः ।
१३३। जुँ पुनासि कीजिए। चूरने तूँ हृद्दिव दूर हृद्दिव मंहै। छांद्रित। अभिनव सर्व हुता। अभिनव मैलास्थान परितुरहा। अभिनव। पृथ्वी भरा। अभिनव चित। ब्रह्म श्रीभोजन बाहुप्रसन्न दिव्य तूरीया भाँति भाँति महापरंपरा भाँति। १२। चर्चा भारत समस्या चाहे। यातुः महाभारत समस्या चाहे। चर्चा भारत समस्या चाहे। तत्र सुः ते मनायती तकनौल सुः ते मनायती। ४। पिष्कारण भूषणिक चूँ मूर्ति पियारी इंद्र सं मृत्य सरी धार्मिक। नि विचारू। ५। चर्चा मह। इंद्र दृढ्दिव चुन्हिं न। भुजिन्हि। हिं। ब्राह्मण नाभीमा ब्राह्मण चूँ मृत्युष्ण। हिं। ब्राह्मण। स्वरहिं। चूँ मृत्युष्ण। हिं। ब्राह्मण। स्वरहिं। चूँ मृत्युष्ण। हिं। ब्राह्मण। स्वरहिं। चूँ मृत्युष्ण। हिं। ब्राह्मण। स्वरहिं। ६। चर्चा भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। बलात्कास। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। भारत समस्या चाहे। ७। २२। ९५।

१३४। आ ता जूँ। रक्षामा। इभी प्रयत्न। भायो। भायो इस पुरूष ही पूर्वेको सोमस्वर पुरूष परिवर्तन जो क्षेत्र ते चालु सूनूरता मनन। तिः। चालु जानति नियुक्तता रचै। आ याहि दाराने भायो। मुखस्य दाराने। ११। मंदित ता मंदित। भायो। इंद्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। इन्द्र। १२०।
हरे दस्तू सचत ज्ञात: सभीचिन्दा नियुक्तो दातने धियू उर्ध बुवतै धियू: ॥ २२ ॥ वायुविक्षु नारिहिता वायुरंज्या वायु रूढ़े ज्ञातिग्रह धृति वोज्ज्वेने वहिष्ठा धृति वोज्ज्वेने। प्रोधयं रुपः पूर्विं ज्ञात संस्तातिमिन। प्र चक्षुरो रोदकसी वास्योपसु: चबिंस्रे वास्योपसु: ॥ ३१ ॥ तुर्भुपुष्कस: नुषाय: परावति भुद्रा वश्या तन्विते दंडु जयमिष्ठु सिष्या नवेष्ठु जयमिष्ठु। तुर्भु प्रेमु नुषाय: संबुद्धुषा विष्या पूजीन दोह्ते। साजरर्यो मालो वुष्ट्यांभो दिव ज्ञात वुष्ट्यांभः: ॥ ४१ ॥ तुर्भु जुक्तिः नुषायस्तुरुष्यायो मदेश्या ईशज्ञातं भुवेश्यापारिज्ञातं भुवेश्याः। नास्ति दस्यानोम भगवक् तंद्रिये ने विशेषस्तु जानात्यायात्तं धर्मेण वायुमपल्यात्यायात्तं धर्मेण ॥ ५२ ॥ ने नौ वायवेशायामूः: सोमांना प्रश्रम: पीतिमहिः सुतानां पीतिमहिः। ज्ञो विन्धुस्तीती विष्या बंवूज्विश्वाया। विष्या इस्लेने धेयनो तुह ज्ञाति गृहु दुधृत ज्ञाति ॥ ६ ॥ ३३ ॥

135॥ सैण चहिरुपम नो याह मधै स्थन सहस्त्र्यो नियुक्ता नियुक्तने श्लतिमिनिमिनियूक्तने। तुर्भु हि पुर्वेपीतये देवा देववायं चेमिने। प्र ते सुतासो मधुमन्तो अर्घस्यन्दुयं ज्ञाते अर्धस्यन्दुयं ॥ २२ ॥ तुर्भ्यायं सोमा परिगुप्तौ चार्थिन: स्पृहा वसान: परि स्तम्भममर्यति मुखा वसानो अर्घिः। तत्वार्यं भाग ज्ञातुयु तो सोमग देवयु हृद्यो। वह वायो नियुक्तो यायास्युब्धुष्मानो यायास्यु। ॥ २२ ॥ चानो ने नियुक्तम: श्लतिमिनिभवते सहस्त्र्यो नियुक्तो माह वीतये वायो हृद्यानि नीतये। तत्वार्यं भाग धृतिः सर्विं: सूर्यं सचा। अयुहमिनिमिनियु.-

121
[Translation]

121

[Text continued]
श् ० २ । श् ० १ । व् ० २ ४ । । ॥ ९ २ ॥ [म ० ९ । श् ० २ ० । सू ० १ ३ ६ ।

शा अन्यसत वायो भुज्वा अफ्यसत ॥ ३ ॥ शा वा यथो नियुक्तेन परार्थित्तसदित्ति सुधितानि वीतये वायो हुष्टानि वी- तये। पिल्लत मध्यो संदेश। पूर्वपेयं हि वा हितं। वायुवा चूंद्रिष्ठ। 

राष्टसा गंतमिंद्रेष्ठ राष्टसा गंत। ॥ ८ ॥ शा वा धिभो वनुपु- 

र्ज्ञुर्वातु हुमसमिंदु मत्रेशं चार्जनमाशुमयं न वाजिने। तेषां 

पिल्लमसयु चा नौं गंतमिहोया। इंद्रवायु सुतानामद्रिनिभ- 

युवं मदतं चापित युंव। ॥ ५ ॥ ३४॥ इसेवा वा सीमां श्रस्वा सु- 

ता रहायथुपुमित्तसदित्ति श्रमिंद्रेष्ठ वायो भुज्वा अन्यसत। एते 

वाम्यंतवृषत तिर। पविचमानभवं। युवायथोतिर रेमक्षप- 

थया सीमासो अन्यथया। ॥ ६ ॥ चार्ज वायो समसे बांहि 

श्रवणो यु यावा चरणविण तरे गजातं गुहामिंद्रेष्ठ गजात। वि 

रुहुसः दृश्ये रीयवे घृतमा गूढ़ीया नियुते। यायो चापर्वमिं 

द्रेष्ठ याया चाप्याय चाध्य। ॥ ७ ॥ चार्जाम तवहि वेम शाहुहि यं संभु 

त्यमुपपियत जायावी। इसे ते तयु जायव। सार्वक गाय सुवर्ते 

प्रतिति बयो ते तयु उपर दुर्यंति चेनवो नार्य दुर्याति धेन- 

वर्त। ॥ ८ ॥ इसे ते ते सु वायो बाहोंजसु त्ये ते पत्थर्मुप्यायो 

मध्या बार्थत उस्तिः। धन्यबिषेष ऋणायवो जीरासिद्धिरिके। 

मूर्त्येष सर्माया दुमनित्यावो हस्त्योदुमिन्तनव॥ ५ ॥ २ ॥

॥ ९ ३ ॥ २ ॥-भ स्वरेण दैवोद्रवीः। ॥ १-५ शिथितमवः। ॥ ६-७ शिवोद्रवतवः। ॥

॥ ९ ३ ॥ प्र सु ज्योर्ण निचिरार्थार्था नृस्वनो हृद्यं माति भरता 

भृगुव्या। स्वार्दिश मृगुव्या। ता सुभागा भृतमृणी 

स्वच्छ्यं उपक्षता। चान्नो: क्षर्ण न कुटिष्णनाभृष्टेन्देवृसेन 

नू चिनापृष्ठ॥ ॥ ९ ॥ चाद्धिषी गातुसर्वेन वर्गीयस्वी पंचा
चायसत वायोः शुच्रा: चायसत्। ॥ १३५ ॥ चा वा रघु: नियुक्तानं
चायसते शुच्रि प्रचारितसु विधितानि वीतम्य वायोः हुयायिनि
वीतम्य पिवातं सर्वमः संघंस: पूर्वेऽपि ति वा हितं वायोः
चाय चंद्रेन्यार्धस्य च गांठं इत्यं: च राधस्य च गांठं ॥ ४ ॥
चा वा धियर: वृष्णु योः सङ्क्षिप्तेऽपि मुनिन्य सुविजज्ञे
चायसत न वार्षिक तेषा पिवातं ससुक्ष्यू स्वा न: गांठं इह ज्योति
इंद्रवायूसु मुनीर्यान्य चायनिनि: युज्य मदाय वाजस्त्य युज्यः॥ १५ ॥ २४ ॥
इसे वा सोमा: चापसुसु हा: सुताण: इह चायनिनि: भर्मायाणा:
चायसत वायोः शुच्रा: चायसत एते वा शुच्रि असुर्यात्तत तिरः
यथविर श्रीशवः युवाययवः सति रोपाणि श्रीशवा सोमाण्यः
सति श्रीशवः ॥ ६॥ सति वायोः सति: याहि धर्षण: यथा यायां
रद्दि तत्स गच्छति गृहं इत्यं: च गच्छति नि सूजनं दहच्छे रीढ़िते
यृत्त चा पृष्ट्यायां निर्युत्ता याचः स्वाहयं इत्यं: च याचः स्वाहयं ॥ ७॥
चाय चाय ततां वहस्तेऽय: सर्वं सहुद्धति यं चायस्य उपगातिर्भवान
नायः सति नायः सार्वं गार्यं: सुवर्त्ते पच्चिमे यवं न ते
वायोः नायः ते सतु जायः: सार्वं गार्यं: सुवर्त्ते पच्चिमे यवं न ते
चायोः नायः नायं ते पर्यश्च उपर्यां महहि नायर्षतः
उक्षयः पलचन चित्ते ये अनायः जीया: चित्त अप्पिराच च्रोक्सः
यूज्येथस्य द्वुप्रमयं: दु: स्तिर्यंतवं: इहस्योः दु: स्तिर्यंतवं: ॥ ११ ॥ २५ ॥

॥ १३६ ॥ प्र सु जेयेः निरस्तिरायाः शृणु तनम्: हुयस्य मतिभवत
मुक्तयत्वं त्यस्ति स्वार्थं मुक्तयत्वं ताः संज्ञीयं चूतमासु
ती: युज्येयंस्य उपर्यस्मृत्ता चायस्य यनोः चायं न कुतं: चुन चायध्वेषे
टेबलं नु चित्त चायध्वेषे ॥ ११। चायदिनि: गानु: उर्वे चरितसी दंशं:।
भृस्मस्य सार्वमयेन उष्मिनिवेशमुबेर्गस्य रश्मिमिसः। पुर्ण्य निर्माणसा सार्वमयेन वहस्सश्च। यस्य द्वाते वृहत्तुदार्यां जयः उपस्थवर्ण बृहस्यां। ॥ २॥ ज्योतिष्ठतीमदिति धारणविष्कारो स्वविवेकम् संचिते दिवेदविभ सागवासां दिवेदविभ। ज्योतिष्ठति नक्षत्रमणः स्वादिध्या दानुष्यपति। मिच्छतो यथोऽस्यो यात्राजनो उष्मेप्यायाम यात्रायजः। ॥ ३॥ चार्य भवाय वर्णंतं: सोमा भृस्मस्य पादपनेष्वारं भोतो देवीब्रह्मं। ॥ ४॥ यो मिच्छाय वर्णायाविधं ज्ञानोन्नवायाः तं परिपतो जाह्तिः दुःशास्तं मतेमहं। तम्यमाप्नि रंगमयुज्यतमनु वर्तं। उक्षेयेऽः नामोऽप्रभुवित वर्त स्मृतिरामप्रभुवित वर्त। ॥ ५॥ नमो दिवे चूः हृते रोदसीयां भवाय बोध भवायामी हुः हुः सुभृतीयामायमी हुः हुः इवं मर्मनुर्युष्मेमन्युर्युष्मेमान्युर्युष्मेमान्युर्युष्मेमान्युर्युष्मेमान्युर्युष्मेमविवर्त: ॥ ६॥ ज्ञाती दिववर्त व्यविद्वेदरत्नी मंत्रीमहं स्वयंसदृशस्ती महं। स्वामिच्छो वर्णूर्महं स्वमं यंसन्त नदेश्याम सृववानो च। ॥ ७॥ ॥ ॥ ॥

॥ १३७॥ १-२ पक्षायो देवोदारिष: मिच्छायज्ञ: पाठिधारिष।

॥ १३७॥ सुवृम्सा मान्यमिद्विभ्रोग्यान्ताय मान्यः इदे सोमांसी मान्यः इदे। ज्ञानाया दिवस्यूपशास्त्रः गंगमुर्यन्। इदे च भवा मिच्छायज्ञ: गर्वाणी: सोमां: भृस्म: गर्वाणी। ॥ १॥ इदे इदे यात्रामिद्वय सोमांसी द्वाराणी: सुमातास्य द्वाराणी। उत्तामवम्रसों भुधि साते सूर्यस्य रश्मि।
शृत्यां सं चारं तर्कम्भिः चहुः भगवस्य रघुम्भिः चहुः भिगत्य सदनं चर्येमाः वर्णाश्या च चर्याण दुपमाणे वृहत्त उपप्रत्यः चवयः उपप्रत्ये चूहत्य चवयः उपप्रत्यः चवयः।

ज्योतिष्ठति चारुतिः पतिः प्रतिः ज्योतिष्ठति चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः

ज्योतिष्ठति चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः

यें चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः चारुतिः

नमः दृवये चुहते सोंभीभ्यां भिन्नायो वच वर्णाय लिङ्ग्ये सु-मृत्युकियाय मृत्युकिये इंद्र चवयं उपप्रत्य हुष्टं चर्याय चर्याय भर्ग बध्यवा जीवित: प्रकरणः सचेमहि सोमस्य ज्ञैि सचेमहि

राजनः यथा वत्तु इंद्रवत्तुः मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये: मृत्युकिये सन्ध्ये:

धीरेत भिन्नायो वच चर्याय चर्याय धीरेत भिन्नायो वच चर्याय चर्याय धीरेत भिन्नायो वच चर्याय चर्याय धीरेत भिन्नायो वच चर्याय चर्याय धीरेत भिन्नायो वच चर्याय चर्याय
॥ १३८॥ प्रथम पूजा: तुविचारात्स्य शुस्ते महिद्धवं चृःत
तवसः न तद्वते स्त्रीं वच्छ न तद्वते श्राचिंभि मुख्यव्यः भृही
श्राचिंभि मयःभृवुः विश्वाय यः नरः: श्रायुधे महः: देवः
श्रायुधे महः: ॥ १॥ प्र हि ला पूजन श्रृं जिने न यामनी स्त्री-
मेंभि: कृते श्रृःतावः: यज्ञा मूर्या: जटे: न पीपरः मूर्या: हृऽे यत ला
मयःभृवुः देवः सत्यायम् नरः: श्रासृकः श्रायुधे श्रासिनः: कृपि
वाजेशु श्रासिनः: कृपि ॥ २॥ यस्य ते पूजन सत्ये विद्यायः: ज्ञाना
चित सः: श्रावसा श्रायुधे इति श्रान्ता श्रायुधे तात्ता श्रानु ला
नवीयस्य निर्युयायः राय: ईमहे श्राहेढः: उहः वास सरी भव
वाजेश्वराय: सरी भवः ॥ ३॥ चृःत्या: जुः सु न: वर्ष सार्गे भृवुः
श्राहेढः: रक्तवाण ज्ञाज्ञाशु श्रव्यात्ता ज्ञाज्ञाशु श्रो
सु ला ब्रृतीमाहि स्त्रीमेंभि: दुस्स सापुद्रभन्ति: नानि ला पूजन
श्राचिंभमें ायौऽे न ते सत्यं चर्पहूऽे ॥ ४॥ २॥

॥ १३९॥ चहुः चोरंत्य पुरः श्राचि धिया दूहे ज्ञा न तत्त शर्पः
दिब्या बृहीमहे देवायामूः: बृहीमहे यत त ज्ञा न विवसतिम्
नाहा सुत्रायं नवीनी श्राच्य प्र सु न: वर्ष यंतु धीतयः: देवाय
श्राच्य न धीतयः ॥ १॥ यत तै वतम श्रिवाचुऽौ शुचात्म श्राच्य
हुस्मतिवैषण्टि वेन उक्तामि: पुरुववै भिवम्बमिः। जग्गृहमा दूरं रत्नादिशं सोकमदेव्र लयं। जश्वार्यद्विधानिन सुक्रांं। पुरु सदानि सुक्रां। ॥ ९० ॥ ये देवासो दिखेकादः स्व मृणिवथा मध्येकादः। सुपुरुषिनो महिनेकादः स्वे देवासो महामिनं। ॥ ९१ ॥ ॥ २० ॥

|| ९४|| १:६ मेर्चंतामा स्वास्थः। चापि: । १:८, ९१ वजाती । २० वज्जनाः । ८२, ९३ विन्यास ॥

|| ९४० || बन्धु:ष्टे प्रियज्ञापाय मुचुंमक्ष धाबिनिच्छत । प्रस्तरो सो- निमुपये।। बलिचिरो वासयो मन्मं। शुचिं ज्वोतिरं शुचिवरी तमोहनं।। ॥ ॥ श्रीभि विजयम्य चित्रवदमुज्यते संवसीरे। वायु: श्राभमि पुन्तः। अयस्यासा जिन्द्य: जेन्यो वृषा जोः चेन भूतिनिभ मृगः वारकः।। ॥ ॥ कृष्णानुती वेबिजे तसस सहिता उभा तिरी चाविभ मातरा शिर्षुः। प्राचार्जितहभ धासर्यं तप्याचतुतमासार्यं कु- प्रवं वर्धोन पितुः।। ३३ सुमुख:षाणां नन्दी मानवस्थे रंगुरुटबं कृ- भासीतास जजुवः।। अस्वाभावा बाजिरासो पुरुषदी: वातसूतात्य उम्य गुज्जबतारी।। ॥ ॥ कृशास्यं ते अस्तर्वलो वृष्टे कृष्णामाबं मण्ड वर्षः कार्यतः।। यदी स्माहिमवभिन्नः प्रभि मन्मोहदविभस्य- नान्येष्टि नान्येष्टि।। ॥ ॥ भूष्ण योऽहिं वृष्णु: नन्ति वृष्वः धानीर्येष्टि वेदार्जातः।। चोजायमानसः सुभे: सुभेते भीमा न भुगां दविपाव दु:गृष्णः।। ॥ ॥ स संक्षिप्ते विश्रव: सं गृहायति जानकेश जानतीनिन्या जाश्री।। पुनवंके पाण्डे चायं वन्ति टें- ष्वामासवर्षाये: पिचोः कृष्टे सचा।। ॥ ॥ तम्मूरव: केशिनी: से हि अरिबर जानकेशायोभृषुः। प्रायेव पुनः।। तासा ज्ञारा मन्मूच्छेति मानान्दसनु। परे जनङ्गेनीच्छेति।। ॥ ॥ चापी-
हस्पति: मनोत्तमभवन: पुष्करवर्मेभिः पुष्करभिः जगुरम दूरस्वर्गादिशर्ष्ट्रकौण्डे: अचर्य क्नाना अचार्यायत्तत्त्वारितलानि सु- 
देवत: पुरुषोत्सव्यः सुव्रतानि सुज्ज्वलाः। १०।। ये देवास: दिव: एकादशः 
स्य: गुर्ज्ज्वलार्थः अर्थिः एकादशः स्य: गुर्ज्ज्वलार्थः महिना एकादशः 
स्य: ते देवास: यदैं हरमं ज्ञात्वं ॥ १९॥ ॥ २०॥

॥ १२५॥ वेदेिक्षणं प्रियः ग्यानमय सुखस्तुते धारिस्वस्य घ्रा प्रम: 
रोकन: एवले वच्छास्या वात्य मन्न्या भुिचि ज्योिति: सर्ष: भू- 
कार्यमस्वात: तथ: ११।।। अभिव विद्यान: चिन्तवृत्त अचर्य चतुर्योगे 
संवक्तेर विद्युषधुर्गुर्ज्ज्वलात् जारे: वृज्ञ: 
नि अनेन वर्णन: मृदु वारसः। १२॥ कुर्मासूत्रः मनवेचे वेदः 
स्या स्थिरीभवते उभा तेतोः अभिभावतं गिनिः प्राचारजिणीं 
स्या तर्कां जस्ता साध्य: कुर्मासूत्रेऽवर्तन: पिन्तुः। १३॥ मूश्म्म्मस्यः मनवेचे 
मन्न्याते विष्णुदुर्वर्ष: कुर्मासूत्रस्रोतां: संस्करं श्रमान: श्रीरास: 
रुपालस्ये: वातांस्मा: ुप्युव्यते आयः। १४॥ आत: चाः स्याः ते 
भास्त्र: वृविर्तके कुर्मस्य चाः स्याः महिं वर्ष्य: करिति: यत् सी मही 
चर्य: प्रातः अभिभावः जीयारस: भास्त्राः: भास्त्रस: 
हृद्यन्त: न उः चाः स्याः भूस्युः मनवेचे कुर्मासूत्र: कारन: 
अभिव एति धोषायामानः तेवः: च वृज्ञ: भीमः: न भूस्युः दुक्षित- 
धाव्य: दुः: गृहिः। १६॥। सं: संस्किर्त: विभक्तिः से भूताद्वयवित जान- 
न्त: एव: जानति: नित्यः चाः श्रेयं पुनः: कथेि एव: यति: देव्येव 
अम्बारं वर्ष: पिन्तो: कुर्माः सर्व्या। १७॥ त्त: कुर्माः: केत्तिनी: से 
हिरेष्वरे: कृष्णाः भास्त्रोः कुृष्णाः: मूश्म्मस्य: प्रातः श्रायेके पुनः 
तास्य जाग: प्रस्थः मूश्म्म: 
त्यद: प्रातः श्रायेके पुनः तास्य जाग: प्रस्थः मूश्म्म: 
एति नानादेशः अयः परे जनयनं जीवे भास्त्रेऽवर्तन। १८॥ चार्य: 

126
बासे परिमातू रिहचां तुवियेरूः सत्वविश्वेति वि जयः।
वजो दध्युपः रात्रिहस्तादानु येनेन सचते चतुर्विनाह। ५।।
श्रासाकन्ये मध्यवंसु दीर्घा प्रक्ष्याण्यृष्णो दस्यन्ना।।
श्राव्या शिलूपतिरद्वैर्धेष्मेच गृहु परिमुर्श्ना:। ९०।६।।
इदम्ये सुधिं दुर्धितार्थिमि विप्रधुं चिन्मण्यें: प्रेयो औऽस्तु
ते। यस्मे बुद्धु तन्तो भीरोचे भुचि तेनांसाधो वनसे राममा लं
११।। रघुराय नार्मदुपत नौ गृहाय नियोजिता पृष्टी राज्यदेये।
श्रासां बीरो ज्ञत नौ मणो जनांश या रवा राख्मे या चं
१२।। धम्मो नौ ध्रुप उक्ष्यमित्रजुग्ये ग्राबाग्लामा सिंधुवर्ध
स्नगुप्ते:। गाष्ट्य यत्र यतो हृद्धिहे वरंमहायो वरंत ॥१३।।

॥१४।। १०३ दीर्घीमता चाय:। चाणो: ॥१०७ बरती। १२। १३ विहुरा ॥

॥१४।। बद्धिल्या तथापि धाय: धर्मं देवस्य भर: सहसोऽ
गुरो जनिन। यद्मुप हर्ते साध्वे मुर्ल्लक्ष्ठस्य धेना जन्यवंत
सत्रुत:। ॥ १। पृथ्वी वापु भित्तमाजित: श्रा व्यं विद्यमा
समस्थितासु मातुपुं। तूतीयमस्य वृषभस्य दोहो दशग्रामस्यां
जन्यवंत ग्योर्ष:। ॥ २। निखेत्तो बुधान्निधिस्य वयस्स्य ईशान-
नास: शवसा जंत सूर्य:। यद्दमुनु नान्दवो मद्य श्राध्वे
गुहा सर्वा भारविर्षा मण्यायमित:। ॥ ३॥ प्र यतितुः पर्वसा
नारीयते पशु भृशुध्यों बीरव्यों देसु रोहित्व:। उषा यदेस्य
जरुष: यदिवं श्राबद्धिको भवहुना: भुचि:। ॥ ४॥ श्राबद्धिकानु विस्तारिता भुजिराहस्यमान उदयं वि
वान्धे:। नन्दु: चत्वापी आर्णहलनानुजयो न नरसस्यवंस्त्रस्याः
धावते ॥ ॥ ५॥। श्राबद्धिकानु दृष्टेद्विधिष्ठु भर्गमिब
\[ चः २ । चः २ । वः ५ \]

[मः१ । चः२१ । सूः५४१]

वासं परिमात्तु: रिहन चाहेतुबिंयेविन्म: सचंबिन्न: माति विचार्यः
वर्यः द्वारण पुत्रा वते रेहिता सदा चाहु शेषेि सचार्यः वत्तेिनः
चाहे ॥ ११॥ रसार्क चाहे मधृवास सु दीपिक्षाः चाहे धारिणायान वृषभः
दर्मूः: चाहुसस्य शिरुः मति: चहीरसः: वर्यभास गुप्तसु परिगुरुः
जर्मेविणायः ॥ १०॥ ६॥ इदं चाहे सुधिंतु: सुधिताः चर्चि प्रधायत
हुः पिन्तु सयाम: सर्वमे: प्रति: चाहसु ते यति ते भूमि तन्नव: रोपिते मुचि
तेनं रसार्कवर्यः वस्ये रज्जाया लं ॥ ११॥ रक्षायानार्व उज न: गृहार्य
निर्वादः चरिषाः पुषं वती रासि चाहे रसार्क चीरान उज न: मः
घोनः: जनांत च या पारयांत च सर्वया च ॥ १२॥ चाहि नः चाहे
उक्ष्यं इत्तु जरुगुःयः: चावाहास्स्यां सिंधनः: च खसःगृःर्तिः: गर्भः चर्यः
संंतः दीर्घा चाहं इत्तु वरः चर्यः: चर्यः ॥ १३॥ ॥

॥ ५४१॥ वरु रुचे ततू वपुवे भायि दुर्रेंगं द्वारस्यां भारं: सहसः
बतः: जनिः यत्तु च उपः हराति साधिे मति: चृतस्य धेनाः: चान्यथां
सहसुः: ॥ ११॥ पृथकः: वपु: पितुसमान निर्वा: चाशये विरीयः चाः
समाधिभवसु मात्रुः तृतीयः चाः चृतभवस्य दौहसेद्वारध्रमाति
जनयंत योधाः: ॥ २॥ नि: यत्तु च जुगात सुहिष्ठस्या वर्यस्य: ऐश्वर्य
नासं: वर्षसा कांति सूरयः: यत्तु च अनु: प्रदिवं: मवधः: चाः धने
गुहाः संंत्त मातरिषा मधृयाति: ॥ ३॥ प्रयत्तु: पितु: परसायानीयातः
पयिने चाः चृतुः वीर् ध्रुवे देशसु रोहिति उभा यति चाः चृत्यां जनुर्यां यति
इन्वेत्ता: चाः चृतुः वीर् ध्रुवे: देशसु रोहिि उभा यति चाः चृत्यां जनुर्यां
इन्वेत्ता: चाः चृतुः वीर् ध्रुवे: देशसु रोहिि उभा यति चाः चृत्यां जनुर्यां
इन्वेत्ता: ॥ ४॥ चाः इत्तु मातुः: चाः अविश्वां यासु चाः चृतुः: चाहिःस्यामानः: उर्विया वि
बुध्ये अनु: यतु प्रूः: अश्रहत सः नाः जुरुः: नि नवसेिपु चवरासु
प्राब्धले ॥ ५॥ ॥ चाः इत्तु होतांत बृःते रिद्विभिधं भर्गस्वदः

127°
पपुचानासं चांठते। देवान्यान्नतः मम्माः पुरुषस्त्री मति शर्से मिष्यतेभैॅति धायते।\\vskip0.5cm 6\\vskip0.5cm वि यद्यांश्च जातो वातावरितो द्रार्यो न वन्ये जुर्या जार्या अर्नकृत्वः। तस्य परस्यसुव्रुः श्रीपुरुषस्त्री राज श्री वांचनः।\\vskip0.5cm 7\\vskip0.5cm राजो न याता शिवंकभि कृतो शामाणकनिःश्रेीभिः। आद्येद्ये ते कृष्णासी दृष्टि सूर्यस्य शृङ्खलयश्चान्ति:\\vskip0.5cm 8\\vskip0.5cm तया हस्ते वहतो धृष्ट्वर्ती मितः साशुद्रे श्रीमता सुदानन्दः। वसीमु नु श्रीमता श्रीया विष्णा विभुरान। नेमिः परम्बुदात्यायः।\\vskip0.5cm 9\\vskip0.5cm लम्भे श्रीमानाय मुन्ते वर्ष क्षिप्त देवतातिलिंगसि। तं का नु नर्य सहसो मुन्ते भर्गो न कारे महिरान धीमहि।\\vskip0.5cm 10\\vskip0.5cm वासे रूप्ये न स्वर्ये दम्नन्ते भर्गो दस्तु न पंपुचात्ति प्रमाणिः। रामार्यः ये यमति जमन्ती उभे देवानां श्रीमान्त श्री च सुकृतः।\\vskip0.5cm 11\\vskip0.5cm उत जन्ने सुधीवाना जीवाशी होता मंद्र भुश्वंश्वंदेरः। स नौ ने-धृष्ट्वर्ययमान्नते। मित्रा मुन्ते मुगधनो वहः च महिः न सूते जाति नित्यंतनुः।\\vskip0.5cm 12\\vskip0.5cm 13-14 दीर्घतमास चौध्यः। भारीनुसः। 1 समिद। 2 तनुम्पत्ता। 3 गराः।\\vskip0.5cm 14 दृष्टि। 5 चाराण्न्यः। 6 वैदिकारः। 7 चाराण्न्यः। 8 तवीरी होतारी प्रश्री-तसे। 9 तिको दृष्टि। मन्त्रात्याकारः। 10 लहर। 11 बनातिः। 12 कृत्तिः।\\vskip0.5cm 13 लहरः। 14 बनातिः।\\vskip0.5cm 15\\vskip0.5cm 16-17 सामप्रकी चाप चा वहः देवानां अहः यत्संचे। तंतु मनु- ज्ञा पुरुषे सुलोमाय दानुष्ये।\\vskip0.5cm 17\\vskip0.5cm गृहवर्त्तमुप्य भाषि महुः मंगः तनुश्रुः पताः। यही विस्मय मार्यत: श्रीमानस्य दानुष्यः।\\vskip0.5cm 18\\vskip0.5cm नुंचः पायको ऊँहुः मध्यः यही मिलिन्याति। नरार्य-सुक्लिषा दिवो देवो देवेणु युकी:।\\vskip0.5cm 19
पपुशाचानतः चंगते देवान् यत् क्षात् मुन्मनां पुष्पखलुतः तति
शरस्वि विषयथा वेति पायसे ॥ ६ ॥ वि यत् यास्तिः युजतः वा
कंठाचोदितः क्षारः न वषा जुरकाः अनार्कुलतः तत्स्य पम्बनं धस्कुचः
कृष्णासराहः पुरस्दरज्ञम् रजः क्षा विश्रद्धचन: ॥ ७ ॥ रघु: न
यात: शिकाश्रि: वृतः तां कनेश्रि: कसद्धेश्रि: श्रुते यात् यस्य
ते कृष्णाससैः चृसिस सूरयत् भूरस्स्पष्टव विषयनां नैक्षत् चर्यः ॥ ८ ॥
तया हि याये वर्षडः धृतधरतं: सिसाः शयिष्टेः श्रीयुरा मुसुद्दान्यः
क्ष्य सन्त्रानु अक्तूनो विख्याशा विषयः क्षाराक न नेमि: परिश्रोऽ
ञ्जयेप्रः ॥ ९ ॥ तस्यां श्राये शास्मानायं सुन्यते राज्य यशीः देवः
साङ्क्त्य इन्यास्तः तनु नरस्य सहस: युवान वर्षमेऽनाः न कारे महि-
सरस्योऽधीमहि ॥ १० ॥ राये रुपी न सुधार्थ दमूनसं करग दक्षि
न पपुशाश्चानि परिष्कर्षिः रामनस्सदतं: यपः यमवति ज्ञानवी: उमेः देवान
नं भस्ते चृत्ते चाँ च सुध्यक्तुः ॥ ११ ॥ उत्त: न: सुधाौतां जीर
सङ्केतः होतत: मृदा: शृणुवत् चन्दराय: स: न: नेष्टानुऽनेष्टानी
अतुरुः चिपि: बास्ते सुविष्ठत वस्य: अतुरुः ॥ १२ ॥ चात्मावरे चापि:
शिरमुक्षद्रि: चावे: सांक्तौनाय महते दधान: अमीत: च चे
भधावन: चर्यः च भिमां न सुर: सति निः तत्तथः ॥ १३ ॥

॥ १५२॥ संस्कृत: भावे च वह देवान् चध यत: तदुपे तदः नतु-
व्य पूर्वे सुतासोमाय दासुषेऽ॥ ११ ॥ धृतस्वरते उप् मासि मधु-
स्मते तनु नापात वही विप्रस्त् मास्वरत: शास्मानस्य दासुषे
॥ २२ ॥ पुरसिं पावक: चख्यूः मध्य यदां निमिक्षुतां नारायणः: पिः
आ दिया: दे: देवेष्या युशियः ॥ ३ ॥ इक्षुत: चावे: च वह इदे
विषमिंह प्रयं। द्यं हि न्ता मतिमेमाखा सुभिः वृंष्टैः ॥८॥
सूरामानसी सूरसुङ्खि चाहिःृष्टे स्थवरेः। वृंजे देववच्चलमिष्टं-
द्राय शम्य समर्यः ॥५॥ वि च चंगतात्मावृध्यः प्राये देवेयोऽहीः।
पावःकाः पुस्तस्यो हा रारो देववेन्तत्षः ॥६॥ ॥१०॥ ज्ञा भंदेमाने
उपजे नकोवासं सुवेष्टसा। यही च्रतस्य मातरा चीदंतां
बुहिया सुमात ॥७॥ मद्रजिंहा जुगुबेनी होराओ देया कञ्चि।
यही नो यसवात्मिंह सिस्मुख दिविस्पृष्टी ॥८॥ चुनिंदे चोरविअभिद्वायि-
ता होषां महलु भारती। इत्या सरस्वती मही दहि: सीदंतु
युणिया: ॥९॥ तबससूरपमर्तुं पुरुष चार्य पुरुष ल्यान्। नत्ता पो-
चाय वि धंतु राते नाभां नो चसलु: ॥१०॥ चवसुज्जुल्क्लि ल्यान्
देववाच्यिं चनस्ते। चरियेवा सुष्णूति देवी देवेषू मेधंिद;
॥११॥ पुस्तकोऽऽ मल्लते विषदेवाय वाये। स्वाहा गायचे-
पसे हृदयंद्वाय सातेन ॥१२॥ स्वाहा कृतान्ता गुप्तुरुष ह्यानिनं
बीते। इंद्रा गाहि सुभी हर्व। तो हर्वते दक्षेऽ॥ ॥१३॥ ॥९॥

॥१४॥ ॥१-५॥ दीर्घात्मक चोरिया:। चचि: ॥१-०॥ ब्रमती। ॥१॥ बहुष। ॥

॥१४॥ इति तत्वस्थिन नवप्रेम भीतिमण्यव चाचो मति सहसं
सूनवेय भरे। चरियं नपाख्रो वसुभुः सह प्रियों होतां पृथिविान
न्यसीधुलियः ॥९॥ स चार्यमान: परमे ब्रामनवाचि-
रुपिरबद्वातातापि। चास्य वल्लं समिपाताय मूखाना
प्र चावां शोचि: पृथिविा सरोचायत ॥२॥ चास्य वेणा
चाजर सास्य भानवं: सुसेही: सुप्राशीक्षा सुहुतः। भा-
लक्षसो चाजरूह सिन्धवोवा रेजते चास्ततो स्तो चाजरा:
॥३॥ बनेरिः भृगदो विष्वास्तसं नाभां पृथिविा भुर्वनस्य
[वर्ष ३२, दिन २४] [[२२] [संव. ३२, सू. २२]

चिन्तक इत्र प्रयाग्यायला मति: कर्म कार्येसु सुभज्जु वह्याते: ||

कृतानानाथ: मात्रसुर्य: वह्ये: भूष सुनुभवो वृत्ते देवम्याचित:सातमे

इंद्राय बने संप्रय: ||

वि चर्यात चूर्तस्वरूप: मवै देवेः

वहीः यावाकारः पृश्वस्मृत: वारः; देवीच: असारत: ||

जा भद्रमाने ्उपःकृः नस्वक्तस्त प्रभेये ग्रास्त: यहीः चूर्तस्य मातराः

सीद्वारं वहीः: जा शुभात: ||

मशुच्यिण्वा जुगुः गीयवी: होतारा

देवान व्रजी: कछे न: याहाः इसे सिद्धे स्राव सिद्धिवस्याः ||

मुष्टि: देवेःूं कर्म्याया होचा महतलेसु भारती इत्यां मर्यादावी

वहीः: श्रीदेवता विकक्षया: ||

वह न: तूर्याम श्रीदु: पुरुष बाजा

पुरुष मनान्तन त्यां पोषाय 

वि स्तुत: पर्ये नाराय: 

नाराय: 

सुभुद्वित देव: देवेःूं नेतिचं: ||

सूर्यवर्त बर्त महली विष्ठाने वजाय बाचाः गाम्बेशपि हर्षे इंद्राय जतन ||

स्वाहाः कुलानि जा गृहि उप हृपानि बीतवे इंद्र जा गृहि

श्रीधि हर्षे लां हुःवे स्वाहे: ||

[२२] [[प्र तथासर्वं नवासर्वं शैलिन चर्यच वाच: मति सहस्रः

सूप वेरे चूर्यं नवंत: य: बलुः भनि: सह प्राय: होता पृथिविः

निव शासीदात चूर्यविः ||

स: जार्यामान: पुरसे विद्वाने तमि

श्चापि: श्चमान: मातरिणे चर्य बलां संह दुहानस्य

सुभान्ने प्र बावा शैलिः पृथिविः चर्यचत ||

चासः लेखाः: अञ्जारं: चर्यां भानवं: सुहस्मार्त: सुह मण्डस्याः सुह धुहत: भा-

मयायस: शैलिः चारति चाकु: न सदावं: चारे: रेजसत: चर्यसत: चाराः

[२२] || ये जारायिषे जूर्गाण: विधासेवते नामां पृथिविः भुवनस्य

129
मन्नना। सचिं तं गीर्भिनिविन्हि स्व चा द्रमे व एको वस्त्रो वर्धेन न प्रजति॥ ७॥ न यो वर्तर अलंकारिवस्च: सेनेव सृष्टा दिया यथाशानि। सचिं तं मस्तिष्किर्ति अवस्थी योधि न शष्णु नस वना न्यौज्जेति॥ ८॥ कुविच्छो चार्मिस्तोऽवस्त्रयो वीसङ्कुसुकुञ्जे। रसुमि: काममार्गं। चौदयः कुविच्छु न्यालिसाश्वे धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ धूमप्रतीक्षे व च तास्य धूषणेद्विंमि सिंच न समिधान चांगेते। इर्धानो वाक्रो विधषेषु दृष्टाच्छु वर्णानुभु नो अस्तेषीमुद्रः॥ ७॥ चार्मिस्तोऽवस्त्रयो धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ कुविच्छु न्यालिसाश्वे धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ ९bagai. ९॥

|| १४१ || १० दीर्घाच्छ चिकित्सः || चापः || चमत्कारः ||

|| १४२ || एति प्रोपीतं बुद्धभी क्षण्योऽभिद्विभिः द्यानं: | शुचियिंशि || धियः || नाशी तथा अवस्त्रेऽविषयोऽया च अपरस्य धार्म प्रथम हं निस्ते। १॥ अभिमृतस्य दृष्टं अज्ञात अनूष्ठान || चार्मिस्तोऽवस्त्रयो धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ युगुः प्रवदा तवलस्य तद्दिष्टः समासार्यवितरित्ता भृत्योऽया च द्यानं च अपरस्य धार्म प्रथम हं निस्ते। १॥ अभिमृतस्य दृष्टं अज्ञात अनूष्ठान || चार्मिस्तोऽवस्त्रयो धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ युगुः प्रवदा तवलस्य तद्दिष्टः समासार्यवितरित्ता भृत्योऽया च द्यानं च अपरस्य धार्म प्रथम हं निस्ते। १॥ अभिमृतस्य दृष्टं अज्ञात अनूष्ठान || चार्मिस्तोऽवस्त्रयो धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥ युगुः प्रवदा तवलस्य तद्दिष्टः समासार्यवितरित्ता भृत्योऽया च द्यानं च अपरस्य धार्म प्रथम हं निस्ते। १॥ अभिमृतस्य दृष्टं अज्ञात अनूष्ठान || चार्मिस्तोऽवस्त्रयो धियः शुचिमातरिकृ तस्या धिया गृहेऽ॥ ६॥
मूम्मानं अविनं तं गीतंभं हिनृहिं स्वे श्रा दसे येकं वस्तेः वरहे॥ ॥

न यथे वर्तमानतादेव स्तुनं सेनां देवं सुस्थि दिष्या यथा श्राहनं अविनं जाने तिनसि अव्विनं भवेति यथा यन्ना बुने स्वन न निन्नं च छुजि $॥ ॥

कुविन नेखु अविनं उचि वरस्य वी असंतं चसु कुवितं वसुमभिं कार्म श्राश्रवंति चोदे कुवितं नुतुज्यात सातेन धिरि सुचिसन्मतीकं तं श्रया धिया गुरुने ॥ ॥

घृंहसंपतीकं वेश्चृतं धृष्टं सदैव अविनं मिर्यं न संस्थानं छुजि इंयानं श्राक्क्क धिदेयियु दीदेय शुक्रं वरङ्गेन उन एने छुजितं धिरं ॥ ॥

अक्कलुकुन्त अक्कलुकुतस्तभिं श्रये गृहिष्ठें ने पायुनभि पाहि श्रृंगी श्रद्देभिं श्राहिपितेभि इष्टे श्रानिमित्तभि परि पाहि ने जाई ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ एति प्रहोताति वर्तं श्रस्य माययं ज्वली दर्शानं श्रुतिपेशसं धिरि भानभिं सुरचं कसंतेदुशिष्याः श्रावृत् यवे श्रस्य

धाम मुल्यमं प्रमृष्टं हि नित्सि ॥ ॥ अभि इशेः श्रृतं दोह्नाः श्रान्नात्म योजी देवस्य सदैव परिस्वृता श्रया उपयस्ये विवृत्त यथा श्रा

अस्वसत्त अधि स्थानं श्राधयत मानभि इशियं ॥ ॥ युगुण्यमं स-स्त्रव्यसं ततु देवं वर् सुमारं अधि विद्वेदिता मिष्य अति

इशे भगे न हयं से अस्सात् श्रा वोजेन न रस्मीन से अर्यसं सार्थं ॥ ॥ ॥ यं इशे इशे सर्वव्यसं सुपलेते सुमारे योजाम मिष्युना संस् श्रोक्ता दिवन अन नास्पतित युवां श्राधवनी पुष चर्म् श्राजरण मारास्या गुणा ॥ ॥

तं इशे हिन्न्यति दीवतं देवं विजेन देवं मारासं जलवे हवामहे धनों अविनं प्रसतः श्रा सं कुलति श्राभिम-नात्मभि वयुनां नवं अविनं ॥ ॥ ॥ तं हि श्रये दिश्यस्य सर्वसं ॥ ॥
वर्ष २, आकार २, वर्ष १५] \[मास १, आकार २२, सूर १८८]

लं पारिशिवस्य पञ्चुपा इव क्वनं। 
एत्यी स यते नूहाती अभिनिश्चिता 
हिश्ययो द्रष्टी वृहिरांशान्ते \[६।। 
चरे जुष्कास्तप्रति 
हयेति तवचो मंदु स्त्वकाल स्वात्त्वात्र नुक्तति । 
चो विषष्टं 
प्रथिज्ञसि दर्शो रसः संकटी बिज्ञानां इव सर्वं \[७।। 

\[९४५।। 

९४५।। तं पृंज्जता स जंगामा स वेदु स चिंकितं दैयते सा 
न्वयते। 
तत्रसिद्धं प्रशिष्टसत्कांसिद्द्यः स वार्षिक्ष शर्स्कं। 
बिश्येस्त्तरितः \[२।। 
तत्प्रत्यक्षं तनिमं विपुर्णस्तिनिग्नितं दर्शितेन धिरुषो 
मनसा यद्यभिषच। 
न मृणधे प्रथमं तान्ताः परं वचोरस्य अर्कां सचते 
अभ्रपितः \[२।। 
तमिन्तांक्तं जूधं तस्मवतिदिवशायेष्कं। 
शुभेन्द्रचंसिते मे। 
पृथिपीतस्सर्वसार्थं विभेष्यस्ति। 
शिष्युर्दर्शनं 
संगमः \[३।। 
उपस्वार्य चरति वद्भारस्त लोको जातकल्पार्ग 
युज्येनि। 
शानि शारः मृणशे निष्ठि कुदे यदी गर्भयुक्तीरं पिठितें। 

\[९४८।। 

९४८।। म् गो अष्टो वनगुरुर्व स्वच्छुर्मस्य न त्थाय हं 
व्य- 
बवीश्युना मलयेयो दिमिधिद्रुं वार्ताचिन्द सूः। 

\[१४६।। 

१४६।। चिमुर्दान्य समर्थम मुष्ट्विकशृद्धा नुनमांविं चिपी- 
स्पतैः 
निष्णमस्ता चरति धृवस्य विषिः दिवं रोंचनार- 
प्रिवारसं। \[९।। 
उषा महाऱ्य अभिबंवकां एने अजवलक्ष्य- 
चित्तज्ञितोष्णाः। \[२।। 
उषा: त्वद् नि दश्याति सानी रहितमो 
अभिसासो अस्य \[१।। 
समान वस्तमम संवर्तिद्विष्णचपभेनू 
वि चरतः 
अन्यसूर्यो अर्धांद् समाने विष्णु- 
भेन्ताँ अर्धिच मुहो धारणे। \[३।। 
धीरांसः पदृ कूबमो नयद्यति ना-
लं पारिशिवस्य प्रभुपादिलव व्याटः रनी ते योते 'जूहती' अभिन- 
धियां हिरस्यां कडीरी' बुहहि: ग्राहाते॥६॥ चाये जुर्षस्वर प्रति चमु- 
हुँँ तर वर्च: मंद्रे सिध्यांस्य सोहुंजात सुश्रुलोऽय: विष्णु: 
प्रतियुग। असि सुरे: गुल: संहवही पितुदमनुस इव धर्म वर्च:॥७॥ २३॥

॥१४५॥ तं पूर्वत स: जगाम स: चेदु स: बिकिवाण देभयते 
स: नु देयते तसिन्स संति प्रक्षिन्तः तसिन्स इत्यः स: वार्जया 
शर्वसः नुभिमिलपः परिति॥९॥ तस्य पूज्यति न सिम्रे वि पृक्षुर्ति 
स्वेनस्य धीरः चतुरस्य मनस्या यत् यायुभीत न मृत् नेत्रिण न 
चर्ये चर्ये चर्ये जस्य सुचते चामर्णु हसिपति।॥२॥ तस्य पूर्वत 
तुर्जुः तं अस्तीति: विष्णु: रेकः नुहुः वर्चिति में पृष्टेण: तनुरः 
गुरसारपन्न वार्जक्तस्य जसिति: शिष्यु: चा श्रुत्यां से रन्ते।॥४॥ स्वस्य 
स्वार्थ्य चर्यति यत् संस्कारारं चतुर्धश: जत: तस्या गुरुम्येनः 
सः चतुर्वि यत् सुरे नापरां तत्र सुरे तत्र हुँ ग्राहि तिन वर्यः: 
अपित्स्वत्त्वः॥८॥ सः एव चर्ये चर्ये काउः। उपस्या चर्ये चर्ये 
न्याय: सारस्य विज्ञान: चार्ये चर्ये चर्ये चर्ये चर्ये चर्ये चर्ये चर्ये 
विज्ञान: मन्येव्यः: अस्तीति: विष्णु: स्वत्सचिह्ह हि सरः॥१८॥

॥१४६॥ विज्ञानोपाय संपादि: रामीं गृहीते अनूने अश्रुं चर्ये चर्ये: 
उपस्या चर्ये निर्दोषस्य अश्रुं चर्ये चर्ये: ज्योंक्ष्य विष्णु: दिव: रोषणा ग्राह- 
पामिर्बार्सी॥९॥ उऽह महान अश्रुं चर्यें एते: अस्त्रयं: तस्ये 
इतः: जसिति: चृत्याः उडौः पट्ट: न दुर्घाति सानो रिहति रुधः 
अश्रुबासाः: चास:॥२॥ समान्यानां वास्य अस्तीति सः चर्यती॥ समिक्ष्यक्षेनः 
वि चर्यति: सुधेस्वे जनपद वृज्यान ममान: निमाने विदेशां 
केतान: अश्रुं मह: दृष्टि।॥३॥ धीराः: पुर्ते कुवर्ष: न्यायति ना-
नां हुदा रक्षमाणा चरुर्ये। सिद्धांतं: पर्वतपर्यंत सिंधुवालिके च भवतुसूर्यो नून। || 4 ||
दीक्षेषयं: परि वालासु जेनये देवायो महो वर्धायो जीवनसे। पुरुष यदानिवूलरूपायो गमने-भयो सघवाय विषयदशिते। || 5 || 94 ||

94. 9-5 दीर्घतंत्रमा चीतयं: चरि: चितुषु च।

94. 9 ज्ञाने तथे सघवाय चायोर्दाशुवायो रिजिता रुपायो उभे यहो के तनये तर्पणा चुतस्य सार्वनार्थकयं तेवा। || 9 ||
बोधा मे अयो सच्चिदो यविष्ट महिंस्य प्रभुतस्य स्वधावः। पी-थंतित लो चरुनो लो गुरूसारी बंदारुस्ये तनवे बौद्धे || 2 ||
ये पायवो मामलेये ते चरे पश्चितौ चरु दुरितादर्शन। रस्कु तान्नवृक्तो विषयतादुर्दिर्सत हिदिप्रवो नानादेशुः। || 3 ||
यो नो चरे सार्वार्थवां चरायुवंतातीवा मर्मीयति बनेने। मंगलो गुह: पुनरस्थो सो च्रृस्य चरुनो मृत्तिका चरु दुर्लक्ष। || 4 ||
उत वा ये संहस्य प्रविष्टान्तते मात मर्मीयति बनेने। चार: पाय हस-माना ख्रुवतमये मायनिन दुरिताय धायीः। || 5 || 96 ||

95=9-5 दीर्घतंत्रमा चीरणयं: चरि: चितुषु च।

95. मयिङादात विरहो मानविरशा होतांत्व विश्वासू विषयक्षेत्रय। नि यं दुधुर्मनुसारो विस्तुव स्वर्षो विचि वर्षो वि-भार्ते। || 9 ||
दृश्यामित दृश्य त्वस्य मन्त्रविवेहंश मम तस्य चाकान। जुर्वाने विश्वान्यस्य कर्माप्सनुति भर्सायणात्स्य कारे:। || 2 ||
निते नितु ये सथने जगृषे प्रशस्तमन्देहिं यज्ञी-यान्त:। प्र सूनेयं गुर्वायं एशान्त्वासो न र्यो राष्ट्राया:। || 3 ||
पुरुषिन दृशो नि रिष्याति जयियाराज्यते तेन चा विभा-वातः। सादायं वातो चरुने वाति शोर्प्रतात्रूरे यथायात्सनामनुः।
नां हुदा रक्षामाया: द्रजुर्वि सिसाक्षांतः परिः सप्तस्यंत सिंधु नारः
एक्ष्यां भ्रमवत सूत्यां नून || 8 || द्विप्रक्षेप्यां परिः काहांसु जात्याः
इश्नां महामहोत जीवसे पुरुषचा यत्र भ्रमवत सूत्य च एक्ष्यां
गामे० महासा विश्वदर्शेत् || 5 || 95 ||

|| 947 || क्रशाते च चापे मुच्छयत: चायो: दुरासु: वाजेभि: चाय-
चुवाय: उभे यत ताके' तन्यि दयाना: च्युतस्य सामनयै रुपयात
देवा: || 7 || बोधे से च्युत चरंतस: यविष्क मन्हितस्य प्रसभृतस्य
स्थानशः पीयतत न: चनु नु: गृहाति शाङ्कारांते ते तन्यि वंदे’ अच्ये
|| 12 || ये पायव: मामतेन्त्रे ते चापे पश्चातः चर्यु: रुकतात चारंकन
प्रसख तात सुश्वर: विश्व पाद: दर्पते: इत रिपकय: न चाह देशु: ||
वा य: सहिष्या प्रसविधान मातै: माती मचयाति हृये च तां: पाहि
स्यामान सुहृत्ते अये मार्कि: न: दु: द्वातय धायी: || 15 || 96 ||

|| 987 || मर्यादित यत: इ० विषय भातिवानहोतां विश्वसे चप्पु
विश्वदेियं नि ये दुहु: मनुष्यांसु विसु हल: न चिम्बे वपुषे वि-
भासै: || 11 || दुरासु: इत न दुर्भार्यत माने: चापिः: चर्युः माम तथैय
चाकान सुब्रह्यत विश्वान प्रस: करी: उपनसुहृतिभरमाशाया काँ-
रो: || 12 || निलेचित नु: ये सद्वे जगृषु प्रवस्तिः भि: द्विपी यज्ञीयांतः प्र सु नरयाः गृहातिः दुही: चारासु: न रथे: रहायाः || 13 ||
पुष्य्दाः दुहु: नि रिपुति प्रभै: आत: रोचे वने: चाय विभासां वां
चात: च्युत: वात: चनु वाति शोचि: चसुः न शर्यः चस्तनां चानुः
1. न ये रिपयो न रिषैयंयो गर्भं संतेय रेषयंय रेषयति।
2. अथा अत्यंत्या न देवनर्मिन्या नियांस ैं प्रवेतो अस्वयन।

141. १-५ दीर्घेतमा चिन्हा: चापिः चिचार्
142. मूहा स राय एतंते पतिदेविन इनस्य चरुंमानं पुद्या।
143. उप प्रर्ज्ञसर्वस्या विधिचित् ११। स यो वृष्णा नर्ता न रो-
144. पोर्त यो् चतोरदमैत्रेयी जीर्पैकतस्य: प्र ब: संसारः चिन्दीत
145. गोणह २। सशा ब: पुरुष नामितिमदैदेवदर्व: कविन्तेन्त्रवा् नाशि
146. दे। सूर्या न रर्कास्त्ताल्मा ३। अभि विजन्ना ची तें-
147. चनानि विष्णु रजसी भ्रुषुवायो भस्यात्। होता वर्जिषो
148. ज्ञान स होता यो विजन्ना विष्णु तुषे
149. वार्ध्योऽबंधुस्या। मले यो चसी सुनुको दुरार्थ ५। ४।

150. १-३ दीर्घेतमा चिन्हा: चापिः चिचार्
151. पुरुष ना दाशाम्तोऽसिरये तर्ब सिंदुः। तोदास्वेय
152. शरस्या चाद महस्या १। बनिनलस्य धुमनिः: प्रहोरे चिररूपः।
153. कदा चुन प्रजिङ्गो अत्यंत्यो: २। स चन्द्री विक्र मले महो ग्रार्थतमो तीति।
154. प्रमेते ज्ञान सनुखु: स्याम ३। ५।

155. १-५ दीर्घेतमा चिन्हा: १ निचः न २-५ निचार्याः १ जन्ती
156. १५६। १ंचर्य न ये शनिम्य गोष्णु गुर्मवर्ष स्वाध्यो चिचार्ये
157. असु जीर्मनम। श्रेष्टतां रोदमी पाजसा गिरा प्रत्य मित्रे
158. यथ व्यव्य पुष्मि-व्यव्य सोन्निः: प्र मित्राः न दंधिये स्वाभुव:।
159. अर्थ अर्थु विद्ययेत गानुमचेत उत्त भुतो वृष्णो फस्यांत्वत्। २। चाच च भृत्यस्विद्यो जनन।
वर्ष २, वर्ष २, वर्ष २०

|| ९३३ || [म० १, वर्ष २१, सू० ९५९

चूँन || ४ || न मे रिपवः न रिपुर्ययेव गमे संते रेखायाः रेखायति

चुँयाः चापः न तूसः चापिशक्य नित्यांसः मे प्रेतारि चाप

चूँन || ५ || ७७ ||

|| ९४५ || महः स राष्यः चा देवते पति दन इन इनस्य चसुः

पुरे सा उप भृत्य चद्रयः विधन इतः ११ || सः य चूँयाः नराः न

रोद्योः चरः सभि चक्ति जीवप्रत्यस्नीः स्म मृ चुँयाः निरा नि

चीत योः २ || सा य य पुरे नामसः चार्दीतः चार्यः कृषि

नभृवः न चायी चूँयाः न रुक्कान्त शतरुः चाया ३ || चायि वि

जन्माः ची योः चर्चानान्ति विशां रजसः भृगुचारः चायायां होताः

विन्दुः चायाः सघोःः ४ || चार्यः सः होताः य य विजः जन्माः विविधः

दृशे वायूयाः चाययाः मरे ५ चायी सूँ तुकः तुदारशः ५५ ९८ ||

|| ९५० || पुरु ना दृष्या योः चायिः चाये तर्व स्थित चा

तोदर्श्यकं द्व शरे चा महस्यः ११ || वि चायनस्य धनिनः मृ

होः चित चरा हरामः ददा चि चार्दीतः चार्दीवः २ || सः

चाद्रः चित्रः मरे ५ महः चार्दीनस्माः ददि चि प्रायमः इतः ते चाये

चुँतुः चायाः स्माः ३ || ७० ||

|| ९५१ || निर्मि न य चायनां गोरुः गृथः मुहः चायकः वित्रिषे

चापसु जीर्णकः चरिदेतां रोद्यीः पार्याशा गिरा प्रतिरे प्रिये

चुँतजः जन्याः चार्यः ११ || यत हुः चित वा पुरुर्मीस्तः सोमाः

निर्मि न दुप्रेषे सुः चायातुः चार्यः करुः चित्रां गातुः चार्दीते

उत चुँत चूः चायाः फल्याः वतः २ || चायः चा भृषनः चित्रबः जन्मे
रॉदेन्योऽप्रवाचने वृषणा दक्षसे महे । यदीमृताय भरणी यद-बैंते प्र होछेन्या शिम्या वीची अधुरे ॥ ३ ॥ प्र सा रितिंसुर या महळे प्रिय छूतावंतावतमा घोषणो वृहत । युजव दिवो बृहतो दक्षमाभुवं गान न धुषुपे युजाये चण ॥ ४ ॥ मही अर्थ महिना वारवृक्षलयो रेखवसुज छा सदर्नेवनतः । स्त्रीति ता उपरताति सूर्ये मा नियुक्ते उष्णसंक्रमीरिव ॥ ५ ॥ २० ॥ छा वाष्पतिये केषिनीरूपे मिच यम वरहत गातुमचेष्टः । अवलक्षो सुरजत पिन्तं धियो युजव विप्रस्य मनननारितायणः ॥ ६ ॥ यो वा यहः श्राश्मानो ह दाशति कविहोऽति यजति मन्नाधिनः । उपाधः त गद्धेयो वीची अधुरमच्छा गिरेः सूर्यमृग गतमस्युः ॥ ७ ॥ युजव यहः प्रस्मो गोरितज्ञत छूतावाना मनसोऽग्र प्रयुक्तिः । भर्ति वा मन्नेन संयता गिरी-संक्रण्ति मनसा रेवदाशाये ॥ ८ ॥ रेवदाशो दाशे रेवदाशाये नरा मादाेरितातित महिना । न वा खावोहरिनीत सिद्धो न देवव पण्यो नानकुमेश्वः ॥ ५ ॥ २१ ॥

१५२ ॥ ९-७ दृश्यमाची चीचचः ॥ सिद्धह ॥

१५२ ॥ युजव वनालिशी पीव्या वंसाये युजवरच्छद्रा संत्वो ह सर्कोः । अरात्तरितमन्नृताति विंत चतुर्येन मिचाचर्ण्या सचेचे ॥ १ ॥ एतचन लो वि चिकित्तेया सलों संतः कविक-शस्त्र चतुर्यावान । चिरित्र हृति चतुरीष्यो देवनिदा ह प्रथ्या चतुर्येन ॥ २ ॥ अपारशित प्रथ्या पहलात्यं काढवा मिचाचर्ण्या चिकिते । गमो भारे भृत्य विद्य चतुर्येन चतुर्येन चिथतेन्त न तारीह ॥ ३ ॥ प्रयंतमिलपरी जारः
रौद्रस्योऽपि सत्यां वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||

यान्त्रिको न विनान्तात् वृषण्या दक्षः न विनान्तात् सत्यम् \nसत्यां विनान्तात् शिष्यां वीषम् \nसत्यां विनान्तात् प्रसा विस्मितः अकुलकु ||
क्रमिकोऽ पर्यायमस्ति नेपरिणितकामांन। क्षनैवपूर्णा विनिनता करानां निवर्ते निमंट्य निम्मत सहस्य धाम || ४ || क्षनि जातो क्षनभीऽगुणी कानितकामाद्या शुभानां: क्षनित्वं शुभं जुगुपुरुषः चावान्। प्रभु मित्रत्वे धाम वर्ष्णे गृहस्त्तेन् || ५ || क्रा धेनानां मास्तेयं मर्यादीऽगुणी यमक्षणसिष्यानुमोचन। पिवो यस्मिन बिनुनाति विग्नानातान्यावासंतरं विविधः षुद्धधेयम् || ६ || क्रा यो भिषावत्सः हृषभजुष्प्रि नमस्ता देवावर्यसा वधुराति। क्षनार्क बलो पूर्णनासु सखा क्षनार्क वृद्धिदिन्या सुप्राप्ता || ७ || २२ ||

१५३ || १-४ दूर्भेत्त्वा चौरंच || बिश्वासयो भिषु ||

१५४ || बलामेघे वां महः सजोषाः हृषभभिमिच्छावलम्बः

नमोबिषं: प्रतिधूषहाः अधार वर्णो संहस्त्येवो न धीमितेनिर्मिति || १५ || प्रस्तुतिविधाः धाम न प्रयुक्तिवात्मिक मित्रचर्वा सुवृत्ति:।

अन्तर्गं यथा विनिर्देशूर होताः सुम्रे वां सूरिन्धरशायांवियन्धन। || १६ || पीपार्थुशेषु गंगात्तिहिताः ग्नानायं भिषावचनम्बहरिदै।

हिनीतं वर्णाः स्वपनस्य रत्नस्य साधुरो न होताः || ३ || उँ वां विषु महाशांतो गाय त्यारं शुरुक्ष पीयपत्त देवी:।

उते नी श्रम पूर्ण: विनिदेशये पारं पर्यं पर्ययं उस्त्याया: || ८ || २३ ||

१५५ || १-५ दूर्भेत्त्वा चौरंच || भिषु:। भिषु:।

१५६ || विषेदते येषी एव विषेदि य मेधच य: पारिवानिविषेदनेत्र रजाशि। यो यशा: भावोऽदुःसः सर्वसंव विश्वकाराश्च:।

धिरोऽयत्ये || ११ || प्रति: प्रभु: कावते जीर्ण मृगो न भोम: कुञ्जरे दिरिष्टा:।

सन्त्योऽहुः चित्र विक्रमणवत्पविरूधिति भूवष्टनाति विर्षा: || २ || प्र अविषेदे भूषेत्रं मने गिरिकिश्तं उत्भास्या वृहोः।

य दुः कर्दौ दीर्घं अङ्गं साध्यने को"
कुर्नीता पथ्यांमसिरनुपदनिपधानमान्यसनेभुपुराखा विसंतता
कसान्य प्रेद्विय सियसां वहद्यास्थ धार्मर ॥

c

"श्रवणं जातं जानभ-नु: स्वामीं कनिश्चत्रत पात्यत्व ज्ञेश्वरानु: अविर्भ अर्थ जुझुपु:।
युवान: प्र मिले धार्म वर्षो गृह्येण: ॥ ॥

c
c

"श्राघ्नेनवं मामस्ते धर्मवी:। श्राबुमिर्य पीपलान सरसन जूझ फिन्न: भिक्षैत वुजु-


c

नानि विधिस्त इत्यसा श्राबुमिर्यां श्राबुमिर्यां अश्वदिति इत्यहेतु ॥


c

"क्रा वां भिषावसा हस्यजुक्तिः नकंसादेशी श्रवसा बुजुवां श्रसार्थे।
बोध पुर्वनासु सत्त्वाः जानार्य वृद्धिः दिश्या सुध्यापारा ॥ ॥


c

"श्रवणेः वां महं सत्जोवाः हृदेभिः मिरावस्थां नमंत्विः गृही: युद्धक्षु यां धर्म यत् वां चर्मेश्व श्राबुमः न पी-


c

तिमि: भर्तिः ॥ ॥


c

"श्रवणं धर्म न प्रशमुंकः श्राबुमि निराकषाः सुकृत्त: अनकं यत् वां विद्रेष्य होतां सुखं वां


c

सूरिः वृष्णी इयुक्त: ॥ ॥


c

"श्राबुमिर्यां हितिः हिनोति यत् वां विद्रेष्य सप्तर्ण स: एक-तार्यम्: मानुक: न होतां ॥


c

उत्त वां विशु मदासु अर्थं: गार्य: च पीपायें देवी: उत्त वां न: श्राबुं पूर्णं: पति: दने भीते


c

पां पर्यं: जनस्वायिः ॥ ॥


c

"विश्वो: नु के वीषांक्ष वा पोर्च: वा पारिवानि विन-


c

समे रजासिः याः श्राकचायत उत्तरतं तस्मय दिशु चन्द्राय:।


c

चेप्पा उर्हुगायाः ॥


c

"मद्व तत्व विशु: स्वामे वीषांक्ष मुग: न भीम:।


c

कुचर: गिरिदिखा: यस्य उर्हु चित्त: चित्त: चन्द्रायः एकः।" ॥ ॥


c

"विश्वावें चार्य एत वां महं गिरिदिखाय: जुशुगायाय वृषें व: इदं दीर्घी प्रसंतन सदास्य एकः।"
विभिन्न स्थानोऽनुसार अनुवादः -

III

यथा पूर्णमयै भूमिवा पदावानातः

स्थायियमात्मा स्वरूपं मर्मितं।

येन विधातेन पूर्णिवीमुक्त ह्याएव

मेधे कृपायते भुजनानि विषाणा।

IV

तदस्य प्रययमभि पार्शवः

स्वरूपं नयो वर्ण देवयो नर्मितां।

उद्देश्यस्य यहं बृंहुजा विषाणा।

पूर्णसे परं परं मधु उच्चसस्यः

तत् च वानस्युष्मसिः

गमती रथं गायो भूरिष्णुगा चयासः।

अष्टादश तदुत्तरायस्य

वृषवः पूर्णसे पदर्मव भवति भूरिः

V

II

III

I

IV

III

II

II

I

II

III

II

III

II

III

II

III

II

V

III

II

II

III

II

III

II

V

III

II

II

III

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V

III

II

II

III

II

V
विद्मले चिनुभि: इति पदेनि:।
यस्माः पूर्वा मधुना परञ्चनि
शक्तियमाणा स्थःगण मरदि: यः ।
जु: चिनुभातु: पृष्णि: उत चा
एके दुहार पुरुषानि विन्या||
तत: एस्य मियं चावि पार्ष:।
संगमाः नरः यर्ष देववर्यः मरदि: उर्द्धक्रमवः: जिबधु: दल्या
विष्णुः: पुरे पुरे सबः जल:।
पू: ता वासुनि उर्मसि
रमी यर्ष गावः भूतिरऽयुग:।
स्मयः: सर्वं सर्वं तत: उर्द्धगात:।
स्यं वृष्ण: पुरमं पुरे सर्वं भानि: भूति।||

व: पार्वती श्रंचः: धियाद् गच्चे महे बुद्धाय विशालेः।
च साचेत्या या सानूनि परा ताणानां श्राद्धम्य: मह: तथा त:।
शरवे-तान द्व साधुना।।
लेष्ष इत्या संस चारं श्रमिः सारे। इद्राविभा
विष्णु मुन्तक्यः वा उश्यति या सत्वायो प्रतिशठीयमानं इतः
कृष्णानोः: साल्कु: असनां उर्द्ध:।
त: य वर्धिति महिः एस्य
पीरस्य निमातारा नयति रेतसे भूजे द्रशंसति पुच्छः। चवरं परं पितुः
नामं नृत्यिः श्रावी रोचने दिवः।।
तहस तस्तः इत एस्य पीरस्य
गृणीमासि इतस्य चातुः।
श्रवणमस्य मी-हुः। य: पारिवर्धानि: निमिः।
विनिः: इत्य विगाः: मभ: उर्द्धमिन्ति उर्द्धगाताय जीवसे।।
बः इतः एस्य क्रममेऽः स्त्राः: हरे। एस्य: सहस्वायम् महे: भुदायातिः
तृतीयेः एस्य नविः: आ रुपेष्टित चर्यः चुन पत्रव: पाश्चिः।।
चतुर्मभि: सायह नवपि च नामसभि:।
चतुर्मभि: च चं न बृहत र्यात्तीन चावी
विपत्त बहृहत्वष्ट्री:। चिनिस्मान: चारंभि:।
यवं चारुकुमार निर्वि प्रति एती एतादस्य:।||

भवं मिष्ट: न मेष्य: पुन: साँसु: विनिः: विनिः: युवेऽ:।
जु: सम्मते: शर्यं ते विष्णुः विद्याय चित्त सर्वे: वृषाः।
यक्ष्यो राधो हविष्यता। १। यो पृथ्वियां वेष्ये नर्वियस सुम-झाराये विषये ददाशति। यो जानतमस्य महतो महि ब्रजसेदं कविंदं यज्ञेऽपि विविधक्षण। २। तमु खोलारः पूर्वि यथा विद्ये खुच्यां गर्भे जनुषां पिपतेन। अश्वं जानतो नाम चित्रिकचन सहस्रे विषणु सुमति भजामहे। ३। तमस्य राजा वहुङ्गामभिन्न अथु सर्वं महातस्य वेष्याः। दाधार ददामुन्कमहन्दिवरे विश्वे सविक्रिया च बुधयं। विषये ससर्वां यज्ञपिपणिः। ४। छो विवायं सत्यायं देश्यं इत्यायं विषये सुपुत्रे सुकु पसे। वेधा छो जनित्रित्तिधेषु आर्येन्तस्य भागे यज्ञमानमार्फतते।

॥ ५ ॥ २६ ॥ २९ ॥

॥ १३७॥ १-६ दीर्घकाल चौथमः। १-८ चविंनी। ३-८ वननी। ५-६ वन्दुः॥

॥ १३८॥ छो जनित्रित्तिधेषु उदातिते सूर्यो भुपा पार्थ पुराविन्दा महान्वो चचिष्या। आयुक्तसामभिन्न याति रथ दक्षिणाविकृत्वं संवित। ज्ञानार्थक। १। यहुः जापे वृष्णामभिन्न यथा घृतेन नो मधुना चच्चचमुखस्त। अहसासकं हल पुराविनं जिन्वां च वेश्यं धनं भुर्वसाया भजेमहि। २। छो विवायं चित्ती तु मंधुवाहिनो रथो जीर्णायो छचिष्ये नेलोपतु सुदृढः। वित्युपरे नष्टवा विष्णिसेनवा यं न छो वंध-पदिपते चुतुष्ट्वोरे। ३। छो न उजी वहतमभिन्न युवं मधुमत्या नः कर्मध्या मिछिलं। अयुक्तसारं नी राक्षसिः मृदुः सेधं बेन्यो भर्तं सच्चुभुवं। ४। युवं हो गर्भे जगतीपुणः धनयो युवं विशेष्यु पुरव-नेष्टं। युवसंवि च वृष्णामधुपः च वनस्तार्फितामिबिवया। ५। युवं हो छो भीष्मजा भेषजामिबंधो ह रथायुषयं। ६। २७ ॥ २१॥
[137] [137]

यस्य च रामस्य हृदविषंत्या ॥२॥ यो पूर्वीयं वेधसेनवरीयाः यस्माते
स्मानन्ये विषंते ददाशति यो जातेः स्या महतः महि वर्षत सः
इति कं च वर्षा नि: युज्यं चित्त स्या चातुः ॥२॥ ते जं होताः
पूर्वं यथा विदु चतुर्स्यं गभे जनुशा पिपरते स्या स्या जानतः
अनं चित्त निबुक्तन भवते ते विषोऽसुक्तारे भजामहे ॥३॥
ते चार्यो रज्जा वहः ते चार्यिना चातुः सचतं मार्त्यस्य वेधसं
दापाणे दृस्यं जन्तुत्तम स्या: सवर्डे वर्जे च चित्तुः सतित्वाने
आप्तकृप्ये ॥४॥ चा यो: विवार्यं सुचार्यां भैरवं: इद्द्रयं विषुः
सुज्जैटे सुकृतस्तरः वेधः: चर्मित्यं चित्तस्थाय: चार्यं चतुर्स्यं
भागे चर्ममाणे स्या च चार्यतं ॥५॥ ॥२॥

[138] [138]

चार्यिन्दृच्छिका चार्यं: ज्ञ: उत्ते यृति सूर्ये: वि उषा: चंद्रा
मही चार्यं: चार्यिनो चायुक्ताणां चार्यिना यादने रथः प्र चार्या
वीत्यं द्रष्टे सविता जग्नत पूर्णकः ॥१॥ यत् सुर्यामेव: वृष्णयं चार्यिना
रथं घृतेन न: मधुना चार्यं उक्तते चार्यायी ब्रह्म फूतनासु ज्विर्यां
चार्यं घने भूर्भुसार्यं भजेमहे ॥२॥ चार्याभुत् मिश्रो: भैरवं: मधु
वाहिन: रथं: जीर्णः चार्यिनो: यात् सुतुः सित्वधुरं: मधुवावांसिद्धसीण: भवने: न: स्या चार्यं मिश्रो विषपरे चनुः: परे: ॥३॥
चा न: जीवं वहं चार्यिना युर्वं मधुवासया न: कशंया मिशित्
क्षमां प्र चायुः: तातिरि: नि: रसायन दुःखाः वित्यं रशं: भवतं सचारः
भवतं सचारः ॥४॥ युर्वं हृ गभे जळन्तीयु धार्यं: युर्वं वित्यं भुवनेनुष्टं
संतं: युर्वं चार्यिनेन च वृष्णिती चार्यं: च वनस्पतिन चार्यिनी ऐतिहायशा ॥५॥
सुर्वं हृश्चार्यं भिषजां: भेषजेवशी: चार्यों हृ स्यः रूपाय: रूपायमेवीः: काण: हृ
क्षम्यं काणियं: उपयाया: च हृविषयानं मनस्तद्वदाये ॥६॥ ॥२॥
॥ १५८॥ वसू स्त्रा पुरुषम् पुफ्तं रुध्यात रुष्ट्स्तां नो वृष्णाग्निभिः।
\( \text{द्र} \text{सा} \text{हू} \text{यद्रे} \text{क्षां} \text{श्री} \text{चख्यो} \text{वा} \text{म} \text{वालसापे} \text{श्रीकवान} \text{मिल्ली} \text{॥} \)
\( \text{को} \text{वा} \text{दाशातुस्मतेः} \text{चित्वै} \text{स्वू} \text{यहेचे} \text{नर्मसा} \text{पदे} \text{गी} \text{॥} \)
\( \text{जिगृहसे} \text{रेवती} \text{पुरुषी} \text{कामस्येव} \text{मन्यसा} \text{रहता} \text{॥} \)
\( \text{युक्तो} \text{हू} \text{यथा} \text{तीर्थार्ये} \text{पेशवे} \text{मधे} \text{चरसौ} \text{धार्ये} \text{मुखे} \text{॥} \)
\( \text{उप्य} \text{वाचवे} \text{शरणे} \text{गमियं} \text{शुरी} \text{तम्रम्} \text{पुतर्यदिरीके} \text{॥} \)
\( \text{उपस्तल्याने} \text{चक्षुस्य} \text{मासिने} \text{पानिचिस्ती} \text{वि} \text{दुर्गां} \text{॥} \)
\( \text{मा} \text{मामेधी} \text{द्वे} \text{तयत्यत्थिनि} \text{धाक} \text{मा} \text{यथा} \text{बुद्धब्रजि} \text{कार्यत} \text{क्षा} \text{॥} \)
\( \text{न} \text{मा} \text{गर्भाचे} \text{मातृत्वा} \text{दासा} \text{गर्भे} \text{सुसंपुस्तमवापु} \text{॥} \)
\( \text{शिरे} \text{युद्धस्य} \text{चैतन्य} \text{वितल्यस्व} \text{दास} \text{उरे} \text{अंतासवपि} \text{ग्य} \text{॥} \)
\( \text{द्वे} \text{तत्त्वसा} \text{मामेधी} \text{जूनूषादिर्देशे} \text{युगे} \text{॥} \)
\( \text{सुपार} \text{मधे} \text{गृही बुदा} \text{भवति} \text{सार्यनि} \text{॥} \)

॥ १५९॥ १५९॥ \text{प्र} \text{धावां} \text{वही} \text{शृंगिली} \text{सहोतावृषा} \text{मही} \text{सुखे} \text{विदंशेखु} \text{प्रचेतसाः} \text{।} \text{दैवं} \text{भर्मेयं} \text{दूरपुरे} \text{सूर्दसेत्या} \text{निया} \text{व्याषीशी} \text{प्रभृत्वत्} \text{॥} \)
\( \text{यु} \text{नस} \text{रे} \text{पितुरुत्वो} \text{मनो} \text{मातृ} \text{मेही} \text{स्वतत्वस्तदविमानि} \text{।} \text{सुरेतसा} \text{पितारा} \text{भूम} \text{चक्र} \text{मुखु} \text{मन्याया} \text{मृतृमन} \text{चार्यमिनि} \text{॥} \)
\( \text{ते} \text{सुन्व} \text{तस्पं} \text{सुदर्दो} \text{सही} \text{जिन्दुमातरा} \text{पूर्वे} \text{चिपचिपे} \text{।} \text{स्त्यां} \text{तथे} \text{सही} \text{जगत्तच} \text{भृमेंशी} \text{पुष्कर्या} \text{पाष} \text{पुरस्यायाविनि} \text{॥} \)
\( \text{ते} \text{माध्य} \text{मनो} \text{सति} \text{सुध्रेत} \text{सही} \text{सयो} \text{मियुना} \text{सतोन्यासा} \text{।} \text{वर्य} \text{नमस्ते} \text{तेनुमा} \text{संन्य} \text{दिवी} \text{संगु} \text{अंते} \text{क्यां} \text{सुदर्दे} \text{॥} \)
\( \text{तद्धरे} \text{सह} \text{सतिनुभीचायं} \text{वर्य} \text{देवल्ये} \text{प्रस्वे} \text{मन्या} \text{॥} \)
॥ १५५॥ वसूः हुद्रा पुरुषांत्नू हृदर्शनं दृश्यन्त न: वृत्तां वासनें कामर्याः प्राणां प्राणां अस्साधनं चारितं वानि: जाती॥ १॥ कः भवो दाहवत सूडतायें चित्र ज्ञाति यस्तं यत् धेेभेेनि नरसाति पदे गो: जिज्ञाति: चारितं रेवाति: पुरुषाः कामर्याः

॥ २॥ युक्तं ह यत् वा ताप्याय वेकः चिन्तं मय्याः कार्याः धारिः पुजः उपर्य वा कार्यं शरारा गतेये न्युर्जः न सर्वम् प्रतिपत्तंमय्याः एकः॥ ३॥ उपर्य: शुद्धिः: चारितं उद्धेष्ट मा मान देवोऽपि विदुर्गः मा मां यथा: दानकय: चित्तं धातः प्रयः यत् चार भूष्य तमनि खार्दितं चार॥ ४॥ न मा गत्तं नर्मयें मानमुक्तमयें दासये: यत् चार सुसमुखतं हृदवाचार्यः: शिरेऽय यत् चाय चैतन्य विनुक्तस्तं स्वाय दासये: उर्य: चाती चैतन्य ग्रहः॥ ५॥ दीर्घः

॥ १५६॥ प्र द्वाराः सूद्रे पृष्ठीवं भृतवः महीः सुभे चिन्तं हुद्रे प्रक्षेतसात देवेभि: ये देववपे दुःसस्तता रूपं थिया खोशालिः प्रभूर्वसत:॥ १॥ उत मये पितुः चादुः मन: मातृ: महीं

॥ २॥ तेस दूनवया: सूरस्सर्व: सु-

॥ ३॥ तेस माती: सूरस्सर्व: सु-

॥ ४॥ तेस माती: सूरस्सर्व: सु-

॥ ५॥ तेस माती: सूरस्सर्व: सु-
चौऽ४. चौऽ३. चौऽ२. [म०९.चौऽ२२.सूऽ१६९] ॥ १३५॥ श्रुऽभे ् चावासृष्टिः शुचितुनाः रविः पर्वस ् बसुरभि ् शालः रिन्न ॥ ५ ॥ २ ॥

॥ १६०॥ १-५ श्रीरंभना चीरचे ् चावासृष्टिः श्रवती ॥

॥ १६०॥ ते हि चावासृष्टिः शिवश्वेप्तं स्तूतावि ् रजसो धारणके ् विसंगन्नी धिष्ठे ् भानिर्यते देवी ् देवी धर्मेशा सूऽभे ् भुवि ् ॥ १ ॥ उत्तरिः सा महंती ् असबता ् पिता माता ् भुवनानि रजसं ् सुपृथीम् ् प्रेषे ् देवी पिता ् बलस्माभि ् शुभेरवासं ॥ ३ ॥ स वर्गः ् पुष्पः ् पिन्नः ् पविं ् चवान्युनाति ् धीरे ् भुवनानि मायाः ् पनेह ् च पुष्पः ् प्रवेशं ् सुरंतिः ् विशाखां ् मुखः ् पयो श्रवस्य दुःखतः ॥ ३ ॥ चारम् ् देवानां ् मपसांमपलमो ् यो ् जजान ् प्रेषे ् विशर्षभुवा ् वि ् यो ् समे ् रजसी ् सुक्तरुऽवारो ् सक्तेनिः ् समानते ॥ ३ ॥ ते नो ् गृहानते ् महंती ् श्रवस्य ् चारम् ् चावासृष्टिः श्रवस्य धाराधारिः ् समन्नतवात् ॥ ३ ॥

॥ १६१॥ १-१४ श्रीरंभना चीरचे ् चमुन्न ् १-१३ वजसी ् १४ विचुप ॥

॥ १६१॥ किमु ् चेष्टः ् किमु ् यविषो ् न ् ाजर्ग्नकर्मिः ् येति ् दुर्गाधाराधितिः ् न ् निषिद्धम् ् चम्स ् यो ् महाकुलेः ् ये ् धाः ् तुदुः ् श्रूतिमूर्दिम ॥ १ ॥ चारम् ् चुन्तुरसृष्ट्युतं ् तहूऽ ् देवा ् चन्दुऽवान ् श्रांगमं ् सीर्यन्ना ् यत्रवा ् चरित्यर ् सर्वं ् दुर्विषयांशि ् भस्विषय ॥ २ ॥ श्रांग दूरेतां ् प्रस ् यद्रवीतिनाश ् कलों ् रक्ष ् उत्तेह ् कलों ् धेनुः ् कलों ् मुष्यशा ् कलों ् ह ् तानिः ् भावतुः ् च ् कृत्तेस्मस्ति ॥ ३ ॥ कृणुऽवासं ् चहवलद पूर्णतं ् बेतभुवाः ् स्य ् दौरो ् न ् ाजर्गन ् ् युद्वायस्यमावताः ् कृत्तानार्दिशाः ् प्रासंत-
महे श्रस्य श्रवापुष्पिशीः सुभेच्छनां रूचि पूर्ण वरुणमातं
शृणुदारिवन्न ॥ ५ ॥ २ ॥

॥ ९६० ॥ ते हि श्रवापुष्पिशीः विष्टत्रश्चुभुवा चृत्तचरीः
रजसः धार्यतत्संबवीः सुभजनमनीः पिष्टीः चंततः ईयोऽरेवः देवः
महिः सुभेच्छनां रूचि पिलमेः सुभुवनानि रूक्तः सुभधृष्टे च शुभुषणः
न रोद्वतीः पिलमेः यत् सी च्यभि कृपिेः श्रवासयत॥ ३ ॥

॥ ९६१ ॥ चर्च देवानां चर्चसी चर्चनमः यः ज्ञानं रोद्वतीः विष्टत्रश्चुभुवा वि यः समे
रजसीः सुभधृष्टे ययः चर्चसीः स्वेषस्मेनभि से च्यानुः
ते नृष्कान्ते महिः महिः चर्चः चर्च श्रवापुष्पिशीः धार्षशः
वृहत् चेन्न च्यभि कृपिेः तत्तनोम विष्टहां पुनायः स्रोतः चारः
सं दुर्वतः ॥ ५ ॥ ३ ॥

139°
नि ज्ञाने ॥ ॥ हन्मां ज्ञानों इति तद्भव यत अर्थवीत चर्मसे ये देशकर्पणं ज्ञानिताय: ज्ञाना नामानि कृपैते सुते सच्चा अत्थे: ज्ञानं कुल्या नामानि: सप्ताह ॥ ॥ ॥ईद्ध: हरीश्चुरुझा चार्णिता रघु: ब्रह्मचर्य रघु: विभुधा विभुधा: देवानं वर्गं वर्गं सुदर्शनं: विजय्यं भार्गवं ऐतति ॥ ॥ नि: चर्मवेद: 

गां ज्ञानोरित धीतिः मभि: या जर्ता युवशा ता ज्ञानोरित अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अवधोर अव�
॥ ९६२॥ मानों मिष्ठों वर्षों चर्मामुर्दिः क्षतिकृत्य नाश: यद्विषारिजयो देववंशस्य सन्न: प्रवृत्तां मोऽ विद्धवे वी-थे चित्रित। ॥ २१॥ यदिच्छिन्ना रक्षसः प्रार्धतिः राति गुरुः भविष्यते मुख: नयिति। सुप्राप्तज्ञे मेघविभवायः देवापूर्णोऽन्यम्येति पार्श्व: ॥ २२॥ एष्ट चारम् पूर्वो भ्रेष्ण: वार्णिना पूण्येऽभगोऽऽन्त्येऽवि-स्थे स्वेत्यथा। अभिमुद्गीय यद्वरोऽक्षरमवेता लहिदेन सौज्यवासायं जी-न्यत्ति। ॥ ३३॥ यदविषयं निश्चये देवायां निर्माणोऽरुणा: पर्यायं नयिति। च्छावो पूण्य: चन्द्रमी भाग अन्ति यहं देववर्य: प्रतिवेदयत् चम्ब: ॥ ४४॥ होतायुध्युक्तार्यस अभिमुद्गीय याँक्षेप उत शंक्त: सुविप्रा। तेने गुज्ञेन स्वरंकृतेन स्वंदेश: व्यायं च प्राप्तम् ॥ ५५॥ यु्म- पवस्त्र: उते ये यूँपायाहासुः ये अश्वमुपाय तपस्ति। ये चा- वेते पर्चनं संभल्लतः तेषा मविलिष्टने हनुतः ॥ ६६॥ उपे प्रा- गालसुमनुषेण्य सवाय म्य देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः। चन्द्रवे- वन्तिरूप्रवीच्छेऽसिद्धापि मनं देवार्यामाशा उपे वीरत्पूर्णः।
हि निद्रिस्यां रेख्यासा प्रांत्यत्त्य याति गृहीतां मृत्यु: नर्यति सुध्रां च ज्ञ: वेदं विष्णुस्व: इत्यर्थः पृष्ठो: प्रियं चारुप: एति पार्थ:। ॥२॥ पृष्ठ: पुरोऽचारोऽनुष्ठान पृष्ठः भागः: नीयते विष्णुस्वः चाभि: प्रियं यतु पृष्ठ:।

हि इत्यथि सूक्ष्यः: देवः यानि: सि: मानुषः: परिश्रन्यति सर्वेऽपि पृष्ठः। प्रथमः: भागः: एति पार्थोऽदे येव पृष्ठः। ॥४॥

हेतु यद्यद्य: प्राणः: साधवः: आविष्कारः: परित्वादेव यानि: उत्तरः सुध्राः सुन्त्रिमः: तेन यथ्युतं सुध्रा संरक्षणं सुध्र इत्ये वृक्षार्यः। ॥५॥

युधिभवुष: उत्त ये युधिभवुष: चतुराति ये उत्त युधिभवुषः यूहाः च तस्याः यथाविन्ध्यः न: दुन्यः। ॥६॥

उप: प्रभागः सुर्यादि ने सूचावति मने देवानन्य: चाशः। उप: वीरं पृष्ठः: अनु एन: यमः: चास्य: उद्वते देवानन्य: पुष्टे चृकृम सुध्रा बर्यः। ॥७॥

यव: चास्यस्व: चाबरः: महिष्याः काश: यहं अन्म: स्वर्य: स्वाधिः प्रसंस्ति चास्ये तुर्य: सवं तस्ते चारुप: देवेशु चास्यः। ॥८॥

यव: चास्यस्व: चाबरः: महिष्याः काश: यहं अन्म: स्वर्य: स्वाधिः प्रसंस्ति चास्ये तुर्य: सवं तस्ते चारुप: देवेशु चास्यः। ॥९॥

यव: जव: उद्वश्य सापेक्षः वाति: यह: आमस्य: चाबरः: गुप्त: चास्ति सुध्रा कृष्णः ततै: शान्तिः: कृष्णः उत्त मेधेऽपि गृहास्तेष्प: पर्यः। ॥१०॥

यव: ते गार्भान्त: सारिण: प्रशस्यानात: चाभि: सूर्य निदाहतस्य चावः:।

धार्मिक मातृभूमिः क्राः स्थिष्ठः मा तृप्येषु देवे: ये: तस्माः।
हीं रातमंतु ॥ ९१ ॥ ये चारित्यं परिप्रेयतिः पञ्च व इंमाहुः। सुरभिनिःप्रेति । ये चारित्यं मांसविश्वासुपरतं उत्तो तेषां-
भिगृहितती इन्द्रपुताः ॥ ९२ ॥ जबीक्षां मांसवरुण्या उखाया
या पाणिति यूषा भुसेर्वनानि । ज्ञायायारिधाना चहुः-
शामार्का: सुना: परि भूष्यवर्ष ॥ ९३ ॥ निक्रमां निषेधन
विचारने यह पृढःशर्मानंतः । यह सपो हन्तो घासि जासां
सवें ता ते नान्धी देवध्रुववंतु ॥ ९४ ॥ मा लाविशेषयीहृषु-
गंगिरमोका भाजलियिं विनिः जिन्यः । इन्हं वीतमाहितृते वर्ष-
रकृतं ते देवाः प्रतिः गृहाण्वर्ष ॥ ९५ ॥ यद्यां यवसर्वसंपत्ति
उपस्तूष्यत्वर्धावतः या हिरण्यायिः । सदनमार्कां पुढःशर्मां
ग्राम्य देवध्रुवाः यामार्यति ॥ ९६ ॥ यह सादे महसा भूष्यतस्ता
पाणियाँ या कान्या या तुतोदे । सूचेवः ता हृणियो अध्येषु
सवें ता ते ब्रह्माण्व सून्यामि ॥ ९७ ॥ चतुर्बिंशशान्राजिणो
देवध्रुवोपश्रेष्ठवर्ष स्वर्धितिः समेति । सविलं गाचा
वयुनां कृष्णोत पाणिस्तुलुपुष्या वि दशः ॥ ९८ ॥ एकसन-
स्तुर्वस्या विश्रालता या यंतारं भवस्तरं चुनु । या ते
गार्गा शामान्त्यथा कृशोरिः तता मिंढान्य म जुहोयमृथिः ॥ ९८ ॥
मा वा तपरिय श्राब्धायं वर्षति स्वर्धितिस्वर्धितं तिं-
पिष्येः । मा ते गृहुरविश्रालतिहाय छिद्रा गार्गायूसिना
निष्पूः कः ॥ २० ॥ न वा उण एटेन्यं र रूपसिः देवः
इदेवती पथिमति सुनोभिः । हरीं ते गुज्जा पृव्हाती अभूतामुच्चास-
श्वाकर्जी धुरी रास्न्याः ॥ २१ ॥ सुगर्य नो नानाजी स्वह्वाँ
पुष्यं: पुष्यं जत विन्यापुष्य रचिः । अनालंकार्य नो अच्छिन्त:-
कृष्णोऽनु णुं नो अच्छी बनतां हिरण्यामि ॥ २२ ॥ १० ||
न्दस्येण रात्रि अस्तु ॥ ९५॥ ये वाजिनेन परिपर्ययति पक्षेः यें हि आहुः तुषा भिनः निवास ते च चावैति मांससमिष्टाः उपस्थापति उत्तोऽति तेषां चात्रिदगृहिः निवासितः ॥ ९६॥ यद निषेधानां मांसपचयः उपायाःः पार्श्विकं दृश्यति भूषा तुषे तुषानिरूपस्त कृत्यं च पहिन्यं च चा वैति यह च पुष्पी यह च पुष्पिस्य ज्यासाम चंत्रा सुना स्त्रियाः परिभ्रमिति चार्थि ॥ ९७॥ निषेधानां निषेधानां विचारिते वति च पहिन्यं च चा वैति यह च पुष्पी यह च पुष्पिस्य ज्यासाम चंत्रा सुना स्त्रियाः परिभ्रमिति चार्थि ॥ ९८॥ माला चार्थि यह चाहिँ धुमगतिः मान हस्तानि शारीरिचन्द्रित चार्थि चन्द्र चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री यह चार्थि चन्द्री

142°
यदादेः प्रथम जार्यमान उषान्तंसुत्रयातुत वा मुरीप्रेषात्। चेन्नस्य पञ्चां हरिक्षास्य वाहू उपस्तुल्यं महि जाते तेन जार्तेण ॥ ११॥ यद्येन दृष्ट हिन्दुयुंगिदं इत्या प्रथमो सङ्ग्राहितत। गंधर्यों अन्य राज्यं श्रान्नंगुः-शाशुराद्यं वसवो निरंतर ॥ २॥ चास्य यूषो चास्यान्तियो चार्वेचासिं चिस्तो गुहोन गतेन। चासि सोमेन समया विपूल आहुले चीचि र्दिवि बंधनानि ॥ ३॥ चीचि त चाहुद्रिवि बंधनानि चिय-मनुष्यं चीयंतं समुः। उतेर्विषे वर्तवान्तस्ववेवच्छा तथा चाहुः पर्यं जनिष्ठ ॥ ४॥ हर्मा तेन वा जार्यमानजानानीमा श्रीफान्ना सन्तुनिनानथान। चर्चा तेन भृद्रा रंग्ना ओपस्यं- यस्य या अमिलकृति गोपा: ॥ ५॥ चालामान्तेन मनन-राक्तजानामवो दिवा पृत्यां पत्तं। चिरों ओपस्यं पृथिवि: सुगोभिरेषुगिर्जमानं पतिचि ॥ ६॥ चर्चा तेन स्वपन्थमनंपतपरं जिरीमान्यमानिं चाप पदे गोः। यदा ते मन्तो च्छ्रुि भोगमान- न्दाप्तपरितृष्ण चोरधीघ्रीतजः ॥ ७॥ च्छ्रुि ला रशो च्छ्रुि मयों जार्तेनु गावोसनु भरं: कुनिनाः। च्छ्रुि वातासुरवं भृक्ष्यं सम्पूर्णानु दिवा सम्बिरे चीचि तेन ॥ ८॥ हरिक्षाण्गुंगोः चास्य पादा मनोजावा चार्वं इत्यं जार्तेष। दिवा इदेम हविर- धोमाययो अर्थात प्रथमो सङ्ग्राहित। ॥ ९॥ द्विद्विता: सिलिं- कामभयास: सं भूतासो दिष्टासो चाल्योः। इसा इव चेतुिशी चंतंते यदानिपुनः दिष्टासोऽऽ्। ॥ १०। ११॥ तत्र श्रीरं पत्मय- च्छ्छ्रवितवं चित्रा वाता इव ध्रुवी-मान्त। तत्र भृजुर्ग्नाति विचित्रता पुरुषार्कशेः जमूंनरायण चर्चति ॥ ११॥ उपमादास्तरने वायु-
\[\text{वर्ण \text{सूक्ति} 963} \]

यत्र श्रृंखल: प्रथमं जार्मान: उत्तर: यन समुद्रः
उत्तर: उपस्थं पुष्करं हरिणस्य बाहु: उपस्थं सूरंतं महिं
झातं ते छावनं। 

गुणनं दुर्लं धितं: एन: छायुनकं: इंद्र: एनं
प्रथमं: छायं छायं गंधर्वं: छायं राजस्या: छायं नारस्य: सूरंतं
छायं बसं: निः छातं। 

चसिं यमं: चसिं छादितं: छावनं,
चसिं धितं: गुणनं वहनं चसिं सोमेन समयं विद्यौः छायुः
ते चीर्चं तु दिवं वंडानारि। 

चीर्चं ते छायुः दिवं वंडानारि
चीर्चं छुप्सु चीर्चं छातं। समुद्रे उत्सर्व: वेएः: इंद्रिः
छावनं ते छायुः: परसं जुनिनं। 

इत्समा ते बविज़न सव- 
स्माजनानि इत्समा शुपानां सनितः: निज्ञानानि: छायं ते भुतः। 

शुपाना: सवस्यं सुतस्यं या: छायिं रक्षितं गोपा। 

इत्तमानं ते मननं छारायं छजांना: छायं: दिवा पत्यतं पतलं परिवं चिदं: 
सवस्यं पुष्चितं: सुदपेनीं: चरिकुदं: जेहमानं पृविः। 

छायं ते कृपं उत्तस्म छापस्यं जरिक्षा: इत्स: चा पुर्णे गोः 
युदा ते मतीं: चनुं भोगं छात्रं छात: इत: यस्तिः: छाेवर्षी: 
छाजींगः। 

चनुं वा रषं: चनुं मयं: छावनं चनुं गावं: चनुं 
भगं: कृतनां चनुं छाेतां: तव सुखं इंद्रुं: चनुं देवं: मुमरे दीर्घं ते। 

हिन्सकं मुङ्गं: छायं: सवस्यं पार्वतं: मनं: सहवं: जवं: जवें: इंद्र: 
छासस्य देवं: इत्स: सवस्यं हरिं: सवस्यं छायं य: 
छावें प्रथमं: 
कार्येत्त छावनमं: रिगितं सालं: सवस्यं सक्तिः: मधकमास: से नू- 
रेयास्मास: चिरागास्याय: हेसां: इंद्रं चरिकुदः यत्ते यत: चार्षिः 
सु: दिवं चर्यं चार्षं: सालं: ॥ ९०॥ ॥ 

तव अवरिं पत्रा: छर्वनं तव 
रिवं वार्तं: सरिस्ने छर्वनं तव 
शुर्गांधिः विविषितं दुरष्ट्वा 
छायेशु: जम्बुरा: चवर्ती। ॥ ९१॥ उपः पर स्नाता शरसं बाजी
सन्दीपनानि संस्कारं कर्मविशिष्टाः। ।

रुपोऽनीयं नामनिरन्तराः पुष्पाकवयं यतं रेशा: ॥

उप प्रागुपातरस्य सालिकशयानां कादा पितारे मात्रः। क्रिया देवयुक्तं हि गृह्या क्रिया शान्ते दुःखसु वायव्यां ॥

निरन्दानी चक्रमज्ञेणन्यं यथेष्मा विषा भूवनाधित तस्युः।

इच्छा राज्यपथिः ये सत्तृस्यः सामवां सत्तृस्यः सामस्याः। साम स्वसर्वि क्रियाभि संन्यस्तं च निहित तस्यां नामम्।

को देशविश्व प्रवेश जायुक्तमक्षयस्य यदंस्या विभेदित।

भूम्या ससुश्वैः गृहः तिरक्को विश्बस्वस्य गाम्यपुरातात्।

पार्के पृष्ठामि मन्त्रसाधने देवान्मेना निहिता पदान्ति।

वृहोऽष्ट्रेकंधि सत्तं तंदुर्ज्ञि तंत्रोऽवत जोत्वा उः।

अचिन्तिता-निबिक्त्युष्टिः दिवमान्विज्ञाय विधाने न विषाण।

वि यस्तं रूपं धकिनाम रज्ज्युज्ञाः हृप्ते विमार्ग्य रित्स्ते॥

यह द्रवपीता न ईंगं वदज्ज्यु सामस्य निहितं पुर्दे वे।

श्रीरूपः श्रीस्वः दृढः सत्यः वर्ति सत्यं उद्वर्ते पदार्थः॥

माता पितारं नूतं आभाज भीश्ये मन्त्रसां हि जग्मे।

सा वीषकुलोप्यतेन निविन्दिष्ठा नरस्वतं इदमीवः॥

युः क्रिया वातासीचूरि प्रविशं।
कृष्ण कविता को संस्कृत से अनुवाद किया गया है।
वायु वातावरणातील वृक्षारोपणं। सामान्यकाळे गायकंसाठी चित्रू योजनेचुं। २। तिसरे मातृभूमिप्रच्छोप्रेमतं कर्तकर्ते तेसकंर्ते नेमव ग्लाप्यते। मंचने दिवरी अस्मपणे पूर्णे विश्वाच्या वाच्याबिंतमिन्न्या। ७०–७५। दार्देशां नेम तवारण्य वर्षेति चूक्रे पारी द्वादसत्यं। ज्ञा तुषा औरंगे निषुनास्ती जाय सात शुद्धानं विस्तारसं तस्म: १७। पंचराजं पितां दार्देशकृती दृष्टि आहार: परे प्राये पुरी-परिसरं। ज्ञाने अन्न उपरी विचारां सर्वरस्तः कल्पनार्थ आहार: प्रतिपद्दं। १२। पंचराजी चुक्रे वर्षेतमाने तस्मिन तस्मानं तस्मानं विषय:। तस्मानालयते भूतिमार: सन्नातें न जीवंते सन्नाति । १३। सनेम सुकृमदृत मित्र वर्षादृमुहावर:। दृश्यं दृश्यां वर्षारं तस्मिन तस्मानं विषय:। १४। वा तर्रानां समयाशृंखलात तस्मानं तस्मानं विषय:। तस्मानालयते भूतिमार: सन्नातें न जीवंते सन्नाति । १५–१६। तिलय: सतीस्त्रों उं मे पुंस आहार: पश्चादस्युकार विद वेत-दुः:। कृत्यं: पुरूष: स इतस चिन्तेत यथा विज्ञानानं पितृपितां सांस्कृतिक मंचने दिवरी विकृतानं सूक्ष्म:। १६। चाव: परंशा पुर एणारिकं पदा चलं विभार: गोविदस्वमा। स तंत्रीजी तं दीर्घं परां-गाणं स्वत: नसते नूते संग: । १७। चाव: परंशा पितां यो अस्त्यानुमूले पुर एणारिकं। कवीसवानं: क इह प्रे वोच्चे मनं कुली संधि प्रजातं । १८। मे चावी-वेच्यां उ परांशा आहारं परांशा उं चाँगी आहार:। दृश्यं या चावी साम तातानं थर: न युक्त रजसी प्रे
श्रो-श्रो-वोहः 

व्रजनीयुं चानतः 

चार्मिनेति कतः 

व्रजनेिुः 


t ext={145}\text{ U 2}
वहंति ॥ १५॥ दा सुप्रभो सुगुजा सहांगा समाणं वृक्षं परिष्कर्जते । तयोः। पिष्पः स्त्राप्सन्धनचन्यो अभिचकर्षितं ॥ २०॥ ९॥ यचां सुप्रभो श्रमुतस्य भागम-निनेवं ब्रवणाभिस्रवर्तिः। इन्द्रो विरिष्क्ष्यं भूमस्य मोपाः स मा धीरः पाकम्भा विवेशं ॥ २१॥ यहिंक्षुकोऽभाक्षः स्वर्णं सुप्रभो नित्यितन्ते सुर्यं चाधि किशो। तवेद्वा: पिष्पः स्त्राप्स स तयोः स्वर्णं रित्ये ॥ २२॥ ययोः ये अधिक गायणमाहितं चेँधुभाया चेँधुभं निर्तक्षत। यहा जग्जग्जग्याहितं पूर्णम् इति इसविद्धे श्रमृतस्यमानान्यः ॥ २३॥ गायणेन प्रति निमित्ते चर्कम्बरणं साम चेँधुभेन वाक्यं। वचनं वाक्यं हिपदम् चतुर्गदग्दोऽस्मितेः समस्य चौषोऽपाषाणीः ॥ २४॥ जग्ना सिंधुः तिष्ठत्वभायम्यादग्दं सूती पर्य-प्रश्यत। गायणस्य समिधंवस्य जाह्नास्तो महा प्ररितिवेच महिला ॥ २५॥ ९॥ उप हे सुदुर्गा चेनुमेताः सुहस्तो गोरघुल दोहदेनाः । चौह सव संविता सावित्रवणोऽभिः नमस्तु सु प्र वोर्चं ॥ २६॥ हिकृष्णी बंसुपनी वसूलाः वृत्तमितंती मनसाभ्यानां। दुहाम-\\nशिवाय पयो चार्येवं सा वर्जेन महते सीवास्य ॥ २७॥ गौरसमेदनं वास्ते मिक्ष्यं भूमेनं हिकृष्णे-क्यामयु हृ । श्रृङ्गारं ग्रामे महिभवं वाँचशना मित्या मार्गं पयते पर्योभि: ॥ २८॥ चार्य स शिक्षे चेन गौर्भवीता मित्या मार्ग प्रत्येकाचित। सा सिवीमिति हि चकार महें विदुरवर्ती प्रति विविषाहं ॥ २९॥ ज्ञनध्ये तुयारांतु जीवमेजंज्ञुः मध्या छा पवानां। जीवे मू-
চাহিতি। ১৫। হা সুদপলে। সৎসুত্তং সহায়ঃ সমানঃ বৃষ্ট্যঃ পাদঃ। 
চার্চায়: পিপাঙ্কু স্থাপত্য চার্চা সাধারণ। ঘোন: সাধারণে। 
চার্চায় চার্চায় চিত্তু। ২০। ১৭। যত সুদপলে। স্বামৃতস্য ভার্গ 
চার্চায়ের চীত্বং চার্চা ভূমিস্তরতি ইত্যাদি বুধতাস্য গো- 
প্যায়: স্মা গীত: পালে বৃহি চার্চা চিত্তু। ২১। বিশ্বান বৃহি মধু- 
স্বাদে। সুদপলে। নিবিত্তি তৃতৈ চ পিপাঙ্কু স্থাপত্য ইত্যাদি 
চিত্তু। পিপাঙ্কু স্থাপত্য চার্চা চিত্তু। ২২। যত গায়নে চার্চা গায়নে চিত্তু তৃতৈ বুধতাস্য চার্চা চিত্তু। 
নিবিত্তি ইত্যাদি যত তত গায়নে গায়নে। ২৩। গায়নে গায়নে 
প্রাপ্তি মিতন্ত। চার্চায় চার্চায় সার্থক মেস্তুতে বাক্র চার্চায় সার্থক 
প্রাপ্তি মিতন্ত। ২৪। জগতা সিংহু দিবী চট্টাভা- 
য়ত র্যাঘর্তে সূখ্য পাদী স্ত্যাগ্য গায়নে সংমচ্ছদ্রম্য তিন্ত। চাহু: 
তত। মনা প্র কারুকে মহিলা। ২৫। ১৮। উপর হর্ষে সুদপলের 
প্রেত তন্ত। সুদপলে গোপুর। তান। দৌহার এনা। চীত চর্য সর্বোপ 
সাধনী তন্ত। চার্চায় প্রাপ্তি তন্ত। চাহু: তত। ১৮। প্র যোৰং। ২৬। হৃদে- 
কৃত্তিতে চুস্ত্যান্ত বসন। বার্ষিক। বার্ষিক। মন্ত্রণ। চার্চায় চার্চায় চার্চায় 
চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায়। ২৭। গী: চিত্তু। 
চিত্তু। চিত্তু। চিত্তু। এসে হিংস চীত্। মাতারে জন। সৃষ্টারূপ। চার্চায় চার্চায় চার্চায় মিতন্ত। 
মায় প্রাপ্ত চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায়। ২৮। চার্চায় স: চিত্তু। 
চিত্তু। এসে গী: চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় মিতন্ত। মায় প্রাপ্ত 
চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায়। ২৯। চার্চায় 
চিত্তু। প্রেত গায়নে জতে এই চীত এই চীত চার্চায় চার্চায় 
চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায় চার্চায়।
तस्यं चरति स्नाधामिरमयीं मध्येना सर्वोऽसि: ∥ ३० ∥ ३६ ∥
शाप्यं गोपालनिनिपदममानमा च परां च पुराविषयंरति.
स सुखीवः स विष्णूवेषस्तां शा वरीयर्ते भूवनेषपति:
∥ ३१ ∥ य ई चक्राय न सो श्रस्य वेदम् य ई दुःखी हिलितिनुसांत:।
स मातृयौना परिवीतो अनंतेन्नजा निक्षेपितिमा विवेश:।
∥ ३२ ∥ छौमै पिता जनिता नामिन्यं बंधुमें माता पृथिवि महियं।
उज्ज्वालयोषितोषितहिंसांतरां पिता दुःखितुंगभेमापांत:।
∥ ३३ ∥ पृष्ठामि ला पप्तम् पृष्ठिया: पृष्ठामि यथ भूवनस्य नामिः।
पृष्ठामि ला वृष्णो आर्यं मर्यम्यं रैत: पृष्ठामि वाच: परंम बोम:।
∥ ३४ ∥ दुःख पेदेरः रघुः पृष्ठिया आर्यं युधी भूवनस्त्य नामिः।
आर्यं सोमी वृष्णो आर्यं रैत: भाषायं वाच: परंम बोम:।
∥ ३५ ∥ २० ∥ समाधिभी भूवनस्य रैतो विष्णुविद्विषितं प्रदिपी विधे
मेशिः। तेन धीरतिमं नेनतः तेन विपार्यं: परमुक्तः परि भवयि
विमतस्त: ∥ ३६ ∥ न मि जानामि यदादेवदमसि निनय: सनन्ति
भृत मनसां चरामिः। युदा मार्गभ्रम्यं चूस्त्यादिष्टो केषुवे
भागमयं:। ∥ ३७ ∥ श्राप्त: प्राधेति स्नाधायं गृही-तोम्यं मध्येना सर्वोऽसि:।
ता शरिता विष्णुविना विनयं न्यायं चिक्षुने न चिक्षुपुर्यं:।
∥ ३८ ∥ चूँचीं चूँचीं परमेश्वरमन्दिरं चादि विष्णुसि निषुः।
यस्तर बेदं विष्णुचं कंतिति य इत्सविदुः इमे समाांते।
∥ ३९ ∥ सुयवसवसात: एष्ट: हि भूमाः चास्यं वर्यं भगवर्त: स्याम।
श्रव्वस्त्रमदवे विष्णुदानीं पिवं श्रुधामुदकमाचारी।
∥ ४० ∥ २१ ∥ गौरींमिमाय सत्तरानि तथैवेक्षांपदी विष्णुं सा च चतुष्पदी।
तस्य चुराति स्वपाभिं: समन्ये: मलैन सत्योऽनि: ॥ ३० ॥ १५ ॥

श्रापृथ्वे गोपाने श्रानिः पशुमान श्रा च परां च पशुपिंभिः चर्त्तः सः

लुधीची: सः विपूची: वसान्त: श्रा चरीवर्ति भुवनेषु चान्तः ॥३१॥

यः सुचकारेः सः श्रास्वे वेदु यः सुदर्शेः हिंसकः इत नु तस्तांतः सः

मातु: योनां परिः चीत: चान्त: भुस्मणाः: नि: सचांति श्रा विकेषु

॥३२॥ श्री: मे पिता जानिता नाभिः श्रांष बंधु: मे माता पृष्णि:

वी मही इतिः उज्ज्वालयो: चम्बो: योनिः: चांत: श्रांष पिता दुहितुः

गर्भे श्रा चापात: ॥३३॥ पृष्णांमिंला परर्ग श्रांष पृष्ण्या: पृष्णांमिं

गर्भं भुवनेन नाभिः: पृष्णांमिं ला वृण्ण: अर्धस्य रेत: पृष्णांमिं

वाच: परस्म विस्चोऽम ॥३४॥ इत्य वेदिः परर्ग: श्रांष: पृष्ण्या:

श्रायु वस्त्रः: भुवनेन नाभिःः श्रायु सीम: वृण्ण: अर्धस्य रेतःः ज्ञासा

श्रायु वाच: परस्म विस्चोऽम ॥३५॥ २०॥ सप्त श्रायस्य गाम्भे: भुवनेन

रेतः: विष्णोः: तिष्ठति प्रदिशां विधमेति तै दीपिताभिः: मनसा

ते विपूचितत: पृष्णरुविः: परलभविति श्रविष्ठितनः ॥ ३६॥ न वि

जानामि यतवादेव इति श्रस्वः निष्ठतः: संस्नासः मनसा चुरामिं

यदा मा श्रा चारगं प्रकरिताः चारस्य ् चात इत वाचः चारस्य

भाग्या चार्म्या: ॥३७॥ श्रापाङ्ग प्राप्त: एति श्चायां गृन्तीति: समन्ये:

मलैन सत्योऽनि: ता शर्त्ता विपूचीनां वम्यतं ति चाये

विक्रु: नन्ति चित्रु: अन्ये: ॥३८॥ चूत्ताचार्ये परमे विस्चोऽमन

यसिन्द्र देवा: श्राधि विषे: नित्यसेद्यु: य: तत न वेदिः किमस्मार्ग

कार्यि तेस्तात्त: तत्व विशुष्ट: ते इतसे स्मास्ते: ॥३९॥ सुपर्यस्तकात

भगंवती हि भुव्या: श्रायोऽ वयं भगंवतं स्याम चान्ति तृण्ण

श्राये विक्रु:ष्टानी पिरं मुि उदरमेहास्त चारं चारं चारं ॥ ४०॥ २१॥ गोरी: ।

निमाय सत्यांलानि तक्त्ताती एकंपदी विस्वदी सा चतुः पदी

छ्रापंद्री नवंदरी चभूवुशी सहस्रांशरा पत्ते जोमन ॥ ४७ ॥

तस्या: समुद्रा आधि वि च्छ्राति तेने जीविति प्रदिश्यात्स्यः ॥

तत्त: क्षत्रियाँ तशिष्टशुरुण जीविति ॥ ४२ ॥ शूकमयुं धूमोऽरादपरं विशुवतनं घर एनारिषः ॥

उद्धारणुः पुष्पिन्म-परंत वीरास्थानी धर्माली ध्रष्मान्यासन ॥ ५३ ॥ जयं केशिन चछूट्य वि चंक्ते सवालों वैसां एवं एसां ॥

विष्णुमेको स्वभि चंडे शर्चमिष्कोण्ड्रिक्रेक्ष दहशे न चर्यं ॥ ४४ ॥

चलारि वास्परिभित्ता पूर्दानि तानि विदुशोक्ष्या ये मन्नीविषाः ॥ गुहा श्रीनि निहिता नेंगसंति तुरीयं वाचो मन्नुष्यं वदेति ॥ ४५ ॥

ईंद्री सिनच वहाणाप्रमाणहुः विद्यं स सुभुज्ञो गङ्गामाण ॥

एवं सहिनारा भूभा वनस्थं वर्ष मांतरिवान्माहुः ॥ ५५ ॥

कृष्णा नियान्त हरं: सुभुज्ञो चापां वसाना दिवमुवत्तति ॥

त चावरूपवस्त्रदनहात-स्यादिहृत्तेन पृथिवीं भुज्वते ॥ ४७ ॥

शारदश प्रधव्यंकरवेक्ष

वीरणि नम्भानि क उ तर्कवेत ॥

तस्यन्तरां धिरिता न प्रभुवोस्तिता: केशिने चंडाच्छासः ॥ ४८ ॥

यल्ले स्त्रोः: श्रीयो यो मंगयेभूर्वेन विशा पुष्पिति वायुषीणि ॥

यो रक्षा चंद्रसिविचा: सुद्र: सरस्तति तमिह धातवे क ॥ ४५ ॥

यङ्गे श्रीमण्यकलं व्यासास्ति धर्माली प्रव्यासन ॥

ते हु नारी महिमानि: सरचत यन्त्र पूवे साथाः संति देयाः ॥ ५० ॥

समानेतेंदुकमुक्षिः वर चाह्याः: भूमि पूजेय जिम्बारिः

दिवम जिन्वंत्याः ॥ ५५ ॥ दिवम सुप्परी चांगसं शृङ्गतिमयाः

गर्भे दरश्नायंवधीं ॥ श्रीनीपतिः चृष्ठिन्तिन्द्रायं सरस्तिः

सर्वसे जोहवीमि ॥ ५२ ॥ २३ ॥ २२ ॥

148


148°
कयां भुभा सरवयस्य: सनीला: समान्या महत: से
भिमिक्षुः। कयां मृती कुट्य एतात्स एतेद्वैवित्युष्ण वृष्णो
वसूया॥१॥ कस्य वहादिणि जुजुपपुरुषवान: को ब्रह्मायु महत् आ
वंत्ते। ध्रेयेनां इव ध्रजतो श्रतिक्षुएं केन महा मनसा दीर्घाम
॥२॥ कुतस्वरूपित माहिनः सनेको यासि सत्पै विंः तं दृष्टः। 
सं प्रृङ्ख्ये सरसारा: भुभानैर्विच्युतजो हरिवयो यस्ये चर्चे।॥३॥
बहारिणि में मतय: शं सुतास्य: भुष्ण इयत्तित प्रभृति में चार्द्व:। आ
शासीते प्रति हर्षैपुष्मेमा हरी वहत्सता नो चर्च॥४॥ छातो
चौयबट्टेभिन्नजुग्नां: वर्क्षेखभित्त्वः: भुभामानाः। महोभिखः
रेतां उपं युज्येनेन नियमं स्थापानू हि नौ कृत्तूः॥५॥२॥ ्ष्ट्रस्या
को महत: स्थधारीन्द्रनामेक समधारिहितेऽ। ठहें दूरूः यलोः
विषतूलक्ष्मान्विश्वेष्य ज्ञोत्सरस्य साप्तकम चध्वः॥६॥ भूरिः चक्रये युज्येने
भिन्नो समानेभिन्नो विचे विचे:। भूरिणि हि कृष्णवामा शब्दि
थें रूः चर्चा महत: इद्रियशेष स्वेने
भामेन तविष्ठे ब्रह्माजान। भामेतान मन्वे विश्वश्रद्धाः: सुगार्हुप-
वर्षकर चब्रसाहु:॥८॥ चार्णुस्मा ते मधवचकिनु न ब्राह्मी व्रिति
टेवतं विदान:। न जायमानो नस्ते न जातो यान्यं कार्यं
पुष्णूहि प्रवृङ्ख॥९॥ एकस्य चिन्मे विरेण्त्वोजो या नु दुष्प्वाम
स्वूक्तें मनीषा। ठहें दूरूः यलो विदानो यान्यं चवांतं दूरित्तुष्ट
इद्वारेः एवो॥१०॥२॥ सभानमा महत: क्योऽऽ ऋषि परे न्ये न न; 
'सुक्तं वहसं चक्रा। इद्वारो वृश्चु सुमंखाय महा साखे सकायस्तन्त्रे
tनन्न्विषे:॥११॥ एवेदेते प्रति मा रोमाणाता चनेदः। चवषः एषो
दधान्यः। संचस्या मस्तन्द्रवंश्या स्रज्ञात में बुद्धायों च नूने।॥९२॥ को न्याथ महतो मामहे वः प्र यातन स्तिोक्तः सखायः। समन्नानि चिशाः ऊपिवातार्यं एकाः भूत नवेदा म चूर्णान्॥८।॥ श्य यहुःस्थाहुः न काश्वसांकः मानस्यं मेधा। जो धु वर्त महतो विप्रमद्वेमा ब्रह्माणिः जरिता जो वाचः॥८॥ एव वः स्तोत्रो महतु तुम्य गीत्यं-दयेष्य मानस्यं कारोः। एका यांसीद तुम्ये वर्यां विद्वानेश्यं भूजने जीर्दानन्॥९।॥२६॥३॥

॥२६॥६॥ तत्र दोषाम उपास्य जनम्ये पृथी महिं सुन्धररूपभूष्यं केतनवेः। एविदुः यामन्महतुसुविवश्या युधेवं श्रक्रास्त-विषारिः करतं॥१॥ निवेद्यं न समुद्य मधु विबिष्टं उप त्रिकोदिति त्रिकाभुम्बेशु घुष्णं।। नन्यति हुः चर्चे समता नमनिनन् न सर्पित नस्तवस्यं हरिःप्रभृत॥२॥ यस्मा जमासो समृता चरास्त गुण्यस्योऽह न हुःपुष्प्य दूधायुः।। उक्षायको महतो हिता पवं पुरुष रजसि पर्यसर मयोभुवः॥३॥ श्य ये रजसित तविषीभिः-वायं प्र वं वाचःः स्तवतासो अख्र्रजन। भर्तो तविषा भुवनानि यम्यां चिशो यामः प्रयत्नस्यवृद्धिशु॥४॥ यशेष्याः तन्तुः पर्वतान्तरको वा पृथी नयं चरुङ्चयुः।। विषेषो यो समज्ञातेऽन्नस्य रशिोंतीरः प्र जिह्यति चर्यकः॥५॥१॥ युष्मं न उपा महत:। सुवेतुनादिरिष्यामा:। सुमाति पिपितेन।। एवं यो दीघ-दृष्टि-क्रियिविदेशी रियुष्यिः प्रशं: सुधितेव बैहेसाः॥६॥ प्र स्त्रीं-देशा अनवभरास्योऽन्नातृशासोऽविद्येषेषु सुहुः पदाः।। ार्योऽदोः

150
दधाना: सुंधचिन्य महत: चंद्रसंजीवी: अज्जातः में चुदायांच च नूनं ॥९२॥ कः नु घर्ष महत: ममहे व्र प्र यातन सर्वान महान च स्वायः मन्नानि विषयः ज्ञपि चावार्त्यत: एवम् भूत नवेदाः: मे चूक्तानाः ॥९३॥ ज्ञ यतः दुस्यात्म दुस्वाते न काळः सुसान चक्रे मायास्य मेधा क्रोः सु वते महतः विर्म एकं इसा ब्रह्मांचि जरिता व: अचेत ॥९४॥ एषः व: स्लोमः महतः इसम गीः मा-ढंत्येष्वं मायास्य कारोः ज्ञ इष्या यात्रिः तत्वे वृष्ण विधानम् दुः कृतज्ञ जीर्यदानुः ॥९५॥२६॥३॥

॥९६॥ ततः न वोचाम भुसायं जनमिने पृथ्व महिलं वृ-षभस्य वेणगाय भागाईः पाण्डवाः तुवख्स्लन: सुधासैव श्रास्त्र: तविशालिं कलनं ॥९॥ निन्द्यः न सूनुं मधु विभक्तः: उप श्री-कृति श्रीलक्षम: विद्येशु घृष्ण्य: नक्षति दुर्दा: चर्याः नमस्वर्ण न मर्यस्ति स्वरंवस: हरिः कृतं ॥२॥ यस्ये जनमास: श्रुमतः: भरसात रागः पोर्ष च हृविया दुरासुभि उक्तिति श्रीसे महतः हितां स्तवः पुरूर रजस्विनः पर्यायं सया: महं भृमवः ॥३॥ च ये राजस्विनः तमस्वर्णी: अवस्तं व्र: एवास: सवर्यास: चंसजन भरति विषया भुपनानि हृद्यो विषयः व: यामः प्रवर्यासुन सुचरितुः ॥४॥ यतं लेष्वायामः नद्यत जवेशतान दिवः वा पृथ्व नयोः: चापनु-धनुः: विषयः व: चार्यन्म भरते वनस्पति: रणियांति इति जिहते चोवधि: ॥५॥१॥ यूर्ये न: उया: महतः सुहुचेतुना अरिर-हस्यामाः सुमस्मत दिपितान वर्ष ्व: निद्र्वुetat रदिति ज्ञिविः मदिरी रिपितति यष्ट: सुधिताः इव बुहेराः ॥६॥ प्र स्कन्तं देशधा: चान-हस्यस्यामः चुल्लूमाणाः: विद्येशु सुचरिता: भरस्वति। चरस्वति। चरस्वति।
मंदिरस्य पीतयेः विद्वर्तिकैस्य प्रश्मानिः पीयथा। न तस्मृजजिः भित्रमभिन्नहृद्देशान्येकाः। रंगता महतो यमार्थत। जनं यमुयास्वय मित्रिता विरिष्म्यनः पाषणा शस्त्रात्मनययस्य पुष्यियुः। विष्मानि महृ अस्फलो रेघु चो मिष्युग्रुद्येव तमिष्मार्याहिताः। घंगस्या वः। प्रपंछिसू भाद्योक्त्सः वस्मा समभा वि वांकृतः। भूर्मीली महृ नायेषु चाहुरु चवः। सु हुक्मा रंभसातो चंगदः। उसेवेतः। पवित्रुः चुरा ऋधि वयो न पव्यान्यनु थियो धिरे। भावेतः। महान्नं महाः विभोः। विभूतियो दुरंहस्तो ये दिष्य इव। स्वर्णः। महृद्रः सुंजितः। स्वर्णितार आसानं सर्मिता इद्दे महतः। परिषुः। तवः। सुजाता महतो महिलानं दीर्घाः वो दानमन्दिनित्विर वृत्तः। इद्र्यामन्त्य ज्ञेस्ता वि हुष्क्षणाति तज्जनानवा यसें सुकृते। ज्ञर्तथं। तवो जाभिलन्म महतः। धर्मं युग यथेव यस्मात्मरोणाः। भावेतः धिया सन्तने चुदिधिमाया साबे नरो दुर्सातेङा विचि किचिः। बें दीर्घ महतः। गृहवासं युष्मार्तेन परिशससा तुरासः। शा यहन्तन्मूल्यने जनानस एभिमेवभिन्नतापीदितवः। उवः। श्रुतिः क्षोमो महत हुर्य गीमिद्यायिष्या माह्यमयः कारो।। यदा यातीष तदने भ्रूणां विधाभेन्य वृजने जीर्दानु।।

[[१५१]]

[[१५६७]] १४-१५ भागस्य।। १ ईद्यं।। २-१५ महतः।। विरुपसः।
पारे।।२२।। मिम्प्रण येषु सुधिता गृहाची हिंलक्षिपिशिंगुपरं 
न ज्ञूणि।। गुहा चर्ची मनुष्यो न योषा सभावती विद्येऽव 
सं वाकः।।३२।। परं ज्ञुशा ह्यासो यशा संधारुखेऽव महतै 
मिम्ससु।। न रोद्दती ऋषं नुर्दतं घोरा जुर्वंतं वृथं स्वायत्तं 
देवः।।४४।। जोश्चैद्धिमसर्यं सच्चिन्यं विविक्तलुका रोद्दती 
नृम्यं।।
इत्यादि।।
यशा वृथं विधितो रघु गायिकार्तीका नर्मसो नेया।।५४।।
अस्मायपरं तु ज्ञुति युवानः सुभो निमित्ता विद्येऽव पञ्जः।।
जोश्च यस्य यतो महतो हृविस्पागायनाघायं सुभासौमी दुवस्यः।।
प्रति विविधं वक्त्यो एवं महतो महिमा सवो िचिं।
सततं यहीं वृथं समाचा आहं!। सित्या विज्ञानीवेहते सुभागः।।
७५।। पार्वति विभावःकाव्यञ्जनं ईर्मद्वीमो अश्रमस्याः।
इति यथा बोधयं ध्रुवार्तिः वाचवृथु महतो दातिवर:।।
नहीं नु वो महतो संयसं आसात्विशिष्यस्ती ज्ञातमापुः।।
ते प्राप्ता ग्यारता भूपुरावासोकः न श्रवणेऽव ध्रुवता परिः।।
व्यस्मिदेश्व प्रेषः वर्य शो वचोमही समर्थ्यं। वर्य पुरा महिं 
च नो ज्ञानु शून तनं सकुमुक्ता न्यामनु नातः।। ९०।। एष वः।।
कोमो महतं इयर्म गीर्मद्वाधेः महवसं कारोः। एषा यासीह 
तन्वेऽव यर्म विधानर्गेः वृजनं जीर्दानाः।। १११।।

॥ ९६॥ १८-२० यस्कः। ॥ ७-९ बकः। ॥ १८-२० चिह्नः।

॥ ९६॥ यज्ञांमर्या वः समन तुम्बवेचितिःविधिः यो 
देवया उं दिपीते।। इत्यादि।। च वेदोऽवः सुविनामत उर्द्धशेषोऽव 
वथूयामवसं सुवृष्ट्यिः।। ११।। वाससे न ये ख्रुजाः स्वल्पवस 
इयर्म स्वर्विन्जायतं धूतयः।। सहस्वियासो यमाः नोमेयः यमाः 
असा
पारे ॥ २ ॥ मिम्यसः गेरु सुरुः पिता गुर्गतीं हिरण्यसिनिनिकः उपरा न चूँचति: गुहा चर्ती मनुषः न योषाः सभासपतिः वि-
दुन्हाशिव से बाक् ॥ ३ ॥ परां भुवा: श्रवातः गुर्या साधकाराः
सिव न रोदसी चर्म नुरुः घोरा: चुँचत वर्ष सख्याये देपा: ॥ ४ ॥ जोस्वत यत ई मसुर्या सुर्ये विसिद्धस्तु-
का रोदसी नृस्मनाः गा सुरीसः ईव विपः: रेष्य गात लेष्यः गः-
का नभे का न दुःखा ॥ ५ ॥ ४ ॥ ई चम्यान्त्यंत युवति युवानः
चुँचे निदृशाः विद्येशु पञ्चाः चस्के: यत व: महत: दुर्विष्णानाः
गायत गार्य सुतसुमाः दुर्वासन ॥ ६ ॥ प्र ते दिबृक्कः वत्तेः
य: एया महता महिमा सत्यः सुरिल सत्य यत ई वृष्णमना:
चहुँय सिर्धः चित जनी: वहते सुभागः: ॥ ७ ॥ पार्ति निम-
सावशिकी क्षब्धात चर्यत ई च्येमोः अपरश्चालन उत्यत सवते
चुर्युशा वुर्वारिः वृधे ई महत: दातिदवार: ॥ ८ ॥ नहिनु व:
महत: चरित्य चसे आराधान चित वरस्य: चरित च्यापु: ते धू-
षुनाः बर्तसा भुमुःवर्तस: चासे: न हेषे: धृष्णा परि खुः ॥ ९ ॥
वर्ष चसा इंद्रश्च मेषा: चर्मः चोचेमहि ससम्य वर्य पुसा महि-
च न: एया घूः तत न: च्युः नर्यच एया स्वातः ॥ १० ॥ एया:
वर्ष: चोमे: महत: एया गी: मार्त्यास्य मान्यस्य कारोः चा दृषा
यास्य तन्येव वर्षाँ विद्यामेव वर्ष वृजने बीरः दानुः ॥ ११ ॥

॥ १६८ ॥ यज्ञसंज्ञा व: समना तुर्विषिः: धिर्यास्य धिर्य व: देयो-
सुवाया जे दुःखिः श्रो व: अभोर्ष: सुभिताय रोदम्य: महे वृहु-
वर्या चर्म सवृवक्त्रस्मिः ॥ १ ॥ वराः व: ये श्रुजा: श्रुशत्वाः
इर्षेव चचिंजायत धूतेः सहितायाः चापः न जमेयः चासा:
गावी वचनांतो नीचाणयः ॥ २॥ सीमासीयो न ये सुतासूमानं वजो हस्तु पीतासो दुवोसो नातात । ऐश्वार्मेशु पूणिकांवच रामसे हलेशु बादिषं कृतिसं संधेः ॥ ३॥ चर्म वहुंका दिव चा वृष्णा युद्धवंशीयः कर्षणा चोदत्त बरान । श्रेयावंकुवंज्ञाता अंचुच्चवुबुल्हतानि चिन्मस्तो भारुज्यः ॥ ४॥ को वौंंतमलत चण्डिविविन्युतो रसिति बन्ना हनेव जिह्यां । धुष्क्षुतं दूर्तं न यामनि पुरुषेषु द्रह्योऽड्येति ॥ ५॥ ६॥ स्वितस्य रजसो महसतर्कार्ते महतो यस्मिनाय । यक्ष्यायौ रशुवं बिकुरुः संहितं यद्रिका पात्र बेष्मवंद्वें ॥ ६॥ सातिनं नोरमवतः स्वर्गे तेषा विषयका महति विश्रण्यति । भुद्रा जो साति पृक्ष्यातो न दक्षिणा पृषुज्याति ऋषुवेश्यं जाहति ॥ ७॥ महति होभंति सिंधवं वरिष्णु यदुवियां वार्षुमुद्यतं । चर्म स्यांस्यं विदुहतुः पृष्णियाः यद्री महति पृषुब्वर्तति ॥ ८॥ कस्मिन् पृष्णिमहो रक्ष्य मेष्यायासाः महतामनीयां । ते संसारसो- इजन्यंताभविमादिस्त्वधारिवर्गाः पर्यथपन्न ॥ ९॥ धर्ष के खोमो महत ह्रं तीमीदाख्येवं मन्येवं कारोः । ऐशा या- सीषं तुने वर्गं विषासेरं चुजनें जीर्दरानु ॥ १०॥ ॥

॥ १६६॥ १–५ चक्षुः । एकः । १. ३–५ बिष्णुः । २ चतुष्कमा विदर्ज ॥

॥ १६६॥ महेश्वरायुक्तं यत एतान्तर्विन्दति न्यायं महत । स नो वेधं महत चिन्तिवासुस्वा वरुण्या तव हि प्रेषं ॥ १॥ खर्कुज्जस्य ईश्वरुकिनीविदिनानि निष्पिष्यो महेशा । महतो पृषुक्रियेसागातु स्मरीस्य साति ॥ २॥ आन्यक्सा तं ईश्वरु क्षुडितसे सनेम्यर्थे।
गार्वः बंधुसः: न उच्चारः। 2। सोमान्सः: न ये सुतः: तृत्रसङ्खेयः। पुर्णः पीताः: दुःक्षतः: न चारसः च एसः चर्चेषु निर्देशिणीः इव रङ्गे हस्तेषु खादः। च कृतः: च से दूधे। 3। अर्थः स्वस्यः जः। दिवः: च वृष्णः युगः। अर्घ्यः: कर्मः चोदुतः मनः चोरः। तुसः जित्यः: अस्यः अस्यः: हः भानिः चितः महः आरतः। अश्रुः: 4| कः: अः मसः: चुडः। विषुः रेवः भरवः। हन्वः। 5| देवः जिसः भूतः: दृष्टः न यामिनः पुरुषः प्रेयः: ाहः। 6| सातिः।: न व: अर्थः वतः स्वः 5| वती विषः वाता। विषः वाता। पिपः। चतः च: रातः।: पृूः। न देवः जः: चुडः। जः: अस्यः अस्यः: इव जज्ञः। 7| प्रतिः स्त्रोभतः। सिंधः: पवः। यत: अथः। वार्यः उत्तः। इयः अर्थः चवयः। विषः चुडः। पृष्ठः। चाहः। चाहः। 8| चसः पृष्ठः। अर्थः रङ्गः नेन्सः। महः तसः प्रसः सुसः। 9| अर्थः रङ्गः नेन्सः। महः तसः प्रसः सुसः। 10| प्रतिः स्त्रोभतः। सिंधः: पवः। यत: अथः। वार्यः उत्तः। इयः अर्थः चवयः। विषः चुडः। पृष्ठः। चाहः। चाहः। 11| चसः पृष्ठः। अर्थः रङ्गः नेन्सः। महः तसः प्रसः सुसः।
मृत्युंते जुनति। चाकिठिनि ख्यातसे श्रुंगूकानायो। न चीर्यं
द्रवित्ति प्रयाससि। धाती नूने इत्स न रथि दा खोजिष्या
दक्षिणश्वेत प्रापि। सतापि माले छाक्नर वायो। साने न
मयखे; पीपायंत वाजेः। रत्ने राये इत्स तोणारमा: प्रेषेतार्ये
कस्य चिह्नायोः। ते खु खो शतो मृत्युंति ये सान पुरा
गान्तूर्तिवीय देवा। प्रति प्र राहित्य भीजुहो नूनमहः
पारिष्वे सदने यतस्त। यथा मदेयास पृष्णुप्रामास ऐताल्लोपी
नाये। पीयानि तस्युः। प्रति धोगानायेतानमायार्या
मृत्युं नून आयुतानुपुर्वितः। वे सामै पुणानयंति मूर्तीधृकः
हावाने न पार्यं त सगी। नाश माने इत्स विघण्या
रदो मृत्युः। नूतुहो गोचरण्या। सर्वानेितब वर्तेि देव
देवेविचारायेम वृजने जीर्दानुः।

\[\text{प्रति व युना नर्मसाहेमि सृकेने भिषे सु-}\]
\[१७०\] न नूरन चक्षि नौः शः कः तत वेदे यत्वामृतं अन्यस्यं चिरं चः भम् संस्करेऽ उत्त चाश्चर्घीं वि नमयितः \[११ \] चिन्न नः ईंद्र जिष्यासिः भार्तरः चहलं तवं तेमिः भविष्यं साधुष्य यत्वा मानः संह चाश्रयेऽ चः \[१२ \] चिन्न नः भारं च्चाग्यस्य सखास्य सनं चाति महाये विद्य हि ते यष्ठां मनं चः सम्बन्धः इत्य न दिद्धिसि \[३ \] चारं कृष्णं चते री चाश्रयिः इंद्रतरं पुरं तवं च मृगंस्य चते चते यूँ ते तन् वाच् \[४ \] च इथिष्ये वच्चुपते वस्मृताः च ने समिश्रणं निमेजः पाते दे ईंद्रं ने महास्यं भिनं स वच्चुपं चारं प्र च चारण चतुनाश शाश्वतं शुभ्यं च।
मर्ति तुरारा। क्षत्रियाः महत्तो वेदाभिनि हेतुः ध्यान वि मुनि
ज्ञामाये। ॥११॥ युधवास: सीतो समलो नमस्त्वान देहो मनस
सा धात्ये देवा:। उपेमः यात मन्सा जुशाया युधवास हि य समस
इंश्यासः। ॥१२॥ सुतासो नी महतो मूकांक्तो सूतो सम्भव:
शेषविषः। जूः ने। संतु कोम्या वनान्यहांनि विषां महतो
जीरीषा। ॥१३॥ अस्साद्धुः तविशादीङ्गस्व इंश्यासः नमतो
रेजमानः। युष्मांग्या हुाम्न निर्मितायासः नायारि चकृमुमा मृत्तां
नः। ॥१४॥ येन मानासाक्षित्तयः उसा भृक्षित्यु शांव का शंकतीनाः
स्मो महामिब्यवस्थ श्वावो धा ज्ञे उपेयमः स्वाबिषः। शहीदः। ॥१५॥
ले पाहीः सहीः सो नृथवां मृहिक्षराववाहेवतः। सुमके
मः सातान्यश्चानो विद्रामेयं वृजने जीएः। ॥६॥ ॥९१॥

॥९९॥ विचो चोः चोः यामन्तिष्ठृ जोती सुदानवः। महतो
ञ्जिरिक्ष्यानवः। ॥९२॥ चारे ता: स्व तुदानवो महत झांजती यस्मी।
चारे चारे यमस्त्वान। ॥९२॥ तुत्तरस्वाद्युः नु विषः परि द्रृष्टा
सुदानवः। ज्ञे शः शः कते जीवते। ॥३॥ ॥९२॥

॥९३॥ गायसमस्व नमः स्वप्नः वीरवत्वः अध्यात्मः दन्तावृद्धान
स्वम्भादि। गायसे धेरवो विशिष्ठदेवः श्रा यत्रान्ते दिन्षशः
विवासानः। ॥९३॥ चारेब्रुक्षा वृत्तिः स्तेदुहृत्मेसः नायाः
ज्ञाति जल्लगुया। ॥९३॥ मेदुस्मेन्नां गृही होतामात्र मेथो मिनी
मुना यज्ञः। ॥२॥ मन्त्रोदोता यात्रा संस्कारी मात्रयक्षः
श्रद्ध सुप्तिवः। ऋदरेषी नम्यमानो हृद्धिधारीः तृष्टो न

155
१४१। तेषां तु और तथा अति बहुत है। निहृत विश्वास न तुष्ट अनी वि-चर्चा करते हैं। 

१४२। द्वितीये यद्वा किमेव परार्ज्यात्मक श्रवण्यत एवं र्मवत्वम् न स्वर्गमनीति न च निर्विशेषतः ब्रह्मानि 

१४३। गायत्रि गायत्रिं गायत्रिः पञ्च हृदयं विश्व एवं नारद गायत्रिः पञ्च न च नामः नामस्वत् ज्ञात न स्वर्गमनीति निर्विशेषतः ब्रह्मानि 

155°
रोदसी चर्चाकु। ता कुमारिराशी प्र च्योलाङि देवयंतों
भरते। जुजीरा दुस्तरे नायिकय सुमयों राखे। तमु छुही यो ह सल्य ये भूरो मध्या यो राखे।
प्रतीचिर्चि-चोरीयांनुष्ठलानुष्ठलमुख्तिचिर्चिर्चि, विहुंता।

[कविता महिना नृयो झस्तरं रोदसी बहुमध्ये नाई।
सं विषय
ईंद्रे वृजन्न न भूमा भरिती स्वल्पायँ झोषणमित वा।
समालु सा भूर सतामुरां मपृणितम परिबारणी।
सुमोहित
ईंद्रे मदे छोटी। सूरि तिस्रे जनुमदति वारे।
एवा हि ते
ष सवना समुद्र ये रस्त्त जाति देवी।
विषया ते
आनु जोया भूतिः सूरीविषयवर्गा वेषि जनान।
संसारम यष्ट्य सुधाराय एन सभिष्ठ्यों नरां न शरीं।
उसणां न
ईंद्रे वृद्धेषु दलजय न करे नरयमान उक्ष्या।
विषयर्धसो
नरां न उससंसारसंतिन्द्रवर्जबहुसां।
मितालेवो न युर्यणि
सुखुमी मध्यमुच उप शिष्कृंति रहो।
10-18।

एको हि श्यां
काबिहुष्णजुत्वरुणिकम्बनसा परियन।
वीरेन नाखी तालू।
भागलोकों दीर्घों न सिप्त्रमा कृंजोयावह।
11।

तो छू एं इंद्रांगभूमि
पृष्टु देवरूपी हि छां ते भुषिप्रववाय।
महिष्यहे शी
ज्ञातो गाथा हविष्यतो महते वंदते गि।
12।

एक हों मेरों
ईंद्रे तुर्यसे अत्रने गाँठु हरिवो विरो न।
झा नों वचिवः
मुखिताये देव विषयमेय वृजन्न जीर्दाणु।
13।

10-10 चांगलको। देवा।

11।

10।

ले रजेंद्रे ये च देवा रस्ता नृपाययुग लमस्क्या।
ले समयिमुच्यवा नृस्तरपूत सयो वस्तवाद चहो।
रोदर्दी चरत वाकः ॥ ३॥ ता कृषि चरवता चासी प्र चोलनानि देवस्य याते: भैरे जुटोत इत्य: दुसस्य वर्षा: नासयावस्तव सु-ग्याय: सूक्ष्मस्य: ॥ ६॥ ते के सुहि हैद्र य: ह सता यह: भूरा मघ-वा य: सूक्ष्मस्य: प्रति च: विचित योधियान वृष्टिः एव वानु वृष्टि: चित्त तर्मस: विसहृता ॥ ५॥ ९३॥ प्र यत्र द्वारा महिना नृस्यां: चाति चारोदर्दी काले न चासी सर्विशे प्रेमसः वृजङ्गन भूर्मभारं स्वभास वानु नृपस्य द्वारा ॥ ६॥ समतरसुना भूर्सता उरायः प्रपिन्नस तेम परित तस्स्येयसु सर जोवः इत्यः मेय योरी: सुरी: चित्त ये चानुसः मर्दति वारीः ॥ ७॥ एव हि ते यं सर्वना समुद्र स्वर्यः यत्र ते अासु मर्दति देवी: विष्णु ते अासु जोतान्बुत गोः: सुरी: चित्त वद्दि विष्णु वेषि जनान ॥ ८॥ चासायम यशोः सुस सायाम: एव: सूक्ष्मस्याय: नारायण न भस्य: चाससंत यशा न: इत्यः बृहदीक्ष: तुरुः न कर्मे नर्मानन: सुष्क्या ॥ १॥ विस्तः भैरवाः नारायण न भस्य: चासायम चाससंत इत्यः चवस्यहः: मिच्च सीतः: न पूस्य पार्थ तु सिद्धी मध्य-स्यवः उप शिरस्ति यस्यः ॥ १०॥ ९४॥ यह एव हि इत्यः के: चित्त चुपण बृहुः: चित्त मनसा परित युन तीर्थः न चासु तत्त्वार्थः चोरं दीपे: न सिद्ध: चा कृप्तिः चासायम ॥ ९५॥ मेय सु न: इत्यः चाससंत इत्यः पृहस्वस्य देव: चासी हि इत्यः ते भूषिन चास याः: मह: चित्त: यस्य मीदुनुः: यशा हृविषाण: मुस्ति: वृहदे: गणिताः: ॥ ९६॥ एव: सीमा: इत्यः तु: वर्षा: चासे एतेने गातुः हुनुः विदुः न: चा न: चृवृूणा: सुविदायं देव विद्वाम इत्यः वृजङ्ग जीर्णाय दानुः ॥ ९७॥ ९८॥

॥ १५६॥ ने राजा इत्यः च देवः: रक्षते नृत चताहि चासुर न चासुर यस्यानि च सतस्यानि: मष्टवा न: तर्पि: ने सम्य: वस्तवान: सहः:
दा: ॥ ९॥ दनो विवम इन्द्र मुखवाचः सप्त यात्रा: समेत शारदी- 

dेते। चृण्योपो चाणवचारी युने वृष्ण्य पुष्पकुसायं रंगी। ॥ २॥ 
आज्ञा वृत्त इन्द्र भूर्पालनीची च भेमलेन: पुष्पीत नूने। राखों 
शालिमुखां तूवेगिणों सर्वसिद्धो न दमे श्रापसि वसतों। ॥ ३॥ 
रेवनु मत इन्द्र सस्त्रयोनीः प्रश्रिन्धये पर्विरवस्य महा। सूज- 

dर्योः स्वयम् यहुथा गालिशबीरी भृषता मृष्ट वार्जाण। ॥ ४॥ 
वहु कुल्लंकं दुर्युस्ताकाकुस्मं युद्धाराजः युद्धाराजः। प्र 
सूरुष्ट्रो वृत्ततात्भीक्षः भनि स्पृहो यातिस्तववाहुः। ॥ ५॥ १६॥ 

dुर्यूस्त्रो इन्द्र रेवनु चृण्यो भिद्वायुः हरिवो झादूणू। प्र ये पर्यं- 
वचनार्य मृष्ट तापियोश्याम् भूमी इव वहमानां अर्प्यः। ॥ ६॥ 
रामक- 

dर्विरंदेकास्ताण ध्याय दासायोषवहाः कः। करण्यास्य मधवा 

dानुविचार नव इन्दृशी कुप्यवाच मृधि वेंत। ॥ ७॥ सन्ना ता 

tे इन्द्र नब्या आगुः सहो नमोबिरलक्ष यूवी। भिन्नतुरो 

न भदो आदेबीनिनमि विधाते वस्यः पीयो। ॥ ८॥ ते प्रहरिन्द्रु 


dुर्युस्तायः कृत्य तर्पणी तुबेष्ट यदु स्वरः। ॥ १६॥ नमस्कारंकं विश्व स्या 


c्या चाणुकात्मो नासा नूपाता। स नो विशासा स्पृहा 


dहोता विचारमें वृक्षे जीर्दन्तु। ॥ १०॥ ११॥ 


tहाँपात्यि ते महापर्यस्व हरिवो मस्तरे मर्दः 


dृष्टा ते वृष्ण्य इन्दूरधाणी सहस्सायमः। ॥ १॥ सा नंते संगु 


dस्तरे वृष्ण मदे वयेखः। सहार्पी इन्द्र सानसिः पुत्तनाया- 


dर्मयः। ॥ २२॥ न हि भूधु सर्वमाट चोदयो मनुष्ये रथः। तहा-
\[9\] दया: विष्णु मुःकर्ष वांच: सप्त यतः पुरुः श्रमेत शार्दी: 
दति चर्म: ऋषि: सा नवः कसार्वी: यूनेव वृष्टि पुरुकुशलाय रथी: ।
12। चर्म वृष्टि: इंद्र पुरुस कसार्वी: हो तुमेव: पुरुस नृति नृति रक्ष: 
चासिता चासिता तुरः यात्रायाः सिंहः नस्ते चर्मांशित कसार्वी: ।
13। देवननु तुषारांसि योनिः प्रायस्तेते पवित्रवस्य मुहा मृत्युः 
अविन्सित अविन्सित रथं यत्कुः गा: तिथिः हरिः दृष्टान्ते मृत्युः वाजानं ।
14। वह कुले इंद्रां दिः यस्मिन चाकन स्वाम्यः चूजा वाभवस्य चासर् 
प्र सूर्यं चर्मे हृतात् सर्वविहृतात् सर्वभृतात्सर्वभृतात् प्रस्थापित बरबं बाहः ।
15। 16। जप्यजनानं इंद्रां शिवेश्वरं चोदकं प्रवृत्तं हरिः हरिः: 
इर्डद्युस्तुः भूस्तुः प्रथे परस्य चासितमां सत्यं चासि: 
तुष्टः भूलोऽसि: वह्मानाः: अपांवं ।
16। रघुतं क्रिष्णं इंद्रां शर्कर्षसांती भासं दसायं उपरं 
बहेष्टि कः कः वार्त तिस: मपस्मवां दानूरेन्किम्य: निदुर्वग्ये कु ष्याचारं मृत्युः श्रेष्टे ।
17। सनां ता ते इंद्र नायाः प्रा चाः कुः सह: 
नभः भविष्यराधाय पूर्वी: भिन्नतं पुरुं: न भिन्त: बन्देवी: नूरमः 
बर्ध: ब्रह्मेवस्य पीयो: ।
18। ले धुनिः इंद्र धुनिः मतिः: चासितो: 
अमः सीरः न सर्वती: प्र यत समुद्वं भावं नृप परिष्ठे पार्यं तु 
वेष्ठ यदू स्वतंत्र ।
19। ले चासार्वकं इंद्रं विश्रवं स्या: 
स्वायकसङ्ग: नयं नृस्वादय स: 
नध्वा सवाने सुवार्य सहुः दा: विधाम दुर्ध्र वृज्नेन जीर्ठदानुः ।
20। 21।
वानस्पतिसमाधिस्थितमेषस्य पार्श्वन्ध्य श्रीविषयां।
मुखाय सूर्य कोरुवेन्यकात्मका वष्णुर्वर्त्तकार्तासिष्यां।
पुष्पिंशतो तिते मद्दो द्रुतिक्षम उत्त अस्यं।
वृषभा वानिर्विशिष्ठां मंरविधा छ्रस्ससार्थं।
यशा पूर्वेश्चर्यामयृत्र इंद्र मयं इवापि न तृष्णं व्रजते बहुर्षं।
तात्मनु ला निविद जोहवीमि विद्यामेवेष वृजनं जीर्दानं।

158

176. 9-6 सरस्वत:। द्वारः। 9-5 चनुहर:। 6 विहर:।

176. मकि नागावत्य वेर्वेय्युपेद्यमेतो वृष्ण विषय।
चृष्णाय-संही इवनि श्रीमति न मर्दे:।
तस्मिन बंशया गिरो य एकंश्वेत्यही:।
चानुः स्वतः यमुष्ट्ये यवं न चक्ष्मुक्ष्युष्ट्ये।
यस्य विश्वानिन्ह सन्तः। पंचंश्वेत्यही: वसु म्यापश्यवस्तः श्रीसमाप्निन्तु
वृषभावाश्चार्जी:।
चानुः सुप्रवाहे समं जहि दृष्णां यो न ते मयं।
चार्बधमस्य वेदनं दुःख सुरिभंदिदेहाय:।
यस्य विश्व विबेर्येकं पन्ने:। सानुष्णाधकं।
अजायविद्यं स्वंदेहाय: प्राप्तो वाजेषु वाजिनय:।
यशा पूर्वेश्चर्यामयृत्र इंद्र मयं इवापि न तृष्णं व्रजते बहुर्षं।
तात्मनु ला निविद जोहवीमि विद्यामेवेष वृजनं जीर्दानं।

177. 9-5 सरस्वत:। द्वारः। 6 विहर:।

177. जा चंभेष्यिमा वृष्णो जनानां राजां फुर्तिनां
पुष्पितं इंद्रं। लूत: अंबोध्यासीप्य मुद्रिकुश्या हरी: वृष्णां
का यांश्वेत्य:।

178. ज्ञाय स्य वृष्णाय इंद्राय बासुज्जो
वृषभाप्या च ते।
तात्जा तिंश्च तेभि: यांश्वेत्य:।
लासु इंद्र सोमेऽ।
च्छ तिंश रथं वृष्णं वृष्ण ते सुत: सोमः।
परिशुक्या मधुर:।
युक्ता बृषेन्यमा वृष्भां फुर्तिनां हरिरः।
श्र्वण दस्तुः अवते झोंफ़ः पार्श न झोंचिया || 3 || मृषाय सूर्ये
काने चन्द्रं शैलान्त: झोंकासा वह गृहकाय वध कुस्ते वातस्य चर्चेः
|| 4 || मुखिनशात्मम: हि ते मद्दि: चुकिनशात्मम: उत्त क्राणुः वृष-
ष्मा वरिष्टविदा संसंस्था: अश्चसात्मम: || 5 || यशो पूर्वेख्यः
जरित्वेघ्यः इत्य मयं: स्ववच्छार्यः न तृष्णेते वषूचयं तां अनुः लगा
नियन्त्रिते जोहगीमिति विद्याम इव वृजन प्रीतदानुः। 6।। 98।।

976।। मलि न: वस्त्रेण इत्यते इत्यो इत्युः वृष्णा चा विश्र चु-
घायमां: इन्द्रसि शरे अति न विद्वासि || 91।। तस्यन्ध चा वे-
जय गिराः: च। एके: चृष्टिनां अनु न्यथा वृजहो जहैते वर्ध न चर्के-
धत वृङ्गा || 2।। यस्य विशाक्षितं हस्तं: पंच पत्तितनां बसु स्पा-
वर्गस्य य: उस्सु घुँजु दियास्या इश्वर: चार्णिन: जहि || 3।। असुन्वर्ते
सम जहि दृष्टि सर: य न ते मयं: असर्णेघ्य अस्त्य वेदन्ते दृष्टि सूरि
विचारोऽहते। 4।। चार्य: यस्य हिः वहैस: अर्थेषु साधनक्षरस्य सातत्
कार्जी इत्यथा इत्युः प्राचार: वार्जेषु वाजिन्ते। 5।। यशो पूर्वेख्यः
जरित्वेघ्यः इत्य मयं: स्ववच्छार्यः न तृष्णेते वषूचयं तां अनुः लगा
निर्बिद्ध जोहगीमिति विद्याम इव वृजन प्रीतदानुः। 6।। 99।।

977।। चा प्रेतेशिष्क्ष: प्राया: कृष्ण: जनानो राजा कृष्णिना पु-
श्वहृत: इत्य: सूत: चर्वस्य चर्वसा उप मद्त्रिः युक्ता हरिः। वृ-
ष्मः चा याहि चर्वािः। 1।। ये ते वृष्णाः: वृष्णास: इत्य: ब्रह्म-
स्युज्ज: वृष्णस्यास: अथाः: तान चा तिद हेतु: तेंविनः चा याहि चर्वाि
हर्वामहे लव सुते इत्य सोऽने। 2।। चा तिद हेतु रथ वृष्णाः वृष्णाः ते सुता:
सोऽम: परीक्षितका मध्यनि युक्ता वृष्णस्य। वृष्णस्य हिस्तिनां हरिः-

158*
भ्यां याहि प्रवतीयं मद्रिकं।
चर्यं युजो देवयं अर्थं निर्वेष्ठं इसमा ब्रह्माण्यस्मिनं सोमं।
स्त्रीं बहिरा तु शंक्रं प्र याहि दिवां निषदं वि सुंचा हरीं हुह।
एहं सुरूपं इंद्रं बाह्रवाकुपं ब्रह्मांशं मानस्यं कारोः।
विद्राम वलोहर्वस्य गृहंतं विद्रामेष्य वृजनं जीर्दानं।

|| १६७|| १-५ नक्षत्रं । ५-५ विष्णुं।

यह स्या ते इंद्रं चुडिरसिः यया बभूषं जतिनिधि जूतं।
मा: न: कार्लं महात्मसा धरिभवं ते भर्ग्यं पयापरं भीत्रं।
हों। न घा राजेन्द्रं सा हर्षी या नु स्वसारं कृष्णरूपं चोतिं।
चक्षुरिद्यसि सुनुकं अष्टेष्मांगंमं इंद्रं सक्ष्मं चत्रं।
जेता नृभिरं: पृथु सुभूतं चोति हर्षं नारथां नामसस्यं कारोः।
हम्भते रथं दाशुरुषं उपाक हर्षं गिरो यदी चलनं भूतं।
एवा नृभिरं: सुष्थवस्यं प्रवलं: पृथु स्रोभं भिषविं भूतं।
समयं हसं: संतेपं विवाचि सचारि: यज्ञमानसं शंसं।
लयं वृहं मंधवांगं शचूनभिः षाम महतो मन्यमानान।
चात्ता लघुं नो बृहे भूर्विद्रामेष्य वृजनं जीर्दानं।

|| १७७|| ९-२ जीवसस्त्रं । ३-४ चागस्वं । ५-६ चतवायी ब्रह्मचारी।
रात: । ९-४। ५ विष्णुं। । ५ नुङ्गत।

पूर्वीरं शर्तं: श्रमगंशं दोषा वलोहर्षं।
भिन्नमिति भिन्नं जत्रि तनुरामपू: न पालीवृंश्यो जगम्य।
दै विधि पूर्वं चतुर्सूपं भ्रास्तंशंकं देवभि�วรंचद्रुतानं।
ते चिद्वमसुनेनवर्तमापं समू: न पालीवृंश्यं भजग्यम्य।
न मूर्तं यतं: यद्वैतं: देवा: विश्वं इस्यं भ्राध्यं चतुर्वाच।
जयंवेदतं: शत-
यथायां यात्री पशु वत्तां उपस्थित्कः। चार्य यज्ञः देवत्वः। चार्य
नियोजनः इमार्गुलोक्ष्यो चार्य इन्द्रः सोमः। स्नेहः बुद्धः। चा तु शुद्धः
प्र यात्री पितं मितसर्वं विकु प्रः हर्षः ॥ ४॥ चा सुखाकः
इन्द्रः यात्री परापि मान्यत्कः कारः विधाम बलोः।।
चार्यसः ग्राह्यः। विधामुः दृष्टर्भुजः जीर्णः जीर्णः दानः ॥ ५॥ २०॥

॥ १७६॥ यतह स्वयं चैं इन्द्रः। चलि तिष्ट ययां वभूषण जरितः।
सवः कुत्तः मानः सर्वस्य चा धुकः विषयः चैं चः ययाः परिधाः।।
आरः। ॥ १॥ न तृ प्राजा इन्द्रः। आ दृष्टः नः य नू स्वतस्या
कृत्यवत्त सेनौ ारः। चित्त वर्जी सुहः तुकः। चावेचन गम्यतः। नः
इन्द्रः सुखः वयः। च ॥ २॥ जेता नृत्तभिः। इन्द्रः। पृष्ठसः सूढः। चौधः
हवः नार्थमानसः कारः। प्रशभतः रः दाशुः। उपयोः उत्तरयात्ता
गितः। यदिः च तमः भूतः ॥ ३॥ एव नृत्तभिः। इन्द्रः। सुखः चवस्यः प्रः
सवः। पृष्ठः चाविन्द्रियः। भूतः सशस्त्रः दृष्टः। सतः विवाचि
सुवाचः। यज्ञमानसः शेतः। ॥ ४॥ ततः वर्ष्ये घषः च इन्द्रः। शर्णः
चाविन्द्रेऽ समः नू तमः। महतः सर्वमान्यमानः से शार्तः ले। ं नः वृष्टे भूः। वि
धामुः। दृष्टर्भुजः जीर्णः जीर्णः दानः ॥ ५॥ २१॥

॥ १७७॥ पूवः। चाहः शर्णः। समवानः दुष्यः। वस्तः। उपसः।
परिपरः। निर्माणः धितः यज्ञवः तपूः। चार्यः। जग्मुः। ॥ १॥ ये चित्त हि पूवः। चृत्तसायः। चासनः सारः। वेषभिः। चावदनः चृता नि टे
वेषभिः। चावनः चृताः। चायां चार्यः। चार्यः चृतः। नृहः अंतः चापः। से
ं नू पालः। वृवशभिः। जग्मुः। ॥ २॥ न मूर्तः चार्यः यत। चार्यः
दृष्टः। विषयः। इत्त स्यूः। चाविन्द्रः चायां चार्यः शार्यः इत्त चार्यः शुतः।
नीथमालिनि त्यस्मांच्या निषुनाथ्याज्यां || ३ || नृद्वय सम
स्थतं काम चार्गितं जानाति श्रमुतं कुरातितं। लोपां-
सुद्रा वृष्णिः नी रिखाति धीर्मधीरा धयति श्रस्तं || ४ ||
इसं नु सोममाणितो हसुऽ पीतमुण्य बुवे। यस्मांगक्षकृता
तलु मृत्रुणु पुलुकामो हि मयं: || ५ || चास्तुः बनमानः
वनितेन प्रजामयं बलसिन्धमानः। उभे वधोवृद्धिः
पुष्पोष सुया देवेश्वरारिषों जगम || ६ || २२ || २३ ||

२५० || १–१० ऋनमः || अविनाद || विषुपप

७० || युवो रज्जसी तुम्मानो स्रोता रशो यद्या पर्यंतति
दीयति। हिर्णयाः वा पुव्रः मुपायनयाः पिर्यतं उपसः
सचवे || १ || युवमत्रयमार्यां नक्षीति। यविपल्लनो् नयेयस प्रवर-
ज्योः। स्वसा यद्या विषगृहीं भराति वाजायेत् मधुपाविः
चं || २ || युवे पर्यं उधियायामयमभसं पक्षमामायामभ पूर्णी गोः।
संतयादनिनों वामृतसू हारो न नुविचययाँते हविषामन|| ३ ||
युवं हं ग्रस्य मधुमयमयवेयः पो न चोरोऽवृत्तिमेवे। तद्वा
नराविभिना पर्यंत्रं स्येव स्यक्रा प्रतिः यंति मयं: || ४ ||
चा वा दृष्टार्य ववृत्तिस दसा गोरोहेवा तीम्यो न जिविः। चैप
किली संचते मार्हिना वा जूर्यों वामकुर्णेषी यज्ञा || ५ || २३ ||
नि यहुःचेवे निसयुः सुदानू जर्य स्पार्यं: सूज्योः पुरुंचि
प्रेर्षेप्रेषातो न सूरिस महेद्ये ददे सुवात्तो न वाजेऽ || ६ ||
वर्य
गद्धि वा जरिनार्य: स्तया विपुत्यामेहति वि पुष्पिहितवांवान।
वर्यांगे चित्रि ब्राह्म्नायानुवं एतो हि ध्यां वृष्णायंतिंदे
७ || युवो चित्रिः ब्राह्म्नायानु चूल्लिहरू: प्रदर्शेष्य सारः

160
नन्दीं नाम तान्त्रिकयां नियुक्तीं ऋषि ऋषाणव।
मंड्यं नामः सर्वं सम्पं भुजुनी ऋषियो ऋषाणव।

dum न सोमसं वदित्तमहत हस्तशु पीतें उपव ब्रजे यत स्म ऋषि ऋषाणवस्त्र नखामः ऋषीस्वरूपः उपयास्य सख्या

युवोः रजासिं पुनः वर्षमसः ऋषि: यत वा परि
स्यार्थसिं दीयति हिरवयाः वा पवयः प्रवायस्य मध्ये पिरवती
रससं सर्वायः प्रवस्य नतृष: यह विदेशमानः
नवयस्य प्रस्य: नवसं यह वा विशुद्धी भरतिः वार्ताय
वदेत मधुपुरी वदेत च।

dum पर्यः दुस्यियायं सहस्त्रं पङ्क्तिः सामायं सहस्त्रं पूविः गोः
संत: यह चुनिन: वा सत्तव्यायोः ह्याः न
शुचिः योग्यविश्वानां।

dum हृ धर्म मधुपुर्णं छायायं भूम: न
क्षोंटे: सहारात्मायं चवं यथशुर्य उपव न
द्वारा अवस्त्र तिरित्यात्यं तरवः न
सुरि: यह श्वस्त्र जन्म: न वार्ताः।

dum चिति हि वां जारितारं
सवः विज्ञायामिहे वि प्रशि: हितसावानं चर्च चिति हि
स्य ऋषिनी ऋषिनिः पावः यह स्य वृक्षानी ऋषिनिः देवः

160°
नार्दा नृपुष प्रमंडलः काराजिलीव चित्रलस्यहर्वैः। प्र यवहं यह महिना चर्चस्य प्र स्वर्याद्र याच्छे मनुष्येन न होता। पृथ्वी सूर्य उत्तर वा स्वर्य नासीण रविवारः स्याम।।॥९१॥ त वा रथ वृहमध्य इवं चौमीरिष्यना सुविदिताः नर्य। चरित्रेन्समि पारिः सालिङ्गानं विचारेयं वृजस्व जीर्दान्तु॥ ॥९२॥

g. ९७: ९-५ चालकः चालिनी निधृत्य॥

॥९८॥ कटु प्रेमाविष्टा श्रीयामाद्वर्ती यहूदि नीरो झर्ना। श्रवणे वा इति लक्ष्यं प्रमंडलः कुसुमित्री सावितरा जननां।॥९॥ श्रा वामशास्त्राः श्रुच्छे प्रम्प्रा वालंडस्यो दिखास्तो अल्पः। मनोजुजो वृहद्धो वीरपुषा एह स्वराजो जाहिना बहुत।॥२॥ श्रा वा स्वर्यो वानन्दे प्रवलान्स्यवृहद्धुरु सुविदिताः गम्या। वृहद्भाषारामसी श्रवणः वर्षीयानहूँ पूर्वी यंजते विष्णुपूर्ववर्षाः च।॥३॥ इहेह्न जाता सम्बालशीतारम्पसां तनवार्जनामिनिः है। जिन्दुरावम्: सुरसत्व सूक्तिङ्गो चल्ल: सुभाण्यः पूर्व। जोहो॥॥४॥ प्र वा निचे लंकुहो वर्णः चानुं पिरंग्रहः सदनानि गम्या। हीर्हा जान्यस्य पीयत्व वाजेमेश्वर रूपानाधिना वि गोविन:॥॥२५॥ प्र वा श्रवणाः गृहो लन्नाशादु पूर्वीरी- वंशरति मधु दशान्। एवंस्य पीयत्रत चाजेवर्तेवल्लक्ष्मी नर्दरो न जारुः।॥६॥ श्रवणे वा स्वर्यास्त्राय बेदसा साजे अंगिरेष्वे अंदिना चेस्था कर्तवी। उपस्थुतायि नार्दा नार्दा शामान्या- मनकृष्णेऽहमेऽ॥॥ उत्स्था वा स्वर्यावत बस्तास्य साजेकुवाक्ष्यपि सदसिंधुन्ते नु। वृष्णा वा मेषो वृष्णाश्च पीयेयार्यं गोमन्त्ये संजयमनु- शी दशस्वन॥॥ युवा पुषिवास्थिना पुरुषपिरिनिमुशां न जातको हृदय-
II 98 II

च्रों. च्रों. च्रों. ॥ १६२ ॥ [मं. ६. २४. भू. १८३.]

पांत्। हुवे यहाँ विरूक्ष्या गृहाणो विद्यामेंव वृजनं जी-रदार्तुं। ॥ २६ ॥

मदव. २५२। ८-५ चनम्भ। चत्तिने। ४-५. ७ चनम्भ। ६. ८ चिह्ना।

२५२। अभुवदृढ़ ध्युनमो पु भूषता रशो वृश्चकालान्वप्ता मनीषिव। धियाजिश्वा धिश्यामा विन्ध्यालाबसू दिवो नरण-ता सुकृते सुविचारर। १। इतरमा हि धिश्यामा महत्तमा दुस्रा देसिस्ता रश्या रथींतमा। पूर्ण रथ वहो धच्च चाचिरं तेन द्रा-भ्यानमुप्त यायो रिथिविना। २। किम्बर दस्रा कृषुयूः किंमा-सारे जनो यो: कवित्तिनम्बरेतेध। क्षत्रि विरित जुरात प्रेमसु प्रोतिविनाध्य कृषुयूः वचन्यर। ३। लभ्यावतविरंदो रायत्व: भुजो हर्त मृयो विद्वृक्षस्तायिविना। वाचवाचन जर्जि रलिनी कृतमुभा शस्त्र नास्तावारता मस। ४। युमेन्तं चंक्षुयः सिंधुयु मृवमान्यानं पुक्षिणां तीमायू के। येन्देशचा मनस्ता निर्भरूयः सुपुष्पनी वेत्तुयः क्षोदसो मह। ५। २७। अनुविक्ष्य ती-मयम्प्यते तत्रार्थं तयमस प्रविन्त। चतुर्भ्रो नायो जलरस्य जुशा उद्विष्याविश्लिषिता। वार्यं बिश। ६। कः स्वद्विरो निम्त से मधु भ्रातृये ये: तीमायो नांवित: पुर्येवस्वजत।। पुर्णा मृगस्ये पत्तरोरिवारे उदृशिनव जहयूः चोप्रस्वत्तं कें। ७। तवार नवाः नास्तावावनु यायवास मानसः उच्यम्योङ्खं। चक्षुसादुख सदसः सोभादा विद्यामेंव वृजनं जीर्दार्तुं। ॥ २८ ॥

२५३। ६-५ चनम्भ। चत्तिने। चिह्ना।

२५३। तं युजाः मनसो यो जर्जियाय विरित्तुरो वृश्चकया याहिन्यान। येनेपण्याय: सुकृतो दुरोऽसू चिन्हानु वत्तियो।
वि: न पूर्णः सुदृढः रघः चालोते वान धर्मस्वर्गः सावः यतः निष्क्रियः। चाठूड़मान्ता चानूः पुष्पो युगः सप्तिता इयः गी: दिवः दुहित्वा चूकस्ता सुरारेः। ॥२॥ चा निप्पतं सुशृङ्गः यः रघः: वा चानूः अभावः निष्क्रियः चालोते उपवलोक्येत् वरितः। यान्ति तन्नं भागः। ॥३॥ मा वा पुष्कः मा पुष्कः। चा दृष्टिपीतम् मा परि पुष्कः चालोते वान भागः। निष्क्रियः इयः गीः द्राक्षः। इयः वा निष्क्रियः: मण्डलः। ॥४॥ जुवा गोतः: पुरुषः मीऽः। धर्मस्वर्गः चालोते स्पर्शस्य वेद्भागः द्विति इयः जूह्यासु वद्याः वर्षते। ज्ञाते नास्या चवः बालः। ॥५॥ चतुर्दशीम प्रत्यायः: पारस्य प्रति चान: स्पर्शम्। धर्मस्वर्गः: प्रभारीः च इयः बालः प्रधानः। ॥६॥ ॥२५॥ ॥

१८॥ तारोप्राणिनी चपृऽध्रेयम् उञ्चलः उवसिंवरः: उत्क्रीष:। मासाधा तुह चित्र सप्ती: रघः: दिवः नष्टात् सुदृढः। ॥४॥ धसैः। सुचरोस्मा माद्यायः उत पक्षीन हर्षायः मर्दताय सूर्याः। निष्क्रियः स्मिधः। भार्तीयाः सप्त नरा निष्क्रियः च कर्ति:। ॥२॥ धिष्टेऽपूषपं इच्छायात्रायाः देवा नास्या वहतुः सूर्याः: ज्ञाति चान: कृकुहः। सुपुरसु जाताः हर्षाः जूह्यासु: उपपत्ता: ॥३॥ धसैः सा वा मायाः। रघः: चवः नोम: हिमामोत्स मा नास्यव: कारोः। चानुः यत चान: चक्षुः चुड़ातन: सुदृढ़म्। ॥४॥ नीयाः चवः: महत्त्वाः स्मिधः। भार्तीयाः सप्तात्त्व: ॥५॥ धसैः। चवः स्मिधः। स्मिधः स्मिधः मानः: महत्त्वाः स्मिधः। चवः: चवः: स्मिधः। स्मिधः: प्रधानः। ॥६॥ ॥४॥ ॥

163°
कृतर पूर्वी कात्रापारणोऽ: कृष काति कर्म: की
वि बेंठ। विष्णु तत्त्व बिभूति यह नाम। नि कृति अहं
चक्रीयते॥।१५॥ भूरि देव जारंभति वहः पौर्णान्त गर्भास्माति ददाते।
निन्य न सुनु पिनोपस्येः पारे रक्षान्त पृष्ठीवि नो अभ्यात।
२॥ अनेको ददामत्तिद्वयं हुवे स्वंबैवधः नरस्मात। तद्रः
दसी जनयत जरिये द्वारा रक्षान्त पृष्ठीवि नो अभ्यात॥३॥
अक्षत्तमाने अवसारवती अनु शाम रोदसी द्वारपुने। उभे
देवानामसुभयेबिरहुः द्वारा रक्षान्त पृष्ठीवि नो अभ्यात॥४॥
सगाक्काने युज्ञी समते स्वसारा जाती पिनोपस्येः।
अभित्तिजति भुवनस्य नाभि द्वारा रक्षान्त पृष्ठीवि नो
अभ्यात॥५॥।१५॥ अवी सच्ची बहुती छूटेन हुवे देवानागः
सवसा जनिषी। दुधाते वे अवरूप सुभागीके द्वारा रक्षान्त
पृष्ठीवि नो अभ्यात॥६॥ अवी पृष्ठी बहुते दुरिशते उपे बुखे
नरसा यहे आसिन। दुधाते वे सुभागे सुभान्ती द्वारा रक्षान्त
पृष्ठीवि नो अभ्यात॥७॥ देवाना यश्कृमा काळिदागः।
सबांय चा सदृष्टिज्ञास्यंति च। इत्य धीर्यो ऋष्यान्वेषे
षणा द्वारा रक्षान्त पृष्ठीवि नो अभ्यात॥८॥ उभा संसा नये
मामविद्यासुः मामुती ज्ञावसा सचेतां। भूरि चिदये। तु
दासज्ञाये देरत इश्रेम देवा॥॥।१॥ चूरत दिवे तदनेंचे
पृष्ठिका अभिधावायं प्रथम सुमेरे। पातामवृहातुढिताः
तृष्णे पिता माता च रक्षातम्भेषिः॥।२॥। इदे द्वारापूर्ण
पृष्ठीविसृंखससु पितामातिद्वृहिपुष्पमवे वा। भूरि देवानागः
मवे अवोभिक्षुद्याभणूः वृजः जीर्णदाने॥॥।३॥
१६४॥ कतरा पूर्वी कतरा स्वर्गा स्वात: कृष्ण जाते। कथवः। कः वि चेतु विचि बना विभूतः। यत दुः नाम वि चतितः। साहिनी। चक्रिया श्रवः। ११॥ भूरि के चार्चार्ती चर्चां पुत्रा वार्ता गमे चार- दी:। दु:धाते। निर्यां न सृैूं। पिनो:। उपस्वेन द्वारा रक्षते पृथिवी:। न: सम्बांतः। १२॥ चानीए द्रष्टा चार्चार्ते। निर्या हुवे स्वम् । वार्ता सङ्ग्रहि नमः संहा तत। देवसी:। जनयां जरिष्टे:। द्वारा रक्षते पृथिवी:। न: सम्बांतः। १३॥ चात्माने: चार्चार्ता। नाने व्यास्य नाने। देवसी। देवाना उमेयैः। चूहा द्वारा रक्षते पृथिवी:। न: सम्बांतः। १४॥ संदृङ्गमाने। चुरु:। संदृङ्गमाने। स्वता। जाँ- मी। पिनो:। उपस्वेन एवितहिती:। भूवस्य नार्तः नार्तः द्वारा रक्षते पृथिवी। न: सम्बांतः। १५॥ उवरी संध्या:। वृहृती:। स्वाते। दु:धाते। उपस्वेन नामसा ये:। त्रिस्मित स्वाते। न: सम्बांतः। १६॥ उवरी पृथिवी। बहुते। दूरेन्द्रीः। उप बहुः नामसा ये:। त्रिस्मित स्वाते। न: सम्बांतः। १७॥ दे:वान वा यत चक्षुम काट नित। लागे सबाप वा सर्दे इत्या:। जान्यां वा यां च:। भूवा। चार्चार्ता श्रवाण्य द्वारा रक्षते पृथिवी। न: सम्बांतः। १८॥ जनाष्टमा नाते मा च। विविधा:। जने मा। जाती। चार्चार्ता सङ्गे:। भूरि। नित। सुदा:। सतंताय एशा मर्द्यं द्वेषेम् दे:वान। १९॥ नृत्य दिबोऽ वा चार्चार्ते पृथिवी:। साक्ष:। चार्चार्ता। नृपम् सुदे:पा:। पाता। सुवार्त:। दुः:धात:। चार्चार्ते। पिता माता च। रक्षता। चार्च:।। २०॥ इदु: स्वाते पृथिवी। सत: ष्टु पित:। मात: यत दुः। उपस्वाते वा भूत:। दे:वान। चार्च:। २१॥ विद्याम् दृष्ट:। वृजने जीर्दा दौऽनुः। २२॥।
नृत्यं नृत्यं विासचन्द्रं सुशकं विशालं विशालं।
विषम यशं बुधानं साधनं नो विषम जगन्धिनीं
पिते मनीषां। ॥ ॥
ब्रह्मवेदम् नो विषम ब्रह्मवेदः कर्त्तकमाधिः
विषयं न एकः ॥ ॥ प्रेमेऽज्ञो विविष्ठं गृहीतं
सप्तिकाः। नाशस्याम् नो वहनः सुकी-गृहीतं पञ्चत्रिका
विषयं सुन्निरं नाशस्याम्। समाने ब्रह्मविनिमयानी सखी
विश्वके प्रमेयं सत्यम् ॥ ॥ जनमोह्योर्हेरं मयां
किं सुन्न न पिपुलीै वेदी सिंधुः। चेन नपातं सम्प्राप्तान्
मनोजुज्जवलं वृष्णिम् ये वहति ॥ ॥
जन न ई वहि गत्वेकः
सामृतिभिन्निमिनि सत्याः। ॥
चापृष्ठं द्रष्टेः विभ्रमास्तु
विरंमो नराः न देह गंगा। ॥
जन न ई ममोह्योर्हेरं
किं सुन्न न गापहस्तं रिहति। तेन निग्रो जनयो न परस्याः
सुरभिनिम्त नराः निम्नं ॥
जन न ई मनोवते बृहस्यमनुष्यविकर्ता
अग्रेण्यस्य सममनं संयतु। प्रुषस्मातः बरणान् न रण्णा रिखान
वद्यो विषयुक्तो । न देवः ॥ ॥ प्र नु यदैव भक्ता चिन्तिषे
प्र गुंजते प्रमुखः सुपक्षी। ब्रह्म गदेः सुरुद्धवृष्णि
न देवः ॥ ॥ प्रो चाधितावर्णम् गृहिः प्र पृथ्विः
स्वतं गृहिः हि संति। क्रेणो विष्णुवाते च मुक्ता
अक्षमुक्तो सुधाय बचृतीय देवकान। ॥
सां वा बंसे तस्येते दीपितपियत्वा भजपार्निष्ठ ।
ब्रह्म यथेऽवेदः । ॥
नान: इतरभिः विद्वः सूक्तं एवं विचारं सविन्याः

कृष्णोत्सवोऽगुणं सास्त्र: न: विषेषं जरायतः अनीपिने

मन्निषा ॥ १९॥ कृष्ण: न: विषेषं जानकी: ग्रहं देवस्थ: विचः अन्येऽ

वदन्त: संजीवं: भुजः यथा न: विषेषं वृथास्ते: जानन सुसङ्करं

विम्युः न गयः ॥ २२॥ प्रेषं व: विश्वं गृहीतं विप्रं गद्यत: ।

तुम्बे च तिः सः जोशोऽसानं गयः न: विषेषं सुदृढः: दर्शस्ते: च

परमेशु सत्यं गृहीत: । सुनिः ॥ ३॥ उपं व: कृष्णे नयः जिन्नीशा

वर्षांननरः सुधा संज्ञा देव पेनु: समाने ब्रह्मविद्वन्नमान: चाविष

विद्वं शुभं पयं वस्म्यन्त अर्थन ॥ ४॥ उत्त: स्त्रियाः सुधी: सम्सा

कृः चिंतः न: पिपुःकेवेशु चैति सिंधु: सने नापांत चापो ज्ञोरांने

मन्: जुर्वाः बुर्वस्त: य: वार्त्ति ॥ ५॥ ॥ उत्त: न: कृष्णः स्त्रियाः सम्सा

कृः चिंतः न: पिपुःकेवेशु चैति सिंधु: सने नापांत चापो ज्ञोरांने

मन्: जुर्वाः बुर्वस्त: य: वार्त्ति ॥ ६॥ उत्त: न: कृष्णः स्त्रियाः सम्सा

कृः चिंतः न: पिपुःकेवेशु चैति सिंधु: सने नापांत चापो ज्ञोरांने

मन्: जुर्वाः बुर्वस्त: य: वार्त्ति ॥ ७॥ उत्त: न: कृष्णः स्त्रियाः सम्सा

कृः चिंतः न: पिपुःकेवेशु चैति सिंधु: सने नापांत चापो ज्ञोरांने

मन्: जुर्वाः बुर्वस्त: य: वार्त्ति ॥ ८॥ प्रत्य: यत् याः प्रहार्याः चाराः

स्वाभ: प्रगिते प्रस्त्युः युज्ये तेजस्वी: मृत्युः प्राप्त: ॥ ९॥ प्रत्यः कृष्णे

विन्याः संवाठोऽवेश्ये प्रृविषयेप्तस्तस्तक्षतमस्त: हि संति स्वाधि: विन्यः

चालोऽस्मु: मृत्युः प्राप्त: ॥ १०॥ हर्षं

क्रियं न: श्रेष्ठोऽदित्तिः ॥ ११॥ सुधाः: सुनिपाली च त्यां: भृगा

सम्भवायोऽन: देवोऽदित्तिः दुखमुः विधास्ते दुखमुः जीवः

दूर्वां मुः ॥ १२॥ ॥ ॥
यस्य चितो योज्यसा वृः। विप्रेमैवंतः।। ११। स्वाती चितो मधो मित्रो चितो वर्ष लो चूर्वः।।
सनाक्षामृता भंव।। २२। उर्म्वन: चितवा चर शिव: शिवाभिन्हृतिभि:। मेयोभुविषेयः सबाँ सुधेनो अर्थ:।।
तव ते पितो रसा रजास्यनु विषिता:। दिवि वातां इव धिष्ठा:।। १४। तव ते पितो दर्दत्सश्व स्वादिशः ते पितो।
म स्वादानो सस्तरो तुविभीवा इवेते ॥ १५॥ ६॥ ते पितो महानौ देवान्यां मनो हितं। अकारि चाचं केतुना
तवाहिंसावस्तव्यक्तीह। ६॥ यदर्वो पितो असंगति भवस्व परमात्मानं। अस्मच चितो मधो पितोजः भूषाय गम्या:।
स्थुलामोक्षिणेन परिश्रमारितम्यामहि। वातारि चीः इशव।। ८॥
यथे सीम गवांशिष्ये यवांशिष्ये भजामहे। वातारि चीः इशव।। १५॥ कृर्त्वा श्रोते भवं पीरो वृश्च उंदाराः।। वातारि चीः इशव।।
इशव।। १०॥ तन ब्या वर्ष पितो चर्चोपरिगच्छो न ह्या सुषूर्दिस।
देवेयस्य तस्मादृंगमारप्या ला सदमात्मा॥ ११॥ ७॥

। १२॥ समविंद्रो भुव प्रजासि देवो देवो संहस्तिज। दूरो
ह्या वासिवेयः। १॥ तनुनानाति यतो मध्या युः समविंते।
दर्शस्तहिसौरिषः। ॥ २॥ ज्ञाजुजानो न ईश्वो देववो वा
वंश्य यशष्ठायः। अवें सहस्रा चर्चसि ॥ ३॥ प्राचीने
वाहिनीजसा सहसौरिषश्रुण। यज्ञादित्य विराजय
॥ ४॥ विराज। सवाना: प्रभ्वेश्वरिष भूर्वंसीश्व या:।
दुरो घृतायंशकर्॥ ५॥ ८॥ सुमको हि सुपेश्वसाधि श्रिया
पितुं न लोष भवधम चरविषी यस्य चितः सिष्योजः सूर्य चितः पितोऽपि भवं ला चरुवते स्वायत्त चितः पितोऽपि च. ुर्ज्ज न पितोऽपि च. चर चितः शिवाभिः उत्ति भिः सयोऽभुः चक्षूशयः सलासु- 5 जेवः चार्यः. 31. तवं ये पितोऽपि रसः राजसिः चानु विविश्यःत्ता दिवध वातानां द्विष्ठितः. 41. तवं ये पितोऽपि दुःतत् तवं स्वार्तिष्ठे ये पितोऽपि प्र स्वाधरानां उसां तुवचियावः स्वार्तिष्ठे इते इते 51.61. ते पितोऽपि महानाः देवानां मनः हितम चकारंचारं केतुनां तवं अहं चर्वसा चन्दनीरत्नः. 61. यत् अहं पितोऽपि चार्ज- गन विवशं प्रत्येकानां चर्व चितः च नः मधोऽपि पितोऽपि चारं भवाय सम्प्याः. 71. यत् अहं सोपाधीनां परिभाष आर्यविशाले वातापि पीवः इत्त्वा भवः. 81. यत् ते सोिस जगस्यारः यवं स्वरारंशिण भजामे वातापि पीवः इत्त्वा भवः 91. कुर्मः सोष्पेयो भवः पीवः बृहः उदार्यिः वातापि पीवः इत्त्वा भवः. 101. ते ला वर्य पितोऽपि वर्चःस्य हावः न हृष्या सुतुद्दीम देवेष्येः ला सध्यांमार्द चर- सर्व्य ला सध्यमार्द 111. 71.
विराजमानः। उपासोऽभेद सोऽदनः। ६। प्रयुमां हि सुवार्षसा होतारा देव्या कस्य। गृह नौ सक्षतान्तरम् ॥ ७॥ भावाति केवल सरस्वति या च सर्वं उपपते। ता नंशोदयत ग्रथिये ॥ ८॥ नष्टं खल्लितं हि प्रभुं पुण्यविषयवान्यांने। तेव्रा ने सफळः तिमा वनं ॥ ९॥ उप भ्राणं बनस्यते पांडे देवेऽवें सृज। ज्ञातिहेतुः दिष्टवद् ॥ १०॥ पुरौगो ज्ञातिहेतुवानं गारूपेषु सम्यायते। स्वाहाःकुतुम्बी रोचते ॥ ११॥ ॥

॥ १२॥ १३॥ अभेदः। ॥ चापि:। ॥ विष्णुः।

॥ १४॥ चापे नयं सुपर्णं रघ्वे ज्ञावनिविषं रेव बुधुनानि विषाणः। युप्षोऽयस्यसज्जुरासक्षमेनि भूयिन्द्रः तेन नम्मातिस्त विधेयम्। ॥ १॥ चापे लन पार्ष्या नयों ज्ञानतहस्तिः स्तिभीति दुर्गाणि विषाः। पूर्व पृथ्वी बुधुः ने उद्धरे भवा तोऽकायः तन्नयायः ध्रु यो:। ॥ २॥ चापे लम्सभ्रुः ध्रुमिमथा ज्ञानिः स्तिभीति कृत्यः। पुनरस्वर्य सुविषायं देव छारी विवेषभ्रमृतमियं भजन्यात ॥ ३॥ पाहि नो चापे खायुविरङ्गिश्रुतम् यिथे सद्ध ज्ञानसुभवान। मा ते भयं काविराय विविष् नूने विद्वानपरे सहस्तः। ॥ ४॥ मा नो चापे ेव सृजो ज्ञानाचारणिवेव रिपे दुकुनायि। मा द्रव्ये द्रव्ये मारेने मा भे रीते सहस्ताभिरा दि:। ॥ ५॥ ॥ ६॥ वि घे बावेयं ज्ञानतात संस्कृतोऽनी चापे तन्मेघवहुं। विषादि- रितिोहसत च निनालौरिभिषुहामसि हि देव बिषादम् ॥ ६॥ ले तां चापे उभयानि विषादसे विप्राये। प्रपिले मनंस्यो यजच। ज्ञानसपो मनवे शास्त्रों भूमेश्चरेण ज्ञित्व भित्वोन्नतः। ॥ ७॥ चापे- ।
| 187. | चा ये नर्म सुपर्ण अगे श्रसान विषाणि देव युधि
|  | नानिन विशान युषोधिन भस्तर युजुराय एनः भूविन्धा ते नरसः
|  | ॥ उक्ति विषेष ॥ ॥ चा ये ले पारय नर्मः श्रसान स्वकृतिकविभिः
|  | चारी दुःगानि विशान पूः च पृथ्वी बहुह्वः नः उर्वी भवं तोकाय प
|  | तन्याय यं चोः ॥ ॥ चा ये ले भस्तर युषोधिन अभिमुः श्रामन्धिय-
|  | ॥ चा ये पारयः पायुद्भिः श्राजसः
|  | उत निर्मिये सद्ये चा ध्रुबुधान मा ते भर्ष जरिताय सविश्च नूरी
|  | निबुद्ध मा स्वप्न सहस्रः ॥ ॥ मा नः चाये भर्ष सुहः चपाबिये
|  | चायेव मामित्रेण रीपेदुक्तूनायि मा दूरी दस्ते मा चाल्ते मा ्मा रिक-बिर्ते सहस्राण वन परो दाः ॥ ॥ ॥ ॥ विपलास चसाय चमळः जसा
|  | यंसत गृहायः चा ये नर्म सह बहथः विषाणि किरिकोः जल वा निर-
|  | निस्तोः अभिःहृताः असिः हि देव विष्ठरूः ॥ ॥ ने तान चाये
|  | उपयानि वि विशान चेष्टि प्रसिद्धेः सनुभः ज्ञान अभिशिशिपिते
|  | सनवे शास्नः मूः मुनिजेच्याः उदिक्षिबिं म भृकः ॥ ॥ चायों-

167
बिराजति। उपासावें सीद्धां। ६॥ प्रयोक्ता हि सुपारस्ता होतारा देव्या कृष्ण। यहूं नो भक्ततामिर्म। ७॥ भारतीठे सरस्वति या वः सर्व उपमुवे। ता नंशीद्वत चद्ये। ८॥ ववदं कुपारि हि प्रभुः पुष्पनिर्विश्वासमान्ये। तेषां न: स्थातिस्मा यंज। ९॥ उप लम्बा चन्द्ये पार्श्वे पारे देववेंष: सुज। ऋषिहृद्यानि सिन्धद्या। १०॥ पुरोहो ऋषिएवानां गामुबेह सर्वन्ये। स्वाहाकृतीः देशषे। ११॥ १॥

॥१८॥ अधे भर दुमान राघे ऋषिनिर्विश्वानि देव चण्डनानि विषाण। गुरुर्ध्यान्तमुजुराध्येनो भूविहं ते लम्बानिसे विशेषम्॥ १॥ अधे ने पारी नवो ऋषिनिर्विश्वासमान्ये दुगोरि विषा। भूष मद्यम बहुला ने उर्दी भर्वा तीकाय तन्याय यहे यो। ॥ २॥ अधे लम्बानुवेश्याध्येनी ऋषिप्राणा ऋषिमात कृष्णी। मुनरसम्य सुविदात्यं देव ऋषि विशेषमिल्ले मिष्टमेछ। ॥३॥ पारी ने अधे पारुभिषत्किते हृत मिष्ट सदन आ चण्डनानां। मा ते भर्वा जंतिर यविष नूने विद्यमानपुर सहस्रः॥ ४॥ मा ने अधे मुरं जूमे ऋषिको मध्ये चारा धारिश्वे रिपरें दुकुली ये। मा उलने देिते मारफे मो भा करते सहस्तालनां दाः॥ ५॥ १०॥ वि गु लावी ज्ञातानि भंसहुलानो अधे मवेश्यावं ॥ विश्वादिः विश्वात्वा निनित्तिर्मेहतामसि हि देव विष्टप। ॥६॥ ले तैः अधे मभायानि विश्वामाः विपिले मनुष्यो ज्ञात्॥ ऋषिप्राणे मनवे शास्यो भूमेष्वर्मो ज्ञानिमिन्नात्रः॥ ७॥ अधे।
विकारसुधा: उपसी शास्त्र सीताद्वरा।
प्रशासन हि सुधाचं वसा
होताणा देशां कृष्ण युध स्नित्ता इर्म।
भारती छठे संरक्षित या। वः सवा: उपसुधा तः
नः चोद्युद चिथ्ये। सहाना
हुष्टां हि प्रभुः पुरजुर विषाणं सूज्यानो तेवा न: स्थानिता
हुष्टां सिस्तुः। १०। उप िद्वा बुन्दाते पार्थ देवश्ये: सूज्य श्रापि:
हुष्टां निस्थुः। १५॥ युधस्य अर्थे: देवान्ति गायुष्ये ऽहने
राजस्य स्लाहः जुरीपु वेच्ये। १३॥

श्रापि नयं सुधार्या राये स्वर्ण विषाणि देव वुजुः
नांसि विषाण युमेष्ठि स्वासति जुम्हुराः परं भूमिः
ते नर्मति सुवेष्म। १॥ श्रापि लेव पार्थ नयं: स्वरं स्त्रिमालपि
श्रापि दुःस्तानि विषाण पूजः पूष्पी बहुला न: उर्वी भर्त तौकार्ये
तन्नायाय च चोः। २॥ श्रापि लेव स्वासति युमेष्ठि श्रापि: अनन्धे-५
पति: श्रापि अर्नत कृती: पुने: स्वासां सुविरात्य देव्य स्वाको
वेष्मि: स्वाधूर्मेष्मि: ब्रज। ३॥ पाहि न: श्रापि पायुः भिषे: श्रापि:ति
उत थिये सदने ता जुम्हुराः मा ते सवं जरितार विविष्ठ नूने
विदुः न: मार्मर सहस्त्र। ४॥ मा न: श्रापि सवं सृज: सवाये
श्रापिकं रिपि दुःस्तानि मा तुली दर्शते मा क्रृपि: न: मा रिष्टे
सहस्त्रं वनं पदा दा: ५॥ १०॥ विहर्षास वान जुम्हुः जाय
संसति गृहाः: श्रापि तन्ये बलस्य विषाण्ट विरिष्टो: चत च वा निलितस: श्रापि:हुर्ति श्रापि: हिने देवविष्टे। ६॥ लं तान श्रापि
रामस्य विषाण्ट वेष्मि प्रस्वापे मनुष्य: ब्रजः श्रापि:पिबे
सन्ये शास्त्रं भू: सम्बन्धेन्य: उपिष्टवादिनि: न ब्रजः। ७॥ श्रापि-

167°
रिजांकत्। उपासणेः सौद्दसं

प्रमुना हि सुमारंसता

होतारा देव्या जैवि।

युः नो बिष्टानिन्म ॥७॥ भार्तीर्धे

सरस्वति च च: सर्वं उपसुः

ता नंः दोषदत चिन्ये ॥८॥

वदः कुशारिण हि प्रभु: प्रगृहाविषयन्तमाने।

तेषां न: स्फातिमा यं

जैवा च भ्रम वनस्पते पारो देवते: सुः

ञर्मिहृत्यानि निश्चितं

ादिहास्मीपुरुष रोचते ॥९॥


॥ ९८॥ यथे घर सुधारां घरे ज्ञात्वनिववनि देव

चण्डनानिविविज्ञान।

पुष्पोधर्मोऽसुज्जुमेराखमेनि भूविण्डा ते

नरुमज्जसे चिन्येह ॥१॥ यथे: ले पारया नवी चुम्मानिप्पुरं

सिलिरते दुर्गारिकृतिविशिष्या।

पूर्वो पुष्पी बंधुला ने जुरी भर्मा

तोकाय तनेयाय न यथं ॥२॥ यथे: लम्सदुःस्यहर्मापि

चन्द्रानिप्ता चन्द्रायंत कृषि:।

पुनरसर्य सुवितायं देवं घरं

विच्छेद्यरुपतिभीवेच् ॥३॥ पार्थि नो यथे: पारुभिरजसे

रतुण पर्यं सरस्वतेः तथसं

मा नेव निरुने चिन्येर्मापरं सहसं ॥४॥ मा नो यथे: सूजों

पारो धार्याप्रविष्ये रिपहे दुस्पुनयि।

मा द्रुते द्रुते नामाते

नो मा रियेरे सहस्रायमात्र दयं ॥५॥

विष्णु सार्वी

घरजानं शस्त्राणाय मयो तथेहृष्टाः ॥

विष्णुदिर्भिष्टत् भा निमिन्तिसंभवतामस्ति हि देवं विश्ववर्त ॥६॥

ले तइ यथे महाभानवि विश्वाश्चेषि प्रपल्लम मनुष्यो यजन

ञर्मिते मनवे शास्यो भूसेविन्तेः उलिः रिमनात्रः ॥७॥ यथे:—
विष राज्यत: उपस्तः आ तु ह सीद्धत इ। ॥ ६॥ प्रथमा हि सूर्यार्धसा होतरा देव्यतः कवी यदि न: युक्तता इर्मः ॥ ७॥ भारति इहेक सर्वस्तित या: व: सर्वः उपकृष्टे त्व: न: सोदयत गत्यिे ॥ ८॥ वेषां रूपार्णिः हि प्रभु: पगुँव विशाखान संस्कृतं सानं तेषाः न: स्पर्शिता चा चेस ॥ ९॥ उप त्यां चर्मस्ते पार्श्व: देवियेऽः सूर्य चापि: हुष्टनि सिष्टद्रुत ॥ १०॥ पुराणगमः चापि: देवानां गायेेषेऽं संदेशां स्वाहां सुतींधु केचकः ॥ ११॥ ॥

॥ १५॥ चाये नय सुक्लवा षायेः चासनां विषाढ्याति देव तथा नानं विषाण: युजस्वि खसत: जुहुरार्य एन: भूविलशे ते नमः ॥ जसि विषेषम् ॥ ११॥ चाये लं पारस्य नय: चासनां श्वस्तितयेऽभिः चाति दु:ड़नार्नि विषा पू: पू: पू: बहुता न: उनीः भव्यौ तीर्थायं तन्यमाय शी वेषोः ॥ २॥ चाये लं चासत: युजस्वि त्रिनां: चान्यपि: ॥ ३॥ चापि: चामि चामः कृि: पुर्णे: चासार्यं सुविधाति देवः चायेः विचेिें: चामृतेमि: यजच ॥ ३॥ पाहि न: चाये पायुः भि: चायस्य! उत्त प्रिये सदने चा घुड़ुकान: मा हे भर्ष्य जसिताय सविष्ट नृने बिनुष्ठ: मा अपरे सहस्रः ॥ ४॥ मा हे: चाये सुख: चापार्ये चाविष्टे रिपेरे त्र्हुर्नन्यि: मा दशुस्ते मा चादते मा: मा रिशृंषि सहस्रां: चुल परां दाः ॥ ५॥ १०॥ वि पुलास्वान: ज्ञात: ज्ञात: खसत: गृहाण: चाये तन्यं चर्मविशः रित्यी: ुत: चा निर्निसोः चाभूस्तुर्हता चासिः हि टेव विषयतः ॥ ६॥ तं तान: चाये उभयाः वि: विज्ञान: वेषिः प्राप्त्यिे मनुष्य: यजच चाभिः पिले मनवे यास्य: भू: समर्जेय: उरशिष्कीं: न चाकः ॥ ९॥ चाये-
चाम निवर्चनायन्यन्सि-मानस्य सूनुः सहस्त्रे मृत प्री।
बुध सहस्त्रायिनि सतेन विद्यमेव वृजने जीर्दानुः
॥ ८ ॥ ९७ ॥

॥ १५०॥ ज्ञानवेदी वृषभं मंद्रविन्य वृहस्पतिः वधेयं नर्म-मके। गाष्ठायं तुस्मयो ग्रहं देवः ज्ञानवेदाय नर्ममानस्य मया: ॥ १॥ तत्मुखिया उपवार्षे सन्तते सगोः न यो देवसं-तामसंजी। वृहस्पतिः स हृंंजो वराति विषाभंवलसमृणे मानसंजा: ॥ २॥ उपस्वरुपं नस्तं उदाति च छोरों यंसल-पितेः प्र बाहु। छस्य छलांहुण्योऽस्मि छलिं मृगों न भीमो छल्लस्तलुविषयाण। ॥ ३॥ छस्य छोरों दिवीर्वते पृथिव्या-मयोः न यस्यहस्तभृतिभेताः। मृगाण्यं न हेतृप्रति यंति चेमा छृहस्पतेहिमायाः चर्मि चून ॥ ४॥ ये ला देवसिद्ध मन्य-माना: पापा भुद्रस्यमीर्वतिः पुज्या:। न दुधोऽचनुः ददासि वामं छृहस्पते चयं लिङ्गार्थाः ॥ ५॥ ॥ ५२॥ तुः सुवर्चिन: न पंथां दुनियंतु: परिमीलो न न्द्रिः। ज्ञानवेदीयो चर्मि ये चक्षे नोलस्मीरुता अयोपमवते चर्म:। ॥ ६॥ सं ये सुभो-सत्न् नाशुणाः न संति समुद्रं न श्रवतौ रोधचाच:। स विद्वाँ जुरः चति अयवेद्वस्यभविष्य स्माप्पू गुरुः। ॥ ७॥ एवो महास्तु-विज्ञातस्तलुविषयान्योहस्पतिवृष्णो धातृं देशः। स नं: सुतो चिन्तज्ञाता गोमन्त्रियमेव वृजने जीर्दानुः ॥ ८॥ ९४॥
चाम नित्यवचनानि असिन्मानस्य सुनः सहस्यने अयो वर्य सहर्षेचारिभिः सनेमविद्याम् हृद्य कृजनेजीर्दांनुः "८" ४७॥


"६९॥ न चाक्ष: अयो: सति: अक्ष: ही इति"


सुधी इति न्युङ्धां अतिष्ठत
9. चाहरांनंतरायण्यों हस्ति पराकर्ती। चारों चाहराती हंसणं पिनान्ति विषयी।
22. एणास: कुर्करासो दुभोस: सैया जत। मौंजा चाहरां वेरिया: सवें सारं नालिष्ठत।
33. नि गावो गोङ्गे चांदुङ्गि मुूगासूं साविष्ठत। नि केति यो जनानां न्युङ्धां अतिष्ठत।
44. एत उ ले प्रत्यं आयुन्दोऽयं तस्करं इव। चाहरां विशंति: प्रतिमुक्ता श्रमूतन।
55. बीर्यं: पिता पृष्ठिनी माता सोमी भातादिति: स्वसं। चाहरां विशंत्सकलिष्ठते-ङ्चयता चु ली।
66. ये चांस्या ये चंगना: सूचीका ये प्रक्षकता:।
77. चाहरां: किं चनेह वृ. सवें सारं नि जस्तत।
88. जमुरक्षालूपेते एति विशंत्ती चाहरां। चाहरांत्वांत्वोऽन्धम्यंवांत्वोऽन्धम्यं
मान्तुधार्यं।
99. उद्यप्रदृष्टी सूर्यं: पुरु विश्वानि जूरैन।
55. चादियं: पवेतेभ्यो विशंत्ती चाहरां।
55. सूर्यं: विष्णुश विजमि संजामी हरि सुरावतो गौहे। सो चिन्तु न मंगाति नो वृष्य
मंगामवे चंस्य गोजनं हरिदा मधु ला मघुला चंकार।
90.95. इय्यःका शंकुमोक्ता सका जंगास ने विछ।
55. सो चिन्तु न मंगाति नो वृष्य मंगामवे चंस्य गोजनं हरिदा मधु ला मघुला चंकार।
99. भि: सप्र विश्वंतिंगका विश्यम पुर्णमकन। ताँषिशु न मंगाति नो वृष्य मंगामवे चंस्य यो-
जनं हरिदा मधु ला मघुला चंकार।
99. नवानं नवानं विश्यं देवस्यीकाः। सत्यासामवर्न नामारं चंस्य योजनं
हरिदा मधु ला मघुला चंकार।
99. भि: सप्र सम्यूङहः सप्र सम्यूङहः मिन्दुंगमेन। ततां विचं प्र
शुष्कं हृति निन चाहद्रं: चालिस्यत। १२। चाहदनं हृति चास्यती
चरों हृति परा यती चरों। चास्यप्रती हृति चरों। पिनारि
विषुष्टि। १३। शुभसस: कुश्रशस: दुष्क्रसस: सेया: जत मौजाः चाहद्रं:
वैरिष्ठा: सर्वेच सर्वं निन चालिस्यत। १४। निगारव: नीसख्ये चासदुः
निन सुगारसं: चालिस्यत निन चासन: जनानां निन चाहद्रं: चालिस्यत।
क्षे रतं एते उं चे प्रति चारचन प्रस दोषं तस्वरा: इव चाहद्रं: विन-
षंशंश्रा: महितं जुश्चा: चाहूत्तमं। १५। हो: चुः पिता पूशिबी महाता
सोमं जाता चारिति: स्वसं चाहदा: विषंशंश्रा: तिष्टं इं-
ञ्चं चं सुः केकः। १६। ये चंस्याः: ये चंग्याः: सुचीकाः: ये नगसस केकताः: चा-
हद्रं: किं चं इं व: सर्वेच सर्वं निन ज्ञस्त:। १७। उत्त पुरसस्तं सुरं
रति विषंशंश्रा: चाहद्रं हा चाहद्रं सर्वं जन्मं सर्वं: वातखान्याः। १८। उत
रंगमात्रा चसी सूर्यं पूर्ण विषंशं निन जुश्चं आदित्यं: पवेतः भः
विषंशंश्रा: चाहद्रं हा। १९। सूते विनं चा
साजामि हृति सुराङ्गवतः: गृहे सं िन न न रमाः नो: वर्ष
मराँ चारे चस्य योजनं हरिक्षा: मधु ना मधुला चकार।
१०। १५। इग्लेकरका शृङ्गेकरका सुका जधाससे विनं सो: िन
नु न न रमाः नो: वर्ष मरां चारे चस्य योजनं हरिक्षा: मधु ना मधुला
चकार। ११। िचः सम विन्यस्तंगका: विषंशं
पुर्ण अकहृत: ता: िन न न रमाः नो: वर्ष मरां चारे चस्य
योजनं हरिक्षा: मधु ना मधुला चकार। १२। नवानां नव-
तीनां विषंशं रोङ्गैवां सवासं चरं नाम: चारे चस्य यो-
जनं हरिक्साः: मधु ना मधुला चकार। १३। िचः सम युः
सम स्वसां: चायुर्व: तः: ते विनं िन जात्ते उद्वर्कुंभिन्न: इव
१४। इग्लेकरका शृङ्गेकरका तम िनासः चारमना ततं: िनं िन ।
तद्वर्ते परामीरसः संयमः। १५१। कुण्युभःकटलः सययः। प्रव-तेमानकः। वृक्षिकस्यारः। विषण्यासं वृक्षसः। वृक्षिक्ते विषाचः। विषण्यासं विषण्यासं। नमस्ते। १५२। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १५३। तयाः इदं वृक्षः। सतामसः। लम्बोद्रहः विषण्यासं। नमस्ते। १५४। तयाः इदं वृक्षः। सतामसः। लम्बोद्रहः। विषण्यासः। नमस्ते। १५५। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १५६। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १५७। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १५८। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १५९। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६०। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६१। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६२। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६३। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६४। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बो�्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६५। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६६। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६७। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६८। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १६९। तत्त्वः होऽः। तवः पौषमूलिः। तवः नेष्टः। लम्बोद्रहः। तवः प्रशारः। लम्बोद्रहः सन्तानसः। चारः। १७०।
चबूते परांचे: चाणु संस्कारं तान। कुष्कुम: तत्स चार्यत गिरे। प्रस्थानानु वृष्णिकस्य चार्यं विरच्य चार्यं वृषिकं ते विरच्यं।

॥ १७०॥

इति प्रथमं मंजलं समाप्तं॥

॥ १७१॥ लं चार्ये छुट्टि: लं चार्ये गुणुपालिणि: लं चार्यं भव: लं चार्यं मा: परि लं वनेभ्य: लं श्रीवंधीभ्य: लं नृणां नृपते जायसे भुचिष्ट:॥

॥ १७२॥ तव चार्ये होंच कर्तव्यं तव पोंच कृत्तिक्यं तव नैं लं अचितं कृतं: च तवं प्रस्थानलं लं चार्यरिति यस्यं ब्रह्मा च चारिसं गृह्दपति: च नं दमे॥

॥ १७३॥ लं चार्ये ईंद्रं वृष्णं तत्सं चारिसं लं विष्णु: उर्दु: ॥ गाय: नमस्य: लं ब्रह्मा रात्रिवित्र ब्रह्माण: पते लं विष्णु:।

॥ १७४॥ लं चार्ये राजां वल्लंबं धृतसंवं: लं मिस: भवति दुस्यं ईंद्रं: लं चार्यें सतह्यं: यस्यं संस्कृतं लं चर्यं: विष्णु: देवं भाजयु:॥

॥ १७५॥ लं चार्ये लप्तं विधाते सुरवीरं तवं पार्यं: मिस्यं महं सस्त्रार्थं लं चार्यस्वेनां धर्मं सुसृः च चार्यं लं नरां शरे: चारिसं पूर्वसं:।

॥ १७६॥ लं चार्ये हुं: कस्तुरं महं दिवं लं शरे: मातृं पृष्ट्यं ईंद्रिष्ठे लं वालं: चारिसं यासं शंकरं: लं पृष्ठं विधात्य: यासं नु कमान।

॥ १७७॥ लं चार्ये दृविषाद:। कस्तुरं श्रृंगारं लं देवं सविता रुद्धारं: चारिसं लं भरं: नृपते वस्तं: ईंद्रिष्ठे लं पायु: यसे ये ते सार्विधत।

॥ १७८॥ लं चार्ये दृविषाद:। कस्तुरं चालं श्रृंगारं लं देवं सविता ग्रहं: चारिसं लं भरं: नृपते वस्तं: ईंद्रिष्ठे लं पायु: यसे ये ते सार्विधत।

लं चार्ये दृविषाद:। कस्तुरं श्रृंगारं लं देवं सविता ग्रहं: चारिसं लं भरं: नृपते वस्तं: ईंद्रिष्ठे लं पायु: यसे ये ते सार्विधत।

लं चार्ये चारिसं लं भवति: भवसि: इति सार्विधतं च नरं: तः श्रीरथयं शर्मस्यं तनु: सुसृः च चारिसं लं पूर्व: भवसि:
यलोभविष्यं सबा सुमेवः पास्याधृष्टः ॥ १॥ नमस्या चूमुरार्के
नमस्याःस्तववाचस्य भुमतों रूपं द्विपिन्हेः। तस्य वि भास्यनु दक्ष
दावने न विशिष्ठुस्य यज्ञात्मानि् ॥ २॥ नमस्ये कांतिरे
दामुशे न तः होणा भारतो भवेसे गिरा। नमिको नूतनं
मासि दक्षे न वृष्णे वं मुच्ये सङ्कस्यानि् ॥ ३॥ नमस्ये सुगृहि
उवः सुधवः स्पार्श्वे वगों शा सहं प्रधिः। तस्य वाजः
प्रतरंशोऽहाः विनवेशुः न रत्नवेहुः निव्याःपांस्पृशः ॥ ४॥ नमस्या
श्रीदिव्याः श्रीस्वर्णानि जिन्हं पुच्छयात्किरे बले। तस्य शांति
तिधाचिर्य च सवर्षे सधिरे ने देवा हृदिरंग्यावहं् ॥ ५॥ नमस्या
लया महासः स्वर्ण श्रीस्वर्णि न गभे हीर्षा जास्ते पुर्वः
॥ ६॥ नातन्तः चो मृति चासि मात्रामानि सुतात् प्र ब देवा
रिजिते। पूर्णो यदर्म महिना वि के सुभद्रतु श्रस्वानुष्ठिवी
जतदिः सुभे ॥ ७॥ ये क्रोणुभयो गोचरायमन्तः समवे रति
नुष्कर्षिति सूर्यः। चस्माच्छ तांश प्र हि नेवि वष्यम् च
वृहदम् मिदशे सुबीरः ॥ ८॥ ९॥

॥ १०॥ यहेने वर्जत जातवेतस्माति यजस्य हृदिशा तनां
गिरा। सहिष्याः सुभद्रस्व स्ववैरे हुर्ता होतापु वृजनेषु पृवैरे
॥ ११॥ चामि वा नलीभ्रसीं मातिर्य। वस्ये न स्वसतिरेषु
चेनवः। देव हृदिरंग्यानुष्ठं सुगा चर्ये भासि पुल्लारः
सङ्कस्यानि् ॥ १२॥ तेन देवा बुधे रजस् सुर्द्वस्ते देवस्यामिहिरेरि
वैरि। ऋषिमिच वेषोऽसुमृश्चिपमाति सिरं न मिस्तिषु
बः ते चार्वत्रिष्टि ने सर्वा सूक्ष्मयं: पार्वत्य चार्वुष्पूर्णं: || १५ || न्म थ्रंबे चट्टु: चार्वे नद्यं: न चार्वं शुद्धयं: यथ: इश्वरे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति चाहुं धार्मिक हुये इव चार्वे ने दिन भास्ति


171*
भ्रष्टेर्वं । तमुख्यमां रजसिः स्व ज्ञा दसें चउंटाणिव सुर्वृंज्ञ तार ज्ञा द्वं। पृथ्वीम् पता चित्तरुतमस्त्विः पाणिम् न पाणुः जानसि उभे जानं ॥४॥ स होतो विष्णु परि भूतस्यं तमुख्यं हृद्धी-मेनुष्य छांजते गिरे । हिरिशिप्रो वृक्षस्तानासु जमुख्योष्टीम स्त्रीमित्रितथार्द्धसु जानं ॥५॥२०॥ स नारे रक्षसमिधानः स्व-स्त्रयं संदर्शनवियंमसासु दीर्धिहि। ज्ञा नं कृपण्व नुषिलियाः रोदसी अर्थे हुष्या मनुष्यां देव वीति ॥६॥ दा नारे अर्थे वृहद्दी दा अर्थे सहिनिषो दूरे न वारे खुल्या रष्पां वृधि। प्राची द्वारान्धुपर्विश्वी बवसंहा कृपिः स्त्र्यूरी जुक्त्रमुःसरीव मिर्द्धताः ॥७॥ स ईहन उपसी राज्या जानु ज्ञानी दीर्धे दशंबेले भानुना। होरालिपि-क्रियान्नुः स्वाभूरो राजा विशाल-मतिपिशाहिरायेः ॥८॥ दा नारे अर्थे खुल्या पुरस्वर्य स्पष्टीय धी-धीपाय बृहस्तिभेषु मानुषाः। दुह्नान्दे धेनुवेजनेश्वरे कारेके वभाना-शतिन्न पुस्त्रपपतिमिष्टिः ॥९॥ व्याप्यम् च तवंता वा सुवीरी बवसंहा वा चित्तेया जनां ज्ञातिः । च राजसी हुश्रमन्धि पत्यं कृतिसूक्ष्म स्त्र्यूरी जुमुचिे दुर्दर् ॥१०॥ स नारे बोधि सहस्र प्रश्नमयो विनिमित्या दुह्नान्दे दशंबेले भानुना। चार्यणे च तवंता वा सुवीरी बवसंहा वा चित्तेया जनां ज्ञातिः । च राजसी हुश्रमन्धि पत्यं कृतिसूक्ष्म स्त्र्यूरी जु मृचिे दुर्दर् ॥११॥ ज्ञाति जातवेदः स्वाम ते स्तोतरायो च शुर्यं ग्रही च । च्वालो राज्यं पुण्य-द्रस्त्यं भूरृत्यं प्रजावंतं स्वप्नव्ययं शरिण्यं न ॥१२॥ ते स्तोत्रयो गीत्यं स्पष्टे राज्यं निविषयं ज्ञातिः । चस्नाते तांश च हि नेचि वस्त्र ज्ञा वृहद्दी दृष्टे मनुष्याः ॥१३॥२१॥
संस्कृतम्: अनिच्छिन्त पृथिव्य प्रत्य पितामह विष्णुंनि ।

172°
होतां पावकः प्रदिवः सुमेष्ठ देवो देवावर्जनम् नयिनः।

नराष्ट्रं प्रति धारात्मकन्तकं तिसो दिवः प्रति

मूडः क्षुचिः। पृतिमुखः मन्नसा हुष्मुदन्तमुष्मीक्रस्य सम्बन्धू

ढेवाणा॥२॥ ईच्छितो चर्चे मन्सा नो बहुदेवावर्जनम् मानुषी-

भावृंभीः चाला। स या बह रात्रिः शर्णो चार्योऽन्तरिंद्रे नरो

बहुमुखः यज्ञाः॥३॥ देवो बहुदेवावर्जनम् सुवीरं स्त्रिये गाधो

सुमरं वेद्याः। घृणेनार्तकः वंसवः सीताद्वं विषे देवा शादिश्रा

बहस्याः॥४॥ वि यष्टातमुष्मिया हुष्मेया ढारे देवी सु-

प्रायुः नमोऽभि। चर्चस्वातीः प्रज्ञातमुष्मिया वरी सुनाना

गृहः सुवीरेः॥५॥ सार्वपरसी सम्पता न बहिःते ज्ञाना-

सानुक्ता चार्येऽरं रक्षते। मुः तत संवर्यी समीची गृहस्य

प्रेतः सुदुः पर्यायस्तीं॥६॥ देवा होतां देवाः प्रश्नाः भूतुत्कर

सुदु वंशस्त्रा समृत्वा वृपुर्णा। देवावर्जनात्माः समर्थति

नाभां पृष्ठपश्व श्राढः सानुषु रिषु॥७॥ सर्वस्याः सार्वपरसी

घर्य न इतः देवी भारती विषपूर्वती। तिसो देवी सुभवा

बाहिरश्चिन्तेद्र पातु चार्यो जिमुग। परिमेश्या॥८॥ फिंगरं हुरुः

सुभवो वयोः पुष्पानी बृही वीरो बायते देवकामः। प्रजा लक्ष्मा वि बंधु

नाभिमुखे चरणो देवावर्जनेयं पार्यः॥९॥ वनस्पतिसङ्ग-

जनुपं श्यादिमहेतं सूर्यार्थी प्र भीष्मि। भिंषा समर्पख न-

थु मराणान्त्यो देवं शतीयं हुरुः॥१०॥ पृतु बिमिचे

रूतसंस्य योनिङ्गः ख्यातो घृतमुखः धान्यः। श्रादिश्रामा वंह

मादमेव स्ताहो, कृतः वृषभवर्जनः॥११॥२॥

॥४॥ हृदे व एः सुखोलां मनुष्किः विशादमपि मनोजितिः सु-

173
वचनानि चस्यात होतां पावकः प्रसदिवः सुदवेधाः देव देवानं वज्रतु अर्थि: जाहेन् ॥ १॥ नरासर्वं: प्रति धार्मानि नराजने तिष्ठ: रिवे: प्रति महासुदवेधाः पुत्रसुधर्मा मनंसा हुन्यं उदति न्यूर्धान पुत्रस्य सं चास्त्रु देवानं ॥ २॥ हृदितः धार्मानाः न: जाहेन् देवानं वक्तु मानुषातां पूर्वः रक्षे: ज्ञा वहु महतां धार्मिक्यं स्फुर्तं होते नय: जहितसर्वं भयं ॥ ३॥ देवं वर्षिः वचनानं सुदवेधाः स्त्रीली: गाये सुदवरं वैद्वेदीं ज्ञाता पूितेन अर्थं वस्त्रं सीताधर्म इव विषेषेऽदेव: चातित्या: चाछियां: ॥ ४॥ विष्णुएण्डो जुरिया हृयमायमा: हरारे: देवी: सुप्रसारणं: नमसे: भवस्त्रीति: विन प्रचर्यां जनुयाई: चावी पुनर्या: यथसत्सुदवेधा: ॥ ५॥ साधु सार्वस्त्री नामानं न: उदि तें विष्णुस्त्री हल्किते तत् पतं स्त्री: वच्चिर्तीः इव च भूमये: पेषं: सुदुवर्ष: पर्यस्त्री: ॥ ६॥ ज्ञायां होतांतां प्रणमां वितु: संतरा स्वर्जु चतुरत: संचाषा वपु: संतरा देवानं वर्तसी स्वर्जुता: या से ब्रजसंत: नारायण: पृथिब्ध: अर्थि सानुस्व विनु इव ॥ ७॥ संस्कृती सातांभवतितिधिः इव: देवी भारती विषाः तृती: तिसा: देवी स्वयं वर्षहि: ज्ञा इव चार्थिक्षेत पातु शररं निलसंच ॥ ८॥ प्रार्ध्यंगं हुय: सुदवरं वव: दधाः: वृक्षी: वीरं जायो देववर्गम: प्रसा: तद्वित्र स्तुतुः नामितिस्वायः अर्थेऽदेवान्म अर्थि एतु पार्थ: ॥ ९॥ वनस्पतिः: ज्ञानसूजनं उप स्वाध्यात्मक अर्थि: हुवि: सूत्यायत् प्रधिनि: विधा संश्लेषांत्यत्तु प्रभुनामकम्मेवे: दैवाः शुभिताः उपहव्यं ॥ १०॥ पूर्वमतिः भूमिलये पूर्वां वस्त्रो नोनि: जुते राधि: ज्ञानं कं स्वाय धामां नानु: स्वर्जुत्कं या वह मादायस्त ल्याहारं कृतं वृषभ वक्तु हुन्यं ॥ ११॥

॥ ४॥ हुये: सुदवेधां सुदवेधां विश्रां अर्थि धार्मिक्यं धार्मिक्यं सुः
मघस्व। मिष्ट इत्यो दिमिष्यालो भूतव झाडैवे जने जाना-तबेदा॥ १॥ इर्म विंधताय चापा संध्याय हिनादंपुम्णाय सिवकार्या॥ २॥ चायिह देवासी मानुसीबु विसु ग्रिवय धुः क्षेत्रजो न मिष्ट। स देवस्यतुण्डितह्यं ज्ञा द्वारायो यो दास्त्वते रम चाया॥ ३॥ चायस्य रक्षा गर्वय व्यूः संहारिस्य हियनस्य दक्ष्या॥। वियो भक्तिद्वोपधुपी जिहामायो न रघो दोधवीति चारान॥ ४॥ ज्ञा यम्मे भृगु जुनं: परमिति नामिनीति वरी। स चितेरिय चित्तिय ऐसु भासां जुनेवी यो महुरा नुवा भूत। ५॥ २४॥ ज्ञा यो जना तानुस्वादो न भाति वाय मुषा रघावे स्वनीति। कृत्तकार्यं तपू राजस्थिकेत धीरित सर्वर-मानो नभोबी। ६॥ स यो भक्तिद्विवर दशुद्वीं फसुनाति स्नुमुलोप। चायिह शेषाविभावणवृणः सबत्विभावरस्तुः दन्तु भूमी॥ ७॥ नू ते पूर्वकल्ल्यार्थसो चाचितो नृत्ति में विदिये मन्ये चंतित। ८॥ चाये संयंहीं तृहं गुम्मि जावे स्वप्ने रुपी दा॥। ८॥ लया वणा गुम्मदासो चाये गुहा वनंतु उपरायेच भृमु धुः। मुद्वायासो चाचितातिभाहुः चाचितिविभाहुः गृहाते तबो धा।॥ ६॥ २५॥

॥ ५॥ ६॥ मेवायतिभार्य: चाचित: चणुदु:॥

॥ ५॥ होताजनिन्धु चेतानं पिता पितृत्वं जाते ये। प्रय- 
चर्क्षेन्द्रवसु श्रेम काजरजो यम॥। ७॥ ज्ञा यसस्विन्न सरस- 
बंस्तवे युवास्य नेतारि। मनुष्यस्वेच्छाकं पोता विषय तदनन्त- 
ति॥ ८॥ दथ्यने वा यद्वमुनो चोच्चक्षालि वेंट तल। परि
होतां चार्जनिन्द्र चेतनः पिता पिन्नुर्भयं जपन्ये प्रक्षिणन्
जेष्ये वसु श्रेयेस वाजिन्ये गम्ये ॥ १ ॥ छा यस्मात सत्य रमयः
ततः सुकस्वर्मेन नेतरिः मनुष्यवृद्धिः चार्मम पोताः विष्णु तत्र द्रव्यति
॥ २ ॥ दुध्रुवे वा यत्न हृ तो सुधु वोचन्त ब्रजाणि वे ऊँ तत परि

[Digitized by Google]
विष्णुनि कार्त्ता नेमिष्ठ्वकासिवाजनत्।।
सारसे हि गुरुचिं जुचिं। प्रजास्ति जनानाजनिन।
विष्णु श्रद्धा तता धृवा वधा
हुवानु रोहेने॥३॥
ततो च लत्वं वर्णायुष्णे नेन्नु: सचिंत धनेनवः।
कृष्णहिन्दुभण्ड ज्ञान च वरं स्वसारो या इदं यमु:॥४॥
यदी मानुषां ध्वसां घृंृ भवविष्यतः।
तासांमध्ये यथागतै यहो वृष्टिनि मोहे।॥५॥
स्वः स्वायुः प्रायः कृष्णाभाष्टिगुणी ज।
स्त्रोम् यही चादरे चरने मं रिता चरं॥६॥
स्थान विद्वार चरं कर्मिते हेयो बजतेभ्यः।
त्र्यम्बके ले चारिः यस्य यही चक्रयतं चरं॥७॥८॥

|| ६ ॥ ६= शोमाजात्नरञ्जनः। चापि। गायणी।

॥६॥ ह्यां मे अने समाधिमानसांपदे वने।।
ह्या जु चुंधी गिरे।॥१॥
स्या ते अने विप्लेवोजी नपादवविषेषी।
स्या लूकेन सुजात॥२॥
ता गोपिनित्वेष्ट्वा द्रविषुष्णु
द्रविषेदः। सूर्यस्तमस्य स्थिरस्य।॥३॥
स वृणी सुरिशेषवम वसुभं
पते सुमदावन। मुनोपूर्वः सम्पुष्पसि।॥४॥
स नों वृणी धि-बस्यी। स नों वाजमनुष्टाशी।
स नं: सहुर्ख्यीरिव।।॥५॥
ईंद्राभासके गायत्र दूम नों गिरा।
गायत्र होतरा गंधि॥६॥
अत्थाये इतिसे निबाजानोभयं कवे। दूम नों उनवेन
निष्ठः॥७॥
स विष्णु छा चं पिप्रयो। वधने चित्तव आनु-योक।
छा चासस्तसंतत्व बृहिष्ठि॥८॥

|| ७ ॥ ६= शोमाजात्नरञ्जनः। चापि। गायणी।

॥७॥ चर्गः गायत्र भागते यमुनं चरं। वसो मुल्लिप्रेष्टी
स्यां।॥१॥ मा नों चरातितीशत देवस्य मन्येस्य च।
पश्चि तस्यां
उत्त विष:॥२॥
विष्णु उत्त लयं चरं धारां उद्भवं इत।
विश्वानि काश्याओ नेमि: चर्केदेव जार्वत \n\n\n
ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\

ta: \t\t\t\n

175
नि होता होतूहरे विदानसन्ति दीर्घावं बांध-रक्षदारसः। तारानामप्रमृषिषिवै सहसर्भु: शुचिजित्तो अयमः।।
लं दूतस्वरः न: परस्परस्वं वक्षा ज्ञ वृषभ
प्रलोकता। यदये तीकस्य नस्लने तननामप्रभुदीधनाशिवो गोपा:।।
रिविरेम ते परसे जन्मार्जुवितेम सूक्ष्मेषरी
सङ्गतये। भस्माद्दीत्रारीशा यजे तं म: ने हीरीषाः जुहुः
सनिद्धे।।
अपे यजस्त हविषा रजियान्त्युः राजार्मभि
गुर्जीति राधे:। लं हस्ति राघितः रसिन ने रुक्षस्य व-चदसे
मुनोताः।।
उभर्ये ते न छीत्ये वसवय दिवेदिते जायमानतत्व दसः। कृषि खुमर्ते जरितार्मये कृषि पार्ति
कृति गाहिमहि विचन्ति: ॥ ३॥ बुनियार्य वचनां अर्थे वृहत विदेशसंि खुसारसिंहुचतुः ॥ ४॥ नं अक्षरसिंहार्थे बुनियार्य अर्थे वृहत विदेशसंि खुसारसिंहुचतुः ॥ ५॥ दुध चन्द्र अर्थे सर्वसंि अमुकि: प्रलय होता चतुर्भुज: सहस्य पुष्च चहुचतुः ॥ ६॥ २५॥

चाज्यनुसूचनु नरण योगान्याये उपे लुहि यन्न: तत्मस्य भीक्षुः ॥ ९॥ यु: सुभाष्षक दुर्विषुः अर्जुने जुरवन शारी चार्कृत्तिकु चहुचतुः ॥ ११॥ यु: ज्ञ प्रिया दर्शेय च दोषा उषसि प्रस्तुतः यस्य व्रत न मीयति ॥ ३॥ श्राय यु: स्वयं न भानु नां चिन्च: विभांति चिरिचिशः चांजान: चौजी: बुनियार्य ॥ ८॥ अर्थं अनु सुध्दा राज्यं यथि उक्तानि चव्यभु: विश्वाम: चालिचिरिचिशः दृष्ये ॥ १५॥ दृष्ये इतद्य सम्यं देवार्यां अतिर्भिः बुनियार्य अर्थं अर्थियत । संचेतशस्य बुनियार्य स्वाम स पूर्णत्यत ॥ ६॥ २५॥ ।

नि होता होताः सरदने विदायन: वेष्ट्दीदिवान घस- द्रूत सुकुदाय: अर्दमतार्थ मति: वसिस्त: तड्यास्थभ: बुनिया- रिज्ञ: श्राय: ॥ ११॥ लं दूरे लं कु: न परस्पः लं वस्य: ज्ञा वृषभ प्रतनेता दृष्ये तपक्ष्य: न: तने तनुना अर्दमस्युक्त दी- दंत चोधि गोपः ॥ १२॥ विधेयस्य ते परस्य जन्मार्य दृष्ये विधेयस्य स्वायः चार्कृत्तिकु स्यस्य यस्य योनि: उत्तरार्थिष्ठये तने त प्रस्ने न्यूनस्य जुःहुच्छे संसृद्धे ॥ ३॥ अर्थं यज्ञस्य ह्रविषः यज्ञायुः घुर्षी रेषा श्राय: गृहीति राष्ट्र: लं हि श्राय रूपिकपति: रूपेयाः लं ज्ञ्यास्य वर्षस: मनोत्ता ॥ ४॥ उदर्थे ते न श्रीयोऽवस्य दिवे- रत्नेज्ञामस्य दुस्सूक्ष्मवर्षस: चायके कृमि परित: ।
ण२ः नायेः वृः। \[ 999 \] [स०२ः नायेः शृः]

स्वप्नस्य आयुः \[ 1\]। सैनानिकम् सुविविद्योऽसे यहां देवोऽ
आर्यतिष्ठ स्वरते। ऋद्धो गोपा उत्तम नः परस्मा ऋद्धे
चूमत्तृत रेवांधर्मीहि \[ 6\]। \[ 9\]

\[ 90 \] जः विद्वान् ब्रह्मः प्रश्नः: दितिबेल्लस्ये मनुष्या तस्म
बंधः। चिन्व वसानी भूमीती चिन्वेता: मनुष्यं: चवस्त्रः
कार्यी। \[ 11\] शूर्या चरित्रिष्टवर्गानुहैर्मे चिन्वार्गिरीशस्रूतो
चिन्वेता:। श्वाया रजः वहलो वेधिता चोत्स्पाइः चणे
विन्नः। \[ 12\] उत्थानार्तमाणायस्युपूर्तं भुवनांतः
शुची:। चिन्विकायाः चिन्वेरुना महोरसिश्वीवतो वसति प्रचेष्टा:। \[ 13\]
जिन्स्वर्णम् हि विन्यासु घृतेन प्रतिस्वर्णां भुवनानि
विषाण। \[ 14\] घृते संस्कार वर्षस्वन बृहस्ते भाषिकम्ब्रे रश्मि
हर्षां। \[ 15\] का विन्यासां प्रधांच जिन्स्वर्णस्य मनसा
तक्षिणेत। \[ 16\] मन्येशी: स्मृतयुगाणां अर्थिनोभिसूते मनवाः
तत्वाः जर्मराया:। \[ 17\] शृः भागसं सहसानो वरेन स्वातासी
मनुष्याबदेम। अनुनमी\
मसीं गुर्जी वर्षस्या मधुपूर्व द्वन्दा जोधीमिः \[ 6\]। \[ 18\]

\[ 91\] 9-12 मुःसमः: हृः। \[ 19\] 9-20 विद्वान्न विद्वान्न। \[ 19\] श्रूः हृवभिन्ना मा रिवायः: स्वास्त स्ते देवने वसुः।

इमहि हि बामूः वर्धितम वसूः: संपथि: न छिर्व्वः। \[ 19\] सृः
महीरिंड्र श्रूः अर्थिन्: परिहिता चर्हिना घूः। \[ 19\] मन्येशी\
विन्यासां मन्येशानमविभिन्तक्षेप्यावृहाः। \[ 20\] उदयशिवनु
शृः यवूः चक्षुमन्मोचित्वं सद्रीये च। तुभ्येदता यासुं मन्दसान:\
प्र वायुः सिसते न शुभः। \[ 21\] शृः नु ते शृः वर्धितः: शृः
वर्षे जाहोर्द्वारा:। श्वस्वविन्नां मावादूहुः स्वसे दासी-
सुधि हर्षवर्षो रायः ॥ ७७॥
स: रूना ब्रह्मकिन रुपविवर्त: खृस्ते
यथा देवान श्रायंविज्ञ: स्वस्ति श्राद्भ: गौया: जत न: परस्पर: ॥ ७८॥
ख्र: प्रधे सुधमत जत रेवत दीपित हि ॥ ७९॥

|| ७०|| जोहूङः वायः प्रवृत्त: सुधस्वरूपाकर इति: पृदे मनुष्य यथा
संस्कृत: धिर्य वसान: अमृत: विकृतेताम: सम्प्रेयेन: सवस्यं: सा:
पार्थी। ॥ ८०॥ जूया: वाय: विषाखानु: हर्ष में विषालभि: गीत: रभि:
अमृत: विकृतेता: छाया रथ बहुत: रोहिता या चतु राहु
चर्चे चर्चे विषेषः ॥ ८१॥ उत्तमात्मा जहजवाण सुसहृद भूतवत
ब्राह्म: पुरुषेशुमुन्दु गंभेर: गिरिवाया चित: अरुणां महत: रभि:
अपरि: जूल: बसैि प्रस: चेता: ॥ ८२॥ जियमें ब्राह्मिकहुःक्रिया घृतेन
प्रतिशक्यां भुवनानि विषापूर्णु तिरिक्षा बर्यसा बुद्धि व्यक्तिः
छाया: लसं हर्षानं ॥ ८३॥ जा विषेष: प्रनयचन्त्र जियमें ब्राह्मसाता
मनसा तत: जुतेट मर्यथा: स्म: जयहता वर्याः: वाय: न जाहिंस मृशे
तन्या जयहरा: ॥ ८४॥ बेया: भार्ग सहस्न: बरेक लास:र्तासः
मनुष्यवत बरेम अरुणां ब्राह्म: जुहा व चक्षा मधुरपूर्ण धनससा:
जोहूङः ॥ ८५॥

|| ७१|| जुडिहर्व इष्टा मा विषाएँ: स्वाम्य से दारवने बर्सूनाः इत्या:
हि ला जही: वधन्त्यि वस्तुधयं चर्च: सिंधं: न द्वारत: ॥ ८६॥ सूज: मही:
इष्टा या: ब्रह्मिक: परिस्थिता: अर्हिना पूर्ण पूर्णी: समर्थि चिह्न:
दसां मन्यमानं अव: अभिनत: उत्स्थि: बवुधाना: ॥ ८७॥ उपकेशु इष्टा
नु भूरेशु च राज्य भोगेशु इष्टा रुपियेशु च तुच्छविष्णु इष्टा यत: ।
कालु संदुसानं प्राय: सिरुसेन जुहा: ॥ ८८॥ जुडिहर्वानुते जुडिहर्व वधन्त्यि:
जुडिहर्व वधन्त्यि वाहो: दर्पणा: जुडिहर्व लं इष्टा बवुधाना: खासी दासीः।
विशेष: सूर्येश सहाय: ||
गुहा हितं गुहा गृहहस्तमण्डपी-वृंमान वापरिन विपर्ययं। उत्तो ऋषो श्रां तस्क्ष्यांसमहस्ति भूत स्वरूपिण:।।
स्वाभा नु ते इद्र्य पूर्वा महानुत्तम स्वाभा नूतना कृतानि। स्वाभा वर्ज्य बाहोऽहृतं स्वाभा हरी सूर्येश केतूः।।
हरी नु ते इद्र्य वाजर्याभा घुट्छुर्वत स्वाभासंस्वाभा।
वि समनवा भूतिनिग्राण्यते परवतमिशिलिः।।
नि पवेतेन। साधंगुणः संशयावस्मयानां चाङ्कान। दूरे पोर वामीकृत्यं इद्रविया धमनिः प्रप्रधच्छ।।
इद्र्यां महं सिंधुभास्यानां मायाविनं वृष्णमुखस्वरूपः। श्रोतेणता
दौरसी भिन्नाने कान्त्यकालो वृष्णो व्रष्कं व्रजान।।
स्मायिनां दान्वस्यं माया चर्मादयापिवानस्वतस्यं।।
पिवानिपितेद्वि भूर सोमं मददु ता मंदिरं सुनासं। पूर्णतेः
कुशीक्षे वर्षेयाक्षिष्या सुतं: पीर इद्र्यावः।।
वे इद्र्याध्यामभोग विप्रण धिर्य वषेन महान सर्वं:।।
वृष्णस्यां धी-महं प्रशांकल सदशेष रायो दार्यपने व्यामः।।
व्यामः ते ते इद्र्य इद्र्यस्य जोत धर्मस्यं। भृपदितं मे चाचा
कानाम देवस्य सयं रासि बीरबरं।।
रासि क्षर्य रासि
मितिमसे रासि शाशी इद्र्य मार्त्तं न:। सजोत्सों मे च वंद
सानां: प्र वायवः पाँत्याशकिणि।।
वी वेशु मद्यस्त
नस्लुपलोम पांहि दुर्गादिर्द्र। चासानलु पृथ्वा तंत्रार्थः
धेयं द्वारा वृहक्षिंके।।
वृहत्त इद्र्य वे ते तर्णाक्षेत्रे
भिन्ना मुक्ताविस्वासान। सुभानासो वहिः पत्यावृक्तो
ति इद्र्या वाजम्मनम्।।।
वेश्विस्वामु भूर मद्दसान-
विशेषः सुरैया सहा।

गुहां हितं गुरुभं गौरवः चयः सुधु चरितम्

स्वतं मातिमें सिद्धं उत्तो। ऋषिः दारा तत्वास्ते चहसन

चूर्ण चरितम्।

सरवं नु ते इंद्र पूणीः महानः उत्त सख्याम्

नुत्तानच सरवं वर्जीः वास्ते। उत्तसस्त सरवं हरीः सूरीम्येष केतुः।

हरी नु ते इंद्र वाजप्य्यः पुजस्तु बहुः स्वारं चरितम् विनम्य समना भूमिः।

अमृतिष्ट चरितम् परेतः चित सरिषण।

निर वचनं। सादि चरितमयुक्तं से मातृभ्रमि वावशान: चार्या दूरे

परि वायुः चरित्यां। इंद्रसविं धमरिः परमणु नि।

इंद्रः महां सिन्धुः चार्यां मायारतिः वृष्ण चरितम् नि।

चरितं रोदं सी नियाने कनिष्ठघातः वृष्ण्यः साधु चरिताः।

चरितः चरितम्। चरित स्मरं चरितम्।

चरितम् यथा चरितम् यथा मानवः निष्कृते चरितम् नि।

मातिमेन दानवस्य माया: चार्यादययापिः वाचाय सुतस्य।

पिन्हातिपिव इति इंद्र जुर सोर्में मन्तुतु ला मन्तिन: सुतस्य: पृष्ठःते

कृत्तिः वर्षेयंतु इत्या सुत: पीरः इंद्र ज्ञान।

वे इंद्रः चरित चरितम्। चरित चरितम्।

स्मरति चरितम्। चरित चरितम्।

वचनं लनवेन सरये। सरये चरितम्।

वचनं हरीः चरितम्।

सरवं नु ते इंद्र सरवं हरीः सूरीम्येष केतुः।

हरी नु ते इंद्र वाजप्य्यः पुजस्तु बहुः स्वारं चरितम् विनम्य समना भूमिः।

अमृतिष्ट चरितम् परेतः चित सरिषण।

निर वचनं। सादि चरितमयुक्तं से मातृभ्रमि वावशान: चार्या दूरे

परि वायुः चरित्यां। इंद्रसविं धमरिः परमणु नि।

इंद्रः महां सिन्धुः चार्यां मायारतिः वृष्ण चरितम् नि।

चरितं रोदं सी नियाने कनिष्ठघातः वृष्ण्यः साधु चरिताः।

चरितः चरितम्। चरित स्मरं चरितम्।

चरितम् यथा चरितम् यथा मानवः निष्कृते चरितम् नि।

मातिमेन दानवस्य माया: चार्यादययापिः वाचाय सुतस्य।

पिन्हातिपिव इति इंद्र जुर सोर्में मन्तुतु ला मन्तिन: सुतस्य: पृष्ठःते

कृत्तिः वर्षेयंतु इत्या सुत: पीरः इंद्र ज्ञान।
श्रीकृष्णदेव जी ने सोममंद्र द्वारा प्रदोषपूजा बख्चानुष ग्रीष्माष्ट्र मनाता सुतस्य पीति।

19. धिन्वा शर्कू गूढ़ बेन वृषभवामिंद्रादुनिमोंसिद्धांज्ञानी।

20. सभाये ते जलभिकलंगो विष्णु: सृष्टि चार्यायं दृश्यौ।

21. कस्म चूँकि तात्पर्य संचितयाएँ, चार्यायं दृश्यौ।

22. नूर्त सा ते प्रति वर चिपो तुहीयो अरिष्ठापनानि।

23. शिखां सोतृषो साति भ्रमगो नो कृष्णदेव सम्रेण सूक्ष्मां।

24. देवगणर्ये।

25. यो जात एव मनस्बादेयी देवमनामं जयेभूइशत।

26. वस्य भुषाद्रवीद्राशी जान्यथां नृ मायय संजान संक्रमोऽसृष्टि।

27. यो हुव्राहिमरसुंपत्ती सिंधिनो गा उदाराध्यायण वर्त्ये।

28. यो भगवनमोनरंतर्यं ज्ञाने संबुक्षसमस्या संजान संक्रमोऽसृष्टि।

29. चेनेमा विष्णू चर्चना कृपानि यो दासं वर्त्यें गुहा:।

30. यो निमित्तं लुब्धमादेयोऽपि संजान संक्रमोऽसृष्टि।

31. सा पुरुषस्तं गृह सेतिः पूर्वमादुनिमोंसिद्धां।

32. यो रूपस्य चोरिता यः कृष्णस्य यो भुज्यो 

मार्त्यसन्स्थ भीमं। सूक्ष्मां भीतिता सुक्षिम। सूक्ष्मां।
| 179 |

||

| 179 | यः जातः एव प्रथमः मर्यादाम् दैवः दैवान्य भाषाम् परिचयां भूषणं रोदेन्द्रि चर्चितां नृस्यां सः ज्ञानसं इंद्रः || 11 || यः पूर्वी धर्मप्राणां स्थिततः यः परीतां प्रस्तुपितां स्वरंस्यां यः संसारां विद्यमः विकर्षयः यः द्रामचः स्वभावाः सः ज्ञानसं इंद्रः || 21 || यः हृद्य चर्चि चर्चितां संभ सिंहः यः गः उत्तव चार्चितः प्रथमः व्यवस्थयः यः सर्वनामः संतोषः हस्ताभि- 888वः जिज्ञासानुवः आदित्याः पुजः भवनिः समासः इंद्रः || 41111 || यः स्व पूर्वक प्रव च दिति चोरः जत ई खाडः न युष्मयाः चर्चितां दिति द्रामः सः चर्चि पुराः विकर्षे इव खा मिनाति द्रामः सः पूर्वसं चोरि वः कृष्णः यः महाकाशः नारथमानसः करि युष्मयां वः चर्चितां सुभिष्टः सृतः || 179 |
सोमस्य स जनासं ईंद्रः ॥ ६॥ यस्याशास्तं प्रदिष्टं यस्य गा-
रो यस्य यामा यस्य विषे रसांसः। व: सूर्य व जूसे सतानं
यो चार्या नेता स जनासं ईंद्रः ॥ ७॥ यह जंगसी संयती
विभृंधेते परेव वरम् उभयं च्छमिषा:। समानं चित्रययमा-
तिश्रवस्तुं नाना हवेते स जनासं ईंद्रः ॥ ८॥ यस्याच चृते
विज्ञंते जनासों व युध्यमाना चर्कं हवेते। यो विष्नुस्य
प्रतिमाणं चन्द्रूप यो चन्द्रूणुपयुश जनासं ईंद्रः ॥ ९॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ १०॥ ॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ ११॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ १२॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ १३॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ १४॥ य: श्रीतोः
वही न्यायनात्मकाधमानान्नवी जयानं। य: चर्कं ना-
तूरदात्द नृसिया यो दस्योहिता स जनासं ईंद्रः ॥ १५॥ ॥

॥ १६॥ ॥ १६॥ गुलमद: ॥ ईंद्र: ॥ १६॥ जनासं । ॥ १६॥ चिन्दुरे।

॥ १६॥ चिन्दुरे स्तोत्रं चाप्सवारं मऊ जात्रा चार्कया-
कुमारसु वर्तिते। तदाहिना यक्षवत्यणां परिवर्तिते: तिमीये
वच प्रचं तदुक्ष्य ॥ १॥ सुमीया चचं परिव चिन्दंहः पर्यं
स्तोमत्स्व स: जनासः: इद्दः ॥ ६॥ यस्य सचन्ति: प्रजानिष: यस्य
गार्वः यस्य यामः: यस्य विषेष: राणार्थः: य: सूर्यः य: उपसः जजान
य: अया: नेता स: जनासः: इद्दः ॥ ७॥ य: अर्द्धी: संघीती: विजः
हृदयं परे: ज्ञानं: चामिनां: चामिनां: समांन चित्त रच्येतर: चा-
तिष्ठति वासानानाः हृदयेः स: जनासः: इद्दः ॥ ८॥ यस्यांत: न चृते
चित्त ज्ञायते जनासः: य: युध्यानानाः: चालसे हर्षवः य: विपश्यां वृति-
मानं न चूर्वं: य: अस्युतः स्युत: स: जनासः: इद्दः ॥ ९॥ य: शर्वत: महि
एन: दर्शानां चर्मण्यानां च. चावो जंगानं: य: शर्वते: न
चावुददानांति चर्मां: य: दस्यो: हंता स: जनासः: इद्दः ॥ १०॥ ॥
य: शर्वते: पर्वतं पश्चात्त्व सुत्तवं चत्वारित्याः शूर्यः चानु: सर्वित्व चो-
जायमानः: य: चाहि जनानां दारानु: चायानं: स: जनासः: इद्दः ॥ ११॥
य: सर्वर्गिनिः वृषभ: नुविष्मान चहसंगृहः सवेसम सन्ति
पूर्ति य: र्षीहिः चासुवरत वर्जावाहु: चां चाः चाः समहताः स: जनासः
इद्दः ॥ १२॥ चारां चित्त चर्मां पृथिवीं सन्तर्थे: नुस्तांत: चित्त
चर्मां पर्वतं: भयते: य: सोमसः पां निर्माण: चित्त वर्जावाहु: यः
वर्जावसंह: स: जनासः: इद्दः ॥ १३॥ य: सुनवते चर्माण्यते: य: पर्वतं
य: शर्वते: या चास्मान: ज्ञाति यस्य वहसा वर्जनं यस्य-सोमः
यस्य इद्द: राख: स: जनासः: इद्दः ॥ १४॥ य: सुनवते पर्वतं दुम: चाः चित्त चार
दृष्टिः स: फिरि चासी सत्य: चार: ते इद्द: विभाषाः मियामां: सुधवी-
रांसं: विदर्षः चा चूलम: ॥ १५॥ ॥

॥ १६॥ चान्तु: ज्ञानी तस्य: चाप: पारि मद्यु जरात: चाः सचिदे-
वित: चानु: वर्षते तत$: चाहनः: चास्त्राय विपुर्वः पर्य: चांशो: पीयु-
वर्ष प्रश्रुम: तत$: उकर्षः ॥ १७॥ सुधी हे: चा यूति पारि बिध्यती: पर्यः

180°
विष्णुस्वायत्थं प्र भ्रमती भोजनं। समानो अर्ग्धा प्रवत्तांमन्त्रे यस्वाकृतः। प्रमं सास्युक्तः ॥१॥ तथ। चन्द्रेऽकौ चदति बहुदत्ति तद्वप भिन्नबलप यथा ईष्टे। विष्णू एक्ष्मे चिन्तुंदति लिन्मतिसः यस्वाकृतः। प्रमं सास्युक्तः ॥३॥ प्रजात्रेऽकौ पुःणि विभाजत व्रासते रूविमिंच पृष्ठं प्रभृततमातर्ते। चासीन्द्रे द्वितिः पितुरंति भोजनं बलाकृतः। प्रमं सास्युक्तः ॥४॥ अर्ग्धाकृतः पृष्ठी तंद्रे पदे यो रूपी-नामहिष्ठनारिक्ष्यकः। ॥५॥ ॥२॥ आसी भृत्ते वाजिनः देवं देवा चाचस्तन्तसास्युक्तः ॥६॥ ॥२॥ यो भोजनं च दर्शसे च वर्षेनमात्रः द्रव्यः। महुम्मुद्रकृतः। ॥८॥ जे प्रतिवधि नि दंपिने विवास्ति विष्ठर्वमेके ईश्वरे सास्युक्तः। ॥६॥ ॥२॥ यो पुष्पिणी लक्ष्मी धनेशापितं दाने अभन्निना-रथार्यः। वथसंगम अर्जनो दीयतु द्रीव उद्योगी सभि-त्त सास्युक्तः। ॥६॥ ॥२॥ यो नामे र्य दहवसु निहते पृश्यायं च दास्येशाय चारः। ॥१॥ अर्जुनं च र्यांत्विरिवेशते-मुलीवाषु पुस्कृसास्युक्तः। ॥५॥ शतं वा यस्तं दर्शं रत्नां एक्ष्मे चोद्माविशि। चार्जुनं दस्यूलसमुन्नस्तैतं सुप्राप्तो सचकः सास्युक्तः। ॥५॥ विष्णुदनू लोकाय शगं श्रीसं पौर्णे दुरस्ते दिभे व्रजवे-धनं। ॥५॥ ॥२॥ सहस्त्रभा विष्ठिर धरं संहजं परि पृयो चानं-वत्त सास्युक्तः। ॥७॥ ॥२॥ सुमुखाचार्यं तवं वीरं क्री-क्रीत्तेन जीतनं बिद्यो बस्न। ॥७॥ ॥२॥ जातृहिस्त्रं प्रयासं सहस्त्रे या चुक्षे सङ्खू र्याश्वस्वायत्तः। ॥९॥ अर्जुनः सर्पसालंपः के तृप्तिते च व्यमानं च घूः।
तिन। नीचा संत्मुद्दनं य: चरणेषु प्रारंभं चोषोऽस्म्य चाच्यन्तसास्यः
कव्यः ॥ ९२॥ च्छासयं तासीो दुनायें राधं समर्पणस्व बृहु
तें वस्तुः ॥ इद्रु यज्ञवल्क्याः चनु वूः। पुरुष्यविष्टं विद्वें
सुवीरां ॥ ९३॥ ९२॥

॥ ९४॥ ०९-९३ गुलमपादः ॥ चन्द्रः ॥ पिपुषः॥

॥ ९४॥ च्छासयेवो भृतेद्वारणां सोममामेवभिः सिंचताः महाभे
मंचः ॥ कामी हि बीरः सर्दमस्य पीतिः जहोत वृष्णौ तद्धिको
वंचि ॥ ९२॥ च्छासयेवो यो च्छोपो ब्रह्मांसं वृष्ण ज्ञानानाश्येव
वृष्ण ॥ तस्सा एतः भएत तथ्य्यां यष्ट इभ्रो चहेति पीतिमयः
॥ २॥ च्छासयेवो यो हर्भीर्यं ज्ञानं यो गा उदारारप्त हि वृष्ण
उः ॥ तस्सा एतमंतत्रिष्के न बातंमिद्यूः सोमेऽप्रुषुं जूने वल्कः
॥ १७॥ च्छासयेवो यो उर्सज्ञानं नर्व चूणुर्सं नवतिः च वा
हूः ॥ यो च्छुणुमनं नीचा वंभाभे तत्मिद्यू सोमस्य भृषे संहेत
हेतु ॥ १८॥ च्छासयेवो यो व्यधों ज्ञानं यो गुणांगुणुं यो
वर्षसं ॥ यो पिपुः नरुचं थो हृदिन्त्रां तस्सा िद्वारांतो
जहोत ॥ १५॥ च्छासयेवो यो एवं चाबरस्य पुरोऽधिरः बिभेदारम्यन्ते
पुर्वः ॥ यो वर्षेन्यं एतमिद्यूः सहस्रंपांपांपांता सोममस्ये
॥ ६॥ १३॥ च्छासयेवो यो वतनं सहस्य भृष्यं उपकोषेपापांप्रां
ेह्वान ॥ युक्तामारोंतिप्तिप्रस्तवं वीरकृतवृत्ताभराता सोमम
स्ये ॥ १५॥ च्छासयेवो चन्द्रः कामायाधी यूषी वहलो नस्या
तर्कः ॥ गभूतीपूर्वं भएत चुतायंद्राय सोम्य यज्ञवो जहोत
॥ ९॥ च्छासयेवः कात्तीन्ता चुरिमिश्च्यं वने निष्पुत्तं वन उर्जर
च्छुषी। हस्तमममि बांकयो भचर्ययो इद्वाय सोम्य सतिरं जु-
होत ॥ ५॥ च्छासयेवः पवयोप्ययय योः सोमभिं दुष्यता
तिं नीचा संतृ पवन घनान्य पुरास्वर्ज म संघ्य चोरां चवर्यन सः
स्निति उक्खाः। १२। चसार्य तत् वृसीः दुनार्य राधः सं सच्य-वृत्त नृहत ते वस्य इंद्र यत चिँय चक्स्याः अन् दृश्न वृहत
वदेम विदुष्ये सुरवीराः। १३। १२।

१४। चर्यामेवः भर्तर इंद्राय सोभर्य अरम्भरेखसः सिंचत मध्य
संघः कामी हि वीरः सर्द यस्य पीति जूहोतु वृष्णो तत् इत युधः
वृहि। ११। चर्यामेवः यः क्षुपः बविग वास्ते वृस्य जघानेः अशान्याःः
वेद वृस्य तस्ये एत भरत तत्वचाय एषः इंद्रः सहेति पीत चस्यः। २।
चर्यामेवः यः हर्रींके जघानेः य गा: उतः अन्तजत
क्षुः हि वमः व्यः तत्से एत चातर्किने न वाते इंद्रं सोऽखे: श्रा उ-र्षुः
जूः न वस्यः।।३।। चर्यामेवः यः उर्वरं जघानं नव बहुझासः नृतंतरुः च बाहुः यः कांवौः अव नीचा बवापे ते इंद्रं सोमस्य
भृज्ये हिन्नोत।।४।। चर्यामेवः यः सु जघानं जघानं यः भूषणः जघुरः
यः विवक्षांस्य यः पिपुः नसुनिच्यः यः स्थितिः ब्रजः तस्ये इंद्राय चर्यसः
जूहोत।।५।। चर्यामेवः यः शुद्य शान्यस्य पुरः बिमेदे चासनाः
सऽव पूर्वीः: यः वचिनिः शात इंद्रं सहस्रं अपः चवर्यपति भर्तर सोऽखे
अस्यः॥ ६॥।१३॥ चर्यामेवः यः शुद्य अहा सहस्रं भूम्याः: उपसः खैः चवर्य-
पति जघन्यान्यः कुस्यस्य चायः: चातिष्ठिरगम्यं वीरसमन्यि चावृ-
णकू भर्तर सोऽखे अस्यः।।७।। चर्यामेवः यः घुर्ण अहा सहस्रं भूम्याः: उपसः खैः चवर्य-
भोजमिष्टि । चेताहमस्य निर्मं त एतहिन्ति भूयो यज्ञत- 
बिकित् ॥ १०॥ चर्चेयो जो दिस्यस्य वस्तो यः पार्थिवस्य छायस्य राजाः । 
तमूड्रेणं न पूःशाति यवेनेतु दोमनिभिष्टको जो 
जस्लु ॥ ९१॥ ज्ञास्यं तरिगो दानायं राजा सम्पादस्य नहुं ते 
वस्वर्भ । इत्य यस्विम्य चापस्य च्युनु । च्युन्याहितम चिद रेषें सुविरांः ॥ 
१२॥ १६॥ ॥

१५॥ १५-१० गुस्तावः ॥ चेत्रः ॥ चित्रुः ॥

१९५॥ प्र घा न्यस्य महती महानि सत्वा सत्यस्य सर- 
षणि बोँ । चिक्कुकेशप्राविकपतस्याः सदृ चाहिंमिन्टो 
जघान ॥ १ः चार्जे दामस्तभायृहृत्तमा रेहासी चायु- 
दत्तरिख्या । स पारकन्युप्तिवी प्रपार्थे च सोमस्य ता नटु 
इंद्रश्चकार ॥ २॥ सदेवं प्राचः चि मिरामा मानियेेतेऽ 
खायपुर्णद्वृतिनाः । वृषासूक्तपतिभिन्दीतिथीमुः । सोमस्य ता 
मदु इंद्रश्चकार ॥ ३॥ स प्रवोध्यानिर्गताः द्वारसेवे विभिन्ते 
ञागारुपधिभि अयोिः । सं गीर्तिषैरहम्यदृश्चभिः । सोमस्य 
ता मदु इंद्रश्चकार ॥ ४॥ स ईः मही धुनिमेंराम्माताती 
कन्हात्तृप्तियारक्ततुमिति । त जन्माय रुपिमपि पत सत्यु- 
सोमस्य ता मदु इंद्रश्चकार ॥ ५॥ १५॥ सोदेवं सिंधुम- 
रिवानमिहिताङ्खे वेशेशान उपसं सं पिपेश । चार्जवसो 
जविनीभिरविवृष्टसोमस्य ता मदु इंद्रश्चकार ॥ ६॥ स 
विशी अथ गोगोः कन्हानामागिरिवृजदुपितस्यावृकुः । प्रादि 
चोऽशः अस्यः नागरत्षिय । सोमस्य ता मदु इंद्रश्चकार 
॥ ७॥ भितेलमिंगिरिभिर्गुःणान वि परेत्तय्य द्वितिदेराचर । 
विज्ञापासि कृतिमांश्चियाः सोमस्य ता मदु इंद्र-
भोज इत्य वेद द्राह्न वस्त्र निःशब्दम् ने एतत्त दिवसस्तं भूयं: युज्यत: चित्तेण॥

सम्बन्ध: य: दिल्लिवस्य बस्त्र: य: पार्शिववस्य श्रमवस्य राजां ते जर्जने न पुरात्तं चर्चि इत्ये सोमेन्मिनि: तत: अर्यं: व: अलू नं ॥

सम्बन्धान्त: ततो वस्त्रो दुनार्वय राज्यं सं च वर्णस्य चुहु ते वस्त्रय इत्यं यत् चिर्यं चावस्य: अनुं ग्नु वृहत्त वद्मम विद्वे सु-ङ्कोणां सारं: ॥ ४२ ॥ १४॥


॥ १५॥ 

प्र घु नु सर्व्य महत: महानि सत्या सत्यस्य कार्तानि वচोंच निष्कुख स्कु मुोषप्वत सुतस्य सर्व्य मदे च चाहि इद्रे: ज्ञान नं ॥

धर्मी या श्रवणः राह्यायत वृहत्त धर्मी रोद्दी परायण: चांि-रिशं सं: धारयाह पृष्ठी परार्शत: च िङ्गमस्य ता मदे इद्रे: च-कार नं ॥

सत्सं दह याच्रो: वि: विमाय मानि: चर्चिय श्रानि सर्व्य नदीन वृणा: सर्व्य निष्ठित समयस्य ता मदे इद्रे: चकार नं ॥

सां च मही गुणि एतो: चारा-स्थान सं: चालात् चापारयत स्वरूप ते चालाय रयं भूि प्र तथुः स्मानस्य ता मदे इद्रे: चकार नं ॥

सां उद्धर सिंधुः सर्व्य निष्ठतां महीनः चर्चिय श्रानि: उचारसं: सं: विपेष चाजस्तो: ज-रीविलिनि: विश वृष्ण: सर्व्या स्मानस्य ता मदे इद्रे: चकार नं ॥

सां चिन्यान चारा-गोिनि: कुर्निन चाविन: भवन उत चार्यि पुराणां चूक: प्रति ाष: स्मान वि: चारा-चारा सर्व्या सर्व्या स्मानस्य ता मदे इद्रे: चकार नं ॥ ७॥

भावान्त चर्चि अस्ति: गुणान: वि: परीतस्य अष्टिि नाति येिति दिक्को रोप्तीलिरु ध्वार्मारिष: एष्टह निष्ठस्य ता मदे इद्रे:
वालि ॥ ४॥ स्वरूपाद्वृत्ति धुरिव च जार्जियन दस्तु प्रापृतीतिमायः । एकी चिर्देव विविधे हिसार्य सोमस्य तत्ता मदु इंद्रधनुरः ॥ ११॥ नूने सा ते प्रति वर्ज हरि थ्रियस्य हिन्निराद्वाद दक्षिणा मधोपनी । शिश्रां शोभृत्यो माति धुरिवो नो वृहंजीव्रं चिर्देवे सृवीरोः ॥ १०॥ १६॥

क् ॥ १६॥ प्र त्रे सतां जेवंतमय सुख्तितंप्राप्यतन्त समिधवते हुविनरे । इंद्रधनुरः जर्जियनुस्तमति सनाद्वायुवानमवति हवामहे ॥ १६॥ यसांविद्रहत्: किं च चन्दनः विश्वायायिनिक्षरुतातिधि वीयोः । जयेः सीमं तम्रवींसति महो हस्ते वर्जः भरति शीविः सनोः ॥ १७॥ न जोयिर्याः पारिषेः त इंदियः न सर्वत्रः परम्त्वित्रिणः ते रथः । न ते लघुमञ्च्छोऽत्त कथनः यदागुप्तः परतसि योजना पुरू ॥ ३॥ विषेषं हर्षेषि ज्ञाता धृणवे अर्नु भौर्ति वृहं नायां सर्वते । वृहां यज्ञवल्क्यः वर्षिण्या विदृढः । पिन्धिन्द्रा सीमं वृहनेष्वर्यां भानुनां ॥ १॥ वृहाः: कोऽत्र: पवित्र ते वर्गे जमिनि-वृहाधिक्यो वृहाय पार्वते । वृहाद्विभुर्यो चृष्णाहतो चृढ़यो वृहां सीमं वृहाय रुपस्ति ॥ १६॥ वृहाः ते च वर्ज उत्त ते वृहा रयो वृहाया हरे वृहायायायुः । वृहाः मदस्य वृहाः लमोशिष्य इंदु सोमस्य वृहास्य तृप्युरहि ॥ ६॥ प्र ते नार्य न समेते वचस्युवर्य ब्रह्मणा यामि सर्वनेषु दायुक्षः । कुविचारो चर्या वर्जस्य निवेदिधावानुसरत न वर्षुः चिराचारः महे ॥ ७॥ पुरा संविधायस्य वंकृत्य नो धेरनु वर्षस्य यवस्य रियण्याः । संकृत्याः ते सुमातिमिनि शतक्रशः से नाभिनिः वृहाः खो नसिमहि ॥ ८॥ नूने सा ते प्रति वर्ज हरि थ्रियस्य हिन्निराद्वाद दक्षिणा मधोपनी ।
চকার ॥ ৮২॥ স্বামৈন আসিষ্টঃ পুনস্করি ধূমনি চ জর্জয়া দস্ত্বয় ম্যান্য দিয়া আচ্ছান্ন চিন্ত জর্জ দিয়া প্রিয়াণ্য সোমস্য তা মহে ইট দিয়া চকার ॥ ৮২॥ নূর্ন সা তে প্রতি বর্জনে দুর্দীপ্ত ইট দিয়া শচ্যুত্তন্য ভাষণী শিশু ধূমনি স্থূলঃ মায়া মন্ত্র পুক্ক্য মর্যা: নয় বৃহত্ত বৃহত্ত মূল্যে সুকুরাম: ॥ ৯০॥ ৯৬॥

॥ ৯৬॥ ম রঃ সত্তার নেচং সত্তমায় সুকুরাম উপরঃ সঞ্চারঃ ইত্যং সঞ্চারঃ ইত্যং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ইং যুগলে ॥ ৮৯॥ চৌধুরী ভানে মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ মহামহিষঃ ॥ ৯০॥
दक्षिणा मध्यों । शिखा क्षीतिभी माति धुगभगो नो ज़ुहबैदम विद्यशे सुबीरा:॥ ५॥ ९५॥

॥ १७॥ तरसी नर्य संगुनिप्रसंदेशे ज्वलाय यदस्य प्रलो- 

dीर्ते । विश्वा ज्योतिा सहसा परंवृता। मदुः सिंधस्य हंसिता-

भींतयत॥ ११॥ स मुखु यो हं प्रमाय धायं। धीरी तिरमानो महिमानामातिष । 

भृगु। यो भृगु तन्भ परिभाषे सिद्धि 

धा मंहिना प्रवृत्तुतात ॥ २॥ चर्याकृत:। प्रचं भीि महस्य 

उस्याये बलभा ज्वशिंरय। रैसेन हर्षेन विशामुः। म 

जीर्ये। स्तिते साधरक पृसङ्क ॥ ३॥ चर्या यो विश्वा भूस्नाठि 

भि मामनेशानुमा प्रवयं ज्ञाभवर्थ । चार्यादसी स्रोतिया 

वहितात्तात्तोलीषणामस्ति दुर्धिंता समवायाय ॥ ५॥ स प्राच 

रैसीनायते। हृततोजसाप्राचीनमकृष्टापायः। चर्या- 

रामामायिषी विषयायसमसा भावाय द्रामचरसाय:॥ १५॥ चार्या 

सासा चरे जाहुभा ये पिताकृतेश्विन्यसादा जनुवे वैते 

स्सति । भेंिा पृषिपान धि क्रिषि शृणये व्यङ्क व्यवधु 

कुङ्कुमविनयः।॥ ६॥ चायाजृहितः पियो: सत्य सति समानान 

dा सदस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ः
दक्षिणा मधुनीनि विष्णु स्वरूपः मा चाति धृष्टभर्गः न: वृहत्त
वदेम विदेशे सुवीरः ॥ ५ ॥ ९८ ॥

॥ ९७ ॥ तत् असि नर्ष धार्मिकः अर्जुनन् पुरुषः यत् धार्म
प्राणस्य जन्मेऽन्ति विष्णु वत् गोर्षा सहस्रे परिष्कृता मदे
सोमस्य हसितानि शैलयात् ॥ ११ ॥ स: भूतु य: ह प्रचार्यार्थ धायते
श्रोत: निमान: महिमान: जा चाति चूँः यो भूतसु तन्वे
पूर्वतः अन्त्ये सिद्धिः हि महिना प्रति असुमुखः ॥ २२ ॥
चर्चा सङ्कृयो: प्रणामो विधी महत् यत् धार्म चर्चे बहुः पुरुषो एरिक: रुपेषु: श्रेयोऽहरिन्त: जनेन विन चुँचता: प्र जीरय: सिद्धोऽसर्वक: पूर्वयुक्तः ॥ ३ ॥
चर्चा य: विष्णु भर्वना भक्ति मध्य: ख्याति चक्षुः चक्षुः चक्षुः चक्षुः
कथा चार्थपैत्र जाति रोदसी ज्योतिष्या वर्धः ज्ञा सत्नोती सी-
जनस्य समाति दुःखिता स्यं वृष्णयत ॥ ४ ॥ स: प्राचीनान् पर्वतान
इहन्त गोजेना धारार्थीने चक्षुःविशाल जच्छा चर्चा: चापं चापं
स: चासि चासि बाहुभयाँ ये चिता चक्षुःविशाल विष्यसात् ज्ञा
जनुष्क: वेदेन: परि षेण वृष्णिः नी जनाभ्य शयचे वजेश हुनी
समानात ज्ञा सरस: तां हि हर्ष: धृष्ट: प्रकटे उपं साति ज्ञा
भर दृष्ट: मार्ग: तन्त्र: वेषेन समाहः ॥ ६ ॥ असमर्ग: इव योऽवें
पर्भाशा: सती समानात ज्ञा सरस: तां हि हर्ष: प्रकटे उपं साति ज्ञा
भर सरस: तन्त्र: वेषेन समाहः ॥ १७ ॥ भोज्य ज्ञा इंद्र वयं हुनें
नुष्क: इंद्र चार्थसी बारिशाः चाविष्टे इंद्र विशिष्या न: जगरी
कृष्ण पृथापं इंद्र अस्म्वयः न: ॥ १८ ॥ नृनं सा ते प्रति वर्ष: जरिणो
दक्षिणा इंद्र दक्षिणा मधुनीनि विष्णु स्वरूपः मा चाति धृष्टभर्गः
अन्तः न: वृहत्त वदेम विदेशे सुवीरः ॥ ५ ॥ २० ॥

185° b b 2


186

192. शः 6. यो 23.

192. ७-६ गृहमाध्य: । धार्य: । चिन्हः ।

।।१८।। प्रातृ रश्ये नवी योजि सक्रियायुक्तप्रकरणः सप्रसनिमः । द्वारंनिको मनुष्यः स्वाक्षः स इतिभिन्नातिनी रश्ये भूतः ।।११।। सासा चरे प्रसंगः स भित्तियङ्कुतो तृतीये मनुष्यः स होता । चन्द्रस्या गभरणाय जे जनाले सो चन्द्रेमिनि सचते जेन्यो चुर्णा ।।२१।। हरि नु के रश्य इक्षुयो ज्ञेतमाणे सूक्ष्णं चंसा नवेन । मो यु लामरे बहुरे हि चिन्मा नि रीरमथयंजमानातो चन्द्रे ।।३२।। चाँ बाल्या हरिवभारिंद्रा याया चुतुभिरेन रा शुद्धिहेमनां । चन्द्राभिनिर्मित्ये: सोममध्यमये सृतः सूममश्य मा मृत्थस: ।।४४।। चाँ विश्ववान: विशिष्टा यायावेदः चंबारिश्चतः हरिभिन्युजः: । चाँ पंचाशतां सर्येनिर्मित्या विष्ण्या संप्रभवा सोममध्यमे ।।५२।। चाँशीपा नंदव्या यायावेदां ग्रेतेन हरिभिन्युजः । चाँ यहे ते चुनिहोरेषु सोम इक्षु याया परिस्विको मदयां ।।६६।। मम भ्रेष्ट यायावेदः विष्णा हरि धुरि चिन्मा रक्ष्या । पुष्चा हि विह्रेण ब्रह्मा भूषासिन्धूर सर्वे मादयस: ।।७०।। न म इक्षुष सुखन्य वि योष्णुसामयमुख्य दक्षिणो दहीतः । उप जेने विह्रेण गंभीरी प्रायेमांचे जिगीवांकस: स्वाम ।।८८।। नूने सा ते प्रति चरे जरिचे दुही यार्दु दक्षिणो मथोनी । चिन्मा मलोत्पो माति सुभयो नो जूहिद्यान विदेशे सुवीरः: ।।१२ ।।

193.

193. ७-६ गृहमाध्य: । धार्य: । चिन्हः ।

।।१९।। चश्रन्यास्त्यांथतं मदयां मनोविशिः: सुवनस्य प्रयत्नः । यसिनिचिंद्र: प्रदशिं चावाच्चरण झोको दुरे वंद्रयमोत्तरं नरः ।।१९।। चश्रय मंदानी मधो वचक्ष्योहिनिमित्रो चर्णव्रृतः
॥ १८॥ प्रातः रथं नरं योंजि सर्वं चतुः सुगं निवक्षयः समरसमारिः दशः सर्वं मनुष्यं सः भिषंभिः मन्तिरभि� रंगं भूतं ॥

॥ १९॥ सः सर्वेऽसर्वं प्रथमं संबिधिः जनं तननं संविधिः सः होतं सार्यस्या गमि सर्वेऽकृं जनं सः सार्ये भि सचंज्ञे जेयं सर्वचं ॥

॥ २०॥ हर्षं नु तं रथं देउस्य योंज मन्से चतुः वचंसा घोंयं मो सु तनं चरं बुधवं हि गिरायं नि गीर्मनं यथमानं अन्यं ॥

॥ २१॥ यहाँ दार्श्यं हरिधर्मं इंद्र याहि र्यही चतुः भि हुयान्त च चाराभि� हरिधर्मं हरिधर्मं सोस्मपेयं सुमं सुमस्तिः मा नर्थं कुं ॥

॥ २२॥ चार्यं यद्वा चतुः भि हुयान्त च पुषाभि सुर्यान्त हरिधर्मं सुरान्त हरिधर्मं सोस्मपेयं ॥

॥ २३॥ चार्यं नवं नयं याहि चर्यां च उक्तेन हरिधर्मं उक्तेन हरिधर्मं चार्यं यद्वा हि तेन सुर्येभ्यो सोमं इंद्र वायुं मानवसिद्धं मद्यं ॥

॥ २४॥ मभं इंद्र याहि चर्यं विषयं हर्षं धुरि धिष्ठ्य रवस्य पुरुषं हि धिष्ठयं वर्माणं भूरं सर्वं मद्यं ॥

॥ २५॥ ने इंद्रेऽसर्वं विषयं हि योगं सार्यस्य ज्ञस्य दशवं दर्शिणं दुहं उपं जेणं वर्तं गर्भसती प्रायेः प्रायेः जिजीवाः स्वायम् नूरं सा तेन प्रक्ति वरं जरः दुहीयत् इंद्र दर्शिणं रूपौनी शिष्यं छोटृवर्तिः मा छाति धुकं भरं नूरं बृहत वेदेः विदेश सु-चीराः ॥

॥ २६॥

॥ २७॥ र्यपायच्यं चस्य चर्यं मद्यं मनौंभिः सुरवानस्य मृयं यस्मिन् इंद्रं प्रदिवं च वृधानं चोकं दुष्येभ्यं धुरिः प्रायेः च नयं ॥

॥ २८॥ चस्य मद्यं चर्यं मद्यं चमस्य हस्तं चारिः इंद्रं चाररि सुरूणं ॥१८६॥
श्रोक्ष्ये चाेण्यांक्ष्ये प्रयासिः च नृद्र्यानां च नाभिर्नीक्षणांच्यां कर्मेन्तं। सा मार्हिन इंद्रो चारों चर्पां प्रभुण्डादिहाथाः समुद्रं। चंद्रमाण्यांतुच्यां बिद्वत्ता चंद्रकुन्तलाः चयुतानुपासी सातां। सो ज्ञेयीनि मने रूपेण पुलिनीष्ठरा राष्ट्रहाणुः नीतिः वृष्णः। सध्यो यो नृत्यो बत्ताश्यायि भूत्यस्यपुनाश्च सूर्यस्य साती। स सुंन्वतं इंद्रः सूर्येश्वरा चैव पिराण्यायस्य खलवः। ज्ञायत्र यो गुहद्वादसी भवदश्रेष्ठ नित्यों दशस्यन। स रूपायुतसन्तिः सार्षणये भ्युज्ममणुः कुबरायुः कुलसाय। दिवोदासाय साय नवर्तति च नवेंद्रः पुरो बैरुक्षयखस्य। एवते ते इंद्रोऽचन हस्यास्य नम्मा वाजन्तः। ज्ञायत्राय तत्सर्वमा मालयुपाशा नन्मो वधेश्वरस्य पीयो। एवते ते गृहसमदेः भूर मन्नायाययो न चयुतानु तखुः। ब्रम्हयायं इंद्र ते नवीय इहसूजी सुखिनी सुखमेश्युः। नृ nao सा ते प्रति वरे जरिे दुहीगिरदं दासिका मनोनी। शिक्षां क्लोक्ष्यो माति धार्मिको नो बृहदेन्द्र चित्रेष्य सूर्याः।

...
बि वृहत् प्र यथा वर्यः न स्वसंराक्ष चार्दः प्रय्याति च नदीनां
चक्रमति || २|| स: मालिन: इत्या: चार्दः चाप्या प्र ऐरयत: शाशि-
हाचार्दः समुद्ध राणेन्द्रवतं सूर्यं भिदत गा: साकुन्ताना चाहृवा भूषु-
नानां साधता। आ: चाकर्तीनि मनवः पुरुषिः इत्या: दायांत दाशुपेने
ह्यं चृणं सः: नुर्यं च: आत्तामयं भुतं पत्सुपामोनः सर्वेषसा
साती। आ: सुन्वाने इत्या: मूर्खी चा देवः रिख्याच मन्त्वी नावान
आ यत रंगी गुहतांचवच चायी भार्त चार्दः न एतां दुःखयतन
|| ३|| स: रेपयत सहसुदिम्: सारांशे नुपुर्ख चार्दुखु चुयंबु कुर्यांग
कुसांग द्रासायं नववंति च नवं इत्या: पुरं वि ऐरत शंबरस्य। || ६||
यथा ते इत्या: उचर्य चाहेम चार्दुखी न बाना वाज्यर्त: चाह्याम
तत सायेः आनुपानाः: नन्मच: यवः चादेवस्य पीयोः। || ७|| यथा
ते गुरुसदुः: भूर मन्त्व चार्दुख्यः न चृषुनानि तथुः भृजयंतः
इत्या: ते नववीः: इथे जरी सुदुर्कृतिः सुबंच चायुः। || ८|| मूनि सा
ते प्रति वर: जरिणे दूःहीतं इत्या: दक्षिणा मण्डली निश्चीक्षन
स्वभूवत चार्द: बदेम विद्येशे सुवीरा:। || २५||

|| २०|| चायथे ते चायथे: इत्या: विचित्र सु न: प्र भरामसः वाजायुः
नर्थय बिपस्याः: दीयता: मनीषा सुबंच इयेक्षाः: नावयत: नृत्त। || १||
ते न इत्या: नामसह: जरी नावयत: चाभिरूषा पा चसि जनानः ते
इत्या: दाकुन्ते बुधात इत्षार्थर्थिः: चाभि यः नवति ना। || २|| स:
न: युवां इत्या: जोहुर्: सकां शिव: नरां चाहृवु पात्ताय य: नौसांत: य:
शृङ्गायं जरी पर्यंत च सुवर्त्तां च प्रुः नेविता। || ३|| ते ऊः सुनुगे
इत्या: ते गृहीते यटिसन पुरा वृहुः शाशुः: च स: वसवः कार्यम
पीपरत इयानः बनाक्षत: नृत्तनभयुः आयोः। || ४|| स: चाँगिरसः

187
सृष्टां गुजुवानां तृतीगुहा गातृमिशान। शुष्ट्वया स्वानक्ष्यम चिरिरिमशायां।

एकाय महाबेले संहाराम् साहासिन्ही भरमान्य स्वादारान।

स हूं भूत इद्यो नाम देव जृध्वं भुवनमुच दुस्सतम।

अर्च घिर्मणे सानस्य साहासिस्त्री भरमान्य स्वादारान।

वृष्णेण्द्रे कृष्णगोपीं पुरुशो दासीरिमशा।

नानयणन्वेन नांमपर्श सचा शंसे यज्ञमानस तूतोत।

गीते सत्वस्य मनु दाक्ष मर्चेद्राय देवेभिनीसाति।

प्रति यदस्य वर जाहिरोहुण्डी दस्युपुर मायामी ताते।

नून सा ते प्रति वर जारिचे तुहीयदीद्व द्रविष्ण धुमानी।

शिखरा लोकोम्य माति धुम्गो नो बृहस्तेम विदुषेसु सुवीरां।

हेतु। २५॥ ॥

हेतु ॥ २६॥

हेतु ॥ २७॥
उच्चां जुनुष्प्यान वर्ष सूनोत इत्रे: गार्तु हुषान मृणान उष्यसः। सूर्येशः ज्वानां सचन्त्रस्य चित्र धिश्चित पूर्वार्थिः। ॥ २५ ॥

हुष्मु: इत्रे: नामेदेवः कथे: भुवत मनुष्य दुष्पार्ततमः। इत्रे: धिरः अर्घेनान्त्रस्य सहानां जिरेः भमत दासस्य स्वधास वान। ॥ ६ ॥

वृक्षस्य इत्रे: कृषकः योनी: पुरुषदुरः दासीः एक्षेत्र वि चर्जनयतः। मनवे शान: च च सत्य गर्भः वर्ज्ञानस्य तूनोत। ॥ ७ ॥

तस्य तवस्य अनु: दुष्पितशत्रूद्रकथे: क्षुद्रेशासती: प्रति यत्र चर्जस्य वर्ष सात्यः। पु: हुष्मी दस्यून पुरं: चर्जस्तीः नि: त्यारी ॥ ८ ॥

नूर्मसा ते प्रतित वर्ष जैर्चे तहृगिताय इत्रे: दक्षिणा मृणानी विश्वः झोनु: ॥ ८ ॥

भव: मा चर्जित पुक्कर्भागः: न: चूहत वर्देम विदेषे सुधीरः। ॥ १२ ॥

॥ २९ ॥ विस्तर्कः जिते पुष्यस्यजिते सवास्यजिते नृसर्जिते।

उत्तिपादः जिते सङ्कास्यजिते गोर्षजिते: सर्पजिते भूरः इत्राय सोर्गः।

युज्ञस्वर्याय होंम्यः। ॥ १ ॥

सहितभुवे: सहितभागाय वन्ये: इत्रायाय न्यायः।

सहिताय सहस्मानाय बेधस्य नुभिजस्य पलः बहुये दुर्सर्गिते सुचास सहे।

नमः: इत्राय वोकत। ॥ २ ॥

सचाससह: जनसभः। जनसभ: सह: चर्जनः।

युम्म: अनु: जीवं विशिष्ट: वृत्तस्य चुराय: सहरिः विशु: आरिः।

इत्राय चोच्च प्र कृतानि वीयः। ॥ ३ ॥

अनुरुदद: वृषभ: दोषं: वध: गौमीः।

अर्थकः: अर्थमहत्सकः: चुद: चोरः।

सखः वीकित्तः पृष्ठु: इत्रः।

सुखः: उषसः स्वः: जनः। ॥ ४ ॥

ि युगुणे गार्तु सहुस्तु: विचित्रोपये धिन्वाणा: तुषिष्टः: मन्निष्टाः: सहितकः। नि-।

सदगा: च: चर्जस्य इत्रः। धिन्वाणा: द्विन्यानि आयात। ॥ ५ ॥

इत्रे वेषखार्यन्नुद्विन्यानिधिविहितं दक्षस्य सुभागलोकसे पोर्यः

वृक्षान्त्वा आरिः तनुनाम स्वाध्यायन वाचः सुदुःस्तलं। ॥ ६ ॥

१८८ ॥
श्रोत्र: का उद्धरणों के साथ भारतीय सांस्कृतिक सामग्री का संग्रह।

189
॥ २२॥ पिताकुटुम्बेशु महिषः यवं श्राधिर्यं तुविक्रयुष्म्: नृपति
सोऽयाः प्रसिद्धाः विषुष्मा सूर्यं यवंशस्त स: ई ममादु महिं
कर्मे कर्तवं महं उहं सः एनं सवष्टां देवं देवं सत्यं ईः ईः
॥ १॥ यवं बहिष्क्मान कामभी श्रृजस्ता क्तिर्यं गुप्तं भवावतस्ता
रोदसीः श्राम्पर्यश्च स्थ्य ममंतां प्र वृञ्जः बायस्त्व रा
यंशत सः एनं सवष्टां देवं देवं सत्यं ईः ईः
॥ २॥ सायं जातं रातुनं सायं श्रृजस्ता चविष्नुष्ट सायं वृञ्जं
वर्मीः ससाहि: मृथ्युर्विद चविष्णिः: दातां राधं समु: बायस्त्वं
वर्मिः स एनं सवष्टां देवं देवं सत्यं ईः ईः
॥ ३॥ तर्कयत्ने नन्दी नृतीः कारः
ईः प्रशमं पूर्णं दिति प्रस्वार्य कृतं यत् देवस्य वर्मसा म
चारिणा: अर्धुः रिखान कारः भुवायत विष्णु कामकर्मेव श्रृजस्ता
विद्याव जन्मे ज्ञात: ज्ञात: ज्ञात: विद्याव इः
॥ २३॥

॥ २३॥ ग्रामाः का ग्रामपति हृवांमहेः काविः कवीः उप-
मर्मचंतः तत्त्वं भैरवराजं ब्रजस्मा ब्रजस्माः पते ज्ञान अे
तिस्मिः सीतासदनं प्रदेवाः चित्त्वे सायुवे प्रस्वेतस: बृहस्पतिः
षिणिः भारग्नान्तुष: उपस्रृजलोष्ण: ज्योतिष्मा महं: विषेषां
इति: जनिता ब्रजस्मा स्सि ॥ २॥ ज्ञाविताथ्या परिवर्त: तमाम-
सि च ज्योतिषाणं रथं चूर्तस्मा तिष्ठाति बृहस्पति: भीमं ऋषि-
षिणिः सदनं रूक्षं हन्नोषिन्धर्मे स्वर्विं च ॥ ३॥ सुनीतिस्वभि:
नः सति चायसे जन्मे या: तुर्यभद दार्शानं न तं क्रीहं: असुवर्त: ब्रज-
स्वितः तपन: मनोज्जीवः: असि बृहस्पति महिं तत् ते महिः
॥ ४॥ न तं क्रीहं: न दृष्टं दृष्टं कुरं चुनेन: चारात्य: तिष्ठति: न
हृत्वाचिन: विष्ण: इति वासस्ता क्वसे ति चापसे वं सुडगोपा:
চাৰ্চ ম্বচ্ছসিতে পুরুষপতি। লে নো গোলায় পঞ্চিকৃষ্টিবাকসাদ্ধয় যুক্তব চতুর্থ মন্তি মিয়ারামে। বৃহস্পতি ও যোগ অহস্তমনো দুই স্তা রঙ্গের কায়মূল দুই ভাস্কু হইন। ঐন্ত যা ও নো মচ্ছায়দানাংগোকালীন মতঃ সানুকো বৃক্ষে। বৃহস্পতি অষ্টমত চতুর্থে পশ্চাদ সুগো যোগ অশ্বে দেহবিভাগে কুর্মী। চাতারে লা তনুন্ম হতামহে বস্তথে চিকানাম তার চূড়ান্ত পুরুষ মনুষ্য দ্বিতীমহ। যা না, টুরেলে তত্ত্ব যা চারুচ্যমোভিত সতি জন্মায়া তা জন্মায়। থাকা থাকা মুক্তচূড়ান্তে স্পাহা বন্ধ মনুষ্য দ্ব্যদ্বীমহ। যা না টুরেলে নীহার যা চারুচ্যমোভিত সতি জন্মায় তা জন্মায়। থাকা থাকা মুক্তচূড়ান্তে বয়ে বৃহস্পতি পরিগণ্যা সত্ত্বণা যুত।

মা না টুরেলে স্মরিত মিয়ারামে প্র সুর্যসাঙ্গো মতিভিন্নার্থবিয়া মহীমানে। চুড়ান্ত যা চারুচ্যমোভিত সতি জন্মায় তা জন্মায়। থাকা থাকা মুক্তচূড়ান্তে স্পাহা বন্ধ মনুষ্য দ্ব্যদ্বীমহ। যা না টুরেলে নীহার যা চারুচ্যমোভিত সতি জন্মায় তা জন্মায়।

চারুচ্যমের মন্তি মিয়ারামে প্র সুর্যসাঙ্গো মতিভিন্নার্থবিয়া মহীমানে। চুড়ান্ত যা চারুচ্যমোভিত সতি জন্মায় তা জন্মায়।

১৯০
रक्षसि व्रजयते पते।।२५॥ तेन नं गोपा: पशिष्ट कृत्वा विविष्ट च वान्धुस: तवं वातायं मतिःभिः। जागरणे कर्मवहेरे स्वे तसे। न: चाभि हरे दुष्ये व्यास: ते सर्ने कुहङ्कान्त: हरिवर्ती।।६॥ उत्तच वा य: न: मचेयात्। अनातग्नत: अरातिः वा मर्ते: सानुके वृक्के वृहस्यते अर्थे ते वतेयं पुष्यु: सुरुङ्ग न: चावि देवस्य वैतये कृप्यि।।७॥ चातार्य: वा तनूवा वृक्षामहे अर्यक्षस्यात: चाधिः वक्तारी च ासाः। यु: वृहस्यतेवेदवनिमं।

नि: बहुः या दुःष्टसः। जातटसः सुर्वे उत्तम: वा: न: नानानी।।८॥ लयार वृष्ण सुरुच वृत्ताय: यते स्पाहित्वे वसु मनुष्यां ा दुरीतमहि या: न: दुःखे तत्: ति:। या: अरात्यत: चाभि सति: जन्मय ता:। ान्नसरस:।।९॥

वयों हुदी बृहस्ते न यर: साजो विदु: ॥१६॥ विषेषो हि ला भुवनेभ्यपरि बहादजनात्ताचाचर्याब: कविः । स चन्दराधि-
हृद्या बहस्तपतिकुम्हस हंसा मह चूतस्वय धृतरि। ॥१७॥ तव नि धियाधो बजिहोत परस्तो गव्यां गोचरसूवजो यत्तिंगत । इद्रेष्ठ
गुजा तरसा परिरूवृत बृहस्ते निरपामीजो विशिष्येऽव ॥१८॥
बहस्तपते लमधायं नंता सूक्ष्म्य बोधि तनंत च जिल्ल। विशेषा
तमुर्द्ध शद्वित देवा बृहस्तेम विद्वेणु मुनीरारः। ॥१९॥

॥२४॥ ७-१६ नृसमस्मः। ७-१७, १२-१६ प्रश्नस्ताति। १२ प्रश्नस्तातितिर्द्रय ॥
७-१५, १३-१५ जसती। १२. १५ विशुद्ध ॥

॥२४॥ सेमामिविधि प्रभृति । ईश्विक्या विधीम नर्या महा गिरा। वर्णा नीं भीजान्तावति ससा तव
भृहस्तेऽति सीवधः सीत नीं मर्ति। ॥१॥ यो नवन्तनमन्त्रो-
जसलदात्तभेम्युना वंशरार्णि वि। प्रास्थांयुधसुवः बहस-
श्यपतिः चारविश्वसुंतंव वि पवेत्। ॥२॥ तेहेवानां देव-
तत्समय अन्येमर्यसद्वाहाबंदं चित्तिता। उप्रा चाँग-
दर्बिन्दुरकवः चुलमुंहुलमो चाँक्रकुकृरः। ॥३॥ अधरास्तः
मवंत बहस्तपतिम्येवादभि यमोजसावृष्ट । ततमेंथ
विषेषे पपीरे मेहेऽहेऽ बहु साभ हसिसुभुधसूद्रिः॥४॥
सना ता का चिन्दुवना भर्वीवा माझि: शुचिहृदयर वरि
रं। अयातंता चरत अन्तर्न्यदिशा चकार्य वुज्ञाः ब-
हस्तापस्तः। ॥५॥ १॥ अभिन्नार्की अभि ये तमालन्तु-
निंद्व परिष्ठं परम् गुर्हो निंद्वं। ते विशासि: प्रतिक्ष्मा-
नृत्तं पुनःयति उ आयुङ्गदुर्दीपुराणिः। ॥६॥ चूतावानः
प्रतिरक्ष्मानुवा पुनःरात्र चा तथं। क्रवो महस्यः।
बर्यः हृदि बृहस्तते न परः सावः विदुः ॥ ९६॥ विशेष्यः हि ता
भुवनेयः परिवर्त्तः सहस्रः सावः कुः सः चृणः चित.
चृणः यः तः सामः पति दुः हः महः चृणः पतिरः ॥ ९७॥
तत् भिवे विच चृणशीतः पशुः गावः गोवः उतः समुजः यत् चृ-
गिरे ईदेशा गुजः तमसः परिवर्तः बृहस्तते निः चाराः चृणः
चृणः ॥ ९८॥ बहसः पति न्यः सस्य यभा सुः उक्तः सोधि तनः
च जिन्य विर्य तत् भुर्त् यत् चारः देवः भृहति देवः चृणः
चृणः चृणः ॥ ९९॥

॥ २५॥ सः हुनमः चृणविभः प्रवभृतः यः ईशिष्य चृणः विशेषः नवर-
यः महः गिरा यथा नः सीहुः सावः सकः तत् बृहस्तते सी सौधः
सः जनः नः सति ॥ १॥ यः नेवारिणः सनमतः नि चृणशा जना जो-
इतः मस्या श्रवधिकः वि प्र चृणः जयतः चृणः चारः पति:
चृणः चृणशीतः समुः समंतः वि परवि ॥ २॥ तत्र देवानां देवः तममाय
कर्म चृणः चृणः हः चृणः चारः वीशिता जर गिः चायजः चा-
भिन्नः चारः वृलः चृणः ततः च चृणः चारः स्वः ॥ ३॥
चारः सः चृणः चारः चारः पति मस्या चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः ॥ ३॥ सनातः का चित भुवनान्यीला मात्रः भि:
चृणः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः ॥ ४॥ स्नातः का चित भुवनान्यीला मात्रः भि:
चृणः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः ॥ ५॥ स्नातः का चित भुवनान्यीला मात्रः भि:
चृणः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः
चारः चारः चारः चारः ॥ ६॥
धमितमविमस्वति नकङ्: वो भस्यर्थे जुड़हि तं॥७॥ च्यूतःथेन विष्णुसे ब्रह्मस्श्चाप्तिः विश्र च तद्धिवधति
प्रज्ञना । तत्स्य साध्विरिवो याभिनिविवि नृचक्ष्यसि हस्ये
करण्योनय:॥८॥ स सन्नयः स विनयः पुरोहितः स सुहुः
स युधिः ब्रह्मश्चाप्ति: । चायस्ने यवार्जे भागे माती धनादिः
क्यूहिःपति तत्ताच्येऽणि ॥९॥ विभु प्रथु प्रवधम मेहनावतो
वृहस्ति: सुसेत्तर्यायिः राधयः । इमा सातानि चेत्तस्य चाप
जिनो चेन जनाः उभये भुजःते विषः॥१०॥्॥ योगार्जे वृजे
विष्णुः विवमेहावं वल: शरवसा सवलिङ्ग । स टेरो टेवा
अर्थिः प्रभे पूषु विषेदू तती परिभूभःश्चाप्ति:॥११॥ विषेः
सच्चे संधवाना युथोरिदापल्लु च मिन्नाः परे वा । चाच्ये
द्वार्शश्चाप्ति: हृत्वानेऽसं नृहीव वाजिना जिगारः ॥१२॥
उतातिःगा चानु नृत्तिः कहृयः समेतो विप्रो भागे माती
धनाः । वीकुवेषा चानु वर्षच्छामारुदेइ: स हे बाजी संविचे
श्रश्चाप्ति:॥१३॥ ब्रह्मश्चाप्तेनववज्ञावः वायो मन्तु
मेंडः कर्मी कारिवत: । यो गा उदाजास दूशे वि चायवनम-
हीव तीति: शरवसासूपुण्यकः॥१४॥ ब्रह्मश्चाप्ते सूर्यमस्य विन-
भां: रागः स्यामं र्योंःववस्लवः । शिरेषु शीर्येः उप पूजी
नस्तु यदीसनां ब्रह्मणा वेशि मे हर्व ॥१५॥ ब्रह्मश्चाप्ते
जन्मायं तन्यवृक्षायो वृधि तनन्त्र च जन्ना । विषेः तहसोः
यद्विति देवा ब्रूहिण्दिम विद्येषु सुवीरः॥१६॥१३॥

॥२५॥ १–५ गृतमवः । ब्रह्मश्चाप्ति: । चयती ॥

॥२५॥ इंधानो चामिं बचनवद्वनुथयः खूटस्ताक्षा भूरुः

192


॥ १५२ ॥

ते बाहुः स्वादिः स्वामिनि नकिः स्वाभिः स्वरः ज्ञुः
हि तं ॥ ७१॥ चुतस्वेन निक्षुपेयां बस्याः पतिः यथे वर्ति म तद्
स्वप्रभोति तन्वना तस्य साप्तीः इवतः याभि याच्यति नृस चाक्षसः
हस्ये कर्षेऽयनः ॥ ८॥ सः संक्न्यः सः विशेषः पुरः हिन्तः
सः सूककृतः सः युद्धभयः पतिः चाक्षः यहि वारे भरते मती
तनाः चात्र इत सूर्यः तपति तपातः चूषाः ॥ ९॥ विभुः प्रभुः प्रतयुष्मि
मेहनाः वतः जृहस्येतुः सुदिविदाण्यि राय्यां द्रमा सातानि वेय-स्याः
वाजिनः चेन जनः उभयेः भ्रुजते विशः ॥ १०॥ ॥ यः चारवे
बृजनेव बिश्माः विभुः महां क्षे रुक्षः सर्वसा चाक्षिष्ठिः सः टेकः
द्रेवि प्रति प्रत्रे पृषु विश्रा इत ऊः ता परिभूः बस्याः पतिः
॥ ११॥ विश्रा सर्वे महावर्णा युक्ते इत चारे चुन म प्राप्तहि
प्रति वर्तं च अरे इतृद्वाम्यिषांपतिः हुकिः न चारे गुजात्तेव वा
जीतना जिकः न्यायः ॥ १२॥ उत्कासर्षिः चारुनु चुर्सिस्ति चृः चुर्मः समेतः
विमः भरते मती ठाणा बीकृकेश्वरा चारुनु वशो चृः चृः नारदुः
सः हु वाजी संस्करे बस्याः पतिः ॥ १३॥ बस्याः पते चाभवतः
ग्र्याः वयः सत्यः नमुः महि कर्मविधातः च गः उत्ताभाजतः
सः द्रेवि वि च चाभवत महीनेति रीति वार्सा अस्तरा पूर्यकः
॥ १४॥ बस्याः पते मुशरमस्य बिश्वहः रायः स्याः रष्यः चाक्षिष्ठः
वीरि स्वे वीरान उपर पृषु नम न लः यत प्रेमान बस्याः बेविः मे हुवः
॥ १५॥ बस्याः पते च चृः यंता मुशरमस्य चृः चृः चृः न चिन्ताः
विश्रा तत्त भृद्वे यत चारे देवः बृहत वृद्धम विद्ये मुशरमीराः
॥ १६॥ ॥ ॥

॥ २५ ॥ इयानः स्वाधिः चुन्वत चन्याः कुतस्तंभा। शूरहुः

192°
वद्रातर्किण्य इति। जातेन जातातिस ः म संस्तेन। वर्ये युज्ये कृष्णे बनक्षस्याते । वीरभद्रवर्तिण्यनवनवनृष्टी गोकणी राव्ये वं-प्रवृष्टते। त्योऽेव च तस्य तन्नवं च वर्धमे यं मुज्ये कृष्णे बनक्षस्याते । वीरीवर्तिण्यनवनवनृष्टी गोकणी राव्ये वं-प्रवृष्टते। सिंहुने होतः खिंचीवाः चक्रयाणोऽवृष्ट कृष्णे वर्धमे वृष्णोऽजः । चनेरविष्णु प्रसिद्धतिनाह वर्धवे यं मुज्ये वायुः कृष्णे बनक्षस्याते । सवर्गाये ।

तस्याः चार्थते दिशा चास्त्रतः स सर्वनां रामविश्विकाः राज्यातोऽवृष्ट कृष्णे बनक्षस्याते । चनेवृष्णोऽजः यस्य वहमेव दिशायां चौभीविशे च । देवानाः सुधे भुषागः स एवते यं मुज्ये कृष्णे बनक्षस्याते । \[1\]

\[26\] श्रुतं नृत्याते देवविविदेवयंतम-भ्यस्ताः । समुद्रेन्यजिविनवलु । दुर्बल जीवनस्यविवीभ भ्रणाति भोजनं । जातस्य वीरः प्रविष्ट मनायते भृदां मनः कृष्ण्यावृष्णात् । श्रवेद्वृष्णावृष्ण सुभोगः गावास्य श्रवेद्वृष्णावृष्ण सुभोगः गावास्य श्रवेद्वृष्णावृष्ण सुभोगः गावास्य श्रवेद्वृष्णावृष्ण सुभोगः गावास्य । स इज्ञाणेन स विषय अवृष्णमेव भवते धनः नृथि । देवानाः य स्तिन्तावृष्णास्ति । चार्थमेव नृथिताः । चार्थमेव नृथिताः । ॥ ॥

\[27\] श्रृवणं नृत्या चार्थमेव नृथिताः । दृष्टं नृत्या कृष्णेन नृथिताः । श्रुवणं नृत्या चार्थमेव नृथिताः । दृष्टं नृत्या कृष्णेन नृथिताः । ॥ ॥

\[193\]
॥ २६॥ छूँजः इत्तर्वर्गः बुन्वत बनुषात: देवक मन इत्तर्वर्गः वर्मिश्च । यह चारैव-तयं वर्मिन् अस्त्र सुभागः । इत्तर्वर्गः बुन्वत बनुषात: देवक मन इत्तर्वर्गः सुभागः ।

॥ २७॥ इत्तर्वर्गः सनातन राजः । जुहा जलोमि भृगोशुमति: । वर्मिन् अस्त्र सुभागः ।
दक्षो जटः॥११॥ इसं खोर्म सर्कात्वी ने च्या मिष्ठो चर्मणा वर्षयो दुर्यंत। जादुर्वासः सुचयो धारत्पूर्ता चर्मृजिना चन्द्रंभा चरितः॥१२॥ त जादुर्वासं उज्जवं गभ्या चर्मवासो दिर्गती भूयेंशा। जंतः परिष्यंति कुञ्ज्योत साधु सर्व राजेण्यः परसा चित्तिः॥३॥ धार्य्यत जादुर्वासो जगत्तमा देवा विश्वं भूर्वनस्य गोपा। दीर्घोधियो रज्जामाणा चन्द्रुः समु० शैमतावानंश्यथमाणा चूत्तकानि॥४॥ विश्वामदित्य चर्बसो चो चस्य यद्यदभान्य्य चर्मी चिंतयोभु। युघ्यार्क विश्वामदित्याः प्राणीति दृष्ट्ये श्रेष्ठून दुरितानि वृज्यं॥५॥ सुगो हि वै चर्मेन्मिख पर्यंत चन्द्रो अनुस्तरो वह्नसा साधुरूसि। तेनादित्या चार्थि बोधता नो बच्यता नो दुष्परिहिते शर्मे॥६॥ पिपत्ते नो चार्थित राजपुरूचाति देवस्य स्यमाना सुरोभि। वृहूलिस्य समुहर्षमा शरमिपं च्याम पुरावीरिः चरितः॥७॥ दिवसो भूमी-धार्यकृत् चूर्णीकिं मता निर्देशेः अंतरेरां। चृतेनारऽरित्या महि वै महिं तद्यदभान्य्य चित्ता चारं।॥८॥ ची रोचना दिशा धारितं हिरुक्त्या सुचयो धारितण्या। चर्म- प्रजो चन्मिष्ठा चर्म्या उर्जतसा च्रोज्ये भूयेंशा॥९॥ लि निश्चेवा वह्नासिस्त राजा वे च देवा श्रुतं वे च मतीः। शर्मे नो रास्य शर्मे विचित्रेश्यमार्ग्यूष सुरितानि पूर्वः॥१०॥ न दिक्षाः वि सुनिते न गद्या न प्राचीनमार्दित्या नोत पश्चा। पार्था विसव्यो धीरेण विद्व्ययानीति अभावं ज्यो- नितम्याः॥११॥ यो राजस्य त्यूतिनिविय सुदाश्वं वे वृत्त्यंति चूर्वयेंशा नियाः। स रेवाय्याः प्रतिष्ठो रैणभु वसुदारवा नि- देशमु प्रश्नः॥१२॥ भुचिनिपुराणं सुमर्यं चर्मं उपं च्रति
कृष्णवृंदा: सुवीरं । नविंशतं वर्षं न दूराद श्रावणिकान्
भवति प्रशालीं ॥९३॥ श्राद्धिं मिष्ठ वर्षाशृङ्ग मूनः यदौ
क्रयं चक्षुषा कांडितां । ज्वैःशास्त्राः पौडः ज्ञोपितं
मयं नाश। ॥९४॥ उभे चर्मे पीपलत: सामीची दिखो वृष्टि सृष्टि
सुभोगे नाम पुरबं । स्वस्य दृस्यां: जयंतरति पृष्टुभावां
भवत: साधु चर्मे ॥९५॥ या वो भाया चर्म्बुधुः कब्राः पाद्मां
श्रावणी रिपवे विचरा:। चापीति तां चर्मि बेव तेधति
रणेनारिना द्रारावा श्रमेलस्याम। ॥९६॥
माह महोदोऽवस्य प्रियस्य मृतीदात्रा च बिंदा: भूनिनः
मा जेनो रञ्जनमुखाद्व: काव्यां वृहद्यां: बिद्वेशे सुवीरां:
॥ १७ ॥ ४ ॥

॥ २४॥ दूर्दः क्वेदिर्दिन्त्याय स्वराजिः विजानि सांवध्याय
लुहः। चर्मि यो मंद्रो ज्ञात्यां देव: सुण्वीरमि मिले वर्षाकाल
भूरः। ॥९॥ तवस च नहे सुभांगाः स्वाम स्वायाः विल्या: तुषु: वांसः।
उपायन उपसां गौत्तीमानयो न जरांभाः ज्ञान
चित्रत। ॥ २। तवस स्वाम पुक्त्विन्यां श्रमेलेकुश्यांसया
विल्या: प्रशेषद।। यूर्यं नें: पुष्या श्राद्धेतः स्वर्णाः चर्म्बुधुः युज्ञाय
देवा। ॥३॥ म सौमादिदेवो रूपसृवस्यं चर्माः सिध्धि वांक
विल्या: यति। न चर्म्बुधु: न वि सुचर्चिते वचोः न पंभू रघुया
परिशान ॥ ४॥ चि महृद्यान रश्नारिनांग्र अद्यामेव ते
विल्या: शास्त्राः। मा ततुस्से चित्ते विल्यां: थिर्यमेव मा मार्णा
शाखेःः चूर चूतो। ॥५॥ ॥ चापोऽ स्वयं विल्या: भियसं
माल्याकुस्वानोऽध्वनु मा गुहाय्। दार्शेः वृत्ताः सुमहुः-

195
का २. या ०. वा ९०। ॥ १५५ ॥ [मा २. या ३. या २८।
ब्रजस वंशा सुभीते। नकि ते श्रेयो श्रेयितः। न दुःसत्त यः श्रादित्वा शास्त्रान्तः। भवति प्रस्थानी। ॥ ९३। जाधिते मिर्मिर वर्षेः ज्वल मृदुः। वतं। वृष चुकूम काल चित शागः। उस्म् श्रायाः। श्राभवम् श्रीति। इत्या। मा न्। दीपः। श्रास्नि न्यास्मिनः। ॥ २४। उमे। चाहैं श्री पीपयतः। संस्कृतशी। दीपः। वृषिकुम्भः। नाम पुरुषः। उभा श्राया श्रादित्वा जयं। यति। पूर्वम्। उभा। श्राहै। भवतः। साप्तौ। श्रास्त्रा। ॥ १५। या। चाहै। श्रामा। श्रावतिष। चुक। पार्श्वः। श्रादित्वा। रिपार्वक हस्तः। श्रास्त्राः। 
इव। तान। श्राति। चेष्टये। श्रानुष्ठाने। श्रारिणाः। उजी। चा। श्रामणे। स्थानाः। ॥ १६। मा चाहै। मधुक्ते। ब्रह्मा। मिर्मिरस। भूमिस्त। दां। चा। वदर्ते। भूतां। भापे। माराय। ऋतुतत्त। श्रावः। श्रायो। वृहत्। विद्वेष। चिदेश। श्रावः। ॥ १६॥

॥२८॥ दृढः कुनः। श्रादित्वस्य। स्वरूपः। विशालानि संति। श्राबि। 
श्चलु मष्णा। चरितः। यः। भूतः। युज्ञांश्वरेव। सुभीते। भिक्षेः। वर्षेः। 
मुर्दः। ॥ १२। तर्कवेदः। सुभागाः। स्वरूपः। स्वरूपः। युज्ञांश्वरेव। 
उपस्त्रयः। उपस्त्रयः। गोधमनिन्याः। श्रायः। न। जरामासः। श्रानु। भूरः 
॥ ३। तर्क स्वरूपः। पुरुषः। चरितः। श्रानु। श्राबि। श्रामणः। युज्ञांश्वरेव। 
टेवः। ॥ ३॥ मा सी। श्रादित्वः। श्रामणः। विद्वेषः। चृतसंस्कृतः। वर्षेः। 
क्थेः। यति। न। श्रायांमिति। न। वि। मुर्दः। एति। वर्षः। न। पम्बू।। रप्. वा 
परिदानः। ॥ १४॥ वि। मा। युज्ञांश्वरेव। श्रागः। श्रायांमः। ते 
वृहत्स्याः। चृतसंस्कृतः। मा। तैः। हृदैः। चरितः। धिर्ये। मे। मा। माराय। 
श्रायः। अपसः। पुरा। चृतः। ॥ १५॥। अपो। सु। युज्ञांश्वरेव। भिक्षेः। मा। 
संस्कृतां। चृतां।। श्रानु। मा। गृहा। दामः। इव। वासातः। वि। मुर्दः। 

195
हैं नै हिंदू लघुत्रेषि निमित्तमेवेष्ठे ॥६॥ मा नो विधुवेच्छाये ते ते
इत्येवेष्ठे कृष्णशंसारुप भीष्माति ! मा ज्योतिषः प्रवक्षणानि
गन्म वि षू मृथो शिष्यशो जीवसे न ॥७॥ नमं पुरां ते वहु-
क्षोत नूनमुक्तार्परे तुविनक्षत्रम ववाम ! वे हि कि परते न विष-
ताव्यश्रुतानि दृढ़म वहानि ॥८॥ परे झुण्डा सांब्रिरुप मकृ
तानि माई राजचन्द्रकृतेन भोजे ॥ ऋषुहो इज्जु भूर्वारिहः
श्रा नो जीवान्वेशो तसु शाधि ॥९॥ ते में राजानुजङ्गो चा
सब्बा च ख्मेणे भर्ग भीरवे मद्यमाहे ॥ लेनो च यो दियंति
नो वृको च ले तसाश्रहः पारस्मान ॥१०॥ माई सौहोने
वर्षा प्रयंग्ये भूर्विदातु श्रा विषे भूनमापे ॥ मा रायो रां-
जन्मुक्तमादवः श्रा वृह्ददिम विद्वे शुवीरः ॥११॥ १०॥

॥ २६ ॥ १७ शूमो गार्जेनदो मुसमदो वा ॥ विशे देवा ॥ विह्वते ॥

॥२६॥ धृत्वर्तः श्रादिया इविरा श्रारो मकाते रूपसुरिवारांः
श्रृंको चो चर्मि मिष देवा भदेत्त्व विष्ठा चर्मि हुवे च ॥९॥
शूर्यं देवा: प्रजनित्यूर्मोजङ्गो यूर्यं देवशालसि सन्नृतस्ययोत ॥ शभि-
क्षुरांचो शभि च समभाषांचा च नो मृठक्षयार्परे च ॥२॥ निन्दू
मु च: कृष्णामार्पे न नो सनेन वस्तव श्राशेन ॥ शूर्यं नो शिष्ठा
अवस्थादिते च स्थलितभित्राम्लीतो ददात ॥३॥ हूये देवा गृहु-
स्तुनिष्ठयं श्रा ते मृठक्ष नाथमुनानाम महः ॥ मा चो र्घो मध्य-
मवाक्रृते भूनम गृहाभवक्ष्यायिन्यं श्रमिष्ठा ॥४॥ प्र व एको
तिमयधोभूष्याशु गन्नां पितेव निवित्य भस्मास ॥ श्रारे पाश श्रारे
वधानि देवा मा माधि पृष्ठ विहिंद गण्णे ॥५॥ श्रारीचोऽ
श्रृष्टा भंजता ज्ञाया श्रा वो हादि भर्ष्यमानो वेरवे ॥ पार्ध्य
भूतवर्ग: ज्ञातिर्यां: ज्ञानिः स्वरूपां निर्माणं च: रत्नेऽदनं च ॥ २१॥

मा न वृष्णे वाद्रे वाद्रे निर्माणं च च: हृदे व भूत्वािणं यस्य न वः

वृष्णे उत्तरं तृषुप्रयत्नं नृस्म्य श्रवणं यस्य महान भूत्वािणं यस्य न वः

मा न अन्तर्गतं आदित्यां वृष्णे भूत्वािणं यस्य न वः

मा न आदित्यां वृष्णे भूत्वािणं यस्य न वः ॥ २२॥

मा न आदित्यां वृष्णे भूत्वािणं यस्य न वः ॥ २३॥
नो देवा निजुरू वृक्षस्य शार्म खशादिवदेवो यज्ञा:।
माही मावणो वर्णा भ्रामस्य सरुवत्राः। निर्दृढ़ स्नातां।
मां राजन सरुवसार्थं स्मां वृहद्दिम विद्यायेव सूचीः।

चूरे देवायं कृष्णेऽ संविध ईशायादिष्टे न रंमत्सनाः।
स्माहिन्धरः दिव्यश्रनम् धिनां धार्मिकः।
यो वृक्षायं सिनम्बाणेन इस्तेः सर्वत्र धार्मिकः।
पशुरो नातीनु नाको दिवे दिवे पुनःर्गो मथ्यं।
जार्जी ध्वासाध्यं तथा धवारायं प्रवेशम् धार्मिकः।
मिः कसान्तं उप हीरदुर्गो भिमाभिंशा श्रमित्वम्।
वृहद्यते नवुषापूजेन विश्व वृक्षार्थि अनुसवं वीचारः।
यतो जार्जी घृष्णा पुरा चिठ्वा जंजिहं श्रवुमासार्कारिण्यं।
चार्च विश्व दिवे श्रवमासार्कारिण्यं।
श्रवमासार्कारिण्यं।
तन्त्रस्य भूर्स्य वृक्षार्थं कृष्णावतिरं गोर्यं।
प्र विष्णु वृहादे यं बनुरी रघुवर्गं खो वर्ज्ञानस्य चोदी।
ईशायान गुज्ञान स्रवित्वाश्वम्भास्तः वृहुत्सु लिङ्गः।
मा मा तमस्तर्को तृती जीवामा मा सुनोत्तित्र सोर्व।
यो ने पृवत्सहो दृश्वी निवेदनुपन्त्यां मा सूर्यवर्मुषु मूर्धिकार्यशं।
सर्वस्ति लमस्त्र यज्ञादिव्य धृतिमेव जैविक श्रव्दून।
वर्तितं तत्वाध्यामाश्वात्मं हि वृही एकदिकानं।
यो मान सन्तु उत्त वा जिघ्नुभिम्बायस्मात् तितितते विविधः।
वृहस्पत्र धुरान्यये श्रव्यते रीतिः इति देवद राजन।
श्रव्यं श्रव्यं। सर्वश्च मूर्ध्वो चूर्वे गोर्यं तेन कर्मात्।
नःदेवः निःशुरः वृक्षस्य पार्थिवपति। सर्वसः पर: यज्ञा: एकः। मा खर्घे मुक्ते: बल्लेश्वर: पृश्चिदतान:। श्रा विश्रो नूर्ण: शापे: मा रावः। राजन सुधयमात: शर्म स्याः। ब्रह्मा: कृष्ट:। केदारे सुधवीरे।

::३:: भूभूतियां ज्ञातो सुविचे निर्दृश्यं दीर्घेष्यं समन्तं सर्पं। खर्घे: जान: याति। चाकु: श्रापं विभासि। श्रा प्रथम:। सर्गे: शास्त्रं।

::१:: यः वृष्णाय संन्य दृष्ट: अभ्यर्हितत:। मतं जनिन्ति विदुः सुभाष्य। प्रि:। दृढः:। अनु जोशी श्रास्वतेष्व:। दह्ये पूर्ण:। यशस्ति। 

::२:: ऊः श्रास्वतं चार्यं भूत्तं। द्वित: चार्यं वृहार्यं। प्रृष्ठं जनासा। नीः। चार्यं। बुद्धस्य विद्व्यं वृक्षस्य कर्मस्य वीर्याः। श्राक्षयं शरुपु:।

::३:: वृहस्पते। तृतीया॥ अनुलोक:। विद्व्यं वृक्षस्य कर्माण:। श्रामुर्त्यस्ति बीर्याः। यथा: जयम्यान्व कृष्णं चुरायिन:॥

::४:: श्रायं क्ष्य पद्म:। श्रामानं ज्ञात: चेवन:। शरुपु:। निः:। जूर्वोऽज:। तोक्स्य:। साती। तन्यम्य:। भूरूः॥

::५:: श्रास्वतं चार्यं बुद्धस्य व्र्हस्तात: इङ्गृ:। गोहा:॥

::६:: यहि अनु: वृहस्त:॥ श्रावन:। उत्स्था:। यज्ञमानस्य चोदी:। इङ्गृ:। यहि अनु: वृहस्त:॥

::७:: नामशतपति चमत्त: जनावरत:। वर्धामानवः। स्वातः। तस्मिन्। य:। में वृहस्त:॥ लघु:। वर्धमान:। अविष्कार:।

::८:: सर्वस्वेत: लः। श्रास्वतं चार्यं। बुद्धस्य महत्वी:। भृणार्यी। जेविशृचून:। चाचित्वं। शर्यं। शर्यं। इङ्गृ:। हृदि। वृहस्तं। बुद्धस्य। चाचित्वं।

::९:: य:। न। सन्तु:। उत:। वा। जिवस्य:। ज्ञातिः। श्रास्वतं। तिग्ने। तेन। विद्व्यं। वृहस्तं। श्रायुष्णं। तेन। रिवत्तं। पार्थे:। इङ्गृ:॥

::१०:: ज्ञातिः। मा:। सा:। भूरूः। चेति। कृष्णा:। यान:। तेन। कालन:।
ग्योगभूद्यून्ध्रपितासी हृदी तेषामा भंरा नौ वसूनि । ॥१०॥
ते वं शर्ध मार्हत सुजुशुगिरेशप मुबं नरमसं देशं जरं । यथा रूढः सर्वार्थीं नकारामहा अरपत्यसार्थं चुरुं दिवेशिन्ये ॥११॥

#### ॥३१॥

#### ॥३८॥
निष्क्षर्क भिन्नारुक्षारं रथमार्दिव्रत सर्वभुवं ।
प्र यशोऽन परम्लपारस्यभिः अक्षश्योऽनुशीलतो बन्धुः ॥१॥
शर्ध सा न उदवता सजीवसो रजं देवासो भौर्ष विशु वाच्यं ।
यदानां पदानिधित्रं रजं पशुमः सानो जंगन्नं पारिभाः ॥२॥
उत स्य न इंध्री विचरैश्चर्योऽन्तिवरः सर्वे नारायण सुक्राः ।
अनु नु स्वाक्यवृक्षान्तः भिन्नारती रजं महे सनये वार्धसात्ते ॥३॥
उत स्य देवो भीमवनस्य सक्षिप्तस्य पारिः सजीवो जूजुवद्रमेऽः
इस्क भगो वृहद्विवो टेल्ये पूषा पुरोधितिनिक्तं च पत्ती ॥४॥
उत ने देवो सुभों निष्क्ष्यहोरुषारकः जगाताभाजी
वां । सखेऽ यशो पृथिवि नरमसं वरं स्वातुः स्वपरिवर्तः
या उपसिथे ॥५॥ उत वं शिनमृतिनितमव शमस्वहिंदुर्योऽ
पार कपादातत । चित संभूचो साधिता चनो देहिदाः पनि
पादाण्डवमेऽ थिया शिकं ॥६॥ यतं वो वृहद्विवो वरं
जनं चार्याचार्यवो नरमसं ते । अक्षश्योऽन्त वाजं चाकाना स
स्त्रिने रखो स्वदेहिं भीतिमयं ॥ ॥४॥

#### ॥३२॥

#### ॥३३॥
सुस्य में द्रावापृथिवी चतवारो भूतमंविवी वरं
सं सिरंसं । यथा रायुः प्रत्रं ते इंद्रं पुर उपस्थते कसूयरी वरं ॥

198
तुम्हारे मिनाहस्य चाहते रच्या छा दिवाहे: हैं: बसुन्तका। सुचारुभुवन प्रयति यथ: न नाकाने वस्न्य परि धृष्ट्यवाय: द्रवीषर्व: बन्यः सदा:।।


उत्तर स्य: न: इंद्र: विग्नबल्मि: चन्द्रेष्यिस: दिवः: शचन्त्य मात्स्यत सुर: क्रान्त: अनुनु न: स्वाति क्रान्त: अन्तिमतः: रच्या: न: सहे सूनये वाजस्याते।।

उत्तर धार्ष्य देव: भूवनस्य सजोष्यस: तद्भ्रान्तम: प्राभि: सजोष्या: जूजुवत रच्यात्क्षम भरणा: बृहत्तदिवा उत्तरोदमी पूषा पुरुवधि: छन्निनः धार्ष्य पती:।।


उत्तर स्य: में हावापृष्म्यरी: हान्तसः यन्त: भूमिका: छविनी: वर्ष: सिसान्तत्योऽस्य। छन्नि: प्रवयांते। इत्युपः उपस्य हुते: वसुन्त: या। १९८
महो दिखी || 111 मा नो गुर्खा विष भयोहै भक्तमा नेन भयो रीसो दुक्हुनाम्रिः। मा नोव विषी: सुखा विषी तस्य न सुभास्ता मनसा तत्रभेदः ॥ ॥

राहेच्छिरवा जनसा चुडामिस्य बहु दुहाना धेयुनु पिष्मास्य विष्माः ॥ ॥ पापाभिरामः वर्चसा च वारिजिनां वा हिनोमि पुष्मात्विष्महाः ॥ ॥ राकामहे सुभवा सुभवुती हुवे नृपीणुं न: सुभवा वोर्धनु ल्वान ॥। सीवनप्रि: सुभवा ड्झदामानया रदान्तु जीर्ण शत्तराब्यसस्याः ॥ ॥।

धाकू राकेसु ममस्य: सूप्यशो याभ्ये देवदासि दानुष्ण वर्षनि ताभिनो श्राय सुमना उपागहिः शहस्पोष्य सुमने राशा ॥।। सिनीवाली पृष्द्वुके या तेवनामासि स्वसां ॥। जुटस्य तुष्माहावें प्रजाः हैवि दिदिद्धि न: ॥ ॥। या सुकाहु: स्वालुर्वु सूप्यमा वहसुवर्गी।

तस्येव विश्लयेऽहि वाहि: सिनीवालि जुहोतान ॥ ॥। या गुर्घुप्या सिनीवाली या राका या सरस्ताती। इत्ठार्धीमह जालेये वहलानी स्वस्यां ॥।।

199
मह दूधे ॥ ११॥ मान न गुराः रिये ऋषिः कालयो ख्यातन हुशन मान न ख्यातन रीएः दुस्कुन्यम्: मा न वि यी सख्य विषिः तस्य न सुभ- ॥ १२॥ ख्याति मन्नति सुरि स्वभा च वहु हृख्या पें च पिपुली झटकार पदार्धिः खाँभु च जोनसा च बाजिने लाहिनो मुक्त हृत पदार्थ हि श्वषष्ठा ॥ १३॥ एका त्यह सुख हर्वो सुखाती हुये गृहोत कु न सुभां वोपनु बनां सीयतु च न चारस्य व्यास्य जाति च न सुबधामाना ददातु च बलदार्य उपर्य ॥ १४॥ याः ते एके सु- ॥ १५॥ सुशासन: स्थापिव रघुवेय वसुनि ताभिः न सुभ सुभमानाः उपस्थानः स्वामां हस्तक्ष पर्व सुभारो रत्नाः ॥ १६॥ सिनी- ॥ १७॥ सिनी- वालिन पृष्टहुः क्रुद्य या देवार्धाः सरी स्वस्त जुट्टहुः हर्व खांसे प्रस्म तेंदु दिदिथिर न ॥ १८॥ या सुधवाहु: सुख वादुस्मा ब्रह्मचरी तस्य विपलवः हृद: सिनीवाली जुट्टहसन ॥ १९॥ या गुरुः या सिनीवाली या राका या सरस्वती इद्रापी बाह्ये जत्थे वहानी हुरश्च े ॥ १०॥ ॥ ३॥
उदई दिनेशि य। चउरूदेर सृहो मा नै चौदी बधु: सुशिरो मीराक-न्यायिनी।५.१६। उम्मा मर्याद वृषभी मृत्युल्कारीया वृहस्य नार्थमान। पुजारी बायामरपा बंधुरीया विवाहस्य चदर्भृ पुर्व। ६। ब्रजस्य तेन खड़ मृऊः कुहेशः गो खड़ भेजो जलाषः। चूँकरा चूँकरा देशयीश्यामी नु मा वृहस्य चक्रकुर्म। ७। मा चौर्येव वृषभायाय निःस्तै महो मही सुन्दरितिमार्गिनी। नमस्त्या केल्लीकिन्न समोर्रिगृहीमार्गर्म लेष चुद्रस्य नाम् ८। स्वरूपांग पद्मरूप को बृहस्य चुद्रो भिक्षुः भ्रजविषया नादस्य भुवंनया भूरेरे वा अ योय्यदजुर्दारस्य। ११। नारीविभागी सार्यकाया धनवाहें चित्तेकबन्ध यज्ञां विशुद्ध। नारीनिर्देर तंतस्य विशुद्धम्य न वा चौर्येयो खड़ लद्धित। १०। १७। सुरहि खुतेन गतिःस्तूयां गुरुः मृणां न भ्रजविन्यास्य। मृणाः जंगिः हेवर्य खड़ ख्वानोधन्यां तेन चुसाची चुंबतू सेनाः। ११। कुमारिकिंवितां बंदमाने प्रति नानान खड़ोविषयं। भूरेरे तां सत्यति गुरुविभिः खुता भेषजा राजस्य सुरस्य। १२। वा जै भेषजा महतः भुजीक्षे या शंतमा वृषभो या मंगोभो। यानि मनुस्तूविशीता पिता नृकथाः स चयोः चुद्रस्य विद्म। १३। परिसु बहु हेतु हेवर्य खृष्णाः पनि लेषयं दुर्मितमही गात। चर्य स्मिरता मधवनाथ-स्त्रुष्य मीरास्थीकाय्त तनायय मृृं । १४। एवा चयो वृहस्य चेनिधान यथा देव न देनिधी न हंसी। हुवदान्याः हेवर चर्यां धर्महें विद्येश मुनियों। १५। १६॥

॥ १६॥ धाराष्ट्र महतो मुहृद्धो च्रृः न भीममेश्वर-विशेषभिर्विचारीन्। मृणाः न च भुजुवाना चंसीकोऽभ्रमिष्याम्।

200
हुष्ट्रे दिशीय चर्चूरि: सुगहबे न: चारि: बखु: सुगिंग्रे: रीर्धान मनायें।॥१६॥ उत्तमा मांसमून वृषभः महर्भानर लक्ष्मीरथसा वर्युता नार्थमानं चृतिविवासेतु मृदुवर्य सुखिः।॥८॥ केस्य: ते हुष्ट्र मृत्युऽस्मां हस्ते यः चारिणं भेष्ज: जलाः: चापभे: पठे रपसं देवस्य सारिणु: न मा वृषभन चक्षुस्मी:॥५॥ प्र कुबे वृषभायं पितिते महः मही सुः सुलिंते देवान्मि नमस्य कथाणिनं नरमः: भू: पुरुषसं लिंिेच दुर्स्यथाः नामः॥१॥ सूर्यविभ: चारिणी: पुरुषसं युज्य: बखु: सुधिके भुशिरे: विपिषे हिराय: रीर्धानात वृषभभुवनसं भू: नवे औं योिवत दुर्स्यात चर्चसु:॥४॥ चाहेन वि-भि: सायंकरिणी धर्मे चाहेन निम्मर जरसं विपश्चर्यां चाहेन हुष्ट्रे दुर्स्यसे विपश्च चारिणी न चाहे श्रीसु: यहु: सुः सुलिंते हुष्ट्र नात: चारिणी॥५०॥५१॥ सुः सुलिंते गार्तेसर्वं युक्तानं मूर्ति: नभीमं उपास्यहरेन उप्य मृकुं जश्चिते हुष्ट्रेष्वान: अन्यंते असतादनि वयुःसुते सेनः॥५२॥ कुआर चिति पितरं बर्दमाने प्रति ननां मृदु उपस्यादेत भू: दारा तार सह: पंतिं गृहीते ध्रु: चं भेष्जा राति च्ये चसे॥५२॥ या या भेष्जा महु: भुशिके चाहेन या यहं समथ: मृत्यु: या मथु: भु: यानी मनु: अवृिीत पिता न: ता रं च यो: चं दुर्स्यथ वृहीम॥५३॥ परि न: हेतु: मृदुस्य चृत्या: परिवेशक्षामुः: समति: मही गात: चार्यसं विरासभाग्मवस्त्रा: तनुष्प्रय सीकृ: तोकायं तन्तरयाय मृकु॥५४॥ एव बपो: वृषभ चक्तितान यज्ञादेत न दुखि: चे न हसं हुचन: सुजु: न: हुष्ट्र हह वृहि: बिद्यह विद्येषे सुड़ैरे।॥५५॥५६॥
ञः२.ञः७.ञः३१।] ॥ २०३॥ [ञः२.ञः४.ञः४२॥

ञः गा चःः३५॥ द्वादशो न सुमन्तित्वां चादनिनो इत्यादिगा न हुतंत्रो वृष्टीः। हृद्रो यद्वो महतो रूपवतस्यो वृषाजिनि पृथ्वीः। नुस्त्रा जाधनिन।॥१२॥ उःस्ति चण्डा चण्डा हिाजित्वा नद्यसा केशुसुरुंत्रां शानुभिं। विहन्यशिमा महतो दर्विभ्तां। पृष्ठ यांचं पृष्ठतीर्थं समन्वयः।॥३॥ पृष्ठे ता विश्वा भुवना चर्चिते निचायं वा सद्यमा जीर्दानवः। पृष्ठद्वासो चन्दनभरांस्य क्षजिनियो न वदुंकेशु धूषेदे।॥४॥ इंक्ष्मभिनि-ङ्कुःरे रुपादृथिभिरवधसमि। पृष्ठिनिहर्वाजहद्यः। चा इंसासीः न स्वस्तराशि गतंत मणोऽवैदंय महतं समन्वयः।॥५॥।५॥ चा नो महतां महतं समन्वयो नार न शंसं सवनानि गतं। चा आभिरव पिषत प्रेनुरुप्नि कारो धिये जरिवे वार्जपेत्तां।॥६॥। ते नो दात महतो चारिनि रथ च्चापान ब्रह्म विकाद्वहृषिवे।। इरे स्तोत्रभयो वृजनेषु कार्ये सविन मेघामणि सुदुर्रते सहः।॥७॥। यदुज्जिते महतो एक्ष्यांक्ष्यो-वष्णुचेनुभे भग चा सुदानवः।। प्रेनुरे श्रीरुस्तानु विन्ये जनां रात्रंविशे महीमित्वाः।॥८॥। यो नो महतो वृक्षांति मयो इपुरुणो वसवो रङ्गिा रिषः। भृःत्यरम् तपुः चक्षु-याभि तम्बं रूद्रा च्चासों हंतना वर्षः।॥९॥। चिरं तद्वो महतो गार्वे चेकिते पृथ्वा यदूर्पर्णावो दुः।। यहां निद्रे नवदमा-नमस्य हृदीयास्तिं जरांग जुरातामंद्याः।॥१०॥।२०॥। तानां महो महतं एकार्णी विष्णोऽरतायं प्रभृति हंतामहे। हिरंय-वषोऽन्नकुरद्यान्तुपेचि ब्रह्मायं: शंस्य राधी इमहे।॥११॥। ते द-श्रुत्वा: प्रश्वमा यदमूहिते ते नो हिन्यश्वादशने धुनिद्रु। उषा न ग्रामीरेविवःयूंते महो ज्योलिष्टा चुक्ता गोक्षण्योसा।॥१२॥। ते
॥ २०१ ॥

11. वाङ्ग: न मल्लो: चित्ययात वारदी: वि
खर्कियान: न ववयन्त वर्गय: हु: यत: य: महत: हुकावं सार्थो: वृषोः
सर्वं चरणानि पृथ्वीय: नुजें जर्मनि ॥


13. पृथ्वीता जिविशा भुवना वर्धदिगो विश्वाय: वा सर्व: सा जीर्ण दानव: पृथ्वीताभाषाः
अनवध्यक्ष राधन्त: च्वर्जियास्त: न चकुनेशु धूससदे: ॥

14. इंचन्व

15. पेनुस्तिहि: ऋषस्तुधर्मि: ऋषस्त्राणि: पुष्पिनि: भाजा
"थुर्णय: सा हस्तस: न स्वसा वारी: गतन मधो: मदाय महत: स-हर्षेवास: ॥


17. तन: दान महान: वाजिने रसे चापार्पन: धर्मि
चित्ययात दिवे: त्रिदीष्टे द्वि: त्रि: त्रि: स्पीत्व: वृजनेशु कार्वेस: सि मेघां चरिणि
हुस्तर तरसे: ॥

18. यत: स्तुताते महत: छुकावं सार्थान: चार्गाल्य रघुपुभाने
चा सुदानव: पेनु: न शिष्ये: स्वसरिषु रिम्नुते जनाय रास: हर्भि
मही इति ॥

19. य: न: महत: छुक्काता ताति: मही: धपु: दोषे वसक
राहत रिशि: वव्यय तपुषा चकियान: अभि: तं चार्थ हु: छाशस: हस्तस: वर्ग: ॥

20. विचन्त तात: च: महत: यास चेकि: पुष्यां

स्वार्थ: विषाणो: एवब्यथान: सुभृहेहि सर्वायि: चतुर्वेदान: कुरुहान नयतमूर्च: महापर्यंत: मांश: रायि: श्रीस्वा: ॥

22. ते दशरस्वया: महान: प्रमुन
मा: यद्रुत जहिरे ते न: तिह्यतु उपस्त: विश्वुद्रितु उषा: न रामी: चार्गान: चार्थि: जद्रूपते मह: ज्योतिषा चुच्चता गोस्यांसा: ॥
ह्यांमेव नावं गणित्यं नमस्त्यं निमित्यं नामेव नामस्त्यं निमित्यं नामस्त्यं निमित्यं नामस्त्यं निमित्यं नामस्त्यं

उपेमसृजित वाजुगृहवृच्छयां चनो द्वीतीत नाधी गिरो मे। ज्ञानं नपादानुहीम्यां कुचित सुप्रेर्रितस्तकाति लोकपिण्डिन।

ज्ञानं नपादत्तृयम् महा विश्वासयों भुवेना जजान। समीयं यंकुंपं यंत्या: समानस्रोते नाहं पृथािति।

तमु नुचिं नुचयो दीद्रासंस्मय्यां नपांत्य परि तस्यराम।

तमसेरा युवतयो युवों मर्मं जन्मानि: परि यंचा:। स ज्ञानिन: शिष्यभी रेषुखे दीद्रासंस्मय्यो यूतानिसित्याः।

कृतं द्वीपं हि प्रस्तरं द्वीपं स पीवी प्रयात्य पूर्यानों।

क्रोण्यासारं जनिमस्य च स्वद्वेरो विषं सुचुं: पाहि सूरीन।

ज्ञानासु पूर्णं चरो ज्ञाग्रामुरं नारासयं वि नन्दावानुितानू।

सं स देहे सुद्रों वस्यं धीनु: स्वायं पीपाय सुभाजंमि।

सो ज्ञानं नपाद्य-ज्ञानम्पर्वतसुदेवयां रिधिते वि भाित।

यो ज्ञानं न्युचिना द्रवेशं ज्ञातावाजसं उद्विता रिधित।

युगा दुढ़ा


॥ ३५॥ उपरूपे असृष्ट्य ब्रजस् मुः वच्चस्यां चन्तः दृष्टेन नाशः
गिरि: मे चापां नपातं आसृष्ट्या कृति स्थित पेषेः: कारिति
जोगिष्टेन हि॥।॥ इर्मसु चम्स्ते-आसृष्ट्यां मंथन वोचिम कृपृति
क्रस्व बेदेत चापां नपातं आसृष्ट्या महा विश्वानिन्य च: भुवना
जजाना॥२॥ से चापाः शृंगि उपरित चापाः तामान्न जूरां नर्वः
पृष्टि ते कु चुरिच नुचन्य: चीदिकवारस् चापां नपातं परित तस्युः
चापाः॥॥॥ ठे चापेन: गृहतयः गृहानु नमोज्ञानान्त: परित यंति
चापाः: स्थेनानि: शिकारिनानि: नवन्त चापे दीर्घर्य ऋणिन्या: घुरणे
निम्निन्य चापे सु॥॥॥ चापे तिथ: चाप्यहार्य नारीः देवार्य देवेुः
दिर्धिष्टान्त आदेवी कृताः: यदी मुः प्रससूर्य चापे सुस: पीयूर्य
घयित पृष्टिसूर्यस्नताः॥॥॥२॥ आसृष्ट्य स्वं जनिम आस्यः च स्वः
दुहः
रिषः संस पृष्ट: पातिः सुपीयाय चामातु: पृष्टयः पर: चामस: मृष्ट: न चारान-
तः: विनुशन न अनुपुल्लानाते॥॥॥ च्ये चास्मे सुमुख्यः यस्य मेनुः
स्वः पीयाय सुभुमुखस्य चापाः श्रुति स: चापां नपातं जज्ञेऽपि चापे
सु चापा: च्युसुर्य देवाय विच्ये विभानित॥॥॥ चापे चापे सु चास्मे सूचिने
नाथाय चुतस: चापाः: जज्ञास: जविविया विभानित वषयः इत चापा
भुर्वनायस्य प्र जार्जिते बीर्हुर्ध्वरुप्रजाति:। ॥ १८॥ चारानन्दोऽपि श्राद्धार्थयथिर्मिस्यं निष्प्राप्तः विशुद्धं वसानः। तस्य ज्ञेयं महिम-मानं वहतीति हिंसकवचाः। परि यं ति यही। ॥ १९॥ हिंसकाद्वः स हिंसकसंरग्गामनपालसुदु हिंसकचरणाः। हिंसामुन्थरिः योनिर-निष्चया हिंसा युद्धं दंडहृतचंमसे ॥ ११॥ ॥ २२॥ तद्दृष्टान्तोऽयनखुत- चाह समानपार्थिव यथार्थो नहुः। यथाधृतं युद्धत्वम समस्तम् हिंसकार्थं घृतमचंमसे ॥ ११॥ तस्य यथा वेणुनायंकुमारसं सर्धेन यथेनिधित्वं नरसाहा हृतविभि:। सं सानु मार्जिक दिरिजाशिरि विलम्बिताध्येवाः। परि वंद कुर्मिः ॥ १२॥ स ई वृषाणजनयुक्तासु गर्भं स ई शिष्युपभायिति तै: हिंसति। सो चारानन्दोऽपि नपार्तविभुमाणै- तत्तवायामसन्यश्वेते हन्तै: विवेषः ॥ १३॥ चारिन्दी परसे तस्य-वातसमवभिमविषाणहारी दीर्घवार्तं ॥ ॥ १४॥ चारिन्दी नवसेन संस्कृतं जनायार्यासंसु मघवंश:। सुब्रतिः। विष्णूः तहसूः यदाध्यतिः देवा नृहुब्रदेम विद्येः सुव्रतिः। ॥ १५॥ ॥ २४॥

॥ ३६॥ ॥ १-६ गुसमवः। ॥ १ रहसो नाघं ॥ २ मतो माधवर ॥ ३ चंड़ा नुरच। ॥ ४ चांद:। गुरिष्क। ॥ ५ रहसो नाघ। ॥ ६ मिनारकसी गममच। ॥ वरसी।

॥ ३६॥ तुर्य हिन्यानो वंशिला गा चतपोऽध्वस्तैर्मचिवं-भित्रदितिभिदितिः:। पिबेनस्त्विहाः प्रभुस्ते वर्षान्त होराहार सर्गम प्रथमयं य इविचि: ॥ १९॥ यह: समिश्च:। पुरुषोविचकार्थिभिदितिः। मंजुभासां संजिष्यं प्रिया उत। चारस्या वहिंठरत्वं सुणवं पोजासा तर्थम पिवता दिवो न:। ॥ २०॥ चारेवं न: सुहित चा हि गंगन नि: वृहिष्ण गतना रक्षिष्ण। चारानन्द मेदल जुजुर-साराणो धृतसत्तवं दृष्टेविभीर्जेनित्वं:। सुमित्रं:। ॥ ३॥ चा वंशिल।
भुज्ञानाति चास्य प्रजार्थिते वीर्यः च प्रजार्थित:।
चापान नरांतः च हि चास्यां उपस्थितं स्वातः जिज्ञासां ज्ञाते। विनु हुतं वसनं तस्य ज्ञेयं महिमानं वहती:। हिरंयायः वर्णोऽपि यथात् युहः।।१५। हिरंयायः रूपः स: हिरंयायःसंडहकः चापान नरांतः स: उत्त ज्ञं हिरंयायः
वर्णः हिरंयायानं परियोऽनेन निःसर्गं हिरंयायः दा:। दृढति आचर च चार्यः।।१६॥ चानं चार्ये चानीकं उत्त चार्यं नामं चार्यीत्वं वर्धते नमुः। चापां ये इंद्रायं गुज्यतयः सं गृहायः हिरंयायः वर्णं गृहायः चार्य:।।१७॥ चासि बहुर्नार्यः चार्यमायं सर्वं यथेऽहि:। विधेयमञ्जरमायार्हति। च भिमः। संस्तानू मातियो दिधिधायिनि विले:। द्धार्यामि चायु:। पारे व्यूढृतं चूकः।।१८॥ स: ई चापां चाननयतात् तातु संह ऐ: ई चिन्हः धृतयति ते रजत:। चापान नरांत चानन्यासुतात् वर्णः। चास्यान्यं तव इह तन्यः विवेष।।१९॥ चास्तिन पुत्रे पुरे तत्स्थित वार्ता संग्रासुसं भिमः।
विष्णुहा दीर्घी वार्ता संग्राप:। नरः घृत्य चार्य वहती:। स्वयं चालैः। पारे दीर्घं यथाः।।२०॥ चायसः चाये सुदृढः श्र्युतिः जनाय चायासं च चायासं च मधवक्षातः च:। सुदृढः चूकिति विशेषः तत: भृद्द्य यत चायचिति तेवा:। नूहतच: चुड़ेश विरंं को: सुदृढः।।२१॥।

अथेः। तुतथ हिन्नान: धृतिश्च गा:। चाप: चापुत्तान सी चार्यिकिनि:
चार्यिकिनि भिः। नरः पिन्वे ईंटः स्वातः च स्तन्तः च चास्यायः प्रस: हुम्ब चर्च्यां
कृंत होस्यात् चास्याद्र्यान: प्रम्यार्थ्याऽस:। ईंट: दीर्घं।।१॥ यें: संस्कर्मिकाः: पूर्वतीनिः। तन्मोदित्विना:।
योक्ष्यान सुरोक्ष्यान: लोकित्विन्य: ज्ञात: सर्व: बहुः। भजूस्य सुन:।।२॥ चायासं तव: न: सुडः वा:। चानं चार्य: निः स्वातिः सुदृढः श्र्युतिः जनाय चायासं च मंदस्त: चुड़ेश चायासः।।३॥।
तेनाः इह विनं विद्यं चौशस्यान्तति बंदा गोनिन्दु भिन्नु। प्रतित वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधुं पिष्कायेश्वर्यं भागायं तुप्पुहि।

प्राण स्वे तेन नृन्मुखेणः सह श्रोजं प्रस्थितं चाहे-होधित्। तुयं सुतो मंघवननुभमाभुस्कर्मस्व ब्राह्मणादाता तुपतिविचं।

जुषेस्वाय यदै चौरदं हृदिस्य मेः सुश्रे स्वहो निविर्दं पूर्वी चतुः। चौर्या राजानां नमं एत्यावृत्तं प्रशास्वादा पिष्काते सोम्यं मधुं।

यस्य २५ ७।।

यस्य ६ ७ ८ ९।।

यस्य ३५ ४।।

यस्य ४५ ४।। २०४
टैवान द्वारा प्रित्य यदिं च उद्घाटन होत: नि तृत्य योंनिः प्रित्य प्रति
वीि इं प्रस स्थिति सोऽभिं मधुः पिबं स्रावीप्राति तर्भ भागस्य तृद्ध-ि
ि॥६॥ र्षि: स्ये तेः त्वाः नुस्पाड वर्धणं सहः चोजः प्रमस्त्वि बाँ-
होऽहि तुर्भ्य सुतः मपस वन तुर्य स्राभ्यं च चर्च्यु सार्वाः चार्यात चा
चा तृप्ति पिबं न्ि॥६॥ जृवेयः सही चोथांत हचस्या मे तस्तः होतं नि-
विदः पूर्णा: चाँतु राजाना नमः एति स्रास वृहत प्रस शरास
श्रात चा पिबतं सोऽभिं मधुः॥ ६॥ ५॥ ७॥

॥३॥ मर्दैस होषात अर्नु जोि रच्यकः: स्रायवेंव: स: पृष्ठा वृ-
िि स्रास सिर्ति तस्से एतं भरत ततः वश: दृि: होषात सोऽभिं दृविषा:
तु: पिबं चातुसभिं॥ ७॥ ये ज्ञे चूर्छे चाँतुवे ते दृि: हुवे स: इत
ज्ञ हर्भ: दृि: ये: नाम पर्यते स्रायवेंव भिं ग्रस स्थितं सोऽभिं मधु
पोषात सोऽभिं दृविषा: तु: पिबं चातुसभिं॥ ८॥ मेिहृतु ते चूर्छे ये-
भिं ईः ये: चरविचन बीर्ययुष्य वनस्पते स्रास यूर्य्य धृष्णोऽ स्रा-
भिः गूर्यैं च नेष्ट्रात सोऽभिं दृविषा: तु: पिबं चातुसभिं॥ ९॥ परसत
होषात उत पोषात चर्मक उत नेष्ट्रात स्राभुषात प्रर्य: हिरं तुर्यीय
पार्श्र स्रामतु स्राभर्मी दृविषा: तदा पिब्यि दृविषा: दृस॥ ॥०॥ चाँि
प्राचय त्रयं गृह युर्य नूस वाहिन धर्म सूक्ष्माः हु: विि मोचनं पृशः
हर्भीि सर्वो: चाः हि संग चर्म सोिं पिबतं वाजिनीस वसु०
॥ ॥ जोिि चाँि संधि दर्थ जोिि स्रास हृिि जोिि ब्रह्म जयि जोिि
सृज्ञाति विि्यं भिं: विषाणु चातुना वसोऽ महः चून: देवानु
उगत: पायुय हर्भि: ॥ ६॥ ५॥

॥३॥ उत्त ज्ञा: दैव: सुविता सुचार्य शुभतत सर्वत्र ततथ स्राया:
বহির্মুখাত। নূন্ত তেজের এই ধাতি রানুমণ্ডলঘুজাতির তিলের খুললি। ১। বিবৃত্ত হি বিশ্ববে তেজ অর্থে। প্রবাহাত পুণ্যাপাপঃ সিদ্ধতি। জ্ঞানিবিদ্যাতি তাতি নি-মৃত্যু দুৰ্গম চিহ্নাতো রসে পরিত্যাণ। ২। জ্ঞানিবিদ্যাতি ব্রাহ্মণ মুচাতি নূননিমক্তশিতমনাং চিন্দতেঃ। স্বাভাবিকমানুজ্ঞ ব্রাহ্মণানূজ সমনির্মীকারান্ত। ৩। পুনঃ সমনির্মীকার তর্কে মাধ্যম করোনিমাহোত্তর শ্রীভাষা। জ্ঞানিকারন্ত গৃহে চিন্দতি দুর্গাপুরুষাচার প্রভূত্ত। শোকোঃ স্বেচ্ছায়। ৪। জ্ঞেয় গৃহে সুনামে ভৌগোলিকবেদন্ত কেতনিত্তি সন্তোষ। ৫। ২। সমাপ্তিতি বিষ্ণুতি জিগোছবিশ্বতি কামঘটাত-মাহুত। ৬। বিধানে সর্বনিমপ্রসূ ভার্গ ধন্বন্তর মূলগ্যহন্ত বি প্রস্তাত। চৈতন্তি বিষ্ণু নিতিরান্ত তাতি তথা তেজস্ব সুনির্মীকারান্ত। ৭। যাত্রার্জু বহুশ্রীয়ো যোনিমপ্রসূ নিতি জুরুরাশী। বিংশর্মশ্রাদ্ধতি প্রজ্ঞে পুণ্যাকাস্তি শেষ জন্মানি সন্ততি প্রাপ্ত। ৮। সর্বজ্ঞে বহুশ্রীয়ো ন মিচ্ছে বহুমর্যাদা ন মিতংদুঃ। নারায়ণময়ী ত্বতু খুলিতি হংসে তেজ সুনির্মীকারান্ত নমোনি। ৯। ভাগ ধৃষ্ট বাজার্জু। পুরুষী নারায়ণসৌ মনোনিতি প্রভুত। ১০। বিদ্যা বিদ্যা বসম্য সংগতে শ্রীমান্তাপ্যা প্রিয়া তেজস্ব সুনির্মীকারা স্বাম। ১১। স্বাম্যে তত্ত্বত্বো তত্ত্বঃ পুণ্যাপাপান্তর দুৰ্গাম্য রাধা আগাম। স্বামোত্তর চৈতন্তি ভাণ্ডার্য্যময়সংহায় সন্তোষ। ৫।
बहुः श्राकानुत्त नून देवेष्यं: वि हि प्रांति गर्न अर्थं श्रा अभ्रत्त
वीतिः होंम स्वस्ती।।११।। विष्णुस्य हि युम्बेचेघुकृतः जुमे: प्र बाह्वां
पूर्ण्डिपासि: सिसांसि अर्यं: चित्त अर्थं चते: श्रा निःमृण्या: अर्थं
चित्त चातु: रम्ये परिज्ञानन।।१२।। अमुदेभिः चित्त यान वि मु
चातु: नून अर्थम्रात अर्थमार्ज्य चित्रं एतौ: अर्थम्युर्षां चित्र नि
अर्थान अर्थविषा अर्थु वर्नाष्टवितु: मोक्को तो आग्राठा।।३।। पुनः
संस्थर विद्वातनं चर्यती मय्या कार्यः: निः अथात शक्तं हीरः: उत
संस्वार्यः श्राकानुत्त वि च्छतुल अर्थः: अर्थसंस्कारा चविता देवः श्रा
आतु:।।४।। नानां श्राकोःसि दुःखः: विष्ण्य अर्थः: चित्तिः तेत्रेष्वादः
शेषः: चपः: येष्वं माता सूनः भांगः: श्रा अथात अर्थु अर्थः: उत्तर
dशिपर चविता।।५।। संस्त स्वाभविः चविं रिविः: जुग्गीमुः: विष्णे
विष्णू चार्यां कार्यः: चर्यत अर्थम्युर्षां अभ्रत्त श्रवणं अर्थं: चितां
कुःत वर्ता देवस्य सवितुः मिनिः।।७।। गातुः राज्यवं वर्षः: योिनी
अर्थं अनिधिः शितः निः मिनिः जशृष्टः: विष्णु: मातुः: वर्जः श्रा
प्रजुः: गातु: तस्यः: जशृष्टः: जनानि सविता वि श्रा चक्कर।।८।। न
संस्का: इन्द्र: बहुः: न मिनिः वर्तुः चर्यमां न मिनिः स्रज्जः: न चार्यां
तयः: तथुः स्वप्निः हुवेदेवं सवितादित्त न मिः।।९।। अर्थ धियाय बाज
श्रविः: पुष्कन्ति नरार्थसं: मा: पर्याः: श्रा: श्रा चतुर्वेदस्यं
संस्का: चुस्सः गुणिः: प्रयाः: देवस्य सवितुः: स्वाम || ७० || अर्थार्थं
तत् दिवस: वास्यभिः: पृथिभिः: लयः दिवसं कार्यम्य राधः: श्रा गातु
शं गत्तलिः: अर्थये भवानि जुहुः वर्षां सवितः: जनिः।।
|| ७१ || ३ ||

205°
35. 1-8 गुस्साद: ॥ गर्विङ्ग ॥ बिषुपु।

36. याबांशेव तदनत्यः जोऽपि गृहयेव वृद्धि निधिनमंत्र- ॥ निम्नः। भृषणेव विद्यम्व उक्षिणां दृष्टेव हस्या जन्यां पुस्चा। ॥ 1। प्राण्योवाण्या स्थिरेव चिराजेव युमा भुयसा सं- चेचेचे। मेने इव तन्वादृश्युष्टं बलमाने दंपतीव रुतुप्पिता जनेषु ॥ 2। भृषणेव नः प्रवृम्मा गांतम्बोक्क श्रवारिव जंगुरागशा ततरो- निम्न। ॥

37. चूकवाकेर् ्संस्थानोऽभावः यात्र रथेव शाक्रा ॥

38. नाचेवे नः पारायंत गुणेव नर्येव न उपरीवे प्रधीवे।

39. नाचेवे न एव अविवाखया तनूर्मा सुगोचरेव विसर्स: पातमस्यान।

40. वातेवाजुर्यः नाचेवे रीतिर्ष्यकृ इत् चुः वाण्या यातमस्याक्क।

41. हस्ताविष्व तन्वृश्युभिष्ववसा पाठेव नो नयतः वस्यो चादः ॥

42. छोटाविष्व तथास्थाः वर्ध्वः स्थानाविष्थ रविथां जी- वसे न।

43. नालेचे न क्षत्रयोऽ रक्षताराक तथाविष्वव सुखुंता भूतमस्ये ॥ 6। हस्तेव श्रिशिम्भि संदृवी नः श्यायेव नः स- ृणजत रजबसि। इति गिरोऽर्थन गुष्णांगति: दण्डोऽन्तथेव

44. स्थिरिन्ति संस्याविष्वाचोऽत्र, वर्ध्वानिः

45. बहू स्त्रोते गृहमर्दोऽ तथान। यतं मर जुजुशायोऽपि

46. चारायंत चूकविष्वेव विद्यम्पुरीः सुवीरा:। ॥ 8। ॥

47. ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

48. सोमापूर्णावः जनना रथीकाः जनना दिवो जनना

49. पुष्पिकाः। जाती विशेषस्य भूवक्षय सोपी देवो श्रुकृष्णमृतस्वात्मभासी नामिन्ति ॥ 1। ह्रीमश्वे जायमानो जुष्टिंमि तजमासित गृहस्य- मुखुः। ॥ ॥ साथ्यांमिति: पञ्चमास्वतः सोमापूर्णात्मा जनम- दिव्यांसु। ॥ ॥ सोमापूर्णावः रजसो विमानां सप्तचन्त्रं रघम-
यार्कावृण्डव तत्त िलहरिडिव बुल्ह निविपसर्मताँ छाड़ ब्रह्म वाणिज्य सांस्कृतिक विद्याएँ उपकुल शस्त्र पूजार्थ हि
ह्य जण्या पुरोहित भरा || १११। प्राता: यार्यानां रुपूर्णाणां बीया भाजाइवं यमा वेदा (सेषेवे) मेनैः इत्यत: तन्वा शुभमाने देवतीय
हद्वर्यनुसंह्रिधा जनेषु || २२। सृणाः इत्य न: प्रथमगार्थ गाँव छाया ययीसत्राहिना तत: सम्भविनाने देवपालक
ह्यं जयुस्थानो दयांकाल यशोहरा तस्सम्भविनाने सुधीरसिलार्थ्या शुभसिर्भवने || २३। नारायण इत्य न: नायर्भूत गान
गानायस्यान: उपप्रियसिद्धर्थ धारामाकाल न: ध्रुवायस्यानुभवायस्य श्रुतिः पार्थ असान || २४। वाराविडवात्मुः नः वाराविडवात्मुः
वृहस्पतिस्वयम्भविनाने पदार्धे न: नायने वस्तुः अर्जु इत्य सदनीसे विद्याय यथा: नायने इत्य न: तन्वा: रूक्षितार्थ गाँव शुभसिर्भवने
भृत्यात्माः सम्य || २५। हनुमान इत्य न: शक्ति श्रुतिस्वसंरक्षितानः झालंडाण: न: झालंडाण: न: से जेठठ प्रजानुसि दम: गिरिः श्रुतिना युक्ताः श्रुतिः ह्लोषेक
इत्यस्तवपिस्तिः संविश्वितः || २६। एतान्तिकौ श्रुतिना वर्त्तानियानि श्रुति सिंहा गुणसिद्धां: चक्रतितानां ने ज्ञान श्रुतिः सुखते वात्तम विद्याय सुखसीर: || २७ ||

रूपसूर्यात्मकाः जननां रुपीशां जननानं दिव: जननां पूर्णिषं: जानी विशेष्यं भुवनस्य गोपी देवा: चक्रुखशं समुर्धस्य
नाभि || ११। द्वीपे देवी जायमानो जृष्टि द्वीपे द्वीपे तरसित गृहता
रूपाचार्यां इत्यं परं चामाणु चांतं सीमासूचिः जनाध्यायसु || २२। सीमामुखान्त्ये रजसं: विनिर्माणः सङ्कारं चंद्रेछ धर्म ग्रा-
विषयमिन्यं। विषयुतं मनसा युक्तमानं ते जीतपो वृत्तवणं यं-चंगरिषम्।॥

दुक्तायः। सदनं चुक्तं उज्ज्वलं पुष्टिस्मायो घात्यत-रिक्षा।

तावसंभवं पुष्वारं पुरुषः राक्षसं विष्यं नाभिमुखे।॥

विषयायिः भुज्यना जजाः विषयमिन्यो अभिचछाय एति।

सोमाणुष्याचार्यं धियं से युवाभ्यां विषयं पृथ्वीं ज-चेम।॥

धियं पूषा मिःन्तु विषयमिन्यो रथं सोमं रथिपतिः-

ञ्जयात्। अच्छतु देवानितरंवरी चूक्ष्यदेवम द्विदेव सुवीरतः।॥

॥११॥ २५-२७ गुस्सदं ॥ ८, २ बायु: ॥ २ देवानाथं ॥ ५-६ चिनायचयी ॥ ६-१

चबिनी: ॥ ५०-७२ देशं: ॥ ७३-७४ विषयं थिया: ॥ ९६-११ ॥ भास्करसी। ॥

२०, २१ बायापुक्ताः इविच्छे च ॥८०, २२ बायापुक्ताः इविच्छे च बायः ॥

१-१५, २५-२७ गायत्री। ॥ ६६, ७६, ७७, ७८। राजसहं ॥

॥१२॥ वायो ये ते सहस्त्रिशी र्यांसंलेभिः गद्य। नियुक्त-न्तोमसंकृतये।

नियुक्तान्याया गंसत्रयं मृत्तकं ज्ञायति। गं-तासि नन्दोगुरूं ॥

शुक्लस्याद गवांरिः इदं वायु नियुक्त-नत:। चा यात्रं पिरविः सरा।॥

स्यं वा मिषयनुसरेषु सुतं सोमं चक्तावृत्ता।

महेन्द्रम तुः सर्वमं सेवणेन जयान्त! यं तथा सुज्ञानं भुजाततुस्ती।

शादिप्रा दानुक्तस्पर्शी। सत्यें सत्यवहः ॥

गोपुरमुः नास-नयास्त्रावचालसत्मथिना।

वर्ती यें नृपायाम् ॥ ३२। न यथा नार्ते चत्रावर्षतिः दृष्टंसति।

मयं रिपुः ॥। ता न चा चोक्तहम-मिनाः रथं पिरविःसंहरं।

विषयां वारिविविरं ॥ १२॥ इदंत्रे चाग महस्यांमी शदं चुच्छवत।

स हि ध्यायो विन्यरिः ॥ १०।।

इदं श्रृङ्गुमारत्र नो न न: पुष्कार नं नंत: ॥ १३॥ इदं चक्तावर्षति नो: ॥

१५।। इदं चक्तावर्षति नो: सर्वमायो: चम्यं नारं। जेताः श्रुतन्तिः-

चंतरिः ॥ १२॥ विषयं देवायसः चा गंत भृगुता से ह्मं हर्ष। एदेः
विष्णु मित्रे विषुद्वर्त मनसा युज्यानं ते जिन्युः जृश्वा पन्चरशिमि।
तिरिव चायुः सदनं च कशे उच्चा पृथियाः चायुः साधिन चांतरिकेः ती चाश्वयोऽप्रस्कार्यं पुरुषस्वरूपं राजे पोषे विस्तारं नांभी जैसे।
विष्णूनार्युः भुवनः ज्ञानः विष्णू चायुः चाभिष्य चाश्वया: एति सोमापूर्णशीति चार्तं धिर्यं मे युवायाः विश्वा: पूर्तना: ज्येश्म।
तिरिव पूर्वा जिन्युः विष्णुद्रव्या: रथिः सोमः रविः पति: दधानु चार्तं तेवी चादिति: अन्यं बृहत वदि: द्विवे सुवीरी।

||8|| वायोः चेति तस्रित्वेऽर्थांस: तेभे: चा गहि नियुव्यान तोमेः पीतमे॥ नियुव्यान वायों चा गहि जरयं भृगुः ज्ञायामि
ते गंगा जसि सुन्यतः गृहं॥ ॥ भृगस्य चर्या गोः चारिः इंद्रेवाः
न्युव्यान: चा यात्र पिरांत्नु नरे॥ चार्यं चां मिषावस्चाः सुतः
सोमः चूलेऽवृथा समं इत इह शुरूत शवे॥ राज्यानी अन्येषां त्रुहा
चूलेऽप्रजा उत्तमे सहस्रस्मृतेऽस्मृते॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ता सं
राजा घुः चासुतीं चादित्या दानुषः पति: सचेते: अनवं
सहरे॥ ॥ गोः संत जं सु नास्त्या चर्या वत् यात्र अस्त्रिना
वल्लः श्रान्नन्द पार्ये॥ ॥ न यत्परेण संतं: चादुष्पैति वृश्चि
वस्मृतु: दु: दशरः: मये: रिपु:॥ ॥ ता न: चा बोध्येऽस्त्रिता राधिः
पिष्टलोकसंहं धिश्याः चरिः सिवं विद: ॥ ॥ इङ्के: चंग महत भरे
श्रीभि सत्यं कश्चर्युच्छिवति स: श्रिः सिव: विदं चार्तिया:॥ ॥

207
वर्धिनि सीतात्। १३। तीर्थो बो मरुमं वायुं भूनहोऽपि मल्लः।
एतं पिन्छत कार्य। १४। इद्रेष्टेष्टा महसुंश्च देवांसः पूर्वारातः।
विषेषे मम चुता हर्व। १५। भाविते नरायणे देविते सरस्वतः।
समप्रसन्नं इच्छा सति प्रशस्तिं मनोऽक्षु किष्ट्य । १६। ने
विष्णुस्नि सरस्वति विष्णु। भूनहोऽपि मल्लः प्रजां देवि
दितिद्रु न। १७। इसा ब्रह्म सरस्वति जूपसं वाजिनीवति।
या ते मन्म गृहसम् चतावारि प्रिया देवेभु जुल्हि। १८।
प्रेतां यज्ञणे युज्ञुऽ युज्ञामिदा जूम्णीमहे। तायथ चं हृद्यवां
हनं। १९। द्वारान्न न। पुष्करी इर्म क्षित्रभद्र दिव्यमृष्टर्।
यहै
देवहु यज्ञािणा। २०। इसा वासगुमदुह्रा। देवाः सीरस्तु युज्जि
यां। हहां सोमावत्ये। २१। २०।

१२। १-३ गुस्मध्य। १३। वाणिष्यविद्वार।

१४। कान्तानन्दनुः प्रभुएऽः इत्यति वाढमार्गः नार्थः
सुमःगलाओ शाकुने भराति मा ना का चितयिभ्या विष्या वि
दुत। १। मा ला यस्य उत्तरीणा मुंगाणे मा ना विट्टिरुमान्वि
यायो चास्ता। पिथामनुः प्रदिः कान्तादसुमगलो भद्रादी
वद्धा। २। वायु ऋदश दिग्धा। नुवािणा सुमगलो भद्रादी शंकु
ते। मा: लेन इशान माधवरसो वृहत्देव विद्येय सूर्यिाः। ३। १३।

१३। १-३ गुस्मध्य। १४। वाणिष्यविद्वार। १-३ नवार्ती।
२। चात्मकाधिष्ठान्याः।

१४। प्रदिस्वुपरिदिः गृह्यान्ति वा येषोऽवर्तम क्षणा
शयो शाकुन्तय। उभे वानी वदति सामगा इव गायर्व च
चितवऽ चारु राजति। १। उवाकेव शाकुने सामं गाययिः भवा
प्रुशं इव सर्वेऽऽ शंसति। ल्वेशव वाजी चिदुमतिसर्वत्रैपि।

॥१३॥ कनिष्ठ: जनुष: प्रशस्याय:। इव्री: वाचः आतिरिताः। इव नार्व: वनस्य: सुमंगलः। च शुकृने भवांति मा चा का चिन्ति सर्वभिभावाः। विश्वार्था विन्याः ॥ १४॥ मा चा शेषा: उत: वस्यति मा सुंदरपिय:। मा चा विन्याः इवुद्यमान वीरः। चतुर्य विश्वार्था। इव नार्व: प्रस्त: कनिष्ठ: सुमंगलः। भृद्यानां वादी वृद्ध: इह ॥ १५॥ इव नार्व: उपस्थि:। गृहार्याः। सुमंगलः। भृद्या वादी शुकृने: मा न: लेन: इव: मा चर्य: इत्यं:। चृतम: भृद्या विदेशेऽसुद्वीराः ॥ ३॥ ॥९९॥

॥४३॥ प्रशस्याय: चर्यां गृहार्यां: कार्यं:। चर्या: वदति:। चर्यां। इव: श्रुताः। शुकृने:। चुवाय:। वाची वृद्धि सामाय:। इव गायः। च निष्ठुरः। च चानु: राजाति: ॥ ११॥ उवाच:। इवश्चुकृने सामाय:। गायः। च निष्ठुरः। पुष्च:। इव। सर्वनिष्ठु। शंससि। वृद्धाः। इव। वाची धिनुः:। मति:। चर्याः ॥ २०८॥
श्रवेदोः श्रवेदः श्रवेदः]

॥ २०॥

मृत्युः श्रवेदः मृत्युः मृत्युः

॥ ३ ॥

॥ इति विश्लेषितं मंडलं समाकं॥

॥ १॥ ९-२३ विवारामयो गाबिन्। चम्पः। चित्सुः।

॥ १॥ सोमस्य मा तन्नर्व स्थायं वहि पर्णेऽचर्य चित्रे ग-बधे। द्वेषाः अस्था तीर्थेण शार्दुः शार्दुः शार्दुः तन्नर्व जूसः।

॥ २॥ प्रोच्ये तुद्वो चर्ची चर्चीता गी। सामान्यपिं नामस्य द्वारस्य द्वारस्य। दिव्यः शेषासुविदिस्याः कविनाः गृहास्य चित्रवसे गातुमीः।

॥ ३॥ मयो दये मदिनः पूर्वद्वो दिव्यः सुब्रुंजनुराः पूर्विषयः। चर्चइद्दुः दशेषमप्वश्चत्वेति श्रावासी श्रामपासी स्त्र-सृृः।

॥ ४॥ चर्चेयन्त्युभवः सत्य यही। शेषतं ज्ञानमस्य मन-हिन्नः। शिरसं न ज्ञानम्यास्याः द्वासाः श्रापि जनीमनव-पुषनः।

॥ ५॥ शुक्रेर्विभि रजी श्रातन्त्रान कालु पुनाः कयिन्वि: पविचः। श्रेष्टचर्चासः पर्यायुः तिथिः मित्रीति वृहतीर-नूः।

॥ ६॥ चृवाजं सीमान्तदिर्द्वं दिवो यहीर्वेदा-नाः चानयाः। सना ऋषि गुजरचः सायुगरिकाः गर्भे दिधे सत्य वाणी।

॥ ७॥ श्रीवा ऋषि सुहोत्स विश्वः घृतस्य चोत्ती चत्रे मधुनाः। ऋषिपूर्वः पेनवः पिन्यमाना मही दुस्सर्वं माताः समीची।

॥ ८॥ वृहाष्णुः सूनो शहसो चंडोवाध्याः गृहा राष्ट्रा वपूर्व। शोभिति धारा मधुनाः घोतस्य वुषा यथे वापुः।
॥ ॥ सेवते: न: युक्ते भवेत्र जा वदु विशषते: न: युक्ते पुरात्न जा वदु॥ ॥
आदर्श वदने युक्ते भवेत्र जा वदु तृष्णी आसीनः सुंदर्ति चिकि-बिचि न: यत् उदत्पत्ति वदस्ति कामारः युष्म वुहत् वेदम् विद्येचे सुधार्याः॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ इति विशीर्यं मंद्लं समाप्त॥

॥ ॥ सोमस्य मा तवसं वक्ष्यं चरे वहः चक्रं विद्येचे यज्ञे यजसः
देवान चतुः तीतां युने चर्द्री गणं यज्ञे चरे तनये जुवस्तु॥ ॥
प्रांचे युने चक्रम वक्ष्यतां गीतः समितयमिनी चर्द्री तनये जुवस्तु दिवं: शास्त्रात् च विद्याय कृत्वा गृहसं चित्तं तस्मां गातुं श्रीः॥ ॥
सर्वे: दुष्प्रेमे: मेधका पुत्र: देश: दिवं: सुः श्रव: जनुः पृथिविया: अविन-
दने ते: दुष्टें च चुः: चुंतं: संसाराः: देवात्म: चर्मः च चापसं चवकाः॥ ॥
चर्मियन मुदम्न सप्ते युनी: पैत्त जुवान च रहः महिदला शिन्युना
न जाते जाभि चामु: चर्मः: देवात्म: चर्मः चापिन बुधपनयाः॥ ॥
वार्याः: ॥ ॥ लीणा: चार्मः सन्धत: विषसस्याः: घृतस्य: योऽनी
सुवर्यां मधुरां चास्थु: चार्म धेनवः: पिन्यमाना: मही: चुःस्य मात-
तरां संस्कृतीय: ॥ ॥ बुधाय: सुनोः सहस्त: वि: चाहोत दर्धाम: सु-
क्रा: रसा चर्मिया चोतिति धाराः: मधुः: घृतस्य वृष्णाः चरे चूःत्रे
कार्यन ॥८॥ पितृविन्दुदर्जनेन विवेद वंस्य धारं ऋसुराज धेनाः । गुहा चरते सहिनि: विवेधंद्रियो यत्तरिने गुहा वत्स ॥९॥ पितृव्य मथे जनितुव्य बंधे पूवेवंतिमो ऋधयाबधी पायाः । वृंशों सपलिने गृहचे सर्वघू उभे ईसी मनुष्येन निपाहि ॥१०॥११॥ जूः महाः धरानवाधेव वंश्धातों ऋघिं यशसः सं हि पूवीः । चृतस्य थोऽवश्यशुमाना जामीनांलिपिस्यस्य स्वसंश्या ॥ १२॥ चान्हि न वधि: समिष्ये महाना दिरहेयः सूनवेन भार्चाजीकः । उद्विष्या जनिता यो जजानां गम्भीर-धनमोक्तो यहो येन्हः ऋधि ॥ १३॥ राप्यां गभी दश्तमोधिनीनां बनना जजान सुभगः विहवः । तेवासंक्षिप्तनसा सं हि जमूपः पनिन्त्य जातं तवसं दुरक्षण ॥ १४॥ वृहत इवावनारो भार्च-जीकमयिं संचत विवुतो न भूक्तः । गुहेव वृह वत्सित्यो लोकं बंतं नातं दुन्हाना: ॥ १५॥ इत्येक च या यज्ञामो हृविभिन्तेन सतिं सुङ्गतिः निकामः । टेवितवाहो मिसे नि सं जरिचे रस्सा च ना दस्तिभिन्तेनीकः ॥ १६॥ १७॥ उपसक्तालक्षव सुरसाचितेऽसे विष्णुनि धन्या दर्शाना: । सुतेसंश वर्षसं तुंज-माना ऋधि यथां प्रूपः पूर्वार्द्वार ॥ १८॥ चा टेवानानमभव: केतुरंगे मंत्रो विष्णुनि काश्यानि विहान । प्रति महां ऋध्या-संयो दृष्टाना अनु टेवार्मिठिरो यान्यां सार्धः ॥ १९॥ चा नौ गहि सविभिः विवेधंहान्मर्हेम्कितं सत्यां । ऋधिः प्रयं मुद्रसं संतंतरं सुवार्च भागो यशसः कृष्ण न ॥ २०॥ एता ते ऋधे जनिंमा सत् या गुही सुपर्वीय नूत्तमानि जश्च। सहवति
पितुः बृह उधः जनुः विवेकर विमः धाराः सूत्राः जन विधेयः गुहः च गर्भे जनितुः च बचे पूवीः एकः धर्मयतः पीणानं वृषोद सदारः न उभे इसी मानुः निपाति ॥ १० ॥ १४ ॥ उत्त महान जनित वाचे ववर्ष श्रापः श्रवः संह च हि पूवीः च्यारस्य योनी रश्यत हराना राजस्या श्रायि श्रायस्य च सर्वत्र श्रायि ॥ १९ ॥ चाँ न वाहि संहस्ये महर्षि दृश्ययं सुनेन भावः चूकः जनिता य जङ्गन चाप गर्भे नृः तमः यहः श्रायि ॥ २२ ॥ चाप गर्भे दुःस्तं चौर्यं चन्दनाः वन्न जङ्गन सुभगा विश्रांस्य देवाः बृह मनसा संह हि जगमुः परिन्ते जात तवस दुस्मन्य ॥ ३३ ॥ चाँतं धृतम्भर्वे भावः चूकः चारस्य संह चुरः सदस्य स्त्रे चतः श्रायरे जर्जरे समां दुहाना ॥ ४१ ॥ हृः च ला यज्ञायाः हृः सिंहः हृः सचिनेतेः सुस मति निम कामः देवः श्रायः सिमीहि सं जर्जरे रक्षा न दशेमितः श्रामकि ॥ १९ ॥ १५ ॥ उप्सुः सेवुः तव सृष्टः मनसे श्रवः विष्णू धनाः दशाना श्रवः दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना दशाना ॥ २६ ॥ श्राद्वाराः श्राभवः केतुः श्राये मंद्रः श्रवः श्रवः श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि श्रायिनि ॥ २८ ॥ श्रान्तोऽविष्णूहि श्रवः श्रवः श्रवः महान महर्षि दृष्टि भिः सुस्वाति श्रासे रथिः बहुः संह तर्षं सुर्यवाचे भार्या गुणं यशसं कृद्धि न ॥ २५ ॥ एता ते चापे जनित सनानि प्र पुष्पायं नूर्तनानि बीचे महामि ॥ २१० ॥
वृत्तयो सर्वना कुलेमा जन्मजन्मन निहितो जात्वेदा।।
क्रोमण निहितो जात्वेदा विशालांपेमेचिन्यते चार्जस।।
तस्य यथा चुमूं सुमोती युहिम्माचिप्थि भंधे सीमनसे स्वाम।।
इम्क्यू हल्हल्हेत्तीर्के नेक्ते महि द्रविष्माखा यंक्षस।।
इन्कांमो गुह्र्दंस स्तुि गोः कष्यन्त्रम हवमानाय साथ।।
व्याजः सूनुक्षतन्यो विजावाये सात तेन शुमतमिन्हसे।।

|| २ || ९-१५ विशालिचः || चापिन्विधारः || बनती ||

|| २ || चेष्यनारायं धिध्यानमुसुतुवृणे जूत्न न प्रृतम्पर्ये जनना-
मसि || द्विता होतारं मनुष्यां वायाने धिया रं न कुंभिष्णु ||
समूहकति || १ || स रेंचयजजनुषा रोद्दती || बच || स माहोस्वाता-
कुपच इन्ड्रः || ह्रस्ववार्त्तप्ररेषांनेहितो दृष्टभों विशालां
तिप्रितिविनिमितवसु:।।
|| २ || कल्पा दक्षस्य तर्थो विचेष्मेशि देवाति 
खर्चीं जन्यंति चिन्तिमबि: || हृद्याने भानुण्य भोरित्षा महामायं 
न वार्जन सातिण्यजयुः पुरवे।।
|| ३ || चा मन्त्रस्य सन्तिष्टियो वर्तकां 
क्रोमहे चाहृंथ वानामुचिग्रिम्यं। || चाति भूरुस्मामशिँिी कृतिक्षणे-
नमुिं राज्यत द्रिष्ये दिशीने श्रीरिः।।
|| ४ || चार्ची सुचाराय दृढिरे पुरो 
जना वानामुरुसिम वृक्क्वावहिष्णु: || युत्कुच: सृष्ट्व विषेषं देवं 
हृदयानं सातिण्यदितिमिपाः।।
|| ५ || १७ || पार्वकशोचे तत के 
हि 
क्रम थ परि होत्येत्तबु वृक्कव्यहिष्णु: नरः।।
|| ६ || चा हृदयानं द्वच्छमानास 
आयुस्मापाः द्रविष्णेथि चेढः तेषप:।।
|| ७ || चा रोद्दती क्षप्राणा 
स्थायस्यानं मदनमप्पोराण || स चायहार धरि 
श्व्य ते कृपिण्या म वानामुरुसाय चिन्तोहिष्णु:।।
वृद्धों सर्वना कृता इमा जन्मनं जन्मनं नित्य हितं जात्र्वेददा: ||

जन्मनं जन्मनं नित्य हितं जात्र्वेददा: विशारामचिबिः द्वनाद्रोतो चर्जाः: तस्य वृं वुङ्ग मती यशिवन्य चर्चयं भद्रे सीमनसे स्वामु ||

इहम यह भुझोस बन लैं न: देवधर्शा धैर्यं हुः कोषः: रराशः: प्र यंसिने हितं चूहीतं: इहम: न: चर्चयं महि द्रविंश चा युजस्वः ||

इहम चारे मुहः दर्सी सनिंगोः श्रुण्डतां तर्मरवनेमानायसापुत्र स्वातत न: तनं विजास्ववं चर्चये सा ते सुमतिः भूतु सुः सकेः"||

वृद्धे घुरे न पूर्तं चर्चये जनात्मसिक्षिताः होतारं मनुः: च वाष्टरः धियाया राव्यैं न कुलिष्याः सं कृष्ठिः ॥ १ ॥


च आ मंद्रथस्व सनिंयतं: वर्त्यां तृणीमेव चाहिं य वाज्रस शर्मिमय रातिः भूरूस्वामां चर्चिज चाविः क्रूः चर्चय राजं दिशेनेन शोचिषाः ॥ ४ ॥ चर्चयं सुबायं दृष्टिः पूर्व: जनाः: वाज्राः चावसं दृष्ट चृंशस्व वाह्यं: युस्सुचं: सुसर्रचं विश्वतदेवं सूर्य यज्ञीनां तार्थतं इहिं चर्चयेः ॥ ५ ॥ पारबकशोचे तर्फः हि चर्चयं परिः होतं: यथेषु वृहस्व वाह्यं: नर: चर्चयं दुः: इश्चमनानस: शायं उपर चासते द्रविंश धैर्यं तेभयं: ॥ ६ ॥

चा रोदेनी: चापृण्यात चा स्वां: महत जातं यत एवं चर्चः: अधार्यहस्त स: चाभ्रायेः परमि नीयते कृष्टिः चर्चयं: न वाज्रस सातये चन्द्रह: हितं: ॥ ७ ॥ नस्त्यात
हृददात्रभ सच्चं दुःस्यतं दर्म्यं जातवेदसं। रशीच्छैतस्य वृहतादय विचंद्रभिरमवानमवन्मुरैहितं। ॥ ॥
तितो यु- हस्म समिद्धं परित्यागोऽवर्पन्न्यिन्योः भ्रमण्यः। तास्मेकामद्धेः भूतंभा योकमुः को उपं जातिमिस्यथः। ॥ ॥
विशं काविं विश्वात्तिः मानुष्यविशा रात्रिः सं सीमकूलक्ष्वर्धितिः न तेजसे। त उद्वतो निवतो यात्ति वेबंविह्स गम्भेरेणु भुवः दीघरत॥ ॥
स जिंक्ते जुरेनु प्रज्ञिेवान्नु विवेव्वु नानदुम सिंहः। वैश्नावः पृथुपाजा क्रमं वसु रत्ना दर्म्य- मानोवि द दुःसने। ॥ ॥
वैश्नावः प्रज्ञानान् नाक्तमाहंहिंदुव्यस्त्रुष्टैं भेदस्तानः सूक्ष्मभिः। स पूर्वेवजनयश्चं धर्मं समानसयं परेति जागृति:। ॥ ॥
स्त्रावृतान युवतिः विन्द्रमृक्ष्यभुमा दोष्मात्रविशा दिवि लघुः। तं विष्यथा धर्मकेचसिनी बुद्धिमतिः सुविधाय नभ्यसेः। ॥ ॥
पुरखी न यामचिरिः स्वहृद्योऽऽे ठिरो रूपन्याजांभुजुरे॥ ॥
चिं मूहो न दिवो अप्रतिपुष्टतो तमसंह नरमसा वार्षि लवहत। ॥ ॥
दम्म नार-तारें गुच्चमिद्विवाचान दस्मुनस्वतमं विशं चधनशः॥।

\[\text{विभाषित:} \quad \text{चित्रपीतकानन:} \quad \text{जगन्नति} \quad \text{नीहारिक:} \]
चन्द्ररांगिन मूल चन्द्ररांगिन दृश्वस्यते दम्य जातकवेदम् रशीः चृतस्य बृहत्: विरचं चिन्तियाः: चाचित्यः देवानां चम्पवत पुरं शेषन्निः: तिसः चृतस्य संसारसः परिक्षणम्: चाचः: चपून्न ज्ञातिजः: चर्म्यवः: ता-सा एका चर्म्यवः मध्ये भूजां जः लोकां जः के उप जारिमः इज्युतः:।।
विश्वां कविं चिन्तितां मानुषीः इपः सं सी चाकृत्यन स्वतः धिनि न तेजसे सं: उत्सव वर: निस वरः: याति वेशिताः सं: गर्भे एषु शुन्यः चन्द्रितुं दीघातः।।
सं: जिन्ते जूटेशु प्रजाष्ठान वान वृश्चिके नानानदेह सिंहः: वैश्यानः: पूर्बुस पार्जः: चाम्बे: चवं वता दर्मानः: वि द्रम्बुंवः।।
वैश्यानः: प्रलंग चां नार्हस्तशा चाकृत्य दिवः: पूर्वं भूर्त्वानः: सुप्रकृत्यं शमः: सं: पूर्बेः वर जनवर्यं जंत्रेव धनं समानं चाँभ्र परं प्रति एषि जारिमः:।।
चूतसं वानं यज्ञियं चिन्तं उक्तयं चिन्त्या च अं दृश्यां मातारिष्या दिनिव चिन्तं चिन्ताः यामं हरिसं धैर्ये इते सुदर्दितजः चार्यस्मृतिवाचाय नवसे।।
शुर्विन्यायान्त्रियां स्वः संहनं केन दिवं: रीतदन्तं स्यां उवः वुर्धः चार्यः मूर्धानं दिनव: चार्यति सुर्यं तं इत्येहे नमसा वाजिन्य बृहत्।।
मर्दे होतारं शुर्विन्यान्त्राविंदा दशूनसं उक्तसं चिन्त्या चार्यस्य प्रक्षेपिण्य रथम् चिन्तं बु-पुषायं दृश्यतं मनुः हितं सर्व इत्ये इत्ये।।

॥३॥ वैश्यारायण पूर्बुस पार्जः: चिन्तं चिन्तित धसुदेशु: गातवे चतर्यः: हि देवान चाम्ब्रूत्यं दृश्वस्यति अचर्ध समौरिषः सनन्तं न दूष्पितः।।
चन्द्र: दृत: रेशसि: दृश: इयोते होतां निस संसर: मनून: पुरं शेषन्निः: कविः वृहान्तरं वरिष्ठी भृघूषि द्वृष भि: देविभि: चाचित्य: धियासं वसु:।।
केन यज्ञानां चिन्तित्यस्य सार्थां विशमां: चार्यं महत्तं चिन्तित्रभि: चार्यस्य यस्तस्य चार्ध संडूरु: गिरे: त-
सिन्धुमुखानि यज्ञमानः च चेके। ॥ ॥ पिता यज्ञाणमसुरो
विप्रक्षितः। स विद्वेशः गोदासी सूर्यमूर्ते पुरुषोऽभिन्ने धारणेऽवचि: कविः। ॥ ॥ चूर्द्रविमिः
चंद्ररंगः हरिवंत वैश्वनारमभुसुरः स्वविद्यः। विग्राहं तूर्विः
tविनिष्ठीभिरावृत्तं भूतिः। देवाः इह सुचिरं दुधः। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
स्विद्विविभिमेनुष्ठास्तु जन्तुभिनिष्ठवानो युज्य पुश्पेश्वरसं चिया।
रूपरूपं ययं साप्तदिशनिर्भूतिः दमूना भूमिरित्वालः।
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
चंद्रमेयं स्वप्नमुः चारुन्यूजः चिंत्वस्य समयो विद्विदः
नेमी नः। वर्षसः जिन्य वृहत्त्वं जागृतं उधिरदेवानामसिः
सुक्रनुक्षिपिः।। ॥ ॥ चित्रापि यथात्मतिर्थं न्यः सदां स्वाराय
धीनामूलिजः च वाप्तः। आधराणः चेत्ततान्तजातेद्वर्त्त्वम् ऑ
शृंगैती नमसा जूतिभिंविधे। ॥ ॥ विभावाः देवः सुरसः परिगीतियोरीभूतवृक्षे स्वरसा सुमद्रा। तस्य वुत्तानि भूरीपोथियो
कुमुदुष्य भूत्वे मद्या यह चाणुनुक्षिपिः।। ॥ ॥ वैश्वनारः तत्कथान्या
चेके वेषिः। स्वविद्विदेवो विचाराश्च। ज्ञातारुपोऽभिन्नानि
रूपायेन तता विषयं परिमुर्ति बनाया। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
वैश्वनास्ये
उस्थ चर्मविरेन वृहतोण्यात्केः स्वपात्त्वाः कविः। उभा पितां
कात्यायनात्पुष्ठिवृिवी भूमिरित्सा। ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ समानमेल्लुमसनावोध्यसे भूचारुण्वा सुभृति
रासि वस्त्।। च देवव देवान्यश्यांगक्षः सका सकि-
नक्तनां यक्ष्यये।। ॥ ॥ यदी क्षेत्रसिद्धार्थगति दिवेष्टिवे
जग्यो सिद्धो चायः। सेम यदृ धृभुमंतं कृषि नकृणु-
सन्न सुखानि रजमानः छा चेकः ॥ ॥ पिता युधाना बसुरः विधुः च वाथान् छा विमेशः रोदसीः भूरिकार्पेसा पुरुषः प्रियः भंडैते धामस्बिनः कविः ॥ ॥ चुंट्र छायिः चुंदराः पिर्धीरः विसाकारः चासुः सदस्सचारिः विशगाः तूरिः तरिवसिः छायारूपः भूरिष्णि देवांसः इह सुरुतिः धृष्णः ॥ ॥ ॥ छायिः देवेरिः मनुषः च जुतुस्मिः तन्वानः युधः पुरुषः पेशेरसंधिया रथीः चाजः द्युते सारुतिरिः भिनः जीर धर्मः छायिः भृहस्तिः चालनः ॥ ॥ ॥ ॥ छाये रजस्वः छृः छायेपि छायुंगि छुः गिर्विस्तरः से इसः दिरीहि न वयस्व सिस्त बुद्धः च जागृः उत्सिनु देवाना छायिः सुरुक्कः दिपाः ॥ ॥ विशपति युः छायिः चातिचारः सदा बंदारेधीनः जुरिएः च बाथाना अधराराः चेतनः जात्वेईः सदा बृहस्तिः नरमा् सा जूतिः भिनः वृधः ॥ ॥ किनावः देवः सुररसः परि कितीः छायिः ज्ञानः शर्वसा सुमतरेः नस्य धर्मामि भूरियोपिशः वर्य उपर्योगे द्रवः इह छायसुरुक्सिः भिनः ॥ ॥ विष्णुभास भावः चासुः सदस्सरिः भृहस्तिः च छाय सुण्ठः भूरिकार्पेसा पुरुषः प्रियः भंडैते धामस्बिनः कविः ॥ ॥ विशालनारः तत्र धामानि छायरूपः चेकः येमिः सदस्सरिः स्वातिकावः चासुः सदास्तिः सुदस्सरिः सुदपेशेरसस्तिः भृहस्तिः च छायेपि छायुंगि छुः गिर्विस्तरः से इसः दिरीहिः न वयस्व सिस्त बुद्धः च जागृः उत्सिनु देवाना छायिः सुरुक्कः दिपाः ॥ ॥ विशपति युः छायिः चातिचारः सदा बंदारेधीनः जुरिएः च बाथाना अधराराः चेतनः जात्वेईः सदा बृहस्तिः नरमा् सा जूतिः भिनः वृधः ॥ ॥ किनावः देवः सुररसः परि कितीः छायिः ज्ञानः शर्वसा सुमतरेः नस्य धर्मामि भूरियोपिशः वर्य उपर्योगे द्रवः इह छायसुरुक्सिः भिनः ॥ ॥ विष्णुभास भावः चासुः सदस्सरिः भृहस्तिः च छाय सुण्ठः भूरिकार्पेसा पुरुषः प्रियः भंडैते धामस्बिनः कविः ॥ ॥ विशालनारः तत्र धामानि छायरूपः चेकः येमिः सदस्सरिः स्वातिकावः चासुः सदास्तिः सुदस्सरिः सुदपेशेरसस्तिः भृहस्तिः च छायेपि छायुंगि छुः गिर्विस्तरः से इसः दिरीहिः न वयस्व सिस्त बुद्धः च जागृः उत्सिनु देवाना छायिः सुरुक्कः दिपाः ॥ ॥ विशपति युः छायिः चातिचारः सदा बंदारेधीनः जुरिएः च बाथाना अधराराः चेतनः जात्वेईः सदा बृहस्तिः नरमा् सा जूतिः भिनः वृधः ॥ ॥ किनावः देवः सुररसः परि कितीः छायिः ज्ञानः शर्वसा सुमतरेः नस्य धर्मामि भूरियोपिशः वर्य उपर्योगे द्रवः इह छायसुरुक्सिः भिनः ॥ ॥ विष्णुभास भावः चासुः सदस्सरिः भृहस्तिः च छाय सुण्ठः भूरिकार्पेसा पुरुषः प्रियः भंडैते धामस्बिनः कविः ॥ ॥ विशालनारः तत्र धामानि छायरूपः चेकः येमिः सदस्सरिः स्वातिकावः चासुः सदास्तिः सुदस्सरिः सुदपेशेरसस्तिः भृहस्तिः च छायेपि छायुंगि छुः गिर्विस्तरः से इसः दिरीहिः न वयस्व सिस्त बुद्धः च जागृः उत्सिनु देवाना छायिः सुरुक्कः दिपाः ॥ ॥
नपाठुतगोलों विचर्ते ॥ २॥ प्र दीयतितिविश्वाराजा जिगाति होतारस्तमः प्रभुम जयदे । 
चन्द्रया नमोभिवेष्ठुष वंदति स 
देवान्यालदिविति यज्ञायान ॥३॥ जीवों वा गातुरंके अंका- 
शुंके शोभीच वस्थिता रजासि । दिवो वा नाभा वंसारे 
होतां सूर्येमाहे देवव्रत्च वि बृहि: ॥४॥ सम्म होतारि मनं- 
सा वृष्णाना इन्त्यो विष्णु प्रति यज्ञुतेन । 
नूपेरस्तो विद्येयु ग्रा 
जाता चालीसे युधि वि चरंत पूवी: ॥५॥२॥ चा भैरवामने 
उपसा उपको उज संयो तन्वार्त विरहे। यन्त्रो नो मिचो ब- 
रेपो जुगोष्णदिवर महूचउ जो वा महोभे: ॥६॥ देवा होतारा 
प्रणमा नृते सम पृथवासः स्वरया मर्दति। 
चूतं वंसेत चूत- 
स्तम्भ चाहुर्न घातं चातपा दीयायाना: ॥७॥ चा भारती भारती- 
भि: जातो इच्छा देवेमनुषेयभिषिपि:। 
सूर्यस्तिसारस्तेतेमिन्द्र- 
बाल्कु तिसो देवीवेहिरो वसंदु ॥८॥ तत्रसुरीपमधु पिषयि- 
लु देवं नवरीं राष्ट्रः स्बस्तः । 
यतो महार: कर्मेवः सुदशो 
पृथ्वयां वा आयते देवकामः ॥९॥ वनस्पदेव सुधिपर देवा- 
निप्रहिच: शभिता सूद्द्याति । 
छेत्र होतां सम्यतं प्रति 
यद्र देवानं जनिनाति वेदः ॥१०॥ चा योयस्य समिधानो 
वेदि देवो वर्मते ॥ सर्वतुर्वबिष्म:। 
वर्णो आस्वामदिति: सु- 
पुष्च तवां देवा अमृता मातयताः ॥११॥२३ ॥

॥ ५॥ ६-११ विश्वामिचः प्रभ्रः ॥ विद्येः ॥

॥ ५॥ प्रवयप्रस्थस्तैकिनायो सार्देहि विमः पदवी: क- 
वेना । पून्धापा देवविष्ठभः सम्ब्रोहप हारा तमसी 
वहिरावः ॥ १॥ प्रश्नापृच्छुतेस्व लोऽस्मिन्निर्मितीभि: स्मातुः 
नमस्य उक्ष्ये। ॥ पूवीच्छीतस्य संहर्षाधकान: सं दृष्टो
ननपात घृतवेदः योगिनिः सज्जते।

प्रदीपः नरसिंहः निर्मिति।

होतारः इत्यः प्रभासः च।

नमः स्वच्छः वनस्पतम्।

देवानां वस्त्रस्य उपजिनाः।

यज्ञायाम्।

जा: वाल्गात: सङ्ग्रहे: सकारिजः

शोषीविषीलमभिस्थितां वर्तिती दिवः।

जानानां निर्माणसाति।

होतां सूक्ष्मामही देवस्य भांचः।

विव्रतः॥१७॥

सत्सहोऽषाश्च मनन्ताः

चूषानाः।

इवचः विष्णु प्रसीत युनः

चातुर्येन नृपेशस्त्रः।

दिवसुः प्रजाः।

आभिप्रयुं युनः विचरणः पूर्वः॥२५॥

शाश्वेतः शाश्वेतः नामां निन्मः।

वहः: जुजो-वत इतः मल्लवानः।

उत वा महाबिभः॥६॥

देवानां होतारः प्रसातः

द्रव्योऽसः सत्त्वम् मुद्रितः चूर्तः वशस्तः।

चूर्तं इति ते

श्राहुः। चनुः वत ततः परः।

दीपायाः॥७॥

चा भारती भारतीभि

सः जोशाः। इतः देवः।

मनुष्येऽभिः। चापः।

सरस्वती सारस्वतेऽभिः।

अवेछ क्षिति देवः।

वहः। चा इति सदृशु॥८॥

ततः न: तूरियः चर्या

पोषणानुऽदेवतोऽवशः।

विरागः। यहस्वः चायति भक्ति कामः॥२१॥

चन्द्रयिति सुहः सुहोऽपि देवानाः।

चापः।

हुः: शमिता सुद्रायाति:।

सतः होताः सूर्यातः।

यजा-ति यथाः देवानाः जनिमानानि वेदः॥२०॥

चा यथाः यथे संस्कः

सखाहृऽ इत्यः देवः।

सरः तूरियः।

वहः: न: श्राहुः चादिति

सु-सुपुषा स्वाहा देवः।

चातुः। मातृान्तः॥२३॥

॥५॥ प्रति: सधः। चेकितान:।

चावाधिनुष्ठिनि:।

पुत्रोऽवि:।

क्रीताः पृष्टवपाताः। देवायतः भिः।

संस्कः। चाय दाता: तमसः।

वहः: चावः॥१॥ प्र इति उः सधः। वृष्णेऽसः स्त्रीमभिः।

गीतमि:।

क्रीताः नमसः। उपः: पृष्ठ:।

सहस्यः संहस्यः, चाकाः। से दृष्टः।

आंधीदुःखों चित्रेों ॥२॥ आधारयामिनिमांशशीषु विख्याता
गर्भों मिच्च ज्ञाते सार्थन। चा हंसिते जंगल: सान्यवशादमूलु
विमोऽ हयो मरीनाः ॥३॥ मिशो च्यांवेनाति यस्मिन्दो
मिशर होता वर्षो जातिेंदा। मिशो आंधारुरितिरिघो दसुना
भिन्न सिंधुप्रसाद परेतपानाः ॥४॥ पाति प्रियं रिपो चारे पूर्ते
के: पाति यहसरचं सूर्यशै। पाति नाभा संस्कृतीविनामधि:
पाति देवार्मुप्रमाद्मुख्यं ॥५॥२४॥ चूँनुसूचक ईद्धच चारहु
नामविषयानि देवी वयुनांि विवाह। सुसम्य चर्मेऽ हर्तवयायैः
वेस्तदिती रंगाश्यमुख्यां। ६॥ योनिमप्रियाध्वंतस्माशा-
पूर्णप्रकाशसूर्यांतिनाशनाः। दीवानन्त: भुविलक्षण: पारा
लकुऽ पुन्नेनमात्या निर्याता क। ॥७॥ सच्चो जात चरोधिभिवेवस्ये
उद्धरित लत्त्वो पूर्ते न। द्वारपरि: पतीतोपस्ये ॥८॥ उद्धु: समिधा यहो आंधीसरी
सदिब्रोधी आधि नाभा पृथिव्या। मिशो आंधीविरोि मातरिशा
दूरी वंचकज्ञायं देवान ॥९॥ उद्दलसमिधा नारसूर-
पोविस्मेहुचुष्टी मोर्चनाणाः। यदी भून्ध: परि मातरिशा
गुहा सांत हस्यवाह समीची ॥१०॥ इकांमेऽ पुहसर सुनि
गो: वंशवर्म हर्मानानां साध। स्वारं सुमृङ्गनन्दो विजाये
वायेसा नमुतितीर्थाणे ॥२१॥}

६॥ १–२९ विश्वामिर:। चारि:। चित्रु:।

६॥ प्र कारवो मनना वृधामाना देव्रूक्षी नयत देव्रू-
यंते। धृशुराधवाणजनी प्राचैंति हििमेववयं घृतारीवीं
॥१॥ चा रोपाती सधपुराण जायस्मन जुत प्र रिक्षा चध नु
प्रवहयो। दिवसिंहित्ये महिना पृथिव्या वच्चंता ते वहैंंः संग-
२७४

मृत्यु रोके। दधारमिका श्रीमानुपुरविद्याचार्य गानेि मिष्: स्तृतन साधन श्र्य ह्येति युजत: सानु ज्ञात्यास्मात् सभूत्व ऊँ चिप्पः हर्षेषत सतीनाः।।। मिष्: चापिः भवति यत् संस्कृत्वः निष्ठः होताः वर्णः जातकेवं दिशा: मिष्: सुभृत्वः दस्मूनाः मिष्: सिंहपूणाः उत्त परित्यानाः।।। पाति प्रियं रिपः चाव पुर्वः के पाति युहः चारणः सूरसेय पाति नामाः समार साहेबां श्रीमान्द्रापयः पाति प्रेया- नाः उपसमार चुष्टः।।२६॥ चुष्टः चाकेडः चाहांस मिष्: विषय- निः देवः च्युतान्न विवाहस्मस्य चर्मेऽ घुतस्र वेंत पुष्ट वे तत् इति श्रापिः रुपांतर्गुंढनः।।१६॥ श्रा योनिः श्रापिः घुतस्र वेंत सा- स्थात् पुष्टु प्रभुगाँवां उसां संतु दीयानाः।।। सुरः चूः पुष्टः पावः पुनः कुः मात्रारं नवस्मीः कृ०।।१७॥ सुरः जातः श्रीमान्द्रापयः वच्चः यदि वर्त्तिः प्रस्तः घुतस्रपन्नाः प्रकृत वेंताः भुवेनामाः उस्थात् श्रापिः पिनो: उपस्येः।।८॥ उजः उः स्तुः संस्कृत्वः यहः श्राहीत्व वर्धन देवः श्राधिः नानाः पृथ्विष्या: मिष्: चापिः: इडः मातारिष्याः चू त्तूः चूः यज्ञायं देवानाः।।१०॥ उजः अहां श्राहीत्व संस्कृत्वः नारीं चुष्टः श्रापिः भवन उत् तमः: रोचनानाः यदि भू- गुः भः परि मातारिष्याः गुहा सतीं हन्यं च वाहै संस्कृत्याः।।१०॥ इंस्तः श्राये पुरुः तर्से सति गोः श्रुतः तमः हर्मानाय साध व्यात नः सुनः तनयः: विजाग वा श्राये सा ते सुस्माति: भूतः खसे।।११॥२८॥

॥२८॥ प्रकारः: मननाः व्रम्मानाः: देवदीतीचीः नयत् देववंशः: दृष्टिसेयः वाति वाजिनीः प्राचीः वषविः भवति चार्ये घुटस्राशी।।२९॥ चा गोदसीः: चपृः: जातराणाः: उत्त प्र रिक्षः: चार्ये नु मु- र्ययखीः देवं: विवत्त आसेमहिना पृथिष्या: वर्त्तति ते वहूः: सम-
जिन्हा ॥ २२ ॥ चीर्ष न च पुष्पिल यज्ञांस्तो निहोटांगे सादयते द्रमायः। यदिः विशेष मानुष्पीर्द्वयणति: प्रयात्तापीरिकष्ठे सुक्रमचिनः ॥ ३ ॥ महान्सध्वमेव भूवन च निर्ब्बृहोत्दहीवा माहिने हर्षमाया:। चासके सपल्लि चाचरे चामृक्षे सबदृश्ये उल्लास्ये धनु ॥ ४ ॥ वता ते चचये महते महानि तथा चथा रोदसी च तंतपमः। लं दुःस्तो चंभो जायमात्रस्ते नेता वृषभ चर्वेश्चना ॥ ५ ॥ ६ ॥ चूतस्य च तेश्चिह्नां योग्याभिन्धेष्टवुचा रोहिणा धूरि धिष्यः। ऋषा यह देवादेर्व विशान्तस्यधरा कृपुहि जातवेदः ॥ ६ ॥ दिवदिवादा ते सूचनं रेकां उषो विभागीर्दु भासि पूर्वीः। चचये यदयं उशधृवमेव भूरि- महसी दर्षन देवः ॥ ७ ॥ जरी बा ये चन्तित्रेऽि मस्ति दिवो बा ये रोगेन सिति देवः। जमां बा ये मुहवासी यज्ञा श्रायेनिर्भ रूखो चचये ऋषा: ॥ ८ ॥ ऐहिनो अर्थ सार्थ यायावेह नानाज्यथा वा विभवो दशमाः। पलिनवत्सिन्धं चाबी देवा- ननुष्मधमा यह मादयस्म ॥ ९ ॥ सहोता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्ञांस्यमुष्मभि वृत्ते गृहीतः। प्राची ऋचरें तस्याः। सूखे चूताश्च चूतास्य चात्त्वस्य सत्त्वे ॥ १० ॥ इदामे पुरुषं सत्त्वं तानि गो: शंकः वर्मं हरमानाय साधः। स्मार्ये सुनुसनयो विजावाये सा ते सुमतिभूत्वेऽसे ॥ ११ ॥ २७ ॥ ८ ॥ २ ॥

॥ ७ ॥ प्र य ऋषाः सिद्धिपृष्य धातेरा मात्रां विविधधु: सप्त चारणः। परिक्रिया पितरा स चतीते म संस्कारे दीपेश्मायुः। प्रमहे ॥ ९ ॥ दिवदिवादा धन्वयो वृष्णो ऋषा देवीरा तस्प्ति मधु- मुखहीतः। चूतस्य ला सदसि खमुग्यं तर्पर्का चरति वते-
सन्ति: ॥२२॥ च: च चापृषिष्ठी युधिष्ठिरं: न होतों माधुर्ये
दसमाय यथिरे विष: मानुषी: देवत: यथिरी: प्रवल्लोी: ईर्षे नुसा
चाप: ॥२३॥ महान स्वस्थ स्री धुर: श्रानिसंस्क: श्रात: चाराव माँ-
हिन्ने हर्मणे: ताकेष्वस् सुपार्ने: चार्मृसे: सुव: दुष्ये: उर-
हृदगायवस्य चपने: ॥४॥ चत: ते चापे महत: महामी न च: ज्ञानां गो-
दर्शी श्रा तात: घनो: नाम्भ: जार्यमान: घने नेता चृष्ठ: चर्च्योही-
ना ॥२६॥ चुन्तसय: जः केशिना कोण्याभिष: धुर: सुव रोहिता
धृरि धिप्प्प: चाप: वह देवान देव: विश्वान सुर: अवारा कृपुहि
जात: चेत: ॥२६॥ दिय: चित्त ज्ञात: श्राते चुर्गयं देका: उष: विलि: भारि:
चनुभासि पूर्वी: ुष: चापे उधर्ष्यक्ष: चनेषु होतुः: मंडुरस्य जन-
श्रात: ॥४॥ उरु च ये चापतिहि मर्धिति: दित: वा वेरेचने संतिं
देवा: जम: वा ये सुरहवांस: यज्ञ: श्रास्य: बेमरे: रध्य: चापे ए-
व्या: ॥८॥ श्रा एभि: चापे सत्सरि याहि वर्षाइ: नानारथ: वा विक-
भाव: हि: श्राप: चापी: नपम: चिंपि पीन च देवान अनुरस्याब्द:
श्रा वह माधुर्ये। ॥१७॥ स: होता: यस्य: रोदसी: चित्त: जुवी: गुरी-
वेष्ये श्राभि चवे गृप्पि: प्रारि: समारस्व: तस्य: सुसे: वने: ब्युटं
वर्ष: चपी: भुति: जातस्य: सये: ॥१०॥ दिकाः चापे पुरस्य: दर्श्ये सनिं
गो: चृष्ठतं महर्मणाकार साप्यमान: न: सुर: तन्मय: विजना-
वत्त चापे सते सुरमुख: मूल चापे: ॥१७॥ ॥२॥ ॥

॥१॥ प्रये श्रायु: गितिः पुष्पस्य पाले: श्रामार्याविष्ठुः स्मार
बारी: परिक्रिया: पिताः सं चरे: प्र सर्वाः: दीर्घ चायुः: मर-
स्यके ॥१॥ दितैयस्य: चेनव: वृस्वां: चायां: देवी: श्रामार्याय चर्म:-
स्मत यहती: चुन्तसय: ला सत्सिं यात: परिएकां चृष्ठित: वारे-

216
निन्दी: || २२ || चा सीम्रोहस्युम्मर्या भर्ती: पतितीनिक्षिपाबंधन- 
निदित्यीपणा। प्र नीलपुष्की पतिस्वरं यातिला सावासमुद्धि- 
तीक: || ३ || महि लाभ जय तर्कितुरुज्जर्ज्जु संभूयमानें बुधानो वर्तति। 
अग्रंभिदुखुनान: सध्यसा एकांगिणं रोदेदी चा विक्रेत। 
जानंति वृणी०: अछास्य एवरुमुत माध्यम शस्त्रं रंगति। तिरु- 
भोज: सुरुस्वे रोजमाना इन्हा बेशा गस्व्या माहिना: गी: 
|| ३५ || यहो पितृवहू गुरविदानु चरो महो महाशामनर्यत 
मूर्या। उष्णा ह यात परी धारानम्मोनु एवं धारम जातीर्तवचको || ६७ || 
श्चर्पम: पंचभिन्न्व। सम्प्रतिमा: पिरियं रंगति निहितं पूर्द चे:। 
प्राणेऽऽ मर्दःनुज्जानो अजुरया देवा देवानाम्नु हि वता गु। || ७ || 
देवाया होतारा प्रश्नमा नृजे सम्प्र पृथ्वासं: स्थाय्यं मर्दित। 
छूतं प्रायुंपद्यानां स्वरुपसां वां विंतपा दीर्घाना: ि ४७ || 
वृत्तार्थं च यहे अण्यां पूर्वीवृणां विचारां रमणयं: सुधासा:। 
देवाया होतारी- 
द्रव्यविशिक्षितानाम्ही देवादर्शेन: रह वंक्त || १३ || पृथ्वयांको 
द्रविभ: सुवाच: सुकवलं उऩसें रब्रुवं। उतो चिदंहो महिना 
पुव्विश्या: कृतं चिदेयं: सै महे दंशस्य || ९० || इवधामो पुत्रस्स 
सन्ही: जन्मसं हविमानाय साध। स्वाय कुसुमनन्तेयो भि- 
जावाये सा तेन सुमिरितौबसे || ९५ || २ ||
निन्दी: श्री सी चारपेड़त सुधयमा: भर्ती: परि: चिकित्सान रक्षित चित र्षिणा मनीरक्ष पृथ्व: ज्ञात सत्य धर्म: ता: ज्ञानसयुत पुरुष: प्रतीत:।
महि लाभेत ज्ञजयत: श्रुतिः लक्ष्ययमानं वहतः बहिः ति च चिकित्सा: दिशुत: स्थान स्थे एकायस रोदसी।
आ चित्रित:।
जानन्ति वृत्ती: श्रुत: पारस्य श्रुवे उत्त: ब्रह्मव्य शासन सीर्गी दिवावसं: सूख: संहो रोक्षमाना: इती वेषार्यात् मानिना गै।
उत्तो: पितृस्वर्ग: प्रस विवर्त: अनु घोष सह: महत: स्वर्ग: अन्तर्यां भूष उत्सा ह यथा परि धार्यास्वति: अनु स्थापधार्य जागितु: चवान:।
श्रुतिः वियुक्ती: पंचमी: साया विमा: मित्र सर्वति निर्देश हि पूड़ वेद: प्रांच: मर्दिति उष्णाः: अजुप्य: तेवा: देवानां अजु हि वाता गुरः।
आद्यो होतारा भ्रमणा नि: निषुङ्गे सस्तमृत: स्वप्धायाः समर्पित चूंते शर्मान: चूँते दत: ते चायु: अनु वर्त वत्ते पाय: दीप्यान्ता:।
वृष्णी ते महे: अन्त्याय पूर्वः वृष्णेषु विचारियराष्ट्र: सुख यामाः: देवे होत: मद्धस सो: चिकित्सा मह: देवान रोदसी।
आ इधे विश्वः। एँ पृथ्व प्रपंचे: दृविजा: सुख वार्त: सुखालवर्त: उच्चसं: रङ्ग: उच्च: उत्तो: चित: चारे महिना पृष्ठिया: वृत्ति चित्र
र्षन: सं महे दुर्गः। ९६। इति चारे पुरुष: दरं सति गो: बुध्यात तदेंतम हर्मानाय साधार्य स्वत: न: सनु: तत्तन्य वर्जः वा चारे सा
ते सुष मृतिः भूतु ब्रह्म:। ९७ २।

१८॥ जागर्ति ना अधोरे देवसर्यते वर्णानां महुरते दैवींच यत: जुध्ये: तिहाः: दृविजा इधे वृत्तात यत: या चारे: महानु: ब्रह्मा: उप-
स्थे। ९९। संस्कृत अथ अर्थमां: पुरस्तात: वंदे वन्यान: अजरां सु-
वीरं जारे असि च: जागर्ति वार्धमान: उत: अयस्व महते सीर्मे-

217°
गायः ॥ २॥ उच्छुस्यस्त वानस्ये बष्ट्रीयुर्विषिष्ठाच चरितं। सुमित्ती नीयमानो वचोरू घा युहिष्वासे ॥ ३॥ युहिष्वासे। परिवित्त
सरसासु उ श्रेयोमहावर्ति जात्यमान।। तं धीरासं। कच्छ उ- त्र्यंतिस्मायोऽगस्ते मनस्या देव्यांतः। ॥ ४॥ जातो जायते सुहि-
न्त्वे स्वारं। समये च चा विद्ये वर्यामान।। पुनःति धीरान। चापसो मनीषा देव्या विप्रेनु उदियतिस्ति वाचः ॥ ५॥। याम्यो नरो देव-
यंतो निमिन्युभेवेनस्ये स्वर्गितिर्ये नः ततः ॥। ते देव्यासं। स्वर्ग-
वस्त्रस्वर्णांसं। मुखाकृत्से। दिर्घिन्युतु रनः ॥ ६॥। ये वृक्षासो ोम
अः स्वभि निमित्तासो यतुःचः ।। ते को बान्तु दार्श देव्या चेष्टार्थायः। ॥ ७॥। चादिया हुद्रा वस्यं। सुनार्या चाबायामाना-
पृथिवी अश्ंसिता।। सहीरस्ये युहिष्वां देवा। ऊर्ध्व कृत्यवच्च-
रस्य केवल ॥ ८॥। हस्ता इव च चेष्टाशो यादानः। सुभा वसाना: । स्वर्यो न चागुः।। उथीयमाना: कार्विषे। पुरुषाहिष्वा देवानां-
मवनि यंति पार्थ। ॥ ९॥। पूर्गांश्वीचेष्टाश्रिष्ठाः सं देव्ये चावा
वस्त्रतः।। स्वर्गः पृथिवी।। वागरविषा विम्बे भ्रामसमाय प्रेमः।। चर्महु युहिष्वां चेष्टाश्रिष्ठाः। ॥ १०॥। वानस्ये तुवर्ऱ्वस्त्रे विरोह सहस्वबत्ता
वि चर्म हृदेः।। ये चाम्यं स्वर्गितिर्येजात्यमान:। प्रविश्वाणं महते
सीभंगायः ॥ ११॥ ॥

॥ ५॥ ५-६ विचारिः।। चाचि। ॥ ६-७ युहिष्वाः।।

॥ ७॥ सचायमाना वानस्ये देव्ये मनीसासं जलये।। चापर नपारात्
सुभर्ग सुदतिर्यं सुप्रत्योतिमवने तसे।। कार्यमानो चुना। लं
यन्त्रहुर्गचणायः।। न तसे चाप्रमुवे निववने यहुरे सविहार-
भव।। ॥ ८॥। चर्म तृते वंवश्वजचालवि सुमना चासिः। प्राप्ताचे
यंति पर्वेन्य आसते चेष्टा सुखे चासिः चित्व।। ॥ ११॥ ॥
गायं॥२॥ उत्त्रेक्षणं वनस्पते वर्षीनं पृश्चिंिाः आधि सुदामिती 
मीयमानः वचः चाः पुरवस्ते॥३॥ युवाः सुवासाः परिवीत: 
आ चागात सः चं चायानां भवति जायमानः ते धीरासः कारः 
उत्ता न्यूरजि सुदा याः मनसा देवः यांति:॥४॥ जाता: जायाते सुधि
नः ले चाहृत समयं चा विद्धे वर्षीमानः पुनःति धीराः 
आपसः मनीषा देवस्य च: चित्रे: उत्त ह्रुति वार्षे॥५॥ यान च: नदे देवः 
यांति: निन्दमित्रुः चवस्ते स्वस्वप्लि: धर्मं चतुः ते देवासस स्वस्व 
रः चतुर्स्वासः प्रजाः चतु च्या से दिक्षितं तु रः॥६॥ ये वृक्कां 
स: आधि कर्मिनिद्वितात: यतः सुहुः ते न: स्या वार्षे देवः 
क्षेत्रसार्थस:॥७॥ चादिव्या सुदा: वस्तवः सुदा नीणाः: धावाना 
मा पृथिवी ज्ञातोऽन्न सः चोर्सः: चाहृत चार्थु देवः 
कृत्य कृत्य उक्तस्य केतुः॥८॥ हंसः इत्य नेत्रे चायानाः यतः 
नुक्रा वसानाः स्वरः न: चा चार्थु: उत्त नादीयमानः 
कविं भिन: पुरस्तात स्वरः देवः 
देवाना कर्मिं चित्तं पार्षर:॥९॥ भुत्तत्त्वां संस्रित इत मुग्णिर्मां से दुर्ग 
चालत्वः स्वरः पृश्चिंिा चायपति भिन: च: चित्रे हृस्वे 
बोमासः: सधार्न पृवाधु पृवाधुष्येशु॥१०॥ चवस्ते शुद्दस्वतः 
वि रोह सहस्र वल्ला: विवे चव्य हेम यं ना चार्थ स्वस्वप्लि: तेजः 
मानः प्रुषिनार्थ महते सीभंगाय:॥ २१॥ ४ ए

॥१॥ सवायं वा वचुक्ते देवं मर्त्यसः जयते चार्थ: नपात: सु
भर्ग सुदा दीपि दिति सुदा क्षरोिति चानेहः॥१॥ कार्यमान: चनावात यत 
भावृत भावान भाव: न तत्ते चावे प्रसूतिः निक दत्ते ते तु देवसः सन 
इह भावः॥२॥ चार्थ: तृषा वशिष्ठी चार्थ एव सुदा नानाः 
चार्थ सः 
प्रभुः चार्थे चित्तं परिर चार्थे जाः सा ते तेषाणि सत्य 
सिंितः॥३॥ इवि

218°
वास्तवतः शिष्यः चर्चाते च सम्बन्धः। चान्वीकरति दशनिः श्रवणीयः। खुद्दा अस्मिन सिंहसिंहिनि प्राप्तः॥

मूलानामिति यमावः तथा जनमी कार्यं रथः॥ 18। समुदायसमिति लोकाविभिन्न-न्त्या निरोहितः। ऐं नायनातिरिक्ती पराक्रमः टीकेभ्रों मणिनां परि॥

सैला यथा चारुभाण्ड देवेऽतो हस्यवाहन। चित्राचार्यां त्वमिनामासमिति मानुष तथौ बन्धनं यविष्टः॥ 16। तत्त्वं तः खंडनां पाराक्रमं चिन्ह्यद्यति। तां यद्यं प्रस्वं समास्ति सम्बन्धमपिष्ट्वं॥

स्मृतिः अथार्थभौ न्यायातिरिक्त चारुभाण्डः। स्मृतिः अथार्थभौ न्यायातिरिक्त चारुभाण्डः॥ 9। तथा तत्र चारुभाण्डः। चारुभाण्डः न्यायातिरिक्त चारुभाण्डः॥ 18। चिंतनं शत्ता च सहस्रं यथिकिचं भिष्मं देवं चा चारुभाण्डः॥

|| 19 || 5-6 विचारामिति || चविम् || चत्विम् ||

|| 19 || तां चारुभाण्डं मनीषिषीं सहस्रं चः च सम्बन्धः। टीकं मार्गं इ-धतेः सम्बन्धः॥ 11। तां क्रोधवृत्त विजयः होतार्णवीठे न गोपा चक्षसपद दीनिहि स्वे देमे॥ 12। स च यस्ते ददासति स्तुतिः स चा चं धनं सुवीर्यं पुष्पिः॥ 13। स केतुराधिकारः ग्रामक्षेत्रिनिर्विभिः। ज्ञानं सः होरून्नविभिः॥

प्र होचे पूर्वेऽवचोऽवये भरता वृहत्। विपां ज्योतिः शि विचते न वेधे॥ 11। सुतिः वर्षतु नो गिरे यथो जायं उक्षयः। सहे वार्ताम् द्विधममक हर्षेन॥ 16। स्रो चर्चितो चन्द्रो देवप्रबंध-मते यंज। होतां संद्रो वि राजस्यति पिरिः॥ 17। स नं पापम् दीनिहि चूमदुस्म सुवीर्यं। भवं क्रोधः चत्तम् स्मृतेः॥ 18॥

त ता विप्रां विप्रयोज्यां जागृवां सम्बिधते। हुष्णवाहिमर्मे सहस्रं यथिकिचं। ॥ 18 ||

219
वासं चारि स्वरः चण्डि: स्वरं भुवानः चारि निः
चिपिंतः सावः सुसंगेंड्रस्य चितः॥
सुस्वावः सर्वेञ्य ब्राह्मणेण चारि सर्वेन चारि
चिपिंति: भुवाः सुसंगेंड्रस्य स्वरं भुवाः स्वरं ॥

तत् भद्रेऽ तत् उन्नताः पांडवाः चित: कुर्म्याति
वाह विन्यासं यत् यज्ञाः स्मिष्टं पारदीपिकाः
स्वरुपि: परि:॥
वत: सर्वेन भूतः सर्वेन चारि सर्वेन चारि
हृद्यिति: वधिः स्मृतं स्वरुपणमेव चित: ॥
सर्वेन भूतः सर्वेन भूतः सर्वेन चारि सर्वेन
हृद्यिति: वधिः स्मृतं स्वरुपणमेव चित: ॥
॥ ९१ ॥ अग्निधिः पुरोहितो ध्यास्य विचारेष्वनिः। स वैद युज्ञ- 

tूर्जनो मानुषकः ॥ ९१ ॥ स हंस्यात्मकम् उषिण्तुतथनोहितः। अग्निधिः 

या समुपृति ॥ २२ ॥ अग्निधिः स चेताति कद्यं गयस्य पुर्यः। 

tथ्रस्य हस्य तर्ग्यिः ॥ ३३ ॥ अग्निः सूनु सनाशुरं सहसो जातेर्दसः। वहि 

tेवा चकृततत ॥ ४४ ॥ अग्निधिः पुर्वता विशामपम्पकृतिः प्रीतिः। 

तूर्जन रूपः सदा नवः ॥ ५५ ॥ वाहस्याः साहान्निः अमुनुसः 

हनुमन्नयः साहुगर- कालेश्वराः नाममूलः। अग्निन्दुविचारे 

तु प्रयोगमिः वाहस्या द्रायिः ध्यान्तः रथाति मनः। चाय पात्रकृतव्रीचिः। ॥ ७७ ॥ परि 

विशामनः विसुधितापरिशायां मनस्मिः । विप्रांसो जातेर्दसः ॥ ८८ ॥ अमे 

विशामनः वाहे वाजेश्वर सनिरामः भवे। ते तेवासु एषरिः ॥ १९० ॥

॥ ९२ ॥ १-६ विचारितः। प्रांद्रायः। गायत्री 

॥ ९२ ॥ इंद्रायः भा गंवत मुङ्ग गीर्थिनिः भरेश्वरः। चास्य पार्त 

प्रेषिषिः ॥ ९१ ॥ इंद्रायः करितुः सवा युज्ञो जिगाति चेतनः। 

चाय पार्तमिः मुङ्ग ॥ २२ ॥ इंद्रायः कंवि़झादा युज्ञं ज्ञाया व्रजः। 

ता समस्येह नूपरता ॥ ३३ ॥ तोषां वृंवंहेना हुवे सुजिलानार्य- 

राजिता। इंद्रायः वांशसात्मकः ॥ १४॥ प्र वांमर्गसुमकिचो नी- 

षारिते जरिताः। इंद्रायः दशा वृंशे ॥ ५५ ॥ इंद्रायः नद्वं ति 

पुरे दासपलीभूमुना। साक्षेपेचन कमेश्य ॥ ६६॥ इंद्रायः अर्पस- 

स्युष्म प्र चैत धीतयः। चृश्यं पृथ्व्याः ॥ ७७ ॥ इंद्रायः तत्वृ 

भार्षाय वा सध्यस्याति प्रयांति च। युज्ञस्य मुङ्गः ॥ ८८ ॥ इंद्रायः 

रोचना दूकः परि वाजेश्वर भूवणः। तदा चेति च वीर्यः ॥ १९२ ॥

॥ ९३ ॥ १-६ चर्मनं द्राहितः। चायत। चशुरः 

॥ ९३ ॥ प्र वो तेवायापये वाहिन्नमाचारे। गम्हुवेशिरा
॥ १९१॥ धितः स्वरस्य विष च बहुः पुरः । स: चेतु यथेत्य सानुष्यः ॥
स: सुभृष्टा चाय धिते: । चर्मः शङ्कः तुतैः: । चनः: हितः ।
धितः: धिया सं कृत: । स: चेतनि चेतु यथेत्य पूर्वः: । धितः: हि शष्य तर्तचिन: ।
धित: सूर्यः सन्नः सुखः सहस: । जातः वेदः सादवः भूषः: । धित: कृष्णः ॥

dhātasya: yuddhātā vīryaṁ
dhāryasya: manūṣyaṁ tūṣyāṁ:
ṛṣaḥ: sādān nāb: । sūkṣmaṁ viṣyaṁ: dhāryasya: mānūṣyaṁ tūṣyāṁ:

॥ १९२॥ परिविष्णु सुधिता धिते: । स्यायम मन्मति: । विमान: ।
जातः वेदः: । धिते: विष्णुनि वायो वाजः सनिनामेण ने
देवाः: ध्रुविरि: ॥ ५ ॥ १० ॥

॥ १९३॥ इंद्रायी: ध्रुवान् सुतंगी: । धान: नभे: वर्षेयां शस्य पारति: ।
धित्य दुष्यात ॥ १५ ॥ इंद्रायी: धान: नभे: वर्षेयां शस्य पारति: ।
धित्य दुष्यात ॥ १५ ॥

॥ १९४॥ इंद्रायी: नवमति: । पुरः: अप्पासपं: । श्रुति: सारः एकेन कर्मेण: ॥ ६ ॥
इंद्रायी: अप्पाः: । परिर उपः । प्रतिधीति: । शरस्य प्रस्तः: । अनु: ॥
इंद्रायी: तविकालिनी: । वा सप्तास्य: । कृत्या: च वाजः । ध्रुविरि: ॥ १५ ॥
इंद्रायी: चोच्चना दिव: । परि वाजः: । ध्रुविरि: ॥ ५ ॥ ९ ॥
स ने यहिं बस्तिल बहिरा संदर्भ। स्वाता यम रेतसी दया स्थल जय। हुरि-हरि-सन्तमलिते तं संनिध्योऽवस्थे। सं बंता विरे एवं स यज्ञायामणा हि। सर्जनं तदं दुस्यत द्राता यो वनिता मृत्य। स मूः शरीराची वीतेष्यं विरे-क्षू-वस्तमा। यतो न मृष्यविषयं दिशि भृशितभृणां आपव्यं। स्वर्गांशं स्वर्गांशं यस्तविरुंदव्यं जीवितभिनं। चुक्कांशो ययिर्मिर्मिर्मि होतारे विरपिर्यं बिर्यं। चतुर्व सनी ब्रह्मचर्यं उक्षेप्ते दृश्य-हृदस्तं। श्रम नेश शीता महुःपोकेवेया सहस्त्रात्मकं। शृङ्गारे सुवीमं वर्णिहरस्नु-पल्लितं।

\[ \text{अन्य} \]

\[ \text{वर्तमान} \] \( 94 \)

\[ \text{वर्तमान} \] \( 95 \) अवशेषो वैवाचिनं च विहुरं।

\[ \text{वर्तमान} \] \( 96 \) श्राहोतां मने दो मने विवृन्यासांस्तावे यज्ञां कवि-तमं:। स वेदा।। विहुरीयः सहस्त्रायो चिरिं: श्रे-चियिस्क्रोऽ:। पृथिवियाः पानों अयेशं। \[ \text{वर्तमान} \] \( 97 \) अयिरिम् ते नरःनिः जुक्षवः चातावानुभूयं चेरंते सहस्त्रः। विरूः श्राहा वंशाः विधुरो नि चति मध्य श्रा बुहिकुलं: यज्जः। \[ \text{वर्तमान} \] \( 98 \) द्रोपतं त उपसां वाजर्गी। चरे वातस्य पुन्याभिमिर्ने:। ग्यारीताजममती पूर्ण हरिविनितां च-धुर्वेव तस्तानुद्देरेरे। \[ \text{वर्तमान} \] \( 99 \) चिरिस्तु तुभ्युः चर्णं: सहस्त्रायों चिर-चरे महते:। सुखमनुर्तने। ग्यारीच्छिंसा सहस्त्रायोर्पिशता चिरिं:। चर्णमहिं अधिकम सहस्त्रायो संहिम्न:। प्रस्थयमपूर्याः नृत्तं:। चूः तेन श्रमे दिकिसा हि काम्य-सुत्तव-नहीका नरहीस्योपस्वर्त:। चर्णमें मनना यश्ने-देवान्त्वेत्तता मनना चिरिं महामने। \[ \text{वर्तमान} \] \( 100 \) ची. चुक्की. पुण्ड सहस्त्रे नति चर्ची दृष्टे वर्णं" रे चर्चा सत्या सहस्त्रे। तुम्हाद्रा दुःख कविश्चारे गानीमा देश महासों चाच्छे।


221
श्रीम. श्रीम. शृं. शृं।

द्विवेदिका

नवस्मे। लं विष्णुस्य सुरवंश्य बोधि तर्थे तदर्थे अर्मुर्त स्वदेहं

ये ॥ ७ ॥ ९४ ॥

पि वि पारं तस्मिन्नाः स्तो ्

नृचति श्रीप्रमेरः सुहर्षवः

प्रवीणां ॥ १२ ॥ नृचति श्रीप्रभुः सहस्रेष्ठं श्रीश्रीमेरः सुहर्षवः

श्रीराधार्यो श्रीगमनानं पूर्वः कृत्तियं स्वप्नेयं श्रीश्रीमो वि

भावः । वसो नेष्ट्रे च प्रभुः चार्यं: कृत्तियो नै जो ज्ञानेऽतिरं वि

विष्णूः ॥ ३ ॥ श्रीराधार्यो अथे वृषभो दितिरं पुरो विष्णू: सी।

ंभंगा संजिगीवान । श्रीस्ये नेता प्रणमस्य पायोजातंबोद्वी

श्रीहं तस्मि जरितं पुष्कृतं देवं श्रीहां दिदाहं: सुमेधाः: । रभे न सबिंरभं वंस्यो वाजःपि

लं सोद्रं न श्रुमेके। ॥ ४ ॥ श्रीहाः श्रीमेरः सोद्रे देभविन्द्व वरुष्णां रहचान्नो मा नो

मात्रम् दुर्मेंस: परिः हात ॥ ६ ॥ इत्यावे पुरुषर्षे सन्न गोः

श्रीश्रीश्रीं हर्णमानाय साध । स्वच्छं: सुन्नुल्लंशी विष्णा:परे

सा ते सुभित्वेऽभुवः ॥ ७ ॥ ९५ ॥

॥ १६ ॥ ६-६ चार्यं: बावः । चार्यं: ॥ १. ॥ ५ गुप्तति ॥ २. ॥ ६ वतोवुधारी ॥

॥ १६ ॥ श्रीमणि: सुभीत्वेऽवेस्ते महः सीभंगस्य । गये श्रीपरं

श्रीपख्ये गोमतं इसे बुधवारानां ॥ ५ ॥ इसं नती मलतः

सचित्रस्य वृधं यस्मिन्नाः: श्रीवासाः। त्रुणि वे संति पूर्णामधुः दृः

धीं विष्णाहर्षस्य सृणामादन्तु: ॥ २ ॥ त्ये नै श्री: शिरी: सी मी

ढों च चये सुभीत्वेऽशुर्विश्वस्य तुर्विश्वस्य च विहिष्ठय प्रजावंतोऽनन्मीवस्य

222


॥१५॥ वि पारे जत पृथुन्न: भोजुङान: बाध्यं विष: रुखसः चामीवा: सूचमार्गचा: वृहत् शर्मेविर स्या चावो: चाहे सूचवस्य म- 

॥ ॥

॥१६॥ चार्य चार्य: सूच: चीरघस्य ईश्वे मह: तीर्थालोक स्याय: ईश्वे सूचवस्य गोऽ वर्त: ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय ईश्वे वृष्णहर्षाय

॥ ॥
शूमिषाः।।१६।। चक्रियायि विश्वा भूवनाभि सांस्कृतिकुशिविष्या
दुवे।। का देवेवरु यतं ज्ञा सुखर्वीयि ज्ञा शंसेः उत्त मृत्यां ॥१॥
मा नौ स्वधेशमंते मातींतायि रीय।। मागोत्तबि सहस्सरणा
मा निैन्द्रये वखेत्या ब्रह्मि ॥१॥ श्रीमद वारस्के सुभाग प्रजा-
वतोऽहेथेऽ तद्विन्ध्रि अभोऽि।। से रावि भूतसा सृज मणयोभुना
भुविन्धुक्ष्य वशेषसता ॥६॥ ॥१६॥

१७।। ९५ वते वेदानिषः।। चपि।। बिहुः।।

१७।। सामिथमाणः प्रथमानु धमें।। वस्मुक्तिरस्ते विश्व-
वारः।। श्रीचित्तेश्वर च्छतानिनिशिक्षावकः सुम्भृतः स्मार्यज्ञायि
देवान्तः।। गणवंवज्ञाहो ऋषियमे पृथिविया यथा दिवो जाते-
वेदविक्वानः।। अवानेन हविशाय शक्षी देवान्तमूलववहारः प्र
तिरिन्दमे।। २।। चीराधारुि तव जातवेदक्षेत्र श्रीवासी-
सुवसले चर्ये।। तार्तिरेद्वानामो यहि विद्वानः भव
ब्यजानाय शं यो।। ३।। श्रावि सुदृढ़िति सृजशि गृहसाति नम-
स्यामस्कलेि जातिवेदः।। नावो दूरस्तार्णति हंस्यवाही देवा मक्कृष-
स्मृतिः नारिः।। ४।। वस्त्रवही पृथवी चर्ये यज्ञियान्विता च
सत्ता स्वधिया च संभुपः।। तयान्तु धमे प्र वंजा चिन्तितोषा
नो धा चिन्ते देववीकः ॥५॥

१८।। ९५ वते वेदानिषः।। चपि।। बिहुः।।

१८।। भवो नो चर्ये सुमनाय जपेति सर्वेः साहेबे पितेरेव
साधुः।। पुष्पवही हि खितयो जनानां भृति प्रति-सीढ़िंहताद
यांति।। ११।। तपो चव्ये क्यंतो श्रामिष्न तोष संसारमयूर्ण
परस्य।। तपो चर्ये चिन्तिताने छल्लाभिक्षुः तेन निभंताम-
जायां ज्ञासि।। २२।। विभेरभाय इखमानो धृतेन जुहोस्ति हुः

223
सूर्यदेवैण: प्रच्छमा सर्वरु पल्ली संस्कृती: विश्वे-ना सारुवृ: दुधे गल्पे द्रु: फुरु: ब्रह्मविबाद च त्राणाम् जनानां प्रति प्रतिचिन्ता: दृश्यत: भृकुटि: वर्णनं स्वामन भवनाः सर्वमा: सुरवीज: द्रु: शसयुत्तर: न्युर्यां: सारीः माने सर्वसंत्ये श्रीचेरपी: मा श्रीपिताय: तहसः पुष्च मा नदीर श्री स्वर्गसिद्धार्थ: श्री: प्राप्तार्दश च च्वेव ब्रह्म: अप्पे से गाया भृमरूप श्रु: सार: सार्वभूत: तुविन्द दचुप्प वर्षास्वता: ॥ ७७॥

।७७। सूर्यदेवैण: प्रच्छमा सर्वरु पल्ली संस्कृती: विश्वे-ना सारुवृ: दुधे गल्पे द्रु: फुरु: ब्रह्मविबाद च त्राणाम् जनानां प्रति प्रतिचिन्ता: दृश्यत: भृकुटि: वर्णनं स्वामन भवनाः सर्वमा: सुरवीज: द्रु: शसयुत्तर: न्युर्यां: सारीः माने सर्वसंत्ये श्रीचेरपी: मा श्रीपिताय: तहसः पुष्च मा नदीर श्री स्वर्गसिद्धार्थ: श्री: प्राप्तार्दश च च्वेव ब्रह्म: अप्पे से गाया भृमरूप श्रु: सार: सार्वभूत: तुविन्द दचुप्प वर्षास्वता: ॥ ७७॥

।७८। भवने सर्वरु पल्ली संस्कृती: विश्वे-ना सारुवृ: दुधे गल्पे द्रु: फुरु: ब्रह्मविबाद च त्राणाम् जनानां प्रति प्रतिचिन्ता: दृश्यत: भृकुटि: वर्णनं स्वामन भवनाः सर्वमा: सुरवीज: द्रु: शसयुत्तर: न्युर्यां: सारीः माने सर्वसंत्ये श्रीचेरपी: मा श्रीपिताय: तहसः पुष्च मा नदीर श्री स्वर्गसिद्धार्थ: श्री: प्राप्तार्दश च च्वेव ब्रह्म: अप्पे से गाया भृमरूप श्रु: सार: सार्वभूत: तुविन्द दचुप्प वर्षास्वता: ॥ ७८॥
तरंगि चलाय। याबौद्धि| यमस्कर वंदनाम इत्यादि ध्येये शत-लेयां देवी। ॥ ३॥ उज्जवलिचित्रा सहस्रमुख लुतो चूर्णय: शिशुविशेषवं गेि योमें भूमिया| ये तन्वें भूरि कृत॥ ॥ ८॥ क्रिष्ण रत्न सुतानितधनं द्रस स चेतने भवसे यस्मिन्त।| स्त्रेते लोकुरं रुपयां रोझाल्प्रा कुला| दिलिने चर्चूिी। ॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ १५॥ जाधृम होतावत्र मृ वृंगे मिष्टे| गोर्म कृति| विभविव-दुमगृं| ि स नौ| भूषेवताता| यज्ञवान्याये| वाजायचि वनाते| मघानि। ॥ १॥ प्रते| तत्त्वभिषेकयो| शिशुविशेषवं| गेि| रत्नाती| ध्रुतान्ति।| मृदुरुधिविवेधतात्त्वमुः| सं| एणिभिषेकु-भिषेकिते।| ॥ २॥ स तेजससम| मनसा| लोक| उत्त धिक लीन।| चर्चि।| चर्चि।| यज्ञवान्याये| राजें।| नृत्तक्ष्य| प्रभुजी| भूयाम| ते| सुकुटवं| वल्ल।| ॥ ३॥ भूरि विणि हि ले| दिलिने| ध्रुतान्ति| चर्चि।| यज्ञवान्याये| राजें।| यद्य| यज्ञसि।| ॥ ४॥ यस्मा| होतावतात्त्वमुः| निषादताती| यज्ञवान्याय।| स ले| नौ| आवेदक्षिते| चर्चित।| ध्रुतान्ति।| ध्रुतान्ति।| नस्तूलूष।| ॥ १५॥

॥ २०॥ १-५ गार्थी। ६-५ विक्रि देवा। ॥ २-५ गार्थी। ॥ २०॥

॥ २०॥ जाधृमहुसमस्मितिनां दिलिने चर्चि। ॥ २०॥

॥ २०॥ जाधृमहुसमस्मितिनां दिलिने चर्चि। ॥ २०॥

॥ २०॥ जाधृमहुसमस्मितिनां दिलिने चर्चि। ॥ २०॥


[[१९]] ऋषि होतारं द्रुपेने श्रेयें विद्युष्किर्द्ध्र-मूर्तिः।

[[२०]] ऋषि उर्षरे ऋषिनां दृष्टिः ऋषिक विष्णुक्षु हृदते वाहः।
समृतस्य नामेः याब्ध माया मार्थिना विश्वसिन्यः श्रूचः पूर्वः संस्कृतस्यः धूर्तवं मोहः।

सा च देवी नामं च देवीनां देवीं देवीं देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।

यथा च देवी नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।

यथा च देवी नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।

यथा च देवी नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।

यथा च देवी नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।

यथा च देवी नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च देवीं नामं च।
224

225
॥ २२ ॥ उत्तमदूधोषनमीव इवो महिः ॥ १४ ॥ इठामये पुरुदर्सेः सन्न गोः शंभवम हर्मानाय साथ । स्वाजं सूनसन्यो विजायाये सा तें सुमतिभूविसेः ॥ ५ ॥ २२ ॥

॥ २३ ॥ निर्मिचितः सुनित शा सत्सन्ये सुवा काविरच्छसं प्रकोपता । जूत्तचन्द्रिजर्जेश वनेश्वरा दशे सचरूत जातवेदा । १४ ॥ अर्चिण्यां भारता रेवादिति रेवाग्ववा रेवांक मृदुर । याेँ वि पंथ जीत दर्शना जो नेता भवतादत्तु ज्ञान ॥ १२ ॥ दश क्षिपः पूर्व सीमजीनसुरांत मानुषु पिरवि । श्रापि सुदहि देववांक देवांकी यो जनानामसंगस ह । ३। न ता दशे बुध शा पृथिविया इठायास्पदे सुपितवे चाहृत । हर्वान्ताय मानुष शापाया सरस्वत्या रेवांदे दिदीह ॥ ४। इठामये पुरुदर्सेः सन्न गोः शंभवम हर्मानाय साथ । स्वाजं सूनसन्यो विजायाये सा तें सुमतिभूविसेः ॥ ५ ॥ २३ ॥

॥ २४ ॥ १-५ विचारिषः । चापिः । ७ चंद्रहु । २-४ मायेष्वी ।

॥ २४॥ याेँ सहस्त्र पूर्तनां निमांसरीयापास्व । तूह्रस्त्रीति तीशितो धा युज्ञावहसे । ११॥ याेँ जुत्तास सभिःसै बीतिहोनो अर्चिण्याः । जुष्ठ सू नो अभार । १२॥ याेँ चुहेन जागृति सहसः सूनवाहुत । एदे बहिः संदो मरम । ३। याेँ विशेषिनिचिति रेवादितिष्ठा मिले । युज्ञाये उ वायव्य । ४। याेँ दा दानुशां रिति वीरचतुः परिपायन। विषीहि नन सूनमां ॥ ५ ॥ २४ ॥

॥ २५॥ १-५ विचारिषः । १-५ हिः । १-२-५ चापिः । ८ हिचार | । ॥ २५॥ याेँ दिवः सूनुरसि प्रभुतास्कनां पृथिविया उत विश्वेद्या चतुर्देविवा इह यंजा चिकनितः ॥ २॥ याेः सत्तानिति ।
॥ २३ ॥ निःसंपित: सुधितं: स्खासमवेतः जूरेतद्भुताः स्खाः स्खाः स्खाः स्रजेः वनेनुयुतं स्खाः स्रजेः जातवेदता॥ यद्यमिष्ठिष्ठार्यानि लब्ध्यां विचित्रितेऽवेदाः देववंतं: सुधाः स्खाः स्खाः यतेऽयं पुष्यत बाहुला स्खाः रायेः उष्णाः नेता भवमात उष्णाः घूँदिः ॥ ३३ ॥ निःसंपित: सुधितं: स्खाः स्रजेः यज्ञजनिन सुधजातं मातुः पितं: स्खाः स्खाः सुधिः मेवेद: वातं: देववंतं ॥ जनानां स्खांसं बाहुलाः ॥ ३३ ॥ निःसंपित: सुधितं: स्खाः स्रजेः यज्ञजनिन सुधजातं मातुः पितं: स्खाः स्खाः सुधिः मेवेद: वातं: देववंतं ॥ जनानां स्खांसं बाहुलाः ॥ ३३ ॥

॥ २४ ॥ चर्येन सहस्त्य पूर्तनाः स्खासमवेतः कारणा स्खाः द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: ॥ २४ ॥ चर्येन द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: ॥ २४ ॥ चर्येन द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: ॥ २४ ॥ चर्येन द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: ॥ २४ ॥

॥ २५ ॥ चर्येन द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: तरंता चाराती: वर्ष: यथा यथा चाहे स्खाः द्र्काराः: ॥ २५ ॥
चौथे चरण निविष्ट मन्त्रां निविष्ट मन्त्रां हृदियाय अनुवर्तय स्तव-विर्दूहानुवर्तय रंगिर्दूहानुवर्तय वंस्तूपायों गीतीय रूपम् कूपितास्तो हवामहे

तं श्रुभुमार्गितवसें हवामहे वैश्नावं मातृतिनिविष्ट मनःजयसतितिनिविष्ट रघुनंदनं

अर्थो न अत्रज्ञानिभि: समिष्ठते वैश्नावं कृशिकेषिर्युक्ते युगोऽस्याम\n
स नौ यात्रा सुवीयस्य स्वयं दशांतु रत्नमृतमरुषु जागृविश्वासः।

प्र यतु प्राकाशस्वर्यविहितवस्य: शुभे समिष्ठा: पृवंतीयुप्वसति

वृहद्वियोऽस्याम महतो विष्णुमुख्यं श्रा लेखमयमयं इस्महे वर्यः।

tे स्तवानिनो दृष्ट्रियम् वृंशिनियिनिजः सिन्धा न हेष्टक्ष्तवः सुदानवः

वार्तावाते ग्रुष्यवर्यसु हृदितिहिर्यस्वं महामोहें इस्महे।

पृवंतिस्सोऽस्यानवर्तराधसोऽगातिभि: यदै विद्वेषु धीरः।

अर्थो जन्माना जातावेदा घृतसेवा च चाहुम्मृतर्थ म चासन।

अर्जुनिधात: राजसो विमानोऽजस्य घृतसमुद्र स्वालस्सर्सी नाम

चिज्ञः पवित्रानुपोष्यांकृकृति हुदा मातिं जोिितवान् प्रजानन।

विषिं गत्तमृतः स्तुधिभिर्विद्ययो वापृपृयोविचर्यर्यि पर्यःप्रश्चति।
विष्णुविनीति वार्षिक श्रमृतांय भूर्वन सः नः देवान च इह वह पुरुषालारं।

अधिकतर्षाः श्रावणपूर्णी विष्णु जने श्राभाषि तेवीः श्रमृतेः श्रासारः श्रायन वाजेः पुरुषं चूर्तं नरेः सिंहं।

नि इदं च दाशुरः तुर्योऽधुरुसं त्वं यदृ इह उप यात्र सार्धिता सोम्देवां देवाः।

अधिकतर्षाः श्रार्णां सं इध्यसे दुःखोऽन्नवः सूनोऽसहसः जातः वेदः सुहः स्नानि महृद्यमानः जती।

सर्वा वैष्णवं मानसा श्रामि निः चाम्य हृषिष्यतः श्रानुसारं स्त्रुसिद्धानुमान दुःखितः गृहिः नभुवनः जीवितार्थं राहस्यकारः हृषितहे।

तं जयुर्धु श्रामि च तरसे हृषिते वैष्णवं सार्धिति जान्नेष्यूस्वितं मनुष्यं देवश्वातः चित्रः श्रार्थिनि रधु-स्वर्यदेव॥

श्रार्थिनि न अंदुः जन्मिति संश्वते वैष्णवं कुशिके नरेः।

युगोऽयुगेः सन्नयुगिः न श्रापि सुदृढः सुदृढः श्राधार्यादुतुल लक्ष्मीदृष्टेषु जागुरुः।

प्युङ्चु वाजोः तत्तत्तिन्याः श्रापि भूमे संः संभिष्या पु-पदिति अयुक्त पुहुः उद्धारः चि ख्यां श्रायं।

शीतां श्रामिकिः महत् विष्णु कृष्णः श्राचे चचुरु च तेन वधाने महर्षि विष्णु षेदृत्व श्रापि रत्नमूर्ति परस्तान चदने योजयेः।

एक्षिन्यायो श्रापिः महत् विष्णु कृष्णः श्राचे चचुरु च तेन वधाने महर्षि विष्णु षेदृत्व श्रापि रत्नमूर्ति परस्तान चदने योजयेः।

श्रापि चन्द्रेऽब्रजस्त्रोतिः संबोधनास नहेऽवर्णः सुहस्त्रः श्राधारं: संथिति अप्रामण्यम् न हृषितः अकारः सुदृढः संभावनः।

वार्तां च अवार्ताः गुरुः सुस्त्रं सुस्त्रं सुर-विश्वम्भरः गातरं: यदृ विद्ये भुजारः।

श्रापिः चन्द्रिः जनमेऽ जातः चेद्वाः यूक्ते मे चारुः स्मृति मे चासन अर्कः निःशोधः रक्षाः।

विद्येणानाः अर्जेऽसि घमेः हृति चक्ष्मिः नामां च न जाति तथाश्च श्रावणश्रीवि परिः अवप्रस्यत।
तथा रुमलापश्चयि यमालं विपश्चितं पितरं व्रजानं। मेधिष्ठि मर्दतेः पिष्टोपस्ये ते देशस्य पिपुलं सत्यवाचेः। २९॥

॥ २७॥ १-१५ विचारिषिः ॥ ७ अति पारियाः ॥ २-१५ चिति ॥ गावस्याः ॥

॥ २७॥ म चो बाजज शुक्मोहो हुर्विष्टिः घातायाः। देवानिगाति मुखसु: ॥ १८॥ ईठे ऋष्यं विपश्चितं गिरा युवस्य सार्धने।
चुरीवरानं धितावानं ॥ २१॥ ऋषे शकेमं ते वर्यं यमं देवस्यं वाना-जिने:। ऋति वेष्टिः तोते ॥ ३॥ समिबधमानो ऋषोऽर्घ्यः चापञ्च ईठे:। शोकितस्मास्तिमाही ॥ १४॥ पूर्णपाजा ऋष्यं ऋषयां ऋष्यं ऋष्यं हृदंगादृश: ॥ २८॥ तं स्वाभों
मुखं चुर्या पिला युवस्य चावतः। ऋत चंकुरिल्लितं ॥ ६॥ होताः
देवो ऋषयां: पुरास्तिदृश्थं मायाः। विदर्शानि प्रवृत्तद्वयं ॥ ७॥
वाजी चारस्तेव प्रवृत्तेषस्तेव प्र प्रांग्यते ॥ विप्रो युवस्य सार्धनः
॥ १८॥ धिया चंके वरेयों भूताना गर्भमा देघे। दक्षस्य पितरं
तना ॥ १५॥ निला देघे वरेयों दक्षस्येतेजा सर्वकृता। ऋषे दुर्दी-तिरिस्तिको ॥ १०॥ २५॥ ऋष्यं धुंगुरस्मुर्गस्य योगे चनुवे:।
विम्रा चारी: समिहि दे ॥ १९॥ ऋजों नयांसमद्रे दीर्घासमुपरि
ऋषयं ऋषयं कार्यं एव ॥ १२॥ ईठे: ऋषयं मस्तिमस्तिकारः
प्रांस्या दश्ये:। समिप्रमिर्याः चारी: ॥ १३॥ वृश्चिं ऋष्यं समिक-प्रयों: न देववाहन:। तं हुर्विष्टं ईठे: ॥ ९८॥ वृश्चिं ला
चारी: वृश्चिं: ऋषयं: समिक्ष्ये:। ॥ १४॥ ऋषे दीर्घां चूहतः ॥ १५॥ ३०॥

॥ २८॥ १-६ विचारिषिः ॥ चितः ॥ १.२.३ नापायी ॥ ३ चापाः ॥ १४ चितु: ॥ ५ चारी: ॥

॥ २८॥ ऋषे जुष्णां नो हृवृ: पुरोऽक्षताः जातवेद:। प्रात्सावे
अवितावसो ॥ १२॥ पुरोऽक्षता संयें पच्चसुर्यं वा या परिष्कृत:। तं
जुष्णां यविष्ठय ॥ १२॥ ऋषे वीही पुरोऽक्षताशामहं तिरोचाहुः।
तस्यारं जनस्य यमारं विपःचित्रं पितारं ब्रजानां मेंतिकं मद्दतं पिणोः उपस्ये तं रोदस्तं पिपृतं सत्यं वार्षीः

॥ २७ ॥

म स्वामी वार्ष्णं ब्रह्मविष्णूः घृतायाः देवान निगातिः सुश्रुषू ः।।११।। इः कथमेव विपः चित्तं गिरा युस्म्यसंस्थानं ब्रजाति।।१२।। इः कथमेव विपः चित्तं गिरा युस्म्यसंस्थानं ब्रजाति।।१३।। संस्थाचम्यानं तथा चायणिः पावकः इतिकः शोचिः शेषः तं इसेः।।१४।। पृथुस पार्जनः चायणिः षड्यस्य निन्दिकृतः साहुतः चायणिः युस्म्यसंस्थानं ब्रजाति।।१५।। तस्य बालिः या तस्य सुणः निधिः चिता चितद्व्रतेऽम्बुः का चक्रुः चायणिः जतेऽम्बुः।।१६।। होताः देवः चायणिः पुरुषोत्तमः एत्म मायायाः विद्यां निः प्रतोऽचर्यन।।१७।। वाजी वार्षेशु धीरोत्त्वम् एत्म नीवते विमाः युस्म्यसंस्थानं ब्रजाति।।१८।। चित्ता चित्ते वर्षेऽवर्षेऽचित्रस्य खसला हस्तः एत्माः सुदीर्धितं उधितं।।१९।। नि ला दुष्ये वर्षेऽयुस्त्स दुःखा हस्तः सहृद्यूः चायणिः सुधतीतिः उधितं।।२०।।

॥ २८ ॥

चायणिः अंतृत्र असन्तु अस्तृतं अस्तृतस्य योगे चूत्वं चित्राः वार्षेऽवर्षेऽवर्षेऽनि।।११।। चित्राः वार्षेऽवर्षेऽवर्षेऽनि।।१२।। इः नवयति चायणिः दीर्घः वार्षेऽवर्षेऽनि।।१३।। कथमेवै चायणिः इति तयाः संस्त्रितः तत्र चायणिः।।१४।। वृषि कथमेवै चायणिः इति तयाः संस्त्रितः तत्र चायणिः।।१५।। वृषि कथमेवै चायणिः इति तयाः संस्त्रितः तत्र चायणिः।।१६।। चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः।।१७।। चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः।।१८।। चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः वृषिकोः चायणिः।।१९।।

॥ २९ ॥

चायणि सुस्वर्णः भन्चः पुरोक्षारेज खातावेदः भागः सावेर धिमाः कसोः।।११।। पुरोक्षारेजः चायणि पच्छः तुर्वम् बार्ष्ण वर्षेऽनिः कृतः तं जुस्तस्य ब्रजस्य खसला।।१२।। चायणि चायणि पुरोक्षारेजः खसला हस्तिः तिः।।२०।। २२८
सहस्र सूनुरस्यभरे हितः ॥ ३॥ मार्गाटः तन्वे सर्वने जातवेदः पुरोऽकाशभिस्म होने जुस्त्वः ॥

तथाः युहस्त तत्र भागभेयं न प्रभुतत्तितिविद्धेषु धीराः ॥ ४॥ चर्ये ततैः सर्वने हि कारिषः

पुरोऽकाश सहस्र सूनुवाहतः सर्वा रेवेल्लखः विपप्पया धा

रत्नावंतमृतशेषा जागृविच ॥ ५॥ चर्ये वृहान्न जाहुर्ति पुरोऽकाशः

जातवेदः । जुस्त्वां तिरीक्ष्यांयं ॥ ६॥ ३१॥

॥ २१॥ १५-१६ विष्णुमित्रः ॥ १-५ ॥ ६-१५ चरः ॥ ५ चविलय चार्यार्यः ॥ ९-५-१०-१२

गरुडः ॥ २-३-४-६-५ ॥ ९-३-५ विष्णुः ॥ ६-१० नाम-विष्णुः ॥

॥ २२॥ चार्यीदानिमांक्षवन्मालि प्रजननं कृतं । एतां विश्व-

लीमा भरायिं मंथाम पूर्वियां ॥ १॥ चार्यीदानिमांक्षवन्मालि

गरे इत सुविधिगत गाभिष्यांपुपुरे टों वेदिक वैद्यों जागृविचहिविस्थां

विमेनुपेश्चिनिमहिनि ॥ २॥ उच्चायामवेदरा चिकित्सावस्त्रः प्रबी-

ता वृजगः जाज्वाः । राष्ट्रसूचीरहुदक्ष्य पाव इष्ठायास्युः

चुलुने जनिन्त ॥ ३॥ इष्ठायास्त्र दोते वर्ण नाभां पृथिविया राधिः

जातवेदः नि धीमहाये हुष्पायु चोल्हवेः ॥ ४॥ मंथाता नरः कवि-

महायं प्रत्योगसमामुदाय दुस्तारिकः । यहस्तं केकु यः प्रथमं गुरुस्तार्द्धिनि

नरी जनयता सुजीवेः ॥ ५॥ ३२॥ यदी मंथाता बालदाविवि रोंचे-

शोष न वाज्यावहो वनेश्वा । चिंतो न यान्यानिधिनौ निवुन्तं

परि वृहुक्षणसन्नस्फुणः द्विनः ॥ ६॥ जाती चछी रोंचे चेकिंता-

तो वाजी विर्मः कविश्लकः मुदानः । यंत्रोदास ईश्वरिचिकित्साधिहं

भावाहुस्मिदधृष्टेषु ॥ ७॥ सोदिर्भोहतः स्वर्ण लोऽचिकित्साना-

द्वायं यहस्तं दुर्बृहाः श्रोणि । देवाच्यारधावहुविष्णु यज्ञार्थे वृहाः

जामाने वयो धाः ॥ ८॥ कृष्णं पूर्णं वृहाः सशायो देवाधित इत्यन्त

वाजमच्छः । चछीनिः पूर्णानांतर सुचीरो घने देवासे चछ्ले एते ॥

सम्वरः पूर्वानांतर सुचीरो घने देवासे एते ॥

२२९
॥ २९ ॥  
कालित दुर्दे कालित्वं मार्गेत्यं कालित् प्रशंसनं कृतं एतां विश्वासी छा भर करिम मण्डलम पूर्वेः था ॥ १ ॥ 

card


card


card
दस्यूने ॥ १॥ चार्यं ते योनिःश्च वतो जातो चारोऽचाचा:।
ते जानवं च च श्रीदादान नो वरधेय गिरं:। २०॥ ३३॥ तनुः-
पादुम्बरै गर्भे चाचुरो नराशंसां भवति यहिः जातेति:। माति-रि-
ष्ठा यद्विमीत माति री बालस्य गर्भयः जन्मस्य विनावितरेमणि। २१॥
सुनिम्बराः निमित्तं शुनिधा निहितं क्रियः।। चिर्यं स्वभरा
कृत्वा देवादेवायूते यजोः २२॥ चार्ँीजनस्वमृतं मथेयोऽस्य सेवायः
तार्किः विकुञ्जभिः। दशं स्वारंगो चापुरं समीची: पुर्णसं जात-
तमभि से रंगसे ते ॥ २३॥ प्रभासोत्सवारं ज्ञानारं च वद्युपस्य
यद्विश्वेदूर्धनि। न नि विषितं सुर्यं तिर्येदित्वं यद्युपस्य
ज्ञानारं यजोः ॥ २४॥ शरिणायुगोऽस्मतायित्र प्रया: प्रभास-
ज्ञा वनस्पोऽविश्वमितिः। दुर्बलवशं कुशिकास एरिः ए-
काको दमे चार्यं समीरिः ॥ २५॥ यद्व तथा प्रयति यहे चार-
सिन्होत्त्विकिल्लो वृषीमेणहि युधो समयोऽविश्वाय विपाकारो
नोऽविश्वाय ध्याननिद्राभिः उपयो याहि सोमः ॥ १६॥ ३४॥ ९॥ २॥

३० ॥ ९-२२ विश्वासम्:। दृश्:। बिद्धे ॥

३०॥ दुर्धिति ला सोम्याः सकांग्: सुन्वंति सोमं दर्भिति
प्रब्धाति। तितितिति एव भिष्मशि जनानामंद्रु लदा कश्चन हि
प्रकेत:। १॥ न ने दुर्धी परसा चिद्वायता तु म प्राहि हरिवो
हरिभयाः। सिराय वृषी सबनं कृतेमा युक्तं यावाणतम: स-
मिधाने चापी ॥ २॥ ईद्धे: सुशिणोऽस्य पृथ्व: तस्मानमहावान-
स्मितकुमारिक्षुपायानं। युध्यो धा वाक्प्तो मलेशु कृष्णवा ते
वृषभ वीणीरी। ३॥ ने हि च्यां चाव्यमुलचुतन्येको वृषा
बरसि जित्यमानं: तव द्वावापृण्ड्वीप पर्वीतासतं पुज्यताम् नित्-

230
इन्ते योगिन: भृतियः यतः जात: भरोच्छाः: तेजः जान: चये चास तीत: चर्य न: चर्ये गिरे। ॥ १०१॥ तनुद्दनपात्तुः ख्याते गभेः: आसुरः नराशरः: भवति यत विच जायते मातरिषाः यत: आभासमीताः मातरि चांतस्य सगी: भावत सरीसमिति ॥ ९९॥ सुनविः मर्या निःसंचित: सुनिधा निःसहितः कुष: चायेः सुसखः भुरा कृषु देववान्दे देवः यते यज ॥ ९२॥ जाजी जनन: समूर्त मर्यादः: क्षेमार्गः तर्पिणि: वीर्युः जैः दशा स्वसां: चायुः संस्कृते: पुर्माः जामत चाभिः संस्कृते ॥ ९३॥ प्र समेत होता सनकातः चरोचत मातुः उपस्थ्येऽत चारोचत चधने न न निःपिति सुरश्च ॥ दिणे दिवी यत संसारस्य जटाताः चारायत ॥ ९४॥ भमिष्ठसुण्ड्रः महताः द्रव्य प्रत: या: प्रभुमस्य जा: बवस्त्या: विष्ठ दत विदुः: चुकः सदैव बहुः कृष्णिकाः: चा देतिरि एकं: एक: दस्मे चारिः सं देतिरि ॥ ९५॥ यत सुख नामार्पेऽयति यद्ये सुखिन होते: चिंकितः चारृणीसहि इह धर्मं स्वयं: पुर्वं उत्त महार्मिन्हा: प्रजानन: विभावान उप्य याहि नयौं: ॥ ६४॥ ॥ ९६॥ ॥ ९७॥ ॥

॥ ३० ॥ इन्ते योगिन: योगिन योगिन प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि प्रार्थित तत: सच्चायं: सुन्न्वति सोम्योः दर्थि
मितेव तथाः। ॥४॥ उतारभेणि पुश्यतु चवोभिरेको हन्नहमबटदो वृक्षहा सन। इसेचिरि द्रुजेदी स्मापे भस्मुप्पाख्या संघवन्काश्चिरि ॥५॥ ॥१॥ म सू ते इत्व प्रयता हारिभ्या म ते चवेच। प्रमवेचं चतुर्वेचं श्रृणूः। जस्ति प्रतिचो अनूः। परांगो विर्ष सुव चूणुहि विषःमुः ॥६॥ यस्य धायुर्दोषा नलायानके चिन्हाते नेहंदे ॥७॥ भुजा ते इत्व सुमातिधृताच्छ सहस्रदाना पुश्यत राति: ॥८॥ सहदानुः पुश्यत सिंत्रतंहस्यध्वनिं तं चिप्प्कुःचाः ॥ ॥८॥ चन्द्रिकाम्बार्तो चृष्रो चंतरितस्यस्वाला यथाष्ट्रा ॥ ॥५॥ चलातूः वलइत्व वज्रो गोः पुरा हंतेभयमानो धारः ॥ सुरद्यानो चक्रुक्षोचित्वरे गाः प्राणवाक्षीः पुष्यत धर्माति: ॥१०॥ ॥ एको भे चसुनमती समीची इत्वा चा पमी पृष्ठीतीमुत था ॥ उतातिरिक्तावनि ने: समीक चाणो श्रीः सुयुः चूर चाणाम। ॥२॥ दिशाः सूर्याः न मिनाति प्रतिद्वा दिवेदिवे हर्षप्रसूता: ॥ सं यदानुर्दभेन स्वामकीविमोहिने कृषुः तत्स्य सू: ॥२॥ दिर्द्वांकु उपसो यामुनक्षोविवस्यात महिः चिन्हानीवभी ॥ विषेष जानति महिना तदाविद्रेद्यारे करे सुनुः पुर्वोः ॥१३॥ महि यज्ञतिनिहितं वधशास्त्राम भवं चरति विचारी गोः ॥ विषेष स्वार्ड संहेन्तमुखियां यस्तीमिंती चर्द्रान्ध्रोज्जनाय ॥१४॥ इत्व हन्न यामकोशा स्त्रोभूज्यांबाय शिष्य गृहते सकिभ्य॥ दुसर्यवो दुसर्या मवासो निषेधितो रिपयो हेनासां ॥१५॥ ॥ सं गोवः नृलिङ्गविभि मिक्षिज्ज्ये वेद्याग्निन्ती तपिंदा ॥ वृषेमथशाब्रि हंजा सहस्त्र

231
मीतासद्ध तख्युः। उत्त आर्ये पृष्ठ हुत अर्थात: सभिः एकः हृदयार्कः च चावः। वृष्णवान सन्द्हे में चित्रत इन्द्र रोदिती चापारे यत्संगक्र्म्भ्य यात। यात्रा वन काशि: इति ते। मुः प्र सुः ते इन्द्र प्रचावत ताहिस्याम। प्र ते च वजः प्रजयुषान एतु शर्णवं जम्हि प्रतीचः अनूच् पराचः। विख्य सत्यं कूसुम्यं नित्यं क्रुणः। इति इन्द्र। वोः। यज्ञी धार्या: अर्द्धा: मन्यो अर्थात: सिद्धि भजते गेभसः। भ्राते इन्द्र नु साति: पुष्टाची सहसदे दाना पुष्ट हुः-तराति। इति सहसदे दानामु पुष्ट हुः निर्यातेः। चाहर्त इन्द्र सं च जन्यात्कु- कारे अभिम् वृत्तं वर्धेमानं पियारं चापारे इन्द्र तच्च सार्थस जर्जर्ष। इति निम्न्यामानं देविराः हृदयार्कः सूर्यमनं सदनेसस्य अजस्वाता- त द्राः वृष्णः। प्रकृतिः कर्तिः नानाः होऽपादाय। प्र आवन वायाः। पुष्ट हुः तथाती: इति। अस्लानुः। वृद्ध इन्द्र वजः। गोः पुरा हेतु:। भर्यामनं वि साहु सुगान पथः। चाकृतिः निः च जेंगा। प्र आवन वायाः। पुष्ट हुः तथाती:। इति। एवं: च। वसुः मती:। संस्कृती:। इन्द्र:। चापारे। पृथ्वी: उत द्राः उत्त आर्यांशिष्टयात स्विम्।। संस्कृती:। रथी:। सदुः गुजः। भूर वा-जान।। इत: दिन:। सूर्य:। न निम्न्याति प्रारंभित:। दिखेल दिवे हर्याख- प्रसुरात:। संयत आनंद स्थान:। आत इत: अर्थे:। विदमोचनं कृपु-ते ततु स्वत:।। इति। दिखेत्ते उपस:। यामनं चाहो:। विकस्त्वया। महि तिर्था अर्थान्विक विष्णु जानि: महि: यत्स। आ चागंगात इन्द्रस्य कर्मसु कृता पुरुषां।। ९३।। महि ज्योति:। निद्रहीते वृक्षाछासु स्वाम मार्गे चरति बिभक्तीं नी:। विश्व स्वार्यं संस्कृतं उस्मियां।। यत्।। सी इन्द्र:। आर्धयात: भोजनाय।।। ९४।। इन्द्र हर्ष यामः कोशा:। अभुवन- बधायं निश्चित्वा गृहात सकिष्ठ्या:। तु: समायेः। दुः वान:। मन्यास:। निर्पहिः:। निपवं हार्षसा।।। ९५।। संयोगः। निशुल्क चाहे:। अर्थ- चेत। जाहि नि एषु अभासिनि तपिष्ठा। वृष्ण इत: चाप्ताति। विज्ञ सहस्त्र।
श्र.३. ख्रू.२. व०५. || २३२ || [म०३. ख्रू.३. स०३९.

जहि र्खों मधवनाथयत्रत। १६।। उर्वर्ण र्खोः सहसूलभिन्द्र वृष्म मयं ग्रन्यं गुरुगीहि । त्वा कीर्तः सरहलुक्क्क चकर्षेत ब्रह्मचर्ये तपुण्यिः हेतिष्ठमतय। १७।। स्वरूपं वाजिष्ठिच्छ प्रवेशेतः सं जन्महरिरेत्य ज्ञातसः दूसः । रावय बंतारे सृहतः स्वाभावकं सरसूतु भर्ग इत्यं महामाय बत। १८।। चा नोभो भर्गमिरंद्र दुर्मंतत नि ते देशस्थं धीरहि प्रको। ज्ये इत्यं प्रमणे कामी ज्ञसे तत्तमा पृण वसुपते बसुनाः । १९।। इस्म कार्यं मद्यरा गोभिरश्रीकर्तत मर्फतसा भाषणसा परार्थशः। स्वर्णे मुदितिलुहर्या विमा इत्याय वाहः कुशिकासो चाकन । २०।। चा नो गोष्ठा द्रहेंहि गोपते गाः समस्थय सनयों यंतः वाजाः। तदिवशा धर्मस पूवां सत्यचन्द्रसंसाध्यं सु मंडवन्योधि गोदतः । २१।। भुजं हुवेत्स मधवानमिरंद्रमर्तसि नृत्तम् वाजसातो। शृवणं तेंमयमूति येन समालस तात्र वृष्मिच्छ संजितं धनान्त। २२।।

|| ३९।। शास्त्राहिउदिकुलनेरपर्य गातिरिच्छ छुतयस्य दीर्घितम तपस्येन। पिता वच्छे दुर्हेतुः सेकरशृजनं श्रमेन मनसा दुहने। १२।। न जानेय तान्यो रायसरिकर्पाकार गभे सनितुसनिधान। यद्री मारते जनायं बहिवर्यं क्षो सुकुलोत्प चरुयन। २२।। रायिरेबे जुहारुरेजामणो महसुभुषं घनिष्य्य प्रबोधे। महान्यम् महा जातमेन्य मही प्रवृत्यंशस्य। ततो जानि: प्रमुदायदुष्पासं पुर्णीवरमवेदेक इत्यं। ३२।। वीरश्री सत्तिरिच्छ धीरंश चार्टु: अचाहिन्यस्मृतसा तम विमा:।विष्णामिरंद्रव्यांग्रृहसं मर्फत।
जाग्य एकः मघाः वनः रंगरायसः।।१६॥ उत्ते वृह रक्षः सहस्स मूलं इंद्र वृष्ण मध्ये प्रति अर्यः गृहीतः ज्ञानी विवेकः सततुर्वः चक्रयः भस्माविशेषः प्रविष्टीतेऽस्यः।।१७॥ स्वतः वाजिधियः चाप्रजनेतः।।संगं यत भूषः

इवः ज्ञानसतः पूर्वः राय भदरायः चूहतः स्याम चापे ज्ञानं भंगः

इंद्र मञ्जरे वान।।१८॥ ज्ञानं भरंगं इंद्रिः सुरं मां नि तेतेवान्संधीः महि प्रकृतः जुधे इव प्रमणे कामः जासेः।। तन्त ज्ञानं पुनः चुसुम पणे चर्माः।।१५॥ इवं कार्म चंद्रयं गोघिमः चाचन्द्रः चंद्रमा रायसं प्रमणे चूहः।। निमितिः भि तु योः विमः इंद्राय वाहः कुशिकासः कुक्षणः।।२०॥ ज्ञानं नः गोघा दृढः हि गोघः पणे गा: सं चुस्मायः सन्यः

यंतु वाजः दिवसः: शसी वृषभ सवः जूठः: चिन्तः सूः मध्यस्वः बोधिः गोः ददा:।।२१॥ भुवनं हुवनं मघाः वानं इंद्रेः ज्ञानसं भूतं

नृतमं वाजिधियः नूर्षातं ज्ञातं ज्ञातं संधावतः घरतं वृषारिः सुंड जितं घराणं।।२२॥।

| ३५॥ शासनं वहः दुहि तु: नप्यं गात्र विशान च्वतस्य दीर्धिमं
सप्तेण पिता यतः दुहितु: सेव चाङ्जन सं शुभेच्छन मनसा दु-
धुन्ये।।६॥ ज्ञातं तह्य स्वः रिखर्ता चौर्धर्ते चाचार गर्भे सानितु: नि-
सूर्यः यद्य मातर् ज्ञातं वहः अयः काते सूः कृतोः।। चायः
चाङ्जन।।२॥ चायः ज्ञातं चुडः जुडः रेखामान: मह: पुषान चाहुर्वस्तः भ्र-
मेयेः महान गर्भेः महि ज्ञातं एवः महि प्रसुत हरिः जार्यस्तः
युः।।३॥ चायिनी: शस्त्रं स्थापने महि ज्ञोति: तमसः नि-
स्वातां त जानानि: प्रति उत: चायान: उवसं परिः गवाः ज्ञान-
वत् एवः इंद्रेः।।४॥ वीणी सती: चाविनी: चाङ्जन: चाङ्जन: प्राचा चा-
हिन्यं मनसा सप्त विपः: विषा चाङ्जन: पर्यां च्वतस्य प्र-
जानविन्यास नमस्ते विवेश \| \|5\|5\| विद्धर्षाः सर्वां दुर्खा- 
मद्देशिः पार्थः पूर्वी सर्वांकः। भार्य नयासुपद्धाराशाःमद्वा 
रवि प्रथम जाननी गात॥6॥ श्रव्येष्ठु विप्रतमः सल्लेख- 
सूदयस्यकृते गभरमिदि। सूर्य सर्वां ग्रहितेऽविवेश 
दंगिरः सर्वो विहिनेष्वरः। 7। समस्ततः प्रतिमार्न पुरोहित- 
विषाः वेद्भजनमा हति भुवनः। प्र श्रो दिवः पद्मवीणेश्वर- 
रेचेत्सदा सर्वेऽसुक्तविशेषवाद॥8॥ नि गंग्यंना मनन्या 
सेटुकृः कृष्णानासो अमृतस्यां गातुः। इदं चिन्तु सर्वे 
भूयेष्वरः बेन माताः श्रविशास्त्रवज्ञेऽ॥9॥ संपर्यवर्त्तना 
श्रमद्वेिभर च पर्यः प्राप्तयः रेतं दुर्धाना। वि रेतंसी 
आत्मप्रेमी एण्या जाति निशामद्धुपिः चीरन। 10॥ 6॥ 
स जातेविष्टिः सेतु हक्क्ह्दुसियाः अमृतजद्वरां चैकः। 
उर्ध्वस्ये घृतवाक्षरी मध्य स्वाभिः दुधे चेत्ता गोः। 11॥ 
पिने चिन्तकः सर्वं समस्ये महि वित्तीमद्वुकः वि 
हि लघुः। विष्णुकर्तः समपनेना जानी कसौन्तः अर्घी 
रःसं वि मिन्नवन। 12॥ मही यदि दिष्टव्यां शिष्णे धासां- 
होव्यर्थ विष्णुकर्तः रोदेः। गिरी गक्षिकावर्षतः समीची- 
विष्णु इद्रयं तत्विश्वितुः। 13॥ मध्य ते साख्यं वंभिं 
शस्त्रीया वृत्ते नियुक्ते वंति पूर्वः। महि स्थपतक 
श्चार्गम सूरस्साकः सु मध्यवेश्योभिः गोः। 14॥ महि 
प्रेक्षे पुरुषे न्यानानादिस्तिप्रसावेन समीक्षात। इद्रो 
नृभिमण्डलन्दानः सावे सूर्यपुतरं गातुणिमृः। 15॥ 7॥ 
धमित्रोपिष्टेष विभोः दृश्यत्वाः। प्र सधीरीस्यझीविश्यार्धिदा। 
मध्यः पुनःकः कृतिभः परिचिते स्वायक्ष्यमिन्यकुमिन्यनुष्ट।
ज्ञानं इत्या नमस्ता ज्ञा निवेदये।।
विद्वत यदिः सर्वं श्रवयं च तद्रवयं महि पार्थि पूर्व साधवकरः।।
सार्वतन्त्रं नयं नयं सृपदी तथान् रवि स्रवयं प्रयमना जानती गात्।।

gराहं तत अः विन्यमसः तमः सक्षिप्तं न्यासंदित्यं सुश्रुट्यं गर्वं चार्दि: सारसं मयं चयं युर्वं भविः।।
कालस्य धर्मं अभिव्यक्ति चंद्रिगः: सन्तः चाचन्ति ॥ ७॥ सतः संतः विविष्ये समानं भुवः भुवसा गदयं चयं सन्नद्धां निः साधवः ॥ ॥

न्य ग्रहयां मनंसं सेतु चारिकं कृष्णानां सार्वतं लायं गातुः।।
हुं विचत नु सद्दं भूति एवं एवं चयं मासां असिसासास्मान् चतुःतेन।।

tsंपर्यमानः: गमदन ्च चिंति स्वं भयं: प्रात्स्निरहतसं: सुधानः।।
विरोदसी: असत्य घोष: एवं जाति नि:।।

स्वखः करणु: गोष्ठु: चीरान् ॥ ॥

सात: जातेय: वृष्णहा सं: वत अः हुवी: उत्त: उक्षाय:।।
सार्वरत गुं: महाकः सार्वत: स्त्रृतवं बांधत: भरती मधु: स्त्रार्थ: दुःख: जेनय: गिः।।

पिबे चित चक्रुः सदनं सुवी महाविषिष्ठत: स्वभेदेन जनिष्ठा: स्व: भीन:।।

जर्जी नस्से नि: मनवन: ॥ ॥
महि: यदि विपयः सिद्धं स्थापनं धात सदाः: वृङ्चि विषेष: रोदसी:।।
गिः वसिनं चानवः: संसदेशं:।।

विष्णु: इद्यांत्यन्तिष्ठा: अनुिष्ठा: ॥ ॥
महि: साते सर्वं विशिष्टं शक्तिः।।
सा वृष्णसे नस्से ययत: मही: पूर्वी: महि: लोकं चावं: चा अग्निसूरे: चवासार्वस् मधु: चान्वोऽधि गोप:।।

महि: चेतं पुरुषं विविष्णु: शात इति सतिष्ठं: चरणं सं ऐरतं इत्ये नृस्मिः।।
अजनयं दीमण: सार्वसूर्यं उपर्यगतं चासम:।।
चयं चित्रं एवं विष्णु: रधूः:।।

प्र सतीधी: सार्वरत विष्णु: चंद्र: महं पुनः।।
नामत् काविन्द्वं: पृविचं: चुर्मिः: हिन्ययतं चाकुम्भिः: घनुनेच:।।
233*


\[ यह \text{हिन्दी} भाषाय: \]

\[ यहाँ \text{हिन्दी} भाषाय: \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]

\[ \text{यह भाषाय:} \]
१९६. चरणं कृष्णं वसुर धितीं जिहाते उनेः सूर्येष्य महानं यज्ञं—चे परि यतं ते महिमानं वृज्ञेऽं सभायंं इदं काम्यं चुजिष्या।
१९७. पतिं भव वृक्षहन्तु सूनातांगा गिरां विष्यं स्वायं चूजयं। च्यं चा न गाँधि सक्षेपं त्वेऽपि सहिष्ठेऽर्थां च् धो। नालं सुप्रस्तग।
१९८. ते संग्रिहस्वतं नर्मसा सप्तेन्द्र नर्थं कृष्णोनि सन्यसे पुरातंजा तुः च वि बाहि बुहुला चौदेवीं भवः॥
१९९. मित्रं पावकां प्रस्तताः च्यभुवनं स्वस्तिन नः पिपुष्पं पारं चाचां इंद्रं लं रुचिः राहिनं। रिप्षं मधुमंद्रकुर्कण।
२००. चंद्रेन्द्रमुः चृष्णं हहो पति गा्चनं। कृष्णं त्यं धारणां धारणं। न याचार्यकृप्या संशालिन भार्तः।
२०१. चुरुः हुः सघं वांगं इंद्रं स्वितं भि स्वर्तसं वाचरक्षसाती। भृक्षमं तुष्यं ज्ञेयं समाताः सुप्रवृत्तं चृष्णां।

२०२. इंद्रं सोमिः सोमिः पते विषं इंद्रमायधिः दिनं सर्वं चारं यतं।

tे गोष्ठे चारं चंद्रं संयमित्रं इंद्रं शुक्रं चारं चंद्रे दिनं सर्वं सुसंख्याः।

tे इंद्रं शुक्रं श्रीं चारं चंद्रं संयमित्रं इंद्रं शुक्रं श्रीं चारं चंद्रं संयमित्रं।

वृः मंजुः ज्ञातः वेत्ति इव प्रासुः मरणोदितवाच्योऽपि। श्रणमर्मित्वः
चरंतः वच्चेन विविषांसः परधवीरदेवं ॥६॥ यज्ञाँस इवस्सः
चृष्णमन्निधार्य मृतेस्मातः युवाः। यस्य प्रिये समस्तेभिष्ठये
न रोदसी महिमान् ममाते ॥७॥ इद्यस्य कमः सुकृता पुष्पाणि
घटानिः देवा न मिनति विचेषे। दृष्टाः यः पुष्पाणि द्वाराः
भुमेऽं जजनाः सूर्येऽस्य सूर्दसा ॥८॥ इद्यत्र सवं ततः तव
जन्महिंि्न सयो जवाती अधिष्ठो ह सोमेः। न यघारे इद्य
तवस्तस्नहो नाहा। न मासं शूद्दो चरतं ॥९॥ वं सवो
अधिष्ठो जात इद्य मदायो सोमं पदे दोमन। यह द्वाराः
पुष्पाणिः अधिवेषीप्राणभवः। पूणेः कार्ण्याः। ॥१०॥ ॥१०॥
जाहिः परस्यायनं योजायमानं तुविजाति तव। न ते
महिलमनु भूद्धु बीरेऽस्या सिद्धया श्रामवन्धनः।
॥११॥ यजो हि ते इद्य चर्च्यो भूद्धु प्रियः। सिद्धांसोमे मिथेः।
यजेिनं युावं बृहिष्यः सन्तुजसि बर्महिविंचये ज्ञात। ॥१२॥
यजेिनंदस्वसः चक्षे ज्ञातोगैः सुधाय नभस्ते बवृजाः। यः
स्वामेभिवावृधेः पूणेिः महिमेभिः मंधमेभिः नूृतानिः। ॥१३॥
विषेष बन्धा धिकायाः जजनाः ख्याति पुरा पारायंदद्रमघृः।
हहसी यश पीर्द्वया नो नावेन यथासुभमें हवते। ॥१४॥
श्रापृमाः श्रास्य कतः। स्वाहा सेवत्व कोश सिषेचि पिवथो।
समु निमया श्रावस्याचारणां मन्दसिधिरेदि सीमांसं इद्य। ॥१५॥
न वा गभीरः पुष्पहृत सिद्धुनेिद्रयः। परि धुतो चरत। इद्या
सखिभ्य इशितो यदिज्या द्रष्ट्वं चिरदेवो गयायुभरः। ॥१६॥ जीते
इत्याम महामन्निद्मः मसिन्यो नृत्तस्म सांजसाताः। भूर्वेत्तमुनि
यसते यस्मात्वे समस्तु ब्रह्म वृषायिः संजित धनांनाः। ॥१७॥ ॥१७॥

235
वृष्ण ज्येष्ठवान् आत्मानं रजस्त्रं म आसुरंः सततेि न्याजी शर्यानं इंदृश चर्ताति वधेनं विष्णुवं वासं परित्रयी: चबदेनं। 6। यजार्घः इत्तन्मसां वृजं इंदृश चूक्ष्यं चार्जी युवानं यस्य चिन्मये ममतुः यज्ञिन्यायं रोदसिः। महिमानं ममातेः। 7। इंदृश्य कमेव सुधूर्वता पुरुषीं गताः। निर्देशानिं समन्तं विखेषे दाधारं: पृथिवी वा जल दुरां जजानं सूर्यं उष्मे सुर्देशाः। 8। सदृशेऽग सत्यं तर्यं तत् महिदलं सच्चाः। यत् जातं चापिनं हसीमेन चावेः। इंदृश तवस्तः ते श्रोजः। न चहान मासं। शरद: चरं। 9। तर सच्चा। चापिनं जातं। इंदृश मदायं सोमं परमे विशोमनं यत् हा। दाहा पृथिवी। चा चाबिवेशी। चर्चां इभ्रवः: पूर्णेः। काहुत्वायाः। 10। 10। चहेन चहं परिपल्लणं चारि:। श्रायमोऽं त्रुविचपात तथान न ते महिदलं। चारुं भूतं सच्चमां:। यत् चारुं। रिवतयाः क्षां आर्यस्या। 11। यहः हि ते इंदृश वर्धन:। भूतं उत्प्रयं सुतासोमेः। मिसेरेः। यहेन यज्ञा। यहं यज्ञां। यसिय:। सत्। यस:। ते बर्ध चाहिः हवेन्ये आचात्। 12। यहेन इंदृश आर्यसा र्च चनेचे। आविक्ष्मा चानुस्मायं नव्वृत्याः। स्तोत्रमें:। वृधूषेपूर्व्रेथिः। य:। मध्यमें:। उत्त महिदलमें:। 13। विशेष यत: मा धिपषाणा जजानं सर्वैः पुरान पार्योऽत इंदृश। चाहुं:। चाहस:। यज्ञा पीवर्तं:। यज्ञा। न:। नावां 14। इंदृश मां जयते। तस्ये हयते। 15। चासुत्वेण:। चायुक्त्व:। स्वाहाः से। कास्त्रकिंचिः विवेषे सुमिया। आस्वर्वाजनं मदायं प्रस्तुभृति:। चभिं सोमाः। इंदृश 16। न तः गणित:। पुरुषहृत सिंधुः। न चाद्रेय:। परिसंतं। चूर्णं:। इन्दृश मां च। आस्वर्वाजनं। 17। 17। पुनर्गुरुः स्वाहाः से। कास्त्रकिंचिः विवेषे सुमिया। आस्वर्वाजनं मदायं प्रस्तुभृति:। चभिं सोमाः। इंदृश 18।
चौः चौः स्वतः सवः स्वतः।

॥ २३६ ॥

॥३३॥ पर्यतनातनुभुती उपस्थाते इत्यथिते हस्तानमाणे।

गावेण भूमे मातरा रिहाये विपांिकुतुस्य प्रयोंसा जितेते।

ईद्रेष्टे प्रसवं भिक्षुमाभिः स्वत्त्वं समृद ग्येयें यात।

समार्थेऽज्ञम्भः पिन्यवाने भृग वामणयमेछति भृगे।

२॥ चढः सिंधु मातुरांनांमावासं सिपांश्वमुवीं सुभगांमगम।

वुस्मिन भारां सहिताये संमानं योगिन्मुनं संतोभं।

३॥ जना च च्यं प्रयोंसा पिन्यमाना अनु मधुनी टेवकृष्यं चार्थः।

न चतेवे प्रसवः सांतकः किंयुब्रविश्रो न्यो जोहविन्द।

४॥ रसंभो में बचसे सोम्याय गर्वावरीरुपं सुहृत्तेमेवः।

५।। प्रसुभवं चुहीती मनीषायुरेषु कुजिकत्सु चुनु।

६॥ ईद्रेष्टे ज्ञानस्तु हृत्यात्वाहुपराधवृच्छः परिधिः नदीना।

द्रोहोंनयसितिः सुपाण्योस्तवं च च्यं प्रसवें याम उद्वः।

७॥ प्रवाच्यं वानया वीर्यं पदुस्तं कम्यं यदहि विवृष्ट।

वि वजेरण परिष्टों जम्बाना-धान्यापों सममिर्माणा।

८॥ गुटाच्यं जरिमथाये श्लों ज्ञा ये संघानुसरण युगानि।

उक्षेषेण कारो प्रति नो जुष्ट्व मा नो ने कां पुष्पमा नम्नेः।

९॥ शो श्वसाराः कार्ये नृस्तोत यथी चो दुरादनसा रेखेन।

नि यू नस्मां भर्तवते सुपारा धनोक्षिः। सिंधवः सोम्यायेः।

१०॥ ज्ञा से कारो नृयावामा वर्जिति यव्याच्यं दुरादनसा रेखेन।

नि ते संगी शर्यापेव येषा मयूचित कथा श्रावें।

११॥ चर्माधि प्रसवः सोऽतकः च्या चो चुष्मे सुमाति यज्ञियानी।

मन्यत्व चिरभं ग्रह्यवः समवहुं विप्रं सुमाति नृदीने।

चारः ॥ ॥ ॥ पिन्यवभिण्यतीः सुराधा।
[म०३: छ०३: स०३33] || २३६ ||

||33|| पर्वतान्त्र उष्णीः उपस्मान्त्र आचेषदवः विसंसिते
हासमाने गार्वसदव भुजे मातरा रिहागे विसपाट शुषुट्री प
पंसा जबेते ॥ ११ || इद्द्रशिः इविते प्रक्सरव भिवामागे चार्च रमुर रेखात्वव याणः संसरःरा:रागे जमिःभिः पिन्यमाने रङ्ग्या वां
चर्च्या चर्च्या चर्च्या त्रितृ भुजे ॥ २१ || चार्चु सिंहु मातृत्वमान चार्चषा विद
स्यारे उवी सुवभगाभु गणम् वसंसैः इव मातरा संसरिहारेः स
मान्य गोरी ब्राह्मणु संस चर्च्या ॥ ३३ || एना वर्य मयासा पिन्यमाना:
राजु योगी देवस कृत्व चर्च्या: न वाते नासवः सोरीःतकः विजायु,
विप्रां नाब् जोज्यस्वितेः ॥ ४४ || रमेश्वरे ने वच्चे सोग्याय चुटाव वर्य:
उप्र समुन्ती एवेः प्रसिंहु चार्च वृहती मनोभा ग्रावसुः चाहे वृहि
कस्य सूनुः ॥ ५५ || इद्द्रशिः चार्चान चार्दुत वच्च बाहुः चार्च चाहे वृः व्रृः परिदिवः नदीर्णा टेवः चार्चान तिवार चुडःपात्विः तस्य वर्य प्रसवे यामः 
उवीः ॥ ६६ || ग्राववर्य शष्टः बीः आ तत् इद्द्रष्य कर्मे 
यत् चाहे विव्रेश्वर नि वजेश परिदिवः जयान चायमन् चार्चः 
चर्चान्ध्वने भ्रास्नाना ॥ ७७ || एतत् वर्य: जर्तित मा चर्चा मृत्युः चाय यत् 
ते घोशाना उतात्तरा युगानि उष्णेषु यारे प्रतिति न: जुष्वत मा
न: निकु: पुष्कर्ष चा नमः ते ॥ ८८ || श्री सु स्वासाय: कार्ये भृशोत 
युवी व दूरात हार्सा राघन् नि सु नमर्य भर्वत सुःपारा: धापः ॥
स्थान: चिंतु चोलाभिः ॥ ९१ || एना ते कारोः भृशोवाम वर्चासि
युवार्य दूरात हार्सा राघन् नि ते नस्तैपियानाः इव योशा मयाः
वसंसैः इव कांता शष्यचे तें ॥ १०१ || यत् चुङ्ग लाभरता: संहतेर्युः
गुरानां यामः दिखत: इद्द्रशिः ज्ञान: वार्षित: चाहे प्रक्सरव: सोरीःतकः
आमा वुस्तृः सूर्यमति युक्त्याना ॥ ११ || चार्दुतिः: भराता: ग्राववर्य:
सं चर्चान्ध्वने विप्राः सूर्यमतित नदीर्णा प्र पिन्यवर्ध इवर्यतीः सूर्यार्घाः: ।
इंद्रः पूर्वदिशातिर्हात्समंकेतिरंदंसुरैयस्यामानी
विन शचुन। बहुजूतस्तन्वा वाकृधानो भूरिदास्च आपृष्ट्रोदस्सि
उभे ॥ ९ ॥ स्वस्थ्यः ते तत्तिष्ठस्य प्र जूतितिमः वाच्यसमृ
तांत्य भूर्सन। इंद्रे वक्तिनामसि मानुषीयाणि विश्वं देवीनामसि
सुमु पूर्वेयावः ॥ २ ॥ इंद्रे वृषभमवृषोषेधीनतिः प्र मार्यि
नाममिनालिपशीतिः। अर्ह्म्यसमुलहंगवेंवाविर्भिः अर्ह
कृषोद्रत्यायाः ॥ ३ ॥ इंद्रे स्वर्गे जनयुज्ञाति जिगायोः
शिरिभः पूर्वना अभिषिः। प्रारेत्यवनं केतुमहाविं
दुन्ज्योतिः युहमे रसायं ॥ ४ ॥ इंद्रज्ञानी वहे श्रा विवेश
नृवृहधानो नायी पृथविः। अर्ह्म्यसमुलहंगवेंवाविर्भिः अर्ह
कृषोद्रत्यायाः ॥ ५ ॥ महो महानि पनंक्त्यखें
देस्य कर्म सुकूर्वत पृथविः। वृजनेन वृजनान्ति विपेष माव
यामिनईत्वारभिभूतिः ॥ ६ ॥ युधेद्रो महा वारवष्टकार तेवे
भः सत्यनितिश्च शरिः ॥ विवस्ततः सर्दे खस्य तानि वि
प्रां उक्षेबिः कवयो गृहिः। ॥ ७ ॥ सचासाहु वरेः सहो
दां संस्कारस्तं लग्धवर्ष देवीं। ससान ते: पृथ्वीविद्रामो
सिंद्रे महायुतो धीरेनासि। ॥ ८ ॥ ससानस्य ज्वत सूर्य ससान
हली दस्यानेष वशीमावत:। ॥ ९ ॥ इंद्रो जीवंतीस्वादूर्धारि
यानि वनस्पतिस्तन्दुत्तंति। विभेदे कुश्ल नृनुदे विवाचे-
इद्दे: पू:सिमत जा चतिपर दास्य स्थ: विद्यां वंसु: 
दर्शनां: वि श्रीमूं बशस्त्रजुट: तन्वा बुवधान: भूरिर्दास: जा 
श्रीपुरुषां लोकोंस: उभे। ॥१२॥ मासबर्ते तव वत्सवर्यत: प्र 
जूतिः दयभी 
चार्च त्रामु: त्रामु: 
भूर्षण इद्दे खिलितां श्रीस विना देपीं 
रत्नां उत्त पुरैङ्ग्यारां। ॥२॥ इद्दे: वृचिः श्रीरूपजोत 
शर्यस्वाती: प्र 
मार्थिनां श्रीमितार्य 
विर्यस्वाती: श्रीमन् विष 
श्रीसं 
उपर्यक्त वनेनु 
श्रीव: 
धेनाः: श्रीकृष्णि रामायास्त। ॥३॥ इद्दे: स्व: 
साः: जनयिन्द्र: 
चार्हानिजिगाय: उशिकृ: 
भिं: 
पुरल: 
श्रीमितिः 
श्रीरोपयत 
मन्द: 
केतुं 
श्रविदित 
श्रीम: 
श्रीवत 
राधाय। ॥४॥ इद्दे: तुर्जे: शर्यस्वाती: 
श्री विवेश 
नृत्वा 
दशान: 
भरी 
पुरुषिः 
श्रीस्वातत: 
धिय: 
श्री 
करिः 
प्र: 
वर्ष: 
श्री 
चतिपर: 
पुरुष: 
श्रीसां। ॥१५॥ मह: 
महानि 
पन्त: 
स्व: 
दर्शय 
कम: 
सुकृत 
पुरुषिः 
वृजनान 
पिनी 
मायार्थि: 
श्रीमूर्तिः 
श्री: ॥६॥ युधा 
दर्शो 
तुर्जे: 
श्रम: 
पंति: 
श्रीस्वात: 
या: 
जीवत: 
सरसे 
श्रस्त्य: 
तलनि 
विद्र: 
उक्षं 
श्रव: 
गुर्जित: ॥७॥ सत: 
साह: 
वर्ष: 
सह: 
दर्शय 
सह: 
दर्शय 
सह: 
दर्शय 
भृ 
उत 
हमा 
करिः: 
ससां 
पुरुषिः 
मोगससां 
हस 
सां श्राय 
सां 
पां 
हस 
भरी 
श्रीम: 
श्रीसङ्गे 
विष 
वां
तिष्ठा हरि रथ च्छा युज्माणा याहि वायुके निष्टुते नो चर्चा। पिबास्यांगो अभिसृष्टिः असे इत्युत्त ह्या रहिसा ते मदयय। १। उपांजिरा युहृतातय सति हरि रचस्य धूम्बा युनन्तिम। दूष्याश्च सूर्यात्य विशेषतिविशुद्धमयुवाम वहात इत्यूत। २। उपो नयत्व वृष्णा तपूयातिसंतं लं नृत्तम स्वधायाः। यसेतामशा वि मुखे शोषा द्विवेदिवै सहशृणारीहि धाना:। ३। भविष्या हे ब्रह्मयुज्यां युनन्तिम हरि सहायो सरमादश च्छापू। स्थिरं रथ सुमर्मिराधितिनिमम्यानन्तविभां उप याहि सोमं । ४। मा ते हरि वृष्णा बीतपृशा नि निरस्वस्नेर्जमानासो नन्दे। ऋत्यायांहि शर्बतो वर्य तेतर सुतेभिः कृष्णावमान्तमें सोमं: । ५। ७। तवाय सोमस्कलमेश्वराः श्रेष्ठस्य सुमनां सस्य पारि। असिस्यते हुण्डिः निष्वादा दक्षिणायें जातृ इतुमेंद्र। ६। सीरिः ते वाहि सृत इत्र सोमं कृता धाना चारचरे ते हरियाः। तदकरे पुरूषाकायं वृष्णे मुल्लते नुभय राता हर्षविच। ७। हृद नं: पतेतास्य युज्यामें: समिद्र गोभिर्मुखमत्ततरकृ। तयागायं सुमनां कृष्ण पारि प्रजानविद्यायाः। ८। यां चारंजो महत्त इत्र सोमं चे ये लामवधिभवण्यनालें। तेमिरेण सत्ते वाक्याण्या- पिन्त जिह्या सोममेंद्र। ९। इत्र पिन्त स्याया चिक्तस्यापेक्षाण याहि जिह्याः मजस। रुपहरेँगी प्रयत्नं श्रवः
चौ०३. चौ०२. चौ०१८।। ॥ २३८ ॥ [म०३. चौ०३. सू०३७।

चर्च।न्यायत दुभिभावः न्यायस्य नूतनः।१९॥ नुम्बुवेव महासवाने इत्युत्तम धार्मिक सत्वे नूतनं वाकस्य साती नूतनं उपस्थितं समतल-

सुभ्रे व्रतार्थी सुभ्रेत धनानां।१९॥१६॥

॥३५॥ तिर्थ हरि। रचेऽन्न रचायुः न निस्युतं।

चर्च।चर्च पिनासं चर्च। चर्चितस्युः। चर्चे। इत्युत्तम स्वाहाः रुतिः। ते म-

दायं।११॥ उपेऽन्न चर्चिते पुरुषे हृदायं असाती हरि। राजस्य भूः। सुकृत्या कुः नर्जुनः स्वाहा। संभृते स्वरूपे। चित्तेऽपि इत्युत्तम स्वाहा।

दुधारणेः।१२॥ उपोऽन्न नृस्त्रूपे वृत्त्वात्। तपूः पा उत्त इत्युत्तम। वृषभ सर-तीताः। यस्ते ता चर्चा विषयं चर्च। आवृत श्रवण दिक्षिदिके। साध्यैं।

चर्च। धानाः। ॥३॥ बहुताः से बहुताः युन्नक्षमः हरी। सर्वायं।

धर्मसमाते धर्म्मृ तिर्थं। राजस्य सुस्थं इत्युतः। धर्मिदितिहास्य प्रजाननन विश्वासः। उप यहृः सोमम्।४॥ मा ते हरी। वृत्त्वात्। वीतव्युः। वान मा निरीक्षण वर्जसमादने। चर्चे। चर्च। निरीक्षण धारणामास्त। चर्चे। चर्च। आवृत शर्यं। यथायं वयं सु-तेभि। क्रूर्णवाम सोमम्। ॥३५॥ १७॥ तव चर्चे। सोमम्। चर्चे। क्रूर्णस्य आवृत शर्यं।

सतत्तमस्य सृष्ट्म मनः। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। चर्च। ॥३५॥}}
हर्षादोत्तुंवि यदृहुष्णों जुष्कस्। ॥ १०॥ नृतं हुँचेऊ मथवान-
नमित्रेवरसिः सीरे नृतं वाङ्जसाती। बृहस्तमृणमूर्तेय समलुङ्गे
श्रंतं वृषार्थं संजितं धनानं। ॥ ११॥

। ॥ १२॥ नीहि १२-१९ विषात्मि। ॥ २०॥ चोर जानिरस। ॥ २१॥ विज्युः।

॥ २२॥ इसार्नू वृषम् प्रभुति सातः थाः बर्थक्षुरसदूर्तिभिथा-
दुस्तानं। सुन्ते मुि वावधे यवनैनभिथे। कर्मभिमहेभिः सुन्तुतो
भूत। ॥ २३॥ इंद्राय सोमाः प्रदिनः विदाना चुमुरविभृवंशपते
विहायाः। प्रक्षणमानात्रति चु गुर्जायेवं तिल वृषार्थसेन
चृणः। ॥ २४॥ पथा वर्षस्तू तर्ब या सुनास इंद्र सोमांस: प्रश-
मा उते मे। वषापिनं पूर्वेन इंद्र सोमां एवा पाहि पन्यो
वाहा नवीयानं। ॥ २५॥ महां अर्धो वृजनेन विरङ्गशुभम् शवं
पयते घृष्णोऽजोः। नायं विषाच्छ पृष्ठितवी चवैनें यखोमान-
स्तो हर्षेवयाम्बदनं। ॥ २६॥ महां जयो वावधे चिथाय समा
वृंचते वृषभ: कार्येन। इंद्रो भरो वार्जादा अश्म्ग गावः प्र जात-
यंते दत्तिणा अश्म्ग पूर्वीः। ॥ २७॥ प्र विसिंधवः प्रसः श्राया
चववाचपः समुर्दे रुषेण जग्म्। अश्कविद्विं परस्ती वारी
शायनों सोमं: पृशांति दुर्गो अश्म्ग: ॥ २८॥ समुद्रेऽसिंहविही
पार्यान्ताय इंद्राय सोमं सुपुर्वुः भर्तः। अश्म्गुः दुपिति हुः भविनो
भोजितमेः पुराति धार्याय पविची:। ॥ २९॥ हृदां इव कुमारः सो-
मुदानः समी विषाच शरवना पुष्चिनं। वञ्चा याद्रेण प्रश्मणा
व्याच्चा वृषभोऽङ्गायोऽङ्गाविशीर्षो सोमं। ॥ ३०॥ श्राहू भरो मार्कित-
पारिः शानिधाः हि ला वसुम्पति वसूताः। इंद्रे यं भावोऽदुष्मणे
मस्तवास्य तद्बष्यैः प्र याधि। ॥ ३१॥ श्रास्ते प्र याधि मथव्यवाहीतिको
प्रवृंभे रायो विषाचारस्य भूते।। कस्मेि स्तती गयो जीवस्ते था कस्मे
हत्यान्त होते: वा यहि हुविंधः ज्युष्ठस्। ॥६०॥ चुनावुद्वेषमुपप्वर्वानं
इद्द्र्व व्रजिनभोजे नृकतसंकवाती भूक्ष्यंतो उय्यम् जातेः समात-रूपुः ब्रह्म वृक्षार्थिः संज्ञित सदासः॥ ॥७॥ ॥८॥


॥३॥ इद्द्र्व ज्ञातस्य सात्वते था: श्याम्वत्सशापत जयति-
जिन्न: यार्दस्या सुतेसु मुऽते वृत्वे वर्तनेन्निभि: य: कर्मसबैं महत-भिन्न: सुसिष्ट: भूत:। ॥९॥ इद्द्र्वय सोमाः: प्रतिदिन: व्यद्यान: च्छुः
बेंमना: वृक्षपत्रवा विधान्या: महस्मयमानान प्रति सुगृहाय इद्द्र
पिंव वृक्षार्थेय प्राणक:॥ ॥१०॥ इद्द्र्व वर्तमात्र तवः गुप्तानां: इद्द्र्व सो-
मानस्: प्रणसः: उत्तराने नयां अर्पिन्त: पूर्णान्त्रु प्रा मानान्त्रु माना अपान-हि पन्यः: चुः नवीयानाः। ॥११॥ महान अर्धम: वृज्ञाने विदि राज्यी उय्य
प्रवश्ये पृथुम स्धोजः: न चाह विष्णु च षष्ठी वण चैं यत: सो-
मानः: हरिं राष्ट्रम ज्ञात: मन्द: ॥ ॥१२॥ महान उप: वृक्षार्थेवीरीयवं संस्कार
अन्वे घुर्ण: कार्येष मित्रेण: भवं: वार्जदा: सख्स्य गावं: प्र जायन्ते
दस्यन्ता: सख्स्य पूवी: ॥ ॥१३॥ प्र यत सिंधवः प्रशत सर्व नयां अर्धमन
झापः: समुद्रस्यामयां युगमः: वाच: चित्तिण्ड: वर्ताः सर्वायाय यत: 
ई सोम: वृक्षत दुःख: चाः: च्छु:। ॥१४॥ समुद्रसः सिंधावः यार्दमाः: इद्द्रयसोमसुसूप्त: भरतः: च्छु दुःखित: हस्तिनां मार्गिन: मध्ये: पुनर्-
उत्त्योत्तराय परिचित: ॥ ॥१५॥ हृदासेवकः कुक्षाय: सोमस्धानाय: संई:
विष्णुवरणवा पुरुषिण्ड: भासाय तत: इद्द्र: प्रणसां विष्णां वृक्ष ज्ञान
क्रमे च तु क्रमे भविष्यगत: भविष्यमयोऽयुगमवार्षक: भूत: स्वाहेभ गावं: च। ॥ ॥१६॥ चासेश्च यवज्ञ समवुन्त चुरोजिन्त
इद्द्र राय: विष्णुवर्त स्युत: श्रद्ध: जीवसेश था: सरसेः
वीरास्त्रवर्ण इंद्र शिखर ॥ १० ॥ जुनक हुरस सत्यान्तरस्म- सिन्नवे नृत्तं वारसाती । नृत्तं सूयमूत्रये समलु संते श्रृवानिन्य सुनितं धनान्तर ॥ २१॥ २०॥

॥ ३७ ॥ १-३३ विषामिति । तं ॥ १-३० गाधरी । २२ चुमुल्पू ॥

॥ ३७ ॥ वाचेहयाय शब्दं पृत्तनासाधार च इन्द्रला वैरागयास- सि ॥ २ ॥ चर्चाचीन सुते ग्रन्थ उत्तर चयुः शतक्रतो । इंद्र कृष्णं वाचार्यः ॥ २ ॥ नामानि ते शतक्रतो विवाहिनिगत्वा भवेदात्रार्यानािति । ॥ ३ ॥ पुक्ष्यस्तु धाराम्बिन्ये श्रेणेन महायासि । इंद्रस्य चर्चिताय भूतः ॥ ४ ॥ इंद्र वृकाचार्य हंसंचे पुक्ष्यस्तु उद्यवे । भृगु वा- जसातः ॥ ५ ॥ २१ ॥ वाजेशु सासहिभेः लामैमहे शतक्रतो । इंद्र चर्चाचार्य हंसंचे ॥ ६ ॥ चर्चाचार्य पृत्तनाज्ये पृत्तनाज्ये चर्चाचार्य च इंद्र सा- भास्तार्याति । ॥ ७ ॥ नृत्तं सूयमूत्रये च चर्चाचार्य पृत्तनाज्येन च जलाय जागृतिः । इंद्र तासे शतक्रतो ॥ ८ ॥ इंद्रियार्याय शतक्रतो या ते जलाय पुंचसु मु इंद्र तासे च चर्चाचार्य च जलाय च जागृतिः ॥ ९ ॥ चर्चाचार्यो न च गाधो शतक्र पराव- चतः । उ तोको यहेल चर्चाचार्य इंद्र तत् च गाधि ॥ ५१॥ २२॥

॥ ३८ ॥ चर्चाचार्य श्रवण धीथे मनोभासि न ज्ञोजी सुपुरो- जिहामः । चर्चा प्रियार्याय मनोभासार्याय कन्यास्मिन्याय स्व- हेशे सुमेधा ॥ १ ॥ इन्द्रोत्पुक्ष्य जनिमा कन्यानं मनोभासाय सुकृतस्वत्तम च याः । इमा उ ते प्रमोद्योढ़ वर्षामाना मनोभास्य च नृ धरणिः गमन ॥ २ ॥ नि श्रीमिदशु गुज्या दत्ताना उत्त च- चाय योद्धी सम्बन्ध । सं माणामिदिनिः मेमुस्वयं श्रात्मेही

240
वीराण शर्वत: इंद्र शिमिन। १०। शुनेन हुवेम स्थपवान इंद्र सरसन भे नृत्तम वाजससाती शुक्लशृण जयं जयं समातसु भर्त वृद्धासिः संत जितं धन्तान। २१॥ २०॥

३७॥ वानेश्वराय शर्वते पृत्तनासंसाय स इंद्र कर्म श्रावते यामिस। ११॥ चिवराचिन श्रृंगु तात चिन्दुः शतेक्रान। २२॥ नामानि ते शालस्तक्रो विषाणि: गी: अनिष: ईमहेइंद्र चाबिनातिः सत्य: ३३॥ पुरुस्तस्तस्य धार्मिकस्मि: श्रृंगु सूरसमिः इंद्रविशिष्टं धृतं: ४४॥ इंद्र वृचयार्थं हंस्व बुधुर्हूर्हर्ष ज्ञानेव भेवेवेशु वाजस्त सत्ये॥ २९॥ वाजेषु सत्येः: भवता ईमहेइंद्र शतेक्रान। ५५॥ हुवेषु पृत्तनाः ये पृशुतृणे वर्षे: श्रुः च इंद्र साधनं अभिमानित्वरुवु। ७७॥ शुभिनसंतमे न: जयधरे चुबिनम पाहि जागृविदं इंद्रस्मृतं शतेक्रान। ८८॥ इतिदियमिष्टैं शुभेक्रान। ९९॥ यो ते जनेनुषु पुष्चससु इंद्रतात्तने ते भावे बुधुर्हूर्हमि:॥ ११॥ चर्गनं इंद्र चर्गा रूप्त: हुवेषु द्रिघ्वं दुःखान्तु गते ते पुर्वे तिरामित। २१॥ चर्गनं इंद्र चर्गा रूप्त: हुवेषु द्रिघ्वं दुःखान्तु गते ते पुर्वे तिरामित। २१॥ चर्गनं इंद्र चर्गा रूप्त: हुवेषु द्रिघ्वं दुःखान्तु गते ते पुर्वे तिरामित। २१॥ चर्गनं इंद्र चर्गा रूप्त: हुवेषु द्रिघ्वं दुःखान्तु गते ते पुर्वे तिरामित। २१॥

३४॥ अभित त्वर्यं देष्यं देष्यं मनस्सां यथा: न चाति सुध्युतं जिहानं: अभित प्रियाणि मर्मृत्त धर्मानं: कवीन इद्धाणि संसर्गे सुदेशः । ११॥ इना उत्कुद्द जनिम कवीनां मनः स्तरं: सृष्टे कृते नखं: इमानं: तृष्णे प्राय: वर्धेनान: मनः स्वात: अथवं सर्वामिष गम्य: । २२॥ न ति सृंगारं गृहां दृष्टान्तं: उत्त पृष्ठार्यं रोदसी। सं च चालन: माणाबन्ध: मुमिरे येवूरीं चर्ग: महीः
समृति धार्मिक परि विषये भज्यिन्द्रयो वासान्धरति स्वरोचिनि। महसूहिनियो चादुरस्य नामा विचारहलो चमूतानि तस्यीः।

स्त्रीत पूवो सुभो ज्यायानिमा संस्य नृत्थः संति पूवीः। दिवो नपाता विद्वंश्य धीभि: स्वरू परिज्ञाना मृदू रघुरे ध्वाने ॥ २३॥

चीरि राजाना विद्वषे पुष्करः परि विषयानि भूषणः सदासि। अपत्यमण मनसाम जग्निनाभ्ये गंधर्वै अक्षम चायुकेशान्नां ॥ ६॥

तदिधवस्य वृषभस्य चेनोरा नामामितिमिँिे समस्य गोः। अन्दनिधस्य वसराना नि मायिनेऽनलिवे कङ्कामिषानि ॥ ७॥

तदिधवस्य सोतु-नैकिर्वे हिरकक्षोगमालि याम्बिशेषं। श्रा सुषुहि रोदसी विषयानि भर्याव योशा जानिनानि वचे ॥ ८॥

पुरुष प्राणस्य साध्यो महो यहेवी स्त्रिजः परि या: स्वातः। गोपालिङ्गस्य तस्युषो विषया विशेष परमाणि मातिने कुतानि ॥ १५॥

शुरु इत्यं भवेम भर्यज्ञन्ति निंद्रमित्रस्यवे नृत्म्वं वार्ज्ञानै। भूषिन्यं यम्भूवें समान्तु रां सि वृष्णानि सजिनानि ध्वनानि ॥ ९०॥

३॥ १-२ विषयानि:। रंग:। विंधु:।

३१॥ इंत्र मत्तियं चा ब्रह्मानानाचा परि स्त्रोमतत्व जिगाति।। या जागृविजित्वनेष्य शृष्मामानेंद्र येश को जायते विषये ॥ ४॥

दिवशिता पूवी ज्यायाना वि जागृविजित्वनेष्य शृष्मामाना। भुद्रा चलाख्युज्ञाना वसराना सेयस्य संनजा पिष्या धीः ॥ २॥

युमा चिद्वर्यमूर्ति जिह्वाया अक्षेप पत्ताद वस्त्राँ:। वपूणि जाता मिथुना सचेते सम्होहना तपुर्यो बुध एताः। ॥ ३॥

नकिण्यां मिज्यित्व भवेषू ये स्त्राहैर पितरो गोपुरं योशा:। इंत्र एतां दहिष्ठ माहिनावानुज्ञोभा-


31. इति मतिः हुदः स्वयमानां चच्चं परं स्नोमंतत्वं जिगातिः या जागृतिः विदर्शैः शुष्यमानां इत्यत् यतः रत्नयते विदिति तदव इतिचितन् चा पृथ्वी जागीरानां वि जागृतिः विदर्शे शुष्यमानाभं वसल्लिशि अवतृताना वसनानं साधृं चा चसंस्ति चा पतनं कहिः चा श्रयं निरुपितथा चालं जिधाया यां चाचर्य परतंत्रः स्वयं स्पष्टं चालिति जाता मिच्छूता सच्चिते तमोऽहनं तथूपिः बुधे चारि क्रत्वं। 32. नकं अथा निरंदिता सत्यसु ये चास्याकृ चित्रं गोवर्ष्णोऽशस्त्रः इत्यं श्रयं दहितान् माहिनस्र वानुः उत्प गोष्ठा}-
विष्णु समूजे दुःसनाचावण। सबं ह्रं वण सतिमिनेवंवेरामच्छा सर्वशर्मा ग्रंथमन। सभां तदिना दुःसनाचावणचे, सूर्य विनेवू तरमसी विस्तृत।

इंद्रे मधु संज्ञातमुखियांचा पुष्पविवेद श्रवणचे गोः। गुहां हिंदु गृहः गृहमस्थ हृदये दृष्टिलय द्रविताचरण।

ज्योतिःश्रीत तरमसी विजानचारे स्वाम दुर्गिराताचिक। इष्क गिरे। सोमपांणा: सोमवूच ज्ञातवंद्र पुष्पमस्थ कारी।

ज्योतिःश्रीच्छाय रेदसी चार्य खादौर स्वाम दुर्गिराताचिक। भूरि चिंचिर तुष्टी तर्क्षेय सुपरासी वसवी वृहद्यावत।

भूम इंद्रे मधुवनमिस्मिचित्रे नृतम वाजसाती। नृसंहंंमंत्रमूर्धं तथा समालु लर्ते वृषाधिं जीवतं धनानां।

40 1-2 विष्णुमध्य: इंद्रे गायिक।

इंद्रे ना बृजभं मधुसूते सोमें हवामने। स पाणि मः चोंच: 1।। इंद्रे क्रुद्धवर्ध सुते सोमें हर्य पुष्पलु। पिबवा बृजस्व तारूणिः ।।

निकान विष्णुमध्य: 2।। इंद्रे ग्होर पितावान युध विच्छेरिविशिष्ठ:।

3।। इंद्रे सोमें सुती इमे तव प्राणन सप्ती। शरीर चंद्राश्रं इंद्रे: 4।। दुस्मावव जुरीर सुते सोमे मममंद्र। तव वृहस्पति इंद्रे: 5।। 1।। गिरे: पाणि ना सुतम मधुप्रधारामर्यम्ये। इंद्रे बादात्मकमृद्धश: 6।। चहिः हृष्णानि बः इंद्रे सचरे छायिता। पीली सोमस्य वारुषे। 9।। चार्यवतों न चा गंगी पाराकाश्व वृक्षन।

8।। ज्ञातान्तमधुभुव्यान: सोमस्य धरिष्या या- 242
विं सन्तू दुःसनां वान ॥ ४ ॥ सख्त ह य घ वर्ष सबिं गि: नवंस गि: चाँभिस्तु चासवंति: गि: चानुर्ज्ञन सर्थि तव इंद्र: दुःशमि: दांस गि: वृत्ती विवेदतमसिधियांति ॥ २ ॥ इंद्र: मद्युसंंबलुं जसि यां पति वधेकु श्वर्व चतु नमे गो: गृहा हितं गुर्वि गूः च्युपुस्वस्ते द्वेय दशिंशा वाण ॥ ६ ॥ जोति: यूगीत तमंस: विक मानन: चारस्याम् दुःसङ्ख्यात चाम्भि के इसा: गिरि: सोमं: सोमं: वृक्ष ज्ञुपति इंद्र पुरुषतमस्य कारोऽ॥ ॥ जोति: युक्ताय वैदिकी चानुस्मात: चारस्याम् दुःसङ्ख्यात: चुर्म: भूरितितहितुजात: मद्येस्य मुः पारासं: वत: जये च्युपति: चतु ॥ ॥ ञुनं हृद्देस्मध्यस्वानं नेय इंद्र: च्युपति भैरो नृत्तमं वार्षकसाती गुष्टपति उप ज्योि समलि: सुं धन्त वृक्षांशिं संजिते धनानां ॥ ५ ॥ २६ ॥ २ ॥

॥ ४० ॥ इंद्र ला: वृषि वर्ष सुनते: सोमें हवामहे स: पाहि मध्य: धनं: पि इंद्र अङ्कुरेविर दुःसः सोमें हर्षे पुरुष सुनत चिकन चास्व वान विविधते ॥ १ ॥ इंद्र प्र पनं: वित्तस वानं युद्ध विशेषिणि: वेकेभि: निर: स्मान विविधते ॥ १ ॥ इंद्र सोमं: सिनास: मे में चर्म प्र: यतिसहपति: तय चंद्रासं: इंद्र: ॥ १ ॥ दृष्ट्राः जटे चुर्ण चंद्रासं: इंद्र वर्त्यथ तव चुर्ण चंद्रासं: इंद्र: ॥ १ ॥ गिरिष्ठा: पाहि न सृं त्त मध्योः धाराभि: चायसे इंद्र ला दारं तव यश: ॥ ६ ॥ चाम्भि ब्रह्माणि वानिन्: इंद्र: सर्वित चालिता पीली सोमंस्य चंद्राः ॥ ७ ॥ चणें चतु: न: च गृहि पुरासंवत: च च्युप सुन्त इसा: ज्योि न गिरि: ॥ ८ ॥ यत्य चंतें पुरासंवत: च चर्म-चर्मं च हृदयसे इंद्र: हुह तत्त: चा गृहि ॥ ५ ॥ २ ॥

॥ ४६ ॥ चा तु: न: इंद्र मद्यकु हवानं: सोमसपीते वर्निहितां या-
क्षणिकः ।। २४३ ।। मृणालिकः ।। २४४ ।।

सति होता न सिवविशिष्टिरे वहितानुपकृ । अरुंधातरत्र ।। २४ ।। इस्मा वहि वदिवहः किरेत झा वहि: सीढः वीहि भूरु पुरोखारी ।। ३३ ।। रांगिध सन्तनेषु श्च एषु स्मृतेषु वृत्तहि । उक्कालीक्षर्विधिगुरेण ।। ४४ ।। भार्यादेश जिकरार्यादेश ।। ५५ ।। श्यामा सम्प्राप्ते रिहिति शयस्यन्निति । इद्दे वृषां न मातरः ।। ५५ ।। स मस्ताता हंधसो राधसे तन्नां महे । न योतारं नित्ते करः ।। ६६ ।। वासिन्द्र वासयों ध्रुविभारो जरामहे । उत्त लघःस्युपैतीरी ।। ७७ ।। मारे च्छसख्दि सुनुवो हरिहरिधारे हा हा । इद्दे स्वयापो मस्तेह ।। ८८ ।। सर्वार्थ ला सुखे र्ये वहि तांत्रिकं केशिना । घृत्युष्व वाहिरास्ते ।। १५१४ ।।

४२ १-५ विचारितः ।। ५५ ।। गापो ।।

४३ ।। उपन न: सुमांग हन्ति सोममित्रो गवांशिरां । हरिवर्धा यले वस्थु; ।। ११ ।। तमीतू मत्स्य गन्धि वहितां यांविनः सुति । कृतिवनस्य तपायां ।। २२ ।। इत्यस्मा निरो ममात्मागुर्विन्तिता इति । अशुर्ते सोमस्य पीतये ख्यासेषिः हंबामहे । उक्तेश्रम कृतिदारंगमंषः ।। ४४ ।। इद्दे सोमाः सुति इसे तानंदिक्षा शत्ताती । जुदे वाजिनीवसी ।। ५५ ।। विश्लेष हि ला धनंजय वाजे दश्चर्यं धरखे । झांगे ते सुभंगमहे ।। ६६ ।। इद्दे गवाङीरं गवाङीरं च न: पिब । झाश्चाया वृत्ति: सुति ।। ७७ ।। तुम्येभेदा स्व श्रोते भोस्य जोदामि पीतेरे । यष्ट रांदुदु ते दृष्टि ।। ८८ ।। ला सुतस्यं पीतेरे मालभिरं हंबामहे । कृषिकासो अववर्यां ।। १५१६ ।।

४३ १-५ विचारितः ।। ५५ ।। ५५ ।।

४३ ।। ज्ञा याभावेकुरुणं सुपीरूक्स्वेतनु मृदिवं सौ- मुपेयं । प्रिया सत्या वि सूचोपं वहिस्वाविमि हंदुबसः ।
हि सदिष्ठवः॥९॥ सुखः होता नुः झूलियः तिरिति झूलियः श्रानुषकः
ञ्रुङ्जनम् प्रातः सदर्भः॥२॥ द्रम्य वरद मुखः वाहः झुङ्जति श्रा वृहः
सीद्वृही भूष पुरुपेतःकारः॥३॥ रूङ्धिज सर्वनेषु नः एष्ट स्लोमेषु वृषः
सहन उक्षेष्युपूर्वगिरिणवः॥४॥ मत्यः सोमसप्ता उत्करित्त शांवः
परिः इद्ध कङ्कः न मातरः॥५॥ सः मद्द्रस्य हि सधः साधः राधः तद्भवः
महेन स्तोतारानिदे नंदः॥६॥ वर्धे इद्ध ताितृयः हृविर्भाणः जरामहे
उतनं चासःहुः ब्रहः॥७॥ मा झारे झासः ति सुमुचः हरिप्रियः
ञ्रुङ्जाँह याहि इद्ध स्थायः वः मन्त्रं इह इह॥॥ अधिवाच बा सुधि रथे
वहतां इद्ध कैशोनाः घृतंछूः वृहः श्रास्त्रेदे॥ २॥ ८॥

॥८॥ उपं नुः सुतं श्रा गृहि सोमेः इद्ध गोः श्राचिरिः हरिधः भृयः
ते चासःयुः॥९॥ तं इद्ध मरद्धश्रा गृहि बाहः सख्या याबिः सृतं कृ
वित्तु नुः सख्या तृप्तः पवः॥१॥ इद्ध इलेंशा गिरिः मम चार्द्ध चागुः इरिषिताः
इतः श्राः यूःते सोमम् पीते ये॥३॥ इद्ध सोमसप्ता पीते ये स्रोमः
इह हुः
चामे उक्षेषिः कृवित श्रास्त्रशमां ते इद्ध शोमः सुताः इहे
तानं दुष्टिष्ठश्चुतः कृतोः जुःते वाजीनीश वसोः॥४॥ विक्राश हि
ला धनं जरुः वाजीशु दुष्टिष्ठ कवे अर्थ हे सुविन इमहे
इह इद्ध इद्ध
गोः श्राचिरिः याबिः सख्या चुः पिब श्रास्तर्व्यव्य वृषिःभिः सृतं
लुभ इत इद्ध स्थे झारे सोमे चोदाेति पीते ये एषः रत्नूः ते हुः
इह इहे इद्ध
ला सुविस्तर्व्य पीते ये मरद्ध इद्ध हुःचामे कुशिकासः चावस्यवः
॥ ५॥ ६॥

॥८॥ श्रा याहि श्राचिरो उपं वरुङ्गेश्वरः तर्वं इत चानुः प्रःदि
वे सोमसप्ते प्रियासबाणाय विसुच उपं वृहः ला इसे हृशिस्वा

243°
हों हरिते। ॥१॥ सा यांहि पूर्खरिति चर्केशीरां साय आशिष्जु उपन नौ हरिम्यां। इसा हि ला मलय: स्तोंमंत्हा इंद्र हरिते सस्य जुष्पाया। ॥२॥ सा नी युई नमोनृहर सजीषा इंद्र देव हरिम्यां हि तूयं।
अहे रि ला मृत्तिमज्ञोहंसीमि घृतप्रया: सध्मादूर मर्भीनां ॥३॥
सा च लामेता वृष्णा वहतो हरि सबाया सुधुरा संगां।
धानावटिंद्र: सर्वं जुष्पां: सबा सबं: सृष्टव्रुहं देवानि। ॥४॥
कुबिर्का गोपां करसे जनस्य कुबिर्कतां मधवन्धुजीभिन।
कुबिर्का कुशिपपिरवास सुतस्य कुबिर्के वस्त्रो सामृतस्य शिरो-शका: ॥५॥
सा च ला वृहतो हर्षी युजाना चुयधिग्रंथ सध्मादों
वहस्तु। प्र ये बिलाद द्रिव चुज्यायाता: सुरस्महासी वृद्धस्य मूर-रा। ॥६॥
इंद्र पिन्ध वृद्धशुस्य वृष्णा सा यं तै स्थनं उष्टु ज-भारं।
स्त्र मद्वे पर्यन्ति प्र कृष्णीयास्व मद्वे चर्के चर्का वर्धे
॥७॥ शुरुं हुंम ज्यथं ज्यथं मिर्यांसिन्हरे नृत्तं वाजसाति।
शृंखळतसुप्नासूत्रे समालु हंतं वृष्णाय संजितं धनानां। ॥८॥

॥८॥ ॥२॥ विशालिम: ॥ हरि: ॥ वृहति।

॥५॥ चर्के तेन सासु हरेत् सोम सा हरिमिन: सृत:। जु-वाक सा हरिमिने सा ग्रासा तिथि हरितं रथ। ॥१॥ हर्षेबुधु-संमच्य: सृवी हर्षेबुधोचय। विशालिकिलान्हरेष्या वधे: इंद्र विशाल अभी धिक्यः। ॥२॥ चामिंद्रो हरिधायसं पृष्ठी हरिव-चपेसन। चामांसेहरिधायसं पृष्ठी हरिधारसं। ॥३॥ जसानो हरितो वृष्णा विशमा भाति रोचने। हर्षेशो हरितं
धत्त चाृयुधमा वर्ज बाहोहहिरि। ॥४॥ इंद्रो हर्षमृगेनं वर्ज चूकृतसींवृत्तं। चापांतुर्यबिरिमिनिन: सृष्टुमुदा हरिमिन-राजत॥ ॥४॥

244
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्। चा श्रीर्षयः। 
उपनम्। हरिधर्षर्षन्हे। छिन्ना मात्रयः। सोमस्रवः। इद्द्र हृदयार्ने। सायायः। 
चा नृणि नमः। चुरा सुर्याष्रो। इद्द्रहृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
बृहत्तन्यः। चा चर्चा नृणि नमः। चुरा सुर्याष्रो। इद्द्र हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
बृहत्तन्यः। चा चर्चा नृणि नमः। चुरा सुर्याष्रो। इद्द्र हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
हृदयार्ने। चायादृश्यां। चा चन्द्रशायिका। चा चन्द्रनुहोस्।
वृष्णां तेन वृष्णां स्वराज्य उपस्थय मून: स्वरित्स्य गृंजे:।

महान्मोहते व्यक्तो बौधिको वीराणं शुचिः शूचीः महतो महान्मी

स वांगुढाणो चौज्ञसा पुरुषुत्तम भवनां न: सुचवस्वम:।

इत्यिनञ्च इत्यिनञ्च इत्यिनञ्च इत्यिनञ्च इत्यिनञ्च

स्वरुपित्वा स्वाक्षरसि स्वाहिष्टि: स्वर्यास्तर:।

स वांगुढाण स्वरुपित्वा पुरुषुत्तम भवनां न: सुचवस्वम:।

महान्मोहते व्यक्तो बौधिको वीराणं शुचिः शूचीः महतो महान्मी

स वांगुढाणो चौज्ञसा पुरुषुत्तम भवनां न: सुचवस्वम:।
॥४४॥ क्ष अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर

॥४५॥ क्ष अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर

॥४६॥ इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर

॥४७॥ इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर

॥४८॥ इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर

॥४९॥ इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर इन्द्रवर्जन इन्द्रवर्जन अर्कु इद्देन्द्र सुविनो राविन होतन ज्ञान र्गति वनों अर्फर
बान। जॉहि श्रीमणु मृदो नुद्वासाथेर्मङ्कुण्डिहि विन्ध्योऽनि
॥२॥ जत धृतुमिनिंदुपः पापि नोमनिंद्रे देभेिः साधिबः नूः नं। यः ज्ञानजो मृष्टी ये चार्यहन्युष्माद्युष्मायमोः भ्रमिनः।
॥३॥ ये ताहिहत्ये मघच्छवधयः गार्ताये हरिर्ये ये हरिष्टे। भे
लाठ नूलस्वमृद्वर्ति विप्राः पितांद्र सोम समाधो मृष्टीः ॥४॥
शासुवतः वृषभं वांवधानमवावारी दिब्यं शासुमिंद्रे। विज्ञा-
भाषैचके नूर्तसायथं संहोदामिः तत् हुवेः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
अष्टमंः सत्यं स्वयं वर्णितं वर्णितं च श्रवणं च तुच्छं च।
चतुर्वृत्तं च प्रथमं च। यद्यपि तत्र सुचितं च। द्वितीयं च। यद्यपि तत्र सुचितं च। तद्दुक्तं च। इत्यं तद्दुक्तं च।
हस्तं च मूलं च। नूतं च। तत्र सुचितं च। द्वितीयं च। इत्यं तद्दुक्तं च।

cr-91

संस्कृत महान् इत्यं स्वस्तिकं विणं च। सर्वं च। वर्णितं च। सुवशचं च। ध्वनिः च। वर्णं च। तत्र व्याख्या वर्णितं च। नूतं च।
सर्वं च। वर्णितं च। नूतं च।
हस्तं च। मूलं च। नूतं च। तद्दुक्तं च। इत्यं तद्दुक्तं च।
स्थान: 12 सहाय युक्त सत्यांची व्याख्या वेदांसी मेहनानाव भगो न कारे हवो मतीता पितेव बुध्यो यो-धा: 13 पाता दिवोर जलस्य हरा रक्षा रक्षा न वायुसुधोभिनि- युज्यान झूपा बाला जनिता सूर्यस्य विभक्त भागन धिशेयेन वाजे 14 शुरुं हुवेयम मध्यवानमिन्द्रसिन्धुने नृत्तम वाजसाती। भूलप्लेष्मुखूतये समस्तु धतं वृक्षार्थ संजितं धनानं 

4 11 93 

50 9-5 विचारिच: रंगः 3 विचारः

50 ईद्रम: स्वाहा पिबातु यस्य सोम ज्ञातया तुभो वु- बभो महल्लनां। चोध्याचा: पुरातामेऽभिकञ्चित्य हृविलित्वः वागमुःध्या: 11 चा तेस पर्युर्ज्वसे युनक्ष्य यथोरुनु प्रदिपः चुरुक्षंतमाखः। हुठ ना धेयदेरेय: सुधिष्य पिबा लक्ष्य सुयुन्तस्य चारोः 12 गोभिमिहिमिहुं दिजिरे सुपारिमिरु ज्ञेष्यां धार- यसे गृहानाः। मंदन: सोम पपिरमां चृंज्ञेयस्यसमस्यां पुहुरा गा इवस्य 13 इन्हू कार्म मंद्या गोभिर्खेबन्दुरंता राधसा प्रभुचन्द्र स्मःस्य मतिमिहिमिः विम्रा ईद्राय बाहे: कुशिकासो चंकन 14 शुरुं हुवेयम मध्यवानमिन्द्रसिन्धुने नृत्तम वाजसाती। भूलप्लेष्मुखूतये समस्तु धतं वृक्षार्थ संजितं धनानं 

5 11 94 

59 9-12 विचारिच: रंगः 9-2 वजसी । 8-5 विचारः 90-12 गावरी

59 चुरुक्षंतमाखः मध्यवानमृहुख्यूः मिन्द्र गिरो मृहती- 

ययानुसन वाणायं पुव्हूरं सुहृत्युभिनिधिमायं जरमारं 

दिवेदिवे । १३ शुरुं हुवेयम मांवकन नरे गिरो म ईद्राय 

वंती विस्तारः। वाणासाय पूर्विरे तुधिशीमुरे धामसाचमभि-
१०४ \ कृष्ण \ चरित्रम् \ चाँगूः \ स्वयं सहस्रवां पृथक्षुवानुभिः न स्वाभिः विद्वते \ चाँगूः।

१०५ \ कृष्ण \ चरित्रम् \ चाँगूः \ स्वयं सहस्रवां पृथक्षुवानुभिः न स्वाभिः विद्वते \ चाँगूः।

१०६ \ कृष्ण \ चरित्रम् \ चाँगूः \ स्वयं सहस्रवां पृथक्षुवानुभिः न स्वाभिः विद्वते \ चाँगूः।
ष्ठि श्वेति "॥२॥ ज्ञानेऽर्थेऽति पंनस्यतेऽनेः सङ्ख प्रेत सदन् चा हि चिन्तिये सजासारे-मविमात्तिहन सुहि।॥३॥ नृत्यामु त्वा नृत्यम् गौरि-लक्ष्मीभृत्रि् म् वीर्य-चेता सवािः। सं सहसे पुरुस्यो बिन्दी नमो विष्णु प्रदिव एकं देशं॥४॥ पूर्वीरस्य निनिष्ठे मल्यें पुरु चबुर्ति पृथिवी विभंदति। इत्यं द्वारम् चोरविस्तारो प्रुढि रक्षति जीयो बनानि।॥५॥ १५॥ तुष्ये ब्राह्मणि गिरर इत्यु तुष्ये सणा देशे हरि हरि जुलसक। वैष्णवित्वसो नृत्याश्च सुः कतो जानुभुवो वसयो था॥६॥ इत्यं महल धुह पार्वि सोमं यथा घायते चापिन्यः सुतस्यं। तत्र प्रवेशीत तव भूरे शर्मे-ब्याविसंगति कुवायः सुहस्ता।॥७॥ स वानश्चान धुह पार्वि सोमं महल चापिन्यो-सर्वश्रीरं दातिवारा।। तेषा संख्या पिबतु वृष्णाद्य: सुतः सोमं बालसुखः स्ते सघने।॥८॥ हृद स्वनिभोजन सुयं राधानां पते पिब्या तुष्या गिब्येः।॥९॥ यस्यो नानु स्थायासामसुकृते नि यंतः सन्तः स ला ममः सोमं॥१०॥ म ते युधिष्ठिरु जु-हस्यो। प्रेमद भाषतां गिरं: म चापु भूरु राधसे॥१२॥ ॥१६॥

॥१२॥ ॥१२॥ विश्वामिषः। ऐंदु ॥१४॥ गायत्रि। ॥५.१५॥ पिशाचर। ॥५॥ बगति।

॥५॥ धनार्वतं कर्मिनिहंपुर्वज्जतुकिश्चरं। इत्यं प्रात् जैवस्त न:।॥१॥ पुरोङ्कारेऽपचूः जुष्पेद्रा गुरस्त:।।तुभ्यं हृषियानि सिस्रेत॥२॥ पुरोङ्कारेऽ च नी: घर्या जीवयांसे गिब्यं न:। वृ- धुरिति गोष्ठं।॥३॥ पुरोङ्कारेऽ सन्युत ातंसावे जुगस्त न:।। इत्यं क्षुरुहि ते बृहुन।॥४॥ मार्यातिनिस्य सर्वनिस्य धाना:।

248
सार्थ्य सङ्कर ब्रह्मचर्य जरिया पानस्ते अनेहसः। लुभं इद्देऽ दुःखस्वतिः विविक्षत: सदृढः सा हि पिंग्रेः सत्यसां सत्य भविष्यति सहनेन लुभाः ॥

मूर्तिः उः नानातं मिति गृहीतः उक्तेः। चाबिः प्र वीरं च चेत तस्रेष्ठे स रसहसे पुरुस्माय: जिहीते नरः। चाबिः प्र वीरं पुरुषः। पूर्वीः। पुरुषः निः। असिधं: महेशुपुरुषः वस्तुनिः पृथिवी विभाति इंद्रायं स्वार्थ: श्रद्धा रथिः उत्सार्यः रथिः रथिः जीर्यः वर्णानि।

तुष्यं चक्षुषाः निर्माणं गिरिः। स्त्रयं तुष्यं स्त्रय: दुर्गिरिः हरिः। गुरस्तं वृद्धिः चापिः। स्वर्गं स्तुतंस्त्रयं सः वसि। जरितृतः यथा: वसि: प्रसन्नांति तव स्त्रयं भूत्वा शर्मेन च विविक्षाति कर्मं सुभो यज्ञा:।

सः वाचवान: इह पाणी वाक्यं रसायते। चापिः: स्वर्गं तव प्रसन्नांति तव भूत्वा शर्मेन च विविक्षाति कर्मं सुभो यज्ञा:।

चर्मण: इह पाणी: स्वर्गं तुलोभिः। चापिः। इह सत्यस्त्रयं: तव सन्निधिः: सुभो यज्ञा:। इह अनु रोषाः सुर्यं राधानाः पते पिंग्रेः तु चाबिः गिरिः।

चतुरा:। यते अनु स्त्रयं चासंतं सुभो तु चाबिः। इह अनु स्त्रयं सः। कुमा:। इह अनु स्त्रयं सः। कुमा:।

धान्याः। वैतः कर्मिइयः चापुप्पचै वैतं ज्वक्षणं इदं प्रातः जुभेन। पुरोक्ष्याः प्रचक्ष्यं जुभेन इदं च गुरुस्तवः। च तुष्यं हत:। असिधं: सिस्ते।

पुरोक्ष्याः च न: यस्तं: जोशायसे गिरिः। च न: वधुशुस्त्रयं। योविष्ठं।

पुरोक्ष्याः सन्य: चुटः प्रातः। सावे जुभेन। इदं जनः: इह ते बृहु:।

माध्यिकिन्यं सर्वनाथं धान्याः।

248
पुरोक्षा शिवाशंक्रां कुष्ठेभ चाः। प्र यत्रस्तोता ज्ञाता तूर्यर्थं यो वृषभ-यमाणेऽर्ग्युष्मं दशं गिरिरिश्तृ। ॥२४॥ तृतीये धानाः सर्वे पुरुषवर्ण पुरुष-क्षाशमांतुर्स मामहस्व नः। सूर्यमंत्रे बाजावते ला कवे प्रयंसवत उपं शिशुमें धीतिभिः ॥६॥ पूवखले ते चक्रूमा कांस्ये हरिवते हर्षयथ्याय धाना। श्रीपुरप्रसिद्ध सर्गांशो मरहिणि सोम विन्च वृक्षहा भूर विनाक ॥७॥ प्रति धाना भरत तूर्यसयी पुरोक्ष्यासी वीरसः माय नृणा। दिवेदिवे सहस्तीरिदु तुर्यं वर्धु न्द्रा ला सोमपेयाय धृणी। ॥८॥ ॥४॥ ॥

॥५३॥ ॥ इंद्रप्रसेवता चुइता रंचेन वासीरिष्ट श्र वंहरि सु-वीरा। । चेितं हृष्यांशेनुषु देवा वर्षेन् गीरिरिश्तु यदिता ॥१॥ तिहा मु श्र धधुव्यनम परा गाः सोमस्य न ला सुपुरुतेम यन्त्य। विन्तुने युष्म सिचरा प्रभे म इंद्र स्वामिदिवया गिरा श्र-चीरः ॥२॥ शंस्तावासयं प्रति भे ग्रुणीहीद्राय वाहः कृशवाश जूह। ॥३॥ जायेदस्तो धधुव्यनम योनिपदित्वा यन्त्या हर्षयो व्रहस्तु। युद्धा कृशा च सुनवाम सोमस्य प्रत्येकदु हृती धनवन्तनं। ॥४॥ परा याहि मधव्या च चाह्यीद्र भातुभायाते ते एवः। यष्टा रमस्य चुइतो निधारे विन्मोचने चाजिनो रासस्य ॥५॥ ॥४॥ श्रीपः सोमस्यनिर्प्रचु च याहि कल्याणीजया सूर्यं गृही ने। ॥ यष्टा रमस्य चुइतो निधारे विन्मोचने चाजिनो दत्तक्षेतात ॥६॥ इमे भेजा चंगिनेन विन्दुपा दिक्ष्युचासो भरुस्य वीरः। विष्णू सिन्धाय ददतो सम्पति सहसस्त्रे प्र तिरंत चायुः ॥७॥ ॥५४॥ ॥

249
पुरोहितार्य इन्द्र कृष्ण इह चाहे प्र यत स्पृशता जरिता नूतरिताय वः वृक्षकामांशः उपे गीतिम् हृद्देष्टि ॥ ५७ ॥ तृतीयेऽधाना: सबने पुरुषस्तुत पुरोहितार्य श्रावः हरम ममस्ते न: चूर्णभास्ते वार्षकस्तं ला कवे प्रयथस्तं: उपे विष्णुम स्त्रास्ति: भते: ॥ ६॥ पूर्णादि वये ते चकुख्म कलं न चे हरिकालिज्ज्ञ्याधाना: अपूर्ण कृष्ण सागरः महाकि: सोर्वः पिपवृक्षवहा भूर्वविद्वाना।।।।।।। प्रतिधाना: भरत तृत्येऽधाना न्यास दिवसे पिंड्रिवे सहस्रे: इत्र इत्य वर्षी ला सोमेत्यां थृष्णोऽ ॥ ५ ॥ ९८ ॥

|| पार्वती वृहता रचिन वामी: इन्द्रः शा वहत्सुकीनः वीत्स हृद्वानिः स्वरोधेन देवता वर्धेः गीतिः हृद्देष्टि ॥ १।। तिर्थं सु कृष्णवस्तु मा पराण गा: सोर्वस्नुवा ना: सुरसुंतस्य यस्नाः पितु: न पुनः सिरोच श्रावेते इन्द्र स्वादिक्याः गिरिः शुचीः च: ॥ २।। जसोमूर्त्याः प्रतिति में गृहीतः इन्द्राय वाहः कृष्णवाय जुरेः चा इत्यािः यापेसास्य सीताय अर्थः च: भृत्य कर्ष इन्द्राय शृङ्गः ॥ ३।। जया इति अस्ति भक्ति च । कर्षे ते योनि: तत्र इत्य ला युक्ता: हरेयः: वहलु यदा कुष्टा च सुनवाम श्रोत्य: चायः: धनवाति अर्थः ॥ ४।। पराण याहिः सुरस्तु मा चयाहिः इन्द्राय: उभ्यते ते अर्थे य-

रूपस्य वृहत्: नित्याधाने विव मोचने वाजिन: रासेमस्यः ॥ ८।। ॥ धर्मायोजा: चागिरस: विनाहप: दिवः पुषास: सादुरस्य वीरा: विक्रमिज्ज्ञाय द्वे: स्थानः सहस्ससा: सङ्गे प्रतिन्द्यः चाय: ॥ ८।। ॥ २४९ ॥
हर्षम् सम्बन्धम् वोभवीति माया: कृप्यानसःस्नानं परि स्वान । नि-

gैहिः परि महात्मोगाः स्वर्यसृजनास्तुपा च चावान ॥ ८॥ महाः

स्वर्यसृजनास्तुपा देवज्ञौत्रोऽस्मातिनयस्तुमपूं नृचस्याऽः । विष्णुमिष-

नो यद्व्यस्मातादमपिशायात कृष्णेमिनिर्देहि ॥ ७॥ हस्ता इति

कृष्णसः स्वोभिर्विभिस्ते गोविर्विस्ते हृदयं च सचा । देवेभिस्ते-

प्रा काश्यो नृचकेसो वि पिशिष्टं कुशिष्या: सौन्यम् मधुः ॥ १०॥

उप मेते सुतुरका रेगिनेकशेत्यंविधम् राथे प्र सूचता सुदासः । राजां

वृषो सैवनाशापागापुरोगणं जगाते च रा पुस्तिष्या: ॥ ९॥ य

इति रेदतं उने स्रह्मित्रमुदित ॥ विष्णुमिष्टस्वस्तिनि रेणिति धोरे

भारां जने ॥ १२॥ विष्णुमिष्टस्य श्रास्ति धोरे धांग्य निषिद्धों । धोरे

रेणितं सुरार्धं: ॥ १३॥ किं ते कृष्णं कृष्णं कृष्णं गाओ नाशिष्य

हुने न तपस्तिः यथा । रा नो भर प्रमक्षंधक्षे रेते नेचारायणं

मंचविलिच्या नः ॥ १४॥ ससेपैररामि वार्णमाना बृह्निमिष्ठ म

जमदग्राम्यात् । रा सूर्याय दुर्प्रति तंतान चकोऽर्भेष्यमृ

तंजयुर्य ॥ १५॥ १६॥ ससेपैररामिरूपेन्नयोऽधि चक्षः पार्च

जन्यासु कृष्णिन्य । सा पृथ्या: ॥ नव्यायुद्धाणां यां भ भल

प्रिजनमादप्रयो दू: ॥ १६॥ पिश्वानी गायीं भवतां शिक्षुर्वाको

मेघा वि सेवी मा युगं वि शापि । इत्यें पात्र्ये ददादी शरीरं

तोरिच्छनेमेव ऋभी ने सचस्म ॥ १७॥ बर्धे वेहि न उत्तुर । नो

बन्धिन्द्रानकुलशुः । बर्धे तेकाय तन्याय जीकसे लं हि

बंडुदा ऋभी ॥१८॥ ऋभी स्यायस्व सदिर्न्त स्वास्त्रों वेहि

स्यंदे सिंहपायां । चक्षु सीठो वीक्षति शीक्षकस्व मा

यामांससारावबर्ध जीहियो नः ॥ १९॥ चक्षुसानन्दस्यात्मो

च हा मा च रेतिष्ट । स्नाया गृहेन्य शास्तः शा बिश्रो-
चनात् ॥ २१॥ इत्यतिधिभूतानि भाद्र यांहें चार्द्रातूहुलाभिति
भिमवज्जुमर जिन्य। ये न केवलर्यां सश्दीपि यमु हिस्ति-
सत्मु प्रकोणा जहाताः ॥ २२॥ परमां चित्ति तपस्यि चित्तवल्ल चित्ति
वृत्तिः। उक्ता चित्तीदुः स्वर्गीय प्रयंत्का पेनमस्यात्ति ॥ २३॥ न
सार्वश्रेष्ठो चित्तिः जनानो लोकं नवंति पुषु मन्यतामाः।
नाभानिः वाजिनाः हास्यति न गदोधा पुरो चार्धायण्यान्ति
॥ २४॥ हुम ईद्र भगत युज्ञ चंपपिर्वि चिनितवि प्रविचि
हिन्दुयाय्यामरणं न लितं यावायां पारिः याय्यायारी ॥ २५॥

पृ. १-२२ प्रभापार्थ्यांत्वानिः सार्थो द। विचि देवाः। विद्वें

पृ. २५॥ हुम महे विद्वेत्ताय भूवं श्यान्य ईवायां प्र जंकय।
शूलोत्तु नी देवमेधिकपः। भूरिव्याध्यायिर्भोजसः। ॥ १॥ महि
हुम महे दिवे अचार पृथिवी कामो न इः सर्वतं प्रजानन।
येपि तोमेण विद्वेदेण दैवां संपत्यां सार्थो तत्त्वाम्यः। ॥ २॥
युवों चिनितवि रेतसी सत्तमतु महे पुषु याः। सुविदाय य प्रभुते। हुम
दिवे नामो श्रेये पृथिवी आदिपि संपत्यायमि प्रवेण्यात्ति गामि राहे।
जनाते हि वी पृथिवी आदिपि चुतावारी रेतसी सत्तायाः।
भर्त्रिहसं सम्भि। भूरीसीत वर्षदीर्घं पृथिवी वेदान्ताः। ॥ ३॥
को गंधा वेदा ज दृह य वोच्छहेऽतो अचार प्रथात त नमेय।
इदाय एयममुलाम सदीसि परेः या गुनेः ग्रहेऽते। ॥ ५॥
कु-चिनितविः चाभि देवमेध्या चृतस्य योना विद्वेदें मर्त्यी।
नानां चक्राते सदर्न चताः चे समानेन कलत्ता सायने। ॥ ६॥
समाना विद्वेदें विद्वेदाः पद्ये हुमे पदे तान्तुज्जागुः चे।
उत यसाय सुवाती भर्त्रिहसं चाद्रु ब्राह्मणे मिरुनाचै। ॥ ७॥
विचि देवानिः से विनित्तो महो देवानिः वेदानिः न बाणे। एवंहुसं पंद्रे बिम्मे

251
चनात्॥२९॥२२॥ इद्य ऋतिः भिनः बहुताभिनः। नः स्वयं यात्र चेता-भिनः। मद्यन नूर मूर्तिज्ञन यः। नुः विषयं च अध्यायं। सः पृथिवी यं ज्ञिशा। तं ज्ञ तः ज्ञातं जाहातु॥२९॥ परमुः भित्र वित्तातिः शिर्वुलष्ट्र चित्तविः। वृद्धातिः उलख चित्रं। इद्ये चर्चवती प्रव श्यां त्या पनेन चर्चायति॥२२॥ न सा-यंकस्य चित्तिः जना। लोके नर्यति पशु मन्यमानः। न वरा-जिनं वाजिना हारस्यति न। गरुः भयः। शरायं। नर्यति॥२३॥ इसे। इद्ये मनस्तथे पुष्चं। चापुर्वित्तातिः न। अस्पिरं हिन्यते च चर्च। सारस्यः। न निन्य ज्ञांसा वाजं परी नयति। श्राजी॥२४॥२३॥२॥

॥२॥ इसम महे विद्यायं नूर्ष सारत् कृत्वः। इद्यायं प्रज्ञाम्। ज्ञु-शोतुः। द्रोपदेभिः। अनुमेकः। भूवणोऽऽुः। भृपिः। दिपेः। अर्जुः॥१॥ महं महे तिसे चर्चे पृथिवीः कामः। मे पृथिवी चर्चित प्रज्ञातान यथोः। हृस्तोऽऽुः विद्यायं देवा। सुप्रोऽऽुः। माज्ञाति सचा चापोः॥२॥ गुडः। चृत्ते सदस्तः। सत्य ाल महे सुन। सुविन्तान प्रभूः। इद्ये दिपोऽनः। कर्षे पृथिवीः सुप्रोऽऽुः प्रयत्ति सामे यामिने रने।॥३॥ उतोऽऽुः। हि वा पूर्वः। चार्चित सुप्रोऽऽुः वेदीः। बुद्धवरीः। रोहसीः सवायः। नरे। चित्त वां सरस्ये। पूर्वसाती। वर्षात्तिः। पृथिवी। चार्चितदाना॥॥४॥ कः। चापोऽऽुः चूः। इह प्रोऽचते देवान। अन्ध पश्यां का सं तत्ते दृश्ये एवां। अवमा सं-दिशि। परेषु या गृहंशुं गहतेषु॥॥५॥२॥ कावः। नू। चापः। चापी सी। नू। चापः। चृत्स्ये। गोऽऽुः। विश्वृतः। मद्दतीः। नाना। चापः। सदेने। या। के। स्माऽऽुः नू। स्मौऽऽुः। संस्विदाते।॥॥६॥ समान्या विश वृत्ते। दूरः। चृते। धृतः। पदे। तस्मात्। जागुः। कें उत स्वसारा। नू। चापः। नाथें। चापः। मित्रनानिनाम।॥॥विप्रः। इत्ये। जानिन। सं। विविधः। महे। देवान। चार्चिती। नयस्येते। एजात्त्वेण पापेते। विष्ये।
मेवं चर्यात्मके विद्युति वि जाति ॥८॥ सन्न पुराणामात्मेयम्वा
राण्यांः पितुजैतित्रुग्मितं तवं ॥ देवासिं यथं पनितार्य
पंचसिती पुष्पि शुद्धिस्तवसंयं ॥७॥ दर्म श्रीमण रोदसी प्र भवनी-
मुदूर्दूरः सृजावचारिज्ञानः ॥ सिंचः सवाजो वर्षो युवान
झादियासः कवयं प्रमाणातः ॥९॥ हिंदुपापिषः सावित मुनिजहिरिः दिवो विद्धे पत्यमानः ॥ देवेयुं च सवितः
शिवमयोगराजस्वयममा सुंद्र सवेताति ॥ ९९॥ सुकूलपापिषः
स्ववीं मृतावं देवस्वदावं सतान्तो नो धातः ॥ पूर्वसंहतं भभ-
भो मायाधवमूर्च्छयमानाः अच्छृतमंत्र ॥१०॥ विद्युत्राय सत्त
झुटियांतो दिवो मयं मृतजाताय चायासः ॥ सरस्वती भू-
काव्ययज्ञीयासो धातां रूपं सहवींरं तुरासः ॥११॥ विष्णु श्री-
मांसः पुरुससमग्रं भर्गोपिय अरियो यामानि गमन ॥ उस-
जामः कुक्कुहो यथं पूर्वों मर्यति युवत्यो जनिन्ती: ॥१४॥ इं-
द्रो विरङ्खिये पत्यमान जमे चा पंग्री रोदसी महिला ॥ पूर्व-
द्रों वृक्षहा धूर्षुवेगं: संगुःता न चा भंगू भूरी पुष्यः ॥१५॥२६॥
नासंवगा मे पितां रमणुपुर्णां सजात्मसिमिनोशां नामः
युवं हि ल्यो रंवल्लो नो रुवीः दर्षं रश्चेष्ये चखविदंद्वाः
॥१६॥ महसानं कवयासाः नाम यस्म देवा वर्ण विभाष इत्ये ॥
सर्व भूरुक्त: पूर्वैत प्रतीभेतं पिरवियप्रायः चिन्तं सातं तत्कथा मः
॥१७॥ चार्यनणा गंधार्यविज्ञा सर्वत्र विशयं चताति
निन् ॥ युवोत्तो नो भणपायानि गंगोः प्रजावानवं पुरावासं अंसु
गातुः ॥१८॥ देवार्याः दुः सुर्ध प्रसूतोऽभंगाँही चोचुत सु-
वेताताः ॥ गृहान्योः न: पृष्ठवी श्रीवत्ता: सूर्यैं नस्यििविशेषजो-
तरिः ॥१९॥ गृहान्योः नो वृषणः पर्वेतासो ध्रुवक्षेमासं इतः

caption: Digitized by Google
एक्षे चरणत पुत्रि विषुवां वि जातं। सनं पुराणं चार्धे एमि शारात महः पितुः जनितः जामि तत न् देवाः सयं पनिनार्यं।
एकोऽपि पाथिविसुंजते तक्षुः जातं। इम दृश्यं रोहिताः प्रक्ष्यं
चीमि चूद्दरम् भूमिवर्ण चारिषु जिहि। सुचि संसिरं धर्मं वर्धानं।
शुरुं आदिलाः सयं पुराणाम्। हिरण्यं पण्यं।
सुविकास सुहु जिहि। चि स्व दिव। वित्स्ये पत्यम् देवेवेशु सत्यवे
तः सोर्व गठेऽचे ज्ञात भस्मवत् भस्मवत्स्य तात्त्वः।
भवं मातरं जनक्षेपायाः। जार्यः जातः।
विषुवाः रस्यं। सुहः चूर्णिं चन्तं। दिव। सयं। सयं जाताः।
यायाः सरस्वती भूमिवर्ण धारियाः। धातुं रुपं सहस्वीं तुरस्याः।
विषुवाः सोर्वाः। पुराणं चार्धे एमि। अर्थविरोधाय कारिष्यं।
संयम्य मनं उह्ह्सुः। कुष्ठं। वस्त्रं पूर्वी। नस्मर्दित्वं युवात्वं जनिनी।
च्छी। इर्दग। विरं विरं विरं गणिती। महिक्षितवम् पुराणं।
वृहदस्था धृष्टिः सेन। संशोभ्यं न। शा भूमि। पूर्व च।
विरं नासंव्या में पिताः। ब्युधपुराणं जार्यं अधीनों। चार्धे
नामं युवं हिः। रथदीन। रथीयां दृष्टि विरं च। चर्ची। चार्धाः।
महत्त्वतं। वः। चार्धे नामं यति हु देवा। अर्थविशेषैः। इर्दग्
सशा चूर्णेः। पुराणं तृस्तं प्रियेिं। हस्यं धिष्ठेऽसातं तत्तत् न।
चार्धे। आदित्त्यः। युद्धिवर्णः। चार्धान्ति वर्णवस्य धताः।
भूतत्वं च। आपपवान्ति गोविः। प्रजास्वां न। प्रमुखम् चार्धे।
गातुः। देवाणा। तृतुः। धृष्टं। चार्धान्तत् बोचतु सुस्वी
सहात्ता भूतशोते। पृथ्वी। चै। उत्त तारे। सूर्ये। दक्षे। उऽ च्छं
तरिन्स। झुकवत। न। वृष्णम्। परेतास। धृष्टं। चेमाः। इर्दगः।
सा०३. सा०३. वा०२५। ॥ २५३ ॥ [सा०३. सा०५. सू० ५५।
मदनः। अदिनेऽन्म अतिदति: नृषोत्तु यज्ञात्तु नो महतः: शरि: भर्त्रुः
॥२०॥ सदा सुमन्तिः पिंतुमन्त्रम अस्तु पंचा मध्या देवा चार्ग्बधी: सं पिं-
पृृक्त। अन्येऽन्म वा शत्रुः न मृण्या उद्यायो चार्ग्बधां सदनं पुरुस्त:।
॥२१॥ स्वदेश हुष्या समीवऽ दितीयस्य सूर्यः मिमीहिः चर्यान-
सिः। विष्णुऽत्र पूत्सु ताणेभि: शृणुनहा विष्णुऽन्म सुमनां दीर्धिने
न:॥ ॥ २२॥ ॥ २७॥

॥५५॥ उपसः। पूवा: अथ यज्ञुपगहिं जने श्राद्ये पदे
गोः। वता देवानामुरु मु प्रभुशन्तवद्वानामसुगृहमैः॥ ॥
सो शु धो: अध्यय जुहुंत देवमा पूवा: अथे चित्ते: पदा:।
पुराणोऽयोऽसदनोऽन्नमंहेवानामसुगृहमैः॥ ॥ वि: ते
पुरुषः पंत्यति कामाः शम्यक्षः दीघे पूवाौः॥ सम्भवे चा
च्यावृत्तमित्रम दह्येवानामसुगृहमैः॥ ॥ समानो राजा
चित्त्वः। पुरुषः श्रये श्रयामु प्रयुंतो बनानुः। श्रया वकः
अर्धित क्षेति माता महेवानामसुगृहमैः॥ ॥ आदित्यः
चार्ग्ब्यः चर्यास्तराय अनूर्ध्वस्त्रो जातासु तरस्यिष्ट्यः।। अन्तर्भिं
सये आर्यावती महेवानामसुगृहमैः॥ ॥ ॥ ॥ ॥

gृमुः पुरुसः च नु हिमानाथवपुष्य्यादिति वात एकः। सितस्य ता
वहंस्या वहानिः महेवानामसुगृहमैः॥ ॥ हिमाना होतां
पित्ये। श्रयावती महावानामसुगृहमैः॥ ॥ ॥ सूर्याय सूर्याय
सूर्याय सूर्याय। प्रा अयानिः रायुवाचो भर्ते महेवानामसुगृहमैः॥ ॥
नि च बैवैति

253
मर्दतः श्राद्धितः नः चालितः नृगोत्ते यवक्तु नः मृत्तः शमेः भूतः
सदा सुरोगः पितुः मान अस्मातः पंशाः मयावः श्रोधि श्रोधि से
पिपृृक्ष भर्गः मे ज्ञाये सुखेन मृत्युः वत रायः ज्ञाया सदनं युहे
स्वर्गः || २१ यस्वदश हुस्या संध्रयः दिदीयहि अस्सादवः संमीहितः
चर्चति विष्णुन चये प्रृतसु सुतान जेवि श्रुतं चहाँ विष्णु सु
समना दीदीयहि नः || २२ || २७ ||

उष्णसः पूर्वोः चर्धयत विधुषुः महत विजुः श्राद्धाः पदे
गोः वतादेवाः उपे नु प्रभूत्वन महत देवाः अस्मात चये एवः
सो सुनः चर्ध जुहुः देवा शा पूर्वो चर्धे पिताः पुत्रे शा पु-
रायः सच्छन्नोः केताः अनं महत देवाः अस्मात चये एवः
चि मे पुरुषेषाः पत्रयिकाः कान्तः शर्मिः श्राद्धाः दीक्षे पूर्वोः चर्धी
संस्रयं इत वेदेम महत देवाः अस्मात चये एवः || ३१ यस्मानः राजाः
विष्णुः पुरुषेषाः चये श्रवासु प्रसुः क्षुन्तः चन्ता श्रुतं चप्पः भर्ति
क्षेति माता महत देवाः अस्मात चये एवः || ८ || चार्धशिष्ठ पू-
रायः अष्ट्राः अनूल्ळत शुभ्याः जाताः सुहः तहन्तीसु अनं अनंतः चशः
सुवे चापररता शीता श्रुताः श्राद्धाः श्रुताः चापररता श्रुताः
महत देवाः अस्मात चये एवः || ५१ || ६८ || श्रुते नु विष्णु
परस्तांतः अष्ट्र नु विष्णुमाता अस्ंब्धनः चारिति वातः एवः निष्ट्रां
ता वहुर्वासु गर्तानि महत देवाः अस्मात चये एवः || ६६ ||
विष्णुमाता वीरः विद्येशु संध्रयः चन्ता चर्धाः चर्धाः वे बुधः प्र स्माचयां
प्रसयाः साचयाः भर्ति महत देवाः अस्मात चये एवः || ९ || नुः प्रस्याः
इव चर्धाः चन्ता चर्धाः प्रतीचीम् दुहे वे चास्या निवेदिता चन्ता
चारिति निः सिर्योः गोः महत देवाः अस्मात चये एवः || ८ || ने वेदेवति
च न: पृथिवी विश्वायं उप छैत हितमित्रो न राजां। पुर: सदां श्रमिको न चीरा महेश्वरानां मुक्तसेने। २१। निर्भी धर्मात्म्य स्त्रोतीद्रातापो रथम् ते इत्र पृथिवी विभारति। सबां यथे वामभाज: स्याम महेश्वरानां मुक्तसेने। २२। ३१। ३। ।

१५६॥ १४-५ प्रवापरिवर्तार्थार्थो वायो वा। विचि देवा: विषुपुर।

१५६॥ न ता सम्मति मायिनो न धीरा वता देवार्थी प्रमाणम धुतार्थं। न रोदसी शतुहां वेदान्तीने परवीता तस्मान मनो मवासं:। ११। षड्याँ एको अपराधविभूतं वाविद्यसूप गाव्य आँगु:। तिको महीतुरापास्युद्य गुहा दे निगंते दुर्योजन्तै:। २२। विपाज्यसी वृंकनो विवहुप्य उत्त चुथा पुंरं मुदावान:। चर्चिकं: पंवते माहिनात्मक रत्नोथा वृंकन शब्दिती:। ३। अभिज्ञ्यां अधूं अपरीर्वितवायाणार्धो चाहु नाम। आपिष्किलसा चारसं देवी: पृष्णविधी: परिश्रीमवृजन। ४।। चो चुथस्यां सिंधविभिन्न वर्णनामुत चिनाता विलेवऽु स्याद। चूतावर्तीं विकालेच्यालिच्या आचार्यार दिव्यो विद्येन स्वयमाना:। ५॥ चिता दिवं संविद्यवायालिच्या विद्येन्द्रतः या सुन्त चिरो अहाँ:। चिनांतु राय या सुन्त वसु-ननि भर्ग चाराधिर्षतो सातेय था:। ६॥ चिता दिवं संविद्या स्त्रोतीद्रातापो जीवित रजानाम रिष्कवान भुपास्य। आपिष्किलस्य रोदसी चिदुवी रत्ने विभित्त सचित्व: स्वयम। ७॥ चिनांतु द्रू-धर्मां रोचनानि चन्द्रो रज्ज्वसूप्स्य विठाः। चुतावर्तान इति-रा दृष्ट्वांसंखिरा दिव्यो चिद्वेष सत्तु देवा:। ८॥ ७॥

१५७॥ ४-५ चिनाताच:। चिनि देवा:। विषुपुर।

१५७॥ प्र में चिन्तित्वाः अश्रविद्वनीषाः चेनुः चरति प्रभुता-
वर्णनम् ज्ञातवर्णितो वृत्तां च वृत्तिः। उपयोगशास्त्रिक संस्कृतम् न राजां पुरुषस्वरूपम्।

चन्द्रां पृथ्वीरूपम्। उपयोग त्वतां वृत्तिः। देवानां पृथ्वीः। स्वरूपम्।

राजां पुरुषस्वरूपम्। उपयोग त्वतां वृत्तिः। देवानां पृथ्वीः। स्वरूपम्।

राजां पुरुषस्वरूपम्। उपयोग त्वतां वृत्तिः। देवानां पृथ्वीः। स्वरूपम्।
मगोप्या। सुधिशासा दुःखे भूरि धारिण्यः पञ्चिनारोऽथस्या। ॥२१॥ इत्यः सु पूरा वृथ्या सुह्या दिवो न प्रीतः। श्रवण्
दुःखे । विष्णु यदव्या राज्यात देवः प्र चोरः वसवः सुखमंश्याः। ॥२॥
या गामः जूतास्य इखाति श्रुत्युऽति नमस्यां तात्र गाम्यसिन। चंद्रां पुर्णे भेदावृत्ते वावशाना कुर्वंतः विवर्त्यूवृत्यिः। ॥३॥
चंद्रां विवर्तका रोदस्य सुङ्का कायः कुज्यो गुज्यो संन्ये
मनीषा। इत्या उन्ते मन्वे० भूरिवारा जसः भर्ताति दशेषः यज्ञा। ॥४॥
या ते जिःका मधुमती सुनेभा चोः देवेष्वित उठोः।
तश्च विष्णू चर्मसे यज्ञानां साधय पायाः का मधुनिः। ॥५॥
याते चर्मे प्रवेतेऽथ धारासंचाती पीमयेवचिता। तामसख्यः
प्रथतिं जातवेदी वसो रास्त्य सुमाति विश्यज्ञाना। ॥६॥ ॥२॥

॥५॥ देनुः प्रत्यासः कामव दुहानात: पुर्णशरति दल्किशाकणा:
या:। ज्ञा धौतनी वंहति भुःग्रामोऽऽवसायविं। सहोऽम चारिना-
वजिग:॥१॥ सुगुणाहंति प्रतिवामूनोऽऽऽ्या भर्ताति पितरेव
मेधा:। जेर्यानः सविष्ठम पूर्यवेनीर्षा गुहोरवस्तुधुमा वातम-
वेदाक्॥२॥ सुयुग्मकेर्ष: सुवृता रेखेन दशापिं भृगुरां छो-
क्काण्डे:। जिकं वा प्रवर्तति गामिशाहुविग्रास्तो चढिनां
पुराजाः। ॥३॥ ज्ञा मंत्रामासा गांतं कविते०विषे जनासो
चढिनां हयं। इत्यासा हि वा गोचराजीका मधुनि प्र भि-
तासो न दुसुऍ चर्मे ॥४॥ तिरु पुरुः चिदिश्या राजस्याचा
गूऽ सां मधवाना जनेन्द्रु । इह यांत्स पुष्पभिर्भिर्भाविदेशां
विषे वा निध्यो मधुना। ॥५॥ ॥५॥ पुराखनखोः सङ्क्य शिवें वा
चक्रश्रेष्ठोऽक्षयः पृष्ठे चरित माखिण्यां चांगः पुष्पः चरित दर्शिलं या। चाहीतर्विंद्र भविष्यते भुव्ययमाम उपस्त: स्तोत्र: अर्थात्तिनी अतीतः। सूर्य सुकुमार्यं वर्धति प्रति वां चूते भर्तीः भविष्यते पितारा। इव एव ज्ञातिः विवास्य पर्यंते च व चक्रां। चाहुं वर्षणां चाहें चाहें स्वतः चाहुं वर्षणां च चाहुं वर्षणां चाहें चाहुं वर्षणां च चाहुं वर्षणां चाहें चाहें।
मृत्युविहारी द्रविंद्र जुग्नाथार्थ । पुनः कृष्णाम: सुखा शिवानि
मष्टिं मदेस सह नू समानाः ॥६॥ श्रीहिंहा वायुनां गुरुं
सुदर्शन नियुक्तिं सहस्रसा सुवानां । नासया तिरोभाजं
जुग्नाथा सीरमं विपत्तमिश्रं सुदानू। ॥७॥ श्रीहिंहा परि
वामिः पुरुषोत्तमीयणितामानना श्रेष्ठा: । रघुः ह वासु
तुजा चार्दिउः परि द्वांपापश्विं याति सदा: ॥८॥ श्रीहिंहा
भवुपुष्यमो गुवाकुः सोमलं पालमा गंगं दुरोजः । रघुः ह वां
भृंगि चर्ये: कर्तिकासुतार्थी निष्कृतांगमिः ॥९॥

विचारितः ॥ विचः ॥ १-५ विचारः ॥ चौधरः ॥ ६-७ गायके ॥

मिश्रो जनन्यायात्यतः दुर्भाषे दण्डार पृष्ठी
बीमृत्यु मां । विचः कृष्णार्घे भुजितानि हब्धं पृष्ठी
वंज्ञाति ॥१॥ प्र स विच सत्ता अस्थू प्रयर्थ्यायस्त सार्दिया
शिल्पित वटेनें । न हंसये न जीयते लोीते नैनम्वंहो अश्रोव्य
- तितो न दूरात ॥२॥ चणृमीवास इठठाया मद्दतो मितियाँगी
वरिमचा पृष्ठित्या: । आदित्यस्य वदुगुपधिमयंतो वर्य मिचस्य
सुमेधौ स्वामः ॥३॥ चर्ये मिचे नमस्ये: सुरेश्वरो राज्या सूर्यो
ञ्जनिति वेधा: । तस्य वर्य सुमेदी यज्ञस्वायापि भृदो चीमनस्वे
स्वामः ॥४॥ महं आदित्यो नरम्यो परम्यो यात्र्यजनो गृहते
सुजेवः। ॥५॥ महं एकत्यायात्मायु जुड्यस्यो मिचाय तहिरा जुड्यहात
॥५॥ मिचस्य चर्यानाथीभुजीविङ्को देवस्य सानसी । दुर्भाषे चिचि
चवित्य एव ॥६॥ चर्ये मिश्रो यह महिना दिर्ये मिश्रो बत्तुर्य सम्प्रया: ।
ज्ञेन सर्वोभि: पृष्ठीवी ॥७॥ मिश्राय पंचे येश्वी जनां जानी
कृष्णे श्रीविष्णुसे । स देवालविश्वान्वितां बनसी ॥८॥ मिश्रो देवेप्रायुः
जानाय वृक्षविही: । इसे द्वैतंतो चक्रं ॥५॥ ॥६॥
युवी: नारा द्रविषं जुगार्ना पुनः कृष्णान: सख्या शिवानि मनः सदेः सह नु समानः ॥ ६॥ खर्चिना वायुना गुर्व मुस्तुक्षा नियुक्तसभिः चसोजर्वसा सुवाना नात्याया तिर: सँख्यां जुगारिणा सीम पिष्टता खर्चिणा सुदानुः ॥ ७॥ खर्चिना परि वल इवः पुरुषोऽर्थ: इयु: गी: सभिः यत्माना: इर्ण: ह वां चन्देश्वाजः अद्रि- सजुत: परिधाणाविप्रियी याति सदा ॥ ८॥ खर्चिना मधुसुदससंतमः युवाकुः नाम: क्षां च चागारात्तुरोश्च रथः ह चां भूरि वर्षः वार्तक तुतासंथि वातः निः सूते खार्गमिनिः ॥ ९॥ ॥

॥५॥ मिस्त्र: जनान यात्यतिर नुवाकः मिस्त्र: दाधार पुष्पिणी उत्त चां मिस्त्रः कृपी: चार्निः मिस्त्रः सृष्टिः सिंहाय हर्ष्य घुट- संवात जुहोत् ॥ १॥ प्रप: मिस्त्र मतः सन्तु प्रयोक्तनां यः ने क्षात्रिय शिष्क्ष्यं वतेन न हन्येन जीयोते वाश जयत: न एन्द्रां चां ह्योति चां तितत: न दूरात ॥ २॥ ख्रानीवास्तु: इठुया मद्यु: सितसंवेचः वर्तमान ए पुष्पिणया: चान्तिवस्य वर्तु उपसर्गयं वर्षमिस्त्र सुसस्तती स्याम ॥ ३॥ चार्य मिस्त्र: नन्देश्वर: सुसशेष: राजा सूर्याः चार्यनिः वेदाः तस्य वर्षमुक्ती विषयस्य चार्य भ्रते सीमान्ते स्याम ॥ ४॥ महान चातिवय: नमस्त: उपसायः वात्यतस्ता जन: गृहानु नमिदे च तस्य एवत वर्षसस्तमाय जुव्र सृष्टिः सिंहाय हर्षः ह्यो जुहोत् ॥ ५॥ मिस्त्रमात्र चर्यायिर्मृतः स्वर्ण देवस्य सातानसिर्सुि चिन्द्रश्रवः सतमं ॥ ६॥ चिन्नाय: महिनादिरिः मिस्त्र: ब्रह्मवर्षासः चार्यभ्रय: सग्निः पृष्पिणी ॥ ७॥ मिस्त्र: चर्यचर्य चेर्मि जना: चार्यिर्दिः ॥ ८॥ चार्यनाथे स्वर्ण विभाषानिधिः मिस्त्र: देवेषु चार्यायुष्य जनाय वृत्तिः वहिष्ने इवः ह्यति स्तब्धः ॥ ९॥ ॥
६०॥ १-३ विषयामितः १-४ भव्यः ५-६ भव्यः हर्षः ॥ वनती ॥

६६॥०॥ इहें चो मनसा चंधुरां नर जहिजों जगमुरभि ताति वेदसा । याभिमायवाभिः प्रतिजुतितिवेपसः सौधिन्वन्य जूठियं भगमान्नश ॥९॥ याभिः चरीरिभिष्मसः ज्ययंशत यत्यथा धिुया गामरिखीत चर्मेणः । चेन हरी मनसा निरतक्षत तेन देव्युक्त-मृणुः समानेष ॥१२॥ इद्यस्य स्थ्यमूः समानान्युक्तेऽपः । सौधिन्वन्याः अमृतान्तरोऽपि विषूत्वा श्रामीभिः

६६॥९॥ इद्यस्य याथ सर्थि सुते सर्थि च्याँ वशानं भवन्त तस्मां निरुपो च वृहस्या च ॥१४॥ इद्यं क्षुभुमिंधवाजवंकः स्मृक्षतां सूते स्तोमसा वृहस्या गामस्योः । धिषयेष्वेः मंघवन्द्रामुः गृहे सौ-धन्वनेभिः सह संस्कारा नृभिः ॥१५॥ इद्यं क्षुभुप्रामायंवाजान्यस्येऽनोसिन्तव्रवे त्रिभः पुरुषत । इमानि तुभ्यं त्वसंराष्या चेथ-मृणे वत देवान नमुनाय धर्मभिः ॥६॥ इद्यं क्षुभुमिंधवाजजिनास्यकिख स्थोंम जरितह्य याहि याहि याहि याहि याहि याहि याहि । यत कैलेन्न-रिधिखेरिकायवे सुहङ्गोधियो चुखुस्याय हृदमनि ॥७॥

६६॥ १-३ विषयामितः । चायः । चिहुः ॥

६६॥। उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोंम जुष्ठस्य ग्रृहस्यि मंगोनि । पुरुसायी देवि युवति । पूर्वपिरेण वत चरिसि विश्वारे ॥१२॥ उषों देशमंथ्या वि भांहि चंद्रवर्ण यूनताः देवरंती । चिणीम वहतु सुमहससो चर्धा हिंकमार्याः प्रुषुपानथाः वे ॥२॥

६६॥। उषः प्रतिची भव्यानानि विशेषाय त्यत्त्यमुर्मुर्त्य केतुः । सुमनस्य चरियचामाना चुक्षमिंव नष्ठया वंदृक्त च ॥३॥ चाव स्थूः

मेन चिन्तामण्ययं गायति तसंस्कर्त्य पाली । सवहेंजन्ती ॥

258


c\textsuperscript{3}  c\textsuperscript{4}  c\textsuperscript{6}  

[\textsuperscript{3}  c\textsuperscript{5}  c\textsuperscript{6}  

\[258\]
सुभागां सुदेशाः अर्तातिवः पंमण्डु च चूः पुष्पिष्याः।
अः अः च देवीमुखसि विभाती। पतो भरवं नमस्ता सुवृक्षः।
कुष्ठिस्मय दिव्य पानो ऋषेम् रोचनाः हस्ते युक्तिः
कुष्ठार्दी दिव्यो ऋषेकं बोध्या रेवती रोदसी चिंमंखा।
चायो मञ्जू र्षसि विभाती वामसैणि द्रविषं भिक्ष्मामाः।
कुष्ठेष्य जुब्रजः उपसार्मि ज्ञेयन्जूः स्मृति रोदसी चा विवेष।
मही मिच्छ बहुस्व माया चौद्रिव भानु। वि धृ युक्त पुरुषा।}

हृष्टम अं वा भूमयो मनरमाना युवावतिनं तुंज्ञाः अभूवन।
क्रियादित्त तदाव्यु हि यो तो येन स्मा सिन्धे भरंप्रस सक्षित्याः।
क्रमेञ्च वां पुरस्त्यों र्गीवं ज्ञेयन्जूः स्मृति सौहीति।
सुशेषा विन्त्य द्रावर्षु सहनसिद्धिव चुंबक्षित्या पुष्पिष्या भूषुः
हर्वः में। 3। अः अः चाति द्रावर्षु वर्मु गार्दसे रूपमेल्ल: सर्वेवीरः।
असान्वही: शरीरेण निर्बलसाहोत्रा। भारती द्रक्षिणाभिः।
5। जुध्यस्यते जुधस्यव नोहुयानिः विश्वदेयः। राजस्त: रान्तिः दानुषिः।
5। शुचिकुमरमू: दृष्टिस्मती मध्येवुः नमस्त्याः। अनाम्योज भा चके।
5। वृषभों चर्चेवानां विष्कृप्तादर्भेः। वृहस्तिः वैरेयाः।
6। दृष्ये ते पूष्यात्स्ये सुशु-तिदेव: नव्येसी।
असान्विक्तुः शङ्खेः शस्यते। 7। तां जुधस्य गिरं मम वाजर्यतीमवाधिः।
वधूयूर्रिव गोर्षेः। 8। ये विश्वाच्छिविप-प्रत्येकः भुवनाः सं च प्रयत्निः।
5। तस्मात् भवो देवस्य प्रथमाः। भर्गोः भानुः देवस्य धीमाः।
धियो यो ने। प्रकोदर्यां। 9। 9।
देवस्य सावितुर्वेयों वाजर्यं: पुराद्यः। वर्गप्त: रातिमीहे 9। देवं
श्रो ३, स्त्रो ४, वर ११। || २५५ || [मो ३, श्रो ५, सूर ६२।

सुधानां सुदर्दासः चर्चांत्तरम् दिवमः पूर्णेषा पुष्पिण्या। स्याहे चर्चा नदीम्या उपस्थितिं क्रिया भर्ग्नं नस्सतामुख्ये बृहत्तक्रिया मुख्यता। दिवस पांजः चर्चाः प्रोचना सुखे रुक्तसौंदर्यः। स्याहे चर्चाः वचो दिवमः क्रिया भर्ग्नं क्रियापीडः रोद्दं क्रियाः अर्थात् क्रियाः यथा च। चर्चा उपस्थितिं क्रियाः वाम एक्षिण्यं निदद्वामाः। ६॥ चर्चाः स्याहे उपस्थितिं देवस्य दुःखस्य वर्णमही रोद्दं क्रियाः निदद्वामाः मया चतुरोऽयं भानुं वि दूषे पुरुषः। ७॥ ८॥

॥६॥ इमाः जाप भृमयः मन्यंमाणा: युवासं चति न तुज्या: चू-भूवनं कथ्यते इंद्रावर्धिणा यथा: वा चेन न सिंहनारः सर्वं भवनं: १॥ चर्चा अः स्याहे पुरुस्तम: राज्यित्यन श्राव्यतंतमः चर्चाः जः हृद्यिती सद्याचारी इंद्रावर्धिणा सहस्राः भिः दिक्षितं पृथिविः भृगुयमिः माः। ३॥ कथा चति इंद्रावर्धिणा वसु स्याहै अस्ये सत्य तद्दृष्टि सम्भवे ताहिन दीयते: मला: सार्वेदीरः नास्तार: शर्ये: चर्चातु अस्तान होथा भारती दक्षिनयां-भिः। ३॥ जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते जुह्स्यते। ४॥ नुहिर्बूष्टी: बृहस्पतिः चर्चार्हेषु नमस्त्व ज्ञानांत्मान्त्रं बहुते: नाम चाचे। ५॥ नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते। ॥ ६॥ वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं वृज्यं। ॥ ७॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ ८॥ नूरस्ते बृहस्पति चर्चार्हेषु नमस्त्व ज्ञानांत्मान्त्रं बहुते: नाम चाचे। ९॥ नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते नूरस्ते। ॥ १०॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ ११॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १२॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १३॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १४॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १५॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १६॥ ताः पूर्वमेव श्रव्यन्ते सुतमेव: तेवं नये यथा अस्तानिः दानुषे: ॥ १७॥

259*
[वर्ष ४, अंक ८, विषय २०२] ॥ २६० ॥ [मंगल ४, अंक ३, विषय १२]

[संयुक्त] दिन कहते हुये सूक्ष्मधविनि:। नमस्तंति भीरिबिला:।

सीम में जिगाति गातुरुविज्ञवानानिति निष्कृतं:। चूतस्य

योजिन्मस्तः! ॥ १३॥ सीम में असश्र्य बिलो चांडुचपदे च द्वारवे।

चन्द्रविवा इब्लकर:। ॥ १४॥ चर्काक्मागुर्धेवथे बालभवानीः सन

हस्याना:। सीम: सुध्यस्मसोंः ॥ १५॥ चन तो सिवाचुरुषा

वृत्तार्प्पितमुखं:। मध्य राजसि सुखानु ॥ १६॥ उत्तरसं नाम

मोक्षाधि महाद दर्शस्य राजसि:। द्राहिशिब DataSet: चुरिविला: ॥ १७॥

गृहान्त: जमदग्निः योधावृत्स्य सीताः। पृष्ट: सीममृतावृपा: ॥ १८॥ २९। ॥ २१॥

॥ इन्ते तृषीयं महंते समार्थ॥

॥ १॥ १-२० वामदेश:। ॥ २-५ बिलरत्नयी परशुरं:। ॥ २० ॥

भार निवातसिः। ॥ ३॥ धारित:। ॥ ०-२० बिलुय:।

॥ १॥ लों जले सदृशिलसम्मन्यो देवासो देवनसुरिति नैरिर

हितो चतुर्या नैरिरी। धार्मिक जगत मरणव्या देवमार्दिवं जनात

प्रचेतसं विश्वमार्दिवं जनात प्रचेतसं। ॥ १२॥ तथार जह्यायम्

चक्तुक्तस्य देवाः कच्चा सुभाती धेवनस्य जोशी धेवनस्य।

खृतावतानामादिवं चंचितिधृतं राजानं चंचितिधृतं। ॥ २॥ सबे

क्ष्यात्सहमाभ्या वंकुलस्ताः हु च जने रथायु रंघास्य दस्य रंगाः।

कांगे मृत्तिकेऽवस्त्रे सचा कविस्ते नाहु विश्वभानुनु। तीथाय

तुजे मुनिष्ठानं शं कृष्णस्य दर्शं ं कृष्ण्रं। ॥ ३॥ ते नौ समे

वहांश्च विज्ञानदेवस्य हैकोऽवं दार्शनीसिहं। यज्ञशी बहुः

तमः मीननुचनो देवस ब्राह्मण श्रमस्य अयुग्मस्व मुनिस्यमस्व। ॥ ४॥ से ते

जेन एवं मों भवोति नेतिधी खस्या उपसो: खुष्टि। खर्व
नरे सत्वतारे विप्रोऽयं सुवृक्षितभि: नमस्ये तिथि पिया हुषितां।

सोमं जिगातितिगातु: तेनान्य अर्तिनि: कृतं चूतस्य

योनि नाससर्द॥ ॥

सोम: चास्यभर्यं बिंदपोद्व चतु: पदे च पश्चे

बन्मीवा: इव: करत॥ ॥

सासार्यः सायु: ब्वधेयं वन्चाभिस्माती: सहुमान: सोमं

सुधर्यं च चासदुत॥ ॥

चन न: विनिवा वृक्षं

घूर्त: ग्रंथुरं उदात सत्वां रजोति सुसत्वं॥ ॥

उत्तरं च न: न-मः च वृत्ता महादेवस्य राजः

द्राविनाहि: भुजिस्वरः॥ ॥

गुर्णाना जम तस्य प्रिना योनः चुतस्य सीद्धां पात सोमं

चूत-चूतं॥ ॥

॥ इति तृतीयं मंडलं समाप्त॥

॥ चानि हिष्ठेपं सर्वं इति समन्त्यं: देवान्: देवं चार्तिः निविष्टाः

ि इति ऋकस्य निविष्टाः चामर्यं यजत मातेपु: ला देवं चार्देवं जनत

प्रस्ते तथा विशिष्ठ च देवेन जनत प्रस्ते तथाः॥ ॥

स: भारतं वहरं च श्यामे

शा वृक्षस्य देरान च चणु: सत्वतां यज्ञस्य वनस्य चैव यज्ञस्य वनस्य

चूतस्य वानं चादित्यं विषाणस्य धृतं राजानं च चादित्यस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस्य धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस: धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस: धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस: धृतं॥

साबे

सत्यं च आदित्यं च विशिष्टस: धृतं राजानं विशिष्टस: धृतं॥
चतुर्भुजो चरणशी वीरि मृच्छके पुष्पवो न यथि। ॥ ॥
भूक्षय शेषां धूमगतें सहस्रं विचारं मलेयं। गुणिं
घृतं न तपस्माध्यायं: स्याहरे देवस्य महेनेव धेनों। ॥ ॥
चिरंतं
ता परं मा सैतं सत्या स्याहरे देवस्य जनिमानये। ॥ अजुनं
प्रेरं: परिवीत काृत्यालृचि: गुणको चर्यों रूपार्नं: ॥ ॥
संदृशी चिन्तेति बंधि सदा होता हिरण्यगङ्गि रघुजिणः। ॥
रोहिणि वापवो विभावा सदा रात्री: धिंतृमंतरीं संसारं। ॥ ॥
स चेतस्यानुसङ्गः यहर्ष्यः प्र: त सत्या रूपश्चास्य नयति। ॥
सेवीयस्य दुरायो गायको शारण्डिनो मातृव्य संधनिलमापं। ॥ ॥
स तृषो ज्ञानेनयुत प्रजाजनकः रत्ने देवभृते यद्यस्य।
पिया
यक्षने भ्रमुषा क्रकृष्णविशिष्या जनिन्ता सत्यमुखान। ॥ ॥
स जान्तं प्रभृम: पुक्त्यायु सही बुधे रत्सो चाय योनी। ॥
उपादशिषि: गुहामानी अंत्योऽमुग्वानी वृषभस्य नीक्षे। ॥
प्र: शर्ये चारं प्रभृम सिद्ध परं भृतस्य योना: वृषभस्य नीक्षे।
स्याहरे युवा वपुषो विभावा समथ धियासिद्धजनयं वृष्णों। ॥
ईस्वाकंषं पितरो मनुष्यं भ्रम: प्र: संदुशुशुतमानुषाशाखा:।
इस्वाकंषा: सुदुरायु चेत: चंतस्यस्य भ्रमाचार्यो दुरायाना:। ॥
ते मनुष्यत दुरायासो ख्या तदेशामध्ये भ्रमि वि बोचन।
पुष्याचारसो भ्रमि कारसंविच्छिदं द्योतिष्कृतं धीमिः।
॥ ॥
ते गंभीता मनसा हर्मर्मर्ग गा येवान परि बंगार- दिन।
इहे नरो बचसन देवसन चाँ चोर्मतमुखिजो वि बंधु।
॥ ॥
ते मन्यत प्रभृम नाम सरोतिसि: सम चातु: पर्मसा- र्मि विदित।
तत्त्वान्ती द्वयुद्धानथ भ्रमाचारविचारायम्बृत्यान्ति गोः। ॥
॥ ॥
नेन्द्रान मो वद्यिं रूपार्न गीतेश्वर उच्चसो भानुर्त्ते।
युक्त न वहङ्गं रांगांः बीहि मृत्तिः सुखावं नः पृथि ॥ ५॥ खस्य चेष्टा सुवर्गस्य संस्कर्त देवस्य विचारस्त्वा मलेषु खुचि धृतं न तत् ख्रयायाः स्ताहि देवस्य महर्नास्त्व दव धेनोऽः ॥ ६॥ चि: खस्य ता परमसंवति स्ताहि देवस्य जनिमानानि गोऽ: अनंते चातः पारीश्वीतः श्राय अराग खुचिः मुखः खर्यः रोक्षचाणः ॥ ७॥ सः दृतः विशषां इत् अभिः वधिः सर्वस्त्रीति हिरिसायतः। ॥ ८॥ सूचिजितः श्रंगः वपुष्यः विभास वांसदा रावः पितुमत्तीतः इव संसारः ॥ ९॥ सः चेतयत् मनुष्यः युक्त सन्धु: प्रः तं महा रशनयां नयंति सः ख्यानकुर्या दुर्योधनसार्वं देवं मर्त्यस्य स्थापिनस्त्व द्रापः ॥ १०॥ सः तु नः खर्यः नयतु प्रश्नजानन् ख्रथे रलें देवसंगं यत् खस्य धियाय यत् विषे सामृता: ख्राकृत्वन बी: पिता जनिता सर्वं उभान ॥ ११॥ सः नायत प्रथम: पुष्यास्य महः बुधर्गर्तस: खस्य गोऽनी ख्रापत ख्राशीण गृहमान: प्रजाता ख्रास्तो ज्वोऽवृत्तन: वृद्धभयं नीक्रेत ॥ १२॥ प्रथमः: ख्राति प्रथमं विपया खस्य गोऽना वृद्धभयं नीक्रेत स्ताहि: युवा वपुष्यः विभासवास प्रियापृयाः ख्राजनयः वृहोऽ ॥ १३॥ खस्यार्थं खथचिं पितरः मनुष्याः अभिः प्रस्तु: चुर्क सन्धुः श्रामस्त्रावः: सुदुधाः: वचं ख्रसात: उत्त उसा: ख्राजन उपसः हुवानाः ॥ १४॥ ते सम्मृजत दहस्वाणः ख्रांतत्व ख्राष्ये अभिः: विबोचन पुष्यां यंचाः: अभिः कारं ख्राचाव विद्यं खे: ख्राकृपां द्वीभिः ॥ १५॥ ते गुप्तता मनमस्तां हनतू उवः गा: बेस्मानं परंसतं ख्रांती द्वाः नरः बर्षसार्वत्वेन वर्जं गोऽसतं उषीग्ने: विकुडः ॥ १६॥ ते सत्यः प्रथमं नामं धेनोऽः चि: सम मातु: परार्थिं ख्रांदनं तत् ज्ञाती: अभिः ख्रानुष्रत्र बा: ख्रार्वत्ख्राशी: युवस्तो गो: ॥ १७॥ नेत्र्यत ततं दुर्धितं रोचं बी: उत्तदेशा: उषसं खानु: ख्राँ।
कृष्णस्वरूप बुधमुखीर्षु धीर्षु धीर्षुः प्रायंतं मनस्तः प्रायंतं।
ब्रह्मसूत्रायुः द्विधुसूत्रायुः द्विधुसूत्रायुः प्रायंतं मनस्तः प्रायंतं।

text continues...
वर्ष ३, वर्ष ४, वर्ष १७

हा सूर्यं बृहत्य तिथिः व्रजन चुज्ञ मर्तभुज वृजिना च परीक्षणं

हारात दत्त्य पञ्चा बुद्धभाऊः विष वेधान आत्म इत्र रज्जि धार्यं

युज्जः विशेषाम् विषिः विषेषां दुर्योगां देवता: मित्रं धिये वहः सत्यं

छलनेत्रं

हारात्वेवेव वृजः च भें वृजः च भें हीतां विषेषां विषेषां विषिः

हारात्तिः प्रति मानवां विषेषां विषेषां विषिः मानवां विषेषां

हारात्तिः देवां विषेषां विषेषां विषिः

हारात्तिः मुद्रितं भवतु जातं वेदं

हारात्तिः २० १५
सात्तमिथ्यं वालं कृतं करिष्यानं। अर्थं नस्ते दसे श्राहेंस्या-श्रोणं तं श्रोणं। पीपरः दाशा। इन्द्रयं तुयं प्रणये अमृतायं दर्शंतं दुरं। ते। कृतं करिष्यां नस्ते सुरक्ष्या सर्वं श्रायमत्यं। श्यो। परितं च चारं। \[263\]

यस्यं न वारेष्यं च चारं। तेषु मरस्यं मुद्धितं दर्शं। प्रीता इत। चस्यं होतां सा युविष्य चासं।

यस्यं शिखः। वृधासः। \[190\]। \[191\]। चित्तिस्य। चारिचिचिं। चिन्तुवतं। चिन्तुवतं। चिन्तुवतं। चिन्तुवतं। \[192\]। \[193\]। \[194\]। \[195\]। \[196\]। \[197\]।
कुबेरे ता जुंगस। उन्होंने चतुर दृष्टि नौ भी हो राय:
पुरुषारं प्र मौदिः ॥ २० ॥ १२। 

॥३॥ चा वो राजानामध्यर्थे हुदे होतारी सत्यवर्जे रोदे-
स्योः। चारि चुरा तनकिलोपचिराजरायुधमवरे कृष्णवरे
॥१॥ चारि निनिन्यकृष्ण मं चूरे ते जायेब पाय उशती सुवा-
सां। चन्द्राचीन: परिवर्ती नि चिंत्रिमा ते ते स्मापाक प्रती-
ची: ॥ २॥ चारुजुतेन चारुपिताय मन्म नृचकसे सुमुक्तिकाये
वेधे: देवाय शंकिमन्त्रायं संस पाय पोथौ मधुपुषमीके
॥३॥ लांचिं चंद्र: शम्या चूरे चूर्या चूर्यस्य बोध्यांति
स्वा:। कादा ते उक्षा संधमादानि कदा हन्यति सख्या गृहे
ते ॥४॥ कुषा ह तहब्रवाय नरभे कुषा दिवे गृहेसे कन्न
झागे:। कुषा मित्रायण सूर्यदाते पुर्षिद्धे व्रावोऽन्नो जारे
गायं ॥ ५॥ कहिंत्वामु वृष्णसानी चारे कहातात्र व्रतवसे
शुभाने। परिज्ञाने नासत्याय दी व्राव: कदरे हुद्राय नृसे
॥६॥ कुषा में पुरिँभराय पुरुषो कल्दुराय सुर्यबाह्य हृदं। कवि-
वाच उस्मायाय रेती व्राव: कदरे शरे चूहे चूहे 
॥७॥ कुषा
शरीय महत्तमात्याय कुषा सुरे चूहे पुरूषमान:। प्रति
ब्रोजितः दिवे नुमाय सार्थे दिवे जातवेदिकिलान ॥ ८॥
कहृतने चुतर नियंत्रमीठः चा गोरामा सचा मधुमायकमये।
कुषा सती सुशंसा धारिणी जामायेश पर्या या पीयाय
॥९॥ कहृतने हि दो वृष्णभिंतः पुस्तीवे चायिः पर्या पृथविये
कष्ठमानी चारचत्वरेषा कुषा भुत्रे उत्से पृथ्वी-
रूप:। ॥१०॥२१॥ कहृतनान्ति बास्मित्वः समग्रित्वो नवत् गो-

264
कवये ता जुष्कडू उठ शोचन शन्तवूहि वश्यसं: नः महः रायः पुलु- 
दचारः प्र मयो धि || २० || ९५||

|| ३|| जा व: राजान चम्बस्य हृदे होतां रसः यजन रोदास्यः
चार्य पुरातनान्तिनः चाचित्तान्ति हिरंकय सुर्यं चार्य से कृष्णयं||
अयं योनि: चक्रम ये वर्य ते जायास्रेव पल्ये उष्टारी सुम: वासः
चार्य चैतिनः परित्र बीतः नि सीदुः सुमा: ज्ञः ते सुसः चराक प्रतीती:||
|| २२|| ज्ञः पृथ्वी चार्यपिताय मन्य नृि चाहसी सुमः मुक्तीकाय वेयः
देवार्य देवार्या शुद्ध शुद्ध शुद्ध यावां देव सोता मुख्यासुल येईः
|| ३|| तेन चितुः न: चार्य मुश्या: चार्यस्य बोधि चार्यस्य चितुः सु-
र्स्यार्थी: कदा ते उक्खः तथा मासानि कदा भव्यं तत्त्वाः गृहे
ते || ४|| कृष्ण हुः तत्त बहस्याः लः चार्ये कृष्णा दिबे गहसे कात न: 
चार्य: कृष्णा मिचार्य मीकुहः पुर्नियः ब्रव: कात चार्यम्यः कात भ-
गार्य || ५|| २० || कात भिषणवासु बृस्तसान: चार्ये कात वाताय प्र- 
हां तस्य सुशुषः वर्धान्ताने नासत्माय चे ब्रव: कात चार्ये स्त्राय 
नृत्ते || ६|| कृष्ण महे पुर्णिक्षराय पुष्णे कात द्वाय द्वाय सुसंबाय 
हुः: दे कात विपनोः उद्धारं नाय र रेत: ब्रव: कात चार्ये चराये व्र- 
हुः || ७|| कृष्णा शरीर महत: चार्याय कृष्णा सूरि वृहस्ते पृव्यामानः
प्रति ब्रव: कृष्णाते तुरायः सार्य प्रद्व: जाता: वेदः चिकित्सः चलनः||
कृष्णेन शृष्टी निदयं ब्रवे श्रार्यः कृष्णाः: श्रामायणा मृदुक्षमत पक्षे अये 
कृष्णा सति हर्ता धार्तराबादं एषा जार्मर्यम धर्यस्त ग्राम्यपर्यं ||
कृष्णेन हि स्वौ व्रश्यं चित्त अयः पुर्वमान अयः पर्यंसा पृव्यन्ते 
अत्यंतमान: अचरत्त वसं: था: वृवो नृि दुधुः पृव्यः: अर्थ: 
|| १०|| २१|| कृष्णेन चार्ये चित्त अयः चस्सु स्मिरितं: सं चर्यार्यम: नवंत गो-
वृत्तं न नरः पारि वदनुशासंसाराः स्वमन्जतात्व वनोऽधिवी ॥ ९१ ॥
चक्षुने नेरिसूरता अर्थवृत्तका अनुभवार्थनमिश्रिते मध्यमन्बर्ते । वाजी न सागरुप प्रस्तुभानः प्र सद् मन्त्रस्विते दृश्युः ॥ ३२ ॥ वा कर्णः यथा सत्तमिहुर्यो गम् वा वेशस्य प्रमितान्तो मापे । वा भानुररे अनुजोऽज्ज्वल्ये व्रतम् साहवृद्धेऽपि रिपुरुपायें ॥ ३३ ॥ राज्यो यो विषये तव राज्येऽभी राज्याशः सुमस्त प्रीतानाः । प्रति स्फुर विव रंजे दीर्घो जहि रखो महि विषाणा अन्नाः ॥ ३४ ॥ गजाध्यावसमप्रमाणते सुमाण जग्ये चक्षुराारस्वूप्त मन्नमिभि भूरु वाजान । उव ब्रह्माण्य-गिरिः जुस्तै सं ते खशुकंदेवतवात जरेत ॥ ३५ ॥ एता विषाण विदुरुः तुर्ये वेढो नीशान्य्ये निषया वर्तौसि । विस्थिताना कृत्येऽ काश्यामध्यर्थतिष्ठ दुःस्मितिः उक्तंः ॥ ३६ ॥ २२ ॥
खृष्ण पुरुषस्वरूप ॥ २६६ ॥

अनिस्त ये ईश्वर ब्रह्मणे गातुमेंत। विष्णुवती सुदिनानि
रायो चुब्रान्यां वि दुरो ब्रह्म छीत॥ ६॥ ॥ सददीने चालु सुभगः
भृदानुवेल्का निधेन हरिवशा य उक्षेषे। पिनीगतति स्वा
गुणि दुरोऽरेव विष्णे दीनानि सासंदिग्धि॥ ७॥ चारोमि ते
सुगृही घोषाविकसं ते वावाना वज्ञानिगं मी। स्वारस्वता
सुखानां जगभ्रोमासे भ्रान्यां धार्येन्दु धृत ॥ ८॥ इह ला
भृद्येच्छन च्रीमुर ब्रह्मान्वसंब्रह्मवर्मसमनु धृत। च्रीवर्मस्वता
सुमनसः सपेमाभि चुब्रा तिष्कावासो जनानां॥ ९॥ सत्ता
स्वस्त्यः मुहिःख्यो चंप उपायति वसुमता। यशेऽनि
तस्मं चतुर्भं भवति तत्स्म सह्य यलं ज्ञात्वमानयुवज्ञोमध्य॥ १०॥ ॥
महों हेशामि वंधुता वचोभिस्वत्न्त्ता पिनुरोतीमादनिमियाय।
ते नौ स्वस्त्य चर्चसंबिकित्वा होत्यविविष मुख्ये दशम्यां॥ ॥ ॥
चर्चाज्ञकारायं चुब्रेवा चर्चान्त्रासो वृका चर्चामिहः। ते
पार्वतं सन्धौचं निष्कायेः तव नं पाल्मूर। ॥ ॥ ॥ द्वारायो
मासतेयं ते चंपे पर्यायो चंपे दुःखितारद्या रूसु तानसु
कृतो विष्णेद्वू दिर्पति इत्तिपच्चो नाहं देवः॥ ॥ ॥ तथं वर्य
तं अव्य विष्णुस्यवात्स्यव प्रजीविवशयाम वाजान। उभा शंसां
सूदय सत्यततेनुभुया कुंभाबहृद्याण। ॥ ॥ ॥ चर्चा ते चंपे समिद्वा
विवेन प्रति लोम श्यमानं गृहाय। द्वारायों रक्षसं पा
ब्राह्मनुस्त्वो निदो भिन्नमहो अवन्तान। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

प्र ॥ ५-१५ वांकेयः: वैष्णवः: मधुप: ॥

३५२। वैष्णवायण मैथुनेय सुजोष्यः कृष्ण दानेमायेये वृह
हस्तः। अनूनेन वृहता वर्णेनीये स्वाभावदृष्टिणि रिंगे। ॥ १॥

266
॥२६॥ यशोऽधिकरणं जतिसे गातुः एततः विषाणुं ऋतुः क्रमणे सुधा दिनो युध्: दुःधुरानि जश्: वि दुःधुरानि जश्:। ॥१७॥ सर्व सुधा सुधा भग्नः: सुधा सुधा त्रयो विषाणु: एत श्रुति अम्बा सा ज्ञाति धद्धा। ॥१८॥ एवं श्रूतः क्षत्रियः घातिं धर्मार्थं सं कवायाः ज्ञातां ज्ञाताः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥१९॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२०॥ सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः सर्वाः। ॥२१॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२२॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२३॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२४॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२५॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२६॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२७॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२८॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥२९॥ इत्यतः श्रुतिः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः क्षत्रियाः। ॥३०॥
मा निःश्चित यु दुःस्म दह्वी राति दुष्टे दुर्दी मायाय स्वधारान। पावको कृतो समृतो विचेता वैशालयं नृत्सी महो यहि चापः। ॥ २॥ सामे डिंड्रेह! गंगहि तिम्मग्रंह्द्व: सहस्त्रेता वृक्षभक्ष- विष्णु। पदे न गोरपगूढः विविधायन्यमेव प्रेतू चर्चन- नींशां ॥ ३॥ प्र तां चापियांभजतो मज्जपन्वियिंहन शोचिश्चा यः सुराधी। प्र ये मित्निति वहंशेख्यां धार्मि प्रिया मित्नेश्चे चेतलो द्विवाशि। ॥ ४॥ चापार्ये न योद्धे स्नंदः पतिरिपम न जानतो दुःश्रे। पापा: संतों अनुता स्वस्त्या दुः लद्दं लद्दं जननता गमीरं। ॥ ५॥ दुः लद्दं मद्ये कियंते पापायांमनंते गुरुं भारं न मन्न। बृहद्ध्वाश्च धृषता गम्भीरं यहं पूर्ण प्रयोंसा सम्पर्यां ॥ ६॥ त- सिंवृते व सम्मा संमानमभि अज्ञां पुनरी प्रियं धीरितेऽश्च। स- स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त
मा निन्दुत यहुँ दुग्मा महां दाति देवों दूरी मत्याय स्थायस वान पाकाय गुर्से: नमूने: बिद्ध चेता: बेअनार: नृसर: तम्म: यहुः: अपि:। ॥२॥ 
सामविधव्याहि: महि तिग्मस्मृति: सहसंकेरता: वृषभनुविद्याय वृद्धि न गो: सर्वसंहृणं विविधिन अधिपि: महां प्र इति जौ वोचत मनीषा॥ ॥।
प्र तान अधिपि: ब्रह्मसत तिग्मस जैन: तपि हेन विचित्राय मुक्ताय चाहुः: प्रमेयान्तीति वस्तुश्च धामं प्रिया मिच्चस्य चेतात: धुवारिन।।॥ अभावतरं न योरं: यात्त: पवित्रिप्रियं: न जनन्य: त्वै: 
 इतवच्छवा: पापां: सत्ते: ब्रह्मता: ब्रह्मा: इति परं शुगनत गनीरं इति इत शुभया: इति वाजन् वर्मन सत्तुं धर्मसत्ता तातुस। ॥।
इति इति न एव समना समां ध्वनि वां अन्नी धीति: ध्वनि: सस्य सबैन अधि चारु पृष्ठेः: इति रूप: इतिहिनं जयाँत:। ॥।
प्रवाच्य चरसं: किं मे ब्रह्म गुरुहीति उपयोगी वर्तमान यत् जन्मियां अर्पान वाः: स्त्रृवेदः प्राति प्रतिया रूप: इति परं बो:।।
इति उं न्यात महि महां ध्वनि न च महान चारु पृष्ठे: इति जयां भिन्न लघु स्यस्त लघु न्यात विवेदूः। ॥।
अधि जवान: पिष्टि: सचां ब्रह्मा श्रमनुजुन गुरुही चारु पृष्ठे: मातु: पदे पामें अधिति तत् गो: चृष्ट: गोपिच्चिर्याः प्रसंस्य निजहा।।
।। चूत चोते नमसि पृति यज्ञयोगान: तव श्रास्यां जातवेदः: यदुद्वेदः इति सूत्र स्याः: त्यत हु विषय दिवि यतु: द्विविषा यत पुष्पियाः।।
विं कि न: सूत्र द्विविषा कात हु राज्य विं नो: जातवेदः: चिकित्सान गुरुही अधि ज्ञान: पुरसं यतः न: सूत्र रेनु: पदे न निद्वाना: अग्नि न।।
का महादृ: वृषुः नात हु वारं ब्रह्मा चारु ग्रेम रखवे: न वारं कदा: न: टेवी: व्रम्भतया तमनना: उषसं:।।

267
कथा ते चर्ये कनिष्ठा वर्दननायुपास साधना सरवता || 18 ||
अख्ल चिथे सांस्कृतिक वृक्षोऽसोरकांक दम चा हंसीच। हुशर्सानः सुदृढीकरणः स्थिरतिके गाया पुंस्वारेः चक्तिकृतः || 95 || 13 ||

61. अर्थे जुः खोः अख्लसः होतरे तिष्ठ देवताता यज्ञायान् ते हि विश्वम्भरसि मन्ये प्र वेदसंचितारसिं मनीषा || 11 ||
अर्थे होता व्यसादि विश्वपिर्मदो विद्वेषु विद्वेषु प्रचेता:। अर्थे मानुः संवितेवांऽसंभेवं धृतम समाययुपप चा
12. सूहा मुनुसेर रातिनी पृथ्वी चन्द्राची प्रदर्शिणिहेवतांतित्सु-राशा:। उदय स्ववहनेवज्जा नात्र: पशु वाणिः सुधित: सुमेकः
13. सूहे वहिष्ठि समिधाने चर्या अर्थे अख्लसे अख्लसुङ्गवाणो अस्ति। पर्यायः पंचमूषा न होता विचित्रित्रित्व प्रदिबं जराखः
14. परि लक्षणो मदूरेरिति होतापिर्मदो मधुवचा चुतावा।

द्राक्षयस्य वाजिनो न शोका भयति विषा भुवना यद्यान्त्र || 15 ||
15. भूथा ते चर्ये स्वानीक सहस्रसतं सतो विपुषुवार्त चाहं:। न येने शौचिश्रमं सरत म धुसानस्मृति:देःपृष्ठ सा धुः || 66 ||
न यस्य सातुर्जनितोऽवारी न मातरंपितरा नूर चित्रिषी। चर्या सिनो न सुधिता पाब्रजोऽमितिदाता मानुषीव विशु ि: || 71
विर्य पंचः जीजन्तसंवस्तान: स्वसंया वसी पारसा मानुषीव विशु। उष्णेःमन्ययोऽन दत्ते भृकुः स्वासा पर्यं न तिमण्ड् || 88
ि: तव दे चर्ये हृती गृहांमा रोहितास क्रजान्तः स्वतः। अख्लसोऽ वृष्णो चांबां चांबां चा देवतां-तिमण्ड्ट्त दृसा: || 95 ||
वे हृ: भे दे सहस्माना चर्यास्तस्ये-
कर्मचारी फैलेंन प्रतिशैल कूपुरान अनुपासः साधने ते सम्वेद किच इह वर्तमान अनुपासः साधनासंत सर्वधातुः ॥ ७४ ॥ अस्य चित्रे संस्ख्या नयने चंद्रे ब्रह्मान प्रस्ने व्रजं सहस्रादत वर्षाने सुधरस्वपन चस्त्रपति निर्मिति न रागया पुरुषवाहः चाहीतुः ॥ ७५ ॥

एके अथौ कुमे सुने अवस्था होते अर्थे तिथिटे देवस्तांता यज्ञी यान लंब हि विश्वष चावि चायमन्त्र विकृतिः प्रेंचनस्मयम् कुस्ति चित सिसमनीषा ॥ ७६ ॥ समुद्रे होती निःसंसदि विशु अधिः मंदा विदंशेषु प्रशेषेषा ताहे व्रजं बनुस्वम मनातास्त इव अवेते नितासद पूर्म समायन उप चां ॥ ७७ ॥ युहा सुन जूति पारं पारं घृताची प्रस्कृतिविदित्व ऐति प्राघु दिवे उपाय ॥ ७८ ॥ परिणामसे स्मरतायु ऐति होता अधिः मंदा मनुष्य बचा चृतां वां दृष्टि चास्य वातिने न शोका भये विभां भवना यत् अवादट ॥ ७९ ॥ भूता ते चाये सुष चानीक संस्कृत चां दृष्टि चार्य संस्कृत चार्य चार्य न यते चोचिः तमसां वर्त न भस्मान तन्विरिम चापुक ॥ ८० ॥ न यथा सातु जनितो चावारी न मातापितार्य नु चित इती साधन निषेत न सुस्वित हि पावक जीविः दीर्घमानुङ्गविश्वुः ॥ ८१ ॥ दि ये पंच जीजननसंसर्वपर्यंतः स्वस्त चार्य चार्य न देह भ्रमेण सुधासां पराणम न निर्मम ॥ ८२ ॥ तरष ये चाये हृदित घृत्वह भुजा रोहितां भूजु न चर्चं सुधासां वृंदांच भूजु सुधासा चार्य न प्रस्त वार्तातां चर्हृद दुर्का ॥ ८३ ॥ ये हृद दी ते सहिष्माना चायसाय तेधां-
सों ओळे सर्वेष्यार्थुः। श्येनासे न हूँसनासो तथा तुविष्य-भएसे मार्तुः न गर्भे॥ ९०॥ अकांक्षि ब्रह्म समिधान तुर्यं सांस्यायुक्त्यं यज्ञं यूं धा।। होतारस्यक्ति मनुष्ये नि वेदुने-मस्यंत उर्जितः शंसामायः॥ ९१॥ ॥

॥ ७॥ ८-७१ चातुहे॥ चाचि॥ १ जगती ॥ २-६ चण्डुहे ॥ ७-३१ चिल्कुः॥

॥७॥ अयमिन मथ्यो धाति धातुमिळोता यजित्यो चर्ये-ण्योवेः। यस्मार्थवने भूग्वो विभयुवेंत्यु विचय विैर्थ्य विशे-विशे यत्। ॥८॥ योगे कुदा तं आन्युमभुवेवेव चुः। ग्राग्य यि वाणे जगुर्भे ते तस्यीः विक्षेलवर्यः। ॥९॥ छुटा वाने विषेतित्य पर्यावे चारावें चत्वा चा� churn। विषेषामध्ययुः हस्तार्त्वे दश्मादे। ॥२॥ चारु दूरय विवर्त्तवि विषय यथ्येश्वरार्यः। या जंघुः केतुमायवो भृगु-वासायं विषेविशे। ॥४॥ तस्मी होतारसायुक्तवि चिल्कास नि निषेविशे।

रुकं प्रवकुशावें चर्य यजित्य सुधा धामाभिः। ॥५॥ ॥ तं श्रावतीतीय मानुषु वन आ वीत थार्थतं। चर्य संतं गुहाः हि हितं सुवेदे कुम चिल्किनिः। ॥६॥ सुस्तयं यशुग्वि तं सस्मृत्तृधृतस्य धामवण्यं देवः। महां श्राधिनेमसं रातह्यो वेण्य्याय सुधिन्द्राया। ॥७॥ वेण्य्यायस्य दूतयाणि विस्ताने चां तु वेण्याय सुधिन्द्रायाँ।

दूत इस्ये प्रदेश उत्तराणौ विद्विषरी दिव आरोचनाः। ॥८॥ कूच्छ ते एवरश्वं वृत्य भाष्यारम्भं विचवपुगीतामिदं यदमलीता दृष्टे। ह गम्य सुक्ष्मिर्ज्ञातो भवसींदु दृष्टे। ॥९॥ सदृशे जातस्य दृष्टशीर्षे यदशीर्षे वातो अनुवादिति शोची। वृक्षसिंह तिम्मासात्मेस्यु जिज्ञा स्थिरा चिदवत् दृष्टे वि जोमे॥ १०॥ तृषु तदन्त। तृषुण्यां वृक्षः समाने तृषुं द्वां कृपणे यहो श्रवि। वांतन्य मेंछि संचे रि-ज्यूङ्वचारं न चापते हिन्ये चर्यो॥ ११॥ ॥
उरुं जय विष्णुदेवसृणस्वाय चाराय यज्ञां चुंबूसि गिरा।
सहि वेदेः वसुकृति महान चारायोपने दिवश: स्वाय चार वधु वापूरा।
स: ब्रह्माय दक्षिणस्वाय चारायोपने दिवश दायविष्णु चिन्ति मथयां चुंबू।
स: होतास: तह तूर्य चिन्तिविष्णु च: इयातु विष्णु चारायोपने दिवश:।
अ: ते स्माय ये तः पृथाय: दूर्याजु: ब्रह्माय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।
म: स: विसम्बन्धार्य चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

ds

हेतुः सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

कृत: सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

राक्षसस्त्री: सातत्वर्य भानुक्षातु: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

कृत: सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

राक्षसस्त्री: सातत्वर्य भानुक्षातु: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

कृत: सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

राक्षसस्त्री: सातत्वर्य भानुक्षातु: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।

कृत: सम्भवस: निम्न: मानुषय: चाराय दक्षिणस्वाय चिन्ति मथयां चुंबू।
भूले तें सहस्रीयानि कुशुपक्ष जा रोचते सूरेश्य।
हश्शन्ये दंडी नक्या विशालखित हुष जा कूपे चर्चे ॥१॥
बि बाहोये गृणते मननिवा सं वेयसा तुविजात स्वराजः।
विशेषभियंति कुक्ते जुश्न तंत्रेको रास्य सुखो भूरी मनने।
लर्द्वेशे काश्य नन्दनिष्कास्तुक्षा जायते कार्यान।
लदेवति दुर्बिंश वीरपेश्ये तुधार्यके मार्ययः ॥३॥
लहाजी वांजणों विहंयाः जीभिषिुकृज्ञायंते सत्यभृत्।
लद्विदेशे-वर्णौति मयोभुस्त्रदाशुधुजुक्ताः ॐ खृष्टे चर्चे।
लामेये प्रधमें देवतंतो देवं मतं स्मृतं मंद्रविहीं ।
देशोयन्तमा विवासिति धीभिन्देमुनि घृद्धंतिमवर्मूूं।
चके अचलसमिटौसे बृह्यं च चित्रायते स्वरूपे ॥६॥

॥ १२॥ ॥२-६ वामदेवः ॥ चिनाः ॥ बिहुरः ॥


[Translation]


لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
कि अन्यः ते जभरत श्रुचमाकाः महः जपे वानीः का
सप्तर्यन्तः युधानः प्रति दृष्टि उपरित पुष्पः साच्चे घन चिमि
चानाः || 11 ||
सप्तां चापि वृहत् श्रुचियास्य चापि वाजस्य पुरस्य
रायः दधान्ता तन्विथेते यन्तिश्च विश्वा नवानुषकामयैः स्थाप वानः
|| 12 ||
यत् चिथ हिते पुरुषः च यविष्ठ चार्मिनिर्मिति: चोकम कान
चिथ्यां चुकृत सुचासः चांदेति: चानागान विश्वासिष्ठिष्ठाः
चित्तवः कृच्छ्य चां चापि 13 ||
सत्त्वगः चापे एनसः चाभीः जात्वात
देवानाः उत मविनां माते सध्यां: सर्वं इति रिषाम यज्ञीः
तन्यायं श्रंयोऽ।|| 14 ||
यथाः इत्यात् चार्मसः: गौरीचिथ पदिस्तिः अस
सुचुमि यज्ञम् अर्थेऽऽपृष्टम् चाहं: प्रतार्य चायेप्रकाशाः
नः चायुः ॥ 6 || 12 ||

cः प्रतिशाधयः: उपसस्त: चायं चाह्यां विषेदः चान्तिकानां सुधसमानाः
रच्छेयं याौ जयसिमा सुधः कृत: दुःखां उत सूर्यी: ज्योतिष्या देवः
एति ॥ 11 ||
अर्थानुपनि वारीं जातेति: वरिता द्वारसी दविव्या गोस्वयं
न सर्वां चानुं वरिता चानाः: विनिश्चित: यत् सूर्यी दिति चायसू देवक्यति
|| 12 ||
यथा स्वरूपः तमसे चिथ पृच्छे द्विव्याम: चानावस्तुः चारि
चार तं सूर्यी हरिति: सप्त यही: स्पर्श विप्रेयस्य जगति: चूहिति ॥ 13 ||
विषेदेकिन्तु: विध्याति: यातिः तां तां चावः लार्यां चासितं देव वर्ष द्रव
विविधान: रसरंग्य: सूर्यस्य चमीः देव चाहुः तमः चापससु चांस: ॥ 14 ||
चारयात्यं: अलिंबः चार: चाचर्ये चयं च उत्तमाः: चाचर्यं पयाति न
कया यातिः स्वथायां कः दुधारि देव: स्कन्तः संसजतः: पापिः नार्यः
॥ 5 || 13 ||

cः प्रतिशाधयः: उपसत्ताः चात्सिदा: चाह्यं चातेक्ष्य: चेवधाराः
272*
महोभि: | शा नास्योष्ट्राया रथेनः यज्ञसूप्ते नौ यात्रमणः
|| १२ || क्षीर्षे केतु संजिता | देवो | अश्रुज्योतिवृंखलर्थमस्ती | भूवरायाः
कृत्सन् | शा महापृथ्विवी मातरिर्ष्ट्वि वि सूर्याः राशिभिक्षे- || १३ || अवहल्यवृश्चिक्योतिष्टाग्रामस्ती | चिताः राशिक्षे
वितान: | प्रज्वलयती सुविनाय देशुभूषा | ईयेन | सूयुज रथेन: || १४ || शा वां वहिष्णु इह ते बहुतुः रषा | अश्रोत्स उष्टोमो शुची ||
सुसे हि वा मधुपेयां | सोमां चामिनय्ये | वृश्चिका मात्रे देनं: || १५ || अनायतो चनुनादः | क्षारायं न्यंचुसानेऽस्वं पद्धते न ||
कायां याति स्वधया को देन्ते दिव: | स्वमं | समुत्त: पाति ||
नार्थः || २३ ||

२४ || १५ || १०-६० गान्धेतः | १-६ | सचिवः | शाहदेवः ||
| ५ || १० | चार्नागिः | गार्धर्गी ||

२५ || अपिरा० नै अध्ये | वाजी सत्यरिः शीते ||
देवो | देशेषु गृहिः || १२ || परिः चिविरथां शायरी राशीरिः ||
शा देशेषु प्रयोगे दृप्त || २ || परि वाजपत: कृप्तैविद्विष्ट्वायन्यंकर: ||
दण्डीलानि दामुषे || ३ || श्रय ए: सून्तज तुरो देववति ||
सम्भिते || हृदा अमिनधर्मनं || ४ || अस्य ए: चीर | देवतो- ||
| ५ || १५ || तमबैतं || न सानसिमंखर्षे न दिवः | श्रिष्णु: ||
| ६ || बोधयन्ता हरिया कुमारः सादेन्ते ||
| ७ || अश्च न हृत उदरे ||
| ८ || उत्त ना यंत्रता हरी कुमारातासाहदेन्ते ||
| ९ || प्रथमा सदा ||
| १० || एष वा देवविनाया कुमारः सादेन्ते ||
| ११ || दीर्घकुंपुः सोमकः || ५ || ते युवर्ष देवविनाया कुमारः सादेन्ते ||
| २७३ ||
महेश्वर: भगवान नानाधर्मस्तु रज्जन हरसंह उपन न: चार्थ ।

स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु नानाधर्मस्तु

स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु नानाधर्मस्तु

स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु नानाधर्मस्तु

स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु

मंडल: स्वरूपर: भगवान जयोर्तिः सुविकारार्यन नानाधर्मस्तु
१६।। श्रे ० ५ । पाणीदार एवं नाना जातियों का अन्न इति श्रीकुं पाणी- पाणी के द्वारा विषयाधिकार मध्ये विषयाधिकार लाभ किया हैं। तस्माद इतर नारेकों ने तत्व चिन्ता किया है। इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है। इस प्रकार किया है।

१७।। श्रीकुं नाना जातियों का अन्न इति श्रीकुं पाणी- पाणी के द्वारा विषयाधिकार मध्ये विषयाधिकार लाभ किया है। तस्माद इतर नारेकों ने तत्व चिन्ता किया है। इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है। इस प्रकार किया है।

१८।। श्रीकुं नाना जातियों का अन्न इति श्रीकुं पाणी- पाणी के द्वारा विषयाधिकार मध्ये विषयाधिकार लाभ किया है। तस्माद इतर नारेकों ने तत्व चिन्ता किया है। इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है। इस प्रकार किया है।

१९।। श्रीकुं नाना जातियों का अन्न इति श्रीकुं पाणी- पाणी के द्वारा विषयाधिकार मध्ये विषयाधिकार लाभ किया है। तस्माद इतर नारेकों ने तत्व चिन्ता किया है। इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है। इस प्रकार किया है।
स्रोते यातुमहं वान दृश्यीकृतेऽवान वस्मयं: उपर नः तयसैः एवः सुसमु सुण्डर्यं इह स्वाभिचर्यं पिल्लः गृहस्ताः नगरे।

तृप्तेऽचर्यं भूयर्याँ चर्यां न: एव चद्यन न: चद्य सच्यने मन्द्या शंसाति उस्म्य उषान्त इत वेधा: चिन्तितुषे अस्तुताय वाच्यां।

क्राळ न निन्दोऽविनाबानी साधने वृषां यत: सत्के चित्रिताल चारुत दिव्यं इत्या जीतनस्मरां स्वार्थानैर्घ्रु हृ।

रक्त: यत: वेद्यः सूर्य देशिक: चौरे: महिः चित्रिते सूर्युः यत: हृ वस्त्रोः चंद्रा तमातस्युतिनात्मकं विश्वचक्षुः नृत्यं: चाकार्य नृत्य तमं: च्युत्तिकिरः।

वुल्कोऽद्दे: सम्बन्धात चङ्गवीच्च जने: श्रीमाती गोपी रोढसी महिष्ठाला चर्या चित्र अस्त्य महिमा विरेचितो चाविच विवर्तनाः वर्षाबुधः।

विश्वाहिनी शुक्लः नयौर्णिणि विधिकान्य चापः दिच्चाँ सबिंहस्मि: नीस कामः: श्रास्मानेन चित्रे ये जितिलु: वच्चा सम्भः: वृजे गोर्गमेतू उदिष्टे: विवयुः।

राज: वृष्ण चार्यं वार्तोऽपरा चारन प्रार्थात ते वर्ज पृथिवीसह सत्यंत: प्रार्थार्थिष्ठिन्य मुद्रियाँशितोऽहनोः।

पति: भरण बहुस्मा भूरुष्णोः। चाप: यत: चार्येन पुरुषार्थे दर्दे: श्रावि: भूरुष सरऽमा पृथिवी ते स: न: नेता चार्येन आ दृष्ये भूरि गोपा हृदन चार्यं शङ्कितः सम्भः गृहस्ताः।

चारः क्राप्त चापे नृस्त: नमः गाः: चान्तिहीनस्य सताताभविन्य स्वार्थमानं चतिः श्च: इत्याय चुः कसमाः च्ये योक्ते निः निः सूर्यानं सर्वस्मा विवार्यामिति चूतितस्तनि नारीः।

यासि कुलेन सर्वस्त्र्य भवतु तोऽद: यात्स्या हम्योः: दीशाण: चाङ्ग चावर्जे गर्भगुरुमयं क्राप्य: यत: चाह्ने पार्यमभूषर्ताः।

कल्स्यं मुल्लमो अनुरूपेन न वृही: प्रस्थिते: चउः: कुर्यावं सहस्त्रां सूचः: चापः।
परिन्योग भूमिकासेवीदोहो वैदिकवाच्यां रथितेऽऽस्यां रथितेऽऽस्यां। चिरागान्योगां न पुष्पे जनिमा विद्ये।।

सूर्य सहस्रां न पूरे जरिमा विद्ये।।

चिरागान्योगां न सवने चकाना। ग्रहस्यक्रं शतमाणारं उक्तोरोको न युक्ता मुहुःश्चिव पुष्टिः।।

तत्स्य युक्तावरणां तत्स्य युक्तावरणां तत्स्य युक्तावरणां। युक्तावरणां तत्स्य युक्तावरणां।

तृतीयो विहिता वामदेवस्य धीनां भूंकुः सखांबृहो कार्यसाती। बामकु यथे जगन्मोहनसंतो जरिचे विषुभ्य व्यासः।।

एभिनूतिर्भिद्ध नायुमिष्टा मध्यविरमिष्वनिष्व झानी। झानां न चुबीरभि संतो झाने झाने मदिम शरदेश झानी।।

एवेदिर्ग्रामाः वृषभाय जूसोः ब्रजांके भूगां न रयस। नू विद्येश्च न सख्या विद्योपद्वस्तिः। उपेनवितात तृतीयाः।।

नू चुत ईट नू गुप्तान द्रवज जगरी नृत्तोरूपे। विधारी ते हरिवो श्रवण नये धिया स्वाम रथे। सदासा:।।

॥ १७ ॥ ९-२९ यामः।। ईटः।। ९-२१।। ९६-२१ चिह्युः।। १७ एकप्पा।।

॥ १७॥ लं महा ईट तुभ्य ह सा चन्द्र सम्हण मन्त करी।।

लं वर्ष्य शर्वसा जयन्यन्या उजन्यन्या सिंहं हीही विश्वयनान।।

तव विलै जनिमान्यजत ह्री श्री झुमाति मन्ये।। झुमाति मन्ये ॥ २॥ भि-
रस्मून प्र मृणाकुत्थ्येन प्र मूर्त: चर्क्क भुवतात सात्मक:। ॥ ७२॥ तेष भीतः
मुमार्यं भूतुपुरस्वावस्तु च जिजिन्द्रे वेदार्थिनायं रंवीः।. पंचाशयत कृष्णा
नि चूप: सहस्या जातर्क न पुर्वे: जरिमा च दृश्ये: ॥ ७३॥ जूपे: उपाके
तर्क द्वारे च विषयः वि यत्ते च ते स हृति सतवेतो हुः।। ॥ ७४॥ तेष जात्ये
सखां रद्व: सख्ये: मीत्वे: न सर्वाने चकनान: चुवस्वर्य: शुभमानाः।. उक्ते: रोके: न
रक्षा सुबोधी: सं युक्तः।। ७५॥ ॥ ७६॥ ते दत व: इन्द्र: सुरसहव: हुवेते या: ता
चकर: नयम: पुहुः रिन्य: या: मां वते जरिमे
गार्धिचित मुख: वार्ज: भवति स्याहे राधा:।। ॥ ७६॥ तिर्मा यतः सन्तः
चर्कनिन: पतातिकक्षतान: विचित भूर: सुतुके जनाना: घोरायत: चर्के
सांच: नितित: नवाति ग्रहः सन: तर्क: और्धि: गोपा:।। ॥ ७७॥ भुव: चर्क
हिता चामदेदेवस्य धीरा: मुरु: सखां: श्रुष्क: वार्जःसताती वर्म: चर्क: प्रसंभित: चर्क
जगन्न: उस्सर्सन: जार्जी विशिष्टस्य:।। ॥ ७७॥ पर्मिन: नूपिन: इर्तवार्युनिने: नार
मयोऽविश्वास्य: मघवर्ततान: मघवर्ततान: स्याही
चार्व: न हुके: चर्क सन्तः: चर्क: द्रूप: सदम: अश्ये: च पूवी:।। ॥ ७८॥
एव इते इन्द्रायं वृषभायं वृष्णोर्तान: चर्क: अक्षे: भूमकं: न एयं नु चितात
यथा: सांहिक योवेत: यस्तंत: उय: द्वाधिता तन्नूपायः।। ॥ ७९॥
नु सङ्कृत: इन्द्र: गृह्याण: एव: जरिमे नुहाः: न पीपे:।। चकारि तेष: हरि-हरि
वा: ब्रह्म: नयम: धिया: स्याम: धियाः: सुदासा:।। ॥ २१॥ ॥ २०॥

॥ ७९॥ तं महान्य इन्द्र: तुर्भय: हुः क्षा: अनु: चार्क: मांहना: मुनियत वहः:।।
तं भूवं शर्वसा जात्यायं सुपु:। सिंधुती श्राहिना जयसा:।। ॥ ६॥
तवं लिखु: जातिन्य रेजत: हो: रेजत: भूमिन: नियतं तस्य: मुनयोः
चुःचार्यायं सुन्दर्भे: पवेतास: सार्देन पन्नवानि सत्यदेव इन्द्र:।। ॥ ॥ ॥
नक्सिरि शर्वसा वज्रमिश्रिताविक्षिप्तानं सहस्रानं चोजः।
वधपञ्चात वज्रेषु मंदसानं सत्यापणं जर्वसा हतवृष्णीः।
सुवीरसेवे जनि कामं देवीर्दित्य स्तोत्स्यमवधामो भूतः।
यो जजानं चर्यं सुवजयसपचुं लद्दों न सुभों नै।
एक इत्तायत्त्र युभस्मा राजां कृत्दस्यं पुरस्न्तीं इति।
सत्यमेवन्न्यां विशेषे मर्दति बृहस्य गृहां गतिः सन्धोस्याः।
यस्यानिन्नये सत्यार्थेषु विशेषे सन्ना मद्वाती बृहत्ती मद्विशाः।
नन्मा अभवते बिठे सत्यार्थेषु सन्ना मद्वाती बृहत्ती मद्विशाः।
लम्बध प्रथ्यम् मां जार्यमानो ते विशेषे अधिष्ठाता इत्युक्तिः।
वं प्रत्ये प्रवर्ते श्रायानमध्ये बलेषु मयचन्वते वृंक्षं।
यत पृथवीं दायुपृथवीं तुधामिन् महामण्डलं चूर्णं भुजः।
हंता यो चं नवतीतम वाज्य दातं मघानं भवति सुराधवोः।
अयं बृहस्तास्य तन्नार इत्यं समीचीये चारिपुं मघाज्यं भूल एकः।
अयं चार्येऽयं भरति ये सुनोवस्य गिर्यां च त्यस्य स्वाम।
अयं चं चं अयं भुजं जयचतुर्य प्रचूर्युत प्रृक्षुते गुर्घा गाः।
यदा चं चं कृप्नुते मयुमिन्तिं विश्व हृद्दों भयं यं एण्डसातं।
समिन्द्रो गा चं चं चं हिरण्यं सम्बन्धियम मघाज्यं यो हं पूर्वीं।
एभिन्ननिन्नतमो अस्य शान्ते एयी विभक्ता सभुरेख वशः।
क्यियत्सिद्धेऽसिद्ध अध्येति मातुः क्यियन्तिवृजितनुः जजानं।
यो अस्य भुजं मुहुकृतियति वातों न जूतः सन्यंहङ्किल्पे।
फ्रियर्तो नम्नवन्यतं कृपायतिति रेतसु मघाज्यं समोह।
विभंजनुष्णिनिमो इव धीरत्स्य सोतां भवति भान।
अयं च चं चं समीपायस्य चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं
अस्तं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं चं}

276
नत्ति गिरिर श्वसनात्स्वर्गं दुःखान् भ्रविः कृत्यर्थं सहस्रान्तः सोऽर्जः वर्षीतः वृष्णि चेतेया संपद्यत सर्नवं आपः श्वसना हृतं वृष्णीं।

सूक्ष्मायं ते जननिता मन्नित हीः इदैस्य कृति स्वयं सत्तमं भूतं यः ईो जजान्ति स्वर्गं सूक्ष्मायं अन्तः प्रयत्नं सदसः न भूसम्।

यः एवः इति अध्यात्मिते प्रभुं राजा कृतानि पुरुस्वतः इदैः सत्यं एनं अनु विषेः मद्विरि रात्रि देवस्यां गृहात् मनोनिः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।

सूक्ष्मायं सुमाः चर्चवन् अस्य विषेः सुमाः मद्विरि नृहत् मद्विरि सुमाः चर्चवन् चर्चवन् वर्षूर्वतिः वर्षूण्यानि दिवेः विषाः चर्चवन् विषाः।


gৰ্য্যত ইংরু সাধারণ বিশ্বাস যোগ্যত বার্তাত:। জনিতায়ণ জনিতামূল্য তথ্য ব্যবহারত নাভর্য।॥ ১৬॥ চাঁ নে বোধি দৃষ্টান্ত ইত্যন্ত মহিমার্ণ মন্দির সোম্যক।। সকাঁ পিতামপিতৃতম পিতৃতাণ কাটুী লক্ষমনস্তে বলবা:॥ ১৭॥ সুদীর্ঘতামূল্যতা বাহুধি সকাঁ স্নান ইংরু স্নাত বয়ব যথাঃ।। বয়ব শ্রুত যে চুক্তি সুধার্থ জানি: শর্মাভিষেহয়ত ইংরু ॥ ১৮॥ স্নাত ইংরু মধ্যবা যথা কৃত্তা ভূবজীষ্ঠকে জানীতি ইংরু।। জ্ঞান প্রিয় জরিত যথা শম্ভুচিন্তবা চারিতে ন মতী:। ১৯॥ এবং ন ইংরু মধ্যবা চিশ কারস্থায় চঃকীপ্পাতনবই।। ন রাজার জনুষীরে ধ্রুবসে জীবন মাহিন পজ্জিচি:॥ ২০॥ নূ হুত ইংরু নূ স্নান ইংরু জরিচে ন্যোতন পীয়ে:। জাণারি যে হরিবে বর্ষ নয় পিয় স্মৃত যাণ: সদাস্ব:॥ ২১॥ ২৪॥

২৪॥ ভাষায অশ্বে অশ্বনির্বিশ্বাস পুরাণের যত্ন প্রেরণ উন্দরঃ যত্ন বিষে। অতিক্রমে জনিতি প্রবৃত্তি মাতৃতমভাব। পশুর কঃ ॥ ১১॥ পরমগৌব নিবেদ দুঃখচিবিন্দতা পাপিক নিরোগমায়ি। বাহুচিন্তে অর্কৃষ্ট করলেন যথে লেন স লেন পুরুষে ॥ ২॥ পারাকৃতি মাতৃতমভাব ন নানু গামান ন নগমানি। বাহুচিতে অংশবিশেষমিত্তে শতস্বয় চয়বে স্নুতস্বয় ॥ ৩॥ কর্ণে সুখুকৃতুয়ঞ্চ সাহসীর মাতারা শরদশ্ব পূর্বে:। নাতি ন্যস্ত প্রতিমান্তমন্ত্রিতেতেল যে জনিলাহ: ॥ ৪॥ অর্কৃষ্টগিত্তে মন্যমানা গুহাকৃতির মাতা বীর্যিয়া নৃং ॥ অশ্বদেহাত্বনমায়কঃ বসান্ন ভা রোদিতি অপূর্যুজ্জ্বায়মান:
\[\text{को} 3. \text{को} 5. \text{को} 24.\] \[\text{म} 4. \text{क} 2. \text{स} 98.\]

195.5.23. गुरुवरं: इदुः साध्याय विप्रं: चुव्य्यं: वाजयत: जनिनयं: जनिनदा चार्कित्वजति: च्रययमान: चब्तेन कोरेण।


198. चार्मयं परंत्य: अनुजसंविष्ठ: पुराशा: यते: देवाः उत्साहरीयं विषे चार्मते: चित्रा जानिपीष्ट प्रस: वृह:। मा मातरं चर्मया परसे क। ॥ 199. न चार्मो चार्म: निः चार्मयां गुहां एतत्तिरित्ता पाशेतां निः गुहानि वहुस्मि नेम्यानि चकृटा कविंतनि गुणधी कविंसे कविः पुर्वे।। ॥ 200. पराबुध्वी मातरं अनुजसंविष्ठं न अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं अनुजसंविष्ठं। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
॥ २७८ ॥  [म०४. ज०२. स०१०.]

॥५॥ २५॥ यत्त ऋषियवालाभवतीच्छृतताबिरिव संशोधिमाना। 

॥६॥ किमु विवदसे निविदों मननित्रस्यावर्ष दिनिर्घंवत 

॥७॥ ममेतापुषिण संहता रघने वृह जग्गान् चसुजजिनि 

॥८॥ ममम्मशिषुद्धार शिष्यवे ममुज्यामुम्मक्षिद्व: सहसोदर 

॥९॥ मसम्म ते मघवर्ष्यो निविदित्वा तुय हनू 

॥१०॥ ज्ञाने निविदित उसनो बभुववादित्रो दासस्य सं वि 

॥११॥ गृहिः संसूच स्वयंत तवागामश्रास्खर्ष वुष्टव 

॥१२॥ चरीशः वले चरणांया माता स्वर्य गातुः तवे 

॥१३॥ इक्षुः माता महिमसम्बेनुम्मी जने जहि 

॥१४॥ पुष देवा। चरणाब्विन्दुविन्दुराव निन्यन्तस्ये विषया वितर 

॥१५॥ कले मान्म निर्धवान्मचक्रवर्ष वस्त्वाम्म 

॥१६॥ चरणेद चार्मान्दि चांमरी चांसीवासारंशिणा: 

॥१७॥ देवेद चार्मान्दि माठे न देवेद विविदे महिदात्वाद: चा 

॥१८॥ चापर्ष्या जायामहीमानामाधाम में चर्चनो 

॥२६॥ ॥ ॥

॥ २७॥ १-२९ वानदेव: 

॥ २८॥ विष्णु॥

॥ २९॥ एवं वामदेव व्युर्दुर्ग विषये देवास: सुहवास 

॥ ३०॥ महामुर्भे रोदसी वृहस्मृवन्त एवाभिन्न वृषुहते 

॥ ३१॥ चरामेतात्म जिययो न देवा मुखः स्वाभिंद्र सत्ययो 

॥ ३२॥ चण्ड्यांत्यो वियंतमर्यमतुम्यमांस सुपाशर्मिदेव। 

॥ ३३॥ चण्ड्याय अग्रहार्य च विरूप चर्ज नि रिणा चर्चय: 

॥ ३४॥ चण्ड्याय अग्रहार्य च विरूप चर्ज नि रिणा चर्चयः
ममंत चन्द्रायुक्तः पराशास्तसममंत चन्द्र लाकुशावा जगारं ममंत चित्रः शिस्वे ममस्मृतः ममंत चित्रः ईर्देः सहस्तः उत्तरज्ञितः।

ममंत चन्द्रते मयायन्वन विशेषः-नितिनिविष्णु अर्थ हनूः ज्ञानं अर्थ नितिनिव्वः उत्तरसः-भूवान गिरिः दास्यं से पिण्डकः वधेन् ॥

गृहः समूह स्वरीरः तेजार्ग चन्द्रापूर्णं चूर्णं तुर्वें ईर्देः चर्मःैव वसं चर्मण याता स्यायं गातुः नवेन इत्यामाः।

उत्तर माता महिष्य अनुवैन्दतः-ज्ञामीं ना ज्ञाति पुष्च देवा:-सर्वं चामवीत वृष्णं ईर्देः हतिनथम सकेये विष्णूः नितिरंद्रिच्च चर्मसं।

कः ते मातर्विच्छविः चच्चताः श्रुंकुः का चारिपारसात चर्तकं कः ते देवा:-सर्वं मदीर्की वासित यतः सचक्षितः: भितरः पारस्य गृहसः।

सर्ववेयभुतः आंण्णविं चित्रे विचित्रे महिष्यां: अपश्वे जयां चम्ब्यां चम्ब्यायमानां चर्मे से च्वेकः: मधुः सर्व ज्ञायः।

सर्वात चांद्रविशेष चर्म विशेषे देवाः: सुषूचिवांस्य-ज्ञायः: सहा उमे‘ रोदसींवृङ्ग चार्यं निः: एके इतं वृङ्गं वृङ्गवहे।

अर्थ अर्थमूर्ष्टः जिरवः न देवा: भूय्ये संतरास चांद्र-स्वयां योनिः: अर्थं सहिः परिष्ठ चार्यं अर्थं: पर चर्तनीं: चार्यं: चित्रः विष्णुस्थितः ॥

सर्वत्रूपकां चित्तं यतं अकुश्चर्मः कुश्चर्मयामां सुभूम्यामां इत्यं सम्प्रति प्रस्वते: सर्व चार्यां सहिः चंचेचा विरितः: चापवेन्।

चायी-278*
द्युपञ्जबंसा क्षामं जुभे वार्षे वातास्विषीभिरः। 
हुर्या न्योथाक्यस्मान् ख्रोजैस्वातिन्नकुकुः परतानां।
वषभं प्रदूर्जस्यां न गर्भे रथः इत् न पंकुः सामम्द्रेयः।
ख्रातपेयो विसृते उर्दं उर्दीन्नं वृत्तां चारिणा इंद्रं सिंहूनं।
))[१][१] ने महीम्बनिनं विषेशेनां तुम्हारं तृणं फण्डः।
ख्रातमयो नस्नैद्रजः सुताः चकृणीरित्रं सिंहूनं॥
प्रायुको न-भल्लोंन वकः ध्वाङ्ग्को ऋणिन्यस्यवतीच्छिन्दः।
ध्वाण्यव्यः अपूर्णसुपारः अधिगिंदः सुर्णः दंसुपानी।
॥७॥ पूर्वी-वलः ग्नद्य गृहा वृहं जंगन्वा अस्सुज्जवः सिंहूनं।
परिक्षेरता जलाघानाः सिरा इन्द्रः अविते पृश्चिष्या॥
॥८॥ वृद्धिभि: पुष्मपुग्नो अद्यान्न निवेंशनाद्भिर: ज्ञा जमभे।
यं जीवो अक्षुद्दीहः नलस्यबन्धमानो निमाणविच्छिद्यः।
॥९॥ प्र ते पूर्वी-रिन: खरणानि विप्राविष्यः ख्राह चिरुः कर्तिषि।
यं न्याय्या चृष्णायां स्वगृहोपसो सज्ज्वायाब्वेषीः॥
॥१०॥ नू मूळ इन्द्रः नूम गृहान्य इत्य जानि न चोऽनू मूळिः।
ख्रातर्षि ते हरिवो वद्द नर्यं दिया स्वाम र्येः सदासा॥
॥२०॥ ख्या न इन्द्रों दूरादा न ख्रासार्धिभिन्निकृदवसे दास-}
{ुद्रयः। क्रोतिजित्यनर्मलीतज्जवः संगो समस्तु उद्यैः। पृष्ठ-
न्युन।॥१॥ क्र्या न इन्द्रो हरिभिभिन्नक्ष्वार्ताविनौः वसे राध्ये।
तिस्तां नवै सुक्ष्मां विप्रश्यं युझमनु नो भाजसा-
ली॥२॥ इत्ये युझ नमश्वाकृतिम पुरो द्युम्लसनिषितः ख्राहू
नू। ण्ष्रृसीवं वजनस्तनये धनानां लघां वृम्यशे कुभि
दयते शरवस्ता लामे चुब्बे वा: न वाते: तविषेषभि: इंद्रः हुश्चा नि
झौभात उशमानः अर्जः शर्व भविन्ह त्वां च: पवेतानां ||७||
शर्बि प्र दुः: जनयः न गमि र्पाः: सवः प्र युः सार्क चार्द्र: अर्त- पेणः: विनातुत: उष्णाः ज्ञानं चाहिनां वृत्तान चारिषा: इंद्रसिद्धूः ||८||
नमही चावनि विषः पेणा तावीतथे वव्याय चार्म्भी चार्म्भयः न- मंसता जावत् चार्म्भः सुरसत्त्वान चाल्कृतां: इंद्रसिद्धूः ||९||
पूवीं: उपर्यस्त: गार्दः च गूः ते: वृच गजन्वान चामृज्जति वि
सिद्धूः परिक्षितम्: अनुगाम गुज्यानां: सीराः: इंद्रः सविष्ट्वे पुष्यपा
पूर्वीभि: पुर्वी अपूर्वां: चादां निश्चे वेषनात: हरिः: च: जा-
भवि वि चं धार्मार्भवात: अन्हत: चांह: चादां: निः: भूत: उभयचित से
चारास्प पर्वे: ||१०|| ते: पुरुषां: कर्मावनि विषर्ग: शारविद्यान शारा
विदुस्वे करारसि यथासं यथा: वृज्ञायांति स्वस गूः ते: दाससि राज्ज
नयों दाससि: ||१०|| नु स्तुत: इंद्र नु गृहान: इर्य जारेि: नर्व: न
भीषे: अकारात ते: हरिः: च: बहस्न: नर्व: धिया: स्वाम् र्पाः: सुद्दासा:
||११|| २ ||

||२०|| चा नः: इंद्र: दूरात: चा नः: शासात: चाभिनिहुक्तः चार्वंसे
यासात: उप: चोविजिर्विभि: नृश्च पति: वजःवाहु: संगी समतामुरु: तु-
वेषिः: पूतन्यूत: ||११|| चा नः: इंद्रः हरिः वमि: यातु: अर्जः अर्जाचीनः:
चार्वंसे रास्तै च तिष्कृतं वृद्धी चासः वा विरर्मी हेतु यह! चार्म्भ
नः वार्जासाताः ||२२|| हेतु यह! ले चाशसार्क इंद्र: पुरु: दयात: सत्त्विष्टि
कर्षुं: नामही इंद्र वच्चिन सनपै धानानां तवया वृच चार्म्भः: चार्जि
उष्णत: भू शोः सृष्टिम् उपाध: सीमाः नु सुप्रतिभुत: स्त्थाव:। पाश्च त्रिभुजः शास्त्र: समांत: समाद: पूर्व:चिन्द:।
भव: यो राशिः क्रियान्वयनः स्वाभाविकः न भूतः सृष्टिः न जनता:।
मय: न योऽन्निति मन्येमानोऽखः विविकाः पुनःततंतरिद:।
गिरने: य विशवः भूतः इतः सुनादेव: सहसे जात: जयः। 
आदता: वर्ज: स्वविन्द: न भैम: उपेकः कोऽन: वसुन्त: नूतः।
न यस्य चता: जनन: नालित: न पारस: झामेलिता मधेः।
उद्भवः ज्ञानाविशवेविवेच्य: उपासायेः दृश: पुनःततं रामः।
इत्येक: रामः ज्ञान: चर्यः विनामानामुत: घरणःवतोतासि गोऽन। 
शिशुः समिष्टेऽपि प्रहासावल्लभः राशिमान्वितासि भूतः।
कया तत्स्व: शत् शविषा शतिः: यवः कृष्णोति मुद्दा का चिह्नः।
पुरुष: दानापिविचारि: चाहौऽण: द्याति द्रविषां जरिषे।
मा नोऽ मधीरता भजा दुहः तवः प्र दास्यु: दातवे भूति यसे।
नवे देवे शो: शुभ: समिष्ट: उक्षे प्र व्रजाम व्यामितः स्थू:वतः।
नू चुत: इतः नू गृहानं दहं जरिषे नूहोऽ: पीवः। चे कारि ते हारि: वा वा नवे दिया स्वाख: रेखः: सदासा:।

|| २९ || १-१९ वामदेवः: || इतः: || विवेच्यः ||

|| २९ || चा यात्रीद्रयः वङ्कस उप न हु चुतः संध्यमार्द्यः नूरः। 

बाधानास्तिविविन्येवः पूर्वीः श्रृण्मान्बृति पुणःता:।

१: तस्येविति स्ववः शुभायानि तुविशुद्धाय तुविराधस्ते

नून:। यथ: अतुविद्योऽऽरु न सबार्द: साह: तथोऽ अभ्योऽतिकः

कृत्यः:।|| २९ || चा यात्रीद्रय: दिवा चा पृष्ठिया मस्कू समुदरादत् वा

पुरीषात: सब्यावेद्ये नो महत्त्वाधवानो वा सदानादस्ते

३: स्वृत्यस्य रायो वृहत्या यो इति तथैव चक्राम विद्योऽविद्ये।
न भूक्षख्या श्रद्धा शर्मिष्ठा: यथा कृत्योत्ति मूढः का चित्त चः: पूर्ण दानसूचिविशिष्टः याहे: चर्चा द्वाखि द्रुविभासे जलि:।।९०।।

न निःशुष्क: इन्द्र नून गृहयातः इर्ष जःरिजः नरः: न पीपेऽः अकारि ते हृदिः

वः: बर्ण नरः धिया स्वाम्य सख्यं सदासरस:।। २५१।।

||२९|| च यातु इद्रेकः चर्वेदे उपय नः इह नून: स्वाम्य मात्र चार्वे

भूरः: ब्रृहापि तत्विष्ठा: यस्य पूर्वीः श्रीः: न चर्चा च्चिमभूति पुष्पाण्तः।।११।।

तस्य इति इह चार्वेद चार्वेद नून: चार्वेद नून: संसारादि स्वात्तेः नून: चार्वेद्वर्त्ति चार्वेद्वर्त्ति चार्वेद्वर्त्ति चार्वेद्वर्त्ति चार्वेद्वर्त्ति।।२१।।

च यातु इद्रेकः दिवेक: च द्विशया: मल्लानु: समुद्रादि उन वा

पुरुषाधर्मस्य स्नात्ते: चर्वेदे: नः चार्वेद नून: चार्वेद नून: सदाग्राहादि

चार्वेदस्य राज्यं सुह्वत: यः इर्षेत अतः चार्वेद विद्यापि इद्रेकः
यो बायुना जयति गोमतीशु प्र ध्रुष्यु या जयति वस्यो चार्के
||44|| उपयोगी नर्मसि खमायचिति वार्षिक जनमयतर्यिे।
छुज्जानः पुरुषवते उक्षिरिन्द्रे उक्षित सदनेथु होता।||44||
खिवा यदि खिवायंति: सख्यान्सर्दितो चक्रिमोक्षिजस्य गोहे।
धा दूरिरोः पाष्यस्य होरा यो नै महान्सर्वर्षेऽु वाहितः
||६५|| सचा यदी भावरस्य वृषाः सिरिष्काभुषाः लुचते भरायः।
गुहा यदीमीक्षिजस्य गोहे प्र यवित्ये मार्त्यिे मदायः।
यिव नहरासि परवात्स्य बृहे पर्योभिरतिष्ये छापा जयासि।
ब्रह्मा दृश्यस्य गवत्स्य गोहे यदी वाजायु सुयोऽहितो वहिता।||७८||
भूर्द्रा ते हल्ला शुक्लैः परायी प्रथयाताः लुचते राधै इंद्र।
का ते निविष्कः किमु नौ मंगलसि किन्नीदुदु हर्षसि दाता उ।||८१||
एवा वस्म इंद्रे सत्य सांहातृः वृष्ण वरिवः पूर्वे क।
पुरुषुऽहित क्रामः न शरिर रायो भेद्घीयो ते सवसो दैवत्स्य।||९०||
न्यु तुदु इंद्र नू ग्रृहाण इर्ष जरिवे नहोऽहिन प्रीयः।
छकार्ति ते हरिवो
ब्रह्म नर्मिे प्यिहा स्यामृ गुष्मा तदाता: ||११||६३ ||

||२२|| यथ। इंद्रो जुजुः गोष्ठ वटी तचो महान्करति गुम्म्या
चित। ब्रह्मार्याम मायवा सोमसुक्या यो जगमान्ये शर्वसा
विहेदिति।||११|| वृषिक वृषिकं चतुर्थियमस्यवृषिकं वास्यि नृत्तमः
शर्व्रिताः। स्मिरे पर्यायमाण्य साधः साधः पर्वारिणि
सुख्यार्थं विष्ये।||२४|| यो दूरिवा देवतमो जायमानो नै हृते वाजेकः
भिमभेद्विष्ये गुष्मीः। तथानो वर्ज वाहोहेश्त्व दामेन
रेषयम भूर्जे ||३२|| विश्य रोपासि प्रवतंश पूर्वार्थीः चवान्नाम
निम्बेजत्व ध्या:। चा मातरा भरति गुम्म्या गोनृैवयरिग-
अन्नोनुवंत वाटांः III 81. तत्तौ तं इंद्र महतो महानि विशे-षिवस्ववेंशु प्रवचयां । चक्कूर धृष्टे धृष्टा दंशृव्यावानहि वजेशु शास्वाविवेशीः III 91. तत्तौ तं सत्या तुविनुमुख विष्णु प्राधे नवंकः सिसते वृष्ण जासः । चार्याः हृ लब्ध्वर्यामो भियाना: प्र सिंधसो जवक्षा चक्कमांत बुद्धे III 99. चार्याः ते हरिव-वस्र्यते उ देवीरसेविरिद्ध सर्वत्र स्वसारः । यहीमनृ प्र मुचो चंधपाणा दीघामनु प्रसिद्धिः स्वंद्रस्ये III 99. यस्ये कृष्ण-खेडः न सिंधुरा ला शरी महामाया यो वर्णः । भुस्सारक्षु-भुवानस्य ग्यायः भुमुने भुर्ष्म तुष्यासं गोः III 99. चैसो वरिष्ठां वृष्णि जेष्ठां मृगायिनि सुका सहुरि सहासिः । भुस्सार्य वृष्ण मृगायिनि रंधि जहि वर्षेिनुशो महास्ये III 99. भुसार्याक्षिमु भुषु हि नविद्रासत्वः विष्णो उप्या माहि वाहान । भुस्सार्ये विष्णा इशषः पुरुरीरसाक्षे सु मंधवव्योधि गोदा III 99. नूर दुह्तै इंद्र न गुरृगान इश जाति नद्योिन पीपे । चार्याः ते हरिवो ब्रह्म नयन धिया स्वाम ऐयः सदास: III 99.81

II 99.7-99 यामदेशः II 99-99 रंदः II 8-90 रंदः खातेदेशो वा II बिहुप II

II 99. कुषा महामन्वृधः क्यों होनुल्लेिजु जुंशायो भृभि सो-मस्मूर्यः । पिपवुशानो जुष्मायो भंधो ववस्य मृघः मृघः धनायः III 99. को द्रष्य वीरः संध्यमादस्य समांनस सुसमतिभिः को द्रष्य वत्स्य चिन्ते चिन्ते कर्तणी वृधे भुजवस्माद-नस्य यज्ञः III 99. कुषा प्रृत्याहित सुमार्गमिच्छः कुषा भृहज-बंसामस्य वेदः । का द्रष्य पूर्वीप्रमात्याः हं कृष्णेनमाहः प-पुरूर जातिः III 99. कुषा सराधः श्रामानो द्रष्य नशोदभि दृविष्णू दीघानः । तेवो भुव्वचंदेिदा म चूरान्ने नमो जगुद्वाभि ।
कृष्ण महां स्वृद्धि कस्यं हिंदुः यद्य ज्ञायते: भविष्योम्भरं जन्यं विद्ये: पिशवं उत्तमं: जुष्माणं: संवें: वनवं चृत्यं: भक्ति ते धन्यं

का भ्रमणे च तथापि भ्रमणं संभाटं सुरतिं बनं: का भ्रमण वाक्य बिचित्रिते वाक जयी वृद्धी भूस्ति श्रायमाणस्यं यज्ञं: ॥ १२॥
 का भ्रमणे च तथापि भ्रमणं संभाटं सुरतिं बनं: का भ्रमण वाक्य बिचित्रिते वाक जयी वृद्धी भूस्ति श्रायमाणस्यं यज्ञं: ॥ २३॥

कृष्ण महां स्वृद्धि कस्यं हिंदुः यद्य ज्ञायते: भविष्योम्भरं जन्यं विद्ये: पिशवं उत्तमं: जुष्माणं: संवें: वनवं चृत्यं: भक्ति ते धन्यं

का भ्रमणे च तथापि भ्रमणं संभाटं सुरतिं बनं: का भ्रमण वाक्य बिचित्रिते वाक जयी वृद्धी भूस्ति श्रायमाणस्यं यज्ञं: ॥ १२॥
 का भ्रमणे च तथापि भ्रमणं संभाटं सुरतिं बनं: का भ्रमण वाक्य बिचित्रिते वाक जयी वृद्धी भूस्ति श्रायमाणस्यं यज्ञं: ॥ २३॥
यजु नींवत ||
कणा बदस्या उपसो पूर्णी हैवो मलेश्य सुख्य संजीव ||
कणा बदस्य सृष्टिं सतिर्यो वेष जानिनकाम सूपुरे
ततः ||
किमादमुने सतिं सतिं व टुळा नु से भार्य म
ब्रह्माम ||
पिये सुहंशो वपुरस्य सर्गे खाने ब्रह्मांमभिषे इगो ||
हुँ विचारस्युतसमलिन्द्रा तेंतिम तिर्गमा तुजसे
ञनीका ||
स्रुता विंध्रं चुगाया ने उजो दुषे चाक्राता उपसों
वर्णाये ||
स्रुतस्य हि सुहुः सति पूर्णेनवृत्तस्य धीरित्वे
जििानि हंसति ||
स्रुतस्य साराको वधिरा सतासे कान्ति जुधाने
सुधमाण्याये ||
स्रुतस्य हृज्ञाया धुश्वानि सति पूर्ववि
चुंडा वपुंशे वपूर्वि ||
स्रुतेन हीप्रेसङ्गत पृष्ठ चतुः गार्भे
चुंडामा विवेनु ||
स्रुत चमान स्रुतस्यंदोवृत्तस्य तुष्टमां
सुरुया उं गुष्य ||
स्रुतासे पृष्ठी बंहुः गार्कि चुंडाये धेनू पर्यमे
दुहाते ||
नू हुत इस्ते नू गुरुणान श्रे जारिे नन्दोऽिन पीिेः
विकारिते हरिकी प्रस्व नरां पिताय वायस्त पुष्यम्
सदस्या: ||

28

24 ||

24 || का सुङ्ग्वति: शर्वसं सूरुसंद्रस्वाचौऽनं राध्यस जा
वचते: ||

24 || तुदिर्हि चीरो ग्रुत्ते च्वृत्ति सार्थिनि न निषारितितिस्यांक
सो जनास: ||
24 || स पूःहरिे हस्य स कै खुः स सुरुः हुः स
भारांमा: ||
24 || स यात्राण मध्या मत्तयो भक्तते सुपृष्ठे जनि
वो धाते ||
24 || तस्यार्थे वि हजन्ते सम्बन्धे रिवांकांस्यम्
कृष्ट जा: ||
24 || ििणो यथार्यकुमारसी श्रमरक्तकोक्यम
नन्दा
वस्य साती ||
24 || सारमुर्थििृः निसःिीं ने या यामुणासासी सि
णो असेिाती ||
24 || सरिशीषों बर्णेन्त सुभा चातिसीं इंदुरनेिे
स्वस्वभीिेकः ||
24 || आदिव नेस इंदिः वन्यां च चातिसीं पुसिकाये

283

रिघ्यात्। आदिनिमोऽवि पूण्याग्रेषुण्वीनादिनिश्चुजोष
वृक्षं यर्जति॥ ॥ ॥ ७७॥ कृषतोऽवि वर्जता य ड्रोण्ड्राय सो-
ममुखते सुनोति। सुधीचीनिना मन्त्राधिवंजनंतमललखांग
कृपुते समालु॥ ॥ ॥ ६॥ य इंद्राय सुनवालीमंद्य परचापनीतवत
भूज्याति धाना।। प्रति मनायोधचारानि हृण्याशिन्द्रवहुत-
वंगं शुभामिन्द्रं॥ ॥ ॥ ७॥ यदा समयं वचेदथावं दीर्घं यदाजिम-
मथर्काद्यूः।। चाचिक्राशृंगं चाल्यं डूरं शा निन्दति
सोममुच्यः॥ ॥ ॥ ८॥ भूयसं चाचमचुंकानीयोधविक्षीतो च्राकार-
निष्ठ युन्ये।। भूयसं कर्तियो नारकिहीना दशः वि
दुर्घटि क बान्ध॥ ॥ ॥ ९॥ क इंद्रम त्राणरामं श्रीशालि धेंशुमिः॥
यदा वृष्णि जर्चनदेविनि में पुनर्मेदल॥ ॥ ॥ ९०॥ नू दुते इंद्रे नू
गुर्णाण इव जरिले न्योर्तन पीपे।। भकारि के हरिवो ब्रह्म
नरं धियाय स्थायं सूणं। सदास्ता॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

|| २५ || ९-८ बामपेयः।। इंद्रः।। चित्युः।।

|| २५ || को और नामो दूरवकाम उशचिन्द्रस्य सुखं युज्यो।
को वा महेष्वरः पायोय सामिष्टे चयी मृतसोम इंद्रे।॥ ॥ ॥
को नानाम वचसः सोमायां मनायुर्वति भवति बसं उत्सा।। क इं-
द्रेस्य युज्य क चंलित क भासं वंध्य क जरि॥ ॥ ॥ ॥ ॥
को देवानामो चह वृंधोति क आदित्यो चार्यमिति ज्योतिरीप्ते।
कस्मि चार्याधिनित्रां चाध्यं सूतस्यांशोः पिकांति मन्त्राधिव-
मने॥ ॥ ॥ तसां आधिभोगानि शर्में यंस्योऽक्रणध्यायसूर्ययुज
स्वर्तेन।। य मारु सुनवाह् तने नयी नृत्यमय नृत्या।॥ ॥
न ते जिन्नति बहुः न दुर्या जरूरशा चार्यमिति शर्में यंसत।।
प्रियः मुकुटविष्य इंद्रे मनायुः प्रियः सुमार्वीः प्रियो चास्य सोमी।
रिरिष्यात श्यात इत्यदि सोमः वि पर्वृत्तात असुरस्वीन श्यात इत्यजु- जीश वृष्णि जयंति।॥११॥ कृष्णोत्ति स्यसि वरिष्ठ: यः कृष्णः इद्याय सोमः उः सुनोति स्याचीनिन मनंसा श्याविन्देन्न तं इत्यजु- खार्यां कृष्णाः संततिः सुः॥१२॥ यः इद्याय सुनवार इतस सोमः चाद वचारं पचाति पशुः: उत्त भूष्धाति धाना: प्रति मनायो: उच्चाययि हवेन त- सिन्द्र द्धार्याय वृष्णि पुर्णाः इदः॥१३॥ यदा सङ्कोच्येन वि श्यायेत कृष्णां- वा दीर्घं यत स्यायिनि अथि यथाय श्याविन्देन्न तं अन्त्र्यदत्त वृष्णि पालि च च दुःखार्यां: श्यानिन्दित्तः सोमसुततामिः॥१४॥ भूयसा वृष्ण इन्त्रचतु- रात्रिः: स्यायिनि श्याविन्देन्न तं बुन्द स: भूयसा कर्नेय: न श्यारंदेरीति दीनाः: दखा: वि तृढति प्र वायाः॥१५॥ कः इसे दण्डर्थिः मर्यम इदुर्यात्र श्यारति धनुर्याः भुदाचवायिनि जगन्नं तथाय इमाः से पु- ने: दुःखार्यां उसः श्यायानः इदु वर्ते नन्दः: नवीने: श्याय- फरीते श्याय| वह नन्द नन्दः पिया स्याम रूः: दुःखार्याः:॥१६॥

॥२५॥ कः चात्र नन्द: वेदवाकामः उशन इदुर्याय सर्वोपस जुनोप: कः वा महे चायसं पायोष संस्तः इदुर्याय सर्वोपस शोभासस्थमः: इदु इ दण्डर्थिः कः न- नाम वर्षां सोमस्याय मनायुः वा भविष्यति चायसं उसः कः इदुर्याय गुर्जरः कः सविमनः कः चायव वासोः कः जाती॥२६॥ कः वेदवानि चायवः चाद जुनोपि कः क्षीरिति कः क्षीरिति ज्योति: इदु यस्य चाद ज्योतिः इदु: सुपर्णी स्त्रोतस्य स्त्रोताः: पिया रुदाति मननसा श्याविन्देन्न॥३॥

तसैः चायिः भारत: यवः यस्तात ज्योति: पृथ्याय सूर्या उतः चायायाय यः इदुर्याय सुनवाम इति श्याते नन्दः नयोष मृत्यमाय मृत्याः॥३॥ न तेन जिन्ती वहमः न दुःखा उरः चायूः चायिः एवं यस्तात मिय: सू- रक्तमिय: इदु मनायुः मिय: सुपर्णायुः मिय: चास्य सोमी।
यस्याः प्रागुयाकृतिः बौद्ध सूचये: पशुं कृपुले के-वल्ले। नापुष्पेनविभि सङ्का न जामिदुख्याश्च वहतंद्वा:। ।

पुर्विते पुराणा स्वठ्ठमित्रोऽसुन्वता सुत्रपा: सं गृ-शीति। सास्य वेदद्विती हंति नवं वि सुष्मच्छे पक्षे केशलो भूत।।

ईदाः पोढ़वे मध्यमास ईदाः मातोऽवसिष्टाः ईदाः।

ईदः सिवतं जल नामावलाः ईदाः नवे वाजयनेऽहुः।।
॥ २५॥ सुमस्रवणः प्रातेषु एषः वीरः सुखः परिति कृपणः कर्मवां इतिः न च एषुः चापिः न तां न जामि: दु:प्रवक्तः स्वयंहर्ता इति चावांचः॥६॥ न गतं परिणमाः सुखं इति: चातु-थ्याता सुत्रपा: सं गृहीते च चातु स्थेरे: बिदिति हितं नवं चि सुलवे पत्तवे कर्मवं सूत्राः॥९॥ इति: परे चारः संध्यामाः इति: संध्याः चाब्रवस्तिताः: इति: इति: स्थिरति: उत्त गुण्यानाः इति इति बर्तं: चाजस्वयं: हृदयाः॥ ॥ २६॥

॥ २६॥ चाहं मनुः सावर्म सूरीः च चाहं वक्षीचावान् चाहिः: अपि विस्म: चाहं कृपूरः सांधुमेरनं नि चूर्जे चाहं कृपि: चक्षुः प्रशोऽया प्रा:।।५॥ चाहं भूमिः चादुर्दा चारायोः चाहं चूर्द्वा द्रास्तुर्वेव मद्वेषवेष्टृ चाहं सप: चानर्म वाक्ष्यामा: मर्म देवासः चाहु केतः चायायुः॥।१॥ चाहं पुरः मंदसान: वि ऐते नवं सारके नवति: चिबास्य ज्ञातसम तम वेष्वेव सर्वै: सताता दिबः: दासाः सतातिः दर्पुः यतं सावर्म॥३॥ प्र मुः: विस्मः विरः वरः: महत: वि: चासुः प्र द्वेन: द्वेनेवम्यः: चागुर्द पल्ला चाचाश्चाया यतं स्वधया सुर्पणिः: हुः भरता मनवे द्वेन जुरे॥४॥ भरतं यदि कि: चाते वे विजानाः: पक्षा उर्वहारोऽमणः: जावाः: चाक्ती तूर्तं चायामेव मनु-नासो यथे उतं चक्षूः विचविरवेन: द्वेन: चां ॥।५॥ चार्जीपी द्वेन: दर्मान: चाहुं पुराः वतः: शकुनः: मर्मे चर्मे सोर्मे वरा दु:हारः: द्वारावान: दिव चाहुः चादराहः चादराः चाजस्वान: सदारायुः: सत्ततरात्मान् चादराः॥।६॥ चादरायुः द्वेन: चाराः सोर्मु सूर्मस्त सधान्या चान्युः च सारके चार्म पुरूः ॥। चाजहात् कार्तिती: मदे सोर्मस्त मूर्ता: चामूर्ता: प्र द्वेन: ॥ ॥ २७॥

॥ २७॥ गर्भेनु सत्वचन्द्राः स्वयंदेवानाः ज्ञानाविनिव-
খ্রীঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯-৪০] ॥ ২৮৬ ॥ [খ্রীঃ ৩৩, ৩৪-৩৫]

শুতাং মা পূর্ণ স্বাভাবিকর্মান্বেষণী জ্ঞানো জ্ঞাতাঃ নির্দীয় ॥ ১॥ ন যা স মামপত জ্ঞাত জাভারাম্মায় মল্লর বীর্যাং।

জ্ঞানী পুনঃবিজ্ঞানচতুর্থী বালী স্বাভাবিকমূল্যাণাং ॥ ২॥ অগ্নিঃ যন্নভাগী স্বাভাবিকা দ্বোধিবেল যোগী বালী জন পুরুষঃ।

সূত্রাদেশ্যা আলোচনা স্থায় প্রকাশ্যাং সন্তুম্বারা মনোভাবাঃ ভূলায়ন ॥ ৩॥ ক্রুড়জ্যা ইষ্টমিত্রাতোন ভূমশ্চ শ্রেয়সনা জনার উত্তো স্বাধি থাণেः।

থান্ত: পরাক্ষলেখিতুযো প্রেক্ষমাধুর্যায়নি প্রসিদ্ধস্য তহে: ॥ ৪॥ অধি

ঘেতেত কুলর্য় গোনিকৃত্বমাপীগান্ন মঘবান মুক্তমধু:।

অধূর্য়েন্দ্রঃ প্রথমে মধু: স্বর্যমিত্রে মদায় প্রতিষ্ঠাত্রে ধীরতির্যবহী ভূরো

মদায় প্রতিষ্ঠাত্রে ধীরতির্যবহী ॥ ৫॥ ১৬॥

॥ ২৪॥ ১৫ সমাধয়ঃ। ॥ ইত্যুি ইষ্টমিন্তা থা। ॥ পথিপু।

॥ ২৫॥ যা তৃুজা তথ তত্ত্বো বল ইরো স্বৰ্য মন্ত্বনে সূ-

সূত্তস্ক।। অহঃকর্মধারিঞ্জাতস্পৃ সিংহূপার্ণানোপর্যায়গ্রহনিত্রায় থানে। ॥ ১॥ লা যুজা নি স্বতসংযোগেত্রক্ত সহস্রা সচ্চয় ইরো

অধি যন্নাত উড়া তত্ত্ব মহী দ্রুতহো স্বর বিবাদুয় ধায়ি

॥ ২॥ অহঃকর্মধার আদধামমূল্যরিতো পুর্ণ দ্রুতসংযোগেত্রক্তীকে।

দুর্যে দুরোপে কলা ন যাত্ত পুরা সহস্রা শব্দে নি বহীত। ॥ ৩॥

বিবাদুয় দ্রুতসংযোগী দাসী কৃত্তিপ্রশান্তা:।

অধূর্য়েন্দ্রমূল্যাং নি শচুনমিচ্ছেে মন্ত্রিতা ধার্থ্যে:। ৫॥ এতে স্তন্ত সংযোগী যুর্থ তড়িত্র সোমঃবিবাদুয় গোঃ। অহঃকর্মধার

পিতাহার্যাঃ নির্দীপেৃ সাধিনীতুতুদান। ॥ ৫॥ ১৭॥

॥ ২৫॥ ১৫ সমাধয়ঃ। ॥ ইত্যুি। ॥ পথিপু।

॥ ২৬॥ খ্রীঃ সূত্র উপ বাজেমন্ত্রী ইংপ্রে যাই হতিন্তমি-
च्छूट मा पुरे चैत्य:। चर्चित पार्श्व चर्च भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

कार्य जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

चहार्दीय:। अधिकारी:। जवासन निः चार्दीय:।।

चर्चित पार्श्व चर्च भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

चर्चित पार्श्व चर्च भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

चर्चित पार्श्व चर्च भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।

या या स्वामत:। अच्छे जीर्ण चार्म चार्म भयेन:। जवासन निः चार्दीय:।।
वर्गंश्रियस्मिन् सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।
समाचारं सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।

drṣṭāṇ। तिरिचिद्धरः निर्वंदित: सुखेश्वरभिर्गुणिणाः।
सत्यार्धाः।

cा हि छा यात: नयंचिद्धरः निर्वंदित: से ही बरी:।
वर्गंश्रियस्मिन् सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।

cा हि छा यात: नयंचिद्धरः निर्वंदित: से ही बरी:।
वर्गंश्रियस्मिन् सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।

cा हि छा यात: नयंचिद्धरः निर्वंदित: से ही बरी:।
वर्गंश्रियस्मिन् सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।

cा हि छा यात: नयंचिद्धरः निर्वंदित: से ही बरी:।
वर्गंश्रियस्मिन् सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।

सत: कर: यो गंगा नायमन्मुनी इत्या विचयं हिन्दुमायं गृहंत:।
उपयोगमन: सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।
सत: कर: यो गंगा नायमन्मुनी इत्या विचयं हिन्दुमायं गृहंत:।
उपयोगमन: सर्वस्तम्भनालोकनासेतुरं देशसत:।
रुसान: तिर: चित्र: स्थः सर्वना पुक्तिं अङ्गुरेरिंग: गृहिण: साव- 
दराया:॥१॥ श्राहि समयानितस्य विकिलान्हूर्म्यमानः सोतुरःभिः 
उप: युध: सूक्ष्मः धृ: अभीरः मन्येमानः स्वाधनिनिः मदति संहृ 
श्रीं:॥२॥ चार्गयं इतः शस्याँ कांशों वाजाधवं जूहों स्त्रु: प्रदिशं मन- 
दृश्येद उपास: वृत्ताशर: राष्टिः तुविष्णां जातं न: इंद्र: सूर्याः श्राहः श्राहः 
च:॥३॥ श्राहः य: गंगाः नार्थमांस: जः ती दशमा विन धर्मरनां 
गृहां: उप: त्वान्त दधान: घृति श्राहः सहस्राशि गुलानिः बच्च- 
स: वाहु:॥४॥ लाः उज्जाय: मध: वन इंद्र: विमान: व:यते स्वाम सूरयः 
गृहांसे: भेजानाः सुह्तान्तवः दिवस्य राह: श्राहः काशांस्य दृश्येने पुरु- 
श्योः:॥ ५ ॥ ९८ ॥

॥३०॥ नकि: इंद्र लात उत्त:ततः: न ज्यायानां चालि वृष्णहन 
नकि: एव यथा वें:॥४॥ सचा ते स्वरु: कृत्रिम: विशास चुक्तासादिव व- 
वृत्त: सचा महान्य असि चुत:॥२॥ विशास चन इत: सः ना बादेवासः 
इंद्र युबधु: यत: सचाह नसी श्राह्यांतिः॥३॥ यय्य उत वादितेष्वः: चुः 
कुलान्तु गुत्त्वन्ती मुण्याः: इंद्र सूर्यः॥४॥ यय्य रत्नान्तव चृष्णायात: विशासन 
चृष्णाः: एक: इतले इंद्र चनुन्त चाहमः॥१॥६॥ यय्य उत मनीय: के 
चालिषा: इंद्र सूर्य प्रकाश: चालि: असि: एतस:॥६॥ चं चात उत असि 
वृष्णहन मध: वन मनुष्यादेश: तमाः: चाच चाह दारु: सच्चातिः॥३॥ 
एतस: घु इत: उत चरी इंद्र चुक्ताः पीर्यर्म मिवत: यत: दुः 
हन्यायुर्व व- 
धी: दृष्टिः दिव:॥१॥ दिव: चित्र दृष्टिः हरर महान महीयमानो 
उपासे इंद्रे से पिण्यः॥६॥ चाच उया: सानसः सत: संदिश्वात् चाहे 
बियुध्यं नि यत: सी चिरचायत: वृष्णाः॥१०॥२॥ एतस: चास्या: सान:। 
श्रावे सुरसपिक्षिः चित: पालिः चासम: स्तारो सी पराः चत:॥१॥उत सिंहुः 

287
বিবাহত্য বিতর্কানামনাঘি চামিং । পরিতা হান মায়াণা ॥ ১২॥
জট জ্ঞানাস্য ধৃষ্টেয়া প্র মৃত্তে চামিং বৈয়বেনে । পুরোধ চতুসঃ সন্তৃষ্ট। ॥ ১৩॥
জট দাসে যৌথিতরে চূর্ণত: পর্যন্তাদি ত্যা চারিত্রস্ট। ॥ ১৪॥
জ্ঞানীহিষ্টে সহৰ্ষেন । ধৃষ্টেয়া চতুসঃ নারিনে সহৰ্ষরিঘা শ্যামাঘি ।
কাম পংচ প্রথিতিত ॥ ১৫॥ ২১॥ জট তন্তু পৃথাময়েু: পরাবৃত্তে পৃথক্ত:। ২৬॥ জট ত্যা ন্যায়েয়ী চ্যাৰায়া শচীপিত:।
স্ত্রীর বিষ্ণু সমন্তায় পারাণ । জ্ঞানীচিত্রিয়ঃ শ্যামাঘি ॥ ১৮॥
অনু হাজ পঞ্চিতা নদীয়ায় স্ত্রীরেচ্ছায়া চ চূর্ণহ।
ন তসেন সুরমস্থি তবে ॥ ১৯॥ শরীরম্বধানামট: পুরামিত্রে চলস্য তিব্রোদাধায়ী দৃঢ়পুষে ॥ ২০॥ ২২॥
চ্যাৰায়া চতুস্তান্ধীয়তৈ চূর্ণায় চিন্তন হিতৈ:।
দাসীনামিত্রে মায়ানা ॥ ২১॥ স চূর্ণতালিন চূর্ণায় চূর্ণহ সমান অঞ্চত।
চ্যাৰায়া নিহির্দা মিনত ॥ ২৩॥
বামার্ন্তট ত চাদুরে দেও দৰ্শায়েমাত। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বামায়
ভগো বামায় দেও: কল্পনাতি ॥ ২৪॥ ২৩॥

৩১॥ ৪-১৫ সামপ্রদী: । বঞ্চিতা: । ৯-৯-২৫ মায়ী। ৩ পাদস্থিত।

৩১॥ কামা নিহিত জ্ঞা ভুংবৃত্তি সতী বৃতুঃ সভাঃ। কামা শরীর-ভ্রত বৃতু: ॥ ১১॥
কামা সাধুয়ে মদনামা মঘিহিয়ে মাত্রধার স্ত্রী। চূর্ণ চিন্তিতে যন্তু। ২২। চূর্ণ পুঃ পুঃ: সাধুনামায়া জিতুর্গুঃ।
ংসার ভাষায়তিভ:। ৩২। চূর্ণ না জ্ঞা বৃহস্থ চক্ষু না জানুমর্য্যুত।
নিষ্কান্তাধিকারী নাকৃ। ৪০। প্রকরতা হি জ্ঞানায়া হা পদের গাইত।
চূর্ণ সুর্য়া সত্য পূর্ভু। ৫৫১৫। সং যাসা ইন্দ্র মায়াস্ব সং চক্রা-
স্ত্রী দুধন্তরে। চান না চান দুধন্তরে ॥ ৬৬। জট স্ত্রী হি লামাহু-
विद्वाने विद्वतेक्षान् अधिकृतम परिश्या: इत्यमायया॥ ९५॥
जत सुवर्णस्य द्वृत्तः याम प्रमुखः अभिव वेदने नुवः यत् सुवर्ण सांस्पर्शः
शाल॥ ९६॥ उत्तर दासस्य कौशिकस्वरूपः परम्परात् अधिकृत अवस्थान
इत्यं श्वरं श्रवणं॥ ९७॥ उत्तर दासयञ्जाचतिं स तहसारिणा श्राता अवधिः
अधिकृत पर्याप्तनसक्षरिः || ९८॥ उत्तर त्यं पूर्णं अयुरं यथार्थसुरूपः
शालं अतः उक्षेपे इत्यं च च च महता || ९६॥ उत्तर यथा तुवर्षयास्यदूरः
शालातारी शन्यश्रीसमप्तिः इत्यं विधानं प्रभावितः || ९७॥ उत्तर त्यथा
सत्त्वः चायम्य सत्त्वः इत्यं पारतः चायम्यविशेषरा अवधिः || ९८॥ अनुजू
वा ज्ञातिनायः अधिकृत चोरिच्छेदुष्प्रतित: ततः ते सुभाषितः॥ ९६॥
शाल अश्रमन्तर्मिन्सः पूरा इत्यं वा चाप्रयत: दाशायत दाशाय
श्रजुष्ये॥ २०॥ २१॥ अर्थापनाय दुर्भीतकन्तो तस्मां विख्यातं हये: दाशानां
इत्यं मायया॥ २१॥ सु इत्यं उत्तर सामो वृषसञ्जन समानं इत्यं गो-
द्वितिः सत्त्व विमानसमीतिः || २२॥ उत्तर नूतनं विद्दिः इत्यं तीर्थकृताः
इत्यं पौर्णिं च नकं ततः समिन्त॥ २३॥ चामुः चामुः ते चादङ्को
देवं दुरदातुव अखेमा चामुः पूर्णा चामुः भणं: चामु देवं कहंशति
॥ २४॥ २५॥
॥ ३१॥ कर्मान: चिन्त: च भूषणजाती सुदास्वृपः सखा कर्मां
शविशिष्या वृत्ता॥ १॥ का लोकः मद्यानम: महंतः भूषणसः
हजने चित: चादङ्को चवसुः॥ २॥ अभिनु न: सरीनां चायिता जाति-
नुयाण्यां शाल: भवासिः जातिः || ३॥ अभिनु न: च ब्रह्मस्य चामुः
चूत्त्र चायित: नन्युतः भम्म: चायितीनाम:॥ ४॥ महं तत्त: हि जातिनां
चा हु पुदासंवुस्यस्वरूपसञ्जनां॥ २४॥ सं गतते इत्यं मन्यवः
सं चुक्तारण्विन्तः उत्तरस्विते अधर्मले अधर्मसूयिः॥ ६॥ उत्तर स्म हि च चादङ्कु:
रिम्घचाने घचीपते। दातांस्वातिन्द्रियद्रुते। ७०। उत्त सान सुख इत्यर्थ शमानायाः सुन्यते। पृथु चिन्महसे चसुं। ५८। नष्टेष भर्ते शनै चन राधो वरत ः। अचलनास वार्त्त:। ५९। ह्ये महो राये कविद्विण्यते। ६२। धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६३। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६४। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६५। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६६। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६७। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६८। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ६९। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७०। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७१। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७२। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७३। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७४। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७५। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७६। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७७। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७८। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ७९। धुर धुर वृष्णिप्रायः स्वामिप्रायः। महो राये कविद्विण्यते। ८०। ॥ ॥
हत मघवाण्यं शचीर्कपे दातारं सुभिष्टदीपिने।
उत सस्कः इत परि शश्मानार्यं सुन्वते पुरुषार्थं महसे वसु।
नाहि सते चतं जनराथं वर्तेन श्राधमरः न चौलानाम करिन्तः।
सस्मान इत्तंदु ते चतं सस्मान सहस्रं जस्त्यं सस्मान विशाः।
सस्मान अभिः॥ १०॥
सस्मान इत्तु वृषीच्चवसस्क्यायं स्वस्त्रे महः।
रत्ने दिविनम्॥ ११॥
सस्मान सन्ति विष्णु हां एद्ध भरस्य भक्तिः।
सस्मान सन्ति भक्तिः॥ १२॥
सस्मान तानां श्रवणं कृष्णां श्रावं सुदृढ्यदेवी।
गंगेन्द्र गर्भेन नवाँ।॥ १३॥
सस्मान अध्ययनं श्रवणं यथास्य यथा चहुः।
सस्मान प्रज्ञानं श्रवणं यस्य यथास्य यथा।॥ १४॥
सस्मान उत्तमं कृप्ति प्रकरः। देवसु दुर्योगं वर्धिणे।
हांसदेव उपरि॥ १५॥ २६॥

॥ ३२॥ श्रातु नं इत्तु वृषहं। चस्माकं चर्धं श्रागी श्रां महान
महीनं जतिस्मि। ११॥ भूमि: चित प सस्ति तुतुंति: श्राचित
चित्तिचित्तिषां। श्रास्तिण्यच्यूषोपि जतिस्मि। २३॥
तुतुंति: चित्त श्राशिवांसं हसिं वार्तं श्रात्राकसं सहिः।
भिः ते सचा। ३३॥ वर्त्तु इत्तु वे सचा
चर्धला चम्रेनोनस्म:। सस्मानं सस्मान इत्तु उत्त चर्ध॥४॥
सः। न्तिस्मि। न्तिस्मि। चित्तिचित्तिषां। जतिस्मि। न्तिस्मि।
चन्द्रवाचिनः॥ ५॥ २७॥ भूमानो। सु लाः सचा। स्वाभास्। इत्तु गोः।
महोदयं घृष्णे॥ ६॥ ल्य तथा एकं। इत्तु इत्तु वाजस्वामोर्
गोः। सः। न्तिस्मि। मही दृष्ट॥ ७॥ नवा। चते अन्नष्टो। गतं दिस्सितं सुतं।
सर्वं स्कृतं भवं। इत्तु हिश्व।॥ ८॥
चित्तिस्मि। गोः। सः। इत्तु हिश्व।॥ ९॥
सस्मान अध्ययनं॥ १०॥ २८॥ ता ते गृहांस्ति वेष्टसः।
वा च चक्रेष्व पीठ्यां। सुतेश्वरं गिवेयः। ॥ ९९॥ जारीवृद्धं गोतमं इंद्र लोकेवास:। ऐसू तथा वीरवृद्धं। ॥ ९२॥ यज्ञीश्वरं शश्वासीरम् साधारणस्यं। तं लो वृंजं हवामहे। ॥ ९३॥ ज्ञावेच्छी वंशी साहवसं मुस्वार्भसं। सोमानामस्य सोमपा:। ॥ ९४॥ सहस्रार्जु नर मतीः सोमेन इंद्र यज्ञतु। ज्ञावेञ्जा बंजेया हरी। ॥ ९५॥ पुषोऽत्त्र च नो घरो जोशयां। गिरंश न:। वृश्चिपुरिव योवंश:। ॥ ९६॥ २३॥ सहस्रं भैरनं युक्तानामिद्राममीह। शतो सोमस्य खार्य:। ॥ ९७॥ सहस्रं ते शुता वृंजं गोवास्य चायवास्यसि। अस्रोऽखार्य एतुं ते। ॥ ९८॥ द्रशं ते फल्सिन्न छिरायबासिन्नोऽहि। भूम्न्यार्द्वी संस्तुतं वृश्चन। ॥ ९९॥ भूम्न्यार्द्वी भूरी देहि नो मा दुर्भू भूया भरं। भूरी चेन्द्रिन्द्र दिस्तसि। ॥ २०॥ भूम्न्यार्द्वी तस्मि चुतं पुरुस्तः पुरुः वृश्चन। आ नो भवस्य राधसिः। ॥ २१॥ म प्र वृही विच्छिन्न शंतानि गोष्ठो नपात। मात्याः ग आशुं शिष्यं। ॥ २२॥ कुन्तुनेत्रस्व विदुषे। नवे दुपदे अभिवे। वृही यामेंशु श्रौमेते। ॥ २३॥ सर्व म उषयाम्। म्हेऽदाेशाम्यम्य:। ॥ २४॥ ३०॥ ६॥ ३॥

॥ ३३॥ प्र चुभुम्यो दूरानिन्द्र वार्षिनी उपकरिरे चितारी। धेनुमेकः। इ पर्यावज्जातस्तराणिर्मथिरि:। परि हा सताहा चवसौं चवभु:। ॥ ११॥ यदारमप्रववम्यं पित्रायं परिवशिद्व वेशकां दूरसानाहि:। ज्ञादिवानमु मुयं सत्त्वां साधारणवज्ञः। पुष्टविनिवर्मनम्। ॥ २२॥ पृष्ठं च चुकुः पितरं युवानं सनं युवेष्व जर्जेन। शयाना:। ते जातो विश्वं। कुभुरित्वतो मधुपसस्तः नोवंस्तु मु:। ॥ ३॥ यशोवर्तमृभो:। गामरथ्युष्यक्षेत्रवस्त्रस्यन्यभो:। मा
\[\text{गानन चुकरण विपर्याया सुतेपुरूष देवगीता १९२॥चारीवृत्त गोतमसा । इंद्र ले स्वपन वाहस श्रा रूपु पुरुष वीरस्वत वधे ॥२२॥ यह चरित रहित श्रवणां चरस इंद्र सायणराहं वे तं ब्रह्मचर्य ब्रह्मामहे ॥२४॥ चारीचीन वसो भव ब्रह्म सु महसु संध्यां सोमानां इंद्र सोमां पा ॥२५॥ चारीवासां ला मनीनां श्रा स्लोम इंद्र उगुरु स्वाम श्रा चतुष्य हरी ॥२६॥ पुरुषार्द्ध च न घर्षो जोयवासे गिरे च न वधू मुद्रासेव योवेशयां ॥२७॥ सहसर्ष व्यतीनां युक्तो इंद्र इंद्रस्व एवं स्थो सर्व सोमस्य खाये ॥२८॥ सहस्रं ते गुणा वर्य गर्वाणां श्रा वीणयामसिः चारीचा राधे वसु ते ॥२९॥ दर्शे ते कुलमां रसियां अधि महो भूरिस्व दर्शे चुमुक्षु हन ॥२१॥ भूरिस्व दर्शे चुमुक्षु हन न मा दर्शे हृदय भार्नभूरिच देव इंद्र दिलसृसः ॥२२॥ भूरिस्व दर्शे चुमुक्षु वसु चुमुक्षु भूरि वृष्ट च न भक्तो वृष्ट हन चा न भजस्व राध्यसे ॥२३॥ प्रते बधू विश चुमुक्षु संसांमि गोस्वानन नपत् मा चाप्या गा चाणु शिक्षणः ॥२४॥ कन्निनकार इंद्र विद्रपेन वेष्टुर्यधे चर्मेभीके बधू यामेशु शोभेते ॥२५॥ चरां ने उदस याचे चरां चारुसस्त याचे बधू यामेशु चारीपां ॥२६॥ ३०॥ ६॥ ३॥

॥३३॥ प्रभुभुवध्य दृश्वेव वार्ता इंद्र इंद्र श्रापित स्त्रेसीकुरे जीवरी पेनु इंद्रे चे वार्ता जूता तत्तवित्वम: एवे: दर्श: सत्य: चापस: बभुजु: ॥१॥ युद्धा चरां चर्मं चुभवं पितृव्या परिपु स्वति वेषां दर्शनाम: चातु दर्श देवानां उप सूखं चायन्य धीरसं: पृष्ठिः चावहन मनावेच् ॥२॥ पुने: चे चुमुक्: पितृसर्वां सन्न युघास्व जरागा श्रानाने ते वाजः विषया चाप: इंद्र: चारस्व श्रासहस: न: चारीमु यद्यः ॥३॥ यदसस्वस्य चुभर्व: गां चारक्रम यदसस्वस्य चुभर्व: मा:
चन्द्रविश्वन. यहलुक्तमंभर्भासो जस्यान्विति: शर्मीविवर्त-लमाः

वा। ज्ञेष्ठ ज्ञां चमस्ता दा कौशित कर्णियांश्च नन्दवानांश्च मेघाः। कानिः ज्ञां चुतुरस्त्रिति लर्ष चाभवक्षात्यन्यत्वारे। च व:।}

।सत्यंमूर्तजनिने एवं हि चक्रुर्तः स्वंभामुखवो जग्नु-रेतानं। विभाजिमानांश्चमी मांहे वालेन्छ्वार्द स्तुतरुं दह्यान।

।श्वारे वृद्धदेशार्गात्यथापि राजस्मुर्वः सूक्ष्मं। सूक्ष्मेषाः-कृत्यान्यात्मकं सिंहोष्ण्वात्यधिकोपाधीनिष्ठतश्च:।

।धर्म ये चुजाः सुवृत्तं नीहाः ये धज्जुन्य विश्वासुं विश्वासुपाः। त्या तन्नुहस्त-भवो रूपिः न: स्वर्णः स्वर्ण: सुहस्तः:।

।धी: धीयो धीयामुखजुंतं देवा धीन्र धीला मनसा: दीयाणाः। वाजो देवानाभवासु-कर्मेतुद्रव्य धीभूषा वर्तस्या विभवा।

।धी: ये हरी भेद्योक्ता मर्त्य इंद्र चुजाः सुयुजा: ये धीया:। तेष रामेऽध्वि देवियान्यस्ते ध्यान धीभूष: क्षेयययो न निष्कर्ष ॥२०॥

।हो: पीतिमृत यो मर्त्य पुनः छृते छातंस्य सहस्यां देवा:। तेष नूनमस्वे धीभूषो व-स्मूनि तृदीये ध्रुसिन्यस्वने दधात ॥२१॥

॥३८॥ ध्रुविक्षिप्याह वाज इंद्रो नो ध्रुवेः युज्य रंधे शयोऽपि वायः।

।दुष्टा हि वो धिष्ट्याः देवाःपाल्पीपितं सं मद्य ध्रुमा व:।

।चिदानासी जन्मो नारासा जत ध्रुविक्षिप्याः-भवो मानदयं व। सं यो मद्य ध्रुमा सं पुर्णधि सुवीरसम्से रविमयंपर्यं ॥२॥

।धर्म यो यज्ञ ध्रुवेऽस्वकारि यम मनूष्य-भारदारो दधिये। प्रोक्तान्तू जुत्यापासो ध्रुवपूर्तिः विश्वेषा

।ध्रुवेऽस्व वो धिष्ट्ये रंधे शयं मद्य नरे।
स्वयं यतं संस्कृत अभावं भासं: भस्यं: ताभं: शर्मीनि:
समुत्तरं लं भागुः।।८॥ जेष्ठा: श्राह चमसा दा कर इति कनीयान
गीत पुण्यां इति आह कानिधः: श्राह चतुरं: कर इति लहां च्यु-
न्यां तत पन्यांत वचं:।।९॥ सर्वं ऋषुं: नरं एव हि चेतु: अनु
श्वां च्युं भवां: जयमू: एता विश्वाकमचान चमसान श्राह इति
अवेनतं लहां च्युं तुरं: दुधूष्यान।।६॥ बार्षिक चूज्ञ यतं आगोधस्य
आयतिथ्यंर्लां च्युं भवां: ससर्गं: सुद्दार्शं च्युक्तमन आज्ञंतं सिद्धूं
हन्यं श्राह आयतिथ्यं औपिनी: निश्चं च्यापं:।।७॥ रंगे ये चेतु: सुङ्ग वृत्त
नोरेक्षां ये प्रेनु विश्वं जुर्व विश्वं ज्यपत्ते ते श्राह तद्युमु: च्युं भवां: रायं
न: सुखच्यांवत: सुङ्गच्यां: सुङ्गस: सुङ्गस:।।८॥ च्यापं: हि एष्यं याजुङ्गं देव
या: श्राह ज्ञातं मणसा दीर्घाना: वार्जंँ देवानं अभवतं सुङ्ग का-
मां इद्रेस्य च्युक्त्यां: वर्षस्य विश्वं इति।।९॥ मे हर्षं मेधायं जक्या
मर्दं: इद्रेस्य चेतु: सुकुर्षा: ये अर्थं ते रायं: पोर्ष द्रविषाणि
श्राहे पृथ्वी च्युं भवां: हि श्राहं यमं: न मिष्य।।१०॥ इद्या श्राहं: पीतिं उत
व: मद्द्रे: इ: न चूरे धातास्य सहाय्यं देवं: ते नूरं छःसे: च्युं भवां:
वस्त्रूपि तृतीये श्राहिन सर्वने दुधात ॥ ९९॥ २॥

॥३८॥ च्युं: विश्वेण वार्जं: इद्यं: न: च्याहं इमं यज्ञं राजस्थेरया:
उप्य यात इद्या वि: दिष्यां देवी च्याहं अर्घातं पीतिं नाम नमः:
च्युं भवां:।।११॥ विद्यानांस: जन्मनं: वार्जसं: इत्यः: सुङ्ग भागुः:
च्युं: भावं माद्यस्यं से व: मद्यं: च्युं भवां: से पुरा:।। च्युं: वीरीयं च्याहे,
रुङ्गं श्राह इद्रेस्यं।।१२॥ च्यां व: यक्षं: च्युं भवां: च्याकारसि श्राह चमसान
मद्यवेगं: दुहिष्ठे प्र: व: च्याहं चुङ्गुष्याशांस: श्राहुः: च्युं: भर्षुतं विशेष
श्राहि जन एक विधते राजस्थेरे इद्या नर:
द्राक्षुष्य मल्याय। पिवतं वाजा च्छभो दृढ़े वो महि तृतीयं सर्वं मदर्म॥८॥ अा वाजा यात्रोपय न चुभुष्य महो नंरे द्रविषेषो गुरुणान।। अा चं: पीतयोऽन्निपिले चाैमाच्छा चर्ते नवस्तं हव गमन॥५॥३॥ अा नंपातं शवसो यात्रो-पें यहं नंवसा हृय्मानान।। सजोष्वः सूर्यो यस्यं व्य मध्यं यात रहत्या इंद्रवत्त॥६॥ सजोष्वा इंद्र वहणेन सोम सजोषा: पाहि गिरिजी महर्षि:। ऋषेपार्बिन्दुपापि: सजोषा प्रास्तानिः रन्धापि: सजोषा:॥७॥ सजोष्वः स्त्र-दिशीर्मदयध्य सजोष्वः चुभन: पर्वतेिभिः।। सजोष्वाः तेघेनाना सतिः सजोष्वः सिंधुभी रन्धिसेिभिः॥८॥ ये अच्छिनाय ये पितार य मलि ध्वनु तंत्र्युक्तेभवि: ये चर्ता:।। ये अंगंशा य च्छप्पोठंसी ये विभो नरें स्वप्नायानि चूकु:॥९॥ ये गोर्मं वाजवंत मुवीि रुबि: धनुष वसुमं गुहुः।। ते श्रेष्टेशा च्छभवि मंदसान चर्ते धंति वे च राति गृह्वानि:॥१०॥ नापाभूत न वों: सतीतृष्णानििशां च्छभो यहे आस्मान।। समिद्रवि मदर्म सं महर्षि: सं राजभी रन्धेयावं देवा:॥ ११॥

**॥ ३५॥** हथों यात शवसो नपातं सीध्वनाना च्छभो मार्ग भूत। च्छसिन्हि वः सर्वे रल्पेयं गमरंित्रमनु: वो मदर्म:॥१॥ अर्गङुभूषणामिह रल्पेयमभूसितोमूलय सुरुष्याप पीति:।। सुकृत्या यसरप्स्यां च एते विच्छ चमसं चंतु-धे॥२॥ व्यकृत्यो चमसं चंतुधे सते वि शिशोन्याविित।। चर्चेत बाजा च्छमूस्तसं पंचं गृवं देवानाम्भव: महस्य:॥३॥ विषमतः सिरस्मस एष चांस यं कार्येन चंतुरो विच्छ।।
द्राक्षुषेः मज्जोऽयं पिरवंत बाजा: कुभवं दृश्ये वः महं तृतीयं संवरं
मद्याः॥ ॥ ज्ञा बाजा: यात उपन नाः कुभुष्याः महं नाः द्रविभासः
गृहानाः ज्ञा वः पीतंय: क्रमिनुपिले क्रमहूः इमा: क्रमवः नवस्वतः:
इह गमनाः॥ ॥ ज्ञा नूपातः सेवः यातन उपः इमः युर्ध्न नस्मता
हृदयप्राणाः सुजीववायाः सुरुः यस्य च क्षण मध्यं पात रल्लुध्या: एऩ्डे
वन्ताः॥ ॥ सुजीवाः इदुः वन्येनसिंहम् सुजीवाः पापो गिरिवायम्
स्ततक्षमिः क्रोऽये पापिः चुबुः गिरिवायम्: सुजीवाः: पापपन्नीभि
रल्लुध्याभि: सुजीवाः:॥ ॥ सुजीववायाः: चार्दिवीः मादयध्यं सुजीववायाः
चूः: पर्वतेभि: सुजीववायाः: देवेन सविचारसुजीववायाः
सिंघुः भि: रल्लुध्याभि:॥ ॥ ये ज्ञणवत् उपवर ये ज्ञाति थेनु
ततत्तवः: क्रमवः: ये रम्यो ये द्वासहा येक्रमदक रोदसी: ये विस्थः
नरः: सुसुधाप्रायनस् चंकुः॥ ॥ ये गोमतिवारा गरंद वन्तुसुवरीरसु
धत्तूः वन्तुसयः पुरुषः सुभे पास्याः: क्रमवः: मंदसाना: चसेस्यधत्त
ये च रातिं गृहायाम॥ ॥ ॥ न यथार्थ यथावित्ती न च यथात्वृत्ताः
सबिनाः: क्रमवः: यदेक ज्ञासिन चन्तु: इद्धेय मद्रेष्ठ सं मुक्तांभिः: सं
राजसभि: रल्लुध्येयायं देवा:॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ दृश्यायं यात वशः: नूपात: सीर्धन्याः: क्रमवः: माराय
भूत ज्ञासिन हि वः सर्वने रल्लुध्यायं गमतुद् इद्धेय चन्तुरवः च मद्रेष्ठः:॥ ॥
ज्ञा चतुर्गुन् चाभूषणाः इद रल्लुध्यायं चाभूत तीर्थामः सुभृत्तगुष्ठीवायः यीतिः
सुसूः कृप्याः: यत्सु कृप्याः: च एवेचनिच चमसं चतुरवः: च्यामा:॥ ॥
वि: चाकृप्याः: चमसं चतुरवः: सते वि: चिश्चु इति अक्षोभित
यथार्थ एव वाजः: चामृत्तस्य पंशा: गांशेत्विवाया: क्रमवः: सुखस्यः:॥ ॥
किंतु: मयेः स्वित्त चमसं: एषः क्रमव यं काभेन चतुरवः: विच चाकृप्याः

292
अर्थां सुनुष्ठिं सवर्णं मद्दं पात चः भवो मनं चोम्यस्यं

श्च श्च अर्थां विपत्ता युवाना श्च अर्थां चमसं देवपानां।

श्च अर्थां हरिः पनन्तानातदेहां वाहाः वाहाः वाजराना।

षो वः सुनान्येभिपि चः छा मद्ध चानासु सवर्णं मद्दं।

तस्मां रघुमिह्नातः सांवेदीयमा तंकन चृष्णो मंदसना।

प्रातः सुमांपिन्वी योंश्च माध्यदिनं सवर्णं के वर्ल ते।

समझुभिः परिवर्तत्वेऽन्तु सर्वां नपातः सैर्यन्यना चाभवातामृताय तः।

यजुः तीर्थ चतुर्यं सवर्णं सुध्येमकरण्यं स्थप्या सुनहता।

तहन्नातः परिविर्धे व एक्षत्स मेद्यिभिर्दिशियेभिः पिवर्थवं।

क्रम 36

9-12 सामदेवः स्रभवः 9-8 बजतीः 9 भिदपुरे।

प्राचीनो जातो प्राचीनीद्वाक्ष्योऽ रणनिर्चन: पारि

वजाते रजः। सूचावो देवस्य प्रवाचनं द्राम्भवं: पृथ्वीयी यथा

पुर्णं। रचः ये चक्रः सुवृत्त सुचेतसोऽविहरृतं मनस्यस्मारि

ध्ययाः। तां ज न्यायस्य सवर्णस्य पीतय जा वो वाज चाभवो

वेद्यामसि। न्व वाज चाभवं: सुप्रवाचनं देवेषु विभो

न्यायवाच्चायं जिवी यसंते विपत्ताः नानाजुरा पुनः युवाना

चर्षांत्य तंकन 3।। एकं वा चंत्रि चमसं चतुर्वेयं निष्ठमेशि

गामरिभीत धीरतिभिः। अर्थां देवव्यंतरमानं चतुः वां

जा सः भवंस्तरं उक्तं। 3।। चः भूभूतो गुप्त: प्रथममधववत्ति

वाजस्वताः वयों यमसीजनां। विभावती विद्धे द्वारा प्रवायोऽये

देवासारंशत्सं विचर्चित्वः।।। 1।।।। स चाज्यसेवा स च चारितेः

वेवच्चत्या स भूरो चात्ता पुत्नानासु दुर्दं। स रामस्योर्ष
चाँगुली: पत्र च | जनवरी 30, 2023

चित्रकूट हितों के महाकाव्य

यह गीत 11 माह में प्रकाशित गया था।

प्रतिवादी: अनिल चौधरी

समीक्षक: श्री भीमराम भागवत

प्रकाशित: भागवत प्रेम समिति
स सुवीर्धेय देयं वाजो विभारी चूभवो यमाविषुः ॥६॥ वेदेषां वेदेष्यां धार्य दशांतै स्वामो वाजा चुभवस्तं चुजुष्ठन। धीरते-सो हि चा कृष्यो विपशिष्टस्वां एना बहाशा वेदायामसिः ॥७॥ यूयामस् भयं धिश्चाया ध्वायावस्तीवां विश्वासी विश्वा नयीचिय भो-जता। युम्तं वाजः वृषगुष्मसुभम् मा नौ रूभम्भवस्माता वयं ॥८॥ इह माधामीह रथिं राणा इह चर्या वीरविस्माता न। येनेचे वयं चित्रिेमात्रावानो वाजे चिरमभिवो देता न ॥५॥८॥

|| ३७ || २५-१ वामदेशः || चममः || २५-४ विश्रुवः || ५-५ चनुर्धुः ||

|| ३७ || उपं नी वाजा चूभस्पण्यावा देवाणं याते पवित्रिन-देववानि। यथा यहि मनुष्यो विस्तारसृ संघर्ष: यथा तु: सुविदे-ख्ययृः ॥११॥ ते वही मनसे संतु यथा जुरासो यथा घटनिष्ठे-धो: गुः:। प्र: वं मुतासो हर्षंथं पूर्णाः: चर्ये दस्कायं हर्ष्यंथं पीता: ॥२॥ चुराखं देववहिं यथा वं: स्वामो वाजा चूभुशणी दुदेव वं:। जुरै: मनुष्यमुष्यरासु विस्तृ गुष्मे सचा चुरुम्बविषु: सोमः ॥३॥ पीवोच्यासः: चुरुदैशा हि भूताय: चित्तं वाजिन: नुमिष्ठा:। इद्रह्व सूतो चरविशो नपातोनु वचेविपियं मदायं ॥४॥ चु-भुमुभुशणी रथिं वाजे वाजिनानं युर्जः। इद्रह्वंतं हवामाहे सदासतातरममिष्ठे ॥५॥५॥ तेषे:रवी यमवं यूयामिद्रशु मर्यं। स प्रीविन्तुषु सनिता मेधसात: सी चवेता ॥६॥ वि नी वाजा चूभुशणं पवित्रिन्तं यथवे। भस्मार्ध सूर्यः: सूर्यव विश्वा आर्यावर्तिष्ठे ॥७॥ ते नी वाजा चूभुशणं इद्रु नास्तथा रथिं। समर्थ चवेश्यिभ्या भा पुरुषशं पुष्ठज्ञे ॥८॥९॥०॥

|| ३८ || ९-१० वामदेशः || १ वायापुष्ठचिः || २-१० दधिभः || चित्रुवः ||

|| ३८ || उत्तो हि वा दृश्या संति पूर्वा या पूर्वन्त्सतत्सुद्यनिः-
तोशे। छृणासां दरशुबैरासां घनं दरशुंभो भ्रमित्वित्वमयं।

उत्त वाजिनं पुहनिलिङ्गमानं दधिकान्तु दरशुविश्वविवृङ्कितं।

क्षुजितं श्रेणं पृविषिन्तपुमां प्रकृतिवर्गों नूपाति न भूरं।

र्यं सुमनं प्रवेत्तवं प्रवलं विषयं पूर्णरूपं विहैमाया।

पुड्वि-गृह्यतं मेधयुं न भूरं राष्ट्रुं वास्मिकं द्रवृत्तं।

अं स्तान्त्यानो गद्यं समातु सततेष्वरति गोष्ठु गक्षण।

अविशष्ट्यं छृणाजनिकीं विद्यं निकरिण्यं गर्तं पथ्यं छायं।

उत्त सैनं चलमविं न तागुर्मनं कृोवतं क्षिरयो भृंगु।

नीच्ययं खमनं जसुरिरं न श्रेणं अवधाभातं पन्नुयं यूङनं।

उठत् सस्त्रं प्रश्नं संतिपातिनं वेभेति चेशिबं राप्तनं।

सर्जं कृङ्गानो जन्यं न शुधा रेषु रेषिनिर्फृवं दरश्यान।

उठत् स्यं वाजी सहस्रस्वेता भुञ्क्मामाक्ष्णं सयं।

तुर्वं पृविषिन्तपुमां तुर्वं चूरं चूरं भृवं भृवं भृवं रेषिनिर्फृवं।

उठत् सस्त्रं तन्यतीरिव दोष्ट्यापर्यं छमंथिरं थयं।

युद्ध सहस्रं चीमवेत्तीहूँसं सा भवति भीम छृणां।

उठत् सस्त्रं पन्नित्तं जनं जृतं कृतिद्वा भ्रमिवृत्तिमाय:।

उत्तेन्माहु समिये विषयं परं दधिकां चलसत्सह्यं।

छ्रा दधिकां शवसा पंचे कृंतं सूर्ये द्वृ ज्योतिषिणापस्त-तान।

सहुप्रसां प्रसदा चालयं पृष्ठकृ भवं समिमा व-चासी।

॥ १० ॥ १२ ॥

॥ ३२ ॥ ७६ ग्रामेद्य: || दधिकां: || १-५ चिपुर: || ६ चुपुर: ||

॥ ३५ ॥ छ्रणं दधिकां तमु न दरश्याम दिशस्निश्चिता उत चंकिलम।

उज्ज्वलीमासुंसं मूद्यं दछिन्ति रिपितानं प्रदेष।

॥ ११ ॥ महर्षकेश्वरियां: भ्रमित्रं दधिकां: नुष्ठव-
ततो एवं चौक्षुकः दृश्यः उच्चारणसन्देहः चापाश्चर्याः घनर्दशस्यः सत्यः चाधिकारिण्यः उपर्युक्तः ।

उत्त वाजिते पूर्वः सिद्धांतेऽवधिशाष्ट्रः ज्ञानः विद्वानस्य चूक्ष्याः ग्येयः साधृपतिः न कृत्याः ।

तैः चारुणु ज्ञातपतत्वादश दृश्यादेहः विवेकः पूर्णः मद्दति हृदेमाशाः पद्यः दृश्यमन्तं मेधसमुन् न हुरूः राष्टितौ वार्तिष्ठवे ग्रहिते ।

ग्रहः समाध्यवनः गण्यं समस्तस्य सूर्यं गद्ययुक्ताः स्वतः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः नारायणः चूक्ष्याः ॥

उत्त स्यां एवं बलास्मरिन्त सातुरं अनु हृदेमारति निश्चितामेव नेत्रेणामेव ज्ञातसाधकः साधकः ॥

भैरवः नामाः अचरमानं जयुरिनं न नित्यं ज्ञातः चारः पृथुमतं च यूथः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥

उत्त स्यां चारु मार्ग्यमनः शरिराधारमिन्त ब्रह्माण्यमिन्त षडः विद्वानः चूक्ष्याः चूक्ष्याः चूक्ष्याः प्रव्यवहारः ॥
तत्त्वाश्रयः। ये पूर्वोऽधिकारसः नाबिं दश्युमिचािवस्या
तत्ततुरी। ॥ २॥ यो अधिकार शत्कन्त्वा शकारात्मकाः श्रणी
उपसोऽधिकारः। अनांगसं तमादितः कृष्णोत स सिमेचः वहंशे-
ना संजीवः। ॥ ३॥ शत्कन्त्वा इत्र उज्जैत महो यदनममहि
महत्ताः नामं भूतं। स्वमैः वहंश मिष्टायं हवामहु इत्ये
बजन्ताः। ॥ ४॥ इत्रम्मितेयो वि इत्यंत उद्यंतेश्च यत्तमुपरि
यतः। शत्कन्त्वाः इत्यंत सभीयो दश्युमिचािवस्या नो अधिकार
॥ ५॥ शत्कन्त्वा इत्यंत जिष्ठाय जिष्ठेवस्या बािजिनः। सुभवि
नो मुखः कृत्तम ए इत्यस्य्च तारिष्टतः ॥ ६॥ ५३॥
स्य बृहस्तः ये पूर्वधनः दीर्घवासेः न स्मृति दृश्युः सन्धावहस्तः
तत्तुरः।।२।। ये अर्थात्र दृष्ट्रिक्रामः कृष्णारीजः संज्ञानिसतं छत्री उपसः
विच उण्ठानं अनान्तगतिः तत्त्वं आत्मानां व्रजते कृष्णानुभूतः सत्यमेव वर्णेन
सर्वजोयः।।३।। दृष्ट्रिक्रामः इष्टः ज्ञातः महः यत सार्वमन्नवः महारः
तानाम्बृक्त स्वस्तः वहः मिष्ठेर्मद्वाहे इष्टे वर्णदश बाधुः
॥४॥ इर्दश्व इति ज्ञाते विरुते उत्तराणः युः उपायम्यः क्रियान्तः
दृष्ट्रिक्रामः कृष्णारीजः जिह्वः अर्थात्र वाचिनः कुरुः न मुखः
कृतः म नः कृष्णानुभि तारितः ॥ ६ ॥ २३ ॥

॥८॥ दृष्ट्रिक्रामः इति कः नु चरकिरातविष्णूः इति मान्यसः
सूर्ययुगः चापे उपसः सूर्येष्य वृहस्तोः चाणिर्गासवः जिङ्गः
॥९॥ साविभागिः गोसः इष्टः दृष्ट्रिक्रामः चाणिर्गासवः इष्टः उपसः
तुर्ययोगसतुः दृष्ट्रिक्रामः दृष्ट्रिक्रामः जिङ्गः सतुः जुनतः
॥२॥ उत्त सः अर्थात्र दृष्ट्रिक्रामः तुर्ययोगसतुः पृष्णि स कः
अनु वाचातः प्रभागः क्रियान्तः ध्येयायः इष्टः अर्थात्र ध्येयायः
सतुः अर्थात्र ध्येयायः ॥ ३॥ उत्त सः वाजी ध्येयायः तुर्ययोगसतुः
प्रभागः अर्थात्र ध्येयायः इष्टः ध्येयायः इष्टः अर्थात्र ध्येयायः
अनु वाचातः प्रभागः ॥ ४॥ हृदः घुचिसतः वसः स्वसः स्वसः
होऽवेदिसः ध्येयायः इष्टः अर्थात्र ध्येयायः इष्टः अर्थात्र ध्येयायः
अपः गोसः क्षुतः इष्टः अपः क्षुतः ॥ ५ ॥ ९४ ॥

॥८॥ इर्दश्वः कः नु चरकिरातविष्णूः इति मान्यसः
हुविष्णान अर्थात्रः ॥ २९६० ॥ २९ ॥
न होता। यो वा हुदि कर्तुमां क्रमलुकः पत्तरेषित्रिज्यायस्या
नर्मद्वाण ॥ १ ॥ इत्यद्ध हे यो वर्षाण्यः स्वर्गाये देवी मातः
सत्यायां परम्याया । स हौति वुष्णा सुमिष्टेण श्रुण्वननोभिवा
महाक्ष म प्रे पृथ्वीः ॥ २ ॥ इत्यद्ध हे रल्ल वर्षाण्यः भेदत्तथा नृथः
श्रमायनेयस्या । यदी सतःया सत्यायां सीती मुतत किमुमः
मथसः मादसती ॥ ३ ॥ इत्यद्ध युव्वं वर्षाण्यः दिशुमक्षितोस्मीतिष्ठकुमुर्या
न वदिः पर्वः । यो नौ दुर्यो वृक्षात्तीमितितिमास्यस्यामामिभूयीः ॥ ४ ॥ इत्यद्ध युव्वं
वर्षाण्यः भूतस्थाय धिया ग्रन्थारास धोषने च। सा नौ दुर्योयपियमसे सुभी सहस्रधारा
पर्यात्मा मही गी ॥ ५ ॥ ९ ॥ तीहे नहते तनयं ज्वाललिमुर तुरी
हर्स्यामु चर्मः पर्यात्मा । भूषणामहे सत्यायां प्रमियायः भुर्या मंहिः
हा पितारे श्रायु ॥ ७ ॥ ता च धित्याबसे वाजायतीरचिं न
ज्ञानयूक्तम् सुदानू । चितः न गाव्यु उप सोमस्थूर्दन गरी
वर्षाण्यः मे मनिहायः ॥ ८ ॥ इसमा इत्यां वर्षाण्यः मे मनीषायः ज्ञानयूक्तम्
द्रव्यमानस्वमाः । उपेमस्थूर्तिरी इव वस्यो राहुरिभिः
प्रचतो भिष्मामास्यः ॥ १ ॥ ज्ञानयूक्तमा चास क्रमर्मस्य पुण्येरिवेष्ट्यगा
रायः पत्यः स्याम । ता चण्डकाय वृक्षातिभिन्नेषो भिन्नस्या
रायेः नियुतः सचायं ॥ १० ॥ शा नौ वर्षाण्यः चर्मः भिन्नसप्तिमी इत्यां
रल्ल वर्षाण्यः वाजसाती । यहिष्ठवः पूर्तानसु प्रवन्तानात्सः
वा स्याम सत्यायां श्राजः ॥ ११ ॥ ९ ॥

॥ ४२ ॥ १-९० चर्मस्य पौषस्यः ॥ ७-६ चासा । ३-९० ध्रुवायस्ती । भिन्नए ॥

॥ ४२ ॥ मम किता राष्ट्रं च्छविवाय विषाधीर्विषे च्छुम्ता
नहोतान्यः बांधुदिन कहुँदमान स्मारत उक्तः पुष्पशेषेत् इद्यावस्या
नरस्वानः। ११। इद्राह्वः वहः चक्रे ज्ञापी देवी मतः स्त्राययः
प्रवर्षानस्तः हंति वृषा संद्क्षेपतुषं शून्य चावः महताभिः
सः प्र भूमिः ॥ २। इद्राह्वः हर्त कहः वहः गेहे इत्या नृद्भवः गणमानेभवः
तत् यदि सहायेः सुधायां सोमः सूतेभिः सुप्रभस्या मातृनेति ॥ ३॥
इद्राह्वः गुर्वः वहः दिहु अभिस्न्न अभिजुँहु उप्य निवंधिते वर्जः यः
नः दुःस्फः वृक्कति दुःस्फः तस्विन निमात्या चाभिभूतः धोः ॥ ४॥
इद्राह्वः गुर्वः वहः भृतः कस्यः धियः मेताराः वृहा नावं धेरीः
सा नः दुःस्फः यवसायः गृहः सहस्रस्या धरा पर्यता मली गीः
॥ ५॥ १॥ तौके हिते तनये उर्वरािसु सूरः हर्तके वृंषः च पींसः
इद्राह्वः नः ओरः वहः स्मातः चावः महतः दुस्सा परितकन्यायां
॥ ६॥ गुर्वात्तिरः हि चाबसे पूृयायः पारिः प्रभूतीः गोः इचः सुस्चा-
पीः वृषी में स्मायायः मियायः सूला में रितानस इचः बंडः भूः
॥ ७॥ ता चाचिं धियः चाबसे भाज्यायः िजः िजः न जगःः गुर्वः गृः
सुस्तानूः सिथः न गायःः उप सोम चास्यः इद्रेः गिरःः वहः में
मनीशाः१॥ ॥ धृष्टः इद्रः वहः में मनीशाः स्मानः उप द्रविणे उःकः
मोनाः उप इचः चास्यः जोधाःः सदा वसःः सूपीः सदा चावसःः भिक्षः
मायः। ॥ ११। चास्यः बमा रत्नस्य मुः नित्यस्य रायः पातः
स्थाम ता चास्यः जितीभिः नवसीभिः चास्यः चारः निः
सः युतः सुस्तानूः। ॥ १०। चा नः बृहुः वृहुरीभिः जैसी इद्रः यारः वहः
वाज्यासाती यत दिव्यायः यृत्तासु प्रस्त्रोः िजः तस्य वां स्थाम
सन्तारः िजःः ॥ ९॥ १॥ ५॥

॥ ४॥ समं शिता राद्रेः नापियस्य विषयाः चांयाः विण्ये चास्मूताः

297* ९ १ २
यर्था न:। क्रतु सचिते वर्षायो देवा राजानि कृत्तेस्वप्पमस्य वचे:। ॥१॥ क्रहस्त राजा वर्षायो मयं तान्यसुरार्यिष प्रचमा धार-र्यत। क्रतु सचिते वर्षायो देवा राजानि कृत्तेस्वप्पमस्य वचे:। ॥२॥ क्रहस्त्वर्मनि वर्षायो महिलोवीं गन्निरे रजती सुमेके। नवन्तव विषय भुवनानि विशालसेरवं रोदसी धारि च। ॥३॥ क्रहस्तो अन्न्नामुश्चमान्या धारिये दिवं सदन चूतस्वयं। छृतने पुच्छो अदतितेःञ्चतावो विधातु विषयविषि भूमि। ॥४॥ मा नह स्वस्त मार्गार्थी मा वृत्ताः समरणेह नार्थते। कृषो-म्याजि सघवहर्मज्ञर्दू इग्मिः रेमुमभूयोजा:। ॥५॥ क्रहस्त ता विषय चकर्म नकिमा दैय सहो चरते चत्रम्मीति। यम्मा सीमासी समस्तावर्षायुः भयेनेव जानी क्रपो। ॥६॥ न्वदुः विषय भुवनानि तस्य ता प्र नवविशि वर्षायो चेष्यः। तं वृ-बारिः बृहस्वये जघावसं जृतसी अरिषय इत्यं संप्रृतम्। ॥७॥ असाकमें नित्तत आसनस्मत चार्यवं दैयीहेव धार्यमाने। ते आर्यौतं चसरस्यमस्या इत्यं न वृष्णुर्मध्येद्विवं। ॥८॥ पुत्रकु-ल्सनी हि वामदास्वेयभिनित्रित्रावहस्य नमदानि। अर्याः राजान्न चसरस्यमस्या वृष्णहर्ष ददपुरर्द्वितौ। ॥९॥ राया वर्य संस्वासी मदेम ह्वस्ने देवा द्वस्यन गार्य। ता धुनुर्मिण्द्रग-वर्षा युवं नो विषयाः हजगनदस्वस्यती। ॥०॥ ॥१॥

॥१॥ ॥१-६॥ पुनःन्दराभवीज्ञी वीरोपरिः। चर्मिन। बिद्वेश।

॥२॥ क उ ए स्वशत्मो स्यायानेभं वंदारह देवं कतमो जुशाते। कस्मे देवीमातृतेषु प्रेषा हर्दि देवोम सुखतिं सु-ह्वयाः। ॥३॥ को मुखाति कतम आग्निदो देवानामस्य कतम: श्रमेन्वित:। रणं कामवर्द्धनत्वमानं ये सूर्यस्य दुहितावृह्णीत:
चन्द्रमा न: कुन्तु सचिते वहस्यदयेवा: राजामिकृष्टे: उपमस्यं वचे: ॥१॥ साहे राजा वहस्य: महात तानि कुरुस्यौणिषि प्रथमाधारं च तानु सचिते वहस्यदयेवा: राजामिकृष्टे: उपमस्यं वचे: ॥२॥ साहे इंद्र: वहस्य: तेऽमहिलान्तु जग्नी: गुर्भीरि रजसी: सुमनिंने नवासदविन्यासं विज्ञान से एरः रोदसी: धारय च ॥३॥ साहे सप्त: स्मिन्यं उक्षमांसः धारयेदिवं सदने चृतस्यं चृतेन पुष्च: ॠरेति: ॠक्षस्तावं उत्किद्धातुप्रथमाधारं विभूम्व: ॥४॥ मानने: सुसर्षाण्यं: ज्वरंतति: माक्षिन्तति: संसर्षाण्यं हर्षते कृपोभिनं ज्ञातामध्य: वा साहे इंद्रे: इयस्मिं देवृत्ति: ॠर्मिकृष्टि: ॠक्षान्यं: ॥६॥ साहे ता विश्वा चकर्तनिकिति: मात्रेष्य सह: चर्ते स्मिन्यं हि तं यमा तीरं सोमां: ममदन यत्व उक्षा: उसा: भूतेन रजसी: यथार्थे: ॥६॥ विदु: ते विश्वा भूवनानि सस्त्रं: ता: प्रभुवीचि वर्षाणाय वेधः ने वृषारंिी नुक्तिवे जग्नानां नं वृषावर्षानी चारिन्य: इंद्रं सिंधुभू: ॥७॥ स्मार्कार्थार्थचर्चां पिन्तरं: तेऽमास्नानस्मार्थार्थव्ययं: दीः स्तुर्ते सुधार्थमाने ते सा अयुर्जन: ॠसदस्तुं अस्या: इंद्रे: वृत्तां एक्षेर्देवं: ॥८॥ पुःस्कुलकि किन्तु वा अदोषित्त हृदयं: इंद्रावंशान नमः: सभ्यं राजां भुसदस्तुं अस्या: वृत्तां हर्न देवस्थुर्य: एक्षेर्देवं: ॥९॥ राया वर्षां सस्त्रावर्षास: मतेय हुपमेने देवा: यवसेन गार्थ: तां धेनुं इंद्रावंशाय सूर्यं न: विश्वाहारं धर्मं अन्नस्तपस्युरंतिः ॥१०॥ ॥११॥

महू हि व्या गळन्त्व ईवैः छूनिट्रोऽन शर्कि परत्कवायं। दिव्य झारिाता दिशा मुषुया क्रोषा शर्नियां मवषः शर्कि। ॥ ३ ॥ वा हि भूहुर्मेणाति क्रोषा न छार्मिनाव गमणो हृयमाणाः। क्रोषा महेषिय्यजसी स्वाभीकृ उत्थर्त माथी दसा न ज्ञेः ॥ ४ ॥ ज्ञु वा रष्यः परिय नक्षिति झामा वालवामूढातिमि तत्त्वेति वा। मध्या माथी मध्या वा मुषुयाय्यासं वा पुष्याः भुजवात पुष्यः ॥ ५ ॥ सिंधुः वा रसाय सिंधुपात्म श्रुष्या वर्षकाः परिय गमन। तद्व व बांवमिं चेति यान्य नैन पाति वर्षः सूः यायाः। ॥ ६ ॥ इहेह यहा समना पुष्पसं सेयत्सं सुमुनलिविजजरानाः। उत्तर्तत् जरितार् युर्वं हे दिनतः क्रासो नासन्या युव्च्चेद्र्कु। ॥ ७ ॥ ८॥ ॥ १-७ पुष्पनीयाहमहीं पीयोधकी। चत्वरीणी। मिश्रयु। ॥ ८॥ तं वा रष्य व्यम्स्या हृवेह मुषुयाय्यमनि संगतिं गो:। यः सूः वहि रंबुरायुगीविधाहसं पुष्टसं वस्तुमं ॥ ९॥ युर्वं श्रियमनि तेवता तां दियो नपातां बन्धः शर्कि।। युवोवेशुभां पुष्यः सच्चे वहि यक्कूहासो रघेः वा। ॥ १०॥ को चाम्माः कर्तारे अत्त्वें ज्ञेते वा मुषुयाय्य वार्के।। व्युर्वसं वा चुनुः पुष्यायय नमो चेमायो श्रामनि चाणिना वंतवत:। ॥ ११॥ हिलएयेन पुष्यसु रजेतस्मे यही नामस्वर्येन यार्त।। विरवाः इन्नशुन: सीमस्त्व दृष्यं गर्लं विदतो जनाय:। ॥ १२॥ चा नो यार्त दियो चावया पुष्यान्हः हिलएयेन सुवृत्तस।। रशेन।। मा चाम्मेण न तथेयेत्वत: सं चः द्वहे नामिन् पुष्या वा। ॥ १३॥ नू नो रघेः पुष्यायेर चूहतं दस्ता मिर्माचामुभयेच्छवीस।। नौय यहा मनि श्रीमस्मार्तसहप्रियामिमासां। अगमन:। ॥ १४॥ इहेह यहा समना।
भाग: भाग: भाग: सूर्यकौशिकी. पृष्ठ: २३२.

॥१४॥

तत्वां रविं च चक्क्रान्त: श्रीधरे मुखरुष: संगतमान च श्रीमिना संगतिनि न: सूर्या वहित: वंचुपुस्य: गिरवोहसंपुर्ण: सत्मर: वसुदवः॥१४॥


॥१५॥

क: वां चक्क्र काते रात्रिहेव: ऊत्थिये वा सुतांपेयं वा चृष्ण: चक्क्रस्य वा च: नृसिंह पूर्णयोयं नमो: येसा: श्रीमिना ज्ञा वचतेऽत।

॥१६॥

हिंदुस्तां जयं च वात वां समनं पूर्णं सा हृयं चाल: सूर्य: चाल: चार्युं महाभरताः युद्धं हृत: कामे: नानाया युद्ध-दिनमुः॥१७॥
पंपुधि सेयमुः सुन्मितिवृंजराला। उत्सर्गत जतिरारुः युवं हं फितं कामो नास्यतं मुनुद्रिक्॥ ७॥ २०॥

॥४५॥ १-६ गामदेव॥ चरिष्यी॥ १-६ रकती॥ ६ विहिरु॥

॥४५॥ एष स्य भानुहद्यियति युज्यते रष्यः परिज्ञा दिवो श्रीय सार्वति। पृशासी चार्मिनिमुणा चाधि चयो हतितं-लुटीयो मधुनो वि राणते॥ १॥ उहा पृशासी मधुमत्त ईते रणा चन्द्रासी उत्सी चुंडिचिरु। सपोष्युंवंतसम्म चा परिवृत्त स्वपुः पुष्य तन्वत्त चा रजः॥ २॥ मधुः पवत्त मधुपेरिनग-संभिस्त पियं मधुने युजायाः चर्म। चा बंतैनं मधुना जि-न्याथ्यस्यो हति वहेये मधुमतमच्छा॥ ३॥ इसासी चे भा मधुमतो चाहियो हिरण्यपोपो उद्वयं उष्णुः। उद्वयों मं-दिनों मंदिनिपणी चयो न मधुः सवनानि गर्भः॥ ४॥ स्वद्यासी मधुमती अग्रव उदा जरते प्रति वलोरिषच्छां।

यत्तिहस्तोस्तरित्विविचरसः सोमसुमाधाम मधुमतमादिभिः॥ ५॥ चाकेनिपासी चाहिमनिहितविध्वंसः स्वपुः पुष्य तन्वत्त चा रजः॥ ६॥ सूरंजिदुण्डाृत्युजयान ईते धिर्मन्त्र स्वपुः स्वयं चेताष्टकः॥ ७॥ ॥ २१॥

॥४६॥ १-६ गामदेव॥ १ वारु॥ १-६ इद्र्वरायु॥ मावरी॥

॥४६॥ चर्म पिवा मधुनां सूतं चां दिविधिचिरु। इन्हि गूढः-पर्याः खसिं॥ १॥ शतनां मो चाहिमनिहितविध्वंसं इद्र्वसारारणः। बांशों सुवर्त्यं तृप्तं॥ २॥ चा चो सहस्रं इद्र्वरायु अम्बि प्रयः। तह्युं चोमंयीते॥ ३॥ रादं हिरण्यवण्डुमिद्र्वरायु स्वयं। चा हि
पुनःस्वस्ते इथे खासे सूक्ष्मति वाजास रत्ना उस्वर्त जरितारे युववे
हुस्तत: काम: नासत्या युवविद्धुः।। १२॥ २०॥

||कैप्प|| यस्य: स्या: भानु: उत्त इयति सुभ्यते एवे: पररित्स्या दिवर:
िस्यण सान्तमि पृथ्वारो: जासिन सिन्धुमा: चार्धिवर्या; हस्ति: तुर्ये: यवः
मधुः: स्या रूपवते।। १२॥ उत वां पृथ्वारो: मधुस्तमत: हैते रथोऽरान्त: चार्धासा: 
उस्या: चिभं उद्धिर्शुः चाप्य: ज्ञेयवते: तस्मान्स: चा परिेरे वृत्त स्या: न
नुस्र्ये तत्ववते: चा राज्य: १२॥ मध्ये: पिरुर्त मधुस्येविमि: जासिन स्या: उत
पिरुर्त मधुः स्या युज्यताः एवे: चा वाते नति मधुः जिन्नवा्: पथः हस्ति
वेलै: मधुः मंत्रं चार्धिनः।। ३॥ हस्सस्ये: यथा मधुस्तमत: चार्धिवर्या:
हिल्यज्ञ पश्चाः: उऽद्भवोऽस्य: उऽद्भवोऽस्य: मर्ति: मर्तिः निलेश्वरः: मध्ये: 
न मध्ये: सर्वनाशन गुज्जः:।। ४॥ सुऽस्च पृथ्वाराः मधुस्तमत: चायवः: अनाते
उस्या: जरूले प्रति वस्सोऽस्चिना यथा निन्दा: हस्ति
तरारिः चेवचतुः: सोमसूतसायर्मधुस्तमत चार्धिवर्या:।। ५॥ चार्धिवर्या:
स्या निपातस्: चार्धिनिििः दिवर्यज्ञ: त्वाः: न मधुः तत्ववते: चा राज्य: सुऽस्च
वित चार्ध्यान्युज्यान्युज्यान्युज्यान्युज्यान्युज्यान्युज्यायपिलये विश्वास्य चानुऽस्य चेताय: पथः
।। ६॥ प्र वां चार्धयोऽं चार्धिना धिनिःपिलया: चर्या: चृस्या चायवः: चायवः: स्या
चार्धिज्ञानं सुऽस्य: परिरजितस्य यापाः: हुविष्टात्तुएः भोजेन चच्चन
।। १२॥ २१॥ ४॥

||अन्थ|| चार्धयेन मधुस्तां सृढ्ये बायोऽयिर्गितिपुष्यसंहि पूव्येत्प्रा:
चार्धिनः।। १२॥ श्लोत्नेन: चाभिलिन्धिभयं: नियुक्तान्य इर्द्यसारार्यपि वायोऽ
सृढ्ये तूऽपंः।। १२॥ चा वां सृढ्ये हरेय: इर्द्यवायूः चाभिलिन्धिभ्यं वहत्व
सोमस्य तूऽपंते।। ३॥ रथं हिमिलयासंहिसंहिः इर्द्यवायूः सुऽस्य चाभ्ये
चद्धाः: चा हि

300
चौं-चौं-चौं-चौं काले दिविस्तरे
रथेन पुष्पपार्जुरे द्रारस्तुरे गत्रं खातं।
इंद्रवायु दुहा गर्भं। इंद्रवायु चाढ़े सुतस्य देवेभिः
सुजोशस्त्रं। पिभेन दारुक्यो गुही।
इह प्राक्यायमस्व वामवे
इंद्रवायु विनिमोचनं। इह वा सोमपीतये। ॥ ॥ ॥

इह ॥ ॥ ॥ जय इंद्रवायु।

चौं-चौं वायो मृत्यो अंगाम्यं ते मधो चर्ये दिविस्तरे।
चर्ये वाहि सोमपीतये स्वाहों देव नियुर्वता।
इंद्रवायु वायवे रङो सोमान्या पीतमहेः।
युवा हि यत्तीदवो निष्मायिः न सधयं।
इंद्रवायु वायवे रङो चर्ये सुतस्य शवस्पत्ति।
नियुर्वता न उज्ज्वयो चा यान्त सोमपीतये।
या वा सति पुस्तस्यो नियुतो द्रारुक्यो नर।
चर्ये ता यंहवाहसेए इंद्रवायु नियुहं खातं। ॥ ॥ ॥

इह ॥ ॥ ॥ जय इंद्रवायु।

चौं-चौं बिभि होशा अवैता विपो न रायेः। चार्ये।
बायवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
नियुवायारो चर्ये रामके नियुहारी।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधिती नेमाते विनिपेशाः।
चार्यवा चुरुश्रार रथेन गाहि सुतस्य पीतये।
अनु कृषि वसुधि...
वायोऽ गृहः समायते मर्यादः काभ्य दिनिष्ठिष्ठा झाणा याहि सीतं पीतबः स्वाहः पूजन नियुक्तता ॥ ९ ॥ इंद्रः च वायोऽ गृहः सीताना पीति चुराहः गृहा हि यति इंद्रः निष्ठा यायः न सम्भवः ॥ २ ॥ वायोऽ इंद्रः च भुजिपाणी सूर्यरः शुभः पारी नियुक्तशः नः जः यशा यायाः सीतं पीतये। ॥ १० ॥

विही होराः सरीतः विरःः न रायः सरीं वायों झाणा चउद्रिष्ठार रेखेन याहि सुतस्य पीतं यी ते समायते ॥ ११ ॥ निष्ठा युवनाः सरस्तीः नि- युवनाः इंद्रकसार्थः वायोऽ झाणा चउद्रिष्ठार रेखेन याहि सुतस्य पीतं यी ते ॥ २ ॥ चन्दना कृषे वसुदवपिः केमाते विषादशेशसा वायोऽ झाणा चउद्रिष्ठार रेखेन याहि सुतस्य पीतं यी ते ॥ ३ ॥ चहुदूखाः नाना युक्ताः युक्ताः सरस्ते नयति नाये वायोऽ झाणा चउद्रिष्ठार रेखेन याहि सुतस्य पीतं यी ते ॥ ४ ॥ वायोऽ सरीं हरिश्चादृश्यं सूर्यर शीतां च ते सुभिषु रथः झाणा चउद्रिष्ठा पूर्णः यी ते ॥ ५ ॥ २४ ॥

हुदे वां झाणा हुविः हरिः इंद्रायुष्म्याति उक्तः मर्यादः च शशीवते ॥ २५ ॥ झाणा वां पारी सिध्यते सीतः इंद्रायुष्म्याति चाहें मदाय पीतवे। ॥ २६ ॥ झाणा इंद्रायुष्म्याति गृहः इंद्रः च मुखातः सीता-
पा सोमपीतेये ॥ ३ ॥ यस स्त्रयो इत्राभुस्पतिय रथिं धंसं शतायिनः
क्षाबंतं सहिताः ॥ ४ ॥ इत्राभुस्पतिय चर्ये मूते गीतिहेतुवा-
महे । चर्य सोमस्य पीतेये ॥ ५ ॥ सोमभिन्द्राभुस्पतिय विपवतं
दागुषो गृहे । मातेर्षाः तदादेक्षा ॥ ६ ॥ २५ ॥

|| ५० || १-११ वाणबीः ॥ १-५ चुर्घयतः ॥ १०-११ इत्राभुस्पतिी ॥ १-२ । ११ विप्रुत् ॥ १० बहुसीः ॥

||५०|| यस्तः संहसा वि ज्ञो ब्रह्माभुस्पतित्यतिक्षण्यो
रवेशा ॥ तं मन्नास सुपक्षो दीपध्याना: पुरो विमाण दाण्थिरे सुमंत्रंजिनः
॥११|| धुनेतय: सुमकेतं मद्तं ब्रह्मस्ते उछिम: ये नस्तस्तिे । पूर्निए
सुप्रस्तद्वमुर्व ब्रह्मस्ते रक्षतः अद्य योनि: ॥ १२ ब्रह्मस्ते या प्रसा
पराभद्वमु ता तं चाव्यस्यो निषेधु । तुभ्यं खाता चूचता चन्द्रि-
दुर्गां मरे भोवात्यस्य विनिष्ठः ॥ ३० ब्रह्मस्ति: प्रथमे जायमाने
नो महो ज्योतिष: परसे योमन । सप्रास्यस्यविनावऽ रवेशा वि
सारान्तिमध्यस्मांति: ॥ ४ ॥ स सुषुभा स चक्षुता गोवेन वरुः
हरेज फलिङ रवेशा । ब्रह्मस्यतिक्षणाः हस्यशून्य: कनिर्धर: वेश्वर:}
वेंद्रार्थता: हरे त: ॥ ५६ || एवा पिने विषयप्रदे वृषो वृषीथिथेम
नमसा हृविधि: । ब्रह्मस्ते सुप्रेमा चीरवतो चर्ये स्वाम परम्यो
रवेशा ॥ ६ ॥ स इद्राजा प्रतिज्ञायनि विशेषा नृपेक्षा तत्क्षाविभि
वीर्यम् । ब्रह्मस्ति: ये: सुभृतं निभाति दलाम्यि च वर्णः पूर्वेनभाज गृहो
॥७ ॥ स इत्यति सुबंधित ओकसि स्त्री तस्य इत्य चिन्तेदि विश्व-
दानः ॥ तस्य विषयं स्त्रयनेवाः नमोत्यः सालाभं राजां पूर्वे राति
॥८ ॥ इत्यतो जयि सं धनानि प्रतिज्ञायतु या सर्वाय ।
इत्यतो यो वरित वृषोति ब्रह्मुः राजा तत्मात्यति देवः ॥ ११||
छंदं सोंम पिनतं ब्रह्मस्ते फिनियेत्रे मेंदाना ब्रुषकन्नुः


||

\[\text{\textbf{४५०}}\] यः तस्मभशहस्स्विचिन्मः जैत्तन्व वृहस्पतिः पिषुदिपः परेषां तः प्राचारः चुरुवंगः दीप्याणाः पुरा। विमाः दृढ़विरे मंडुवः जिज्ञाः

\[\text{\textbf{४५१}}\] धुनायाचारः सूर्यप्रके तत्तद्वित्यं वृहस्पति विभवे न नन्तीसे पूर्वं सूर्य सदायं अर्थं वृहस्पते रात्रकाल च् च्यो योगीः

\[\text{\textbf{४५२}}\] बृहस्पति या समना पशुवत चतः स् ते चुरुवापर् नि सतः तुष्क्ष्या चायाः

\[\text{\textbf{४५३}}\] चुरुवाः स्त्रिहुमथा-सम्बोध्यते ज्ञोतिषः परसे विस्त्रीणमात् स्थ-सृष्ट्युक्तिजनाभरणः बिसुवासंबिन्धिनि भर्तिरसः

\[\text{\textbf{४५४}}\] सः सुभवाः सः चुरुवाः गायने वर्तं स्त्रिहुमथा फलिष्टर् रवेशा वृह-स्पति उदियाः

\[\text{\textbf{४५५}}\] एत पिधे विष्णुदेवाय वृश्च्ये यत्रः विधेयमनमसा हरिरं

\[\text{\textbf{४५६}}\] सः इतर राज्या प्रतिक्षाध्याय विश्वा भुजेन्द्ररुपमुहिनि वृहस्पते सुभवाः

\[\text{\textbf{४५७}}\] सः इतर युद्धमष्ठसन्धित् ज्ञातिस्ते तसैं इतरां पिध्वे विष्णुदेवानी

\[\text{\textbf{४५८}}\] सः इतर युद्धमष्ठसन्धित् ज्ञातिस्ते तसैं इतरां पिध्वे विष्णुदेवानी

\[\text{\textbf{४५९}}\] इतर युद्धमष्ठसन्धित् ज्ञातिस्ते तसैं इतरां पिध्वे विष्णुदेवानी

302
गृहस्तधर्मं पुरस्ताक्षरस्तरसं सम्बन्धम- \nबदलमात्र। नूनं दिवो दुःखितर विभातीर्गातुं कृष्णाधुसूत्रं। \nजनाभं। ॥ ११। अखुतं चिन्ता उज्जनं पुरस्ताक्षरम् इत्य सत्तरं। \nध्वरं। बूढ़ा प्रज्ञा तर्जमौ भारेंदरीः नवनक्कुलभं पावकः। \n॥ २। उद्धीस्त्र पंचभक्तं भोजानाथोदिनेशं गृहस्तमात्र। \nमयो-नी। उचिन्ते उनं। पंडः सतताधुनयमानास्तर्वे विनंती। \n॥ ३। कुविक्त देवीं। सनवं नबो च यामो भूधायदुस्तो जो स्वर्ग। \nप्रेमनाविद्यवन्धे। पारिवर्त्य भुवनानि स्वः। \nप्रज्ञात्रप्रभुस्वरूपम्। सर्वं विप्रयामास्तर्वं जीवं। ॥ ५। ॥ \nकृ दिशासं कतं ध्वरकी स्वर्यं विधानं विद्युध्वर्णार्जुन। \\
शुभं। ज्ञानेन उपसंयर्थइत्य न वि ज्ञायते सहस्तिरज्ञुणः। \n॥ ६। \nता गातं ता नृत्तं उज्जनं। नूरस्तायुधितं सम्बन्धमात्र स्वर्गार्जुन। \nआत्मानानं। श्रमणनं उक्तिः। स्वर्गायुधितं स्वर्गार्जुन। \n॥ ७। \nता ध्वरकोऽवसं सम्बन्धम् पुरस्ताक्षरमानं सम्बन्धमात्र। \nउपध्यक्षविद्यवन्धे। प्रेमनाविद्यवन्धे। पारिवर्त्य। \n॥ ८। 
हा वा विशंतु इत्येवः सुस्त्राभुवः स्वसेः रत्न सवंदीरं न ज्ञातः। १०।। चूहस्पते इत्यः वर्तंते नः सत्वः सा वा सुमितः भूतुः। 
श्रसे: स्वविश्व विजयं निग्रूथं पुर्ववधः: जजस्तं चन्द्रे: वनुवर्त चरातीः। ॥ ११ ॥ २७ ॥ ७ ॥

॥१९॥ इदं जे न्यत्व पुश्चि तमः पुरस्त्वात ज्योतिः तमसः ब्युन्ने। 
वत्व चतृमात नूनं दिवः त्रृतिर्वं विषभाती गारुः कृषिचन उः। 
परसः जनायं। ११।। स्वसः: न्य चिन्हा: उपव: पुरस्त्वात निमतः: इव वरः 
स्वरंः स्वस्थेषु वि जे मृत्युं तमसं द्वारा उच्छवतीः: चवन भुचयं। 
पावः।।२।। उच्छवतीः: सत्व चित्वथं भोजनं नादादेर्यायं उपव: 
मणोनीः: त्रचिचे एत:। परम: सरस्तु चतुःऽधमानाना: तमसः विदान्येऽयं। 
३।। पृथातिम्बः: हेवीः सनयः नरः वा याम: बृहृयात उपव: 
व: चद्ध भेण नवं ग्रे द्वारिर दशंग्नेव स प्राप्त चास्येर्वदैः: 
रेवत उषः।।४।। नूर्यं हि हेवी: चतुःऽधक्षानानि: त्राधी: पृथिप्रयाण: भुरे: 
वंनानि सुधः प्रतिपरम्पराः उषः: ससतः विषपात चतुःऽधपात 
चर्यानां जीवः।।५।। क्षलं स्ततां कळमा पुरुषारी यवाः विधानां विषदः: 
स्वाभूताः चुर्घ चतुःऽध: यत: भूवः: उषः: चरित: न विश्वायंते सर्व: 
हस्तं: अजुः॥ ॥। ता: भुः: भद्रः: उपवः पुराः चाः: 
क्षितिः: हुः: चतुःऽधक्षात: स्वयः यतैः इजान: श्रामान: उषः: 
स्ववन अवंग्न: द्रविंछास: सक्ष: च्चां:॥ ॥। ता: चरित: समना पुरु:
स्त्वात्समनाना: समना पुष्पाधाना: च्चांस्यक्ष: देवी: सदाः: बुधाना: 
गवाः न सर्मः: उपवः: भरते।।८।। ता: इत्तु एव समना समानीः: 
क्षमीत: वयीः: उपवः: चरित: भूहतीः: त्रेः त्रासिंहं भयस्ततमभि: 
गुजः: तनूभि: ज्ञांचयं: हुः: श्चाना:॥ ॥। राज्यं दिवः: त्रृतिर: विदभुः।
तीः प्रजाबर्त यज्ञात्सासां देवीः। स्मोनादा वः प्रतिबुध्मां। सूचीभूतः पतमः स्याम॥ ७०॥ तद्वो दिवो दुहितोऽविभातीर्षप मुष्य उपसोऽयुष्मेदः। वर्य स्याम यशसोऽजवः जनेनुष्ट तद्रीविः प्रजास्त्राः पृष्ठिवी च देवी॥ ७१॥ २॥

॥ ५२॥ प्रति या सूनी जनी बुन्धणारी परिः वसुः। दिवो ब्रह्मदर्शी दुहिता॥ ११॥ जश्वेव चिन्हार्ही मातावा गर्वास्मूहावर्षी। सत्रांत्येव सिद्धांता नातावा गर्वामुसूहावर्षी। उत्तरो वर्ष ईश्वरी॥ ३॥ गायणघृत्से च चिन्हावर्षी। प्रति लोकेन्दुसुपसाहि॥ ८॥ प्रति भूत्रा इत्यहक्त गवां सर्गः न रघुमवः। झोषा जनं उह जयः॥ ५॥ जनपुर्नी विहावरिः ग्याव्यायोऽतिष्ठा तमः॥ उभो जनं स्वाधामन्व॥ ६॥ चा खां तनोपि रूपरियात्तरिक्षमूहु प्रियः॥ उपं युक्तेऽचः श्रोचिषा॥ ७॥ ॥

॥ ५३॥ ७-३ वाम्बेवः। शविता। बबनी॥

॥ ५४॥ तद्वेव्य तवत्तवेध महाबुधामहेः स्वरुपस्य प्रचेष्टसः। छट्टिक्षेण दारुवं यज्ञाति वाना तचो महां उदयाध्यादेण च्छुकुरिः॥ १॥ दिवो धर्मी भुवनस्य प्रजापति। चिन्हार्ता द्वारप्रिः प्रति मुंचते कुषण।। चिन्हार्ता: प्रद्युम्भप्राप्तायुवर्जिनां मानविता सुमूहाधर्म॥ २॥ जम्मा राजसित दिशानि पारिवारिः। खोक्षेप्टे देवः कृसुते स्वाय धर्मीणे।। म नवह जन्मासाभित्वाति। सवीमन निवर्घ्यस्मूहचकुर्मिज्जेत॥ ३॥ छट्टिक्षेण भुवनानि प्रजामांक्षेष्टुतानि देवः सविताभि रेखते। मासावृहो भुवनस्य प्रजायो धुन्तर्वितो महो ज्ञानस्य रजाति॥ ८॥

304
तैं प्रजाति जनाति यक्षति असामु देवीः। स्योनाति आ वृत्ति कु-ध्यानाति। सुदर्शी वैवचित्रप्रत्ययः स्यामः।
तत जु दिवं दुहितारं विशभाति। उपायुष्येव उपसः यज्ञोऽज्जेति। वर्ज्ञायम् यशाः। जनेदुरुणः ततः।
ध्रुवः च धर्माः पृथ्वीविः च देवी॥ १॥ २॥

प्रति स्या सूनरी जनी चिन्दुउत्तरी परि स्वसुः। दिवः खर- दुर्षिश दुहिताः।
सह यक्षति असामु देवीः। स्योनाति आ वृत्ति कु-ध्यानाति। सुदर्शी वैवचित्रप्रत्ययः स्यामः।
उत्सः सहाय खसिः खसिः उत उषः। वासः ईशिे च। यवृयत्तिः ईशे ला
चिकित्तिः सून्दराः। चिन्दुउत्तराः। प्रति स्या सूनरी जनी चिन्दुउत्तरी परि स्वसुः। दिवः खर- 
दुर्षिश दुहिताः।
असामु देवीः। स्योनाति आ वृत्ति कु-ध्यानाति। सुदर्शी वैवचित्रप्रत्ययः स्यामः।
उत्सः सहाय खसिः खसिः उत उषः। वासः ईशिे च। यवृयत्तिः ईशे ला
चिकित्तिः सून्दराः। चिन्दुउत्तराः। प्रति स्या सूनरी जनी चिन्दुउत्तरी परि स्वसुः। दिवः खर- 
दुर्षिश दुहिताः।
असामु देवीः। स्योनाति आ वृत्ति कु-ध्यानाति। सुदर्शी वैवचित्रप्रत्ययः स्यामः।
उत्सः सहाय खसिः खसिः उत उषः। वासः ईशिे च। यवृयत्तिः ईशे ला
चिकित्तिः सून्दराः। चिन्दुउत्तराः। प्रति स्या सूनरी जनी चिन्दुउत्तरी परि स्वसुः। दिवः खर- 
दुर्षिश दुहिताः।
विषंतिरिक्ष सविता महेन्द्रा ची रजस्व परिसुलीरिक्ष देवच्चा। तिसो दिव्व: पृथिवीसिद्धा इन्द्रायति किंवित्तिरायति नोर रस्स्ती क्ञा। वृङ्खलनुब्धः प्रसवारा निवेक्षेत्रो जगतः स्वातुत्पत्यं श्च वर्षी। स नो देव: सविता शमे बुधसन्ते शरायं चिवर्त्यंमहेंसः। ॥ ६॥ चारंगदेव च्युतिरिवेष्टतु शर्यं दण्डातु न: सविता सुमुखासिरं शा। नं: चुपाभिरहिभच जिन्तुतु मुरारवैतु रिमिसे सामन्वतु ॥ ७॥ ॥ ॥

॥ ५४॥ ७-६ वामदेवः। सविता ॥ ६-५ वशी। ॥ ६॥ दिशु। ॥

॥ ५८॥ चारुहुः सविता श्रृंगो न ने इरादीमहू उपवायो नुविनः! रि यो रन्ता भर्जति मानवेयः: शृंगो नो रश द्राविंशा याः रथाः। ॥ १॥ देवेयः प्रि प्रसिंम युध्यंवेयः मृत्युतें तुरसि भागमुहुर्ममं। वार्ता: मानवास्त्रितः सवितावृषूषैश्वृणच्छी जीविता मानवेष्यः। ॥ २॥ चार्विषा यवकृः देवे जने टिनेकः प्रभृती पूश्चान्ता। देवेयः च सवितादशुषिः च नो रश सुष्मता-दण्डोः। ॥ ३॥ न प्रभिे सवितादशुषिः तद्वशा विर्यं भुवनं अनाश्चर्यिति। चारुपिर्या चरित्वा चर्गुरिवेष्टियंद्र: मृवति सत्यस्मृति ततु। ॥ ४॥ इंद्रेष्यानुपहुः पर्यंतेयः: चुरीं रश्यं मुरसि पस्यावतः। यशायला पतयो: वियेसल मायेयां तस्कु: सवित: सवार्यं ते। ॥ ५॥ ये ते चिन्हसवित: सवार्यो दुवेदिवे तीवरामासुर्वांति। इंद्रो चार्वापृष्ठेयि सिंधुरपिरान्ति-नों चार्डितः। शमे बंसतु। ॥ ६॥ ॥ ॥

॥ ५५॥ ७-४ वामदेवः। पश्चिे देवे। ॥ ७-६ दिशु। ॥ ७-५ वशी। ॥

॥ ५५॥ वैराजार्बसवः वैराजार्बसवः चार्वाभूमिः चार्डितः शासर्व:। सहीयेसो वहला मिन्न मतोऽको छोऽहेरो वर्णोऽघाति।
भ: भज्जित महिष्कुमार व रजसिद्धि पुरुष: चैत्यं देव: पृथिविः तिष्ठ: इन्द्रियं ब्रह्म: वत्र: च भव: न: रक्षक्यत मन: ||

वृहतसृष्टि: प्रमाणित नविनिकन्त: जगगत: स्था: न: साक्षी: जन: सिद्धी मय: य भक्ति चाचय: चित्रवर्धनं जाह्न: ||


साहु: न: इन्दानी साहु: उपसचः नृपमिन: व: य: रत्न भजित मानवेभः जे: न: च दृविक यथा दधत: ||

देवेभः व: प्रकृतय युद्धयेभः समृद्धत: सुवसं स्माग: उ- तस्तत: स्माग इत दामाना सवित: व: उपयु: चानुवी जीविता मानुषेय: || 2 ||

छातचती यत चुकु: दैवेभ: जैने दैनन: द्रहः प्रभृती पुण्यत: देवेभु: सिद्ध: मानुषेय: च च च च च सुवर्तात सन्नाळ- गस: || 3 ||

न प्राप्ते सिद्ध: देवस्य तत सव: वर्षा भुवनं धा- रायिति यत पृथिविः: वेरि स्रा सूर्यंगुर: वषोन द्रव: द्रव: 

सृविति सत्य सत्य तत: || 4 ||

ईंद्र: जेप्पान: बृहतं यथः परातेयः 

छायान अभ्यः सुवसिं पश्वं वत: यथा: च भव: प्रतिये: विस्मेरे 

व: य: तस्मु: सिद्ध: सवारे ते || 5 ||

व: ते व: प्राह: सिद्ध: न कावारे सिद्ध: सवारे दृव: सीभरे चासुवंततं इते: चावापृथिविः सिंधु: 

छातचती: साहित: न: चादिति: श: भ: चानति || 6 || 5 ||

क: व: भांटा वसुव: क: वहना द्वारभूषी चादिते चा- 

सींचा: न: सहीयस: वृहत्तमिं मतात् क: व: चाध्ये वरिः धारिति

305°
ढऩः ३०६ || [म०४८.३०५.३०५६.]

देवाः ३१ प्र वे धारणी पूर्वार्थिवै निविन्य गदः नानिविन्यवात: ते ज्ञाना: तिराधार: तस्मात् ज्ञातर्थितयो हस्तित दुस्त: ३२ प्र पृथ्याः तमर्दित्वं सिंधुमकं स्वितिमकं सत्याग्रह: देवी। उभे यथा नो ज्ञानी निपात: उपासानका कात्यायं देवी। ३३ ज्ञाना वर्षमेव: कथामाहिमवः सुविं समुद्र: मणीः । इद्धाविष्णु तृतीयो च स्वतानां श्रवं नो यत्समार्थवर्षम् । ३४ त्वा परेतस्य मृत्युमार्गसो देवस्य चातुर्वि: भगवंस:। पावतिजन्यार्दंसी नो मित्री मित्रियांदुतु न उत्स्वेत । ३५ । नू रेद्देसि ज्ञानी बुधेष्वन स्वाग: देवी अर्पेनित: । सूक्ष्म: न संतरंगे सन्तवी: धर्मस्वरसो नृकोः अर्पण व: ३६ देवि- नो देवारितिति नामु देवस्य चातुर्वि: भगवः। नाहि मित्रियाः वर्षम: धारितही: मासियां सान्याणे: । ३७ ज्ञ: परमेश्वरभ सास्रेष्ठो वर्षम: प्रामेज्यामेहः सीभोगः । तात्सर्वसम: राशी:। ३८ उषो मधोऽव: कह सूत्रने: वायुय: पून: । अस्मार्थ: वाजनिविति। ३९ तत्तु नं सगिता भगो: वहलो मित्री ज्ञाना:। इद्दे नो रासाग: गमत: । ३० । ७ ।

306
देवा: ॥१॥ प्रवे धामानि पूर्वाभिः ख्राचोन वि यत् उँचान वि:
पुष्योतारः चम्मुरा: विड़लातारः वि ते दुधु ख्राच्या: चृतंधीतयः:
हृत्च्यत दुसा: ॥२॥ पुस्त्वा ख्राड़िति सिंधु ख्राअः स्वरः इंके सु:
ख्याये देवी उभे यथा न: ख्राही निः पातः उपसानना कार्ता
ख्राद्ये। ॥३॥ वि ख्राचया वहंसः: चेति पंपः इहः पातः सृशः पातः
ख्राय: इंद्राविष्यः नृत्त वात जः सु ख्राचया शर्मे न: यंत्त ख्राम्सः वतः
वहंसः। ॥४॥ ख्रापातित्यस्मतत ख्रावासिदेवस्य चातु: ख्राविभाग्य
पात पात: जन्यात ख्रान्तः न: सिचः सिचियात उत न: उहः निते
॥५॥ नु रोदसी ख्राहिना बुधेन स्वरूपे देवी ख्रायेभि: इहः सु:
मुद्रे स्यरे चरणो सुनिष्टः: घमे स्यरे: नहि: ख्राय: बन्न। ॥६॥ देवी:
नः देवी ख्राड़िति: नि पातु देव: चाता चार्यात् ख्राम्सः युख्यत नहि
सिचिया यर्हस्य धारिः ख्राही नामसि । म पार्थ सानु ख्राये। ॥७॥ ख्रायः:
इहः सुस्बर्या ख्रायः महः स्वर्या तानि ख्रास्य रासते
॥८॥ उर्वः मलेनि ख्रा वह सूते चाये पुरुष ख्रास्य भाजीनां चुरः:
तत्मु न: सूक्तीता भरः: वहंसः सिचः ख्राचया इंद्रः न: राधः
सा ख्रा गुमतः ॥ ५०॥ ७॥

॥५६॥ मही' द्वारापृथिवी' इह जेभे' हृचा महता मध्ययतं:
ख्रानि: यत सी वर्षस्य' बुहुती' विद्विस्तवः स्वतः ह उवः
प्रव्रचनेिभि: एवः ॥१॥ देवी' देविभि: यज्ञे' यज्ञः' ख्राम्नीती'
तस्यातः उख्यामाणे' ख्रातसवरी॰ ख्राहा इंके पुरे॰ यास्य नेती'
नुखयातस्यभि: ख्रानि: ॥२॥ स: इत्स मुर्खरः: भुवनेन्द्र ख्रास यः इमे'
द्वारापृथिवी' जजान उवः' गांगीरः राजसी' मुनि' इंके स्वर्ये धीरः:
श्चायः संहेरः ॥३॥ नु रोदसी' बुहुतस्यभि: न चर्हे' पल्लीवातस्यभि:
रिष्याची सजोऱ्यां। उष्णी विचित्रे यजते नि पातं धिया स्वामय रूपः सदासा ॥४॥ प्र वा महि चर्वी अघपुर्णुतिं भरामहे । शुची उप प्रशस्ये ॥५॥ पुनःने तन्वः मिष्यः स्वेच्छा दृष्टव्य राजः । ज्ञाते सुनाहि ॥६॥ मृति निपटन साधुस्वर्ती दिनं प्रती चृतां। परि यहि नि वेदाः ॥ ७॥ ८॥

॥ ५७॥ श्रेष्ठं पतिनाः वृयं हितेनैव जयामसि । गामध्ये रोषवित्वा स नौ मृणात्तिहेष्ये ॥१॥ श्रेष्ठं पते मथुरंतमूर्ति धनुर्विवध पयो आसासु धुस्त। मथुरंतवं गृहमिन दुर्भारं सत्त्ववतवः नः पतंग यो मृणायंतु ॥२॥ मथुरातिरोघेर्यधीवाव आपो मथुरमण्डि भवक्षर्तिर्वर्धः। 

॥ ५८॥ श्रेष्ठं पतिमधुमासी दस्तविवधतं चन्द्रनें चरें ॥३॥ चुन्न वाहा। चुन्न नरः। चुन्न कृष्णं लांगवेच। चुन्नं वंटः बच्चे धनुर्विवधं खुम्मक्षरं वर्त्ते ॥। तेनामापं संचते ॥५॥ श्रवु- 

ची सुभगे नव चते वंदेमहे ल। यशः न सुभागात्सि यशः न सुफ्लास्ति। ॥६॥ इतः। सत्ता। नि गृहतातु तां गृहां यशोः कर्तव्यं चृत्तु। सा न पर्यायसि दुहामुनेर्यमुर्त्रां समां ॥७॥ चुन्नं न फाला कि कृष्णं भूमिः चुन्न चीतां श्रवः यतु वाहे । चुन्नं पुजेयो मथुरं पयोधि मुनासीरा मथुरासां श्रवः ॥८॥ ॥

॥ ५९॥ समुद्रात्मूर्तिमूर्ति उदारंदुपांगुणी समस्मूर्त-मान्यत । गृहस्य नाम गुरूं वद्विव पिः जिहा देवानम्-तस्य नामिः ॥९॥ वृयं नाम प्रं ब्रवामा गृहस्वासिनिः
उष्णांगां सुषोभाः उष्णी विचेवै स्वस्ते न न पारं धिया स्वायत्तेः.
सदाः सत्यं सदाः॥८॥ प्रवास महि ब्रह्मी श्राब्धि उपयोगं सुतिंभरामः
शुचीं उपयोगं शरणे॥१५॥ पुनः ने तन्वा मिशं स्वेन द्वंषे नात्राः
जुष्ण उड्डासो ननात चूतते ॥६॥ महीं मित्रस्य साधरं तर्णी
पिल्लति सूतसं परं स्वस्ते न टेक्कुः ॥ ७ ॥ ८ ॥

॥१५॥ चाष्ट्रस्य परिना वृम्बितेनां इव ज्यायसिसंगाः अर्थं पी-
शायलुक स्वस्ते न मृकात्ति इहेरे॥१९॥ चाष्ट्रस्य पातेः मधुरासं मानि
धेनुः इव पर्यं चाष्ट्रामु धुतुस मधुरु चूर्ण धूलस इव सुहु पूर्ण चूतस्वं
न परं चारणं धूः भवनितुः॥३॥ मधुरासं मानि इोपाघारि वार्ष्याः चारणं
मधुरासाय मधुरासाय न चारणं चारणं चारणं चारणं चारणं
चारणं चारणं चारणं चारणं ॥१॥ शुनं वाहाः शुनं नरं शुनं कृष्टुलागतं शुनं
वर्षाण वर्षाण युं चारणं चारणं चारणं चारणं चारणं चारणं
चारणं चारणं चारणं ॥ ८ ॥ ९ ॥

॥५४॥ समुद्रात्र अर्थं मधुरासाय तत्र भारत उपयो अंगुलाः से
अमृतमः अनुद्रो धृतस्य नामं गुप्ते यत् चालिन्य जिहा देवानाः
अमृतस्य नाति ॥१५॥ वृम्बितस्य प्रब्राह्मणं धृतस्य अर्थिन्य यथे
धार्यामां नमोऽभि। उपः भृशा भृशावतस्यस्मां चतुःभृशागो-
वर्मीजीणै यत्त॥ २॥ चारारि भृशाग च चर्य चास्य पादा देव कीर्षेन
सत्स हस्तासो स्थस। भिधा बृशा वृश्च्यो दौरावीति महोद्यो
मयः चा विवेष। ३॥ भिधा हितं पुरिहिंगुर्यामां गार्य दृष्टि-
वासो घृतमन्मयांब्विदन। इतु एवं सूये एवं बजाने वेनाद्विगे
स्वयं निर्त्तडिः ॥ ४॥ एता अकाधि द्वालपुर्णान्तवंजा
रिपुशा नावुच्चे। घृतस्य धाराः त्वभि चाकशीमि हिर्मियायो
वेत्तो मय्ये चासाः ॥ ५॥ ५०॥ सम्यकसर्वति सरितोऽन घेनां
ष्रण्डुङडा मन्तसा पूर्यामां। एते अश्रव्यमार्गं घृतस्य मृगा इथ
क्षिप्यायोरिष्माः। ॥ ६॥ सिंहोरिच्मा भृशानासी वार्तं-
प्रमियः पतग्यितं युहा। घृतस्य धाराः त्वभि न चारी काष्ठा
विद्योतेऽविभि। पिन्नमां। ॥ ७॥ त्वभि प्रवें तस्मनो योशाः
कत्यायं ॥ स्वर्यमानसी त्वभि। घृतस्य धाराः समिधो नसतं
ता ज्ञुशाळो हंस्यति जातवेदा। ॥ ९॥ क्यों इथि वहतुमततथा
उ चूर्तजाना त्वभि चाकशीमि। यच सीमा वृुत्ति नर्य यधो
घृतस्य धाराः त्वभि तत्वेद्विते। ॥ ५॥ च्युर्ये शत मुष्टिति गर्भं-
जिम्सासु भृशा दृविषाणि घच। इति यधो नंतर देवतानि नी
घृतस्य धाराः मधुमयात्विते। ॥ ७०॥ धामानि विष्मुष्ममधि
शिरसमां समुद्रेऽहुर्ततायुष्यि। च्यापान्नो स्मित्रो त चा
भृशावतस्यमां मधुमयं त जर्मि। ॥ ७१॥ ७१॥ ५॥ ५॥ ४॥

॥ इति चतुर्थं मंडलं समाम॥
धारयामनस्तः सभीः उपयुक्ता भृवृत्तयुत्त मेघमानं चतुःसृंगः चः स्मीति गीरः एततुः।
चुबारिः भृगुः चयः स्म्रयाः पादाःः से शीर्षः समस्तःः सः चतुः चिह्नः वुष्णः रेखार्थिति महः देवः मन्यात्वां च चित्तीयः।
चित्त्रांहितं परिष्ठेष्वरीः गुब्धमानं गतिविद्वासः घृतम चन्तुः स्वर्गदुः एवंसूः एवं जनान वेनात्वां एवं स्वयं निः
तत्तदः। एत्ता: सर्वीति इवात्त समुदात्त शृः वेनः। रिपुः न च वर्षः चन्ते मृत्युः धारिणः अभिहरिष्यम्यः वेनः। मध्ये आरः। ११। १२। सम्मकः सर्वीति सुरतः न धेराः। अंतः हृदा मनसा पूःमान्यः। एते श्रावीति जनमेयः घृतमेयः मृगः। १३। झंगपः। ओष्‌
माणः। ६। सिंहः १४। इह प्रस्तुत्नेन भृवानाः। वात्तमः प्रज्ञिः।
प्रार्थयति यहा: घृतमेयः धारिणः न वाजी कादः। स्मिः भिक्षाः पिन्यामाः। १५। अभि प्रवत्त सम्मनां। १६।
इह क्षणः। १७। स्तंभमाणा। घृतमेयः। १८। क्षणः। १९।
इह धृतत्तिजः। २०। धृतत्तिजः। २१। धृतत्तिजः। २२। धृतत्तिजः। २३। २४। २५।
इह धृतत्तिजः। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६।
इह धृतत्तिजः। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०।
इह धृतत्तिजः। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०।
इह धृतत्तिजः। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।
इह धृतत्तिजः। १०१। १०२। १०३। १०४। १०५। १०६। १०७। १०८। १०९। ११०।
इह धृतत्तिजः। १११। ११२। ११३। ११४। ११५। ११६। ११७। ११८। ११९। १२०।
इह धृतत्तिजः। १२१। १२२। १२३। १२४। १२५। १२६। १२७। १२८। १२९। १३०।
इह धृतत्तिजः। १३१। १३२। १३३। १३४। १३५। १३६। १३७। १३८। १३९। १४०।
इह धृतत्तिजः। १४१। १४२। १४३। १४४। १४५। १४६। १४७। १४८। १४९। १५०।
इह धृतत्तिजः। १५१। १५२। १५३। १५४। १५५। १५६। १५७। १५८। १५९। १६०।
इह धृतत्तिजः। १६१। १६२। १६३। १६४। १६५। १६६। १६७। १६८। १६९। १७०।
इह धृतत्तिजः। १७१। १७२। १७३। १७४। १७५। १७६। १७७। १७८। १७९। १८०।
इह धृतत्तिजः। १८१। १८२। १८३। १८४। १८५। १८६। १८७। १८८। १८९। १९०।
इह धृतत्तिजः। १९१। १९२। १९३। १९४। १९५। १९६। १९७। १९८। १९९। २००।
इह धृतत्तिजः। २०१। २०२। २०३। २०४। २०५। २०६। २०७। २०८। २०९। २१०।
इह धृतत्तिजः। २११। २१२। २१३। २१४। २१५। २१६। २१७। २१८। २१९। २२०।
इह धृतत्तिजः। २२१। २२२। २२३। २२४। २२५। २२६। २२७। २२८। २२९। २३०।
इह धृतत्तिजः। २३१। २३२। २३३। २३४। २३५। २३६। २३७। २३८। २३९। २४०।
इह धृतत्तिजः। २४१। २४२। २४३। २४४। २४५। २४६। २४७। २४८। २४९। २५०।
धारा-यामान नमोभिः। उपं ब्रह्म भूतवाच्चक्ष्यमानं चन्द्रः रूपोः। वमीजीर यज्ञम्। चालारि भूगो चायों भूत-पादा बे शीर्ष सप्त हस्तासी चायस्। निधान वृद्धो वृद्धभा रोपवीति महो देवो मन्यें। ज्ञा विवेश । चिंच्छा तित पुर्णिमिगुणामानं गृहवं देववासोऽदुमन्विविदं। इंद्र एके सूधे एके जजान बेनादेरे स्वधयामिनि निर्देरतु। ॥ ८॥ एता स्वरूपं हेरासमुद्रानुज्वतमाज रिपुलम नानुक्षः। गृहस्त्य धाराः ऋषिः चाकशीपि हिरष्ययो वेंतसो मधे भ्रास। ॥ ५॥ १०॥ सम्यक्सन्वेति सरिते न धेनां धनेंत्रु दरसता पूर्णमाणाः। एते सर्वप्रान्येण गृहस्त्य मुग्रा इव क्षियणोऽर्थमाणाः। ॥ ६॥ सिंधोरिव प्राप्ये शूरप्रानीि वात-प्रभिंगुतं वृहद्। ॥ ७॥ ऋषिः प्रवेश समन्वेति शोऽः। कल्याणाः। संयमनासी स्वियः। गृहस्त्य धाराः समिषो नस्लत ता जुभाशि हंसिंक्ष सवतें। ॥ ८॥ कृत्या इव हेतुमेत्वा उ ऋष्यजामां ऋषिः चाकशीपि। यष सीमं सूधे य यष सूधी। गृहस्त्य धाराः ऋषिः तत्तथेवते। ॥ ५॥ ऋष्येष्वत सुगृहत गार्माज-जिम्सासु भूधा दविव्यानि धत। इति यवं नेता देवताः नी गृहस्त्य धाराः मधुमात्वें। ॥ १०॥ भारसते विन्ध्य भूवनमधि स्थिरंतं। समुद्रेऽदुहयंतरायणि। ऋषामानीके समिषो य चाराम्बूत्स्तमस्मायम् मधुमात्तं त ज्ञा ॥ ९॥ ॥ ॥ ॥ ॥

|| इति चतुर्थं मंडलं समासं ||
धारयामनमःतत्रः सत्यस्मानं चतुर्दशं शृंगः त्रिभुजः विश्वकर्मा तत्रः कालिन विवेचनः।

तत्रतद्धरात्रिे शृंगां चतुर्दशी शृंगां पादोः स्वरूपः शृंगां प्रेतविति महादेवः मन्योर्चनः आ विवेचनः।

प्रियांहि प्रियांहि प्रीतिः गुढ़भाषां गविंदेभासः घुरूङ्तः घुरूङ्तः चैविन्दुन ईंद्रः चैववृंदनः द्रव्यां जनान वैनात एकः स्वयमः निः नतत्रः ॥ ॥

एताः सार्थात् विष्णुर्भाषा विष्णु वामनः चतुर्दशं शृंगां पादोः स्वरूपः शृंगां प्रेतविति कालिन विवेचनः।

प्रियांहि प्रियांहि प्रीतिः गुढ़भाषां गविंदेभासः घुरूङ्तः घुरूङ्तः चैवित्तः ईंद्रः चैववृंदनः द्रव्यां जनान वैनात एकः स्वयमः निः ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥

सिम्बः सिम्बः प्रेतविति घुरूङ्तः घुरूङ्तः ॥ ॥ ॥
11. स्वरूपसिद्धि समिधा जनानां प्रति पेनुसिंहायतीमुष-षास्त्राः। यहा इव प्र व्यामुसुब्जिहानः प्र भानवः सितस्ये नास-मार्गः ।
12. अभोधि होता युज्याय देवानूष्ठः यज्ञः सुमनाः प्रातःऽस्यात्। सम्भास्य हुयादिरा पाजो महादेववल्मिको निरंमोचि।
13. यदी गृहस्य रथानासिकः शुचिरंशि शुचिभिरिन्दिपः। श्राहिरिस्वा युबे वाजःयुज्यानामूढः थथ- यश्नुहिंचः।
14. श्रियमज्जा देवयतां मनोसि चदुवीब सूर्येः सं चरंतिः। यदी सुवाते उष्टा विध्रेपे बेस्तो जाति जायते यज्ये चर्चूः।
15. जनिष्ठ हि जेन्ये चर्चूं हिन्दो हितेष्वन्योचेन वनेणुः। दृढःस्ये सर्प रावा दशानोऽप्वहंताः नि बसादा यज्ञी- यानः।
16. श्रियहिंचा न्यासीदुधजीव्यानुपवेषे मातुः सुभाः उ लोके।
17. युज्या क्रिः पुण्यनिश्च चृताचा धृता कृष्णीनामृत मध्य इत्यः।
18. म यु न्ते विश्राम्ये मातशिपृङ्गो साधुपुरिः होताञ्जसिते नरोभि। च यछ्यतान रोदसी चतुथन निर्य मृत्युं जान्ये वाजिने घृतेन्।
19. भ्राजेश्चो मृयाते स्वे दमूना: कविन्द्रश्चो वारी- ः षि: वोनः।
20. म सही चर्चे अवेश्यानाविकः चारितमो जभृष्य। नड़न्ये बसुपोम विभावः प्रित्यो विस्त्रां मित्रिषपांमुन- प्रकुणिष्ठः।
21. तु येन भयति विस्तितैहो यविष्ट चुलिमंगे चर्कृतः। चा भंडिष्कं सुमृति चिन्तिष्ठे वृहसे।
22. च भाद्रम वर्ष भानुसी भानुसंतमाये तिश्र जयजेबः सम्भवं।
23. विद्याधर्मिनामुपान्तिते विरसमेह देवान्यंतिर्याय वक्ष्यः।

309
|| अबोधि छिपः संदेशं जनानां प्रतिदेहिनुः इव चायती
उपसैं युहः इव इव च रुत्वं जिहाना: प्रभानवं सिसेते नारि
अच्छे। अबोधि होता युजपाय देवान जुरे: छिप: सुदमणाः
प्रात: वनायत संस्कारं हर्षं तनुपि पाजे महान देवं तरमसः
नि: छिपोपि। ॥ ॥ यत् ई गुणम् युज्यन्ति छलिंग: भूरि: अर्धे नु-
चित:भिगी: गोभि: छिप: चात दक्षिणा युज्यते चाइयं सति उज्या-
ना जुरे: सध्याय जुरुः भिग। ॥ ३। अच्छे अच्छे देवायणां मनससि
चद्मृषिदेव सूर्यायं च चर्मित यत् ई सुवाति उपसान विच्छेधे: जेत:
वाजी जायते चाये छाहू। ॥ ॥ जनिं धि जेवः चाये छाहू विदत:
हितेपु छुस्त: वेनेशु देस्त: दमे सम रातः दधान: छिप: होता नि
सुसात यजीयान: ॥ ॥ छिप: होताः नि छातीदुः यजीयान उप-
स्येन मात: सुर्भीं जा लोके युवा कवि: पुरुः: स्या: चालूत: वां
घरा भृद्वीणां उत मधेय इहुः ॥ ॥ ॥ ॥ ननु वां विच्छेध चाहर्षुपु दामु-
छिप होतां इदैंतेनेसः: भिग: चा य: न्तानं रोटसः: छृते सन्निधे
मृजित वाजीर्ष गृहने: ॥ ॥ माजीस्यं मृज्यते स्वे दस्मूः: कृवि-
स्त्रिष्टय: छातिं इव: न: सहस्रसृणं: वृषभ: तासः कोजा:
विष्णुन छ्रुये सहस्त्रा प्रभातिः चातिः सभान्यान। ॥ ॥ प्रसबः चाये छातिः एषि
द्वायन छातिः यस्यं चाहर्षतम: वृषभं देवेन्य: वृषभं विभासवा
प्रियः विशां छातिः मानुखीं भाः ॥ ॥ तुर्भे भर्ति भक्तिः प्राणिः
यविष वृहि चाये छातिः छा उत दूरात चा भंदिग्य सु-
रमाति चिकित्तिः वृहिः ते चाये महि शमे भर्दे॥ ॥ ॥ छा अच्छे रर्षे
भनुमस: भानुसंरति चाये तिष्ठ दद्यते: संस्कृतं विश्वान
पशीं जार छ अर्णिरं च चा इह देवान हृविः सदायं वाचि
॥ ॥ छर्वाचाम कृपये मेधायं चर्च: बंदाः वृषभायं वृषभे
गाविष्णो नमस्क खोमंगयी दिवीवह हृदामुख्यांद्रमदीत
॥ ९२ ॥ ९३ ॥

॥ १ ॥ ९३-१० ८४-९२ कुमार आशियो बृही या बार चलो या । २. ५ बृहो बारः ॥ १० ॥ १-११ बिधूष । ९२ श्रवणी ॥

॥ २ ॥ कुमारं माता युवति: समुप्शं गुहा विभाषि न दंडायि पिने । ऋषीकंपत् न स्वनजनासं: पुरं पूर्वयि निहितमर
तै ॥१॥ कमेति न युवते कुमारं पेशी विभाषि महिषी जजान्। पूवीिहि गमंि: शर्दो वच्च्यापंशि जारं यदसूत माता ॥२॥ हि
रंयदरं नुविचवणे माकोपलक्ष्चाण्डपथ्यमायुगं मिर्मानं। दुमानो चर्मसा चर्मसे विपूङकिकं मामिन्त्रं: कृपणचनुक्षयः ॥ ३ ॥
केशाण्डपथ्यं सनुष्ठरतं तुम्हारं न पुरो शोभामानं । न ता
कंगुत्कंजनित्त हि ष: पतिक्रीरिवुंवति: भवति ॥ ४ ॥ के
में मधवं वि यंत्रं गीतं भेयं गोपा अर्णकिस्तासं। य ई
जग्न्वृहरं ते सुङ्खालायि पुष्य उपे निधिकिलनं। ॥ ५ ॥ वरसां
राजानं बसति जनानामारंति: नि तथूमेहेषु। वनस्येवे वि
मृंगं तु निबिरिति: निधासां भवतु। ॥ ६॥ भुनिज्ञिष्ठे निलितं गहस्यद्वृपांतुस्मो अर्णसिद्ध हि ष:। एवासरस्ते वि
नुमुग्धि प्राणुन्तोत्तिविनित इह तू निशवं। ॥ ७॥ हृषीयमाननो
हिं जि मद्दे: प्र में देवानो ब्रस्तपा उंबर। इत्येव विषां चानु
हि वा चुच्चका तेनाम्यमें अनुषिद्ध ह्रारं। ॥ ८॥ वि ज्ञोतिष्णा
बृहता भांर्यसिरा कन्विष्णि कृषणं तेजस्व । प्राणेंगीयायः
सनंदते नुवेया: विश्रांति शृंगे रक्षसें विनिष्ठे:। ॥ ९॥ उत स्वानासों
दिवीवह खेलयेकागमायुंग्वा रक्षसं हंतवा ई। मद्दे विद्ये प्र हृ-
जीति हामा न वंते परिवाधो चादेवी। ॥१०॥ एतं ते स्वर्य तु-

310
गबिष्णिं: नमस्ते खोमेय चर्मी दिविस्वद्व वक्षं उज्जवल्यन्तिः क्षणं

[[21]] कुमारं माता मुवचति: संस्तं गुही विभक्ति न दुराति
पिचे चर्मीं ज्ञानयति न मिनात: पुरं परम्यति निशाहितं चर-
रति।[[9]] के एतं लेन मुज्वते कुमारं पेशीं विभक्ति महिषीजजानि
पूवीं: हि गमे: शर्टं वृवध्य अपश्चयं जातं यत् भस्मत माता।[[2]]
हितं एवं दंतं चुरिचर्मीं उज्जवलं चर्मात्याय विशेष। अपश्चयं अमुर्धा मिं
मानं उदान। चर्मीं चर्मतं विपुष्कतं किं मा चर्मिळं: कृष्णवन
अनु क्षयः।[[3]] विशेषः अपश्चयं समुसं: चरतं मुसमत यूषं न पुरु
शोभ्यां न तत:। चर्मात्याय चर्मिलिंह हि सं पल्लके: इं गुवत्तयः
भवति।[[4]] के में मुठुक्क चर्म गोभिं: न चेष्यो गोपाः: चर्मिः
चितं आसं ये इं जगुन्यु: चर्मं ते सूजर्तु चर्मात्य पञ्चं: उपं
न्विकिल्लान।[[5]] वस्तं राजांचं वस्तिः जनानं वादातयः नि दधुः
मलेषु बहारिः चर्मेः। चर्मं ते सूजर्तु निन्दिताः: निन्दासाः: भवंगु
।[[6]] चुरिचर्मेः चितं निस्मितं सहस्तं गुवातन्त अनुरुचः: अर-
शंकह... हि सं वर्मत अरपे वि मुसमय पाणानं होतं: विचिक्लः
इह तु निस्मर्त।[[7]] हृदयीतानं: अरपे हि मतं ऐतेः: प्र में
देवाना वतता:। उचाच इदं: विश्वान अरनु हि ला चचत्तं तेनं
चाह चर्मये अनुपशिष्टं: चर्म चर्म॥ ॥ वि ज्ञोतयशा वृत्तता भाविति
अरप: चर्मिः: विश्वानी कृशाते महिष्याः प्र चर्मेवं: माया: सहते
दृश्यं आशं: वीर्यते धूमं रक्षसेवितान्त्। ऐपुष्प्रचारास्रस्त्वारस्तं
संतु अरपेः: निगमस्वायुधः। रक्षसेषु हंदयं। संदे: चित्रं अस्तं
हुण्तिः भावाः। न चर्म्येपरिवार्याः: चर्मेवं: [[10]] एतनं तद्येव तु-
विजात्विमोर्यं न थीरः स्वप्ना छात्ताः। यदीत्वे प्रति लं देव\
हृयः स्वातीरणं देवं जयेम्। ॥९५॥ तुविच्छीयो वृषभो वान्यधार-\
नोशुषुष्ये समंजाति वेदः। इतिमयमार्गातः यथोचन्द्र-\
हिष्मपि मनंदे शरैं बस्याहिष्मपि मनंदे शरैं बस्यः ॥९२॥९५॥

|| ॥ १-१२ बशुचुतव चारः। || चरितः। || महाभरत हद्द्रो विषुः। || चिन्दुए।

|| ॥ ३। लम्मे वर्णी स जार्यसे यथेऽ निचों मन्वसि यस्मिन-\
दः। ले विच्छ्ये तहस्सुच्य देवास्य बिमंद्रो। दाशुष्ये मन्यायः। ॥९।।
लम्मः भवसि यत्तीनाः नामं स्वात्वर्गुः विधाति। यद-\
विशिष्टं सुविधां न गोम्भिर्येपती। समंजातिः वृष्णविधि। ॥२।।
तव विनिमये महांतो मर्याद्यं हर्ङे जानिं चारं चिन्नं। पुर्वं विनिमो-\
प्रयोगस्य निष्ठायति तेन पापसी गुः नामम् गोर्नाः। ॥३।।
तव विनिमय सुहः देन देवाः। पुर्वं द्वन्द्वेऽर्जस्त्यं देवाः। होतास्मात्ति मनुंसे\
नि एवदीशस्यं उविष्यम्। शशिमायः श्रीमान्यो। ॥४।।
मनो तव विश्वं यस्य चरित-\
श्यभावातिः स युः सनन्धे वत्सायन नामात। ॥५।।
वृम्मे वनुयाम्\
लोरता चुम्बीनात स्विन्यात सुधिस्मा। ॥६।।
वर्मे सम्य किले प्रभुशहः। वर्मे ग्राम्य सहस्सुः मतीन। ॥७।।
यों न ब्राह्मो अभोगो भग्नायदीपमंक्षर्षसे द्रातम। जर्मी चिन्किलो अभिनिर्मले-\
तास्यो यो तो मर्यादसे दुःखेन। ॥८।।
वामस्या सुबं देव पौर्णे देवाः। उपर्तक्ष च्रयं चारं हृतः। स्मृते यद्यूपे इत्यादृशे रघुशाः देवो\
मदमस्तुतिमिरिम्याम्। ॥९।।
तव स्मृति पितां योधि विच्छा-\
न्यो यथे सहस्रूण चून जाहे। कृद्धः चिन्किलो अभि चंदनसे\
नीस्याय नं ददा चतुर्विविद्यमायसे। ॥१॥ भूरि नामं बंदमानो द-
चर्चीचु च वृहि शति मनने शरीरं यंसत तु विविषयं मनने शरीरं यंसत।
॥ ९२ ॥ ९४ ॥

॥ ३ || लं चर्चे वर्षया: जायसं यत लं सिनः भवसि यत ससंख्यं: 
ले विचि सहस: पुष्च देवा: लं इदस: दामुः मनवीय॥ ११ || लं चर्चे मामा भवसि यत कृद नाम स्वाधावन गुहां विभाषि अंजाति सिंहं 
सुधितं गोभिः यत दशपारिः ससंख्यं कृत्तिविषं।॥ १२ || तत् विजयेये 
महत: मजेज्यतेन हर्द्य यते जनितम चारसं चिरं पदं यत विषयोः: उरचम सिंधुधार्यं तेन पासि गुहां नाम गोरी॥ ३३ || तत् विजयेये सु- 
षाध्यं: देवे देवा: पुरुष दर्शना: कृमृतं समंत होतारं चाँचं मनुवः 
नि सत्तु: दुःखस्यं: उरचिः ज्ञे ससे चायी॥ ३४ || नवत होतारं पूर्वः चर्चे 
यदीयानाः न काष्ठे: पर: चर्चि स्वधावव: विशं: च यस्य: अतिर- 
थि: भवसि स: युक्ते वनवते: देव मतीयैं।॥ ३५ || वर्य चर्चे बुनयाम 
तासुणा: वुमुहं वर्ण: हृविषा वुध्यामाना: वर्य ससंख्यं विद्यं च 
चर्चा वर्य राया सहस: पुष्च मतीयैं।॥ ६ || ९६ || य: न: चार: चापि 
एनं: भराति चर्चि इत: चर्चे चात्मकं देवा जति चिकितः: चार- 
भिश शरिः एतां चर्चे: य: न: मचेयति दुयेन।॥ ७ || ला चाराः: निव- 
सुपुष्करं पूर्वे दूरं कृष्णः: सत्त्वं कृत्तिविषयं: ससंख्यं यत चर्चे इयं 
सत्त्वेण दुःक्षिमं: द्वध्यामां।॥ ८ || चारस्युद्ध्यं विषयं: यादि विवानं 
पुष्च: ते सहस: सूनों: जहे कुटा चिकित: चापि चसुनं 
न: चर्चे कुटा चतुरस्वित यात्मयाः॥ ५॥ भूवरिनामं वंदमान: दु-
भारती पिता बंसीं यद्य तज्ज्ञेयसे। कुकुरेन्त्रत्न साहसा च- 
कान्त सुखम्पिरवैनते वायुधानः॥५०॥ उपग्रं जरितार्य विविषा 
विष्केन्यें दुर्विराटति पर्धः। लेना ऋषिनिन्यं जनासै। 
स्वायत्तेन वृज्ञिन ऋषिभूमन।॥५१॥ इसे यामास्त्रमश्चर्ध्वज्ञम्भवन- 
संवे बा तद्रूपमृ नवाचार। नामि पर्वर्षिरभिन्विते नापे न 
सीतिते वायुधानः परं दात॥ ॥५२॥ ॥५७॥

५४॥ लामणे वसुनपति वसुआनिभि प्र मदि ऋषेशु राजन। 
लया वाजः वाजत्तो जये नाभि बाल्म पृथुतीययं।॥५५॥ 
हयवाठ्यिरलं पिता नैव बिभुविभावं वृज्ञानीको यसे। 
सुगारहणया: साम्रायो दिरीवस्सस्यं कसं मिर्मिहि चवंरसी।॥५६॥ 
विष्कं कविं विषपति नामुचितां गुरुचं पावकं गृहपृविमयं। 
नि होतारं विष्ताति द्विप्रे स देवेषु वनते वार्षिका॥५७॥ जु- 
षाय इंकणा सजोशा सत्तमानो रूपमिव: सूर्यस्य। जःसं 
नै समिद्ध जातवेतु या च देवान्त्विरियां वक्ष।॥५८॥ जुहोरे द- 
मूना ऋतिथिभुदतेत इति नो युज्ञमुपय याहि विहान। 
विष्कं चामेय ऋषिभुजो विठ्ठया चृत्तितः भर्तरो भोजनानि।॥५९॥ 
वेधने दस्यु प्र हि चालयस्य वर्यं कृत्तान्त्विरेरे स्तवं। विष- 
पनशि गत्तसस्यं देवान्तो चायो पारि नृतम वाजे चरान 
॥६०॥ वर्यं ते ऋषि ज्वकेविवेधम वर्यं हुः: पार्वक भद्रशोचे। 
से रथं विष्कवारं सामन्वयं विष्कवार्यं द्विविख्यानि धेरहि।॥६१॥ 
ऋषक्षेत्रमये ऋषरु जुष्ठस संहस: सूनो विषधस्य हुः:। वर्यं 
देवेषु सुकृतः स्वामशं श्रमेशिा नक्षिन्द्रेषु याहि।॥६२॥ विष्क- 
विन्ति नौ दुर्गेहा जातवेतु: सिंधुं न नावा दुर्विराटति पर्धः। चायें
भाषा पिता वतोऽ यतिवत जीवायसे कृतित देवस्य सहसा चकान् मूलं चासियं बनते वबुधान। ॥ १०॥ लं वंग जरितार्य विचित्र विष्णूनि चर्मे दुर्स इत्य चाति पार्वि खेना चार्यन रिपवं जनात चक्षुषतेकैता वृजिना चाभूवन। ॥ ११॥ इमे मानासे लद्दिक चाभूवन वस्वेव वतात इत ज्ञानं स्वाच्छिन्न न च चर्मं चासियं चयपिन्न भिक्षेश्वरेन नः न रिष्टे वबुधानः परां द्रात ॥ १२॥ ॥ १७॥

<td>

हक्षुल वार्तः चः प्रभुः चाजरः पितान न चिंधः चिर्मावत वां सुर हसैयकः चाः सुरुगाहेयायाः संज्ञाय दुःहिष्ठासास्त्यकर्मभिमतीहर्षवा सि। ॥ २॥ विष्णु कृत्वा कृत्यार्ति मांसुधिशानं चुर्विती पावकः घुटस पूर्वः चासियं न होतारं विष्णुविर्दुर्धिधे सः देवेशु वनते बालविश्र। ॥ ३॥ जुस्तस चयो इक्त्य या सः जोसः यतमानं अस्मिन चूनेयस्य जुस्तस न संस्कर्य जातवेतः का च देवान हक्षिं चाभाय चृत्स। ॥ ४॥ जुहः दम्मुनः चातिभि दुःसुः इस्म न यद्व उपे याहि विद्वान विष्णुः चयो चासियं युज्येः चिंध हर्षं चुर्वित यताः चाण्ड भेजनानि। ॥ ५॥ ॥ १८॥ विनेन दर्शुः प्रहितात्मनस वर्यः कृष्णान् तनते स्वार्थिपि पिपिः यत सहस्रः पृत पदेशवं सः चर्मे पाहि मृतम वाजे चास्यान। ॥ ६॥ वर्यः ते चाः प्रायेः पदेश्वरः स्वार्थिपि पावकः भूतो शरो चाः स्वार्थिपि चर्मे से दुःसु चाः प्रहितात्मनि द्रिष्यानि मेधिः। ॥ ७॥ असार्वः चचे चाः चर्मे जुस्तस सहस्रः सुनोः चिंधध्या हर्षं वर्यं देवेशु चूनेः चुर्वितो चाभाय चृत्स चम्मेनानि न चिंधव्रहेन पाहि। ॥ ८॥ विष्णूनि न दुःसुः गहाः जातस्वेतः सिद्धुः न नावा दुःसुः इत्य चाति पार्वि चाये।</td>
धन्यवादमहात्मागुरुपाशा चौपाठीतीतितत्तूर्ता ॥ ११॥
स्वयं हृदय तीनिष्ठा मन्यमानीन्द्रमय भयों जोरायिनी ।
जातवेदो ययों सासातु गध्य प्रजामितरो अभूतवस्मियां ॥ १०॥
यस्य लं सुकृत्तं जातवेद उ लोकमये कृष्णवर् स्वोऽनं ।
ञ्जनिनं स पुराणः विरूपं गोर्मतं रूढः नस्ते स्वर्तिः ॥ ९॥ ९॥

॥ ॥ १-२-११ वसुभुध चाचिच्: । चाचि: । गायत्री: ।

॥ ॥ सुसमाधित्य शोचिष्ठैः घृतां तीव्रं जुहोतात ।
धार्मय जातवेदसः ॥ ॥ नारायणसः सुपुर्वतिम यज्ञमद्भायः ।
कृष्णिं मधुंहस्य: ॥ ॥ ईवक्तो च्यं आ वहः चित्तिमि प्रियं ।
सुखे राजेन्द्राः ॥ ॥ जरामद्वावः वि प्रसादस्य कैः अन्न्रात ।
भवाः न: भूष साताः ॥ ॥ देवीशरीराः वि चन्द्रवर्ष सुप्रायाः
नं जतायेः । प्रम मम तु पृथीत: ॥ ॥ २०॥ सुभस्तीको वयोवृः
यहीं चक्तमय मातरत । देवानुपास नमीद्वे ॥ ॥ ६॥ वातस्य
पल्पचिकीर्ति दिस्या होतारा मनुष्यः । इम्म नो यज्ञमा गातं ॥
॥ ॥ इत्या सरंस्ती महो मर्यो देवीम्गोभुवसः ।
वृह: सी-देवसिधः ॥ ॥ शिव्यस्वत्वेपरि गणी विषुः पोष: उत्त सनाः ।
मयेंद्वे न उर्द्धे ॥ ॥ वच वेष्य वनस्पते देवानाः नुप्पा नामानि ।
तर्क ह्यानं गामं ॥ ॥ २०॥ स्वाहाप्रये वहस्याय
स्वाहिद्राय मुर्धसः: । स्वाहाः देवेः हृभि: ॥ ॥ ९॥ ९॥

॥ ॥ ६॥ १-२-१० वसुभुध चाचिच्: । चाचि: । यंत्रि: ।

॥ ॥ ययों तं मन्ये यो वसुरूः यं यंति धेनवः।
सुभस्तीति
आश्वोऽहुः नियासो वाजिन इर्ष स्तोत्रम् आ भं: ॥ ॥
सो
ययों वसुरूः से यमायंति धेनवः। समयंति रूढः से मु-
जाताः सूर्य इर्ष स्तोत्रम् आ भं: ॥ ॥ ययों हिः वाजिने
सुरसमिताय शोचिष्वे पृथ्वीर्घ्न जुहोत्तन सचपेयेन जातवें
दसे ॥ ११ ॥ नरायणस्: सुमूदति इर्म यद्य अदाभ्यः कर्वः हि मधुः
ग्ये ॥ १२ ॥ ईज्जत्रः सच्चे या वह इर्म चिन्त इर्म पिर्य सुर कैः रूपिन्ति
हत्ये ॥ १३ ॥ जयसबदा: वि प्रभुस्वर चर्भ चर्का: अनूठत भर्तव नः
शुष्क सात्ये ॥ १४ ॥ देवी: बार: वि चर्यच सुप्रसमचनः न: जयनेये
प्रक्रम ग्रां पृथीत न ॥ १५ ॥ २० ॥ सुरप्रति कृष्ण बुधज्वरो यही
चतुर्व्य भातार दैव्या उससं इमहे ॥ १६ ॥ वातस्य पलन्त ईज्जत्रा
देव्या होतारा मनुष: इस्मन: यद्य श्रा गते ॥ १७ ॥ इत्ता सरस्वती मही
तिसः: देवी: मस्यभुवः श्रीहि: सीदतु: शुचिर्थिः ॥ ८ ॥ शिव: नार: इ
ह श्रा गहि विभु: पोखे तद्भवस यरे यरे न: उत श्राह ॥ १८ ॥ यद्ये
वेवः चृत्वय सदात्म देवानाः गुरुः नामानि तथा हुणानि गम्य
॥ १० ॥ स्वाहः भ्रमये वल्क्ष्य स्वाहः इद्भार्य महतःवः: स्वाहः
देवेये: हिन्तः ॥ ११ ॥ २१ ॥

॥ ६ ॥ सचर्ये सन्ये: वसुः: सचर्ये ये यत्ति धेनेवः सचर्ये चर्वतः
सचर्ये सचर्ये निर्वास: वाजिनः इर्म लोकृत्वः: श्रा भर ॥ ११ ॥ सः
सचर्ये: वसुः: गृहेऽस्य ये सः सचर्ये यत्ति धेनेवः सः चर्वत: एभृः दुर्धः स
सुर जातास: सुराये: इर्म लोकृत्वः: श्रा भर ॥ १२ ॥ सचर्ये: हि वाजिनः
विशीर्ष्टि विश्वासवधिशि:। ऋषी गाधेस्वाकुरव स प्रीतो
याति वारीभिः स्वोत्स्तवः लोन्तवेः शा भरे।॥३॥ शा ते श्राय इद्धमहि
दुर्मत्त्देवार्ज्जरः। यद् स्वा ते पनौयस्य सुमित्त्वदार्ज्जति द्वार्ज्जः
लोन्तवेः शा भरे।॥४॥ शा ते श्राय चच्चा हर्वः गुरुस्वय शी-
चिर्याश्च। सुरूपः दद्दसाः विश्वर्ते हर्वादाः नुर्यत्त इव
लोन्तवेः शा भरे।॥५॥२॥ शा ये श्राययोगमित्रयु विश्व धार्यति
वार्ज्जः। ते हिंदूते त इव्विरे त इव्वाल्यौतान्तवागिनः
शान्त्वा भरे॥६॥ तत् शा ते चंद्रे श्राययोगः महि चार्थं वार्ज्जिनः।
ये पतलभि: वायुनार्य ब्रजा भूर्दनं गोनाशिं स्वोत्स्तवः लो
पवत्तः। ते स्तम्भं
स्वानूर्यस्वत्वात्त्वातातो दन्देत्तम इव लोन्तवेः शा भरे।॥७॥
उद्भे सुरूपां सुरिपिरो दर्वी भीरीरी चासात्त्वः। ज्यो न जर्युपुर्यः
उपक्षेत्रु वशस्वत्ति इव लोन्तवेः शा भरे।॥८॥ श्वायम्
प्रिमनताभीमगीरीभिभीमानुष्यः। दशदस्ले सुचात्मुत वदार्ज्जा
स्योत्तवः शा भरे॥ ९०॥ २३॥

॥७॥ साचायः से वे: सम्यचारियः स्तोत्रं चापये। विश्वीभाषः
क्षितिनामनूर्यः नभे सहस्त्वे।॥१॥ कुषं चिडळस्य समृती ख्वा
नरो नूर्दने। साहित्याश्चार्यस्य संज्ञानत्वत्ति ज्ञातः।॥२॥ से स्यदि-
शो जानामस्य से हृथ्या मानुषाणार्यः। उत्त्र चउस्त्व शरस्त्वे
रिशमा ददि।॥३॥ स सा कृशोति के तुमा नराचिह्नु शा सते।
पार्थको भजनस्ते च सा सां सीतायः च सा निमान्यात्त्वः।॥४॥ श्राय शस्य वे-
र्षे स्वर्दे परिश्रुतं जुर्ज्जति। साहीमाः त्वतेन्यं भूर्मांपुर्षे शुः।
॥५॥ २४॥ ये मल्यें: पुर्हस्मृते विद्विश्वश्च धार्यते। म स्तव-
विषे ददाति विषयं चंब्रेणिः: चापि: राघ्रेद सुश्रुषा आनुवं चं प्रीति: याति च चार्योप इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ ३ ॥ जा ते चाये ध्यैिं श्रुत्मर्त्ये देव चाजर्ये यतं ह स्वाते पति प्र्यस्ती संडुक्ति दृढः दद्वयिति बाविं इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ २ ॥ जा ते चाये चाचा हर्विः भुजकर्न्या श्रोमिज्जि: पति सुच च्यात्राः सत्यविश्वाय ह्यं च चाये इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ प्रोऽ चेष्याये: चापिष्युं विश्वं पुर्णांति चार्ये ते हिन्विरे ते इन्द्रिये ते संस्कारित्वं आनुष्यं इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ ३ ॥ तत्र चे चाये चाचे: महि वाध्यत्व वाजिन्ट्ये पति भवाविः: शुफावाव ज्ञाभु रंतं गोर्नाः इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ ४ ॥ नवाओः न: चाये चाये भरं लोऽनुतुष्यं भ्यं: सुखेशित्व: इर्ष्य: ते स्थाने च चानृपु: नास्तं तास: द्वेषदर्शिः इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: जा भरं ॥ ५ ॥ उभे: सुच च्यात्राः सर्विप्रत्ये: दस्तीः चाचीचे च्यासनिः मेब्ये: न: उत्त पुष्पोः उक्षोषु श्रवस्वः पति इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: चाभरं ॥ ६ ॥ चार्ये स्वर्यं चाजुये: गीताः भवाविः: गृहस्तिः: आनुष्यं दश्यं चासें: सुच चाचे: उत्त त्यत: चानृपु: चाच्यां इर्ष्य लोऽनुतुष्यं भ्यं: चा भरं ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥

॥ १ ॥ सत्यं: सं च: सम्यंचं इर्ष्य लोऽनुतुष्यं च चाये चविधायश्चिः तीतीनां चापि: नभो भस्मवते: ॥ २ ॥ कृषि चित्त स्यंसंद चाचा रिस्ताः: नर: नृसस्यामहे चाहिः: चित्त सं इप्प ते संकु र्यायति संतं: ॥ २ ॥ सं यत: इर्ष्य: वनास्यामहे हृत्या मानुष्याणां उत्त ह्रास्य: शरस्या चूत्तस्या रहितं च च्यादुः ॥ ३ ॥ सं: स्यं कृषि चित्त केतुं चा नरहि चित्त चुः सत: चाते पावक: यत: वन्स्पर्श्यान म प्र स्माः मनाति चाजर्ये: ॥ ४ ॥ चार्य स्यं यस्य सं वेष्ये स्वत: पपुष्र्युं जुहांति चाभि ईः चाहस्य: चाज्यायेन्यं भूम्म पृष्याश्रयं इर्ष्य शृङ्खला: ॥ ५ ॥ ॥ २ ॥ यं माये: पुरुषस्य चित्त विश्वे धार्य्यसे म प्र स्माः ॥
देनं पितृनायकृतांति बिदायवे। ॥ ६॥ स हि श्रा धन्वाकिनं
दाता न दाया पृथुः। हिरिष्मण्: शुचिदन्त्रूपरनिम्भृतति
विच। ॥ ७॥ शुचः यसां ऋत्विनम सधितीत् रीयते। सु-
धृतस्तुत माता व्रजा यदानशेभ भर्ग। ॥ ८॥ श्रा यस्ते शरिरासु-
तेऽध्ये शमस्ति ठायते। ऐशु द्रुसमृत चत्र आ चिंतं मलेषु
था। ॥ ९॥ इति विज्ञयमुर्गित्वा वदात्ममा पृथु ददे। श्रादेशे
चेतुश्चोतोत्रेऽथिष्ठ: सानब्राह्मण्यनिष्ठ: सानब्राह्मण्। ॥ १०॥ २५॥

॥ ११॥ लाम्य्य ज्ञाताय। समीचिते प्रत् प्रालम्ब जाते स-
हस्कृत। पुश्चाध्व यजातं विषयायस् दुस्तुरं गृहपति सर्वत्
॥ ९॥ लाम्ये ज्ञातिनं पूर्वः विषे: श्रोचिष्ठेनेन गृहपति नि
वेदिते। जूहलेनु पुस्तुर्ध धनसम् सुषमोह स्वर्यसं जाविरि
॥ ११॥ लाम्ये मानुषीरीढ़ते विषी: होनाविरु विषिचिं रजनी
धातरम्। गुहा संतु सुभग विषयाशंते नुतिष्ठात्सर्व वयं
गुटातिधि। ॥ ३॥ लाम्ये धारणसि विषयां वथे गितिरूपां तो
नमस्तेषु सेरधम। सौ जुष्ट समिधानो अगिरो देवो
मातेश्व यशसं सुदृढ़तिम:। ॥ ४॥ लाम्ये पुस्तुमो विषेवन्ति
वयो धायास प्रत्या पुस्तुहु। पुस्तुहुचा सहसा वि राजसि
विषि: सा ते तिन्तिष्ठास्य नाण्डः। ॥ ५॥ लाम्ये समिधानं
मंविष्ठ्य देवा दुःं चंक्षे हस्तवाहिनं। उहुखर्षसं धुघोतीमि-
वाहुः लेखचान चुदात्मि चोटिवद्ध समिधान। ॥ ६॥ लाम्ये प्रदिपते व्याहुं
श्रृंग: सुनायव: समीचिते। स वादृष्टान श्रृव्यन्धिभि-
धिनातो तव भि ज्ञायसि पारिष्ठि वि तिंतसे। ॥ ७॥ २६॥ १॥ ३॥
[Text in Sanskrit on pages 315-316]
॥ १ ॥ लामेवे ह्रविष्ठो देवं मानोस ईङ्गते । मनो लो
जातेऽदेसः स हृद्य धीरसानुकः ॥ १ ॥ चखिर्हेताः दाशनः
ध्वनिकः पृथुवृष्ठिः । स युज्यासर्वर्तिः ये से जारासः चह्रु-
स्वरः ॥ २ ॥ उत्त स्यो चित्तौ यथा नर्ते जानिष्ठारः । घातारः
मानुषीयं विशामर्थं स्वर्णः ॥ ३ ॥ उत्त स्यो दुर्गृहीयः प्रभो
न ह्रागधा न पृथु ये संप्रदासि वनायेव प्रभुनः पवसे ॥ ४ ॥ चध्र
स्यो श्यामचयः स्मृत्यसंगति धूमिनः । यदीर्महे चित्तो दिःपुप
धात्वेव धर्मं तिष्ठति ध्रात्री यथा ॥ ५ ॥ दत्वा त्वाम्य जाति-
भिमिनिष्ठं च प्रशस्तिमवः । ब्रह्माचायो न दृंगतिता तुधारः मदविनां
॥ ६ ॥ तन नावे चापे नाभो रथं सहस्रः स्या भरः । स स्येषपतिः
पोषयमुहुवधाजयं साधयं उत्तिधि पूल्ये नौ वृढः ॥ ७ ॥ ९ ॥

॥ १ ॥ १ ॥ गच्छ चापीः । चापीः । १ ॥ ५ ॥ ६ ॥ चणुहुः । ६ ॥ ७ ॥ पंतिः ॥

॥ १ ॥ चध्र चोकसिम्मा भर हृद्यमुम्बध्वमध्वे । भ्रो नावा
परिश्रासः शस्ति वाजायं पञ्चाः ॥ १ ॥ लन नावे चापे चह्रो घ्रातु भ्रात
रक्ष्यं मन्तोः । ते चह्रुवृष्ठिः मानहात्वकाय चितो न इक्षुः ॥ २ ॥
लन नावे चध्रे गर्भे पुष्टि च वधेयः । ते चापेविभिः च सृष्टो नारो
भ्रायायानमुः ॥ ३ ॥ ते चापे चह्रो गर्भे पुष्टि च वधेयः । ते चापेविभि
सृष्टिस्यो नारो दिवसस्यो चृः पुष्टि च वधेयः ॥ ४ ॥ तव्ये चापे चह्रे भारः
यं तिष्ठति ध्रात्री यथा । परित्वानः न विद्वृतः श्यामो रथो न वाजुः ॥ ५ ॥ नौ नावे चध्रे उल्ले सुभा-
धस्यं रातयेः । चध्रास्कास्य सृष्टीविभा चार्यायान्तर्श्रीरिषिः ॥ ६ ॥
लन नावे चापे चगिरः सृष्टि श्यामः स्या भरः । होत्विविभासाः
रथं स्योवृढः ॥ स्येि च न उत्तिधि पूल्ये नौ वृढः ॥ ७ ॥ २ ॥

316
॥७४॥ नां जचे हविष्यत् देर्म मतीसः इदुःते मध्ये ना जातस्वे-दर्दस सः हुष्या वुढ्या आनुषक्कः॥१॥ चर्चिः होतां दास्त: शर्यस्य चृष्टः वंधिः संग्रहाः: चर्चिः यं सं वाजाः: श्रवःश्वः॥२॥ जत सस्य नं शिष्यू गुप्तः नर्व-जतिः कस्यां धतौर्मानुषयां विशां चयिः सुः चच्छुः॥३॥ उत्त समुः गुप्तीयस्य सुः न हन्याः शयः पुरु: यद्यपते चासिः वनं चयिः प्रभु: न याबरसे॥४॥ चर्च्छ सम्यकः चाचयेः सम्यकः संग्रहाः युं हृद्दीवं युतं चतुः च माताः इव च धम्मां स्वाभिः प्रकृतिः च भाव्याः इव अनुपूर्णं युतं च भाव्याः इव अनुपूर्णं।॥५॥ तत्वच चम्रये जतिः सम्यक्कः मिष्यः च प्रकृतिः च प्रवृत्तं युतं न दुःखश्च तु क्रामो भवानां।॥६॥

॥७५॥ चयि स्वात्तिः च भा भुविः श्रास्यर्धेयस्य सर्धेयगीयः प्रनः राया परिश्रमा रक्त सवायं पंखः॥७॥ तव नः चयि भ्रुत्त कल्यां देशसः महिनां भे भ्रुपृयेः च भ्रुस्येः च भ्रुस्येः सर्वः न युक्तिः॥८॥ तव नः चयि राशं गर्भं पुश्च च वर्णे ये लोकभि: प्र सूर्यः नरः मणिनि आनशु:॥३॥ ये चयि चद्वः ते गिते: सुभंति चार्ष्यराध्यो: गुप्तें भि: गुप्तिः भि: गुप्तिः भि: गुप्तिः नरः दिवः चिते वेषाः वृहत सुक्मिः भि: वोच्चं बनाः॥६॥ तव वे चयि चाचयेः भार्तेः यं सं धृशुः या परिश्रमाः न विद्वस्तुः स्वाः: रूः न भाजस्वः॥७॥ नु नः चयि जत्येः सदाव-संस: च रात्येः आश्साकाः: च सूर्यः: विशाः: आशा: तरिकरिः॥८॥ तव च चयि च प्रगुः सुः: चावाः: च भा होताः विद्वलस्वाह चर्यि लोकाः: च च न: उत्त युध्य पुतःस्वः न: वृधे॥७॥१॥

316°
১২। ৪-৬ সুরহর চাচাচ: চন্দ: চন্দর:।

প্রায় বৃহত্ত উদ্দীন্বয় ক্ষুত্স্য কৃষ্ণে চন্তুরায় মন্ম।

gুণত ন গুণ চণ্ডী সপূত গীত ভেবে ওষ্ষবায় প্রতিচিং।।১২। ক্ষুত্ত
চিকিা চন্তিমিভিক্ষিদৃত্স্য ধার চন্তু তৃংধু পুরী।।।। নাহ যাত সহস্র ন বেলেন ক্ষুত দপ্তায় দপ্তায় বৃষ্ণা।।১২। ক্ষুত আনে নো
চ্ছপ ক্ষুত চূর্ণেন মুখে বেরে উচ্ছবস্য নর্ম্য।। বেরাম মে দেব চূর-
তুভা চূর্ণান্ত নাহ। মর্তি সনির্দৃষ্ট রায।।১৩। কে তে মর্তে রিতে বংচনাস: এ প্রায় সনির্দৃষ্ট দুঃপ্ত।। কে ধাসিন্তে চন্তুরায়
পাঁচ ন আর্দনো বর্ষ: সন্তি গোপা।।১৬। সন্তানন্থে বিবৃত্যা
চ্ছপ এলে মিশ্রায় সন্তি চন্তিমায় আধুচন।। আধুঝুত চ্ছপ এলে
বহুভিচ্ছুড়ুয়ে চূর্ণিতান বৃষ্টবত:।।৫। যলে মর্তে নর্ম্যা,
॥ १२॥ य अयोऽ वृहत् यज्ञियां चृतस्य वृषोऽ ओसुराय मन्ना
पि न यें चास्येमुरुपृतं गिरे भरे वृषभायं मरात्रीच।
चृत चिकित्: चृतं तत् चिकित् चृतस्य धारा: चारो तुथिर चूरी: न चाहे.
मां सहसा न ब्ये नचूर सुपारा चृतस्य वृषो: ॥ १२॥
कया न: 
अयोऽ चृतायं चृतेन भृवं ज्येदा: उच्चायां नव्र्य: वर्दो में देव: चृत-
तुर्या: चृतुनां न चाहे पार्त सनसम: चस्य राय: ॥ १३॥ के ते सयो रिपयें बंधनास: के पायब: सदस्यं चुदमंटं: के धासिं चये चृत-
तस्य पार्त के चारसं: वर्चसं संति गोपा: ॥ १४॥ सखायं: ते विकु- 
या: चये एते शिवासं: संति: चारिं: अभूच्छन अचूर्त खवें एते 
वर्चसं: संति: चुहु यते बृजिनानि: बुवंसं: ॥ १५॥ य ते सयो नमसा
यज्ञमित्रं चूरं स पात्यायुक्तं वृष्णं। तस्य चर्यं पूषुरा साधुरेतु
प्रसगोऽष्णयं नाहुंसक्षितं शेषं। ॥ ६ ॥ ४ ॥

१२ ॥ १-५ सुर्यमर साचिवं। चापि। वाचपी।

१३॥ सार्वेतत्स्वा हवामहेह्ववितं समिधीमहि। चस्ये सार्वेत
जत्येन॥ ११। चस्ये: स्तोम मनामहे सिध्मस्माघ दिविस्पूर्वं। टेवस्य
द्रविषानस्यं। ॥ १२। स्त्रिपुष्टं नौ गिरो होता यो मानुषेष्वान।
स यंहृतीं जनं॥ ३। तामये स्प्राश्च चसीं ज्ञुष्टी होता वरेकँ।
तया युवं विं तन्नत्ते॥ ४। तामये वाजसातमं भिमां धर्पितं
मुदुंतजं स नौ राजसुखेष्यं। ॥ ५। चस्ये: नेमिराँ इव देवस्तं
परिभूरंसि। चा राधाकुलकृमुजस्वे॥ ॥ ६ ॥ ५ ॥

१४ ॥ १-५ सुर्यमर साचिवं। चापि। वाचपी।

१५॥ चस्यं स्तोमेन बोधय समिधानो चामर्णं। हःया
देवेषु मनुष्यं नौ दृढः। ॥ ११। तमध्वे चेर्वीर्वीर्वे ठेवं मंतरं
चामर्णं। तस्येन मानुषे जने॥ २। तं हि शर्भं ठेंठते खुचा त्वेषं घुंटक्षुतं।
चस्यं हःयाय बोधे। ॥ ३। स्त्रिपुष्टातो चरितं ब्रह्मस्युक्तो-
दिष्ठा तमः। चार्णदुः चरः चं। ॥ ४। चार्मीकावेन्त्रः कर्मिं
घृतपूर्णं सर्वेत्। वेतु से भृषुवज्वरवरं॥ ५। चस्यं घृतेन वाचवुः
स्तोमेनिबंशक्षवे। ॥ ६ ॥ ६ ॥ १॥

१५ ॥ १-५ चतुरम चापिवरः। चापि। विन्नु।

१६॥ प्र वेदस्ये कावे वेदावसं गिरि भे गृहसं पुव्यष्यः। ॥४।
तपस्त्रतो चस्यं सुस्त्रवेन राष्ट्रो धतु घुक्ता बस्वं चर्यं। ॥ ११।
चस्ये चर्य मानुषं धार्यं वद्यं ज्ञानं शके परसे द्वेषपूर्ण। द्वियो
द्वियं मस्तम्येनं सेदुष्ण पुज्यतां भावं वे नेमस्व। ॥ २। चह्योधुवरेः
स्त्रयंस्त्रतं ही वि वयो महुष्रूर्ष्व पुव्यष्यः। स संवतः तन्नजातस्तु।
चाँदीको चूर्त स: पाति सङ्गमस्य वृष्ण: तस्य खर्यः पृथुः सा साधुः एतु प्रसब्रोग्यास्य नहुःस्वय शेषः ॥ ६ ॥


193. अर्जेतं लोकाः हृदामहे अर्जेतं सं हृदीधातः अर्जेत्य अर्जेतं ज्ञत्येः ॥ १ ॥ अर्जेतं लोकेन मन्नमहे सिद्धं लघु दिवितस्युर्यः देवस्य दृढ़विस्यर्यः ॥ २ ॥ अर्जेतं जुष्ठतन: गिर्यः होर्यां यः मानुषेषु सः युक्तः दैवः जनः ॥ ३ ॥ अर्जेतं सुभ्रष्कः अविश्वः अविश्वः चारस्य तन्त्रे चारस्य नाम्बः ॥ ४ ॥ अर्जेतं नेमि: ऋगाः तं देवान तं परिन्धूः अविश्वः सा राधः चिब्र्य चूर्तः ॥ ६ ॥


194. अर्जेतं लोकेन वोधय संहस्थानः अर्जेतं हृदया देवेशु दुःधत ॥ १ ॥ तः अर्जेतं युज्मणाः अर्जेतं मानुषेः अर्जेतं यज्ञभं मानुषे जने ॥ २ ॥ अर्जेतं चारस्य तन्द्रे सुचा देवः पृथुः चुट्टाः अर्जेतं हृदयार्ये चो- ज्ञते ॥ ३ ॥ अर्जेतं ज्ञतं: अर्जेतं चारस्य दैवः दैवयूः ज्योतिष्या तस्य: अ- विद्यत गा: सर: स्वः ॥ ४ ॥ अर्जेतं चारस्य अर्जेतं पृथुः पृथुः सुपरस्व वेतुः नुभुः चत्वारिः हर्ष ॥ ५ ॥ अर्जेतं गुरुन: चाब्धुः: न्यं तम: चारस्य चर्चे- विच सुराधीभिः: वचस्य त्वंभिः ॥ ६ ॥


195. प्रवेधमेव चारस्य वेत्रायतायिर्मेव नरेयायन: न्योऽवीयायाम पृथीयाय मृत्यु: मृत्युः अर्जेतं सुर: सुरः राय: धाता धृतः: वसर्यः अर्जिः ॥ १ ॥ चारस्य चारस्य धारायम् युज्मण्ये श्याके पयसे विच ऋजुमन दिवः ठरमेन धृतः सदुः नून: ज्ञति: अर्जातान: अर्जिः ये: नन्दुः ॥ २ ॥ अर्जेतं मृत्युः तन्त्रें तन्त्रें: च वर्गः महत् दुस्तरां पृथीयां सः संस्कार: नवस्य: ज्ञात: नूनु-
काव्यको जन्म: तिम्रको जन्म: काव्यको जन्म:
काव्यको जन्म: तिम्रको जन्म: काव्यको जन्म:
काव्यको जन्म: तिम्रको जन्म: काव्यको जन्म:
काव्यको जन्म: तिम्रको जन्म: काव्यको जन्म:
वृहत्वर्यः हि भानेिः वर्चे देवायं वर्चेिः यं मिष्यः न प्रश्चहिमिः मतोः ददेिः पुरुः।। सः हि चुरुः हि जनानाऽ होताः दश्याः वाहोः। विहयः यः चाँदः आनुक्षेत्रः न वारः चूः।। सद्गोष्टि तुविः स्वरूपसंबन्धः गुरुः चाङ्गः ददुः।। सर्वे हि चैंगे एः सूः वीर्येः महानं तेन इत्यः हि न एतेऽसी परी चरः वपूः।। नुः हि चैंगे गृहान्तः चाभाः हि वर्यः व च सूर्यः स्वरूप घातः हि सर्वाः उतः एभि पूछसमु नः वः ॥ ॥ ॥

सा यथे देव मरः दुष्ठाः तथाषां जतेऽः यः चार्थीः कुः ते सुसः चर्मः पुरुः इङ्गेत चर्मः।। सर्वः हि च्यः शः सर्वः हि स्तः तरः चासा विद्वर्तिक्षः मन्यते नरायं विचारः चार्थरः मद्दः परः मनीभः।। सर्वः खे रसी अं चार्थिः यः चार्थि नुः चार्थ गुरुः गिरा दिवः न बलरः तेन वृहत्वर्यः शोक्षितः चार्थः।। सर्वः कल्या विवेच्याः दुःसः कवः रेिः सा सर्वं विषांसु ह्रद्यः यः चार्थिः विषुः प्रश्याः।। नुः हि चार्थः चासा सर्वाः सूर्यः जतः हि पापः चार्थिः पापः चार्थिः रः स्वल्पः उतः एभि पूछसमु नः वः ॥ ॥ ॥

प्रार्णः चार्थिः पुरुः मन्यः विषः चार्थरः चार्थिः चार्थिः: विषाः।।
निःश्च यो श्रमयो हुष्ठा मर्दैशु रायति ॥ ११॥ वितायं मृत्तवाहसे स्त्रस्य दक्षस्य महना ॥ १२॥ तं च दीपायुगोधारिचिं गिरा हुः मधोः ॥ चरित्रो येषा रणो भाषदरूपीयते ॥ १३॥ चिरा च येषु दीपितिसताधुत्या पायते ॥ १४॥ श्रेष्ठो वहिः स्वस्य यशस्नि दक्षरे परि ॥ १५॥ ये में च चार्यत दूरुत्स्वानां स्त्रस्यमुहिः ॥ १६॥ चुमर्दः मही च च च वृहदनृृधि मनोयो नृवर्तमृृृता नृृषा ॥ १७॥ ॥ १८॥ ॥

सृजनाः ॥ १९॥ चोनिः ॥ २०॥ गार्शी ॥ २१॥ चणुयः ॥ २२॥ विराज्याः ॥ २३॥

लम यथाविधा ॥ २४॥ जायते ॥ २५॥ चपेतधिपिः ॥ २६॥ उपस्ये मातुरिव चं च ॥ २७॥ जुढ़े वि चित्यंतीतिनिनिमिः नुमयः पायति ॥ २८॥ चा हुः ॥ २९॥ च वर्तिष्य न संतो चुमर्द्धचरा ॥ ३०॥ चो वर्तिष्य कामायामायी जान्योः सचा ॥ ३१॥ याहा मो चार्जजर्ज- \( \text{रोहिद्दं} \) ॥ ३२॥ नीणाभो राम चा मुण्डः संभन्सो वायुना वेविंदान ॥ ३३॥ ता तथाय सज्जनी न तिमा ॥ ३४॥ नुरसिद्धा वह्यो वायुने न्याः ॥ ३५॥ ॥

ययोधमे चार्जसाताम ॥ ३६॥ चोनिः ॥ ३७॥ गार्शी ॥ ३८॥ चणुयः ॥ ३९॥ विराज्याः ॥ ४०॥

ययोधमे चार्जसाताम बो चोनिः ॥ ४१॥ तं नो गीर्भि: \( \text{चावार्य देवचा यंनया युर्ज ॥ ४२॥ तं नो गीर्भि:} \) ॥ ४३॥ ॥ ४४॥ ॥ ४५॥ ॥ ४६॥ ॥ ४७॥ ॥ ४८॥ ॥ ४९॥ ॥ ५०॥

संभवस्य च च चं च ॥ ५१॥

ययोधमे चार्जसाताम बो चोनिः ॥ ५२॥ ॥ ५३॥ ॥ ५४॥ ॥ ५५॥ ॥ ५६॥
नि यः चामले: हुष्या मातृपुि रथ्याति। १।। द्वितायः मुखःवाहसे स्वस्य दर्शस्य मधिानं इतूं सः। ध्ये स्नानिष्ठा खोता चितः ते चामले। २।। तैं वै दीर्घापुुंडी शोचिष्ठा गिरा हुवे मध्योऽन चार्णिः ये चार्णिः रथः। विमुखःद्राच्छत्वमिथात्वे। ३।। चिन्हः वा चार्णिः दैविष्ठिः: भ्रात्रुः उक्ष्या पार्वत्ये ये स्नानि बहुः: स्नानि नो चार्णिः दृष्टिः चार्णिः मध्यः चार्णिः वृह्वत कृतीः मध्योऽन नृत्तवः समृति नृष्याः। ५।। ९०।।

११।। चार्णिः चार्णिः: चार्णिः चार्णिः वृह्वत कृतीः चिकित उपवष्ये। भानुः वि चुखे। १२।। जुडः वि वित्यांति: चार्णिः। चार्णिः पार्वत्ये भ्रात्रुः पूर्व तिविज्ञुः। १३।। चार्णिः चार्णिः जनवरः स्नानि स्नानि वृह्वत कृतीः। चार्णिः चार्णिः न चार्णिः चार्णिः। १४।। चार्णिः चार्णिः नार्यः चार्णिः जाम्योः। सचा धरे: न वार्जोजरः चार्णिः। १५।। भार्यः शार्यः दमः। १६।। चार्णिः चार्णिः न रामे रामे शुभ: संभस्यानां चार्णिः चार्णिः वेदिताः। ता: चार्णिः सनं भृष्टं न लिगः। १७।। चार्णिः सनं भृष्टं न लिगः: सुसतस्याः: वृह्वत। चार्णिः। १८।। ९१।।

२०।। यं चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः। २०।। यं चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः। २१।। यं चार्णिः चार्णिः चार्णिः चार्णिः। २२।। यं चार्णिः चार्णिः। २३।। यं चार्णिः चार्णिः। २४।। यं चार्णिः चार्णिः। २५।। ९२।।
क्रोण. क्रोण. ब्रह्मण। क्रोण 321

॥ २९ ॥ १-४  सर सरक्रिया ॥ ब्राह्मण ॥ १-३  ब्रह्मकुरुष ॥ ४  पंक्ति ॥

॥ २९॥ मनुच्य्रका नि धीरहि मनुच्य्रका मधीहियहि। अये मनुच्य्रका देवादेवाय यज्ञ॥ १॥ लं हि मानुषेः जनेयेः सुमोहत
इहसेः। सुचंस्वा यंत्यानुसारक्षुरतेः सत्यरासुते॥ २॥ लं विषेय सजोकसों देवासों दूतमंचक। सुपर्यस्त्वा करे युहेतु देवतमें
कल्लेः॥ ३॥ देवेः वो देवयुज्यपाथिष्ठहि किंतु मये ्। सर्वं मधु गुर्ज
तीदिशुरस्य योनिमासं ्। सूतस्य योनिमासं ्। ॥ ४ ॥ ४३ ॥

॥ २२ ॥ १-४  विषयामोचियैः ्। चित्रयोः ्। १-३  ब्रह्मकुरुष ॥ ४  पंक्ति ॥

॥ २२॥ प्र मिष्यसामस्मछन्दः पायकोनिचिये ्। ये ऊत्तरे-
व्रीक्षोऽ होता मनुःभमिः विचित्र ्। २२२। ज्ञपारिः जातवेदसं दुर्गाता
देवमूलक्षे। प्रयुः एलानुगोक्षा देवयुजक्षः ्। २२२। चित्रिकित
मनसां ल देवेः मर्त्यों जतथे। वरेक्ष्यते वंसदयानासोऽ सम
न्नभि हि। ३। अये चित्रिकितभ्यस्य नं हर्द्वच सहस्त मै। तस्य ला सुशिष्य
दंपते लोमेन्वर्ख्ययो गीतिः। शुभौंव्ययः ्। ॥ ५ ॥ ४४ ॥

॥ २३ ॥ १-४  जुधी विषयामोचियैः ्। चित्रयोः ्। १-३  ब्रह्मकुरुष ॥ ४  पंक्ति ॥

॥ २३॥ अये सहस्तमा भर ब्रह्मसं प्रसहां रूढः। विष्या य-
वर्श्चेषीर्धिवन्सा वां०० सासहत् ्। २३२। तर्मेः पूज्यापि रूढः
सहस्त चा भरेः। लं हि सत्यी चाहुतो द्राता वां०० गोमटः।
२२। विषेय हि ला सजोकसों जनासों वृकुम्बनिहिः। होतार्दा स-
ङ्गसु प्रिम्य व्यंति चाय चुः। ३। स हि यसा विषयमन्िरोिरभि
मांति सहो दये। अये एषु चैवेषाय रेवचं शुदू दीदिहि हुम-
ल्यांकु दीदिहि ्। ॥ ५ ॥ ४५ ॥

॥ २४ ॥ १-२-३-४  वंधुः ्। सुवंधुः ्। तुतन्त्रसिंहद्धुषा वीभच्चा वीभच्चा वा ्।
चित्रयोः ्। द्विपदा ॥

॥ २४। अये तलो अंतें उत्तरा शिवो भवंना वरहां ्। बुसु-
॥२१॥ मनुष्यत्वानिधीमहि मनुष्यत्वसंधिमहि चाप्रयें मनु-
ष्यत्व चांगिर्देवानन्दुक्याते यजुः ॥५॥ भि मानुषे जने चाचे
सुभृति: इक्षुस्त्र च: च बंधि साऊण्डक सुजातां सर्पि: ॥आसुते
॥२॥ ला विषि सुधारक: देवास्त: द्वृत्त चाँक्त सफर्षि: ला कवे यु-
शेषु देवं इक्षुते ॥२॥ देवं युः देवायायुः चांक्त इक्षुदे सन-
श्रेष्ठः नृत्ततिर्दिदिह्न च्युतस्य योिनि च धसदः सूसस्य योिनिः ना
धसदः ॥ ४ ॥ ९३ ॥

॥२२॥ मा विष्ष्ठसामस्य चाबिनि वतः चाचे पावकः शोऽधिबे: ॥
च्योधेशु इक्षुः होतों सन्तरसममः विशिष्ठः ॥ १॥ नि चांक्त जातसंदेशसे
दधात देवं च्युतिर्दिह्न प्र यजुः एतु चाउष्टक सु降落 देवम्यसंक्षेपः ॥
॥२॥ चिकित्सक्तमस्वनस्ति देवं मतीस्य: उत्तरे चरितास्ये ते अर्धः
द्वायास: चामून्महि ॥ ॥ चाचे चिकित्सिक्षा धसदः उद्द वचः सहस्य
ते ना सुतिः संपते जोतोः: चांक्ति उच्छय: गी: ॥ भि: भृभृति
उच्छयः ॥ ४ ॥ ९४ ॥

॥२३॥ चाचे सहित चा भर दुःखस्य मृशसह रथिं विष्ठा: ॥ चरे-
श्री: चानि चातसा चाजेशु सरस्यः ॥ १॥ ते चाचे पूर्वानासह रथिं
सहस्यः चा भर लं हि सलः चाबुत्रः दाता चार्जस्य गोवःमतः ॥ ॥
विषि हि ना सुधारक: जनास्य: चृङ्कुः चरित्स: होतां सदास्यु
प्रि: चांक्ति वायूः पुः ॥ ॥ ॥ सः हि स्म विष्ठसंक्षेपा: चांक्ति
सहः दुःखाचे अणु अणुवेशु आदिवतन: न: चांक्तिदिदिहि च्युतमत पावक
दीदिहि ॥ ॥ ४ ॥ ९५ ॥

॥२४॥ चाचे ले नाः: अंतमं जुत चाता शिवः भव वधृष्ट्यः वर्षुः

३२१°
श्रीकृष्णदेवस्वामी

रायकै सुंदरवा चक्षु नक्षि चंद्रमं रथिं दां। 11.22 स सनी

वोधि खुरी हवंमुखता शो चायायत समसात। 1.8 वो गो-

चिथ दीदिव: सुचायं नूनमीहे संबिंधः । 3.4.5 96

21 9-2 वसूयज चायेण:। भचिन:। चचुकुर।।

22। चक्षुं वो चरिमवंसे देवं गांवि स नो वर्गुः। रात्रीः सत्यं

सांतुऽ च चुणुकमातरां पश्यति विषः। 9। स हि सत्यं यं पूर्वे

चिथवासं चिथयलः। होतारं मृद्रविषुमिलणितिविभिषा-

वंसुः। 2। स नो धीति वारिष्ठा चेकंया च सुभाय। चर्ये राये

दिविदिहि: न सुवृक्षकिरिवेचाय। 3। चर्यविषु राज्यपिरमेते-

च्छाविष्ठन। चर्यनवः हस्तवाहुस्तदोर्विधिः। ध्रुव्यभ: संपर्यत । 8।

चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 8०२ः चायज्ञेदाति सत्यं

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहल�ाति

सत्यं सासाह यो युः नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नून

विमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति सत्यं सासाह यो युः

नृमति:। चर्यविषुविघंवलमं नूनविमर्दायनुममं। 9। चायहलदाति
३२२

राजनीतिक दृष्टिकोण से, आधुनिकतम चर्चा में व्यक्ति भी निष्ठाग्रस्त होते हैं। पर्यावरण का समावेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें समस्या का समाधान देखना है कि आदर्श रूप से समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है।

चारों ओर से, विविधता का व्यवहार प्रमुख रूप से बढ़ता है। इसलिए, हमें समस्या का समाधान देखना है कि आदर्श रूप से समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है।
सूक्ष्म वह गुरुवार संस्कृत बुद्धिमत्व || १५ || समीपानः संहस्त्रावः द्यो धमीश्वरतुष्टः। देवानां दून उक्तः || ६ || न्यायम् जातङ्केद्वर्षे होभुव्यां कविश्यां। द्धार्तादे वेदकृतिः || ५ || अनु भए एतानुधारः चादेवयथनस्तम्। स्तृष्टिर बुद्धिरस्त्वे || ६ || एतं मृत्युः सर्विष्ण्व निःधः सौम्यु वश्यः। दुःखातः सर्वेऽविषा || ५ || २० ||

२७ || अनजस्वंता सर्वत्तमामहे मे गावा चीतिः हो चुड़ी महोनः। चेत्व्रूणो संयं दुःधिम् सहस्विधानर् चंसलस्विकेत || ११ || यो में शाता च विवर्तित गोवर्ग्या हरी च युक्ता मुखुद्र श्रद्धांति। वे-पात्यां चुड़ुनाय वावधानोति ये यत्र चाधस्याय घरम् || २२ || एता तें अस्तमलितत्वं चंकानो नविश्वाय नवम् चसर्दस्युः। यो में गिरिःस्विव-जातसः पूर्वीः इश्विनाधित्तं चंसली गृहातिः || ३ || यो महाति प्रति क्षय-अन्धकारमेधाय युक्ते। दर्दहुः सुनिः ये दर्दव्यप्राशामुतायते || || ३ || १ || गर्भया शतसयं शर्तेशयं लघुसयं || सर्वबेंधस्य दानाः सोमां इव भाविष्यते || ४ || इत्रायी शतशान्यर्यमेपे सूक्ष्माः। चर्चा धारयतं चृज-हिवि सूर्येमिवारः || ६ || २९ ||

२८ || समीत्रहो शापस्पिरिव शीर्षचिरेरूक्तंसाधस्मुवृजिया विभांति। एति प्राप्ति विश्वार्या नमोमिर्द् शेषान्तिः हुविषा ऋषियाः || ९ || समीयमानोः चम्रतस्य राजसिः हुविष्ट्वर्गां सचसक्तुष्याः। विश्व स धर्मै द्रविष्या यमिन्यश्वातिश्चत्वां निः च अङ्क इत्युः || २२ || चर्चे शर्ते महते सीभंगाय तर्थ हुविषा-
सुद स्वीक वह देवि: शा सति बहिष्ठि ॥ १९॥ संस्थानः सहस्र- जित चाये धर्मणी पुष्पसि देवाना दृष्ट: उक्तये ॥ ६॥ निच चारिनं जातं वेदसंहृङ्ग चाये यविचं द्राक्ष चूर्विन्य ॥ १२॥ प्र युक्तः येन्त्र शानुस्प्रोक्त्यश्रविष्य: सतम: सृजित चारि: शास्त्रेदे ॥ १८॥ चा दुर्दे महत: शभिनां मिश्रि: सीतंत्र चहुः: देवा: सर्वेया विश्वा ॥ ५ ॥ २० ॥

२७॥ अन्यंस्वत: सर्वमंति: ममहे से गावा चेतिन्ति: शासुर: मधुसुंदिनं चवृः: चाये दृष्क मिन: सहस्रेवान निस्सर्ण: चहुः: चिन्तिकशेत ॥ १॥ य येन मी तया विष्णवं च गोर्रां हरि: च युक्ता सुर्खुरां द- दान्ति वेषान्ता सुस्कुंत: बुद्धवान: चाये यज्ञे चिना चाहुः: यामे ॥ २॥ येन चाये सुर्खुरा चक्षुः: नविन्धा नामं चुस्दंस्यु: य येन गिरे: सुभवं चात्मस्य पूर्वी: युक्तेन शरि: चिना चाहुः: गुरुषार्थिः ॥ ३॥ यः येन इति मम बोधयिति अर्थं एवम् मेधाय मूर्ये ददत: चृत्ता सनं यते ददत: मेधा चृत्ता यते ॥ ४॥ यस्य मा पश्वा: शूत उत्क भैरवं जन यभः: अर्थं मेघयो दाना: सोमाः: ॥ २॥ इति दो- यी: शतुदार्शिय अर्थम् मेधे सूद स्वीक चूर्य पार्थरं वृहत दिव शूर्य- इव चन्द्रं ॥ ५ ॥ २१ ॥

२८॥ संस्थानः चारि: द्विती शोचि: स्वेत प्रायः उपसं द्वि- या विभागिता एतिमार्गी विष्णु चारा नमः; भि: देव ईच्छना हरिविष्णु धृतारी ॥ १॥ संस्थानम: चुमत्स्य राजसि हरि: श्रु- तत सच्चैस्वयं विष्णु श्रृविष्णु चात्मः यहे नि च धृते इत्त सुपुरा ॥ २॥ चाये यज्ञे महते सौभागय तवं हुः:-
न्युस्मानिः संतु। सं जास्माः सुयमस्मा कृष्ययाय श्रुत्यतामभि
तिषा महासि। ॥ ३।। सामिजस्य प्रमहसोऽर्थे वंदि तन्व चिरि।
वृषभो सुब्रविः चासि समबेरविचवसे। ॥ ४।। सामिजो अन
श्राहुत देवायथिः स्वयं। ले हि हंस्वाराभिः ॥ ५।। चा जु-
होता दुवस्यतामभि प्रकृदब्बे। वृष्णीस्य हंस्वाराहें। ॥ ६।। ॥ २२।

॥ २२।॥ चर्चैमा मनुषो देवानां ची रोचना दिव्या धारयनस्य।
चर्चैमा ता महतः। पृत्तदाहसस्मपेमाः मूर्तिर्द्रासि धीरः। ॥ ६।।
चनु यदी महतो नन्दसामानाच्चिरिः पपिवारस सुस्तय। चार्दश
राजर्मभि यदहिः हन्तो यहृहर्मृगासते वा ॥ २४।। उत भन्सायो
महतो मे अर्धेकृतः सीमेत्य सुपुर्णस्य पेया।। तद्ब्ब हृन्य मनुष्ये गाना
आर्युद्दब्बनाहि पपिवारः इत्येकृतः अस्य। ॥ ५।। चार्दशी द्वितिरं वि
व्यक्तायामने विज्ञापिषिष्टव्यक्तिः स्मृतं कः। निजगतिमिन्तैः अपुज
अहुराणैः प्रतिक्षूयत्वम दानवं हंसन ॥ ४।। अथ अलं मधवनयुभि
देवा चनु विषेषे चादुः सोर्पेयाः। यस्सूत्यस्य हरितः परातीः पुरः
सतिर्पवरा परस्परे कः। ॥ २४।। नव यदस्य नवर्वति च भिगा-
न्ताकं वर्तेज मथवां विवृत्तत। चर्चैतीर्थ महतः सृजस्य चैतुः
भेन वर्षसा बाधतं चा। ॥ ६।। सका सल्लैः अपच्छूसंपौर्यस्य
अलं महिषा ची गृहति। ची साकामिन्तैः मनुष्यं सरसीस्य सूरं
विनिप्रेष्यस्य सोर्समा ॥ ७।। ची यहुः महिषाशामायो माली
सरसीस स्मवां सोम्यानां। कारं न विषेषे चाहतं देवा भृमी-
द्वं यदहिः ज्ञापने। ॥ ४।। ज्ञाना यस्सूत्यस्य रथां गृहमिद्ध जूधु-
वामेतिष्ठेः॥ कुवानो चर्चसर्पस्य यथायाण कुसेनं देवरवतिहै चुष्णो
काॅ. काॅ०. वाॅ०४.

मैॅ. काॅ२. सूॅ१५.

नि उत्तमानिः संतु संजाः पुत्रं मुदयम ज्ञा कृणुष्ण श्रुतां खभि निदु महासी। ३। संदीर्घस्य प्रांमहस् च सये बीत्य नतये चिर्य कृष्णः हृद्धि बान चसुंसं चाबृहोऽयु इच्छे। ४। संदीर्घः सये चाहुहे देवानां नि सुधे चाबृहोऽयु न्यून्तिमते हि ह्याः चाराः चसिः। ५। चा ज्योतिष द्रवल्य्यत खट्यं प्रकटे खापे बृहीवं ह्याः वाहनं। ६। २२।

॥२२॥ ची खापेमां मनुष्येः द्रवरताता ची रोचना दिशायां धारायां खर्चित ला महतः पूतं दक्षाः कन्याः खापे इंद्र खासी धीरे। १। खानु यत् है श्वसं मदुसारस चाचैन इंद्रः पपित्वारस सुतस्य चा खादुस वर्जेन खभि यत् खासी हन खाप् यहीं खासुजत सत्तिवै जः। २। उत् ब्रह्माः महतः मे खापं इंद्रः सोमस्य मुहुसंतस्य पेयाः। ततंहे खुस्यं मनुष्येगाः खर्चितः खाहन्न खासी पपित्वान इंद्रः खासी। ३। खात रोदनी विषि तरं वि स्कृताय विक्षेतरियाः चित भिन्ये मूर्ती कः जिगरति इंद्रः खापं जगुरुपाः। प्रति खर्चि खर्चि दान प्रवेश खर्चि हनं। ४। खापे खानं महावन तुह्रं देवाः कन्या विसेख खाद्रः सोमस्य पेयाः यत् सुखेः हृदि। पार्त्तिती। पुरुस्ती। उपाया। एतंते कः। ५। ५। २३। नवं यत् खासु न्वति च भोगनां सारकं वजेयाः मधुः वायुय वदि। खर्चित इंद्रे महतः सधस्येण चालुकाणे वर्चसया। बाह्य। द्वा। ६। खापे सर्वेऽ हर्शस्य तृतीये खापे। खासु खानं महिषा शणतानी ची खायामें इंद्रः मनुष्यः सर्वसी सुतं पितात। वृष-सहन्यति सर्वमें। ७। भी यत् श्वसः महिषियाः खापे। माः। खासी सर्वसी मधुः वायुयाः खापे। कार्यां न विवेके खासी देवाः। भरे इंद्रायं यत। खासी ज्ञानेन। ८। उद्वर्त्त यत् ताहे। खायात्म कुछ्रे इंद्र ज्योतिः। खासी। खथान्याः। खापे सतर्के। यवास्य कुलेन देवेः। खार्यतेः हु शुष्काः।
५२  प्रायोगिकतामित्र: सूर्यस्य कुलांगात्मकरिवो यात्रिक:।
ब्रह्मासो दस्यूपूर्विणी वधेन निदुःध्यायो आयुष्यद्रुपवाचः।
१० २४  स्तोत्रसत्ता: गौरिवितज्जर्जत्यतता वैदिकिनाय:।
श्रमाज्जर्जिष्ठ वास्यार्थ चक्रे पर्यंत्तस्तीरिपिश: सोमान्यः।
सत्य नवथावास: सुतसमास: ईदृं दशथावासो वर्धयेन्यः।
गय्यं चिदूर्वेदाधारानवंतं ते चिद्वत: शशांर्य: श्रापम: वन:।
२२  कृषो न ते परिचारिण विद्वानीयोः मघवया चूः।
या चो न नवं धृत्यां धवविन्न्हो नेदु तत: ते चिद्वृशु स्वावम:।
२३  यथाविश्वाच कृत्वा ईदृं भूयंपीतो जनूनो चिदवेष्म।
या चिदु विज्ञानङ्गिरोऽदाहिष्वाच ते वारी तविषय: श्रापि तस्य:।
२४  ईदृः बहुः ज्ञातमाय: हुष्टत: या ते शविष्ठ नव्य: चर्क:।
वलेव भूता सुषुक्तास्वूमूर्त रष्ट्य: न धीर: स्वपा: आत्म:।
१६ २५ ॥

३० १-१५ शुद्धराथिव: ॥ ईदृः चाचशचच ॥ निष्पु: ॥

३०  कर्पस्य शीरः को अंगस्यदिन्ग्रुः सुखरंपुमीवस्मान: हरिभयाः।
यो राय: चव्यी सुमसोममिल्लर्तो गंगां पुस्तुः जयी।
१२  अवाचचचाः परस्त्वं साहन्यं निधानुश्वायामिच्चन्त।
अपृत्यां सवा त: ते मं भार्षुर्त्वा नरो बुभु: नाय: मशेम।
२२  प्र: नु चैन्य समु: या तेकृतां बृहस्पति: वर्णवाकाः बालिन न: जुधोषः।
बेद्विद्वासङ्गाह्णवाच विद्वान्वह्णतेदव: मधवा सर्वसेन: ॥ ३ ॥
स्वायुर्य मन्दनकृपै: जात: ईदृ: वेषीदिको: गुष्ठे भूयंसाधित:।
अश्रमां मिल्लर्तसा दिठुतो वि बिरो: गर्वमसूवेमुखियाः।
९  पुरो यहं परम स्वाहानिग: परावति चुः नाम: विभार।
स्त्रादृढःद्रण्डर्भयं देवा विश्वास: ऋषो: ब्रस्तवहारस्पे—

325
प्र चन्द्र चर्चा च चित्त च चन्द्रं सूर्याय चक्षुं न देखियो चेतावें चक्षुं न चन्द्रस्य। वेयैं नि दुर्गाश्च चन्द्राः सूर्याः चेतावें चक्षुं।

तोमाः ला गोरिषु च चवाड़े च चेतावें चक्षुं न चेतावें च चक्षुं। चेतावें च चक्षुं।

सिद्धांस्य। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।
शङ्कराचार्यांनी सूक्ष्मता सुन्दरेये अर्थातूकचक्रात अन्वितमाणे वाचितागार्थात प्रायोगिकोभिमाणी परिस्थितांत \nहे दर्शन दासस्य नमुने शिरो यद्वत्ताये मने गातुमिल्लन \nयुज्य हि मामकृह्ये अर्धुद्दर्त्र शिरो दासस्य नमुने मेरे अमलाचीये चार्मानं चतुर्थिश्वराय तौवीमने प्र चतुष्क्रोणीर्वेदी स्मरे श्रेष्ठे श्रेष्ठे \nहि दास शार्युक्ताचून च धरे कि मां कारभूला चार्मानं चतुर्थिश्वरायेन श्रेष्ठे श्रेष्ठे \nरिश्याले \nसंध गायोभिमितोभवाच्ये वधूविताचून यदास्तन \nसंता इंद्रीर श्रवजनस्य शार्युद्दैती सोमांसुपुरता अर्मदन \nहरिनाम इंद्रीर चः व हरिनाम इंद्रीर चः पवित्रायेहरिनाम \nहरिनाम इंद्रीर चः पवित्रायेहरिनाम \nहरिनाम इंद्रीर चः \nहरिनाम इंद्रीर चः पवित्रायेहरिनाम
तुष्टे इति यते महतः सुदूर शेषां: सर्वत्रेति सर्वकु सन्वन्धित
चिंत: सादृश्यानं सयप: सर्व यथा यायन्त्र प्र मायायित्र: मायिन्यो सक्षुत
इष्टे: ॥ ६॥ वि सु शुद्धे: जनुषो दाने ईव बन: चहें गवां मथिव वनसः
चक्ष: चर्चा दुस्सद्य नमुकं: चिंते: यत चर्चा चयं मनुं: गानु: दुस्सद्य: िन्ने: ॥ ७॥ युर्ज हि मा सचृवशा: सात इति इंदु चिंते: दुस्सद्य नमुकं:
सयप: मण्डल्यं चार्मांनं चिंतै स्वपुरं वतेवान्म: प्र चक्षिताय सब्रा
रोदसी: महत: ॥ ८॥ लिते: हि दुस्सद्य चार्मुचानी चुके विन पि मा
कान्त चवला: सचृवशा सेना: ीत: हि चर्चा उभे: ीस्य ध्येने: चर्चा
उप्रे प्र ऐते युधे द्रुस्य इष्टे: ॥ ९॥ से चर्चा गारः सबित: सचर्वत
इहः। इति विसुता: यत आसन सं ता: इष्टे: ीस्य शाक्ते: यत इसोमान: सुदुस्तुता: चार्मदन: ॥ १०॥ २९॥ यति इसोमान: बसुरु धूता: चार्मदन चार्मेयवीत वृषभं: सदनेयु पुरस्त दा: पप्रि-
चान इष्टे: ीस्य पुन: गवां ीस्त्वत्ल उथिताय सः ॥ ११॥ भुज्य इष्टे
भुष्मान: ीस्ये ीस्य गवां चचारी ददते: सहाय क्षणं चच्चस्य या-
यंता मणिन माति चस्यभीष्म नृत्तमस्य नृत्ता ॥ २२॥ सुदु पेशंसं
मा: ीचर्चा नृहंति: ीस्य गवां सहस्र: इमान: ीस्य तीव्र: इष्टे: ीस्य
ललं: सुदुतान: इमान: विक्षेत्ता परितकम: सः ॥ १३॥ चीर्मत
सा राती: परिधी तकम: या क्षणं क्षणं चचे राजनीभुष्मानानां ीचर्च: न
सहस्रं गच्छस्य पुष्प: चस्यभीष्म हस्येवु सहाये घने: चिंतत: ॥
प्र: वृजे: या: ीसील: ीस्यसर: ते ऊ: चार्मदान विम्बः ॥ १५॥ २८॥

॥३१॥ इष्टे: राजन्य प्र: चर्चा कृपणति यु सतिख ।संयस्तां मुहूर वा
बाजयंति। यूःवें पशो चूनोति गोपा चारिहो याति प्र-पापः सिशासनः ॥ १ ॥ आ म ध्रुव हरिन्यो मा वि वेनः पिर्य-गरते भैभी नः सच्छस। नह वर्दित्र वस्यो अन्यदस्त्वेनान्-क्रिष्टिनिवित्त्वकर्भे ॥ २ ॥ उदासहः सहस्रां चार्जिनिः देशिप-ईत्रैं इत्रियाणि विष्णो। प्राचौद्यान्तुरुपं को अन्तति ज्यो-तिशं संववृत्तसमोऽवः ॥ ३ ॥ अन्नवले रथमाथ्याय तत्त्वसुर्द्रा वर्जः पुष्टहुन दुर्मति। व्रजाण्यैं ईत्रैं महंत्यो चार्जिनिवर्गेऽण्यां हंतंत्या च ॥ ४ ॥ वृष्णो यज् वृष्णो च चार्जिनिवर्गेऽण्यां मायान्यो अतिति: सजोयाः। अन्नवासो वे पव्योऽद्या इत्रियाणि अष्टवर्त्तिद दस्तून ॥ ५ ॥ २५ ॥ प्र ते पूर्वोणि करणानि वोच् प्र नूतना मघव्या चकायेः। शक्तीयाः यदिभाग रोदसी उने जयंति नरने दानुज्याः ॥ ६ ॥ तदित्यु ते करारे दस्त विद्ध-प्राहि: यह्न्योऽगाहिः अष्टविनोऽण्याः। चुराण्यस्य चित्तयं माया चंगुभाः प्राप्तिसं चन्द्र दस्तूसध्यः ॥ ७ ॥ लद्धो गद्धे तु-वेश्यायारसयाः सूत्माः पार ईत्रै। उयमावत्तमसवहे हु कुस्ते सं ह यद्वासुण्यारत देवा: ॥ ८ ॥ इत्राकुलसा वहमाया रथेना रामाया चापि कोणेच वहुंतु। नि: शीतेष्यो धर्म्यो नि: वध-स्वांग्योऽह्रे हुद्दो वर्षस्तमसिः ॥ ९ ॥ वास्युयुक्ततुर्ष्युज्य-विष्टुर्स्तान्तकविष्टेऽगाहिः तस्तगचच्चसः। विष्णो टे आः मस्तः सयान्यं ईत्रैं बहानिः तविवीमचनेन ॥ १० ॥ ३० ॥ सूर्यस्त्रेण परितक्यायां पूर्वी करुपुर्ण जुजुवसशुः। भरस्तक्षेत्रश् सं रिक्रेनतः पूर्वो तस्त्वसनिश्चिति क्रमः। नः ॥ ११॥ आयां जना चामिच्चेह्ने जग्गेऽपुर्णो सयान्यु सुसमम्मित्त:। वद्यावाव वेदिद बिष्णाते यस्य जीतस्य स्वायचर्ति ॥ २२॥ ये चार्जिनां चा-
वाजसंयंत युक्तस्वरूप विक उर्मिता गोपाचरित्यां गाति प्रसन्नः सिसांसन। ३१।। चा प्रवृत्त हुरिक वा माविवेनः पिर्ष्णकारात्मक सहस्लव निहितान्ते इत्यत जस्सि च सर्वनामनाणि जनस्मिक चारू कृष्ण। ३२।। उत्त पाट सह तस्ते सहस्ते चा इतन्ती देशिकेदेश इत्यत इद्यान्तियते विषया प्रचोदयत दुःस्तुताः स्वेच्छा चांति वियो-तिषा संस्कृत तमम: चावः। ३३।। चानां: ते रज्ज चर्चायां तहसुन नराः वर्जे पूर्ण हृद्दिश्य क्षुभं भास्याः इद्यत सहर्षाः चुरुः: चर्चाधर्यन चार्ये हंसते श्री कृष्ण । ३४।। वृष्णे: ते वृष्णक: सर्व चर्चाचिन इद्ये यात्वा-गाः: चार्याः सर्वज्ञायाः चार्याः सर्वाः पूर्णाः: चार्याः: इद्यतादितमिता: चार्याः चार्याः तहस्तू णा। ३५।। प्रते पूर्वीतीय करात्स्वाति चोर्चा प्र नूतना मघव चन या चर्चायेव शक्तिवर्ष यत: विवर्ताः ओरद्धी सुःने: जयन्त चाप: मनवे दातुः रोश्चितमाः। ३६।। तत्तदातु: नु: ते कर्णं दस्तित्रिव्रत चार्याः यत: ग्रान्त चार्याः: चर्चाः चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: ३७।। लं चापः यद्य कर्णेण घर्षिष्ण चर्चायां दुःस्तुताः: पारः इद्यूः चयातर्य चार्याः: हृ कृत्स संह यत: चार्याः: उसना चर्चात देवाः। ३८।। इद्यताकुलाः वहमाना रचयन चा चार्याः: चार्याः: कर्णेः वहृत्तु निः सी चातहुः धम्मक: निः सु-धस्तान्त: मनोऽप्यः हृत्या: च: च: च: च: च: च: च: ३९।। चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: चार्याः: ३०।। सूर्य: विकार्यां रज्ज इति तक्ष्याया पूर्व कर्ष उपरं जुः सां भरत चार्याः एत्याद्य । ३१।। चार्याः जनाः: चार्याः: मित्राः कर्णेः जगाम इद्यं सर्वायं तत्स्वां इर्ष्ण चवर्तन्यायां चार्याः बेटे नियते यत्य जीर्ण चार्याः: चार्याः। ३२।। येचार्याः: चार्याः: ३२
कर्न नू ते मतां समृत मो ते अंह चारंन। वारंविध यज्ञृ-सते तेषु धेरोजो जनेनुषे चेषु ते च्यांम। ॥ ९३ ॥ ॥ ३९ ॥

॥ ३२ ॥ चार्दूर्तमसवन्यः वि खानि तमसाक्षबान्विषंधानां
चंस्याः। महात्मिन्द्र पार्वति वि यज् सृजो वि धारा ऋव्र
दानवं हन्न। ॥ ९। तमुस्तां चूतुभिषिवक्ष्मानां चार्ध उधः परवेस्तय वचिन। चाहें चिदुष्य प्रयुंतं श्रयांन ज्ञानोंं इंद्र त-विषिदमध्या: ॥ २। त्यस्य चिन्महुः निमेनाः स्वरमेजसान
तत्रिविषिविर्दितः। य एका इद्म्मतिभंगनां चार्दसादन्यो चारं
जनिश्च त्यांन। ॥ ३। यं चिदेषा स्वर्धमा मर्दैं मिहो नपांत
सुपुर्व् तमोगां। वृष्णप्रभो दानवस्य भांमव वघेन वच्ची नि
ज्ञानां त्रृष्णा। ॥ ४। यं चिदुष्य चातुभिषिववंगममो मिवी
दानवं समे। यदि मुख्यां प्रभुः मदस्य युगुःसंतं तमसिन
हर्म्यं ध्या: ॥ ५। यं चिदिक्षा कर्व्य श्रयांनस्वर्यं तमसिन वा-
वृधानसं। तं चिन्मद्यनो वृष्ण: सुत्स्योऽशिर्यत्रो स्वप्नायों ज्रांग
॥ ६। ॥ ३२। उदबित्रो महते दानववान्व क्षुण्यिन्द सहो अयमितीतं।
यदि वज्ञस्य प्रभुत्वी तुदांभ विषेष्य ज्ञानेन प्रचारः। ॥ ७। यं
चिदार्थी मधुर्यं श्रयांमसिन्यं वयर महादृतुय। अपांदमर्य महता क्षेत्रे नि दुर्योक्त चावृजप्रृव्यवाच्यं ॥ ८। को चिदेष्य
शुष्ण तत्विभी वरात एको धनं भते अयमितीत। इसे चिदुष्यः
जयसन् नु देवी इंद्रस्योजो निमासा जिहाते ॥ ९। नवसे देवी
स्थिरितिशिवा इंद्रम गात्रुप्पत्तीवं चेम। सं यदीत्यो युव्ये
विश्वमातिनु स्वाधारे द्वितयों नरं ॥ १०। एवं नु ला स-त्यंति पांचबनं जातं भृतयोमि यस्सं जनेनु। तं ने जगृवच्च च्याः

328
कर्णत नू ते मातोः खसृत मोः ते भंहः आ चक्रवत वर्षिक यज्ञून उत्त तेषु धेर्मि श्रोता जनेषु चेषु ते स्थाम् ॥ ६३ ॥ ३१ ॥

३२॥ चर्द्रे: उत्ते चसृजः विशारदि तं चक्षृवान विकाशानान अर्पणः महारत्न द्विश्रव बिचारः अर्च दानवं हन। ॥ २१ ॥ क्षित्स्तुल विशारदि विशारदि नरः। अर्च: पर्वेत्स्य ब्रजिन आहि चित्र उप्र द्रुतुमत यथानसंहाने नाश्वाने नृद्व तविष्टी स्र-धन्या: ॥ २२॥ चक्षु चित्र महात्: मन: मुग्धसंह वर्ण जगान तविष्टीभि: इम्: य: एक: इत्य चत्र प्रति: मन्यमान: आत्मा चक्षु अत्यन्त: ज्ञ-निःश्च तथानान। ॥ ३३॥ तथाचित्र मुरः वर्ध्यां मद्यर्तमानिः नर: निःसंहत: सुभूमि ताम: स्वरूपसंहिता दानवं भामास वेषेण वजी नि जगान शुभाः। ॥ ३४॥ तद्विष्टुलोकारः कुपायं शारान: चसृजः तर्मति व्युहान्ति ते चित्र मन: दानान: वृत्तां सुतस्य सुचि: इद्: क्रापस्य स्त्री जगान ॥ ३५॥ उत्ते यत्व इद्: महते दानवायं वर्ध: यमीष हस: चम्कितसंहत यत्व इद्: वर्षसंह द्रुतमहती द्विश्रव विचारयं जातो: अधामा चकारार। ॥ ३६॥ तव चत्र इद्: मधुरं शरान असिन्यां वर्ध महि वारं उप: आपार्द अर्च महता चारनेन नि दुःसपृष्टी अर्चूको रंगवाच। ॥ ३७॥ कोष्ठ सुपर्ण तविष्टी वती एक: धनो भस्ते चम्कितसंहत: इम: चित्र कोष्ठ जयसं: नु तेवी' इद्वारं जोश्यः भिष्यां जिहाते। ॥ ३८॥ नि कर्णी पुरवी स्व-स्विसित: जियते इद्वारं गायन: उपतीस्य इव येन संयत जोश्यः मुच्छें विचित्र श्वरभि: चारु स्वयंसे देवमेछ तर्मं। ॥ ३९॥ इद्: नु नासातर- धपतिः धपतिः धपतिः द्वारं चारु स्वयंसे देवमेछ तर्मं। ॥ ३०॥
स्वरूप.स्वरूप.स्वरूप.]

|| ३२२ || [मौ०.मौ०.सौ०३२.

शतों नविन्द दौषा वस्तोहेतुं वर्मानास् इत्यद्। १५॥ एव ति लाभ-मूंतुध्मा यात्तर्थत मया विप्रेयोऽधर्मवर्त्तू स्वरूपिम्। चिन्ते ते वाच-श्रेयो गृह्न्ते संक्षांगोऽ केवला निन्दुष्ठः कामंविन्द्र ॥१२॥३३॥१॥२॥

|| ३३ || ६-१० वंशावर्तः प्राधान्यः ॥ चंडः ॥ विच्छेदः ॥

|| ३॥ महं महे त्रिवेदः नृनिंदुष्ठिन्यः तस्के स्वरूप-व्यान। योः चक्रः सुमनोऽवाजसाती खुंतो ज्ञाने सम्धिविकेते। १५॥ स लं ने इत्यय धियसानोऽधर्मवर्त्तू स्वरूपीर्या। चिन्त्या चिन्त्या मधुरम् ने वंज्ञानं कर्त्यम्। तत्सत्ये सुर्योऽन्तः चिदोक्तिः स्ते चूः समातु रास्तस्य नामं चित। १६॥ चर्चे ते ते इत्यय च नरः घर्ष्यो ज्ञानो यातात्य रणाः। सासांबः ग्रांम्यादहिनुष्ठ चतुर्वते भोगे न हयं। प्रत्येकस्य स्वरूपीः ॥१५॥३३॥ पुरुषोऽधर्मां मर्मदेव। ले चोऽज़ो नृस्तानर्थे च सृतमानोऽस्मातः। स न एनीस वसवानी रचिय द्वैः प्रायेः सुभे तुद्धिमयस्य दार्मि। १६॥ एव ते इत्यय-भिवर्ता पानु गृह्न्त: भूरः काहुः। उत तत्र ददतो वाजसा: पिप्रेषीर्म सयः सुव्यतस्य चारः। १७॥ उत ते मास सीतक्षेत्रस्य सूर्यस्य ददस्योहिनर्याहि। सर्वाः। वहृहुः मा ददस्य त्येताय: स्वरूपे निर्दिष्टतवस्य। १८॥ उत ते मास मातार्थस्य शो-याः। निर्दिष्टस्य पिप्रेषे विद्यतेः रुती। सुहास्ये मे चर्चाश्रमाः ददान्त स्वानुक्तिः वदुष्ये नार्ये। १९॥ उत ते मास धर्मस्य जुलोऽधर्मस्य सृहुचि। यमानः। महा रयं संवर्षकस्य चिन्त्योऽज़े न पावः: प्रच्छंद राप्ता: चन्द्रम् गमन। १०॥२॥

329
महिः महे तबसे दीनमेव नृत्यं दुह्मयत्व दृश्य तबसे तीनत्वान्
यः सुरधार्मां वाजमस साति लुटः जने संस्मरे चिकेरत्।
सः लं नं इतु विचासान् चर्कः हरियां वृक्षं योही कर्मः या इत्या
मधा वन अनुज जोरे वर्णः अभिम प्र चर्मः सुधिः जनान।
नते ते इतु अभिः चउसः कृष्णः चखंकास्तः स्वासत्ता यत्र स्वसन तिर्थारथः
अथित वज्रै स्वरूपः चर्मः रुपस्ते कुरुः अवः।
पुरुष यतः ते इतु अभिः चउसः कृष्णः चखंकास्तः स्वासत्ता यत्र स्वसन तिर्थारथः
अथित वज्रै स्वरूपः चर्मः रुपस्ते कुरुः अवः।
चर्मः ते इतु अभिः चउसः कृष्णः चखंकास्तः स्वासत्ता यत्र स्वसन तिर्थारथः
अथित वज्रै स्वरूपः चर्मः रुपस्ते कुरुः अवः।
पुरुष्या यतः ते इतु अभिः चउसः कृष्णः चखंकास्तः स्वासत्ता यत्र स्वसन तिर्थारथः
अथित वज्रै स्वरूपः चर्मः रुपस्ते कुरुः अवः।
यस्याविधोमिति यस्य मातरं यस्य शुच्रो भार्तरं नाति ईश्वे।
बेतीस्य प्रयत्नं यत्करो न कथितवादीर्थे वस्य झाकः।
न पंचभंदेशभवेश्चारणं नासुन्वता सच्चे पुष्मि चन।
जिनाति वेदमुया ह्विं वा धुयिरा देवयुं भंजीति गोमि।
व्रजे \[8\].
विन्वशप्तः समृती चत्तमास्त्रोसुन्वती विषुः
मुन्वतो वृः। 
इंड्रे विश्वस्य दमिता किरीष्णो यथावर्षं
नंयिति दास्मायेः।
समी प्रेयंजति भोजनं मुधे वि दा-भुगं भजिति सूनरं वसु।
दुर्गे चन धियते विष झा पुरु जनो यो
चर्यं तविष्णुमुक्तोऽधात।
सं यज्ञनी सुधनी विश्वशेषसा
वेदिद्वे मथवा गोपशु मुहिष्ठु।
युजः झा यमकृत प्रवेशस्युदि
गर्वं सुजते सूर्यभियुः।
सहस्सामास्त्रिवेगच्छो गृहीवे
श्रविन्ते उपमा केतुमयः।
तसां झारं संयतं: पीप्यंत
लसीस्माचं मन्तव्येष्मस्य।
गृहस्त्याय न फक्त प्रार्थना एवं समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

यह अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है तथा समर्पण का मूल निरुपण एवं अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भाग होता है। यह प्रक्रिया निवेदित किया जा सकता है तथा यह बाकी शिक्षाओं के साथ एक महत्वपूर्ण भाग होगा।
वरेस्यं वृष्टिमया हुमाहे। वृष्णज्वाति जंशिथ षांभूमिषिल तृ- वेषि:। ॥ ३॥ कृष्णं हसि राधवे जंशिे वृष्णिं ते श्रवे। सत्यवर्ष ते धृष्टमन: सजाहिमिन्द्र पोङ्सः। ॥ ४॥ ते समर्थ मर्याममिस्यं- तंत्रद्रवः। स्वरुप्या त्रित्रंतो नि याहि शचस्यस्य। ॥ ५॥ वाम- त्रृत्रहंतया जनासी वृष्णवहिष्य:। उपर्य पूर्वः पूर्वः हर्वते वाजेसा- तयेः॥ ६॥ जासाकामिन्द्र दुर्ग्रं पुरोयावान्माजिजुः। स्वावान्नयं धने-धने वाजेः त्रमवः रथो॥ ७॥ जासाकामिन्द्रीहिनो रणमवः पुरः। वृषं शंविषा वाचे दिवि चयो दिविं दिवस्म मनाहे॥ ८॥ ६॥

॥ ३६॥ ६–६ प्रवृत्तन्यांतिराजसः। ॥ पुंडः: ॥ १॥ २॥ ४॥ ६॥ निश्चितः। ॥ ३॥ जासाकामिन्द्रीहिनो रणमवः पुरः। ॥ ३६॥ स जागमिद्रीहिनो वसुन्नाः चिक्षेतर० दामनो रायीरे॥ धन्याचौरो न ज्ञात्सलुगार्योऽवक्षणः। प्रितुतु दुर्घःमंशुः। ॥ ९॥ जासा तेन हरिव: भूर शिपे सहतोली मो न पर्वतस्य गुरे। अनु ते राजार्भोऽनो न हिन्नन गीर्भःमस्य पुस्त्तम् विवे॥ २॥ चरके न वृषि पुःःक्षाते वेपते मनो भिया मे जागमिद्रीहिनेऽ॥ राया दि ला जरिता संदावृषि कुविन्चु लोकमन्यवचक्षुः। ॥ ३॥ अष्ट यावेश जरिता मे हंद्रेयति वार्त्य: बहुदुंगुष्णाः। प्र सङ्घ्येन सर्वस्यसियः रायः। प्र दिक्षुशिब्धरिे भे नि वेन:॥ ४॥ वृषि ला वृषि यं वर्षोऽनो दृष्टयणा वृषि यं वर्षया बहसे हरिव्यः। स नो वृषि तर्षया: सुषिमव बृषितानो वृषि बंजिन्यः धा:॥ ५॥ यो वेरहिती वाजिनो वाजिनो वार्त्यः। उत्ते: सर्वमानः वार्त्यः। यूने समस्ये श्रियो मन्याम फृष्टरंगाय महतो दुःखोः॥ ६॥ ९॥

॥ ३७॥ १–५ चत्रि: ॥ पुंडः: ॥ निश्चितः।

॥ ३८॥ सं भानुना यत्ते सूर्यस्याजुहानो घृतपुर्णः स्व-
वृषं वृषं तमस्य हृदे वृषं जूति: हि जः सि व्रतभूतं इत्यद
tुर्वृषं तः ॥ ३३१ ॥
वृषं हि व्रतभूतं तः व्रतभूतं ते व्रत: स्वयं च व्रतं
सत्यं सवृषं ज्ञति: हि व्रतभूतं इत्यद ॥ ३३२ ॥
वृषं वृषं सातस्य ज्ञति: हि व्रतभूतं इत्यद ॥ ३३३ ॥
वृषं वृषं दुस्तरं पुरो न वार्जसात्ये ॥ ३३४ ॥
वृषं वृषं वरिष्ठं वर्यं श्रविष्ठं वार्जससत्येः ॥ ३३५ ॥
वृषं वृषं पुरिष्ठं यथं शास्त्रं वयं तथ्यं तथ्यं
वृषं वृषं शास्त्रं वयं तथ्यं तथ्यं ॥ ३३६ ॥
चार्यं च ग्रहितं इत्यः: य: वर्षूनां चिन्सितं दातृः दानं: यती
शान्तं पुरूः हृद्यते इत्यद ॥ ३३७ ॥
राज्य मनुष्यों के लिए जिन्हें जीवन औपचारिक है

लोक क्रियाशील निर्देशों के लिए यहाँ दी जा सकती है

चारों दिशाओं में सुंदर, सुन्दर इतिहास सुप्रसिद्ध है

हाथों में हृदय बनाता है, जिसमें सबसे लगातार

नाम के लिए ग्रंथियों की संख्या की है

परम्परा में, केवल एक दिन में आता है

तस्मान्यन उपसने ज्ञानावस्था इंतज़ार सुनवाई में था

समिध्य शिक्षा के लिए नेतृत्व है, सुनवाई में था

परिपक्वता से उत्तम उपसने ज्ञानावस्था इंतज़ार सुनवाई में था

कृपया नीमक ऋषि निश्चल रूप से क्षीण है, सुभाष में पुष्पक 

पुष्पक में क्षीण है, सुभाष में पुष्पक में जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

वृक्षों के संगति से जन्मता वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता

प्रियों की प्रियों क्रांति को भविष्य वृक्षों के संगति से जन्मता
चा: तस्म चामुण्डा: उषसं: वि उच्चान य इंद्राय सुनवाम इति
ज्ञान।|| सन्धिसं चाम्रित: वृन्दवत स्रीमद्भक्ति: युक्तस्य यांवा सुत
सोम: जरः ते यायाम्: प्रथम इपिरं वर्दीत अवर्त अध्ययः हविषा
श्रविसंप्रिष्ठिः।\| वृपृ: इच्छये परित्रज्ज्ञती एति य: ई प्रवेशन महिषी
इपिरां: च भयभा च कालस्य च प्रकटत: च चोपाय: पुरुष सहस्रं परिर
वहीते॥ ॥ ज्ञान: सरजीता वस्तिन इद्दे: तीर्थ सोम: पिबापि
गोरासाकाय: च चाँ दन्त: च ज्ञान: हिते वृपृ: ज्ञातः वि: सुभुव न: नामहुतश्
रूपये: || पुष्पात्त्रेदेहर हरिमीयोगेयोभवान पिपे: उपृति संदहये
सं: संज्ञाति निर्यः: सूर्ये निर्यः: चर्या भुवाति य: इंद्राय सुत
सोम: ददाशङ्ख ॥ ॥ ॥ ॥

उदोऽ: ते इंद्र राध्याय: विन्द्वी राति: चतस्य चतोऽ: चर्यनः:
विन्दु सचयेण चुंबा चूः सुत सुष महुयः। यठ: ई: इंद्र चवाय: इव
विशिष्ट दृष्टिष्ठ प्रथे दृष्टिष्ठ रूपं हिरःवस्यवर्य दुःस्वरः॥ ॥ चुं
बाण: च ते चार्जु: च: मेहनानासाधार: जय भावेव: चामिनिः
उदा: च राजन:। उत्तर: न: चर्या कस्य चितु दुःस्वर तव
वृषभहन: च चासया नूर्मा: चा भर: चासया: नूर्मानसयेः॥ ॥ ु: ते
चाम्रित: चाम्रिधिःभि: तत्व शमेन चत: चतोऽ: इद्दे: स्याम: सुन्दगो:
पा: चूः स्याम: सुन्दगोप:। ॥ ॥ ॥

उत्तर: यत: इंद्रचिन्मेहनानास्तिनानं सदातस्य आदिवः: पर्ख: तत
न: चिन्मेदत: चसोऽर्मयाहुक्ति: चा भर:। यह: मन्यते चर्याय: इंद्र
चुंबा न चा भर: चवाय: तस्य ते चर्य उच्चुस्पास्य दुःस्वरः॥ ॥ यत: ते
दिलापु: राध्याय: मन: सस्ति: चूः सुरा: नूर्मानेन द्वाराय: उदाधिः चार्जुः।
चा  वाँ  दर्पि  सातएँ  ||  333  ||  चा  प्रशंस्य  चो  मषोनां  राजानं  हचे-  खीनां  ||  इत्सुमप्रशंस्य  पूर्वीभिरुक्तपि  गिरि:  ||  8  ||  च्या  इक्काव्यं  वचं  उक्यमित्रव्यं  काल्यं  ||  तस्या  उ  बलवाहसे  गिरो  वर्ध्यलयायो  गिरि:  पूर्ववशययम:  ||  5  ||  90  ||

80  ||  1-2  याचि:  ||  1-4  प्रति:  ||  5  युक्ति:  ||  6-2  चारि:  ||  7-2  वर्तमय:  
8  ||  6-5  चिन्हाण:  ||  5-5  चन्द्रमय:  

80  ||  चा  याहुद्रिवि:  सुरं  सोमं  सोमपते  लिपि  ||  वृष्णद्रि:  वृषणिवृहत्तम:  ||  99  ||  चृष्णा  याचि:  चृष्णा  मदो:  चृष्णा  सोमनाथं:  चृष्णं  सुंत:  ||  वृष्णद्रि:  वृषणिवृहत्तम:  ||  2  ||  चृष्णा  ना  चृष्णा  हुवे  विज्ञानपा-  भिन्नतिवि:  ||  वृष्णद्रि:  वृषणिवृहत्तम:  ||  3  ||  चृष्णीपी  चृष्णी  चृष्ण-  मल्लम्राष्टर्रुष्णी  राजा  चृष्णां  सोमपावा  ||  युक्त  हरिभयामुष्य  यास्तुभा  न्रियाप्ति:  सर्वनेन  मल्लिकत्रिद:  ||  4  ||  चृष्णा  सूर्येन्त्रान्न-  समसाबिंबदात्मुण:  ||  च्या  विभिन्नार्णि:  सुर्यो  भूर्वनानायदीपयो:  

191  ||  च्या  विभिन्नार्णि:  सुर्यो  भूर्वनानायदीपयो:  

192  ||  9-20  याचि:  ||  13-15  प्रद्यु:  ||  15-5  चिन्हाण:  ||  19  ||  57  वर्तमयती:  
20  एकापद्य:  

891  ||  को  नू  वः  विषावहस्नावृत्तायन्त्रियो  वा  महः  पारिषि-
चण्ड.चौ.क.व०.१३] ॥३३॥ च.च.प०.४.१०४.१०.
चर वार्त दृष्टि सात्येः। ॥३॥ संहिताः वृष्णो नान राजानं चघेश्वरिनां
इदृयं यप्रथश्वस्त्ये पूर्वीन्ति:। जुतुं गिराः। ॥४॥ अभिन्द्र कार्यं वचः
उक्तं इदृयं शय्यम् तस्मि अं च। व्रहसं वाहसे गिराः। वृष्टितं अचरणं:। गिर:।
चक्षुभितं अचरणं: ॥ ५ ॥ ४० ॥

॥४०॥ चा याहि अच्छिन्न:। सूर्यं सोमं सोमसपते पिन वृष्णं
इदृयं वृष्णिः।। ॥२॥ वृष्णा यावा वृष्णा मद:। चुरा सोम:।
चर्यं सूर्यं:। चुरा इदृयं वृष्णां वृष्णां वृष्णां वृष्णां। ॥३॥ चुरा ला वृष्णा
हुवे वच्चित्वाम्बित्वाभि:।। ॥४॥ चुर्णीश धुशी धुशी हुशी। नुशार नुशार राजा नुशार हृदया
म्यावा युक्ता उपे यातु:। अर्वाह यातुदिने स्वने मम इदृयं:। ॥५॥ यतं ना सूर्यं च:।। ॥६॥ धानु:।
चर्यं यतं इदृयं माया:। चुरा:। दिव:। वर्तमाना:।। ॥७॥ स्वयं
भानो:।। ॥८॥ मां सुवं च तवपातं च:।। ॥९॥ याच्य:। चुर्ण्य:। युज्जान:। परिषेन
कीरितां देवानं च:।। ॥१०॥ भानो:। चुर्यं माय:।। ॥११॥ यें च सूर्यं च:।। ॥१२॥
चर्यं:।। ॥१३॥ क:। च:। वामिषावस्त्री। खुटक्य तन दिवं। वा मह: ॥ पार्थिव-
वस्त्र वा दे। छूटत्वं वा सर्दिः चार्सीं नो यज्ञायते वा
पुष्यं न वाजान। ॥१॥ ते नौ मिच्चो वर्ष्यो अर्थामागुरिर्द्रे चः-
भूक्षा मलोऽवर्तत। नमोभिवा रे द्वन्ते सुवृशििी लोम्यु मुद्राय
मीन्नुःखे सज्जोः। ॥ २॥ छा वा चेष्टाहिना हुवघे वार्त्स्य
पञ्चायथं सूक्तै। उत्त वा दिनो असुमाय मन्य प्रांवार्तीिि
यज्ञवे वर्षये। ॥ ३॥ प्र सज्जोः दिशः कल्यानो चितो दिवः
सज्जोः चार्सीं सज्जि।। पूषा भर्ग। प्रभृति विष्णुभोजा छायि न
जग्मुरायश्चार्सी। ॥४॥ प्र चो रूपं युक्तार्थं भर्षये रात्रिे रात्रिे
दशीत धी।। सुवेशे एविरीशिजस् होता रे व एवार मस्तुस्मुरा-
णै। ॥५॥६॥ प्र चो वयसु रश्युरुः कुषुर्वं च देवेन नित्यां पतिता-
प्रवेशं। ॥६॥६॥ उपं व रघे वंश्यभि। पूष्यं च यहुः दिवशिष्यमयिनेऽकिए।
उपासानां ह्रदुशीष्य विष्णुमा हं वहतो मंत्राय यह। ॥७॥
छायि वो अर्थं पोषावतिनो नुवास्लोपिता लषारं रंगाः। धन्या
सज्जोः सहिष्या नमोभिवार्तान्वितीर्वेदाय रात्रिे एवेः। ॥ ८॥
तुजे नस्ति ये पर्यात्ता नस्ति श्रेष्ठं ये वसाने न वीरा। पतित छायः
यंज्जः सदा नो वर्षीः सर्वं नप्पीिि छायि।। ॥९॥ वृष्णो अस्लोषि
भूििि गर्भे भृन्त्वो नयात्तमावा सुवृशिि॥ गृहीते भृपिरितिो न
भृष्यः शोचिष्केशो नि रिसात्ति चतुः।। ॥ १०॥२॥ कषा महे
हृदियांि ब्रह्मवा केद्ये चित्किर्षुं भगां। छायः चोष्ट्वीिि
नीक्षतु चीसािं गिरायो वृक्षकेशा।। ॥१॥ भृष्णोऽऽु न जिता
पतिंगिरी स नभासल्यो इच्छं परिमा। भृष्णवाप: पुरीः न
भृष्यः परि सुचेि बबृहास्याः।। ॥ २॥ विदा विचिि महानं
रे व एवा ब्रह्मवा दला वार्ष दधाना।। वयश्न नुवय्यः
वत्स वादके चुतस्य च शरदस्ति भारसीयान् न: यृत्स यते च पुष्पदुः
न वाजजनम्॥१६॥ ते न: सिनच वश्यन: चर्यमा चर्यमा चायु: ईर्दो: चमुखस्
मलते जुर्वतनम्: बि: वाये दश्येन सुवृष्टि स्वतेः: श्रृद्रायः: भी: सह-जोष्याः:॥१७॥ चायानां चार्यानां चार्यानां हुवच्छ वातस्य पारम्पर्यं राख्यं पुष्टे जुते च दिव: चार्यानाय: मन्म: प्र च शर्यात्स्यं दिव: जन्य: धर्म: भवे।
॥१८॥ प्रस्ताश्च: दिर्य: कलसहोताचित: दिर्य: सहजोशाः: चार्याः: श्राप: च
॥२०॥१३॥ प्र व: वायुः रुक्षकुर्जस: उर्ध्व: प्र द्वेषं विश्वार्थः पापितारां: चार्यां:
उर्ध्व:तय: चार्यां पुरीस: उष्णहस्तय: वस्त्री: न: च च च पानीः: चार्यां धिरेये: धु:॥
॥२१॥ उपस व: एवेच संभेमि: पुरुषोः प्र यही: दिव: चित्तयं तत्स: भवेः: चार्यां:
उपत्सान्त्वां: विदुर्कृष्टट्टवेणोऽविष्ठ चा ह वहम: नायो: यह: एवेच:॥
॥२२॥ चार्याः चार्यां पोष्याः वंश: नृन वास्तर: पति: लहारं: रात्राः: धर्माः
हृदिहि: भूमस्य गर्भार्थ: निः: नराय: चर्यां सुदृढ्यकृत: गृहीत: चार्याः: च
महांत: ये व: एव: चवा: चवा: चुस्सा: चार्यां दृष्टाना: ये: चन्तु सुर्खाः:
तत्त्वं यति सुभा सत्मनुयतं वर्षं: ||
श्री देवानि पार्श्वानि जन्मपशुच्च शुनंसाय वोन्तं।
वर्धनं द्राक्षो गिरिन्द्राय उदा सर्वत्रामनिष्ठां द्राक्षोः।
पुद्यपदि मे जरिमा नि प्रायं द्राक्षो शुचा या पायुमिष्ठ।
सिवेकु माता मही रसा।
न: सासुरिधिनं भुज्जस्य श्रुत् जुरवनि:।
कथा द्विमेव नरमत्सु नुनार्नेव या मही श्राक्षोऽस्मि
कृः। मा निस्हिनुषं मिळे द्वारस्तः भूतप्राप्तिनवनि:।
ता चित्तु द्राक्षः पननं या द्राक्षं द्राक्षं द्राक्षं द्राक्षोऽस्मि
चारोऽस्मि व:।
चारन: शिवां तंत्रो ध्यासितम् ग्रां चिन्मे
निर्हेष्टा निर्हेष्टातीतित। तदां तो द्राक्ष: सुमारितवर्तीभिमिवस्य
मथाम वसस: रसा गोः।
सा न: सुदानुसृरीती दैवी प्रति
द्राक्षी सुविषाय गम्यः।
अनि न इत्ता युस्य स्मान
समाधिविन्ध्येष्वरा व गृहातु।
उपेक्षा व नृहिविवा गृहानाभ्युता
होना प्रभुष्यमयायः।
सिरकु न उज्ज्वय पुरम्:।

॥ ४२॥

॥ ४२॥ प्र श्रियम वहलां दीर्घं गीमित्वं भवामित्वं
नूनमंत्म। पुरावोक्त: पंचवहोता भूखेनवृत्तेनपश्च मधुर: मष्मुः।
प्रति मे स्त्रोमदितिज्ञां गृहातु: न माता इव सुधेरव।
भवं प्रियं द्रवहिः यदास्ये भिंशे वर्षेः जन्मयोभु
॥ २॥ उदारस्य कवित्वं काविनामुनैनमिनभिः मयाः पूतेन।
स नो मृत्तनि प्रभुता हिताति च द्राक्षाः देवं संविभा
साधनिः।

॥ ३॥ सर्विन्द्रं यो मनसा नेष्ठि गीमि: से सूर्यितेहिष्ठि
से स्वर्तिः। स वहलां द्रवहिः यदस्ये से देवानो सुमया य-

335
प्रशंसितमा वर्णनं दीपितीति गी: सिनं भर्ग चार्दिति नूनं
क्रिया: पृथवित्योनि: पंचंसहोता भृजोतु चार्दितिः पंचं: चार्दिति
स्मानः सरस: ॥७८॥ प्रंते सलिम चार्दिति: जगुज्जात् सूर्यम भवना बर्णं
सृष्टिसः श्रीमान्यन्ति देशसः द्वितीया यहं ज्ञाति चार्दिति यहं मिश्रे वर्णे यत्र यमः
स्मानः सरस: ॥७८॥ उत्तर द्वायु कविर्सतन्त्र कवियान्न उनन्त्र एवं भामि मध्या
पृतीन सन: भवन्ति प्रत्यं विकर्षेय यहूद्रीच्छिं देव: सब्जिता सुर-}
वाति ॥३॥ सेवकृत नून: मनसा नेरिणि गोर्भि: से सूरिदिजि: हृदिजि: से
स्वर्नस्त्रा सो ब्रह्मणं देवया हितं यत्र चालि सं देवयानां सुड़मया यु-
क्रिाणां ॥ ४ ॥ देवो भगोः सत्विता रागोः छन्दोः वृषस्वं संजितोऽधनानां । कुभुक्षा वास उत्त वा पुरापिरवशतु नी सत्वमतासस्तु रासाः ॥ ५ ॥ ९॥ महत्वतो अप्रतीतस्वं जिशीप्रज्ञेयं । प्र बंवामा कृतानि । न ते पूर्वे मयुक्तारासोऽ न वीरस्नूहा न्तनणः क्रियानां ॥ ६ ॥ उप्य सुहि प्रव्रमें रत्नयें वृषस्वारत सत्वितारू धनानाः । यः चंसते सुवश्चै संभविषं । पुरुषसुरारागम् ज्योतुवानां ॥ ७ ॥ तत्वोतित्वे सच्चिमान्या ओरिता वृषस्वारत मयुक्तारू धनानाः सूबीरां । चेतो छंदार उत्त चा सति गोडः चे वेल्दा । सूभगास्तु रायाः ॥ ८ ॥ विश्वेशावः कृतुहि विश्वेशावः सूभगास्तु रायाः ॥ ९॥ ये चोहते राशिः देवेशावाचवेशावे भूलको न उपकः । अर्पमतान्तः वायुधानानंंनविश्वाय । सूर्यान्यायस्व ॥ १० ॥ तमुहु छुहि यो स्विनु सुधन्वा यो विश्वस्व स्वर्गयति मेघज्ञस्व । यक्षस्य महे सीमनस्य रुद्रेद नमोबल्लेवामसुरु दुग्धस्व ॥ ११ ॥ दर्मृसी स्वप्तसोऽये सुहक्ष्या वृष्णः । पार्वेनेहूः विभवतः । सरस्वती वृहदियोत राक्षा देवशंतीयेरिवस्यंतु जयम् ॥ १२ ॥ प्र सू महे सुपर्वाराय मेघान गिरे भे नवयसी जायमानाः । याआहुना दुहितुवृक्षलिन्तु कृपा स्मिनानो अकुणोलिदिन नं ॥ १३ ॥ प्र सुद्रुषिः संनययतं हवंतस्वे ऊँचस्वतिः । जरितनेनमेतः । प्रविशुता वेदसी उप्यमाणं ॥ १४॥ एष लोको माहतं शरोया सच्चा स्त्रद्द्वं मूनयें युष्मिगुस्तेष्याः । तको मो एवं हृते मा स्त्रयुष्मुर्य छुहि पुष्पाश्चायाः ॥ १५॥ प्रीति स्मोः पुष्पाश्च भांतिः वनस्पितीरे रोषसी राये अन्याः ॥ देवोदेवः सूहवो भूतो मर्य मा नो माता पूः
[Page not legible]
विवेकी दुर्मोत्तर गांत ॥१६॥ जरी देव अनवाय खाम ॥१७॥
समस्तनिर्धार्वसा नूरीकृत मयोभुवा सुभृक्ति गमेम । ज्ञान नौ\
रथि वहतमोत गीराना विष्यानवता सीभंगानी ॥१८॥१९॥

॥१९॥ १-१७ बचि ॥ विचि देवा ॥ १-२५ । १७ चिह्न । १६ एकपदाः ॥

॥२०॥ ज्ञान प्रणवमा तृणमोधि वाक्यसन नो यंतु
मधवा । मही रात्री बृहतति ॥ तत्र विप्रो मयोभुवो जरिता जोहपी>t
ति ॥ २१॥ ज्ञान तुरुपति नमस्ता वर्तेयधि द्रावा वाराज्य पूर्विवी
आरूढ़े । पिता माता मध्वुच्या सुहला भेिोरे ॥ न यहाँ ज्ञानसि
वतिज्य ॥ २२॥ अभिध्ययवास्कारवति मधूरिनि म चाववें भरत चारस
भूष्ठ ॥ सोिें न ॥ प्रव्यम् पांडुस्य देव मणो रामिसा ते मर्दाय
॥२३॥ देश क्षिपों घुमते बाहु चक्षूं रोमस्ता या वर्तितारा
सुहला । मणोम रस सुगभिस्ताः रिया चनिष्टदृष्टेऽनु भुजकमुः
॥२४॥ असांति ते जुमुनाशाखाय सोम ॥ क्लेश द्राज्य बृहते मर्दाय ।
हरी रेि सुधुरा योगे च्वपागिंद्र प्रया कृपुहि हृत्यमानः
॥२५॥ २०॥ ज्ञान नो महीमुवति सजोषा या देवी नमस्ता रा
भूष्ठा । मयोर्मदाय बृहतीलृत्त्रामरे यह पृथिविर्वानीः
॥२६॥ चुंजन्ति यं प्रफर्ति न विमान वपपार्वत नायिना तर्पतः ।
पितुपुष्प उपसि प्रेष ॥ ज्ञान घरो च्वपिगमुर्तं चारसादि ॥२७॥ ज्ञान\
मही बृहती रतिमा गीदेसी न गर्भिणां हुवधि । मयो-भुवां
सरसा चांतमयोगतं निधि धुरिस्मारहते नामि ॥२८॥ प्र\
तष्टतो नमस्तकसं तृष्टायां पूवां उत वायोदिद्यिष्ठ । या राष्ट्र\
सा चोदिकाः मतीनाः या वाराज्य दृविकहो उत भान ॥२९॥
ज्ञान नामभिमेहतो वबी विस्तान बप्सभिंजैवधि हुवानः।
चिची दुःमती पात || १६ || जरी देवा: अनिर्धार्थे स्याम || १७ || संख्यनो: सवासा नूतने मयुःभुवाम्सु: प्रणीती ग्रामेः स्मान: \\
रूपिय वहर्त: चा उत चीरान: चा विष्णुनि अमृता सौभगानि || १८ || १९ ||

|| १८|| चा धेनवे: परम्सा नूयिंग चार्ण: समर्थवंती: उपे न्: यंतु \\
मध्या भह: राय बृहती: सपि विर्म: मयुःभुव: जरिता जोहेरीति \\
|| १९|| चा सुसीदीती निमसा वत्यये द्वारवाचार्य पृष्टी: चार्मुः \\
पिता माता मधुसुबचा: मुहूहः स्वेदभेरे न्: पुस्ती साविदा \\
|| २०|| सर्थन्येव: चरूसा: मधूनि प्रापि वायवे भ्रम चारः सुम्रोहि \\
तास्वरे न्: प्रथम: पाहि रामकेश देव मध्ये: रुरिसे मद्दवयः || ३ || दर्श \\
क्षिप: युजते चाहे: चार्णे सीथस्या या श्रमितरां मुहुह्स्या मध्ये: \\
rसू मुहम्भंत! गिरिस्वां चनिष्ठतात दुष्टेहूः अभुष्टेन्हूः || ४ ||
चार्साविन्ते जुजुपार्तियज्ञे सीमं: चाले दर्शाये बृहते मद्दवये हरी: राय \\
मुह पुरान योगे अचार्यकेस्वरि प्रिया कृपाये हूः स्वामिनं: || ५ || २० || चा न्: \\
हरी चार्साविती सन्देशोऽऽ: चाले दर्शायमा सीमां मध्ये: मद्दव \\
बृहती स्तूतस्या चा चा चागे वहु पण्यस्बिं: देवदियान्ते: || ६ || चार्भम \\
वं प्रथमये न्: बिधा: चुपास वतं न चर्मनान्ति तर्पति पितृः न पुष्च \\
जयसं प्रेर: चा गदर्म: चार्थि स्तूतस्य चार्सावि: || ७ || चार्भ मही बृह \\
हृदी भेदस्तमा गी: दूसर: न यंतु चर्मनान्ति हुयवे मयुःभुवाम्सु: सर्वर्या \\
चा यात्र रामस्कृतं निधिन्ति धुरे चार्भि: न नाम्बिः || ८ || तत्सः \\
भन्न मध्य: तुरस्य चहः पूवा: उत्त वायो: चार्भिः या राध्या \\
चोदितिरां महीनां या वार्षक्स्य दृविषयः दृविषय उत ल्यन || ९ || चा \\
नाम्बिः मृत्त: चार्थि विष्णु: चा हम्पिंभि: ज्ञातवेदु: हूः वानः
यदि गिरें जारितः सुंदरत्वं च विषये गंगा मलोऽविषय जगती
\[100.29\] चा नों दिवो बृहतः पर्यालादा संस्काते यज्ञैं गंगा
यदि हर्ष देवी जुंजुष्माण पृथारीश्च श्रमां ने वायुमुखमाती भृतं
शोण्यतु। \[111\] चा वेर्म्स नीले मूर्दः वृहत्त वृहम्मति सदने सादर्यकः।
सादर्यवः दम चा दीर्घावांस हिरण्यवर्णमात्र सुपर्म। \[92\]
चार्यसिवृहद्वितीयो राज्यो विषेषे मिलोयमिष्टिविहुले:। या वरान
छोपथिरेमांसिद्धान्तुंश्च धृष्टबन्धुं वृहितो वंशोध्वा:। \[93\]
मातुष्ट्रेद् परे शुभ्र चायोरचिपन्यायो राफ्याराजो न्यात्म।
सुङ्कापे नर्मदाया तहः:। शिङ्गु मृजयायायो न स्वाते। \[94\]
वृहद्वीयो बृहते तुषारे मयेधियाजुरै मित्रनासः सचं त।
देवोदेवा सुहयो भूतु महार मानो माता पृथिवी दुःधातु धातु:। \[95\]
उरी देवा क्रिविवधे स्यात्म। \[96\]
सम्मिटिनोक्तसा नूतनेन मयंभुवां सुपर्नाती गतमेक। चा
नों यथिं वहतातो तीराना विषायन्युगुः सीमागानि। \[97\] ।

\[84\] । १-३५ चवत्तर: काश्यप चवे च चस्यो बुद्धिविना। विषये देवा। ।
१-३५ बनवि। । ९४. ४४. बिहुर्ण। ।

\[88\] \ तं प्रजनां पूर्वां विषेषेषम्यं ज्येष्ठांति बाहिष्ट्यस्तं
स्वभिर्मृत्य त् भृत्वाच च चारून दौहसे गिरानु: जयशमन्तु यासू
वर्धन:। \[91\] धिरेषु सुहडशीरपर्वस्य या: स्वर्गितोर्चवमान: क्रुकु-
भायो मद्देत:। सुगोष्णा अतिः न दशाय सुक्रत: प्रो: मायायिन्यशेषः अतः
नाम न:। \[92\] चार्य हृदि: सचं: सच धातु चारिण्यातुः स होता सहोभिर: ।
प्रस्माद्वां चार्यो वहिए: चिक्षुमेने युवाजते विकुहां हित:। \[93\]
प्र वं यते सुयुजो यामिनिष्टे नीचीशुमुखी यथं चारितवृधि:।
सुङ्कापे: सर्वे-
शासिटीभुः: त्रिकुप्तामानि प्रवचः मुखायति। \[8\] सु-
यहिंगितं जगन्तु: मुद्रासूत्रितं च विषेषगृहमलनं विषेषज्ञत:।
श्रमणे यज्ञव हनं द्वि: तुष्ट: पर्वतात त्रा सुरस्वति यज्ञता गंतु युज्यं हर्षं
तुम्ही ज्ञुषुज्ञा घुटाची शरमाने न: वाच दशाती तुष्यं तुजु।।१९॥
श्रा वेधसः नीलसपुष्प भूषणं वृहस्पतिः सदने सादवप्य सादतं वनिन्द्रां
द्रमे स्वा दीपिकां वासं विहंसायं सयं घर्षां सपेतं॥२०॥
श्रा धुशमसि: भूहुःकदिवः जटांशि: विषेषभि: गंतु: श्रोमनभि: हुवान: या: वसान:।
श्रीवंशी: श्रमणे: विन्यातरु: छुंग: वृक्ष: द्रव: धा:।।१३॥
मातु: पदे परसे भुतेष्व श्रायो: विपण्याः रासिरासा: श्रमुन सुरेश्वरं नर्मसा
रात्रिः हृष्य: गिर्वुषं मृहं ज्ञाति आयं: न वासे।॥१४॥
बृहत वर्यं: द्वि: तुष्येनुय जाये चिमुन्नासे सचत्व देवः देवतः सुहर्ववे: भूमिता
मर्याम माने: माता पुष्पवी पुष्पां माती धाताः।॥१५॥
गोर्व देवा: छनिर्दिवश: भावः स्वाम् ॥१६॥
सं राधिकोऽन: नूतनेन म्यां: भुजोऽनु: सुध्रानीती गमेम स्वा न: रथं वहतं ग्रा ज्ञत गीर्हान गा विश्वानि
घमुता सीमन्धानि।॥१७॥२२॥

॥२३॥
तु माणसोऽप वृश्चिकाः हुमलाः जोवसतातिर्व
हितस्तदवः विदैमतीर्थीनं वृजनं दोहसे गिरा श्राणु जर्यतं चानु
यासों भृतसि।॥२४॥
विष्के सुद्रहर्षी: उपरस्य या: यां: विद्रोषेष्वमान:।
ककुर्भं भ्रमरो दोले सुगोपा: श्रचिन्द्राणि सुकर्षकोऽस्य परः मयाभिः
विद्वाने चासनां नामे ते।॥२५॥
कार्य हृदि: सच्चे सति च धातुः च
कारिद्वागातुः स: होतां सह: भविः प्रहस्तराँग: अनु विहि: वृषं
शिरुः मध्ये युद्यो ब्रजरे विद्वाहुः हिति।॥३॥
म: च एते सुढर्युज्यानस्तिम्
शारिरोऽनु: नीचे: श्रमुष्णे: श्रम्य: श्रातर्वृष्ण: सुर्यनुर्धर्मिः स्वचे
शासी: श्रीभृजुस्तमि: चित्रि: नामानि प्रववे सूर्यायति॥४॥

338
अभिन्रापत्स्वः सुगृहश्वविधानं विचिन्नभामु सूक्ष्मः।
धारावःकृष्णज्ञापी शोभसेः, वर्षस्त्र पल्लीरिव जीवो जन्मिरे
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ याहेतेव दहशे ताहमुद्वरो सं छाययां दृढः दिग्व-
याप्त्या। महीमसवःभुवामु जगो चूहसुवीरसङ्करस्यस्यसहे
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ बेद्युजेन्द्रवर्त्सा त्रृक्षित स्वर्णः समस्याता मनसा
सूये: फावः। इंस राजसेः पारिविन्दो गर्वमस्यार्कृ श्च पञ्च- 
तस्वार्तस:। शय्यासमस्याः युतकन्सा जेतुन चः विविहिरसर्वः चरति
राजसु नाम्ने ते। याहेक्षन्वार्यं तर्वप्प्ययां बिरुढः उं ख्वे
वहि ते सो चार करात ॥ ॥ ॥ शामूर्मसामवेः तत्तेह साधिना न
रिष्दिति सर्वेऽः दशिनार्यायं। धर्मं न हार्दिः अर्जुस्स्य स्वज्ञे
तः मतिविन्दातूः पूर्वबंधनी ॥ तस्य हि युमन मनस्याः
चिन्तित्वेविवायावस्य यज्ञस्य सर्वः। कर्मसारस्य सूपावाम
रलभिः शविरे वार्त बिरुषा विचिन्तेः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ धैन्य जाती
सामसन्तिः: कृष्णा प्राप्ते विश्वायाएं यज्ञस्य भावः:।
समयस्यमस्यम्यालि विदुःबिंवार्याः परिपायातन्ति ते ॥ ॥ ॥
सदापूर्वश्च वर्तते विभिन्नो वधीत धर्मावृक्षः: चुंतिविन्याषिं
संचाः। उभा स वरा प्रसेति भावः च यदी ग्रां भग्ने
सुमुखार्बति: ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
सुमतभो रयुमानस्य सप्तितविश्वासामस्याः
स धियामुर्दंचनः। अर्जुनेनू सतविक्षिणये पयोऽनुमुखाशि
ञ्चेति न चाप्त ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
शी। जागार तस्वर्णां ब्राम्यते बो
जागार तमु सामायिणि यलि। बो जागार तमु सर्वेः खाल
तवाहिमतिः सूखे निखोका:। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
339
चौपाई सात्त्विक वर्ष: २०२१

॥४५॥ चित्रा दिवो विष्णुजित् सुकृति अग्रेश्य उपसो सुरभिनः

४.३ चर्चित सूत्रस्य ग्रह्यते मात्रा जानती नागे

।।२।। चाचा उक्षाय पर्वतस्य गभर महीना जनुष्ठ भूर्याय

।।३।। मूलकेश्वराः पुज्ञापुर्वकु हरिरिताः व्यायामी क्रियासंतो महोस्ते यज्ञिति

।।४।। एतो नवृत्त सुधोधा भवाम् प्र दुहुञ्जना मिनवामा वरीयः

।।५।। वरे सनुदैरधामायां प्राचे वर्जनानमकसे

।।६।। एता पितृ सूक्ष्माय सेषायोपय या मातो चै=

।।७।। मनुष्यिशिष्यं जिगाय यथा विषार्क कुपापा पुरीयथ

।।८।। नौनोद्य नृसयं नरयं नरयं नरयं नरयं नरयं

।।९।। चान्त यती सुरमा न न्यूनं दिशायिनानि

।।१०।। विषेष सर्स्या एतुषि माहिनायः सा

।।११।। चौधर यती सत्य प्रभुया स्त्रिया दीर्घस्यादे

।।१२।। रुप्पम च्येन पंतयदं भाग्यम् गुर्वा

।।१३।। आसुरों सहस्त्रकुचकर्मकहि नृत्य

।।१४।। उज्ज्वले न नावमि धीराराशुली-रापे आचारांगितिहन

।।१५।। पितृ न च एतुषि स्त्रिया वयातस्य संसारः

।।१६।। चाय च्येया च्याम देवगोपा

॥ १७॥ २९॥
\[
\text{ग्रं. २. गृ. २७.} \quad \| \quad \text{मृ. २. सू. ४५.}
\]

मात्रेस, आकर्षणवृत्ति महत्त्वपूर्ण, सम्बन्धिता वहाँमें प्रतिरंधी-
रक्षसर्वो नायक पूवर्णदानायश: पुरुषत: वस्त्र जूते नैषपति।
माया दुःख विश्वास नास्तिक पुरुषदानायश: पुरुषत: वस्त्र
जूते नैषपति।

हृदयान् जीवन भीतर का प्रवर्तक अध्यात्मानी कार्यः प्रत्याय
सत्यमें पृथ्वी भगव: सरस्वती जुङ्गत

इदार्शी मित्रावर्त्तादिति स्वः पृथ्वी हा मल्ल: पञ्चाको
र्श्यः। हुवे विषु शूष्क बलराज्यास्पिन्ति भर्ग: नु शांस सत्यिरांगृहीतेः

उद्धत नौ विषुवलत बाटो भ्रमण प्रृथ्वी दुःखादृशः वहाँ सामी
मयास्त्र। उद्धत वहाँ उज रात्रेः नौ भ्रमणीत ब्लहित विभावनु
संसारे। धन्यविद्यान्: शहमें शूष्कत नौ यमबहुत्युं वहाँ धन्यविद्यान्
धार्मः। उद्धत ये न: पञ्चाका सुधृशतः सुवर्णतः सुदीतर्मो नन्दः
क्षार्यां भुवने। भगी विभावना धवसवाटा गम्भृतां चतुष्णाः
धार्मित: भौति मे हर्वेः।

उद्धत देवाना पल्ल्वकर्तारं तु न: पञ्चाको नन्दुजये वार्त-
सात्तेः। या: पार्ष्वासी या: स्मापिनी घते ता: नौ देवी: सहवा:
धर्में बलमाः। उद्धत या भौतु देवपल्ल्वकीर्तिप्रणिभ्यः सामाप्तिनी राज
पेदस्ती वर्षावानी पृथ्वीतुत्तरात् देवीये चतुर्जनेनाः।

प्रवृत्तिः दिव रंग बुङ्ग भूक्षरण मही माता दुःखिता
बोधिपिते। आर्यपंचानिः सुवर्णमनोविष्णु पितृव्य चा सदने
बोधिमानाः।

इत्यं विज्ञायार्त्तदाय इत्यं विज्ञायार्त्तदायाः ऋषिभी
वृत्तिः पंचाः।

उद्धत सांस्कृत ऋषिः सुययोऽ ग्रंथेक्षोऽ भौतिने
पितृविख्या विवेश। मध्ये दिवो निहिते। पृथ्विस्थां वि च चन्द्रम रजः

341
हृदयेन विद्यान नवयुजि स्वयं पुरात्तै बुद्धामि प्रस्ततरै क्षारस्थुर्धेन क्र्यमः विविधसुचुचन आच्छाद्युतै पुरृणः विद्यान पुष्पः पुष्पः तत्र चूजु नेषितः ॥ ११ ॥ चरयेदुः स्वरूपः मिश्रते देवः सर्वः प्रयंत मात्रत्वं उत्तरिष्यो ज्ञाता नास्तिक्या श्रव्या श्रव्या दु:सत्तामि ती जुर्तितं ॥ १२॥ इद्रायशी मिश्राविष्ठ विष्ठिति स्वः ५ उपश्चिथी फ्राम महतं पर्वतस्तानो अग्नि हृदयेन पृष्ठास्सि ब्रह्मचर्यं पतिष्ठापनु रक्षसस्वतिवार जन्तुऽयेः ॥ ३३ ॥ उत्त न विष्ठेन उत्त चार्यं युग्मित दृश्यं देता उत्त सोमं सर्वं करतं उत्त सुभ्वं जाने न चर्यास्सा उत्त विष्ठा चामु शंसं तत्रते ॥ १८॥ उत्त व्यास नां माथ्य शरीरं श्रात्मां मूर्तिः श्रेष्ठो दीपदृष्टै बहुस्तै ॥ अभस्तं बुद्धस्वर्णं श्रामस्ते रूपार्थिन मूर्तिः श्रामस्ते रूपार्थिन मूर्तिः ॥}

॥१५॥ प्रजुज्यति दिवः आति ब्रह्मवा भै माता दुरुपतुः बोधयति आन्धित विवांसती पुरातत् मनोजस्ता पितृर्यं जा सदन्ते जी दुवास्ते ॥ १९॥ चार्यायमास्ते तदः आत्माना आतस्य वानां च उदारस्त्वमपि नामृतानां नामृतानां ज्युस्त्र: क्षिव्यं: सी परित व्यावास्तियाली व्यति वात्वा ॥ २२॥ उद्यास समुद्रः क्षारः मृडः परं दूरप्रस्य बोद्धितमितुः जा विवेश सर्वं द्रित्यं निरृत्तित्यं पूर्ण्यं चाप्यम वि च चक्राने रजः
सस्यायंति || 32 || चावारं ई विभति ह्येमयंतो दसु गर्भं चावते धापयंते। विधातवं: परसा जरुष्र्य गायो दिवसवर्तिष्ठं परि सखो ज्ञातवं || 33 || इर्वर्षु वयुपूनिवर्तवं जनासंभवति यजंवस्त्र- स्वरामं। वे यहीं विभुती मात्रुः इस्तेन जाते यम्या। सर्वधारे विन्यति। उपप्रेसे वृवषो मोदेमाना दिवसवधा विघो यंयांस्कं || 34 || तदशु मिर्षतनवः तदमे श्रोर्वमभिमिदमस्तु गुस्ट। ज्ञाशीमहि गायसमृत मतिश्रव नमु मिथे वृष्टे सार्दनाय। || 35 ||

|| 36 || 1-5 प्रतिमायनुराचियः || विची देवा: || बनसी ||

|| 37 || कदुः प्रिमाय धाचे मनामहे स्वस्यायः स्वर्यंते वधी वद्ध। ज्ञानमयस्य रजसो यद्भ ज्ञान स्यो ज्ञासग्नाना विनि- नोति मायिनः || 38 || ता चालय वुयून वीरभर्यां समाश्च वृक्षाय विशुमा रजः। ज्ञापो ज्ञापाचीयः ज्ञापेज्ये प्र पूवां- भिस्त्रिते देवयुज्ये: || 39 || ज्ञायायिरहुक्षिनिनिभिविहिरहुं वजना चिंतित मायिनः शंता वा यस्य प्रयतान्वे देवे सववतेर्थो वि च वत्यंत्वहां || 40 || तारस्य रीति पंशुरितः प्रबन्धाकमलखं मूले ज्ञास्य वर्धास:। सच यदि पितुमातामिर्मिर्मेधाय लाभु द्राहति मनसुःः विरेः || 41 || स जित्या चारुतीयः चृदंजेन चारसि वस्तानो वेयो वाचाय। न तस्य विश्च पुर- श्वलं वथं ययो भगेः सविता दाति वार्ष्य|| 42 ||

|| 43 || 1-5 प्रतिमाय भाच्यः || विची देवा: || चिहुरा ||

|| 44 || देवं वो च्यव सविव्यामेव भगेः च रलन विभर्जत- मायोः। ज्ञावां नरा पुर्वजाच वचृयां दिवेदेवि विद्वधिना सखीयन || 45 || प्रति प्रायासामुरस्य विद्वान्मूलोते देवं सं-
स: पाति चाँदी।।

चाँदारः स्विभति स्मेंगरंते: दशं गभरे चृस्ते धापपप्पीति निजःधातवः: पुरूषा: अस्माः गार्वं दित्व: चार्तिति परिः सुधा: चंतान।।

एरे वरुः निजःवृंचनें जनास्: चार्तिति यत्नः नरः: तत्स्थु: अःपे: यत् पीविभृत्त: मातुः अःस्ये: इहहास्री जाते: याःः सर्वभूम्।।

वि तन्न्वते धिष्यः अरसी चार्तिति व्यासां पुषायं मातरः: चार्तिति उपप्रेक्ष्ये हृद्देशः: मोढःसाना: दित्वः पुषा वृ्धः: यंति अःस्ये।।

तत् अस्माः विशावायाः तस्य अःस्ये एंनो: अस्माः कर्ने इर्त अस्माः शुश्रूः अर्धीमहिंगार्थ जन्म प्रतिस्याः नमः: दिवे: वृहते सदनाय।।

||

कात उः ग्रिहायं धासे मुनामाहे स्नां स्नासायं स्नायंशते
महे वर्म्नासामेन्यस्यः रजस: यत्र चाके चा अरप: वृषाणा विदत्तो-चति माधिनी।।

ता: चन्तत वरुः वैर: वंद्यां वसाया वृत्तां विभर्ष्या चा रजः: अःपोः अपार्ची: अपरा: अरप: चृवित्ते म प्रूवित्ते नित-रिते देवस्यु: जनः।।

चा यावेश्वरभ: चहृवेश्वरभ: चकुवेश्वरभ: बरिहहर्षा
नार्मा ज्याखिधति माधिनिः वर्षा यस्यः प्रस्ढान स्ते देवमेसस्य चतुर-यतः: वि च वातयन चहाः।।

ता: अस्माः रीतिः उर्णो: इव प्रति
अनीक्षेण अर्थमेधे अस्माः वपेस: सचां यर्थं पितुमृत्तें इव वास्य्यर्थ रलेन
द्राधाति भवहृत्तये विशे।।

स: जिह्य चाँदुः अनीकः चांजः
चार्य वसान्: वर्हणः: यतनत्व चात्रः न तस्य विचः पुरुस्वतान्
चार्य
यतः: भगः: सुविदा दाति वार्थः।।

||

देवेः ब्रह्म सुभितारः चा ईशे भगः च रल्लेविदभारतः
चायोः: चा वान नरा पुरुस्माः बकृयाः दिवेइदिये चित्र सशिना
साधिस्यन।।

प्रति प्रयायान्म असुरस्य विद्वान सुसुङ्कते: देवस्य-
वितारिक दुवस्यः। उप्युक्तसं नरमस्ति विज्ञानसिद्धेष्य च गल्ले धिरंजात्मायेषः। ॥ २॥ ब्रह्मचर्या देयते बायोष्ठु पृथा भगोऽ
कदित्वेश्च उन्मः। इदन्ति विष्णुवेश्चटी भिनयो लक्ष्मिनानि
भृदा जनयते दुस्ताः। ॥ ३॥ ततो चान्यो संपनिता वहयते ततिनं
धव दुर्गमते कदनु गमनः। उप्य यथोऽच्छास्य होतां रायः
स्वाम पत्नोऽवागिणः। ॥ ४॥ प्र ये वहितः ईर्ष्याम्बु नमः दुदृष्टं
मिस्ये बहस्ये सूक्ष्मवाचः। चवित्वभवेन कृपणात वर्तेऽयो दिव्यस्य
थिथियोरवसा मदेम ॥ ५॥ ॥

॥ ५० ॥ ७-७ खर्श्याचिच्यः। विशी देवा: इ-८ चन्दुरणः। ॥ पंक्तिः ॥

॥ ५०॥ विशी देवस्य नेतुमेति बुरीत सत्यः। विशी राजह ईयु-
यति दुर्गमं वृत्तित पुथ्यस्ये॥ १॥ ते ते देव नेतर्य चेमाँ चन्दूलशे।
ते राया ते ह्वार्यू पृच्छे सर्वेचा सर्व्यिः। ॥ २॥ चतो न चा नृत-
तिष्ठनातः पल्लीदेशस्यां। चारे विष्णु पथेषां विषो तुपोंसु गुरु-
वि: ॥ ३॥ यथा बालिर्भिन्नतो दुर्गमत्रहिन्याः। ध्वष:। नृपमार्गां वीरप-
स्योिणिः धीरेष्व सानिता। ॥ ४॥ एष तेषु देव रत्ना रस्स्यपिं: चर्यिः।
श्र रायेऽशं स्वर्यं दुःख्यलों मनामहे देवस्यतुः मनामहे॥ ॥ ॥

॥ ५१ ॥ ७-१५ खर्श्याचिच्यः। विशी देवा: इ-४ वायकोः। ॥ ५-१० चविब्रः।
९१-९३ विभुवनवीक वा। ॥ ४५-४६ चन्दुरणः।

॥ ५१॥ चर्येऽसुतस्य धीतयेऽविशील्मेनभिर्गंधि। देवभिषें-
वस्यान्तपे। ॥ १॥ चातपीतग्य शांति सम्बन्धात्माशो चक्षुरः। चर्यः
पिनत जिह्याः। ॥ २॥ विश्रेष्ठीर्भिर्संग्रा प्रात्येवंवर्मिर्गा गंधिः। दे-
वेनिः सोमपीतेः। ॥ ३॥ चर्येऽसोमस्यस्य सुपोऽमचे परि विचित्वे।
प्रिय ईन्द्रां वायवे। ॥ ४॥ वायवो गंधिः वीर्येऽजुताशो हुष्ट-
दोते। पिन्ना सुदर्श्यंधसौ चुम्भि प्रयः। ॥ ॥ ॥ ईन्द्रश्य वायवेशाः
विषार्दुर्गस्य उप्युष्णुविंदा नस्सन्ना विज्ञानन्त ज्ञेष्ठेच चर्मविचारे


॥ ॥ खर्षे सुतस्य पीतेऽये विष्य: जरमेभि: खा गान्धि देवेभि: खर्ष्याददाते: ॥ ॥ खरस्थयधीत्य: खा गान्धतस्याचाराय: खरस्याय: पितात जिह्याः ॥ ॥ विप्रेभि: विप्र संतः मातयायाध्येव: खर: गान्धि देवेभि: सोमेपीतये ॥ ॥ खरस्यार्य: सुरुवात: खरस्यानार्यतिर्विशः प्रियाः इत्रायां वायवे ॥ ॥ वायोः खा गान्धि वीतेऽये जुघायाः: खर्ष्या

343*
मुतानां यीतिमहेषः। ताशुश्रेष्ठार्येषसांविभि प्रयः। ॥ ३४॥
सुतां इत्रधाय चायवे सोमासो द्रौपायिः। निषा न योति सिंधवोऽधिमनिः प्रयः। ॥ ९॥
सुवृजेर्चेशब्धिमेवच्युत्रिविरिविष्यामुससाः सज्जूः। चा
यादाये अभिवसुते रेणा। ॥ ८॥
सुजृतिमेयाब्धस्यायाय तौ-सो-मेन विष्णुना। चा यादाये अभिवसुते रेणा। ॥ ९॥
सुजृतादितीये-सुधि: सजूरटिश्च वायुना। चा यादाये अभिवसुते रेणा। ॥ १०॥
स्वर्ति नौ भिमीताम्र्स्याया भर्गम: स्वर्ति आद्यातितिर्मथवेषः।
स्वर्ति पूषा श्रसुरी दधातु न: स्वर्ति चायायुप्तिवी सुचेतनाः
॥ ११॥ स्वस्ये वायुमुख्य वचामहे सोमेऽस्वर्तिज्वुनसा बध्यति।
चृङ्गुस्मति सौरेगाणे श्रस्ये श्रस्ये आदियासाहे भवेनु
न: ॥ १२॥ विषेषे तेवा नौ चाचा श्रस्ये वेषान्यरे च्युरुः: :
श्रस्ये। तेवा अर्वथूर्वये: श्रस्ये श्रस्ये नौ: रुटः पाल्लंकः
॥ १३॥ श्रस्यि रिकासेन्ना स्वर्ति पंथे रेवति। श्रस्यि न
इत्रस्यापिस्य स्वर्ति नौ चाचिे कृिधि ॥ १४॥
श्रस्यि पंथामुन्ने
चोरेय सूयांचत्रमांसांविच। पुनरेदुताञ्ज्ञा जान्ता से गंगेमाहि
॥ १५॥

॥ ५॥ १–१७ चायायाय चाचिे:। महत:। १–५। ७–१६ सुपहुँए। ७॥. १७ पौिि:।

॥ ५॥ प्र यायायाय धृष्णुयाची महिशिवेक्षायिः। ये चंद्री–
रमनुङ्ग्याय चाचो मन्ति यार्ध्याय:। ॥ ॥ ते हि स्यिस्तव शववसः
सखायं: संति धृष्णुया। ते याम्ब्रा धृष्णिन्द्रस्मान पािि शशि:।
॥ २॥ ते स्यादासो नौस्माचो हि स्यादासो शयुः। महतामध्या महान
धिरि त्यूमा च मन्महे। ॥ ३॥ मृद्धुः च दधीमस्ति सोमे यई च
धृष्णुया। विषेषे ये मानुष्या चुः पािि मर्य रिषः। ॥ ४॥
हातो ये
मुदान्तो नरे भासामितिसवः। प्र यई याविएयो स्त्रियो मर्यादी
सुताना पीतिं संहीं: तान ज्योतेषां कोरपसी सुभिमयः ॥ ६॥ सुतानः
इद्राय वायवेसो मोरसः तरित्सिनारिः निवचनं यति संख्यः सुभिमयः
॥ ७॥ सद्युः विषेशम्: देवेऽभिः स्त्रियस्माः उषसः सद्युः सा
याहि चर्ये स्मितिः वति सुते रङ्गः ॥ ८॥ सद्युः मित्रावेशिः
सद्युः सोमेनन्तरिः सा याहि चर्ये स्मितिः वति सुते रङ्गः ॥ ९॥
सद्युः श्रादित्ये वचनेऽभिः सद्युः इद्राय वायुसः सा याहि
चर्ये स्मितिः वति सुते रङ्गः ॥ १०॥ स्त्रिति न सिमीताः स्वस्माः
भगः स्त्रिति देवी संहितिः: अनवेऽभिः स्त्रिति पूर्णाः सुसुः
द्धातुनः स्त्रि
तिः स्वावपृशिः सुह सेवनाः ॥ ११॥ स्त्रिति वायुः उपः भवानाः
लोमः स्त्रिति भुवनस्यः: पतिः बृहस्य पतिः सबेक्कागाः स्त्रिति
स्त्रिति चादिवायाः: भवनाः न ॥ १२॥ विषेशे देवः: नः स्त्रिति
विषेशाः: वचनेऽभिः स्त्रिति देवः: अर्नामुः स्त्रिति
नरः घडः पातुः श्रेष्ठः ॥ १३॥ स्त्रिति मित्रावेशिः स्त्रिति
पूर्णे रेवति स्त्रि
तिः न इद्रा: च भापी: च स्त्रि
तिः न: चादिति कृष्णि ॥ १४॥
स्त्रिति पंचा चर्याः चोरेः सूर्यवंशमस्तोऽशवः पुरः
दृत्ताः स्वस्माः
जानुता सं गुमेमूढः ॥ १५॥ ष॥

॥ १५॥ प्रख्यावः स्नाय धृशुः या चर्ये महतः भिः: स्त्रेषसभिः: ये
स्त्रोस्यस्मानुस्यस्य स्नायेः मर्दिती यक्षिणाः: ॥ १६॥ तेहि स्पन्धस्य
शवः: सर्वां: संति धृशुः या ते यामन चा धृशुः चवनः: भाना पांति
भाषिः ॥ २॥ ते स्वयमायाः: न उक्षाः: स्नाय संदृति: शविः: महतः
अर्थ महः: दिव्य स्माय च मन्नाः ॥ ३॥ महतसुः च श्रेष्ठादि: स्त्रोमे
युः च धृशुः या विषेशे येमानुसः चुगा पांतिः मध्ये रिषः: ॥ ४॥
चाहित: ये सुडा तावन्तः नरः ससामिति शवः: प्र युः यात्रियेऽयः दिव्य: स्त्रेषे

॥५३॥ के वेद जानं एषा के चा पुरा सुबेदूरु जात मस्तान्त वत गुयुजे किलास्य: ॥१॥ शा एतानि रायेवृत तस्यपुरं च: पुष्चाव कथा गुयु: कच्चे संहु: सृद्धादसे चार्नुं आपयं: इत्तामिन: सृष्ट्येत्सुह ॥२॥ ते मे चाहु: वे चासयु: उपं बुधभिः: विशभिः: मदे नरं: मयो: चैरे-
पत्सः ईमानाम्र्यवित्ति दुःखि ॥ ३३॥ ये चद्रजिः ये वार्षिके खर्मानन्तः 
मृष्णः स्रोतः कुकुम्यः श्रादिः । चाया राष्ट्रे धन्यः ॥ ३४॥ गुर्ग्नार्की 
स्मारणाः अनु मुदे दृश्ये मल्लो बीरदातः । वृष्णी व्यायोः यती- 
रिव ॥ ३५॥ १९॥ चा ये नरः सुदार्निवो दरादृशः दिवः कोशः च कु- 
धयुः । वि पृष्ठेऽति रेतस्य च अनु धन्यः यती वृष्णः ॥ ३६॥ तनृदानाः 
सिर्ययः त्रोदस्य रजः व्र संसुर्प्रेमनोर ग्यपः । स्वच्छा 
चर्माः ईमार्ने विनिङ्गि न वि यतीत एन्दः ॥ १७॥ चा यात 
मल्लो दिवः चातरिक्षादृमादुतः । मार्क्ष न्यात पर्वतः ॥ ८॥ 
मा वो उसानंतत्वमु कुशः कुस्मुमा । सिंधुनि दीर्घमः । मा कु- 
परिं हास्यः गुरुसी निर्माणस्ये ईमार्ने मुखः । ॥ २॥ ते ज्ञ: शरी 
रघरानाः वेशं गर्वं मार्क्ष मन्यसे नयक्षादनाः । अनु म्य प्र यती वृष्णः 
॥ १०॥ २२॥ शरीशरी व एषाः वार्षवान गर्वंगंगेः सुप्रसिद्धि: । 
अनु चास्म धीतभिः ॥ १९॥ कस्म अध दुर्दाताय रात हन्त्याय 
प्र यमः । एना यामेन मुरः ॥ १२॥ पेने तोऽकाय तन्याय धान्य बीजः वहवे 
चक्ष्यः । स्मार्णं तत्सरः यह ईम्मः राघो 
विषायः सीभंबं ॥ १३॥ चातुयाम निर्देशितः: स्वच्छिन्निग्न्यः 
व्यायामः ॥ १४॥ वृष्णी शः वीरायं उत्सः मेष्यं चायां मल्लः सह 
॥ १५॥ सुदेवः समहासति सुवीरों नरो मल्लः स मवः ॥ ये चा- 
ये चायां स्वायम ते ॥ १५॥ सुहि भोजनस्तुवती चस्य यामने 
रङ्गायो न गर्वसे । यतः पूवाः इव संस्तीरयु वन ग्रिता गुप्तै- 
हि कामिनः ॥ १६॥ १३॥ 

॥ १४॥ १५-१६॥ चायाय चायाय: । चाय: ॥ १५-२३. १५ वर्ती । १४ विचार ॥ 

॥ १५॥ प्र स्थानीय मास्ताय खर्मानन्तः इस्मा वायुक्तजः प 
चैापूवः प्रमेयः हि चाय पृथ्वियजः हुष्ठंवर्तसे माहि नम्ना
पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।

पतं: हस्माद पवयन्त दत्ती सुमिति ||
सच्छिन्धुः सार्वबास्तवः
रचितं रूपः रचितं
जे रूपसमयस्य वृत्तार्थम्।
यो रूपसे षोडसाः
विद्यमानः विद्यमानः
ग्रंथिताः ।
मंचेत् ॥१॥ प्रो वो महत्तत्तत्तविषा उद्दन्यवो वजोवृषो वश्यानुजः परिब्रजः । सं विजुता दृष्टिः वार्तकति जितः स्वरुपौरङ्गवना परिब्रजः ॥२॥ विधुवन्हस्तो नरो भार्मरिध्वो वार्ततल्लो महतः पर्वतचुएः । वश्युः विन्मुहुः हृदंदुवरुः वनयद्मा नम्भा उदरोजसः ॥३॥ वयस्त्रवृषुः शाहानि सिक्षसः वांचरितः वि राजासं पूतयः । वि यद्रां छांगेः नावं ई यथा वि दृष्टिगतः महतः नान्हरिष्यः ॥४॥ तत्तथी बो मल्लो महिनां दीर्घं तत्तान सूर्यः न योजनं । एता न यामेष र्गः र्भीतशेषश्रिः नम्भद्र भन्यायात्तः गिरि ॥५॥८॥ वर्धाविकः श्राधौ महतिः यद्रानवमी वृक्षः कंपनेवव वेधसः । वर्ध स्वा नो छांगेः सजोषसुखुमुलिं वंतमानु नेयमगा सुवः ॥६॥ न स जीज्यते महतो न हंयते न सेव्यति न बोधते न रिष्यति । नार्यः राव उष दृष्टिः नौतयः चर्वः वा भ राजजः च व पुरुदशः ॥७॥ निबुक्तो पामोज्यो वस्त्र नरोऽथेतवो न महतः कवळिनः । पिन्युः यदिनासो चस्वरुपुदितं पुर्विवी मधोः छंचांसा ॥८॥ प्रवर्तिकैः पुर्विवी मधाः प्रवर्तिकैः वीरः भैःनिति प्रयः । प्रवर्तिकैः पुष्चा चंतरिनशः प्रवर्तिकैः पर्वः जीर्दानवः ॥९॥ यमन्मतः सम्परः स्वर्गः सूर्यः जदिते मद्रेः दियो नरः । न वोहोः चर्वायातः सिद्धं सूर्याय स्वदा शृम्भाषणः पान्मकः ॥१०॥११॥ इस्सेनु च चुद्याः पालु खादे वर्हस्तु हृक्ष महतो रुषेः मुः । स्विमांसाही विद्वन्ति गर्भस्यः शिर्याः शास्त्रसु विनाता हिरायीः ॥१२॥ ते नार्यवेऽना बर्गः भीतशेषचिचवः चूधितपिठः महतो वि धूनुषः । समंचत्व वृजः नाविन्तविपरः रूपतने विनातस्मृतावरः ॥१३॥ यूः यादशस्य

ष्ठैत् ॥ ॥ मः महत: तत्विषया: उद्धपवत: बुधसन्यूर्धः सम्बुधः परिव्राजः संजित्तुद्वत्ति वार्तितितिष्ठन: स्वरैति चारपरा: चाचनो परिव्राजः ॥ ॥ विधुदनमहसः नः च्यमक्काविद्यवः चालरः चालितवितः मक्कतः परित्सत्सुलु: सम्सूया चित्तमुः स्त्राहादुनिष्ठवः चन्त्येति समाः शस्ता: शतस्त्रोऽवसः ॥ ॥ वि च भास्वूने भुवु: वि हारौर्निष्ठे वि ज्ञातरिक्ष्ठे वि राजाति पूणयः वि वि चा चालाक्षः चान्तुन्तु नावः हृदय: यथा चित्त: सम्बालितमहत: न चाहै रिष्यु: ॥ ॥ तत् वीै: मः महत: महिष्टः नन्दिनी तत्ततान्तर: तान तासः तातः न या या मे चान्तुरीतिष्ठोऽरिष्ठ: चान्तुसद्दा यतं निन्द्यायनात्तित्विगितः ॥ ॥

च्यान्ती यथे: मः महत: यत मांसेः मोनिष्ठ स्वर्णः कपनासवः चेवमःः चार्यः सः न: चार्यति सः जोषसः: चतुरः: चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः चारः ॥ ॥ न सः जीवः मः महत: न हुवयितु न स्पष्टति न वषयितु न रिषयितु न चान्तु रायः उर्व स्वर्णः न जायः चूर्णित्वा वि यथे राजानं वा सुसुद्धश न ॥ ॥ निन्द्यावै: यामाविष्ठति: यथा नाः चार्येश्वरः न मः चारः: कुल्लुः: पित्यिति जलयु जलयु जलयु: चालक: वि भान्त: पूणित्विप्रौऽपि मयं: चान्तसाः ॥ ॥ प्रवर्तति द्विया पूणित्विप्रौऽपि मयं: प्रवर्तति चो: भान्ति प्रवर्तति: ्भध्रणेः प्रवर्तति: भध्रणेः प्रवर्तति: पर्वेता: जीर्दर्द्वायः ॥ ॥ यत मः महत: सम्भासः स्त्र: सना: सूर्येः चात्मिते मद्यस्म दुवः: न व: चात्मिः: चात्मिः स्वर्णः सिद्ध: तत्वे तत्वे सापनः पारं चात्मिः ॥ ॥ चात्मिः सु: चूर्तके पहसु सुखायः: चार्यः सु हुर्कः मः महत: रोमेलु: चात्मिः सिद्धाताजस: विद्वतः गम्भर्ष्यो: चित्राः: चीर्षेसु विस्ताति: दिशत्वियः: ॥ ॥ नारः चात्मिः सिद्धाताजस: चात्मिः सिद्धाताजस: चात्मि र्यं स्वरैति स्वरैति स्वरैति स्वरैति स्वरैति: ॥ ॥ सूप्रासादेक्षः

347*
महलो विचेतसि राजः स्वाम रुष्योऽर्थं वर्धस्ततः। न यो हुे-अति तिःणः यथा द्विरं सर्वं महलः सहस्रिणः॥९३॥
यूयम् यथे महलः स्वाहेवीरं यूयमृतिविवचयाः सार्वविमः। यूय-मर्वतं भ्रात्याः वार्जः यूयम् धार्याः राजाः चुकःमं परी।॥९४॥ तत्तो यथाल द्रविः तदः सहायतं चेनः स्वर्यैः तत्ताः नूरः भिणः। इत्य यमे यथैः हेयता यथे यस्य तरीभुः तस्या शुभः हिन्नः॥९५॥॥९६॥

॥५५॥ ७-१० ते वार्जः भाषिचः। महलः॥ ७-२ वार्षकः। १० विषयः॥

॥५५॥ प्रयोज्योऽव महलो भार्जधनीयः बृहस्योऽर्थं दधिः द्वारा-बचसः। इत्यति अधिः सुवैणिषेमभुर्गुशः सुरभः यातामनु रथः चवृतसः॥१॥ स्वर्यं दधिः तविषी रथः विरुध्वः नूरहःभन्नांत उविया वि राज्यं। उत्तातिरत्नं महिरे व्यजस्य सुरभः याताम-नु रथः चवृतसः॥ २॥ सार्वं जाता: सुरभं साक्षुदंकित:। बिरे चिद्रा चतुः चांगुऽधुनरेः। विरोकिनः सूरसेच्छः रधं:। सुरभः यातामनु रथः चवृतसः॥ ३॥ आनूरेवतः वो महलो महिलां दितिः द्वारा सुरसेच्छः चर्यः। उत्त प्राृतों चर्यः दधातनु सुरभं यातामनु रथं चवृतसः॥४॥ उद्विभार्यं महलं: समुद्धती यूयत्वृणं वर्ष्ययं पुरितिष्ठः। न वो दस्तरा चर-द्वारा त्यतिः धरे चन्वः। सुरभं यातामनु रथं चवृतसः॥५॥॥९७॥ यद- प्रान्यक्षुः पुरस्तीहरुद्वं विमिव्यायाप्रत्येकं चर्यः चर्यः। विष्णु इत्यूप्तेऽव महलो वर्षप्यत सुरभं यातामनु रथं चवृतसः॥६॥ न पर्वतं न नस्तों वर्तं चो यमाचिंमत्तस्तो गन्धेवेंदु तत्तः। उत्ता द्वारापूणितां यान्या परि। सुरभं यातामनु रथं चवृतसः॥७॥ यदूयम् महलो यशो नूतसं यदृच्छते वस्से यथे शस्ते। विरस्तस

तस्यं भवया नेवेदसः सुरभं यातामनु रथं चवृतसः॥॥८॥ गूढः
महत: विषेदसः राय: स्यामरथः वर्षस्ततः नय: युक्तेन तितिष्ठ: 
यथा दिव: चासे  रुत्त महत: शहिर्षाः ॥ १३ ॥ यूर्य रवि युस्त: 
स्याहे  सर्वरथाः  चार्थ: सामभवितम् यूर्य चार्थम् भर्ताय: 
वाजे तृत्य धन्य राजान:  चुषिड्डमत: ॥ १४ ॥ तत्त ब: चामिद द्विविषा:  
स्वर्ण: ज्ञान: चेने स्या: न तत्तामनुसन चापि हृद्द: से महत: हृद्दे: 
वचे: कस्या तरंग तत्तका ण्यां हिमस: ॥ १५ ॥ १६ ॥

॥ १७ ॥ प्रसंवेदः महत: धार्तुर्य: चार्थय: चूहत: वर्ष: दृष्टिरः 
हरकार चक्षस: ईर्ष्ये  चार्थ: सुस: बमेबि: चापुर्णिक:  चुर्भय यात्रा: अनु 
रणा:  चावृष्टि: ॥ १७ ॥ स्यर्य दुतेस्ये तविर्बी यथा विव चूहत महात: 
उजिया वि: राज्य उत्त अंतरिंशा चाफ़िरे वि:  चोर्जसा  चुर्भय यात्रा 
अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ २२ ॥ सार्क जाता: मुखां: सार्कः अखिता: चिये 
चित: चा प्रश्यतं चवृधु:  नरं विष्टोभिः: मोर्येश्वरशव चुर्मवर्य:  चुर्भय 
यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ १७ ॥ चार्थभृषेवन: च: महत: महिल: 
हन्दुस्ये याय: सुर्येश्वरशव चवकत: उन्तोः  आस्यान क्रमुतवे दुधात: 
चुर्भय यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ १५ ॥ उत्त ईदुयण महत: समुद्रत: 
यूर्य वृद्धस्वत: वश्ये पुरीविषा: न च: दसः: उप्य दुस्त: धनवर्य:  चुर्भय 
यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ १७ ॥ यत: चार्थ्यान: पहुँचा पुरावती: 
चापुर्णे हिरंयायान: वर्त: चार्थ्यान: चापुर्णः विशयः  इति वृद्ध: 
महत: वि: चार्थ्य चुर्भय यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ १६ ॥ न पर्वेताः 
न नरं: वर्त: उप्य चार्थिः च महत: गाथेष्य इति जे: तत्त उत:  चार्था 
चार्थपूर्णिः याण: परिः  चुर्भय यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ २० ॥ यत: 
पूर्वां महत:  यत:  चार्थ्य: उत्त: च च परं विशयस्य 
वस्ये  भवच्छ नवेद्य:  चुर्भय यात्रा अनु रणा:  चावृष्टि: ॥ २० ॥ मृक्कत:  

348°
भवने मलयो मा वंदिस्नासमि जल्ले बहुलन वि वैतन। चैवि स्तो-भवने सुखस्य गातन। जुरु मायामनुष रथया अवृत्तं ॥१॥ जूय-मसाचन्तित बस्यो चढ़ा निर्हविजनिभम् मलयो गृहानां। जुरस्य नो हृद्यदानिति यज्ञा जूर य्वां स्थान वत्तयो राज्यां। ॥१० ॥ ॥

॥५६॥ चर्चे शर्तमागे गाय पिन् सुक्लीरंजिति। विशेषो चत्र मस्तामवर हये दिवचिन्द्रचालनादिधिं। ॥७॥ चर्चा चिन्म-विजे हृदा तदति जगमुराशसं। ये ने नेदिष्ट हवकान्या-गामतान्त्रिक भीमसंहें। ॥२॥ मीङ्गार्तीविध पूर्णिवी परा-हता मर्दयेवस्य। ॥ चूँको न वो मलये किमीवो गढमो दृढ़ो गौरीवभीमु। ॥३॥ निघे रङ्गाफोजसा वृक्षा गायो न दृष्टें। चामरमाणि चित्रवर्षिकं परवतं गिरिः प्र वचवर्भिः यामभि। ॥४॥ उसिल नूतनेषां जीणें समुखसितानाः। महात्पुष्यमपूर्व्य गरार समेतम हये ॥५॥ युग्मच घराबी रचे गुंर्ग्य राशेषु रोहितः। युग्मय हंसा चलिरा धुरि चोड़ेजै वहिष्टा। धुरि चोड़ेजै ॥६॥ उत्त स्या वाज्यवर्षुविविष्वकिद्व सं धात्री दर्धित। या वाकेन भारते माक्षरं कंकु तं राशेषु चोड़ं ॥७॥ रथं नु माहं जूर धनस्युमा हुवामहे। जा यस्तिनस्य सुवर्णिनि बिजाती सच्च मल्लू वेदसी ॥८॥ तं बः धर्म राशेनुभ तेष्य पन्थस्युमा हुवे। यस्तिनुजान्ता बुधगां महीयते सच्च मल्लू मीङ्गारी। ॥१०॥

॥५७॥ श्रा हंद्रास हंद्रंतः सचीको हिरंखरणमः सुवि-तावं गतं। हृतं वो भस्माति हर्षेते मातिसृष्टेः न दिव।
नः महत：मा वधिरदन चानसार्थेः त्वपै बहुलुं वि यंतन चार्धिः लो-चस्य सङ्क्षप्तगत्तं चुर्दी यात्तं चानूः रण्याः च स्वाभावः || 122. यूर्व चासान्यन्यत बव्यः कार्मिनः कवितसण्यः महत： गृहाणाः जुष्ठ-ध्वन्न नः हृदयाद्विति मृत्रचा： वृह न्यास पत्रयः श्रीशायाः || 70. 98 ||

|| 153. || चरणैं स्यर्थीं क्रा गाया पिंपत रूपेश्िनः सङ्जिनिनः स्विष्ट： सुध्द महात् चार्धेः हृदेश्वतिः पक्षोरोजनात्स्यर्थिः || 94. || यथाचित्मन्यते हृदा तत्त इति मे जग्न： चासः चर्याः तेनेतृत्वेऽवर्णनाति च चार्धम तान चुर्दी भयेः महासंहः || 154. || मीकु चार्धीः सत्यम योैव कर्ताह सरस्वती यहात चर्याः यत्र एवः महत： शिरमिः चान चार्धे：

|| 155. || निये रिप्रांतिः सोरेरसां चुर्दी गायाः मृत्रवृह न त्वदः धृतिः चासम्भां चिन्त चुर्दी परांतत गिरिः प्रचुर्यांतिः वाम्स्याः || 156. || उत्त तिस नूतन एवं स्त्राः साििः संहारद्वितिः महत： पुरुषत्तमत्तम चापूर्वी गावा सरीराद्वह हये || 157. || यूग्म्यं हि चार्धाः रचे यूग्म्यं राधेशु तेरितिः यूग्म्यं हृदीः चार्धिको पुर्य वोः हृदिक्ष धुरि बो- भूतवे || 65. || उत्त स्यबैसी चार्धाः तुविद्विनाः दृवृ प्रसाधिः दृश्येतः मा कु： चामेशु चार्धाः चिरं चार्धाः च दृश्येतः चोद्वत || 158. || रचयं नुसारं च चार्धाः चार्धाः चार्धाः चार्धाः चार्धाः चार्धाः सुरूपाद्वारणयं च यथान महत： सुरुपावधानाः मृत्रिः महत： श्रीशायाः | 159. ||

|| 159. || क्रा रूपासः स्यर्थीं सार्वधार्मिक्षिं हिंदुस्यर्थाः सुविद-तायं गातन इत्येवः क्रासात प्रतिः हृदेश्वे मतिः तृणाद्वेषे न दिवः

349°
हस्त उद्योगे। वालीमंत्र छाडिन्तो मनीयिय्तः सुध्न्यानं हरुमंतो निन्धितः। स्वभावः स्व मुराणः पृथ्विमातरः स्वायुधा मस्तो याप्ना गुम्भ। धूनूर्च खाण पवेतान्द्रपुये वसू नि वो बनां जिहते यामनो भिया। कौशिक पृथ्वी पृथ्विमातरः सुभेष्या गद्ययुग्यः। वार्तिण्यो मर्
तो वृषभिनिदिनो यमा इत्य सुधुभः सुपेयः। पिरायणयां छाऊः छोपसा प्रधासितो मदाना चीर्जिलोरः। पुरुषु-
दुर्गा चीजिमां सुदानांस्तेरस्थः सुनवयास्वः। सुजातासो जनुषां फुकविस्तारे दिवा ब्रह्मा चमुः नामा मेजिमे
।।१८।। छृथ्यो वो महतो ब्रह्मस्येन्धिसतह छो जोहो बानीर्वै
बलि हि हः। नृपमा श्रीभेष्यायुधः रणीपु वो विभा वी वीरवधि
तनुषु पिपिशे। ६।। गोमुद्यायुद्रमधुसुबीरः चवन्द्रभ्राणे
mहतो दुः सन।। प्रशिलं न: कृषुत रुद्रियासो भक्तिमो
स्वभविस्ते यथिस्या। ७।। हस्य वोरे दधतो मृणांता नतुरिम्बासो
चमुः चमुः।। सत्वमुः कर्वणो युवानो वृहकिरियो वृ-
हदुसमांशा। ८।। २२।।

५५।। तनु। नूनं तद्विभमिन्तमेषा। स्यूसे गुणं मारतं नर्वसी
नाः। य चाङ्कम्यं चाङ्कम्यवह्तं उतेजिणं चृमोङ्कृत स्त्रायजः। १२।।
विष्य गुणं तत्रसं बाधिसं पुनिन्तं मायिन दातिवा। मो-भुजः ये चाङ्कम्यं महिला वंदने विग्रतुष्निकारसं नून। १२।। चा
वी यत्नान्वाहसो अस्य वृद्धि ये विग्रे मृणां जुरनिति। वर्ये
वो चाङ्कम्यं सत्मिन्द भालं जुष्पं कवयो युवान। ३३।। यूत्ष
राजार्मयं जनायं चिभातं जनयथा यज्ञः। युप्तादित्मत। पुरुः
शिरा बाहुजूतो युष्मात्वद्भवो महत्त: सुवीत: ॥१४॥ चरा हवेदचररता चेतें प्रथं जारीते चक्तवा महोभिः। पृष्ठे: पुष्चा वृत्तामासो रहिष्ठ: स्वयं मात्ता महत्त: सं मिनिष्ठु: ॥१५॥

क्षत्राकारसित्य पृथ्वीतिबिरधेवीकुपपिरिभिमृस्तो रेजेमिः। बोदेत चापो रेतात वनायाध्वस्तो वृज्ञ: वैदु स्वी। ॥६॥

प्रचिष्ट यामज्ञुशंकी चित्रेश्वा भोजें गर्वे स्वमिख्यनो धुः। चातन्यवाशायन्युधयुधे वर्ष स्वेद चक्त्रे हृदियास्तः ॥७॥

हरे नरो मरलो मृत्ता नातुवीमधसो चरमूण्डा चारत्मा:।

सत्कुंजुत: कर्त्यो युजानो वृहद्हरियो बृहद्हुर्मान्याः: ॥८॥२३॥

॥५॥ ७-५ क्षा याय चाचिच: ॥ महत: ॥ ७-५ वनगी। ॥५॥

॥५॥ प्र चः स्पठ्यक्षुमुच्यताय तुवनेः च दिवे च वृष्णुएः

शिष्या जूतं भरे। उसके भ्रातान्तरत्वं जारोऽज्ञून सं भानु

चर्चयते चारास्व: ॥१५॥ चाचिचाः भियसा भूमिरेजति नीणे

पूर्णा चर्चति भारीश्वीः। चौहशो ये विच्छिन्न स्मर्यसे चारीयाः

विदेश्वे येते नर: ॥२॥ गवामिव चित्रेश्वे भूमिस्वसं स्वयं न

चबी रजसो विसपीने। चाराः इव सुवधुः चारांवः ख्यन मयरी

इव चित्रेश्वे चेतें चाराः नर: ॥३॥ को चों महात्त्व महतामुस्वचरण

कस्क्षाः महत्ते को ह हृत्ख्याः। पूर्यं हूवे मल्लो न रेवक्षय

प्र यज्ञर्च्ये सुप्रिेतायाः तुवनेः ॥४॥ चाचाः हवेदचरराः सर्वधरः

भूरा इव प्रमुखः प्रेत युगुः। मयरी इव सुवधुः वाबृहुनें: सूर्या

नेत्रा प्र मिनिति वृहद्हरिया: ॥५॥ ते चाराः करवाचिराः

उज्जुमी: मध्यामासो महसा वि वाबृहुः। सुजातासो। जुनुषा पूर्वाक्ष माया धनो च नो चाराः जिगात्मन ॥६॥ वहो नरे

चेतेः: पृष्ठायुज्ञानान्तादिवो बृहत: सातुः। चाराः
हिशा बाहुरुजूतः युष्मतसतः सचः महः सुरतीरः\\

यत्र प्र सचायसिद्धी पृष्टीभवि: सचः चिकुपविभिष: महः सचः

सचिव: दौिते सचाः प्रिष्णे वनानि सच उदिय, चिदः वृक्षाः अंद्रतु ची:।

प्रतिष्ठायाने पुष्पिकी विष्ठ एषांभररोऽवगमेऽ वल्लिन इतः

शब्दः ध: वायुनां हि सचायां घुडः सयुक्ते वर्ष त्वेदे चकिक्षर रु-\

दिशारूः।\n
हे नर: महः सृष्टते न पुविनमध्याः सचायां

चतुर्दशा: सत्यचु: कर्म: युवान: वृहत: गिराय: वृहत: उद्द-मान्या। ॥ ८ ॥ २३ ॥

प्र च: सत्र सचायां सुविताय दृवने सचाः दित्वे प्र पृष्पिये

चतुर्वे भो: उठती सचायां तरिष्टे ज: रज:। अनु: स्ये भानु: चुर्यि: ते

चिकुपविभिषः। ॥ ११ ॥ सचायां एषां भिष्यास्त: महः: चाजः नीः न पृष्पिये चर-\

रिषिच: वर्षी: यथा टप्प्रहः: ये चित् ति एमानबिक चाल: महे प्रिष्णे

वेदिते नरे। ॥ १२ ॥ गवासएव चित्त्वेऽ भूर्ग उत्तरतम सूर्ये: न चतुर्वे:

रज:स्या: विद्याने सचायां दहव सुश: चारव: स्या: महोऽदहव

चित्त्वेऽ चेतु नर। ॥ १३ ॥ क: च: महति महान: जत सचायां कः

कायां महः। क: हृपास्या यूऽयह्मूर्भिं भिन्त्रं ने:रेतः प्र यत महर्षे

सुविताय दृवने। ॥ १४ ॥ चायां दहव इतः चायां: सस् सङ्क्लमः चु: जु-\

रा: दहव प्राध्युष: प्र जत सयुक्त: महोऽदहव सुयुक्त: चवृधु: नरे। सु-\

चीस्य चतुर्वे: प्र मिस्नाति चृतिसिद्धिः। ॥ १५०। ते सस्योऽहः: सस्मिनीहाः

तह्मिदः सचायांसमास्: महसोऽयि चवृधु: सूर्यायांस: जनुवारी

पृष्पितसमाते दिवः महोऽयि। ज: न जाँता: जिगातान। ॥ १६॥ वेध: न ने

कत्साः: चुः चौजसा अंतनन्द्विद्व: चुः सानुः परि चायांसः

351*
राजासुन्दरे यथा चितुः प्र पर्वतस्य नभूतं चुच्छयुः। ७॥ निम-मानूः दृष्टिर्दिशितेष्वे न: स दानुष्चिशा उवसोऽवत्तां। श्राच-चुच्छयुन्दिशयं कोष्ठमेत चहे दृष्टयेः महतो गृहाना॥ ८॥ २॥

६॥ एके राजासुन्दरे नमोभिरं प्रसस्ती वि च चयक्तुः नः। रैरितिः प्र भ्री वाजयुः। प्रदक्षिणेन प्रसस्ती चो लोकस्मृयाः। १॥ जसे ये तथस्वः पूर्वनिम सुखासुः नुस्तेवुः सुद्र जलाः सुषेषु।

वरावः चिदुः जिन्हे न वै भिषा पृष्ट्यन्नी चिदेवते परवत-पिक्युः। २॥ पर्वतशिश्यान्नं वृहोः विभाय दिरिवायतस्तानुः रेजत स्नाने वं। जनकांश्च महत जनकि महाः एव वास्त्रीो धर्म| ३॥ वराहः राजेंद्रवासः हिरण्याप्रभु दश्यामित्तन्नः पिपिस्वः। चिन्ये चेष्यासन्नवतो रैशेषु सुषा महासिं चक्रिरे तनुः। ४॥ अभेष्टाः अजनकिनास एते सं भारी वारुः। सीभिगाय। युवां पिताः स्नाना सुद्र अंगाः सुदुः दृष्ट्यं सुदिताः महाः। ५॥ यदुमें संहनो मध्येः वायसमे या वायांवे सुभगासो दिपित हृ। जनारदो नी सुद्रा उत्ता च न्युः स्यां विशारदविशेषं यद्यांम॥ ६॥ चिन्याः जन्मनलो विष्यंदेव्यो रीवी वहनं उत्सर्गाद्विनुष्ठुः। ७॥ ते मंदस्यां धुन्योदुः रिवासं वामं प्राणं यज्ञानाय सुन्यः॥ ८॥ चारे महासिं: नुभयामें शुभमें: सोर्षीं पिय मंदस्यांनो गर्भाशिभिः। प्राकृतैविश्वास्कृतिरायुभिन्ववर्धन-नर मृदिवा बेतुनाः सुजूः। २॥ २॥

६॥ ७-१२ श्रावास चारेः। १-८ ९१-९६। सचित:। ५-९ कस्मिच्छ्य हतरत्र-महिपी। ५। गृहस्तः|| हर्षवन्द्रः:। १० १० तरंतो वेदविभुः। ८-१५। ५-८। ५०-७५। गायत्री। ५। चन्दूः। ५। ५। क्षत्रियपुर्वतः। ६॥ ७॥ के १२ नर: क्षेत्रं तमक्षे एवंक श्रायत। पुरुस्याः।
एवापुरूषाः सुभं विनादाय अपि जयद्यास्य स्मरणतम। नमस्ते न्यायिकरः प्रलोकायम्।

सत्यम् श्रीकृष्ण नामदेव दत्तो अग्निशान। पुनः सुजयद्यास्य स्मरणतम।

एवापुरूषाः सुभं विनादाय अपि जयद्यास्य स्मरणतम। नमस्ते न्यायिकरः प्रलोकायम्।
परावर्तः १९। कृष्ण बिषाण: क्राञ्चभीरणः कर्त्य शेष कष्टमयः। पृष्ठे सदौ नसीर्यमः २०। जगन्म चीरुद्धर: वि सत्यानिन्नतः यस्मृः। पुरुषकृतेऽन जनकः २१। परा नीरास ज्युन मयौसि भद्रजानयः। ज्ञापितपो यथासंथः २२। सन्ततिस्त्र्य प्रभुमुख्य गर्भ्यशाताः। भयावाचस्कुत्ताय यादीवरायेशुपरः बृहत्तः २३। उत्त ला च्या शायरीः। यसी पुरसों मवति वस्तः! च्छेदेबाचद्यात्तः २४। वि सा जानाति जसुरं वि तृष्टम् वि कार्मिनः। टेव्वः चूकः चतुः मनः २५। उत्त धा नेमोऽवस्तुः पुरात: इति सुरेष्य पणः। सैरदैवत: इत्सः २६। उत्तेऽसर-पद्धुवर्तिमेवमुदुस्ति प्रति ध्यावाय चतुः। वि योहिता पुमुस्मेवहा-यथेमनुविप्राय दीर्घे वर्षसे २७। चो सन्तुष्टा मेघवेद्यविशेषः। तत्तदेव चतुः महानाः। २८। यदै वहई श्राबुः पिरवती: मद्विद्या। स नद्याज्ये कर्मः २९। वष्णु रक्षकसिद्धिः। दिविवास इत्यविपरः। ३०। बुधसमसाहतो गृहस्वेष्टेष्योऽभन्दः। चेत्ताः चर्म्यावात्मिकः। ३१। को चेत नूनमेयः बजः। मर्दितः धूतः ३२। चूज जाता चर्मः। ३३। यूरः मर्दितः विपञ्चः। प्रशोधातः रावणाधिपः। प्रोब्यवृत्ती: महात्मूलितः ३४। तेनो वसूनि काम्यः परहुन्त्रा रिशादसः। चा वंदिवासी वचवृनम्। ३५। युवः ते रामस्यासि दुष्कृत:। गिरों: द्विवरुणिरः ३६। उत्तेऽसर-पद्धुवर्तिमेवमुदुस्ति एवणवृत्तीः। नकामोऽसरवेद्ये। ३७। एक्षेत्रं रांचीतिनिमथावचा गोमंतीरवः। वर्षेत्तथापपिष्टः ३८। २९।
पुरुषवत्। ॥१॥ क्रे चार्यं: के चक्रवर्तक: कर्णेश्वक कर्णा यव पुरे
सर्वस्व: नसोः यमः: ॥२॥ जजनेन चोरे: एषा वि सर्वतान: नर: कुम: पुरे
कृशित्व: न जनेन्: ॥३॥ परा वीरामः द्वत: मयास: भर्त्यजानयः
कर्मित्यां: यान्या अस्तं: ॥४॥ सन्ततिः सा एषा पर्यु: उत्तर गविशत: ॥५॥ अविश: द्वारा अस्त्र: यत: द्वारा वाष्पः न्यात: तथा अवशेषः:
॥६॥ वि: या जानाति जसुः: वि तृष्णां: वि कामिनीतिर्वच: कोणुः
वर्जने तिरङ्गेष्वयमः: विक्राण्य दीर्घेष्वयमः: ॥ ॥
य: में धनूनां शाति वैदेषिकायण: यान्या ददति तत्रं: रदव: महना
॥१॥ ॥१॥ वै वहि वहि: चामुनि: विक्रिय: स्तिरस्वं धर्मं धर्मिकि
स्थिरे: ॥९॥ एवा घिया: धर्मरोपद्वी: विलापायं रण्यु: च दिवि
ण्यासः: इव उपरि: ॥१॥ हुक्तामात्सतः: गुया: लेषारण: अनेन्द्र: नु
भं यतेऽधर्मं द्वितिष्ठा: ॥१॥ कः वेदान नृतन्याः: गर्भः महतिधूतः:
कृत्यं जाता: च्योत्सादि: ॥१॥ युर्म मर्यासं विविवत्यं: प्रासनेतार& ॥
इत्या घिया: चोतारः: यामद्वृतिष्ठा: ॥१॥ ॥१॥ ते: न: वर्तनिकाम्याम पुरु
वंचना: रिवास: चा यत्तियः: वचवृत्तन: ॥१॥ एत: में स्तोर्मो ज्ञाने
वाहित्याय सतार विगती देवर्षी: ईव: ॥१॥ उत्त में भोविषात: इति
सुतासोतमे रण्यु: वैती न कामि: चर्य वेति: मे: ॥१॥ एष्येवति रचन
चीति: नुः वा गों धनेश्वति: चानुः पविचुक्तिः एपर्यः ॥१॥ ॥१॥

॥१॥ नृतन्याः: चापिस्हिन्याः सुतां वास्यायाः: चर्यासं विद्वुच्छिन्ति
स्मार्यान्य दश गृहो सत्यं तत: एक: देवानां चीर्म: विपुर्णाः स्मार्याः:

353°
॥१॥ तत्तु वा मिशावहुणा महिममीमा तस्युपीर्भिमप्रभैतुष्टे।
विषा: पिन्ति: स्वसत्सस्य धेना चानुं वामेकः पविरा वचायते
॥२॥ अध्यायंत्वमुखिष्ठीं रूपः द्वारा मिश्यमाराजाना वहुः चाहीमिजः।
वधेयत्वमोऽवधीं पिन्ति क्षा गाः घंवृत्त सूङ्गः जीर्दान्तः ॥३॥
का वामस्याः भुजाः भवहुः जातंस्याः उपं यंतःवाकः। घृतस्य
निनिष्ठेण वायुः वाममुष्म सिंध्यं प्रदिवित्वाच स्वर्णं ॥४॥
चानुं चृतासमायित्व वधेयद्रिष्टमुहिरिन्त यजुणः रक्तमाणा। नमस्यंता
धृतद्वाधिः गर्भे मिश्याः भवहेन्त्वतः ॥५॥३॥ अक्षा
विहस्या सुयक्ते पशुः वा शास्त्रे वहुःक्षेत्रस्यः। राजाना
श्रवशद्वैयवयामाना सहस्रस्यूर्णा विभृष्टः। सुः ब्र्ह्म॥६॥ हिरन्याय-
निनिष्ठेण अस्य खुण्ड वि आंजने दियः दातानीव। भुदे
क्षे निमित्ता ततविल्ये वा सुनेम मध्य चाधिगार्येष्य ||७॥
हिरन्यपूपसूपसो शुल्यावर्य: शुल्यावर्यत: मुर्यास्य। द्या रोङ्छो
वहुः मिश्य गत्तेमार्शेस्व छद्दिति ददि च ॥८॥ यस्थिस्य
नातिविग्ये सुदानुः अञ्ज्ञेत्र शम्ये भुवनस्य गीता। तेन नो
मिश्यावहुणाविंति सिमासंतो जिगिवासः। स्वाम ||३६॥३॥

॥६३॥ ६०-५ स्मृतानां श्राविः। मिश्याववही। बवती
॥६३॥ छृतस्य गोपाववधि तिश्चो रघु सवन्धमः स्वभावे
षोभमिः। यमव्र शिशावहुणविंतो युवे तस्ये बृहस्येष्युमनिधि-
म्ये दिवः ॥८॥ समाराणस्य भुवनस्य राजाः सिमावहुणा
विद्वे वास्याः। बृह्स्ति वा राधो अस्मृतलमिमहे द्यावापृण्यिथि
वि चर्चित तन्यवः ॥२॥ समाराण उपा द्रष्या दिवस्याः
पृणिश्या मिश्यावहुणा बचिष्येऽवी। विचिथभिक्षुप्य तिश्चोः

354
तत्त्व सुवां मिश्रावत्त्सा महिष्मन इमी तस्मुवी: चाहेंसन दु- 
दृढे विनश्व: स्वमस्तस्य प्रेमना: चातुर्वाः एकः पवित्र: चा चवच्छतः।
उपार्यवर्त्त पृथवी उत्थ चाम निर्धर राजाना वर्षाना महः 
सन्धि। 
चरं चाचत्तु चालं जीर्द दानूः। ॥
क्रा वां क्राणं: सुनु युजः वहहुं यत्तरसमयः उपं यत्तु 
चारवाक घृ- 
तस्य निन्क्र चनु रत्ते वा उपं सिंधवः प्रशदिव चूर्ततिः। ॥
चानु चुता चमरं बरेत ज्वरीमेहः ईयं बाधु: रक्षानाथा 
नरं- 
स्तंता धूता ध्रुव अधिगते निपु चारांपें व्रह्ल इहांतु 
चांलः। ॥
इंग्रां त्यानं वि-स्थानं सुई कृते पुराण: यं चारांपें व्रह्ल 
इणांतु 
चांलः: राजाना चर्च अर्धियमाना सूरसंस्थूर्ण विश- 
भृत्य: सह बै। ॥
हिरण्यस्निनिनेक चार्यः चर्च ध्रुवां विभाजिते 
दिव: 
चाराजानीशव भृदे ख्रे निर्मिता तिनार्ते वा सभे 
में साधिकागयतेः। ॥ 
हिरण्यस्वयं उपरतः विखुदाही चार्यः ध्रुवां 
उत्तरसंग्रही चर्च रोहियः व्रह्ल निपु गाते चांलः 
चर्चांपें 
चारित्ति दिती च। ॥
यते वहिं न चारां निपु तिनार्त सुद्रानूः 
चारस्य शामभुवनस्य गोपः तेनें न: मिष्टावर्षुः 
कार्यर सिं- 
सांसतः जिगरवांसं: स्याम् ॥ ५। ॥ ॥ ॥ ॥


\\n
|

163। क्षत्रस्य गोपी चार्यं तिन्हः: रष्य सत्यसंमोक्षा पूरसेन 
विस्क्रोमावते यं चार्यं मिष्टावर्षुः चार्यं: गृहः तस्मी वृद्धः: मधु- 
सतः पिन्न्ते दिवः। ॥ ॥ संस्कर्जिन्नास्य भुवनस्य राजाः: मिष्टान- 
वर्षुः विक्षुर्य स्य: । ॥हर्षस्य वृद्धः वां राधः: अस्मृतस्य इस्मृतं 
धार्यां- 
पृथिवीं विस्तः: चूर्तिः। ॥ ॥ संस्कर्जिनाः उप्य वृष्णा दिव: 
पत: 
पृथिवियः: मिष्टावर्षुः निस्वेत्याः सिर्येत्याः: चूर्तिः: उप्य तिन्हः 

354°
रवि द्वारा वायुविद्या शास्त्रपति मायापुरा दिविकृता सूर्यार्द्धा ज्योतिषार्द्धा चिन्माता ऺुंदेर्भिगुणं।

भये श्रवणं द्रविति वर्षा गृहेषु दिवस वर्षा द्रविति पर्यन्त द्वारा मधुमंत्रं इति।

रात्रि न्युन्तं महतं। मुनि सुकृतं मुहुर्तं निवर्षायलक्ष्यं गान्धिकिस्व।

राजासि चिन्माता विषयं ततच्च तन्त्रो द्रिति पंचाढी पर्यंपो पञ्चाशंकेषु।

स्त्रीति चिन्माता निन्दित विषयं भूर्वं ब्रह्माण्डं वि राजृश्यं।

विषयं भूर्वं द्रविति चिन्माता राघवं।

श्रवणद्वारा ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डं।

श्रवणद्वारा ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डं।
रवि चान वर्णेयः असुरस्त्र मायायः ॥
भावा चान निषाधिकर्षा दिवि चित्ता सूर्ये: ज्योति: तरति चिन्त शारुङ्खं तं च मेषयां वृक्षा गृहुः दिवि पैदेय तुक्षा: मधुिमर्मः इते ॥
रथयुंजे महतः नुभेसुकः कृत्वभिन्ना निषाधिकर्षा गोः इहिष्ठु रज्ज्वि चिन्ता विचारी चे: चे: तन्वयं दिवि संसरङ्गा परबंसान: वहारुः ॥
वाचसु सूक्ष्मावः वृक्षः इतः तान्जा पमन्येषः: चिन्ता वृद्धिः संविदं माँ च नथत: सुमायाया चान वर्णे याः शस्त्राः च चरोपसः ॥
धर्मेन्द्रा निषाधिकर्षा वृक्षः चित्ता चेता रक्षयेः: असुरस्त्र मायायां शस्त्रेन विचारे भुवनेिन वि तान्ना सूर्या ज्योतिः दिवि चिन्ते रथ: ॥ ७॥ ॥ ॥

रवि कर्ष्ये व्रतिदार्दे स्त्राः मित्रवर्धनमः परि भजास्य इति वाहोः: जगन्न्वासी स्याः नन: ॥
ता वाहवासु सुदेवना स्याः सांसि छायाते शीर्षः विचारि चार्च सुः निषाधिकर्षा जोगुः ॥
यत्नु नूर्ति चः राप्यां गतिः मित्रस्य यायाः पण्ड स्याः प्रयस्य श्रेयस्य श्रमेष्य भार्षि-
सान्नस्य संश्चिरे ॥
युवः निषाधिकर्षा उपदर्शन्ते धेयाः चुरा यत: हुः चाये मोहोऽन लोऽतृणा च चस्यूर्धंसे ॥
सा न: निषाधिकर्षा सभि: वहाः च सतास्या सा तेन चाये मोहोऽन ससीना च चूपासे ॥
|
युवः न: चेषु देवः चुरा च चूपतुं च विभूण: उज्जन: वार्जसाते-তौऽे रूऽे स्याः च ॥
उक्तान्यं मे युवा देवसक्षे चः चर्गत:-
हगविश्वसते सोऽम न हृदिष्काः भाष्य: पुरुष: भाष्यन्तरा विभूणी
चाचेनान्तः ॥ ७॥ ॥

वियक्तं स: सुक्रनः देवस्या स: ब्रह्मीनु न: वर्ष्याः: यस्य दुर्गेति: मित्र: च चायन्ते गिरन: ॥ ॥
ताहि चेषह्वचेसकाराजः राजाना: ॥ ॥

355
॥३५६॥ दीर्घेषुतां सत्वां प्रतीः कृतं वृद्धा कृताः वानावनां जनेतस्तने
॥२॥ तन्तर वां द्वारान् जवसि पूर्वीं चर्चा वृवेस्वर्त चूकु अर्धसंसा: सु चेत
तुना वाजान् अभिः प्र द्वारने ॥३॥ मिचः ऋहोः चित्त द्रात उह
कृयायां गातुं बनते मिचस्य हि प्रसार्थक: सुकमतः अस्तित्व विद्यतः
॥४॥ वृत्तमिचस्य अस्विस्वासमसम्यः स्तमेच्छनेः नासकतयः
सुषा वर्षुकः शेषसः ॥५॥ गुर्व मिचा इस्म जर्न यत्थः सं च नयतः
मा मुखोऽनि परि ख्यः मो ऋमाार्क चृवीयां गोश्वीपीवे न उरुः
प्यतः ॥ ६॥ ॥ ॥

॥६.६॥ जा चिच्चितन सुस कृतौ देवी मर्ती रिशादंसा वर्ष्याय
कृतस पेषसे दृष्टि प्रय्यसे महे ॥९॥ ता हि स्वर्ग जर्विन हुरे सम्यकः
असुर्यं आर्यातिः अर्था वताराईव मानुषं स्वः न धारितेश्वेऽ॥१॥ ता
चा एषे यथायां उत्ते गयूतिः एषा रात्रिः हेवस्य सुस कृतं दुहृक्कृ
स्तूसः मनामहे ॥३॥ अर्थम्हि काव्यं गुर्व द्विक्षम्मुः बध: भव: निवेदनां जनानां चिकेघे पूर्द्वृष्टसः ॥६॥ तत् झूर्तं पृथिवि
बृहत श्रवः एषे चृवीयां जयसनायां अर्पण ऋषित कृतं श्रुतं याम
-स्तिः ॥५॥ जः यत् वा इहु चर्मासा मिचा वघं च सूरयः व्याचिके
चृहु पायेः यते महि स्वतःराजः ॥ ६॥ ॥

॥६.७॥ बद्द इस्मा देवा निःस्वृतं ज्ञान्यात् बृहत वहस्य
सिंह अर्येणन वर्षिः सुर्य अर्याच्ये ॥६॥ ज्ञान यद्या निःस्वरये
वहस्य निच सर्थः ध्वारां चृवीकानं यंते सुर्य रिशादसा ॥२॥
विवेष निःस्वराय शुवः वहस्य मिचं चर्माच्यूतं पवाराईव स्विस्तः
रे पांसं मर्यं रिः ॥ ३॥ ते हि सत्यः कृतस्पुर्यः कृतस्वानां:

356*
जनेजने। सुनिश्चारणं सुदानवैकोलीमितिरुच्छत्रिमं:॥४॥ कथ नु वा मिथ्यालोगं वर्णयो वा तनुरां। तत्तव चामेरते मलिन-चिन्तयं एष्टं मृति:॥५॥

॥६॥ १-४ चरणं चाचेत:॥ मित्रावधी:॥ बायशी।

॥६॥ ॥ म वा मिथ्याय गायत वहस्साय विपा गिरा। महिं हिंसकावृत वृहत:॥।९॥ सुमाजा वा घृतयोनी मिथ्योभा वहस्साय। देवा देरेवं प्रमुख:॥॥२॥ ता नं शरस पार्षिवस्य महो राघ्यो दिशयो। महि वा खारेण देरेवं॥॥३॥ चारं ग्रहणं सर्वेतीयं दक्षमाश्ति:। अदुर्या देवी चर्चितं॥॥४॥ वृष्णिया वा शैलाप्रेपिष्टति दानुमाययः। चूहं गर्गमाश्ति:॥॥५॥

॥६॥ १-६ उज्जवलकरचेत:॥ मित्रावधी:॥ बिहुते॥

॥६॥ ॥ सी रेन्जुना वहस्स मीन्थु हृद्वीच्छिन्न मिथ्य धारावणि रजांति। वारुधानावासरस्ति खुमियस्सानु वर्त रक्षमाश्रात्जूयः॥।४॥ इत्यतवीतेषु धेनां वा मधुरां मिथ्यों मिथ्य दुपे॥।

॥६॥ ॥ प्रातःकिरिदित्वम कोहवाहम मथरादिष्ट उदितं सूर्यस्य। राघये मिथ्याभवश्च स्वेतात्तेः तौकायः तन्मयायः शु: यो:॥॥३॥ या धुतो रजासो रेन्जुनस्त्रोतात्तिष्ठ दिश्या पार्षिवस्य। न वा देवा समुन्ता ज्ञ मिन्नदी गतानि मिथ्याभवश्च धुमाविष्ठे॥॥

॥६॥ ॥ १-६ उज्जवलकरचेत:॥ मित्रावधी:॥ बायशी।

॥६॥ ॥ पुरुस्सा मित्रावध्ययां पुनुः वा वहस्स। मिथ्यं वंसि वा सुमृति:॥॥१॥ ता वा सम्मानाध्यायेष्मत्त्वायम् धार्यसे।

॥६॥ ॥ पुरुस्सा मित्रावध्ययां पुनुः वा वहस्स। मिथ्यं वंसिः वा सुमृति:॥॥१॥ ता वा सम्मानाध्यायेष्मत्त्वायम् धार्यसे।

॥६॥ ॥ पुरुस्सा मित्रावध्ययां पुनुः वा वहस्स। मिथ्यं वंसि वा सुमृति:॥॥१॥ ता वा सम्मानाध्यायेष्मत्त्वायम् धार्यसे।
[Page 357]

॥ ॥

॥६८॥ चि: मिष्यांच्या गायत तहसाय विपा गिरा महिंड्रावणी क्षत्रं वृहत् ॥ ॥ संदर्भां ज्ञ यो गृहं ये नी मिष्या च जभा तहसाय: च देवा देवेऽपि प्रशास्त्रां ॥ ॥ ता न: शस्त्र पार्थिवस्य मह: राजा: दिव्यस्य महि: च मूर्ख देवेऽपि ॥ ॥ क्षत्रं चुंतेन सर्पाता दुर्गिरं दैवतं च चाश्चारे च दृष्टे वर्षते ॥ ॥ वृंशिस्वावा रीतिः चान्या इति: पतैः दानुष्कस्वाया: बृहत्ते गति: अश्चारे ॥ ॥

॥६९॥ चि: रोचना बहुषा पीत उत्र जून चीरिं: भिन्दिः भारस्यः: रज्जस्य वृत्तानि चामलिः श्रीचिरयस्य चानुं वन्त नरसमालिः चुरुर्यः ॥ ॥ इरूपती: वृहास वेनवः वां मधुसमत वां सिंधवः भिन्दिः दुष्टे: नर्मण: तस्मां: वृहासां धर्षार्यां रेष: स्या वि: जुरुमतः: ॥ ॥ प्रज्ञ: देवी चार्डिति जौहर्विषी सुर्यस्य उदाहितं सुर्यस्य राघ्वेमिषार्व: सुखेदातां कैलेक तोवार्य तन्यय: स्योः: ॥ ॥ या धतारो रजस: रोचनाय: तत्सविद्धिः देवी श्रीराजिष्यस्य न वां देवा: चमुनत: चा निन्निति घतानि: मिषावर्षा: धृवांशिः

॥७०॥ पुराष्ट्राहृत्य चित्त हि भविः भव: नूने वां वहुः सिंहं वां सुर्द माति: ॥ ॥ ता वां सम्यक्षुद्धाशा इत्याच्छामब्धा: च यस्य वर्षे सुदा स्यात् ॥ ॥ पार्थ न: सुदा पायुषभि: उतर चालेषा!


358
सुस्वायत्ता तुयामें दर्शयुतं तनूमिं। मा कस्यं चर्चुतं कठूम यथं भुजेमें तनूमिं। मा शेषस्वायत्ता मा तनेस्या॥ ४ ॥ ८ ॥

॥७१॥ ज्ञानं गतं रिशयोऽसा वर्णं सिरं चुहेतां उपं इमं चाहे चर्चां। १। विषयं हि प्रजा चेत्तसा वर्णं सिरं राज्यं ईश्वरं पिपलं धियं। २। उपं नमुरतं ज्ञानं गतं चर्चा उपं सिरं दा दागुंमयं ऋषयं सौम्यं पीतंते॥ ३ ॥ ५ ॥

॥७२॥ ज्ञानं सिरं चुहेतां वयं गीतं। जुहुमं: चर्चितं वतं नि वाहिनिः सदुं सोमं पीतं। १। व्रतेनं स्वं: भ्रुवस्येऽमं धमेकं। यात्रायं ज्ञानं नि वाहिनिः सदुं सोमं पीतं। २। मिष्ठं: च नमुरतं ज्ञानं चुहेतां युज्जयं नि वाहिनिः सदुं सोमं पीतं। ३ ॥ ६ ॥

॥७३॥ यतं चारहं स्वं: पुरुषेऽवतं यतं चारहं वतं लक्षिनं यतं च मुरुहु। १। इह च पुरुहं भूतं मरुतं तस्वीं बिभएता वृक्षं यात्री। २। मिष्ठं: च नमुरतं युज्जयं गीतं। ३। ततं उं जू सु भानं कुरं विषयं यतं च अनुं स्वेतं नाने जाती चर्चेतां सं च अर्थं। ४॥ ततं उं जू सु भानं कुरं विषयं यतं च अनुं स्वेतं नाने जाती चर्चेतां सं च अर्थं। ५॥ ततं उं जू सु भानं कुरं विषयं यतं च अनुं स्वेतं नाने जाती चर्चेतां सं च अर्थं। ६॥ उपं: चाकुकुहं वरणं: भूक्षे यामेनु संसर्गति। यतं च अन्यं अभिन्नं। ३५८॥
नमो नमो वराहमहिष्णुस्य
महेश्वरो महेश्वरस्याः
स्वपनं सुधार्यस्मात
स्वप्नं सुधार्यस्मात


digitized by Google
<table>
<thead>
<tr>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१०३</td>
<td>१०४</td>
<td>१०५</td>
<td>१०६</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१००</td>
<td>१०१</td>
<td>१०२</td>
<td>१०३</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
<th>पाठसूची</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१००</td>
<td>१०१</td>
<td>१०२</td>
<td>१०३</td>
</tr>
</tbody>
</table>
वर्ष । स मह जु छ मधुयुक्त सिंहक्ष पितृनी। यत्समुदारं परिष्ठ: पका: पृष्ठों भरत वा। ॥ ॥
सवमदे उ चन्द्रा युध्वामांहुर्मेयोभुवा। ता यांमन्यामहूः
तंता याम्मा मृत्युर्त्तमा ॥ ॥ इसा ब्रह्मांश वचनानिष्ठा
संतु शंतम। या तत्त्वां सरी इवारोचाम वृहदम्
॥ ॥ ॥ ॥

३६ ॥ ७० गीत चाचवेश: चाचवेश गुप्तर।

३६॥ कृष्णे देवावशिष्याद दिवो भनवर्मू। तत्तृत्वारं
वृक्षस्तु चर्चितैशा विवास्ति ॥ ॥ कुह ल्या कुह नु सुद्धा
दिवी देवानातीता। कस्माचा यंत्रे जने को वा नदीना
सचा ॥ ॥ के यां: के ह गुरुष: कम्बा युंजाये रथे। कस्म
श्रमाणि रात्रीथे वर्य चामुंगमसिद्धिर्देहे ॥ ॥ पौरे चिरंजितुम्त पौरे
पौरायस जन्वष:। यदी गृहीततात्ये सिंहासं दृष्टयदे ॥ ॥
प्र चन्द्रानाजजुरुशो चत्तिमलं न मुनिरे:। युध्वा यदी कृष्ण:
पुर्णः काममूःसे वर्षे: ॥ ॥ ॥ ॥ चक्षु हि चाम्हम लोका
स्वसि वा संहिरि धिथे:। नू सुद्ध म चा गांभर्वोभिवाचानिनी-
वसु ॥ ॥ को चाम्मा पुण्यामा वर्षे मथ्वाना। को बिप्रो वि-
प्रवाहसा को युजीविनिवसेन ॥ ॥ चा वा रथो रथाना वेतीं
शालशिना। पुः चंदुस्यकृत्सा चागुरो मर्यावा ॥ ॥ गरू जु
वा मधुयुजार्कानसत् चक्षू:। वार्षीवी विचेत्सप विमि:
योने सवीत दीयान:। चन्द्रा यदी काहीं चिरंजीवारात्मिमं
हर्व। वस्त्रीृृ म वा भुजे: पृंचानि यु वा पुरूः ॥ ॥ ॥ ॥

३६॥ ७३ चाचवेश: चाचवेश गुप्त सं।

३६॥ प्रति प्रियतमं रथ्य वृष्णं कसुवाहेन। स्वाता चाम्हमि-

359
शदिना शर्मिव: नरा जानवत्तिति। ॥ ३५३ ॥

मर्गेः ज्ञातु मृदुल्यवा मृदु सिद्धिन्ति पिपियुः यत्समुद्रा शर्मिव परवेणः पृष्टि: परित वाः ॥४॥

सर्वे यथः ये शदिना युवा श्राहुः महाभुवा ता यामनं यामस्हुतं यामशनः श्रुत्यतं तंतं ॥१॥

इमा श्लकांशं वर्य-ना शर्मिविर्या संतुर शंकतं ताम ताम्रान्त्रिकं इति श्लावःनामः ॥ ५० ॥ ५२ ॥

कुसखः देवी शर्मिना चंद्र दिव्य: मनाचसू: तत्सुपः श्रुष्याः ॥ ५४॥

अधिषित: ज्ञातु मृदुल्यवा मृदु सिद्धिन्ति पिपियुः यत्समुद्रा शर्मिव परवेणः पृष्टि: परित वाः ॥४॥

कुर्व तथा कुर्व नु श्रुता दिव्य देवा नास्वया वर्णिन्तः श्रायुः जने कः वां नदीना सचाः ॥२॥

कं यात्र: कं ह गुश्यतः कं अश्च जुजयेऽर्य कस्य ब्रह्मांशि राजयः वर्म वां उत्समसि इत्यैये ॥३॥

पौरे चित्र हि उद्दर्मतः पौरे पौरायत्र विन्यः: यत्ताः गुर्भीतस्तात्तात्ते सिंहेः इव दुहः पुरे ॥४॥

मन्यतानात् ज्ञातुहर्षः वृथि अस्बान मुंचः युवा यदि कृष्णः पुनः: श्राकार्म चूतरे वर्धः ॥ ५३॥

अस्ति हि वां इत्थ लोकता स्वस्ति वां सं-हष्ठिं विषये नु श्रुते भया गर्ते कः: मिन्: वाजिनीसः कसूः ॥६॥

कः वां चशु पुस्त्राः श्रावे मन्योना कः कामः किर्मः किर्मः वाजिनीसः कसूः ॥५॥

श्रावे रथ: रथानाहे वेदः यात्रु श्लाविना पुरुष चित्र श्रुस्यः निल। अंगुः मनोभयुः श्राह् ॥७॥

णं उः मु वां मधु-मृदुल्यवा अस्ताः अलु चक्रति। श्रावाचमना विन् चेतसा विन्ति: श्येनां सि विन्ते ॥८॥

श्लाविना यद ह चाहि चित्र श्रुस्युयार्तं इत्यं हर्वे कस्ति: ुः मु वां भूजः पुष्चतिः सु वां पृच्छः ॥ ५० ॥ ५४ ॥

प्रतिगमतं रथ वृश्चिकः कसूः चाहेन श्रोता चाश्रिषि-
त्वार्यः क्षोभेऽनि प्रति भूषिति माधि मम चुरूः हर्व || १\nअध्यायांकृतमशिखना तिरो विषया चौई सनाः। दसा हिरण्यहते
तैनी सुकृपा सिंधुवहसा माधि मम चुरूः हर्व॥ २\nत्र नो
रक्षति सिर्भाविना गंभृत युर्व। हृदा हिरण्यहते नी
जुष्माणा वांजिनीवसु माधि मम चुरूः हर्व॥ ३\nसूषुभो वा
वृषधपसु रषे वायुण्याहिना। उत्त वा ककृते सुखः पूणः कृषोती
वापुयो माधि मम चुरूः हर्व॥ ४। भोधिन्तनसा
रञ्जेण्यिता हंवन्याशुता। विभिष्कवान्तमशिखना नि याशो चरो
याविना माधि मम चुरूः हर्व॥ ५॥ १६॥ चा वा नरा मनोयुजोऽ
स्थां। पुष्पितसंव। वयो वहतु पीतये सह सुबेशमिकिना
माधि मम चुरूः हर्व॥ ६॥ चर्मिनावेह गंभृत नासवः मा
वि वेनत। तिराशिपाय्या परि कृत्योगतमदाभ्या माधि मम
चुरूः हर्व॥ ७॥ चसिन्यऽर ह्याह्या जरितारेशुभस्टती।
चसुमंशिखना युर्व गृणात्मपं भूषयो माधि मम
चुरूः हर्व॥ ८॥ चस्युद्पा रघुवसस्यायर्थायृंभाय। चायोजित वा वृष
धपसु रषो दसावसमर्याः माधि मम चुरूः हर्व॥ ८॥ १६॥

|| ७६ || १-५ चारः। चायिनी। चिह्नः।

|| ७६ || चा भौतिकसामनाशकमुखिमारां देवशा
वाचे चक्षुः। चर्वाचा नूरे रंगेऽह यांत पीपिवांसम-
शिखना घर्ममर्ग। ९॥ न रूपस्वरूपे मीरितो गमिहात्ति
नूरमशिखनोपसुतेः। दिवार्यिश्चारसागरिणा प्रत्यर्विं
दासुरे शंभविशा। २॥ उत्त यांत संगवे प्रात्येऽहो मध्य-
दिने उन्धिता युर्वेः। दिवा नकामवसा बर्तमाने नेतानी
पीलीयुषिना तंतान। ३॥ इत्यद्य हि वा प्रदिवि ख्यानमोक्ते

३६०
नी श्रुतिः लोमेन प्रतिभूषति माध्यीं तमस चूळत हर्व।।१॥ श्रुति-माख्यां भिन्नवन्तिति। विषयः भृहं सनां द्वारा हिरंक्यव वत्तानीः। सुमुखः सिद्धुः वाहसा माध्यीं तमस चूळत हर्व।।२॥ श्रुति ना रनांनि विषयास्ति श्रुतिवन गहस्तेऽपि युर्व ख्यात हिरंक्यव वत्तानीः। जुषाशाखा वां-जिनीः वसूः माध्यीं तमस चूळत हर्व॥३॥ सुखतुर्वः वां वृष्णाः। वसूः रेघे वाष्पची राहं विता उत्त वां कुकुहः। मृगः पृष्ठः। कृष्णिति वां-पृजः माध्यीं तमस चूळत हर्व।।४॥ चोपितमेनसा रूघ् मृतिरा हुवः। चूळि विद्विजः। च्वरान्ति श्रुतिवन्ति। नि यापि। चार्याविन माध्यीं तमस चूळत हर्व॥५॥८॥ श्रुति ना नरा मनः। युजः। अर्पाः। मुृ-विन्वतसंवतः वयः। चाहुः पीतेव सह सुबेदः। श्रुतिवन्ति माध्यीं तमस चूळत हर्व॥६॥ श्रुतिनी श्रुति च इतैं गप्तेऽपि नारंत्या मा ति वेन्ति तित; नितिः चृणेश्वरा परिवर्तति। यात्र चदा कायं माध्यीं तमस चूळत हर्व॥७॥ श्रसिन यहे चर्दाया जरिलाव गुप्तः। पति च वृक्षाः। श्रुतिवन्ति। युर्व गृहान्तैं उपर्मेः। माध्यीं तमस चूळत हर्व॥८॥ अभृत्त उषा रुक्षति-स्याः। श्रुति श्रुति। अशीनवं चृणितिः। चार्येति वां वृष्णव वसूः। रेघः। दुसौ। चर्दायां। माध्यीं तमस चूळत हर्व।।९॥ ९६॥

८। ६॥ श्राभाति श्रुति उप्ताः। चनिनकेवल विग्राहां वेदवज्टा कालं आदि च यार्थाः। चृणः। अर्पाः। नूतन रथ्या इति यात्र पीपिः वासेः। चर्दायां घर्मेः। श्रुतिः॥।१॥ न संकृत्ताः प्रमिताः। गमिन्न। श्रुति नूतन। चर्दायां अपर्यास्तु इति द्वा। चार्यापिले चर्दायां श्रागमिना प्रति। चार्यापिले। अन्नभद्याः। इति द्वा। चार्यापिले चर्दायां। चार्यवस्त्र्य। श्रागमिनी। चार्यापिले च अन्नभद्याः। इति। ९६॥ श्रुति। चार्यापिले चर्दायां। चार्यवस्त्र्य। श्रागमिनी। चार्यापिले च अन्नभद्याः। इति। ९६॥ श्रुति। चार्यापिले चर्दायां। चार्यवस्त्र्य। श्रागमिनी। चार्यापिले च अन्नभद्याः। ३॥ ३। १॥
इसे गुहा अवकाशित दुरीरेखा। ज्ञा नौ दिनों वृहत: पर्वतादाहि
झो यात्रिमभोजन वहता। ॥ ४ ॥ समर्थनोरवरसा नूरतनेन
मयोभुषा सुप्रभृती गमेम। ज्ञा नौ रत्निं बहतमोत वीराक
उद्योगायमृता सीरभगानि। ॥ ५ ॥ १७ ॥

१७ ॥ १-५ चन्द: सत्तवी। सिंधु॥

१७ ॥ प्रातत्यौलिण्या प्रभुमा यंजये पुरा गृहारंतरस्वः
पिवाहः। प्रातहिं यक्षामिथिनां दृष्टिे प्रशमंति कवयः पूव्ये
भाजे। ॥ १ ॥ प्रातत्यौलिण्याधमस्या हिनोति न सायरस्वक देशीया
अयुँः। उत्तारो असर्भजिते वि चावः पूर्वकृत्वा पदमानो
वनीयान। ॥ २ ॥ निरर्तियज्ञार्धुवर्णो घृतकेश पृथ्वी वन्धा रथो
वते वा। मोनोज्वा शनिना चार्किणा भेदातियाणो दुरि
तानि विषाण्। ॥ ३ ॥ वे भूरिपि नारस्यायां विवेश चरिन्ति
पिल्लो रते विभागे। ॥ ४ ॥ तोक्मस्य पीपक्कर्मिद्विरङ्के वै
सं: सदामुतुत्यात। ॥ ५ ॥ समर्थनोरवरसा नूरतनेन मयोभुषा
सुप्रभृती गमेम। ज्ञा नौ रत्निं बहतमोत वीराना विश्वाय
मृता सीरभगानि। ॥ ५ ॥ १८ ॥

१८ ॥ १-५ वत्सचरलिच:। चन्द:। १३-३ चन्द:। ४ सिंधु॥ ५-६ चन्द:॥

१८ ॥ सार्थिकन्यावेह गंधते नारस्या मा वि वेनान्त। हंसाविन पत्तमा सुषुमा उप। ॥ ७ ॥ शनिना हरिणार्बिन गीरा
विवानु यथे। हंसाविन पत्तमा सुषुमा उप। ॥ १२ ॥ शनिना
वाजनीवसू जुष्णों यक्षमिथिये। हंसाविन पत्तमा सुषुमा
उप। ॥ १३ ॥ अन्यावधीमांजयोहृद्वीरसमस्मेहीजामानीवी
वौ
षा। शेभन्ते चिन्जवरसा नूरतनेनांका तमिनां जंतमेन
॥ १४ ॥ १५ ॥ वि जिहीच्च वनस्पते योनि: सूक्ष्ठमा इति। चूते में ज्राव

361
हुमके गुहा: चारिना इति दुरोप्यं चा न: तिन्कः चूहतः परवैतात चा अन्यम्: यात्र इति ज्ञी वहता। सं च चारिनोः चर्वसा नूतनेन मूः:भुवाः मूः प्रानिणी गुणम् चा न: रथं वहनं चा उत बीरान चा विषाणिनि समुत्ता सीभागानि।

अनेकं मात्रं यज्ञार्थं प्रकरणं तत्स्पर्शं पशुपाल: पिचात्: मात्रं हि यद्य चारिना दुःपाले प्रश्वंति क्रयं: पुर्वेऽभाजे। मात्रं युज्ञर्थं चारिना हिनोत नसर्यं चक्षुः देवस्य: च जुरुः नासत तच्च तयं: पूर्वं च पूर्वं: जयमान: वनीयान। हिरणयस्य भृष्मं मधुरस्य: पृति सुः पृति: वहनं चा रथं वहनं चा नासान: चारिना लाभं रहा: वेन्ने कुस्तिचारण्य: हुण्डेदानिनिष्ट्वानिः हि: भूतिष्टेनासंवायाय विवेच च भविष्यमि: स्मृतिः चारुः भास: सर्वद्रव्यतुतुष्ट अभिगात्। सं च चारिनोः चर्वसा नूतनेन मूः:भुवाः मूः: प्रानिणी गुणम् चा न: रथं वहनं चा उत बीरान चा विषाणिनि समुत्ता सीभागानि।

अत्रं चारिनोः चाह गुरुवर्त नासंवायाः मात्र्वैनतं हंसीवियु: इत्यदि पत्ततं चा सुतान्त उपयोग। चारिनो देविकेः इत्या गीरोऽस्वं चाणु यवस्तं हंसीवियु: पत्ततं चा सुतान्त उपयोग। चारिनो चाणिवीस्य मूः: जुवेष्ट्याः किं दुःस्तं हंसीवियु: पत्ततं चा सुतान्त उपयोग। चार्यं यत्र वानाः चाणोपवेन चूर्वीवर्ष चाणोहवीत नार्थमनाद इत्योपः हेमस्वर्षित्ज्ञातं चर्वसा नूतनेन चा सृगान्तं चारिना शंतस्मेनः। वि: जिज्ञेष्य वनस्पते योगीः सूर्यन्या: इति चात्रं मे चा।
वा व सः रवि च सूर्यां च मुन्ताः ॥ १५॥ भीताय नारायणाय अभ्यर्थ्ये सवर्षे त् युक्ते च वि चाँच ॥ ६॥ यथा वात युक्तं पुनः रात्रिकं समंगियस्तु स्वंबो । एव ते रोशनी निरीतु दशर्मस्यः ॥ ९॥ यथा वातो यथा वर्णे यथा समुद्र रुजितं । एव नं दशर्मस्य सहायतं जरायुंका ॥ ८॥ दश्मासां अभ्यक्षणः कुमारो अधिः मातरिः । निषेधं जीवो अध्यात्मो जीवो जीविताय अधिः ॥ ५ ॥ २० ॥

॥ ७५ ॥ १-१० स्वर्गवर्ष भाषेः । चरः । प्रतिः । ॥ ७६ ॥ महे नौ च रस्स बोध्योणां राघ्ये दिविलंती । यथा व्यक्तो अध्योप्यः सत्यं एवं वामे सुजाते अर्थसूनुते ॥ ११॥ या सुनीचरे शौचदृशे शोंकां दुहितिदिवं । या शुक्क शहीयस्तु सत्यं एवं वामे सुजाते अर्थसूनुते ॥ २॥ सा नौ अर्था भाभ्यसुखमुखा दुहितिदिवं । ते शोंकां शहीयस्तु सत्यं एवं वामे सुजाते अर्थसूनुते ॥ ३॥ अभि वे नां विभावरिः लोमेन्रेष्ठपति वहृहं । मर्मेयोनि सुधियो दामन्त्यं सुरमातां सुजाते अर्थसूनुते ॥ ४॥ वर्षिका ते गुणा इसे क्षयित मघसये । परि चित्तर्थं द्वीरदेशे राभो बद्धं सुजाते अर्थसूनुते ॥ ५॥ २१॥ एडु सा वीरविदर्भ उषं मदोणि सूरिभु । वे नौ राधा साध्या मधवानो चरासत सुजाते अर्थसूनुते ॥ ६॥ तेभयो हुष्टं वृहदाशु उषं मदोन्या वह । वे नौ राधा खृष्ट्या गध्या भजतत सूर्यं सुजाते अर्थसूनुते ॥ ७॥ उत्त नौ गद्यतरी यथा बर्ता दुहितिदिवं । साक्र सूर्यन्त रोकिभि: शुची दीर्घिर्घे चित्रिः सुजाते अर्थसूनुते ॥ ८॥ शुचा दुहित-निदिवो मा चिरं ततुषा चर्पं । नेस्तां लोकं यथा रिपु ॥
भिन्ना हवे सङ्करवंधे च मुक्तः सति ||
भीताय नार्मानाय सुवेषे सङ्करवंधे मायाभिः। क्षिणा युर्व चूक्ष सं च वि च सच्चा:। ॥ ६॥
यथा वाते पुष्करिणी सर्नसंगायति सर्वते यथा गर्हे: एजन्तृ सनि:-
एते दशस्मास्ति: || ॥ ७॥ यथा वाते: यथा वन यथा समुद्र:। एजन्ति
एव वेदुर्मास्ति सह सच्च सुमित्ति जगरुणका। ॥ ॥
दर्श मासान्य शयानः कुमारः। र्थिरि मातिरि निःस्ते जीवः। सच्चातः जीवः। जी- वीयः। र्थिरि ॥ २॥ ॥ २०॥

|| ॥ १५॥ महे नः च्वाण बीयाव उर्धः। र्थिरि द्विविमती यथा चित्त नः
सच्चाध्ययः। सन्ध्या स्थि वायेयो सुजाते सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ या सु-
र्नीचे श्रीचाचार्ये वि श्रीवेदः दुहितः। दिवः। सा वि उज्ज्व सहिः-
सी सन्ध्या स्थि वायेयो सुजाते सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ सा नः च्वाण
सच्चाध्ययः। सन्ध्या स्थि वि उज्ज्व दुहितः। दिवः। श्रीवेदः। सहिः-
सी सन्ध्या स्थि वायेयो सुजाते सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ चरित्र निःस्ते चित्तः। वि-भा-
स्तवरि लोक्ये गूढांति वहः। सच्चादिनि वहः। दिवः। दमोभवन वतः
सुधारतनः। सुजाते सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ यथा चित्त हिते गुणः। इसे
छुट्टित मपं या परिवर्तित वर्त्यः। दुपुः। दृश्यः। राधी। सच्चार्थसुजाति
सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ ॥ २१॥ चा। एकु धा। वीरवंत यथः। उर्धः। मधोनि
सूरिपथे नः। राधा सच्चाय वाहः। चारंसत सुजाते सच्च- स्मूचनः। ॥ ॥
तेश्यः। छुट्टित वृहत यथः। उर्धः। मधोनि। चा वहः। ये नः
राधा सच्चादिनां गत्यापरंवर्ते। सुजाते सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ ॥ ॥ २२॥ उत्त
नः। गोशिंति। इतः। चा वहः। उर्धः। सार्कु रूम्यायक्षामहा:।
विउज्ज्वः। क्षोपेत:। चार्थसुजाति सच्चस्मूचनः। ॥ ॥ ॥ वि उज्ज्वः
दुहितः। दिवः। मा चिरं तनुषः। चार्थः। न इतः। ला लेन्ये यथो रिपु
तपािति चूरौति सर्विषा सुझाति अध्यसूलूति मय्या || ११ || एषावेष्टु भूषी या दातुः महेसि । या स्कृत्वयो विभयीिव्रजिती ने प्रमीयथे सुझाति अध्यसूलूति मय्या || १० || २२ ||

२० || ५-६ सबग्राम श्रीचिहः || यष्ठा: || विष्ठुः.

४८|| चूताभामा भूर्तीमूतेन चूतावयोऽनृक्ष्यू सििभाषी । देवीमुखसं स्नायावहृती प्रापति विशःसो मतिमिजजऱ्ये ॥ ११ ||

एषा जर्न दशीता बोधयथे सुगान्यंकु चूर्ती भूत्वे । नृहृत्या चूर्ती विश्मिन्योशा ज्योतिःनियुक्त्ये चाहैः ॥ २ ||

एषा गोकुस्यायस्युज्याकाहि स्यंधी प्राम्प्रायु चढ़ेः । पुष्पो रस्तती सुविकारचे देवी पुळुळुः विशवारा वि भांति ॥ ३ ||

एषा श्रीनी भवति बिवही आविष्क्राणाला तन्व पुरस्सातः। चुरास्यं प्रभासमेवति साधु मंजानीति न दिशे सिनारति ॥ ४ ||

एषा भूष्णा न तन्वी विद्विभीवेव बोधाति स्वये नो ज्ञानाद् । ऋषि श्रीराय बार्मणान्य तमोस्या दिशे दुःहिता ज्योतिःशाकांती ॥ ५ ||

एषा मंत्रीची दुःहिता दिशे नृष्णोषेवं भुज न सुवति । चूर्ती धारणे यायीिशा पुनःस्यो मनुष्यः तिनुःरुषः । पूर्वेषांकः ॥ ६ || २३ ||

२१ || ५-६ सावहान राम्बाहः || राम्बाह नमोति.

४७ || सुधंिते मने उत्त सुधंिते धिशे धिशे विश्वव चूर्ती विवपतिताः । वि होशा दथे बयुनाविदेक इंश्यी देवस्य सवितुः परितिता ॥ १२ ||

विष्ठा बुधिः प्रापति मुँिचते कवि: प्रासां-चीहुः िष्ठे चूर्तेद्वे । वि नाराक्षःस्विता वरेियोिनु प्रारंभस्युष्यसो वि राजितव ॥ २ || यस्य प्रारंभकं स्वयं इश्युर्द्वा देवस्य महिमामोक्षता । यः पारिवानि चिसमे मरुः ॥ ३६३ ||
तपासिं सूर्य चन्द्रिणी सुरज़ज़ित अर्थसूत्रोऽग्नि एतावं वा इति
उप: लंभूर्व: वा दात्तौ वहिति यथोत्तर: विभागाः वरिष्ठंजर्तिः
न महायाने मूर्तजाते अर्थसूत्रोऽग्नि ॥ १० ॥ २२ ॥

॥ ८० ॥ हृदतत्त्वं हरिव वृहती चूर्तेन चतुर्वर्षी अर्थशास्त्रः
विभागती देवी उपस्त स्व: ज्ञान वहिती प्रति विभागः: मातिस्वमः
स्वते ॥ ९ ॥ श्रवण जनस्वरूप शोधन तिरुगान पुष्च: कृष्णी स्वरूपः
तिः चर्म सूख्यत साह वृहती विषिष्ठकृत्वा उषा: योयिति: यस्मिन: स्वरूपः
श्रवण: वृहत: ॥ २ ॥ एषा गोविन्द: श्रवण: शीतः: युज्याना त्रिभुजः तिर्यः
अवस ज्ञान चुके पुष्च: रद्दी सुविदाय देवी पुह्य सुता विषिष्ठ
वर्तवाः विभागः ॥ ३ ॥ एषा विध ऐणि भविभ्र भिक्षबहीः ज्ञाविने
हार्सनात तन्वे पुरुसांत्य ज्ञातस्य पर्वम अनु एति साधु प्रजानिती
ईवन दिष्टाः सिनितः ॥ ॥ एषा नुराहन तन्वे: विद्वाना अंगोऽइव
ज्ञानी हस्तवेने: स्वाखान एवं श्रेष्ठ: वार्तामाना तर्कसि उषा: दिवः
व: दृष्टिस्वरूप: चाय स्वरथः ॥ ॥ एषा प्रतिर्वी दृष्टिस्वरूपः दिवः
चुके बोधीसयंबंदुर्वा निर्योद्ती चर्मः अविकृतः दृष्टोऽवर्तवाः
ब्रौजन पुनः: योयिति: यस्मिन: युज्याना त्रिभुजः: ॥ ६ ॥ २३ ॥

॥ ८१ ॥ सुबोधे मनः उत्तु युज्यो विद्वित्: विवर्ध: विमृग्स: बृहत: विप्तः
विहीताः: विकृताः: दृष्टे चुकुला वित्त एवं: इत: मही: देवस्य सतिविनु
परिश्रुतः ॥ ११ ॥ विश्वासुपार्थि प्रति सूक्ते काव्यः: अहातावित्
मही विकृते चतुर्व: पदे विनार्थः चार्यत स्वित्वा भिक्षः: अनु: मुद्
स्याने उपस्त: विभागः ॥ ॥ यस्य एषा याने अर्थः स्वरूपः इत: मुदः
देवः: देवस्य महिमाणे ज्ञोत्साय याशापिश्वानि विद्वित मेये सः ए—

digitized by Google
तत्त्वः रजसिद्वे सतिना महिस्त्वना \(\text{सूर्योदयम्} \) ॥ ॥ उत्त यासिसतिना
चीरिः रोचना \(\text{सूर्योदयम्} \) संज्ञासिः \(\text{उतरोत्तर} \) उभयतः परिपूर्वसे \(\text{उत्तरका} \) उभयतः
करिः इत्येव उत्तर भवसि देवि धर्मेश्वरे ॥ ॥ उत्त इतिविवेके प्रक्षेतीस्माने एवम्
इत्यादि \(\text{महाबुधव} \) इति \(\text{रजसिद्वे सतिना महिस्त्वना} \) ते सतिना चौमें \(\text{आनन्द} \) ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ तत्त्वत्तमः वृषीमहे बुर्यदेवस्य भोजेन चौरूप सर्वेक्षाते
में तुर्दैः भग्यसि भीमाहि ॥ ॥ आस्यथ इति \(\text{स्वयम्} \) सतिनः ततः सतिनः कात
चन्द्रयपणिनयानिंसत्सप्तराज्येः ॥ ॥ सहस्रयानि दाहपुष्पे सुवात्ति
सतिना भागः ते भागाः \(\text{चिर्म} \) \(\text{इमहे} \) ॥ ॥ श्राद ने देवसतिनः \(\text{प्रजारवत} \) साधीः
सीतंगाः \(\text{प्रर्दृढ़} \) \(\text{स्वप्न} \) \(\text{सङ्गु} \) ॥ ॥ विषण्वः देवसतिनः \(\text{शुक्ल} \) इत्यात्तर् परम्
सतिनः दु:खद्वातानि \(\text{परां मृत्यु यत्न्व} \) \(\text{तत्र मृत्यु ज्ञातन} \) \(\text{श्राद} \) ॥ ॥ \(\text{राणकस} \) \(\text{चन्द्रित्ये देवस्य सतिनः सती विषण्वा चामानानि धीमाहि}
॥ ॥ \(\text{चन्द्री} \) \(\text{वर्ष} \) \(\text{देव} \) \(\text{सत} \) \(\text{रत} \) \(\text{प} \) \(\text{सु} \) \(\text{चन्द्री} \) \(\text{देव} \) \(\text{सतिनः} \) \(\text{आ} \) \(\text{विषण्वा} \) \(\text{जताति} \) \(\text{आ} \) \(\text{विषण्वाच} \) \(\text{वयति} \) \(\text{होकेनम्} \) \(\text{च} \) \(\text{सुवात्ति सतिनः} \) ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ अध्य वेद तवसे गी:भवि: आभि: \(\text{सुहि पर्जने नरसा} \) 
\(\text{चन्द्रवास कान्तकेर्दत} \) \(\text{चूष्ट} \) \(\text{गीर्द} \) \(\text{दानूर:} \) \(\text{देव:} \) \(\text{पर्जने} \) \(\text{नरसनेत्र} \) 
गम्येः ॥ ॥ \(\text{चन्द्रवास} \) \(\text{हस्ति} \) \(\text{उत्त हस्ति} \) \(\text{रक्षस:} \) \(\text{विषयाभुवने} \) \(\text{महारंग} \) \(\text{रा:} \) \(\text{उत्त} \) \(\text{चन्द्रागा} \) \(\text{रा:} \) \(\text{वृषी} \) \(\text{वृषी} \) \(\text{वात:} \) \(\text{पर्जने} \) \(\text{स्थन:} \) \(\text{उंति} \) \(\text{वृषी} \) \(\text{वा} \) \(\text{सा} \) \(\text{सी} \) \(\text{सा} \) \(\text{सा} \) \(\text{सा} \) ॥ ॥ रूपीदेव कर्यं तया \(\text{चन्द्राण चन्द्रित्यसिद्धम्} \) \(\text{चन्द्र} \) ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
विद्वान्तानुकृते ब्रजीः चाह। दूरसिद्धस्य कृष्णा उद्दीते
पञ्चे: कृष्णे पर्यः नमः। ३।। प्र वाता वांति पुराणि
विख्यूत उदोपधीजिन्ति पिन्ये सः। ४।। द्रव्य विख्ये सुभर्माय
आयते पञ्चे: पुर्णियी रेतसाविति। ५।। यस्य वन्ते पुर्णियी
न्मनमीति यस्य वन्ते शफज्ञातभूमि। ६।। यस्य वन्ते चोरस्यीविश्वर्त्पाः
स नं: पञ्चे: मही गर्ते यथा ५।। २७।। द्वीयो नारे
वृट्ति महसो रीव्य प्र पिन्वत वृश्ची अर्कस्य धाराः। चवाने
हेतुनं स्तनयिनेन निषिद्धबाद: पिता नं: ६॥ ऋभि
आदि श्रृवण गर्भमा धाऽ उद्विता परिट दीया चर्चन। हरेि सु
रंगे विषयं नंचे समा भववृत्तवर्त: निपादा।। ७।। महाते
कोषसुमदर्शा नि विन्द स्वदेसा कुल्या विषय। पुरस्तानं धृ
जेन द्वावपृप्तिवी बुध्मि सुम्प्राप्यें भववधाय:। ८।। अर्क
जेन कृतनक्षुदण्यन हंसि दुष्कुटिः। प्रतीति विषय मोदते
यहं च पृष्ठायामिति॥ ९।। चवानीविशेषुदृष्ट घु गृहाऊखार्धा
न्त्वाप्लेतता उः। अर्थीजन चोर्णी भ्रेजिनाय कमु यज्ञा
भोज्विदो मनििा।। १०॥ २८॥

॥ ५॥ १-३ चारं:। पृष्ठायी। चण्डुराः॥

॥ ८॥ वन्तत्या पवैतनान्न खिंद्रा विभाविन पृष्ठिवि। प्र या
भूरिम प्रवतति महा जिनिनि महिनि।। १।। स्तोमास्तवत्वा वि
बारुिति प्रति भोभाकुभि:। प्र या वाजः न हेत्वम न्बस्वर्यं
स्त्यजनि॥ २।। दहुर पिन्या वनस्याभित्वम द्वेिाजंसा। यथे
स्तरस्य विख्यूतं द्वीयो चर्चणि वृद्धि:॥ ३॥ १२॥

॥ ७॥ १-८ चारं:। चण्ड:। चण्डु्राः॥

॥ ८॥ प्र सुमाजे चूल्हेदची गभीरं अन्नं मिरं त्रन्वा यव्यां घृतायां॥

365
कः धृतान् कृप्येत् वर्षोऽन्न ह्रादुतात्सिन्हस्य स्तन्यः उत्ते इते। यह प्रजन्यः। कृप्येत् वर्षी नमः ॥ ३॥ प्र वातोः प्रातृति प्रवत्ती विचृतुः उत्त चोर्षवम् जिहिे पिन्ते स्वः इरा विच्छिन्से भुवनानाय जायते यह प्रजन्यः। पृष्ठिदी रेतसा चर्चति ॥ ४॥ यह यथा फे यूर्विधी नन्दनीति यथा फे शफः फे जम्मुरीति यथा फे फे चोर्षवः बिच्छिन्नः सः। प्रजन्यमहे शनमेत् यजुः ॥ ५॥ दिवः नूः वृक्षिन्द्र मलः। रात्रिः प्र पिन्ते वृक्षः अर्थस्य धाराः। चर्वेऽद् एतेन स्थानस्यलुधाय च इहि चर्वः किंविंिन्त चासुः। पिता न। ॥ ६॥ चर्विन्द्र संद व्ययः गर्भै च च भा:। उदुनः वता वर्षा परि तीर्थ वचन द्ूः सुः क्रे विशिष्टं वर्षे समा:। भवतु उत्ते वास्तेन निधातुः ॥ ७॥ महान्त्कोरेः उत्त चुच्च निं संिच स्वर्तेंतो कृष्टः। विशिष्टं: पुरुस्तां इरी दानोप्रद्र्श्योऽथि विं उत्धु सुधः प्रपाणो भवतु चास्यायः ॥ ८॥ यह प्रजन्य कर्नलक्ष्यदत्त स्तन्यस्य हंसितेऽशुः। कृतः। प्रति इरे। विष मोदसे यह किं च वृथिर्यं चार्धि ॥ ९॥ चार्धि: वर्षे जल जंगु गुणाय चर्व: धन्यायिनि चार्धिन्द्रसारे उः। कार्जीजन: चोर्षव:। भोजनः के उत्त प्रजायं:। चार्धिन्द्र मन्दीरः ॥ १०॥ २॥

---

॥ ११॥ बद्र झुष्या परदतानां स्विन्दु विभवब्धु पृथिथिः प्र बालमिर प्रवत्तिति महा। जिनोवो महिनि ॥ १॥ स्त्रीमानः। चा विश चार्धिन्द्र प्रति चोर्षवति चक्रुर्विनि: प्रया वार्जन स्मार्तैं प्रेपरस्यस्य चक्रुमेचि ॥ २॥ ह्रेण चतुः वान्सन्तीन क्षया दशेऽचि: चोर्षवता यतेः स्व-अस्य विच्छिन्न:। दिवः। चर्चति वृक्षयः। ॥ ३॥ २॥

---

॥ १२॥ प्र संस्करने वृहत स्वर्यास्य स्वगीयं भरस्य-प्रियं वहनाय चुरायर ॥ ३६५॥

Digitized by Google
वि यो जजान शाश्वे चम्वोपरिअते पृथिवी सूर्यायः ॥ १२॥
बनेदु बंधुतार्धान्तनान बाजमंड्युपर जिन्हियांसु ॥ हृदसु
ञात्तु वर्हानो चस्प्सु। विन्दु सूर्यमद्यासलोमद्रः ॥ २॥
नीचीनवार्तेव वर्ह्ये कर्मध प्र संस्करे और्दसी अंतरसी।
तेन वि-वाचस्य भुवनस्य रजा यवन न वृषद्रेषुनाति भूमि ॥ ३॥
उनमि भूमि पृथिवीमुर्त दान यदा दृढ्य वर्हानो वच्चादितः।
समणेभें वसत पवेतासलोभिनां यो यश चर्यं वीर: ॥ ४॥
हस्मू व्यास-सुरस्य श्रुतत्य मही मायां वर्ह्याय प्र वोंंच।
मार्तेविना त-स्थ्याँ चतुरस्ये वि यो महे पृथिवी सूर्येन ॥ ५॥
हस्मू
नु कावितस्य मायां मही देवस्य नकिरा दृष्टि ॥ एकाय दुःखा
न पृथिवीनाता मार्तेरसंचारवानः समुद्र ॥ ६॥
चित्रें वह्न्य सिंह व बलाय व चतुर्भवीर सारं रा।
केसं निन्य वह-खारं रा चतुर्भवीर चतुर्भारं रा।
कित्तव्यसे चतुरुपयु के देव तथ द्वारा च प्रायमु य च देव।
सती ती वि
ष्णु गिरिराजसे देवार्थने तेजा वर्हस्य प्रियांसः ॥ ८॥ ३९॥

॥ २५॥ ६-६ चरि: ॥ उद्रापी ॥ ७-५ चगुप्त ॥ ६ विराजपुरे ॥

॥ ८६॥ इंद्रापी गमनथ उभा वाजेषु मली। हृष्णा चित्स्र
प्र मंहदी चुक्ता वापरिज्ञ लिखः ॥ ९॥ वा पुर्तनासु दुष्ट्रा या
वाजेषु भवायां। या पंच चर्येश्वरीद्रापी ता हंवामहे ॥ २॥
तयोरितस्य वर्त्तिस्मा दिशुन्यावो धित्रुच्चावो।
प्रति दुष्टा गंभीर्य-ग्रंथ्य वृज्जिः धीरे धीरेः ॥ ३॥
ता चतुर्भेष राणामिद्रापी हंवामहे ॥
पत्री तुरस्य राधसो विष्णूसा गिरिराजस्मा ॥ ४॥ ता वृत्तात-
वनू चूम्मन्तीय देवावादेव। चढ़हीता चित्रुपो दुधेंजेष्व देवा-
अ।०४। अ।०५। व०३२] || ३६६|| [म०५। अ।०६। स०५६।  
विः जट्टाने अंतिको स्र्नववान यज्ञमेव उपस्थिते पृष्ठरी सूर्यायो। ११। 
ब्रनेवे विः अंतःस्त्रोतं प्राचिणं वार्षिकं सुपर्वं उपस्थितं सूर्यायो। २२। 
नीचे नेविक वहारे कर्मकर्म कर्मकर्म मे स्तरं रैटसी। अंतिको तत्त्वो विः 
व्यासभावनस्यारां वर्णन वृद्धि: विः ज्यानिष्ठारूप्रे। ३४। उन्निष्टिभूमि 
पृष्ठरी उत्तर्य उत्तर्य उत्तरकर्ममु वर्णकर्म स्वरूपं इतः शब्देशं वास्त 
पर्वतांस्त्रोतं शतिष्ठि। शतिष्ठि वीरि: ।। ४४। यहं और सुण्यस्त्रो 
स्वरूपमही मार्यां वर्णकर्म मे चौथं यापनवः तस्यस्य वान 
हिरण्य विः यमे पृष्ठरी सूर्यायो। ५१। ३००। यहं और न करित्वते 
मार्यां मही देववस्य नक्तं चक्षु दुर्धर्षः एक यत उज्ज्वल न पूर्णं तिन 
वरी: चारास्कत्रा। चक्षुं नर्मदा: समुद्रः ।। ६१। चतुर्भुजेन्य वेश्य सिभिर्य वा 
साध्य वा सार्देत आतरे वा वेश्य वा निर्मल वेश्य चार्य वा च यत 
सी चार्यं चक्षु मिश्रयं ततः ।। ७१। चतुर्वास: यहं रिपुपु न तीव्रि 
यत यह सन्यातु यत न बिध्वस्तरवा विः विः चिन्तितास्त्रो देव चार्य 
ते च यथम चर्म्म प्रयासः ।। ८। ३९। ।। 

मो: ।। १८६। ।। एकार्ये: येन चर्म्म: तुषा वाजीयु मर्य भक्तिः चित: सः प्र 
भेदित: दु:ष्टा वार्षी: ।। १६व: चित: || १५। या पुर्वनामुत्तमाण या वाजीयु 
चन्द्रर्या या पंचं चर्म्मी: चम्बं एकार्ये: तत हारामणे ।। २२। तवो: 
इत्यर्यः वर्त चर्म्म। तिर्म्मा दिस्तु चार्ये माहनी: प्रतित दु:ष्टा गंभीरं: 
गर्वं वृत्तस्य ह्या निष्ठे: ।। ३४। तत वा यथे रचना: एकार्ये: हारामणे 
पंती: तुर्वस्य राधत: विचारानं गिर्येशा: ।। ४४। ता कर्थ्या आनु 
चून मर्यादाये चर्म्मा चन्द्रर्या। चन्द्रर्या चन्द्रर्या चित: पुरं: दु:ष्टा च्यारास्त्रो देवनी 

366.


[Transliteration and translation of the Sanskrit text]
पर्वेतासे भोमनि गृह्यं तस्यं प्रश्नसः स्यातं दुर्गतेन्यो निदः।
॥ १३४ ॥ द१ ॥ ५ ॥

इति पंचमं मंडलं समाप्त ॥

१। १-१३ भद्रदयो गाध्यायः। नाति। पित्रहृ।

१९। नं हंसे प्रश्नस्तः मनोतास्य धियो अभिमनी दस्य हो-
tा। नं स्ती वृषभकृष्णोद्धरीतु सहो विश्रासी सहसे सहने

२। तत्र होता नयंसीदी यज्ञीयानि। उषयेवः सन।

३। तत्र नं प्रश्नम् देवयं तामहं राये चितरयं धातु गमन।

४। बृजोत्त्वं यत्र बुधविभव्यस्तिः श्रवं जागृवान्ति धातु गमन।

नामानि चिरहृते यज्ञीयानि भुदरायं ते रक्षयं संहंदि।

तत्र वर्षितं निस्तते। पृथिवीं तत्र रायं ज्ञायासे जनानं।

तैर चातारं चेयो भूः पिता माता सदनिमानुवातः।

तैर सप्तेयः स हयो विश्रास मिहाता मंद्रीय नि बन-
सादा यज्ञीयान।

तैर चाष्य दम्य श्रा दीर्घवतीसपुर्ण जुगाये नरसत सदृष्ट।

तैर चाष्य सुध्योः परमेयेऽय सुखायं ईमै देवयंतः।

तैर चिन्ते धन्यो दीनासे दिखो धन्ये रूहता रूक्षे-

तैर विषया कविः विश्रासं शर्तीती नितांगनं वृषभं

चर्चितानं। प्रतीतिसमितं पावर्ते राजायमयं यंतं रंगी-

तां।

सो चान्ह ऐंजे शश्मे च मार्यं यथं खाम् अन्नं समं भृताति।

य चालूतति परिय चेदा नरोत्तित्वायो वासा देयं लोधः।

१५। च्यसा च से महं महै विलेन्य नमोनिर्बोधे समिध्यते।

चेदी सूनो सहसे गीतेनुस्तिते ते भुदरायं सुमली।
पर्वेतात: विद्वानोऽनि यूयंतस्य मृतेऽत्स: स्वातं दुःखान्तेत्वा निदः।

पौराणिक पंचमं संहि का प्रमोऽनि मनोतां च चास्यः। पियः चाङ्वः दुःख होतां सं प्रूणन चावृणोऽं दुःखरीतु सहस्विभसी सहस्ते सहिे।

चार्य होतां नि काशीः यज्ञीयानं इऽः पूर्वेऽस्य न्यायं इऽः सनंत्य नन्दं प्राणेऽववः यं ते सह राये चित्तर्तं चानु गमनं।

चूः नावाईः यं खुलभि वस्त्रेः। ते दुःखं जागृत्व वर्णः चानु गमनं हर्षेत चार्यं दुःखेत वृहतं विपासं वर्णः चित्तवाहां दीर्घवां वर्णः।

पद्मेऽववं नर्मसा यं तं च चापः चामुण्डा नामानि चित्त दुःखे यज्ञे होविन्धुऽत्र यस्य खंभटायं ते रजग्न्यं संस्क्रेती।

तां वर्ष्टित धिन्यतं पूष्पिष्टा लां रायं: उभयाः। जानानि तं भाला तर्कशी चुर्यं: भू: पिता माता सर्देः सत्मानुवायां।

सूर्यः सः प्रय: विद्वृत्य चार्यं होतां संहि निःसादूर यज्ञीयानं तं ता चर्य दमे ज्ञा दीर्घवां वर्णं उपं ज्ञाबाबुः नर्मसा सदेः।

तन्त्रा चूः सुद्रजथाः। नर्मचन्द्रायेऽववस्य इऽः हृदेऽदृश्यं यं ते विष: चार्यं दीर्घानं रविं ध्रुवं वृहत+ चेतनेन।

विश्वं चार्यं च निःश्चार्यं च भर्तीयाः। निःश्चार्यं च भर्तीयाः। निःश्चार्यं च भर्तीयाः।

विश्वं चार्यं च निःश्चार्यं च भर्तीयाः। निःश्चार्यं च भर्तीयाः। निःश्चार्यं च भर्तीयाः।

सः चाप: इऽः शहामेच मानते। यः तेऽचान्तं संस्क्रेत्या हृष्या।

हृवित्य परिवेदनसंहिः। विखं इत्य: वामां दुःखेऽलाः।

संहीं का ते महः महे विषेश संहिः। चापे संस्क्रेत्या उत्तुः।

वेदी सूनो: सहस्त्रसुतु:। गीतः। रुक्षोऽ। व्या ते महद्रायाः मुहमाती।
यत्मेः॥१०॥ ज्ञा नस्ततथा रोदसी वि भासा त्वतोभिभाष अर्थस्वर्ग-प्रलंिः। वृहद्रिवःश्वतेहिरस्ये रेवस्त्रायः वितरं वि भाषाः॥११॥ नूवस्यास सदनिमित्वश्च स्वरूपं तोषाय तन्याय पुष्पः। पूवरीरियों बृहतीतरंद्राधा श्रुस्त्रे भुद्रा सौवकसानी संतो ं�॥१२॥ पृूहायेपुष्पस्त लाया वसूलं राजन्यसुतां मे साधनं। पृूहायेः हि ले पुस्तवार् संधयेप तमुः निभिते राजनि ले॥१३॥३६॥१४॥

॥२॥११ भरदायो बाईवः॥ चप्पः॥९–१० गवूढः॥९॥ गड़री॥

॥२॥११ ले हि वृहद्रिवःश्वतेहिरस्य प्रवर्तकः ले विषयकेः पशुरो बसो पृूहायेपुष्पस्तम् न पुष्पस्तम्॥१॥ वृहद्रिवः हि भवाय परस्यायो यज्ञोभिभाषाः विद्वेशते॥ नव वार्जी यायवृणी रंजसूविश्वकारस्यायः॥२॥ सु-जोरस्तला दिवो ननम् यज्ञस्त केतुभिन्नपि। यह ब्रह्माय जन: सुब्रह्माय जूदुके चंद्रेऽ॥३॥ पृूहायेपुष्पस्त नदानव धियाय महे: रश्मते। जुशी व बृहतो विष्यो विष्यो भ्राो न तरति॥४॥ सुमिता यथा ज्ञाहुति निनिति मयं मन्तानं। ब्रह्मार्तं स पुष्पस्ति क्षर्यम्ये श्वास्तायुः॥५॥१॥ नेपाले धूम चूपस्ति दिवि वज्ञृज्ञायाः॥ नृत्रो न हि छुटा ने कृपा पास्य रोृवस्ते॥६॥ चधा हि विद्वेश्वरो श्रयस्यों धियो न भावनी। रहस्य पुरुषेष्व ज्यूः सुनुने चावाय।॥७॥ अल्ला हि द्रोहे श्रयस्यों वार्जी न कृपा:॥ परिच्छेद स्था गोविार्जों न हाय: विरुं:॥८॥ ले वा चित्र-ृत्तायेपुष्पस्त् नणुने यवस्ते। धाराः हु सरस् जन नृत्ति विनिदस:॥८॥ चेषी दृढ्यदृढ्यात्मयो होता दत्ते विरुं:। समृधो विष्यो विष्यो भृपुष्पस्त हृद्यमिर्गिर्॥१०॥ ज्ञानो नो निषिद्धहो देव देश्वानन्ते वीच्छो नृरेशाया। सूर्यस्य सुनिति दिवो नृत्ति धन्विण-भो करास्तिरुप्ताति तरिमति ता तरिमति तच्छविस्त परिमं॥११॥२॥

369
यतेम् ॥ १०॥ सा यो तत्त्वं रोदसिः विभासा च चर्वः सम: च चर्वस्यः।
तत्त्वं: वृहत्तम: वाच्यः सक्षिप्तम: सर्वावलोच्यः वि भास्यमः ॥ ११॥
नु: च वतं वुसोऽस्म: च वहि: ॥ भूरि तौकायः
तन्नवाय पुष्या: न: वृहत्ति: च चर्वः: सचंग: च: सभ्यस्वता सानिनिसपति ॥ १२॥
पुरुषिं च चर्वे पुरुषाति यथा वस्तुनिराजन च चर्वे
ते च चर्वाः पुरुषिं हि वे: पुरुषारं संति अग्रे: वस्तु: विविधे राजनि
ले ॥ १३ ॥ ३६ ॥ १॥

॥ २॥ लं वे: चेतं वतं यथः: चर्वे: सन्निव: न पत्रस्ये न वे: विष्णु चर्वः
तोषात् लोच्यः च: चर्वः: च: चर्वाः: सानः: च: सानिनिसपति ॥ २॥
सानिनिसपति: लानि हि इति: न: वसोऽम: पुरुषसि: ॥ २॥
सानिनिसपति: लानि हि इति: न: वसोऽम: पुरुषसि: ॥ ४॥ सानिनिसपति: लानि हि
चर्वाः: च: चर्वाः: च: चर्वाः: सानिनिसपति ॥ १०॥
३१४. ३०५. ३०५.] ॥ ३७० ॥ [३५६. ३०९. ३०४. ॥

३२ ॥ ६ ॥ नरदाजी बार्धभानः ॥ चापः ॥ विधुषः ॥

३३। चापे स द्येषष्ठतप संग्रहव उभय योगीनेत्रशी देववुपे ॥

३४। यन ले मिचेशु चर्यशः सजोशा देवपानि त्वर्णसा मात्रेमहः ॥ ५ ॥

३५। ईद्ये यशोभिः शर्मे श्रमीभिंद्रोष्टियायाययय ददाश ॥

३६। च च धर्मसामजुन्निहीत मर्य नरे न प्रहणः ॥ १२ ॥

३७। सूनो न यथे दयातिरिपपा भीमा यद्विन मुच्चति सा धीः ॥

३८। हेष्ठस्वतः भृृमी नायमकनः कुछ चिद्युलो देषीतिर्नेताः ॥ ३ ॥

३९। तिर्ध्व चिदेशम महे बर्मो ऋतु महादेशो न नंसान चाषा ॥

४०। विजेह्मानः पर्युने जिहां दृविन्दे दावयति दाह परंत ॥४॥

४१। स इद्येव प्रतिधाद्रित्योशांषी तेजोदयसी न धाराः ॥

४२। चित्रबंधजित-महती श्रृणुवर्ते दत्ताक्षर धर्मसंघाः ॥ ५ ॥

४३। स ईद्यः न प्रतिध वस्त उसः शोचिषा दातिधमि मिंगरहः ॥

४४। नर्मः ईद्यरको यो दिवा नृरामो औरो यो दिवा नृत ॥ ६ ॥

४५। दिवो न यथे चिद्युतो नवीनमुहुरा रूक्ष श्रृणवधीपु नूनोतः ॥

४६। धृशुन न यो धर्मसा परम्ना वचा रोदसी वसुना द सुपल्ल ॥ ७ ॥

४७। धार्याभिर्धम्मा यो मुरैृथ्रिवक्तिबुधु देशियोक्ति बुधयः ॥

४८। वर्धेन वा यो मुर्तीत तलाय चर्मने तेवो रंसानो संगीतः ॥ ८ ॥

४९। ६-५ मरदराजी बार्धभानः ॥ चापः ॥ विधुषः ॥

५०। यथाँ होतरनुषो देवतात सुरैभिः सूनी सहसो यजानि ॥

५१। एवा नो ऋवा समाना समानन्युनशृंबंप उश्ली श्रृंशिद् देशान् ॥

५२। स नो भिभाया चुक्षणि ने वस्तोपपितवादाह वेशस्वयो धात ॥

५३। विश्वायूर्थो अस्मुती मर्येषष्ठमुद्वतिस्तिवर्ते ॥

५४। भावो न यथे पुनर्वद्यह भाससित वल्ले सूर्योन कुकः ॥

५५। वि इहनत्वजयं पार्वतो सञ्जयचिद्धर्षणां ॥
॥ ॥ यथा होत: मनुष: देवं तांता यशेभिः: सूनोः सहस: यज्ञा- सिद्ध न: च चाह समाना समानानां उष्णा यथे उष्ण: यशकु दैवाने ॥ ॥


धावान: न यस्य पञ्चयत: चाहै भार्तासिस वैसे: सूने: न भुः के वै: सूने: तृतीय: त्रित: पाव: चान्यस्य चित्त: शिष्ष्यात: सूने।
यह इत्यादि द्रविष्टानि प्रेक्षेता विष्ववाराशि पुरुषारों अभुक्
ये पूर्ण पुरुषाश् होतर्देषा वस्तोरे हरि यज्ञवासः।
छांभेवं विष्म भुवनानि गस्सिनसं सीभंगानि दृढ़िरे वातके
लेव विन्दु वरिष्ठेः सीद्ध ामु ठाऊऽ षेमुक्नावो वायोरिाः।
ञां इनोवानी नििहते निचिकङ्द्र भानुशगंजातेवेतो वस्तुनि
ये ना संनत्राति भग्वासद्यो ये घांती मिचमहो चनु-पाषात।
तमस्स्विरिश्वभिक्षव हेलिया तपिश्व तपस्या तमस्स्विनि
यद्वेद्येन समिष्ठ य उक्षेरकेिं सूनो सहसी ददास्मात।
स मलयेघ्वसू मृत्यु प्रेक्षेता राव्य हुबेन सर्वसा बि
भांति। पस तत्वन्धीपितलयस्य स्मृतो वायस्य सहसा स-हस्तवान।
यहुस्य दुहिम्नतो चचेचेन्नायुस्त जान्तियोऽनि


हुच्छेच् सुनूँ सहसः युर्वानं चाद्रोऽध्यो चार्च मुतिस्वा यविंत् या इर्वति द्रारित अनि प्रसेता च सिस्वा वाराणि पुरुष चार ब्रह्मुक्।

हुच्छेच् सुनूँ सहसः युर्वानं चाद्रोऽध्यो चार्च मुतिस्वा यविंत् या इर्वति द्रारित अनि प्रसेता च सिस्वा वाराणि पुरुष चार ब्रह्मुक्।

हुच्छेच् सुनूँ सहसः युर्वानं चाद्रोऽध्यो चार्च मुतिस्वा यविंत् या इर्वति द्रारित अनि प्रसेता च सिस्वा वाराणि पुरुष चार ब्रह्मुक्।


372

7-6 ष्ठमां ते कार्यमाये तवःती चास्यां सुर्यो \\
रायको सुचविरे। चुरामां बाज्यक्षम सावसार \\
कृष्णां प्रगोत्तर्यां चुराभरे। 

7-7 मराइवे गाईङ्गव ष्ठयां चत्रम्। गिर्यां। 

7-8 या सुर्यां गाईङ्गव ष्ठयां चुरामां प्रर्यां छुँ छुँ छुँ \\
दिवस सन्ति नवं वनति धृती स्थति। 

7-9 ते विष्णुवां गृहदातासि श्रेष्ठे भामासि भुगे भुग्यां। 
तुल्यांसि दिशान नवं वनति धृती स्थति। 

7-10 देव निःस्रो जयन्तकी कस्म्य गोरुवी गाईङ्गने \\
सजाना। सूर्यस्येव प्रसिद्धि: हमारे वेदवुद्वृत्तीमो देवो वनानि। 

7-11 ते भानुनारापार्यान अवशास सहसृष्टि स्मृती महाकुः \\
स्थता तत्त्वे। स बाप्पात्मां भूमा सहायः। स्वर्यो वनुष्वन्नुषी: नि \\
जूवे। 7-12 साधर्म चित्रं चित्तर्मसे चित्रक्षर चित्तर्मसे चित्तर्म \\
यो-धाः। चंद्र रात्रि पुष्करीः चूहां चंद्र चंद्रां ब्रह्म्रान्ते दुःमस्त।


II.6. प्र नर्सेस सहस्रुः सूरुः प्रचार युक्ते गातुः प्रचारः इद्धमानः
प्रचारात्वनं कृष्णद्वारां समर्थः हीणि होतारं दिव्यं जिगाति।१॥
भित्ताशः विन्दनः भ्रांगः भ्रांगे भिन्नः भान्दः भान्दे भ्रांगे चूर्णः
प्रवृत्ताः प्रवृत्तां चूर्णिणि चूर्णं चूर्ण्या भाष्लि।२॥
वव ते विवेकः वाकः जूतासः अश्वे भामासः भृशे भुजः चूर्णः
चूर्णिणि चूर्णां चूर्णः चूर्णिणि चूर्णां चूर्णां चूर्णां चूर्णां चूर्णां
चूर्णर्थम् ते ज्ञायिका विशेषात् वानात्मकः अधि सानुः पृश्चे।३॥
चूर्ण जिन्ना पापमात्रि प्र वृष्णाः गोष्टरुः न च नागानि
सूर्यस्ववेश प्रसिद्धि चूर्णाः चूर्णां दूः वहौः भृमाः दृष्टे चूर्ण्या।४॥
चूर्ण वास्तुः चूर्णां भुया सहें।भिन्नः स्रूः व्रतमुन वरुषः निन जृवे
II.7. समक्षें चिरः चिरः चिरतेन्त्र चर्के, चिर्कक्ष चिर्कक्ष हर्षम् वरुः
रष्यं चूर्ण सुरुः वर्षें चूर्ण चूर्ण चूर्णामः सुरुः चूर्णामसे।५॥

372°
श्रान्तः लम्सासु वैहि कसूरिन राजान्स्यहृदयायांषि।
तरा विषेः श्रम्सु जारयांसु शिषुष्टु न देवा श्रम्सु सं नवति।
तवः अर्तुहिरसृतलमायौऽवैशान्तः यतिनेतौदिनः।
८। वैशान्तः तरः
तानि तु तत्तानि महास्ये नक्षिरि दंशे।
रजायांसुः पिनोऽरुपस्केत्वविनः।
केवलू वुष्टेनप्रभुः।
९। वैशान्स्यूः विमितानि
चक्षसा सानूरिनि दिवो अस्मृत्स्य केतुनां।
तस्येदु विषा भुवनाढिनि वृधनिनि च्या इव रह्सुः। सम्म विमुहः।
६। वि यो
रजायामिनीत सुन्तकुविशान् रो वि दिवो रोचनाः कविः।
पारि यो विषा भुवनानि प्रपोषेद्वियो गोपा अस्मृत्स्य रक्षता।
७। १६।

८। १७-१८ मरदावो वार्षिकायः।
वैशान्तः। १-६ दशमिप। ३ विहृषुः।

९। पृव्यस्य वृषो अस्मृत्स्य नू सहः इव नु वृषो विद्या
जावेदाः।
वैशान्याय मुणिनेष्वी शुचि शुचि सोमि इव पवते
चार्वस्ये।
१०। स जायामिनः पवमे बौमानि घृतान्यायिक्षेत्तमा
श्रान्तः।
श्रमिनिमिनीत सुन्तकुविशान् रो महिना नाय
क्रमसप्ताः।
२। श्रमिनिमिनीत सी मिनो अस्मृतोऽरुपस्केत्कृ
श्रान्तिविषाितिसः तमः।
वि चर्मसीव दिष्टोऽरुपस्केत्कृ विद्याकृतिः विषायः
३। अपाराबुषेन महिषा अगुपालाः विशो
रजायामिनः तस्युक्तरिमायः।
आ दूतो अपिमभिविक्षंती
वैशान्याः मार्तिरिः पवातः।
४। गुणोऽगुणे विद्यायः गृहाभोजा।
वेयोऽरुपस्केत्वविनः।
५। पवेवं राजामोहस्यः
नीचा नि वृषो चविन्नः न तेजसा।
६। अस्माक्ष्ये
मुग्धालेजः धार्यानाच्यः श्रमिनः वृषी।
वेयो ज्येष्ठे शृणिनः
सहिष्याङ् हैवेशान्याः चार्वस्ये तवोतिभिः।
वाचि समृद्ध जायमानं भिषणु मन्दुव्या: कामिन्यं नवंतें मर्गु बनिः श्रमात्रसंवेशनान्तरं वाचि समृद्ध जायमानं पावतं वाचि समृद्ध नवंतें मर्गु बनिः। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं।

वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं।

वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं।

वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं। वाचि समृद्ध जायमानं पियं तथा वाचि समृद्ध जायमानं पियं।
शान्ति लम्सासु श्रेष्ठ वसूलि राजन्यपूर्वायामः || 311। तवो विशेषे घनृत्य जार्यमानेऽशिष्यव न देवा च सुभि सं नवभि। ततः ऋगुलिभीतमायशानन्तरे यत्व्यायोऽर्तिदि। 312। विशानां तत्र तानि ब्रह्मानि महावर्ते न नक्षत्रां दंपति॥।। वज्जायमान्यः पिनो-शुद्धेशुर्विवः केनु चुयुनेवौहृः 313। वीणात्यस्य विभिन्तलि चक्षुसा सानूनि दीवो यम्मृतस्य वेदनानी । तस्येदु विश्वे भुज्वानाधि सर्थिनि चुः इव रुक्तः सम्र विसुधः 3। 6। वि यो रजयस्यविमिति चुक्रातुवेशानाय वि दिवो रोचना कवि। । पार्ति यो विश्वे भुज्वानानि प्रभेष्टद्वोगो गोपा यम्मृतस्य रक्षिता ॥ 7। 9॥

|| 9-7 महावरो वार्तालकः । वीणात्यः । 9-6 जयसी । 7 विपुत्र ॥

8॥ पृथ्वी वृष्टो यम्मृतस्य नू सहः व्र नु वार्त्ता विच्यान्य जातवेदसः । वीणात्यार्य शुभिनेथसी भुविचः सोमं इव पवेन चारस्योऽपि 3॥ 1। स जार्यमानः पशुरे श्रीमानि घनृत्यपिर्यभेदपा श्रस्यत । व्यायट तिरंगविमिति सुक्रातुवेशानाय महिना नाकंमस्य उष्टः ॥ 2॥ वर्षाकाटोदसी मिमो यम्मुङ्कोटजात्वदकु-शोज्यातिषेवः तमः । वि चर्मेशिव धिष्यो चार्तेयवेशानारो विशेषमध्य वृष्टभः 3॥ 3॥ व्रपास्मलः उभिः यम्मृतस्य विशे राजान्यपूर्वः तस्युक्तेनिमिरः । शा दूरो चारिवस्विविच्याती वीणात्रो मातरिष्या परावरः ॥ 4॥ युगेयुगे विदार्थ्य गृहशाह्यो-विनो यवः वृष्टभो जेठी नव्यंसी। पुनः राजनाधिकारसमन्त नीचा न वृष्ट वानिन न कर्तव्यसा ॥ 5॥ यम्मृतस्य सुक्रातु धार्यानामि चाषम्यर निविष्ये । चयं ज्ञेयेम शुभिन सहसिष्ये वीणात्यः चाराम्ये तत्वोत्तिष्ठि ॥ 6॥ चाराधिकः ।
वृष्ण्योऽधिष्ट्योऽत्त्वः स्त्रण सन्तीति।
राजन् स्वरूप्यायाय अविभाज्यः।
विजुर्विद्यायः विज्ञायित्वा, विज्ञानाय विज्ञानायः।
१०:४१

पुरुषस्य वृष्णेः सहिष्णुस्य नु सहः।
सन्तीति नन्दी। यथात् कालत्।
विद्यान्तरस्य मूलान्तरस्य महिना नार्कोऽस्मृत:।
१०:४२

Digitized by Google
भिक्षुवर्ग गोपाभिरहितस्यार्क पाहि विशयकश सूरीन।
रक्षं च नो दृढङ्गशयोऽऽरे विशानरः प्र च तारः। वर्णः॥७॥१०॥

॥१॥ भरद्वजः गारुडः। विशानः। चिह्नु॥

॥१॥ आह्वकृष्ममहरजेन च वि वंति रजसी वेदार्थः।
विशानरः जार्मानोऽ न राजावात्तिव्योरित्वारिष्टमाचि
नाहं तत्तुं न वि जानायोऽऽरे न ये वर्ति सम्रेष्टमा
नानाः। कस्य सन्तुष्ट गः वक्तव्यी परो वन्द्यापरेष ह्याः।
॥२॥ स इत्यें वि जानायोऽऽरे स वक्तव्यानुत्था वन्दाति।
य च चतुर्दस्मृत्य स गोपा श्रव्यांद्रो श्येन पश्यन
॥३॥ चर्म होताः प्रश्नमः पश्यतेमापनं ज्योतिःसूतूः मलेक्षु।
चर्म स जंके ध्रुव आ निष्कोमवेश्वरवा वर्घेन्माः।
॥४॥ ध्रुव ज्योतिःसूतूं ह्याः का मनो जचिंद्र पत्यावंशतः।
विशे देवा समवसः सवेला एवं आतुर्मां बि वंति साधु॥
॥५॥ वि मे कर्मः पत्यातो वि चतुर्बींढः ज्योतिःसूतूं जाहिंतः
यत। वि मे मनं पश्चिम दुर्भाशी। वि सेन्द्रयामि किमु नू
मनिष्ये। विशे देवा आतस्मदनभिप्पानन्नाम्ये तमसू
तस्मिंशास्रो वन्तुत्ये नोस्मर्यां वत्तूत्ये न।॥७॥१०॥

॥१०॥ भरद्वजः गारुडः। चापी। १-५। चिह्नु। १ हिँदरा।

॥१०॥ पुरो वो मंदे दिशं सुपुराण्यं प्रयत्ति यथे श्रव्योऽऽरे
दंडिष्ठं। पुर उक्षेिभिः स हि नो विभावा स्थवरः करति जाने।
तवेदः। ॥१॥ तमुः ह्रुमः पुर्वेश्वक होतर्ते श्रव्योऽऽरे
मृष्ट्य। क्षोम भयोऽऽरे मुर्तेत भूषं पृत्तं न जुचिं मतयेः पवते।
॥२॥ पीयोऽऽरे श्रव्यां मलेक्षु यो ऋग्ये दुर्दाश विमगमृं उक्षे। वि-

374
भ: तव गोपाभि: इद्रे चरसारे पा: हि सदस्यन सूरीन राखु च
न: दूरुगा श्रवे: अपे विद्वाने प्र च ताति: लब्धने: ॥ ७ ॥ ९० ॥

॥९॥ अहं: च कृष्णः अहं: अर्धन्ने च वि वर्तति: रजसी: विद्वाभि: विद्वाने: जार्यमान: न राजा अर्थ चित्तरत्व ज्ञोतिष्या ज्ञयः
तमसि ॥ १ ॥ न अहं: तत्तु: न वि जानामि: चोतु: न ये वर्तति
संस्कृत चार्तमाना: कस्य: स्विन: पुर्व इह वाक्यानि पर: वर्तति
विषयेऽरेऽयोऽन्यष: ॥ २॥ स: इत तत्तुः स: वि जानामि: चोतुः स: वक्ष्यानि
चूरुषा वर्तति य: ई चिन्तकत्व चर्मस्तया गोपा: च. चररा
पर: अधोत्या पथ्या मा: ॥ ३॥ अर्थ होता ग्रहम: पर्यातितुभयुर्ज्ञयिति:
ञुमृत मल्लेशु अर्थ: स: जग्गे ध्रुव: शा निर्जन: सांमये: तन्वा वर्तेमान: ॥ ४॥ धर्म ज्ञोति: निरहितं हुङ्ङेवे के मनं जविर पातरतः
सुकु रते: विषये: तेवा: संभृत: संकेता: एवं अर्धु: चम्भि वि
चारति साधु: ॥ ५॥ वि मे कायी पतयति: वि चन्द्रु: विस्तुर्ज्ञयिति। इतरे
शास्त्रहिंत यत् वि मे मनं चरति दूरोऽऽश्री: वि स्वतं वक्ष्यामि
कि जः नु मनने: ॥ ६॥ विषये तेवा: अर्थमस्तयभिया: लाङ्कु अर्थे
तर्मसि तस्मिन्ते वायस: विद्वाने: अचानु जये न: सांमये: अचानु
जये न: ॥ ७ ॥ ९१ ॥

॥९०॥ पुर: व: मन्त्रे दित्यं सुद्वृत्ती प्रस्थयति यहे अर्थें च वायुरेऽरु.
पिथिं पुर: उक्तयेभि: स: हि न: विभासवा सुी सुब्धा करति जत:
वेदां: ॥ ११॥ तर: हुः सुि: पुरुसस्मार्कीहोत: अपे स्मिरितमिहि: मनुष्यः
इधान: क्लीमं यं चासी ममतास: इव नूर्ण घुटन्तं न मुचि मातयं: पर्वते
॥ २॥ पीपायास: अवस्ता मल्लेशु य: अपे उदार्योऽविमः उक्ते: विचि-
वासुदेवाः रावणाः कुशाकराः।

संहिताः महाभारतम् भागम् अष्टकम् खण्डम् चतुर्थम् ॥ ३७५ ॥

चाभिष्मृतिभिन्निः शैविकश्चिस्तः साता गोमती दश्यति

३। ज्ञान जायमान वर्णी दूरे भाषा कृष्णध्वनि।

यथा बुद्ध चिन्तम उम्मीयास्तिः श्रीचिवश्च दहशे पावकः

४। नू निष्ठिः उप्रवाजाभिद्वी दये प्रियं मयुह्वादाश घेरि।

ये राधा घर्षाः चायमान्तुजबिभागी दीपां भारतचुष्माघ भेि।

५। इसे यदा चनो न धर्म उष्णं ते गहान्नो जुझते

हविभान्त हरिजेवु दिष्टे मुप्रूपितमावत्तवायः गार्भस्य

साठी ॥ ६। वि ब्राह्मणीनृत्व वधेष्ठर्नां सदैव श्रम्भिताः

सुविरा: ॥ ७ ॥ १२ ॥

१२। १-६ महाराणो बाईः ॥ चाचिन् ॥ चिन्हुः ॥

११। यज्ञस्य होतारिष्टो यज्ञयाने वाहिणी नल्लाः न

प्रयुक्ति। ज्ञानो निपाववर्णशा नासम्या ज्ञानो होताय पुष्थिवि

चंदृयः ॥ ९। लं तोता मनुरस्तमो निः अभुङ्गजर्वदेवी विद्या

मन्येषु। पाण्डितो जुहा ॥ बह्निसाये यज्ञस्य तन्वयः तत्र तस्मां

।१२। धन्य चिन्हाः ते चिन्तां वष धर्म त्रेवानजन्मं गृहाते यज्ञस्य

वेद्यां ब्रह्मणिः यद्य विलो मधु मदं बनंति नभन्दे इति।

२॥ अदिलित्वस्य तस्य बह्निसाये यज्ञस्य रोद्वसी उद्भवी।

अयुं न

यं नमस्तारात्मो अिति अयुं न तस्मां रातः अधिः सुपथरसं पञचं जनाः।

१२। वृजे हा

यज्ञस्य वृहिप्रायांभादिः सुप्रायत्वं सुप्रूक्तिः।

अमेभिः

सत्य सत्ये पृष्ठिव्या अधिकार्य यज्ञः सूयः न च चल्यः।

१५। दुधास्य

ने: पुभेशीक होतर्वेदिको अधिप्रभित्वान:। राजः सुनी सा

हसो वायस्वाना सति स्रोऽम वृजः नाहों:। ॥ ६ ॥ १३ ॥

१३। १-६ महाराणो बाईः ॥ चाचिन् ॥ चिन्हुः ॥

१२। मध्ये होतां दुर्योहि बहिः राक्षिष्मोद्ध्वमं रोद्वसी
चालिम् ते ज्ञिताभिरेव विषयः शोचियेन्द्रस्य सातागोविरं मन्तः द्वाराति। ह्ये पुरुषो जयमनः जायी द्रूपदहारश्नां भास्ता कृषिः संभा। अर्ध वंश द्रुपूर्व विन्यासः जन्ती चार्यं रामसंघं मय्यातभ्युः। च्युङ्खाति ये राधसा चर्यं तस्य च यात्ती चार्यानं मूर्तियोऽविभाः। च चाभि संस्तित जनानस्। इत्युद्यायं चन्दनः धाः। चार्यं पुष्करं यत् ते चार्यानं। ज्युङ्खाति द्रुपदान्तं भरतां बाचिरेशु द्रुपिष्ठा। मूर्तिः चार्यं वार्ष्यं गर्भस्य साती॥

विवेशितः इत्युङ्खाति वर्षकं इत्यादि मदेस शृङ्खलः। सुङ्खियाः॥ ७ ॥ ९२ ॥

यज्ञस्य इति। इचितः याज्ञवल्क्य सख्यं वर्षे महत्तरत् न प्रकृतिः ज्ञानं न भिन्नवर्श्या नास्ती त्यात्ता होशायं पूर्वष्यी वेष्या॥ ९३। लेन होतान नद्यत्। न: अधुक्तं भ्रात: विद्यां मय्यात्वेनु प्रार्ज्ञात्वा जुङ्खाति श्रास्त्राय मूर्तिः यज्ञस्य तन्त्रस्य तवत्स्वा॥ धवन्यां चित्रविवृत्ता। चित्राय विष्णुः चित्राय प्रदेवन जन्मं गृहिणे यज्ञिः बेलिघुः। चांगिः स्यात्तुः विप्र: मधुः चान्द: सन्ति: भूषान्याम भुविष्याः॥ ९४। चार्यानं तृत्या म्यात: भूषान्याम भुविष्याः॥ ९५। चार्यानं सुरमय्यर्यस्य पंचं जन्मं॥ ९६। वृंगी हृ यस्य। नर्मस्या वृहिः। चायी यार्यांमि सुकृतुत्वं वर्ती। सूतिः च यायुः न चहुः। ॥ ९७। दुर्यस्य न: पुरुशः ब्रह्मीको होतान अविभाः। इत्यादि। चायी आयं स्यात्ती सुरमय्यर्यस्य पंचं जन्मं न चहुः॥ ६ ॥ ९३ ॥

मथ्ये होतान दुर्यस्य बहिः। रात्ता चायः तोदस्यं रोदस्ती।
वर्जयति। ज्ञाय स मुनः सहस चृतावः दृश्यासुरोऽ न शोविष्या
तत्तान्।१।। ज्ञा यस्मिनं यस्मिनं यजुः यजः यज्ञार्जुनस्तवतिते
न दीः ।। विष्णुपस्यसत्तुष्णे न जीहों हृष्या मध्यानि मानुषा
यज्ञि ।२।। तेजिसा यथार्गतिः वर्धेनार्त तोदी रहच्छन्वानोऽ
वृध्यानि। यज्ञयोऽ न द्रविता चेतति तत्वां वम्भूर्व यज्ञबलीपु
।३।। सासाकेभिर्भिष्टि न भूषिर्भिः एवे दुम चा जातवेदः ।
ढंचो पुनः गर्भ नार्वीसः पितेः यास्माय यृहीः।४।। ज्ञाधर
स्वास्य पनयति भासो वृष्णा यज्ञादनुयाति शुभी। सचो यस
स्यंद्रो विष्ठाति ध्वनियायन्नाः न तायुरति धन्या गाते।५।। स
लं नो यज्ञविदं यातिविशिष्ये ज्ञामिनियाय। बेवी रायो
वि वांस्ति दुःखुयं मदेम श्रान्तिमाः सुवीराः।६।। १४।।

|| १३ || १५-६ मरहवारी मारीवारः || चपितं || विहुए ||

|| १३ || लक्षिष्या सुभर सीभगान्ये वि यंति वनिनों न
बुया। । चुम्बी रामविजों वृष्णूते दिवो चुम्बियीद्वो रैतिर्पाः
।१।। नं भोगो न चा हि रक्षमिष्ये परिमेव ज्ञाति दृपस्वंचिः।
ज्ञाधर सँशो न वृहत चृतस्वायाः च्छता वास्य केवो भुरोः।ः२।।
स सत्यिः शरसा हंति वृहमये विप्रेऽ वि पृष्टेजिति वार्जि। यस
लं प्रचेति चृतजात राया सजौशा नरावरं हिनोविः।३।। यस्य
सूनो सहसी गौरिज्ञात्स्येक्षे निमित्ति वेदान्तरू। विष्णु
स देव प्रति वार्तमये ध्येन धार्मिकप्रयति वस्त्रं।४।। ता
नृथ चा सीभगान्ये सुवीराये सूनो सहसं पुष्पे धाः। कृष्णो
चि यज्ञूवसत मूर्ति पशो वयो वृक्षायाये तालुकः।५।। वद्रा
सूनो सहसी नो ब्रह्मायाय च्छये तौङ्कतनेम चाजिनों द्राः। विष्णु-
परमेश्वर रूपमें सृजन कर रहे हैं।

सदा भक्तिवृंदगृह तथा विभिन्न संस्कृतियों की समर्पण करते हुए।

इसलिए, हमेशा ध्यान से सुनें।

तथा तथा तथा...
भगवान् पूर्ति अर्थां मदेन शुद्दः मित्रः सुधारे न ० ० ८ ।

सरस्वती गंगा जलद। धन्य ज्ञानोपमे धीमित्रसुधारे ।

सुधारे त्रिवर्त घोडः प्रवर्त चतुर्वेदी ॥ १६ ॥

हवे प्रवर्त चाराज्ञानि धीमित्रसुधारे न ० ० ८ ।

मन्त्रकृतम् भम्मह। शुद्ध शुद्धेशुद्धे चाराज्ञानि ।

सरस्वती गंगा जलद ॥ ६५ ॥

हवे प्रवर्त चाराज्ञानि धीमित्रसुधारे न ० ० ८ ॥

मन्त्रकृतम् भम्मह। शुद्ध शुद्धेशुद्धे चाराज्ञानि ।

सरस्वती गंगा जलद ॥ ६५ ॥

हवे प्रवर्त चाराज्ञानि धीमित्रसुधारे न ० ० ८ ॥

मन्त्रकृतम् भम्मह। शुद्ध शुद्धेशुद्धे चाराज्ञानि ।

सरस्वती गंगा जलद ॥ ६५ ॥
अन्वेषण या कृपा शामुकुच उपसों न भानो। नूतन वा मन्त्रंत्रयस्य नू रष्या भा यो जूष्ये न ततुपिखो जिज्ञायः। ॥१८॥

श्रीमयं समिदं दुःस्वत्त प्रयंतं अष्टौ श्रीं गृही-चरितं। उष्ण गी गीतिन्द्रं विवासत देवी देवेषु वनते हि वार्ते

dेवी देवेषु वनते हि नो दुर्बः ॥६॥ समिदं अथ एवं गीतं गृहीं

गृहीं भूचिं पावकं पुषो वामदे ध्रुवं। विम्रं होतां गुढ्यार्कं दुःर्कां

कविं मुखर्विन्द्रं हजारेदं ॥७॥ लो दूरमपि श्रमृं युगे गुयुगे

हृष्टवाहं दधिः पायुमीढ़॥ देवासंस भमृमस्य जागुर्विचिं विपुं

विश्वतं नमस्ति ति देरि ॥८॥ विनस्मार्थं उभयं अङ्कु ग्रहा

दूतो देवानां रञ्जति समीये। यत्से पीति सुमंतिमानुष्यं-महेष्ठं सा नक्करं: गिरो भंव ॥९॥ तं सुप्रतिकं सुहास्यं

स्वच्छाविंदासो विदुरं रपेम । स यङ्क्षुंशा व्युनानि

विभावं हृष्टविपुरमृतं बोचतः ॥१०॥१८॥ तरंगे पास्तुतं तं

पिपलं यल्लां जन्मदुव्येऽभु पीतं। यस्य च निबिं मिदं वो-

दितं वा तत्तिमा श्याशिं यश्वसों राया ॥११॥ तरंगे चनुष्ठतो

नि पार्श्वे लमु न: सहसारविवात। सं यस्य धनंदवेष्टु

पाण: सं रयं स्पृहामयं: सहस्री। ॥२॥ ज्ञानोत गृहं परंतमतं।

स रजा विष्णा वेदु जानिमा जातेदाः। देवानासुत यो म-

विनों यत्सहं स प्र यज्ञायमस्तावः ॥३॥ ब्रह्मेऽदुर्य चिशो

ऋष्यस्य होतं: पावकशोषं वेद्यं हि यज्ञा। ब्रह्मा यंजासि म-

हिना वि ब्रह्मैः वध बलिः यो ते वा ॥१४॥ ब्रह्म प्रयोगांति

मुद्धितमस्य हि क्षो नि तो देवतेऽपरं यज्ञे॥ ब्रह्मा

नो मध्वश्रवजस्तावेऽविष्णुमि दुरिते तरिः ता तरिः ताः

चावेंसा तरेम ॥१५॥१८॥ ब्रह्मे विष्णुमि: स्वानीक टेवैहृषीवंते
प्रणमः सौभोग्यिनैः कृतावर्तं सिद्धं नं जयं जयं जयं नायात्साधुः


digitized by Google
\textbf{३७९*}
हनुमन चूर ब्रह्माण्ड तेंदूप इत्यादतं गिरिः। यथिभेदः स्रोतंकमः इत्यदुमः। 
हं च च ते मनो दर्श सदस्त उर्जयः। तस्मिन औषध्य सहस्रसहस्रसहस्रसहस्र

dः ॥ ३६॥ नहि ते पूर्वमिश्रितहनुमनमाणामवसो। ज्ञाना दुयोज च नवः। ज्ञानरिखामपरार्थो वृष्णा पुङ्कः। दिवोदास्य सर्वति ॥ १५॥ स हि विशारि पारिवर युथिं दार्शनमहिनाः। विनवचालीडी अस्तुतः ॥ २०॥ ॥ २४॥ स प्राणवास्य सदुवेदी धुःस्य संयति। खुखार्थस भासनाः॥ ६॥ महं सतायो ऐपने स्त्रीम च च पृथुगुयः। ज्ञाचे गाय च वेघसः ॥ २२॥ स हि यो मानुषा गुणा सीमा दोपो अविना:। दृष्टानं इन्द्रवास्य ॥ २३॥ ता राजाना भुविविनवतार्हनायताः गर्भाः। वसो ज्ञातीरं रेतांशी ॥ २४॥ वस्तः ते खयो संहिरिषयते महीयः। ऊर्ज्जो नपादभूतस्य ॥ २५॥ ॥ २५॥ ज्ञान दा चासु चेतो- 

\[380\]


श्य्य. शि. न. ३८०।

|| ३८० || [म. ६. शि. २. सू. १६.

॥१५॥॥२३॥ श्री दिनि जाति सुब्रजातिते जाये इत्यह इत्यहः गिरि: येनि: बधेसे दुःबधिः॥१६॥ यथा च ते मनं दर्श्य दुःसे उत्तरंतरंतरं सदे: कृष्णसे॥१७॥ नहि ते पूर्ति श्राब्धि तपवंत नेमाना वसीः चाचय दुर्व: वनवसे॥१८॥ श्री श्रापि श्रागामि भारत: श्रुतः हा पूर्द्धचे-तान: दिव: दस्स्य सात्स्यपत्ति:॥१९॥ स: हिविषाः श्रापि पारिषाध मुनि दायें मनि सुननाना वनन उराति: शयन्त:॥२०॥॥२४॥ स: मु-नि वतो मनीयसा जाये चुबेनि संहयता बृहत्तत: तत्त्वय भानुनाना॥२१॥

प: सुभाये: क्रये लोरे यहे च दृश्युवया च च गाये च देवसे॥२२॥ स: हि यो मानुषा गुणा सीदों होता कविः क्रन्तु दृत: च

हृद्यथवाहन:॥२३॥ ता राज्यना नुचिंधगता शारिण्यान मार्गत

गया वसी: यथिङ्ग इहुरोदसी॥॥२४॥ वसीिते श्राये संहयते इष्ठते


श्राये: निगरेन श्राविष्ट यायि विष्ट नि: श्राविष्ट


मते: बृहाये दार्शिति तसानान्त: न: पारि चाहसे:॥३९॥ लं: ते देव

जिद्या परे चापते दुः: कृत मते: गं न: जिरासाति:॥॥३२॥

भूतस्य वाजाया सुस्मार्गे: शमे युक्त सहं: चाये वरेवके वसु॥॥३३॥

श्राये: श्रुतानि स्मान श्रायताः त्रिविषायु: विप्रयां संस: इवः मृतः श्रासु-शहत:॥॥३४॥ गमे मातु: पितु: पिता विद्धि तुमानात्: श्रावे सीदन

प्रेरत्स्य: गौरि: श्राये॥॥३५॥॥३७॥ बहु प्रजाः वात: श्राभ भाजते वेदे:
विचर्चिते। योगे यहीद्वयंहिति। उपर्य या रक्षत्सहम्य प्रर्यक्र सहस्रसृ। योगे समुद्रमहों गिरेः। उपर्य या स्वामियं प्रभुरावेंस एके ते वर्ष। योगे हिरण्यसन्ध्या। या उप इव शरणा नीचे तिमत्त्रां न बंसंग। योगे पुरो ह्यो सिंहच। या यं हः न सादिनं ग्रन्थम जात्न न विषयति। विशालमायं वन्यंरं। लोकोऽनि। प्र देवं देवतायेव भरतं जसुचितः। या यसे यस्मीन नि प्रीदतु। या यारं जातेवदसि प्रियं। विशेषादिति। क्षोन या गृहपति। उयं योगे युक्ता हिं मेव नवासांतो देव साम्यवः। या वहति मनवः। या भक्ता नो यासा बंहारः प्रयासि गीतवः। या देवान्तसोमंगीते। उदयं भारत हुमदद्र- स्रेष्ठ देविकुलत। शोचा वि भासहर। वीती यो देवं मतं दुस्येवेरुपिणैः कीठािः देविमान। होतां सन्य्राज दो- देवासहस्त्रादि नमसा विवासेत। या ते या यूचा हुविन्द्रा तर्यं भारामसि। ते ते भर्त्तुसप्त चार्यसाधो वृण उत्त। चर्यं देवासो चर्यंगमंगिते वृष्णहंतमां। येनाय बसुद्या- भृंता नृछा रस्सिः वाजिनां। ॥ ॥

धर्मं: ॥ ॥

सोंमंभं चसुपं तद्येकारम महि जाग्य एवं युक्तां। विः यो धृष्टी। वाच्या वज्जहस्त विष्णा चम्मंविषया शान्तिः। द्वारोः। ॥ ॥ स ईं द्वारो य चुर्जीवी तर्कं यं: शिर्मवान्युत्तोऽयो मंत्रेनां। यो गोर्यांबलमर्युदयी हरिः: स ईं चिव्राः चर्यं भृंधि वाजिनां। ॥ ॥ एवा पार्मको प्रलयं मंदं तो चृद्धि वर्ष वाच्यस्तोत गीथिः। चर्यं: सूर्य कृष्णो पीपोद्धीया जहि शान्तिः गा ईं तृंधि। ॥ ॥ ॥

381
पिता उपस्थित चुरमात। महामिन्न्ह तववसं निभूणि मत्स्योसं जहेंवं मट्ट प्रुशाः। येने। सूर्यमूर्त्ति मंदन्यानोववांसोवय द्रु-फळनि दट्ट। महामिन्न्ह परि गा इदु संसं नुळ्ळा अच्छं तत्त्व सदसं रक्षाल। परि स्वात्। ॥ ॥ ११॥ तव शुचिव तव तहस्तमातिरायामां पक्षं शच्चय नि दीङ्ङ। ॥ ॥ चौवार्डुः उत्सियंभो वि रुक्वोट्वात अच्छीजो अक्षिरस्वात्। ॥ ॥ पुष्पाँ श्रां महं दंसं ज्युः वीवमुष भामुवी वृहुदिर्घ स्वभाय। ॥ ॥ अधारं रोदसी देवपुरे गाने मातरं ययी चूङ्खय। ॥ ॥ अध ला विषे पुर इदु देवा एकंत तवसं दधिरे भरतं। ॥ ॥ अधेवी यद्योहितं देववानरमाता वुग्सत इदुमय। ॥ ॥ अध दीयोंते अध सा नु वेदजातिन्मक्षप्यसा खस्य मयो। ॥ ॥ अध यदिदीप्य अधोहस्तानं नि चिन्तितायुः घये जघान। ॥ ॥ अध नहं ते मह उंग वर्घ सहस्वभूरि चवृत्त-खङ्खार्घ। निकानमसंसंस्ते एन नवत्मकहि सं पिंगण्डी-पिन। ॥ ॥ वर्धायित विषे मलं सुकोषाः पचं छतरं महिषां इदु तुर्भं। ॥ ॥ पूषा यिधुस्धिलिणि सर्वसी धाववक्षहसं मद्यवसं-नुमसं। ॥ ॥ शा योदो महं वृत्त नदीनं परिहितसंसुज अ-मिस्यां। तासामनु प्रवतं इदु पेंताप्रादेवी नीचीयपसं समुद्रं। ॥ ॥ तवा ता विशाक वकृणवांसमिदर महामयमजुरी संहरदं। सुवीरं ना स्वायुं दुवधामा ब्रह्म नयमवसं ववृयात। ॥ ॥ स नो वाजाय अवसं इदु च चढ़े वेधि द्रुमतं इदु बिव्या। भुविजे नृवतं इदु सुरीडिवि च लेन्धि पायं न इदु। ॥ ॥ श्राय वाजेदेवहिं सामेस मदेम शुर्तिहिमा। सुवीराः। ॥ ॥ ॥ ॥
पीता: उक्षायें चुक्षस्ति महां अर्जुनं तवसे विभूतिः मश्तरासः
जिः स्वातः प्रसः तत्त्वं ॥ ४४॥ वेभि: सूर्य उच्छसि अदसानां: चर्कणसः अस्ते-
हृद्यानं देवतां महां चालों परिग्या: इतरं संस्कृतु नुथा: चर्कुणसंस्तद्वसः परि
स्वातः ॥ ४४॥ तत्स अच्छसि तन्तरं तुस्सनांभिः चालम्मुः पर्काश्वयानिः
दीपः स्त्रियाः: तुतां उच्चयाम्बम: वि हृद्या दता ज्ञात गाः: अर्जु: जागीरस्वातः
दीपः ॥ पुराणं स्त्री महि: द्वस्तः वि उर्द्धी चर्या द्वा चुक्षस्ति
बृहतं इतरं चुक्षाय: चर्कणसः रक्तसि तेवरपुनः प्रल्ये मातारं यही
चुक्षस्ति ॥ ४५॥ चर्कण ना विभेषे पुरं इतरं द्वाय: एका तवसं द्विधरेन्मन-राय
अदेव: यत्स अर्जुक्षापिं देवान स्वः साता वृत्तते इतरं चर्या
॥ ४५॥ चर्य मही: चिति ते चर्या सा नु चर्यात बिता चालम्म मिन्यस्ता
स्वस्य मन्यो: विद्ये यते इतरं चालम्म चोहसानां निन्यता विषयः सायो: श्रायसे जिघाना
॥ ४६॥ चर्यत वर्द्धं ते मह: उपव वर्तसहस्त्रमुहिः वंद्धरता
शत संधिः निद्रकांक स्वालम्मनसं चेक नर्तव्य चालिः संनिपूक्षा
चालिः ॥ ४६॥ वधीनं यथे विभेषे दीपः सर्वोष्ठं: परं शत
महिषान इतरं तुर्प्प्प रूप्प स्वित्वः: जीविः सर्वोष्ठ सावन वृक्षशाक्षे
मदनं चानु: चासी ॥ ४७॥ चारी चारी: महि: वृक्ष नृदीनां परिकल्पते: स्वित्वः
स्वातः: जार्मिः चारं पासात् अनुमा प्रवेरत: इतरं पंचारं प्रकाशे: नीती: चारसः सत्तूः। ॥ ४८॥ चारं विकाः सुष्मकाः स्वातं इतरं महां उपेक्षायुरी
सहः वसा सुष्मीयं वता सुसा सायुरुण मुसवर्च चाय बर्तन मन्त्रमस्व नायसे कुरु-
व्यातः ॥ ४९॥ स: न: वाज्याय चर्यसे इते: च राघे धेरिः चुक्षस्ति: इतरं
विभान्यवर्तवर्त वाजे नृत्वचः इतरं मुस्तविरदिव च साधी: पार्वेन: न
इतरं ॥ ४९॥ चाय वाज्याय विकाः स्वित्वः सत्तूः मदमस्ताहिमाः सुसवीरवः
॥ ५०॥ ॥ ३॥

॥ ५८॥ त: जै: सुनिः य: स्वभूतिः सोजा: वृक्ष चार्यात्स: पुरु-
हृद इंद्रः। अर्णाण्हुमये सहमानमाभिभिर्विभृत्रे नृपति
चर्येणान्तः॥ 11॥ स गुणः सतां जम्वलस्त्र्य तुविवस्या
नद्वनीयं च्युजीये। वृहदेशुप्रधानो मान्योपागमेनः कृष्णी-
मार्गविभत्तहाराः॥ 12॥ लो हु नु वारदसनो दयूर्यिकः कृष्णी-
रवनोराधीय। शजिं रित्युषु वीर्यं तत्सं इंद्र न वित्सां
विष्णुवाचा वि बोधः॥ 13॥ सदिश्च तेषु तुविवात्सः मने सहः
सहिष्ठ तुरगतिप्रकर्॥ 14॥ ज्ञास्यपरसं तवस्त्रन्नीयं गोदर्श्यस्य रथज्ञो
अभूव॥ 15॥ तद्यः प्राणं सहारमलु गुप्ये श्रवण्विशेषान
महिरोभिः। हन्ताच्युतस्याध्येस्यतमान्योः पुरो वि
दुर्यो च्यस्य विष्णः॥ 16॥ स हि धीभिवेशयो अस्यस्य ईशानकृ
न्न्यत्र वृष्णस्य॥ 17॥ स तोक्षसांता ततन्यं स चर्यी वित्सानपमां
स्त्रवस्मलुः॥ 18॥ स महमना जनितं मानशाश्मार्यविषये
माणाति पर संसेः। स शुर्वन े स चवस्तीर्त राया स वीर्येश
नृतम् समेकः। 19॥ स यो न सुरेः न मित्यु जनो भूमंजु
नामा चुमुरि धुनि च। वृष्णक्षेमुः श्रजिते च्युजमिर्दे पुरां
कृष्णाय श्रवणाय नृ वित्सः॥ 20॥ उदार्यं नक्षत्रां पत्यसा च
वृष्णाय रघुसिंधु विष्णुः। धियुषव वर्ज हस्त श्र दश्यक्षेपाभि
प्र मेंद पुरुषेन माया:॥ 21॥ जातिने श्रुक्कव वनमिद्व हरिके राजो
नि धक्ष्यशंनने भीमा। गंगीरय श्रवणा यो हस्याध्यायः
हुरिता दुर्भस्या॥ 22॥ जा सहस्रं प्रणिभिर्मिद्र ग्रामा तुविवि
शुषु पुषावाग्निष्कृतः। याधि सुनी सहस्री वस्य नू हरितेन
इत्यें पुरुषेन गोधोः॥ 23॥ प्रकुड्षः स्याविनितः पुरुषेन
दिनो रंगः महिमा प्रसिद्धा:। नास्य शुषुने प्रतिमनानमिति
न प्रतिविर्मिदो पुरासायनसव यस्य:॥ 24॥ प्र त पत्रे ज्ञाता कार्यं वृत्तं
हूँतः इत्यः चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया ।

हूँतः इत्यः चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया ।

हूँतः इत्यः चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया ।

हूँतः इत्यः चार्यान्तज्ञ उपयोगशास्त्र ज्ञाने चर्च्युनीया कृपया ।
भूलुल्ल यदायुम्मतिलिङ्गवसंसि। पूर्व सहस्र नि रिदंगा खर्भि
क्रामायुम्बैराय धृष्टानि निनेश। १४।। अनु लाहिरि खर्भि देव
देवा मदुनिवेशे कवितमें बाईनां। क्रोिे जब विरी वाधि-
तारे तिवे जनाय तिले गृहाणः। १५॥ अनु धार्मापुर्षयली
तत्र रोजोहस्ते जिहि इंद्र देवा।। कृष्णा कृल्लो चक्षुः
यथे अस्त्युक्तव नर्वीयो जनयस्य युथीः। १५॥ ६॥

१५॥ ९-१३ महान्वी माहीयबः। इंद्रः। चिभुरः।

१५॥ महां इंद्री नृचिदा चुंचैलिरा उत्त हिनही खर्भि
मिनश् दिवहि। अस्मायुम्बावृते वीरीयोः। पूर्वु सुरक्षत
कृतस्थितेव। १।। इंद्रेऽव धिष्णा सातवेय प्रायुक्तमृत्वमृगव भुवानं।
क्रामांद्वेन श्रवसा भूमुखासै सद्बिष्को वाकुपे खर्भि
सामिव। २।। पूर्वु कर्जः बहुला गम्भरी अस्मा संस्कारः भन्मीहि
चर्चासि। यूषेषे पृष्ट। पनुपा दमूना अस्मा इंद्राभ्या वांकु
त्स्वाजी। ३॥। त्व इंद्रेऽ च्युतिनमस्य शक्तिहि नूने वांक्षर्ततो
हुवेम। गणां चिभुहृ जरितारे क्रामायुम्बेषा क्रामवाहा खर्भि
हृदय। ४॥। धृतिनमार्ग धनुरः। सोमवृक्षः। स हि यामस्य बसूङः। पुश्कुः।
सं जरितमे पृष्टाः। रायो ऊसिनकूटद्रे न सिंधिवो यार्माना
हृदय। ५॥। शविः न खा मं न्यु शव क्रोजिसणोजो कृत्वा
भूत उप्यें। विश्वा हुष्या वृष्णाया मान्यवायामस्य द्वा हरिवो
मातयेयस्य। ६॥। यही मर्ये पृष्टिनाराज्ञंंद्र इंद्रे तं न खा मं
भूमुखासै। येन् तोक्त्यान तनयस्य साती संस्कृतमहि जिनिवां
सस्त्वानामः। ७॥। खा नो भर वृष्णाम पृष्टिनाद्र धनस्युङ्गाम पृष्टिनासै
मुदर्भी। येन् वास्यम पृष्टिनाद्र झण्डन्योतिनित्वं जामीयां
मीन। ८॥। खा ते भुजध वृक्षे एतु पादोदर्वादेषः।
रादा पुरस्तान्। ज्ञ विश्वतो ज्ञि समेत्वेहारिद्रें चुबं स्वन- वेचेहासं। ॥५॥ नृवसं इदृ नृवसामिहती वसीमहि वार्में भोमत्तिहि। ॥७॥ इशे हि वस्तं उपयय्य राजन्य रल्ल महि स्वृंब दृहम्॥१०॥ महुर्ती चूर्तं वान्धुसम्मक्षावरि दिखं शास- स्मितं। विश्वासाहयकं नृवसांगोयं संहोदामिनं तं हंवेम॥९॥ जनं वचनं महि विश्वासाहयकं नृवसांगोयं रंगयं चे- वसि। ॥८॥ अधि हि ला पुरिष्यं भूरुसाती हवामहे तनवे गोष्स्युसु। ॥२॥ वृষ्जं तं एविनं पुरस्त हसि। शापोऽशापोहरं दस्यम्। मंतो वृष्कांभुवायनं भूर गायं मंत्रं वृहत्तं लो- तोऽ॥१३॥

२०। १-२३ मरहाजो बाईकस। ॥ इंद्र। ॥१-६५। ॥२६। बिराट। ॥

२०। १-१३ मरहाजो बाईकस। ॥ इंद्र। ॥१-६५। ॥२६। बिराट। ॥
रात्रि मरुक्तांग मरु विचारत: सर्वभूत सर्व्यास इन्द्र हरब स्वात:-

स्वतः येहि चक्रेण। नृपस्वात नृपत्समाभिः। जति वसीमहिः

बांध योगतभिः। ईश्वे विच्छे। जयर्ग्य राजाधन:। सर्व महिः क्षुरे

चूहाः। १०।। सर्वत्र वृषभ बुधवार्षिक धन्यवादी वर्षाः कुलस्ततः

इन्द्रा विच्छे। तथावर्षाय उपयोग सहं दात इह ते हुवेष। १९।। जनः

विज्ञानां महिः विच्छे नन्दमानने एवं। जूर्रावः। राज वेष सुधर सार्थि

हि ला पुष्पिण्या भूरुस्ताति हरवाहि तनये गोपु द्वारासु २२।।

वर्षे ते एविः। पुरुषूः सधेये। शरोः। शरोः। उजहतेरे इति स्वास्ति

सःैं। वृषपापिं ज्ञातानि सूरण गाया समेत वृहत लाजः जाता:

१३ ५

२०।। ची:न यः इन्द्र सर्वभूतसूराय: तथ्यी रचिः। शर्मसापुरुससु

जनाने त:। न:। सर्वसंधरायु जवरा:सा दृष्टि। सुनोऽः सहस्त:। दृष्टशः

११।। दि:वः। न तुर्भ्या इन्द्रु इन्द्र सर्व: असुरीरेदियं:। धान्यविच: सार्थि

यत् वृषपापिः। क्षिप्याय उष्टि। चूहीनादिनाय विघना सुक:। १२।।

मुहेीन जूर्ग्यामस्त:। तवस्:। नवीन्यान कृतस्बंध्या इंद्रः। वृहतसाहः

राजस्य अभवात मधुने:। सोमायस्य विघ्नात:। यत् पुरान दलुः आर्यात

१३।। ची:न। जूर्पुन्य पुरायु: इन्द्र अस्त्र दशस्त्र:। ज्ञाते चक्रेः क्षिप्याय चक्रेः

साती ची:! मुखा विश्वमुखा धार्षि। विच्छे। यहत परते पा:दि

पुष्पा:। उह स:। सदनये सार्थ्ये कृ:। इंद्रः। कुसायू सुभेत्य साती

१५।। प्राच्येण:। न सर्व:। असुरीरेदियं:। धान्यविच: सार्थि

यत:। क्षण:। नल्ली सार्थ्ये हस्त:। धान्यविच:। १६।। विच्छे। सर्व:। अहिः। मायस्य

हि:। पूर्व:। विज्ञाना यजर्ग्यात:। पुर:। १४ ५ २

385°
सुदामनं देवक्षोऽस्मृतमुखमुज्जिन्यनं दार्श्यन दानुष्ये दा: ॥ ७॥ स
वेतसु दश्मायम् दशोऽर्धितं तुरुत्तिमित्रं सम्भिरिमुखं:। भ तुर्य
श्रवणिकं धीरतनाय मातुने सीमुपं सूजा इत्यचे ॥ ८॥ संई स्पृ-
धी वेतसु श्रावणीतीत विश्रवं वृत्तांख्व गर्भस्यती। तिघारी भा-
य्यतेजु गतोऽचोयुज्या बहतं इत्रमृत्युः ॥ ९॥ सनेमु तेकैवसा
नप्यं हुं अ प्र पूरवं स्वर्गं एणा यथ:। सम यदुपर्व हस्मे शारदी-
देशेन्द्रस्य: पुरुषकुलस्य शिव्वन। ॥ १०॥ ले वृत्त इत्र पृथ्विः भूर्वेरिवर-
स्यनुभूषेन काय्याः। परा नववात्स्वभवनते ये स्त्रे देश्यं स्वं
नपातं। ॥ ११॥ ले धुनिर्दितं धुनिनमतीच्छेवीखोः सीरा न धर्मती:।
प्र यससमुद्रस्तिति भुरु पृथ्विः पारायं तुर्ययं यदु स्वर्ग:। ॥ १२॥ तर्प
ह वयांविन्द्र विष्णवारस्य सक्तो धुनीचुमुः तय: ह सिंचयः। दीदर-
दिशुभ्या सोमेनं: सूक्ष्ण्यभीतिरिषिक्षतुः: पुष्य: रक्षे:। ॥ । ॥

ा ॥ ् ॥ ् ॥ ् ॥ ् ॥ ् ॥

२ ॥ ९-१२ हर्षदासो भारस्य:। ॥ १-१०, । ॥ । ॥ ।

२ ॥ दुमा उं ता पुरुकु मतम्य कारहदेवं चीर हृत्या हत्ते।
प्रधानो रथेशामजरं नवीयो पुरविष्णूतिरियगे चयस्या। ॥ १॥
तरुं सुभुं इत्र यो विदानो गिरहों सम्बिष्णुवर्ग। यत्र दिन-
वमति महां पृष्ठिवः: पुरुसमायस्य रिरिचे महिनं। ॥ २॥ स इत्र-
मोहवृण्यं ततःपवलोण्यं चुयवनवशकार। काया ते मतो भास्मू-
तस्स धारण्यकालो निमानति धाराः। ॥ ३॥ यस्ता चकारस कुई
श्रेणितं कामा जन्म चरति कारुं विश्रु। कस्ते यथो मनसे सं-
वरायं को ओऽके इत्र कामं स होतं। ॥ ४॥ दुदा हि ते वेहिन्दतः
पुरुषाः प्रानायं: स्रामसु: पुरुसकृतवाय:। ये नक्षमायसू उत्तर
आयाम संतावभम्यं पुश्त्वत चोधि ॥ ॥ । ॥ ॥ ते पूर्वमयोऽद्विरासः।
यथास्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः
परार्जि प्रला तं इञ्जु सुधार्णु बेसुः। चार्जोमसि वीर बहुवाहे
हो यादेव विन्दु तास्यां महात्म् ॥ ६॥ चर्मि ला चाजो द्वकः
वि तस्ये महिः ज्ञानसंमुखि तस्मु लिङ्ग। तवेन ग्रावेन युक्तेन सा
र्कां चतुष्ट्यो ध्याः चाः ता नुद्दस ॥ ७॥ स तु चुंद्रीद्व नूरक्षनस्थ
श्रवणायतो वीर काश्यायः। वेन हार्षी पयं पदिपिंतवां
श्रवणभूर्ण सुहवृ यदी ॥ ८॥ प्रोताधे सहस्त्र्ययां साध्यताद्वमोङ्गेषी
पर्यावर्ते निमितिंद्र उर्माः कृ
भावसे नो चाः। प्र पृथ्वी विषुमयिं धुरुदिं सचितारमोङ्गेषी
भे पर्यावर्ते ॥ ९॥ इत्य ए ला पुरुषाक प्रवनो जरितारो
क्षुण्डिकेशबीः। चृशी हवमा हुवतो हुवावो न लवावी हवावी
क्षुण्डिकः मंडकिः ॥ १०॥ मू र या वाचमुर्य याहि विसाधि
भे सूने तहसी बदन्से। ने चृशीहर्षा चहानसां आसुर्वे
संदु चकुर्पां दसाय ॥ ११॥ स नो बहुरु मुरुर्ता मुरुर्ता
तुरुमु यथाकृ प्रिन्दानः। ने चार्जोमास उर्वे वाहिन्दालेजने
इदुर्भिः वेशिः वार्ज ॥ १२॥

॥ २२॥ य एक इद्राव्यसम्बन्धीनामिंद्र तं गीभिमयंबं चार्जो
भे। न पर्यातं वृषयो वृष्णायानसत्यकं स्वाह पुरुमायः सहे
स्तान ॥ १॥ तत्वु न: पूवी पिते नवगवः सम विप्रांसी
श्य वार्जयति। नांदकांतमा तत्वु च पर्यात्वकद्रोधवाच मलिक्षमा
भे शचिं ॥ २॥ तमोमहु इद्रृशस्तः रायः पुरुसीर्म्या नृत्तं
पुरुशः। ची चकषुऽयुक्तम् स्तानात्मां भर हरविह मा
뺌येमा ॥ १३॥ तत्रो वि बोधो यदि ते पुरुष चिन्तारितार चान्यं
मुक्षाग्रं ॥ १४॥ तं पृथ्वीती चार्जहसः स्याधिमयिं वेपी वाहनी यस्य नु
पराणि प्रलंबा ते इंद्र चईयं चानुं येमुः चाचौमरसि वीर ब्रह्मचारः वात एव विद्वत् तात् वा महार्थं।

पाणि न पार्ज्। रक्षसंः वि-तस्ये महिं ज्ञानं सुधित तत् सुधित तव्य प्रवेणं गुरुसन सत्यं व-जीवा धृत्यों। अर्थं: तु सुधिं इंद्रं नूर्तनस्य भृस्मयत्। वीर कार्त्तिकायः नं हि चाचौः पशैदिविष्यं शर्यं व भूमयं सु-हर्षं: चार्यं।

हय्ये जलं व रक्षसं निष्कर्ष इंद्रं मुखं: वृक्ष्य: चाचौ बस्ये न: चन्द्रम प्रूपा विष्यं चाचुं पुर्णः। विष्यं तिक्तं च तव चाचौः।

हुः: न चार्यनं चन्द्रम नाम: चन्द्रम नतं: चन्द्रम।

हुः: न चार्यनं चन्द्रम।

हुः: न चार्यनं चन्द्रम।

हुः: न चार्यनं चन्द्रम।
॥ ३८॥ [[मः३६; सः२३; सूः२३;]]

गी:। तुवियामं तुविकूर्तिः रंभोदो गातुमिषे नभस्ते तुमचः
॥ ३२॥ श्या हृदं ल्ये मायया वानुधान् मनोजुजुवां स्वतः
पर्वतेन। अच्छुंता विचित्रिृङ्खला स्वोजी स्त्रोजि वि हुहां धृष्टाः
विराज्यन || ६॥ त से दिया नर्यस्या शाबिंद्र प्रलं विनश
विरिमंसायै। स जो वर्षदनीमां। सुवहंत्रो विश्राम्याति
दुर्गेहांसि || ७॥ श्या जनानु दुहुः श्याबिंद्रानि दित्रायानि दी-
पयोंदरस्वतः। तपां वृषचिंचित्ति: शोचिः तान्त्रिकिंशि: शोचिः
शामपर्वः || ८॥ भूवो जनानु स्थियास्य राज्या शाबिंद्र
रंगक्षेत्रेष्वसंस्कारः। विष्णु बर्ज दुक्षितश्च इत्युः विश्रामा
श्रुत: से वि श्रुत: || ९॥ श्या संगतसंबत: श्या: स्वसिं श्रमायाथौ
वृहत्मन्यणः। यथा दासायायायशि वृषा कों दिविन्धुसुतुका
नाहुषायि। || १०॥ स ने नियुक्ति: पुल्हुत वेधो विश्वारा-
निमा गंडः प्रश्वोऽ। न या त्यादेः वर्ती। न देव श्राविंगाषि
तूयमा मंशृत्रिकः || ११ || १२॥

॥ १३ || ५-१० मर्दास्यो वामेव सः प्रदः || विश्वः ||

॥ ३३ || मुत इत्या निमित्त इत्र सोंमें सोंमे बहुत्य शस्य-
मान उक्षे। यथा युक्तायां मधवनौक्रियां विभाज्र बाज्यो-
रिंदृ यासि। || ९॥ यथा दिवि पायें मुख्यांविन्दु वृचृणेलविचि
भूससातः। यथा दक्षस्य विभुयो श्राविभूरचमः। शर्येत्र इत्र
दस्युः। || १२॥ पातो मुतमित्रे ग्रहुः सोंने मशीनीयो जंग्रिताः
रूपरूप्त। कतों बीराय सुम्भव्य उ होकः दाता वर्तु सुदुः कीर्ते
चित्त। || १३॥ गंगायाति सबवा हरियां चार्यवै चूपि: सोंमे दु-
दियाः। कतों वीरीं नर्य सार्वीरीं ब्रह्मा हर्व गृहः: स्तोमरवाहः
॥ १४॥ श्राब्धां चर्य महावान तत्किविष्या इत्रायां यो ने: प्रदितो श्राग-
गी: तुविथयार्थ तुविथकृत्मि संस्कृत गातु इशे नक्षते तुर्य अर्जे
॥१३॥ धुया हर्मायया नवधानं मनि जुवा स्फूत तब पराकर्षयाय चूतिता सुन्कोज: हुजः विक्ष्ण धृष्टानि विशेषिण च ॥६॥ च श्रीपर्य्यक्षण नयश्वा नरविष्णु ग्रां मत रद्धिः सातसंतस्यम्यि: न: विष्णु अर्तिकाम् मुरलसा इदं: विषाणिकित: दुर्गहानि ॥१॥ श्री जनाभ्यं दुर्गहासे पाठिचिस्वानि तिरिध्यानि द्रीपण: स्वातिरिस्त तपस्तु वृष्ण विविष्ण: श्रीविष्णु तान ब्रह्म सिवेन शेषेष्य च्वां चुप: ॥५॥ भुवे: जनाच्छद्य स्वस्य राजा पाठिविस्य जग्नां लेषसंहस्तिष्ठस्व वर्ध दशस्त्ते इदं हलेन विश्वाः ज्ञातुवर्य दुस्ते वि
मायाः ॥१॥ श्री संस्तु यद्यें दुत! न: स्वसल्दे सृभु नृत्य वृहती चन्द्रमा च्वां दासानि जायीलिः वृष्ण करं: वाजिन मुदुत्तुका नादुच्चारणि ॥१०॥ स: न: नियुतत: अभिः: पृहुह वृत्त वेषः: विष्ण वाराणी: श्री कुर्मी: २.१४०। न या: च्वेदेन: चर्तेन न देव: श्री शान्तिः भावौ: ती२ स्मृत्रिपयः ॥ ११ ॥ १४ ॥

॥२३॥ सुतेताति च निकिर्मिष्टा: इदुतुसीमें लोमेक ब्रह्मणि शुस्यामानि
उकळये यत्वा युक्ताभ्यां मद्दव वनाहरिष्णभ्यां विक्षेत वर्ष बाहोः: इदुतु यासिः ॥१। यत्वा दिविश्वानि सुर्विं इदुतु वृष्ण हले यावति
पूर्वसातिर यत्वा दक्षस्य विभुयं: अविभाय: अर्धाध्यं: शरंतः: इदुतु दक्षायिनः ॥२। पार्यां नुवतं इदुतु: असुर सोः मध्यन: नः: उपयोगस्तीः
जनताः सातिर वायां सुष्ट्वे जां लोकां दाता: चूतिते कृिताः कृिताः इति ॥३॥ गंगाती इवज्ञितस्वन्ता हरिष्णभ्यां बुध्वाः: वजार्षिः: स्त्रेते स्रो: दुः
कृं वीरेन सर्वेदैः वीरेन: छोटा: हर्य गुणाः: स्थो: स्मांस्वाहा: ॥४॥
स्मृति: वृष्ण यत: वुद्वान तत्व विविष्ण: इदुतु य: न: मर्दिन: च्वापः ।
सुंदे चौमी स्तरसुपस्पेन्द्रायुष्यः क्रृष्य वर्षेन वणासंग्रहः

सतोत्ततिः हि चर्चकृ त्वष्टानानि तावतिः इत्यः मतिभिन्निः
विविधः। सुने सोने सुतापः नस्यानानीश्राय जिस्वासः

वक्ष्यानानि युक्तः॥ ६॥ सं नो बोधि पुरोक्तांशः राधाः विषयः
तु सोमः गोरा स्त्रीमन्द्रोऽसुः कृष्णि

लायतिः उः लोकः॥ १॥ सं मद्यस्य श्रानु जोश्चिमुखः मा वर्ष
हर्षास्य इत्ये चर्चुवंतु। प्रेमे हर्वासः पुक्षुहमस्ये श्रा वेयं च्री-
म्बरस इत्यः मन्त्रः॥ ८॥ वं वः सखायः सं वर्षा सुतेशु सोमाने-
भिन्नो श्रुतात भोज्यांमितः॥ ४॥ एवेदितः सुने शालारिः सोमे
भराजशेषौ श्रुतिमन्यः। वस्तुः ज्ञाति उत सूरिन्द्रोऽ
मुर्गनो श्रिप्राणिः दत्तः॥ १०॥ ९६॥ २॥

131 1-10 भरदारयो भाईशवः॥ श्र्वं शिः।

२४॥ वृष्णा मदु इत्सः चोपेक्षु उक्ता चत्रा सोमेंशु सुतापः
च्छुःतीषो। अच्छेयो मधवा नृथ्ये उक्षिप्तः स्स्राय रिताम-
किरितारः। १॥ ततुरितीयीः नर्यो विशेषः चोता हर्षे गृ-
हान्त उज्यःतः। चन्द्रे रसी नर्या कार्त्तिकः वाजी स्त्रायो
विध्ये दाौः दारिः वार्ष॥ २॥ श्रायो न चच्छोः भूषु वृहतः ते महाः
रितिः रोद्यः। वृष्णुः नुः च पुष्टविल वृहवृष्णुः र्युहु-
रिताः पृथिवीः॥ ३॥ श्रायेवतः पुरानासः शाका गमाविभः चुताः
संहराशीः। श्रायां न तत्त्वतः इतर दास्यांवितो श्रायां
मुदामनः॥ ४॥ अन्धदण्ड कर्माणम्युः श्रायुश्च सत्मुहुनाचार्ये-
रिद्वः। निषो नो श्राय वहषास्य पृष्टायोः वर्षस्य पर्येतासि

137॥ वि नादायो न पर्येतस्य पृष्ठादुक्षेपितिरिद्वानयंत
॥ २४॥ वृष्ण मद्य । इत्यतः छोकः उक्षया सचा । सोमेञ्चु सुतः । पञ्च वा नृभयः । उक्षः । चुस्तः । राजा तिरं ख्यात्ताः । जातः ॥ १८॥ नामुनी । त्र्योऽन्तः । विशेषः । चोत्तमः । हर्व ग्रृहः । जातः । चतुः । नारा काृत्सायः । वाजः । चुरः । छिरः । दृढः । वारः ॥ २२॥ चाचाः । न चाचोः । शुरु । चुहन । च । महा । पिपरः । पोरः । स्योः । चूक्ष्यः । न । पुर्वः । चुरः । चाच । जनः । चुरः । इतः । पूर्वः ॥ ३१॥ शर्चाः । वटः । पुर्वः । चाचाः । गार्वतः । सुतः । संस्तः । चरः । कल्याणः । नतः । इतः । दारमनः । वटः । आतामाः । सुदृढः । दारमनः ॥ ६४॥ चन्तः । चाच । करः । चन्तः । जनः । चाच । च । चाच । च जः । चाच । चतः । सुहुः । खाः । परः । इतः । नामः । चाच । वरः । चाच । संस्तः । पदः । एतः ॥ १४॥ विचारः । न । पर्वताः । पृथ्वाः । उक्षे । इतः ॥ ३८९॥
यहै।। त नामि सुपृति निभुवाई ज्ञानि न जगमृगिवाहो

वृृक्षस्य विषयात मस्य न चाव इत्यक्षमते नैवेदित्वा।

न उष्णमिविष्ठ्या गृहीरो चिंतबतव्या गायमसी।

गृहीरो न उष्णमिविष्ठ्या धिनि सुत्तपा चेवाजाने।

ध्या ोऽुष्ठेः ऊःती चारिषायकज़ोपूर्वी परितक्षयाया।

सचंचन्त्यासि स्थिरवेन इत्या वा तथिद्र पाहि रिष।

ध्रुमा चैन्नमरध्याय पाहि रिषो मद्दं मृदेन शुभादिसः।

सुधारि।। १० ।। १७ ।।

।। २५ ॥ या ते जूतिरुवसा या परस्या या मध्यस्व्रूपः भुविष्यः

बलिः।। ताभिः पु वृषषवेचारी एभिभ वाजिंभा चै उप

चारिः स्मृतिः भिन्निरिष्पायकामिच्चस्य आयणा मनु

बिंद्रो चारिविष्ठ्या भाभिगुजो विषूतिरायाय विशेषावर

तारादेशी।। २२ इंद्रे जामस्य उत वैसांग्यो वैसीनासो

वनुभो सूक्ष्ये।। लमेन्वा विषयसा शरवसि जरहि वृष्यायंति कृत्यही

परां।। ३ भूरो वा भूरु वनते शरीरलनहुच्चा तथिः

यक्षीतेः।। तोऽक्षे वा गोकु तनन्ये श्रस्तु वि अंकेदी उवीरांसु

नवषिते।। ४६ नृहि नर्भूरो न तुरो न धूषुन मा यो यो यो मन्मानो यूहोध।

इंद्र नरकिष्ट्राप्रयत्तियो विष्णु जातान्यभूतिः

तारिः ।। १५ संयत उभयोंमृस्त्ययों वेधसं समिष्ये

हर्षिते। वृषभे वा महो नृवति जराये वा धर्मस्वात्त्या यदि वित्तंसिते

।। ६६ चर्य स्या ते चर्याये यदेजानिन्द्र चातोत भवना वेष्टत।
॥ ३५ ॥ या ते अति: ज्ञाना या परमा या मध्यमा इंद्र भृगुनं प्रभुर्विन्
चायोः विन: अति: दासी: ॥ २२ ॥ इंद्र: ज्ञामयेः: उः चे ज्ञानमय: ज्ञावृगीनासः: चनूः: युजे न: एषा: विषुः शर्वसिः जस्वधे वृप्यांकिः कृभुः 
हवे वृपे वा मह: नृद: वति श्रुत: वा व्याप्तिवं यदि विचारत: ॥ ६६ ॥ अत्य सः ते चर्कृप: यत: एवजान इंद्रेः भाता उत्त भव वहुः

390
नासकासो ये नृत्तमासो ख्रीं इंद्र सूर्यों दयिरे पुरो न्:॥ ७॥
आनुं ते दायि मह इंद्रियम तत्ता ते विषमनु वृष्णुने। अनुः
विषमनु सहो जयेन्द्र शेषेन्द्रनु ते नृष्णे॥ ८॥ र्या न्: स्वभावः
स्मान्जास समान्तिंद्र रायमि बिष्णूतीरतेवीः। विषामम् वलोरवसा
गृहाती भृहदां जात ते इंद्र सूर्ये॥ ५॥ २०॥

॥ २६॥ ५-७ भृद्धाबो वाष्ट्राशि्:। ऋण:। शिषुप।

॥२६॥ चुवी नं इंद्रु हर्यांसि ता सहो वाष्ट्रसि कातिरी: चानुः
वर्णवर्णत् नों वर्णनासि युक्तव भाष्यान्द्रम्॥ १६॥
तं वाष्ट्रासि हर्यांसि तस्यासि चानुः सूर्यान्द्रम्॥ १७॥ तं तृतीये
वर्णाशि्: तस्यासि चानुः सूर्यान्द्रम्॥ १८॥ तं सिद्धेः अभ्यासि्: तस्यासि
चानुः सूर्यान्द्रम्॥ १९॥ तं सिद्धेः अभ्यासि्: तस्यासि
चानुः सूर्यान्द्रम्॥ २०॥ तं सिद्धेः अभ्यासि्: तस्यासि
चानुः सूर्यान्द्रम्॥ २१॥ तं सिद्धेः अभ्यासि्: तस्यासि
चानुः सूर्यान्द्रम्॥ २२॥
॥२६॥ ज्ञृदुःक्षा कोऽर्थाय महत्। वाराजस्य साती ववृष्णान।
सं ध्वषिः भूरसूत्रसाती उत्यन्। उत्यन्। पार्थे च चर्कनि दृश्।
॥१॥ लोको वाजीहृद्वते वाजिनेयो महः वाराजस्य गर्भस्य साती
वां गृहेषुं इद्धं सातो वासिः च चर्क न चूः मुहिः शा गोष्टि गुह्यन।
॥३॥ ते कर्त्त्वे प्रदृश्ये प्रधान चर्क न चूः मुहिः शा गोष्टि गुह्यन।
र्षिणां च समाख्यप्रा चार्कः च। परं च चर्कनि च तत्त्वावर्गाय संस्त्रे कर्त्तिण्।
॥५॥ ते जान योधस्य च। प्रधान चर्क न चूः मुहिः शा गोष्टि गुह्यन।
॥७॥ ते तत्र उज्जव्लं इद्धं बुधेश्वरं
कः प्रयत्नं एता सहस्रं युधिः चर्क न चूः मुहिः शा गोष्टि गुह्यन।
॥२९॥ ते चाससाक्षा चचन्द्रान्
सदां च सुवर्णिः प्रशार्यस्य लोकं पिठस्यति दुश्कण
प्रतिस्तुः सहस्राणां शर्माणां सचा चर्कनि ॥६॥
॥२१॥ चाहै चन तस्तस्य स्मृतिः द्वारानां
नाशी तत्त्वावर्गाय इद्धं सूत्रां इद्धं सूत्रां इद्धं सूत्रां
विश्वेषेन नहुं शिविष्ठ।
॥८॥ वर्षे ते यस्यं इद्धं सूत्रं हृती सत्त्वायः स्त्राय मूहिः प्रेरितं च
लोकं धर्मं प्रयत्नं प्रात्तेदनीः युधिः च। चानु च भूः मुहिः शा गुह्यन।
॥२४॥

॥२७॥ किं यस्य मन्दे किं तेषा यस्य पीतीं इद्धं किं यस्य सह्ये ॥

391
चंकारा। रात्रि वा ये विनाशी किंते ऋषिपुरा विनाशी किमु नृत्तनासाः। तद्वस्य मद्ये सर्वस्य पीताविंदुः सर्वस्य सख्ये चंकारा। रात्रि वा ये विनाशी सर्व ऋषिपुरा विनाशी सदृ नृत्तनासाः।

यद्विह नृत्तनासाः सहरस्वतेषु नविन्देश इतिर्या ते। एतस्यसंवदः इतिर्यसंवदः येनावधीवर्धिनेश्यस्य श्रेयं। वजस्य यस्य निहत्तस्य भुवात्स्वानाश्रितं दुर्सोपे ददाराः। वहीर्दित्रिं वृहिनेश्यस्य श्रेयो ह्य्यावतिन्ते चायमानाय शिष्यसन। वृजीवंते यह्वरि-पूपियास्य गुप्तीवरी धलाय भित्तापितं दर्ते।

चंकारा। अन्तर्विह इत्र साधेय यावत्व युक्तीवरी युक्तीवरं च। वृजीवंते शरक्ते पाल्माना। पाना भिंत्राना वर्णान्यायन। यस्य गावाच-हुषा सूर्यक्षर् अंतर्व भुचं चरंभते रेत्वात्या। स सूर्यायाय तुवेलं परांदुर्बीचंतो देववाताय शिष्यसन। इह अंसे गुणों विशेष गा चवर्मते मघवा महां संगरु। श्रवणावतिन्ते चायमानान्तो दंडाति दूषाश्रेयं दहित्रानां पारिवराना।
चुकार रणः वा ये निद्रसदि सिंहते चरस्य पुरा विविद्वे सिंहं नूतनः।
सत चरस्य मरे सत जं चरस्य पीती इंद्रः सत चरस्य सखे
चुकार रणः वा ये निद्रसदि सत ते चरस्य पुरा विविद्वे सत जं नू
तनाः। नान्हि नुते महिमनं समस्य न मधवतं मधवतेष्यवस्य
विचार न राधसः राधसं नूतनस्य इंद्रः नर्कं दूहेयं इंद्रियं ते।
एव रुत्तत् वत् ते इंद्रियं अर्जेति वेनं चरवंधीः यत्र चरवंधस्य शेषः
व-जंस्य गति ते निःहंतस्य भुज्यांत धुनात चिता इंद्रः पुर्णः दुहारः।
वर्धितं इंद्रः वर्धितं शेषः सुभिः सा चारितने चायमानः
नारः शिष्यनं चूर्वींतं यत् हरिकर्षुपीयाः यां हन पूवे चरे भियः निययतः
चरणः दर्ते। वर्धितसे च चरुगते इंद्र सुर्यवीरः वेयरि
पुहुः च सन्यस्य वृहत्यं च चरवेन पवयमनः। पार्वः भिर्दानः
निःसचर्वेने स्नययः। यस्य गाणी चरस्य सुर्यवुः संहः
उः सुः चरेत। रेविहाणः संजयाय तूवीरसं परं चुदात दृष्टी चूर्वींतं
देवस वातायं शिष्यन। ह्यान चरेने रुपेने विषयिंगमः वधु
समीतः मधवः वा महां संदरा सुभिः स्वगतीं चायमानः ददासि
दुः न्राणं इंद्रे दक्षिणः पार्वेतवान| ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ श्रागायः चरस्य जनेन जनं इंद्रेसु चरस्य सीता दृदुः गोविः स्ये र्यायस्युः
चरे प्रजार वंती: पुहुः स्यायः इंद्र ईव धृती: उपस्य दुहानः।
इंद्रं चरेने पुराणे च शिष्यित्त्वे उपं इति ददासि न सं
सुवायतं भूर्यं भूयं रूपं इति चरस्य वचेयन चारिते खिले नि
दृष्ट्रूक्तुः देवकर्षुः। न ताः नर्त्रितं न दुभाति सक्ति: न श्रास्यं चर
भिषः श्च श्राधेयिते चायमालं च यालिं चरेने ददासि च ज्योकः
इत्स ताभिः सांते गोवि पपति: सह। ॥ ॥ न ताः चरवं रेबुः केशादः

392 3 B
इत्र ते पादमु दुवा च च्यिन्यग्रुण्युवेजी शर्वसा दक्षिणावान।
वस्तानो चर्को सुरविं हृस्वं कस्यविक्ष्यो नृत्तविक्ष्यो बंभूष।
स सीमार्जितातम: सूर्यो भूमिसिन्नकित: पुच्छ्येव सिंहितानि:।
इत्रे नर: स्वर्यां ब्रह्मकार उज्ज्वल शरस्तो देववाभीते।
इत्रे नर: स्वर्यां ब्रह्मकार उज्ज्वल शरस्तो देववाभीते।
सूर्य हि जाती असामालोहः पूर्ण चं वृष्ण हंसति नि दस्यून।
कृं च दृष्टा व ब्रह्म स्म। कृं च अभि महोदयां भव।  
श्रीमती श्रीमान्माण्डल:  

c

393°
|| ३० || १-४ भरदावजे बार्षिकः। रंडः। चिह्नः।
|| ३० || भूय इहाौंधे वीरायांक्रों भ्रजुर्वर्यंदे वसूनिं। गम दिरिचे द्विपृथिकः पृथिव्या चार्यनिदंस्य प्रशो चेरस्य उद्ये। चार्या मने बृहस्पतियं यानिः दायाः न किं ज्योतिः। तिवेदीचे तूयाः दर्श्यो। भूति सच्चो तेनिंया मुखतृकः। ति परवेता च्याःसदेः। न रसुदर्स्या ह्याःगानिः। वर्याःङ्ग हातः। यो मन्याः साहिः। सत्यमित वायाः। यो चाहीं चार्या सङ्कीर्तैः। देवाः मर्याम ज्योतिः। चाहीं भूर्विषाण्यांगोऽवासुङ्गोऽयाः। चार्या संवृद्धाः। लोमाः।
|| ३१ || तुरोऽविष्कृतरतः अद्धर्महः। पर्यावेकः। राजाभवी। जग्यां नंकः। शर्मान्यां माण्डलः सर्वः। जुणायामानः स्वारः।
|| ३१ || चामूरको रचयते राष्यामाहः हस्तायथः येशु विष्णुः। 
|| ३२ || विदोऽवरे ऋषु तनये। च मूरकः। विचंतरः विष्णुः। विवाचः। लहोऽविच्चालः। विद्धास्य। चिन्हायात्र॥
|| ३२ || लसुः। वाणिज्याण्यां विवाचः। चिन्हायात्र॥

394
भूम इति वचनोद बीरयाप एकः खरुष्ये दृश्ये वसुनीयभि प्रि-रिचे दिवशः पृष्ठि:- अर्ध दत्ता चार्य्य प्रति रोदसीः चमे। ॥ ३१॥
अर्ध मने वृहत खसुर्ह चार्य्य यानि दायारं नकः। च भूमीति
दिवेशदिव चूर्ये दर्शे भूमविषया भूमि सुक्षः धात।
॥ ३२॥ चार्य् चित्तु चित्तु तद्धर्थ ऋत्रे शायणः यत् चार्य्यः चार्य्यं गार्थु
अंत्य निपधाति अच्छं सत्यं नसे मद्यं दत्तां भूमि सुक्षः धात।
॥ ३३॥ चार्य ऋतु तद्दता नित्यार्थ चार्य्य चार्य्यं अच्छं इतद्दतुः न मने यज्
यानं चार्या हस्तेऽधाि परिशयि यानं चार्य् चार्युः
चार्य्य चार्युः चार्य्य चार्युः। चार्य विषये चार्य्य चार्युः
चार्य्य चार्युः। ॥ ३४॥ चार्य्य विषये चार्य्य चार्य्य चार्य्य चार्युः
विषये चार्युः चार्युः। चार्य्य विषये चार्य्य चार्युः
चार्य्य चार्युः। ॥ ३५॥

भूम अर्ध रघुशत्स: परायणां ज्ञानम्। अर्धम्यां इत्: पृष्ठि:- अर्ध
कृष्णं विषये बसुनीयभि विषये विषये विषये विषये विषये विषये
॥ ३६॥ विषये बसुनीयभि विषये विषये विषये विषये विषये विषये विषये
॥ ३७॥ विषये बसुनीयभि विषये विषये विषये विषये विषये विषये विषये
॥ ३८॥ विषये बसुनीयभि विषये विषये विषये विषये विषये विषये विषये
॥ ३९॥ विषये बसुनीयभि विषये विषये विषये विषये विषये विषये विषये
॥ ४०॥

चार्युः भूम महे बीरयां तवसेन तुरायेः।
विरिशं च काव्यं श्रंभमानि वर्षारासा स्थविराय तथां

|| १ || स मातरा सूचेया कबीनामवासयुज्जडत्रि गुरुपांकं |

|| २ || स च वहिनिशेष्किनियोऽधो शरण्मित्वसुभिं पुर्वालो जिगाया |

पुर्वः पुरोहि सचिन्ति सबीयन्नृजा लंजेय च विविधं कविः सत्त ॥ ३ ॥ स नीलाभिनंरङ्गं नचुः महो वाजेन्द्रेष्ट्ट हिंसिनः पुर्वरीतिभूष्ट्य शिविनामा गितेश्व सुविनाथ्य भाऊः ॥ ४ ॥ स सर्वेश्व शर्वसा ततो श्रावेष्ट इंतों दक्षिणात्य सुरूपाः दत्ता सूजाना अन्नपालवर्ती दितेदिवे विविघु- राममृष्य ॥ ५ ॥ ४ ॥

|| ३३ || य श्रोणिष इंद्र ते सु नो दा मदों वृष्णक्षिनः धिनिदेश्चां ॥ सीवयं यो वनकस्थों चुष्टाः समलु सासः इंदुमिरान्त ॥ ११ ॥ ला हृदेष्ट्रावसे विवाचारे तसे चर्च्यायः 

भूरस्ताति ॥ नं विशेषिवं पृष्टीर्षशास्यस्तो इततंता वाज- मवी ॥ २२ ॥ नं तात इंद्रोभ्यं भिनिवान्दासां वृष्णयायों च भूर ॥ चिविनेत्वं सुधितिमिन्कृतं पृष्टु दंशि नूर्णां नूतम ॥ ३३ ॥ स लं नं इंद्राक्षाविभृती सदा विशायुविभा चृडे भूरः ॥

सलाला यद्यवास्ति ता युर्यो नेमनिता पृष्टु भूरू॥ ४ || नूर्णां नं इत्वपुरायं च स्वा भवां मृदु उत नों च भिनी ॥

इष्टा गृहांतो महनिः शरणद्विवि चास्य पार्श्वें गोष्टमां: ॥ ५ ॥ ५ ॥

|| ३४ || ७-५ नूरहोः ॥ चत्रः ॥ बिहुरं।

|| ३५ || सं च ने जगसुरीं इंद्र पूर्वीचि च चार्चित बिविधों ॥ ३९५ ॥
विद्युषिनेन वज्रिष्णे शंक्तंमानि वच्चसि स्वाति स्वविराय तवखः

धारितं गृहान् सुवैर्ग्यं कृमिनां च वाचस्यस्य तु हुजतं च

सुसुधायिनः सुरक्षितं वाच्यास्य उतः उज्ज्वल्यायाः स्वास्तवः

निन्दकार्याः।।

संग्रेहाभिनः गोष्ठं शर्मं मिति दुःसुधिभि: पुरोऽस्मात जिनगत्य पुरुषसः हसिन्नाः सबिस्यं शन द्वीपः हुः

रोगं कृतिवं कृतिअसः नमः।।

नीर्णायबिं जरितार्य यथा महावाजेन: महत्तवान: च भूषणे: पुष्करीवा च च निहितायाः सुवितार्याः प्रयाहः।।

संग्रेहाय चर्वसात: तु अविन्यत: श्राय: सुधानाः: चानंपत्वृत: सर्थिदिवे-

शिते बिनिषु: चामुन्यं।।

॥३३॥ यो: श्रोकिन्तु: इत्य तं सु न: दा: तद: वृषभन सुधाभिन्दुः: दासानी सीताेवं ये: वनर्त: सुद्धचार्ये: वृजाशा समतासु संसहांसत सुभिषुणाः।।

लोहितं इति चारे: च विगचार्य: हर्षितं चुवीचार्याः: भूरा: सासानी ले विमेंतिः: वि पुरी: स्था: लासंतं: इत सनिताः वार्ज्ञ अविन्याः।।

त्याने इति उपयो: सुभिषुणाः दासां वृजाशीं चामुन्याः च भूराव: वनतां इति सुद्धितिभिः: चाहे: श्राय: पुरासु: दशि: नृसां नृत्तमाः।।


नृरन: इति अपराय च श्या: भव: मृत्तीक: ज्ञत न: चाभिर्विंद्या गृहाः गृहां: महिनांशि शर्मेन दिव स्याम पार्थें

गोस्तत्तमं:।।

॥३४॥ सं मूले जागु: गिरि: इत्य पूर्वव: वि च भृत यंति विदभिः

395
मनीषा:। युगा नूरं च स्तुतं चर्चीणं पस्युर्घे चार्युः
क्षाका। । ।
पुष्पादः यो पुष्पादर्श ज्ञातां एकः पुष्पादस्तः
छक्तं यहे। रणो न महे गर्वसे गुजारोऽसाधारिताः चन्द्रा
माण्डा भूत। ।
न यें हस्तातं धीमयो न वायुप्रितं नक्षती दुभि
वृद्धं वर्षक्ती।।
दिर्ये खोठारसः शतं यस्सहस्रं गृहिः संगीसं
शं तदर्शी।।
सः चर्चा एत्तिष्यते वेभ माता मन्नित्रछे इति
व्यत्तिर्यमि सोममः। जन्म न धन्वन्तरिक्षे से यदि: सुषा
वायुपुरुषेवं नानि यति।।
सः चर्चा एत्तम्ब्राह्मणमः इंद्रायं खोऽ
मतिरिवर्वाचि।।
सःल्पणम् महति वृन्दावृत्ये इति: विश्वायुभितः
ता वृक्षेः।।

\[35\] \[7-4\] गरः। इत्येः। विवेचः।

\[35\] कदा भुव्नरंस्सल्याशि ब्रह्म कदा लोऽचि सहस्रपोषङ्ग
दाः।
कदा लोऽचि वास्मोदस्य राया कदा धिष्ये: करसि वां
जर्जता।।

\[9\]
चक्षे सिर्वार्तं युजामिनुष्वीरवीराणि
कालयान:।
विधानु गा चर्च ज्ञाति गोविर्दद्धु चुरं स्वर्य
ेदुहंसे।।

\[10\] चक्षे सिर्वार्तं यजरिचि विष्णु च्रि च्रि कुर्यां
शारिः।
कदा धिष्य न नियुतो युतांसे कदा गोमण्या हृत्या
नि गहता।।

\[3\] स गोमण्या जरि: चर्च्यां वाजजवको
चर्च्यां चर्च्यां चर्च्यां
पिपिखि:। सुद्धार्थं धेनुं भूकम्भेः 
सु-सुहोरुकसः।।

\[4\] तम: नूलः वृजञनमं नाम चिंचुर् यज्ञव
वि दुरो गृहीते। मा निरर्थं भुजघवं स्तेनोमञििसान्नार्कां
विम जिन्य।।

\[35\] \[7-1\] गरः। इत्येः। विवेचः।

\[35\] सुधा मदसूतरव विश्वर्जन्यः सुधा रायोथेः ये पाः

396
हे ॥ 356 ॥ सुचा मदरासः तवं विष्णुजन्यः सुचा रायः अर्थं विद्या-
षौ०८. घौ०७. वौ०८। | ३५७ | [सौ०६. घौ०३. सौ०४८।

विधानः | सचा वाजानामभवो विभवा यहुः घेरिता धारणत्वा खरोधी | ११। चानु मे येंजो जन योज चत्सौ सचा दयिरे चानु हि-

वायूः। स्थूलगृहे दुःस्वसेविते च चानु दुःस्वसार्थ्य दुःस्वसेविते। १२। तसे

सम्प्रदेय न सिन्धव दक्षिणस्था दक्षिणस्थं गिरा भा विश्वंति। १३। स रात्रे

यस्तः अविपर्ययः सुभाषं गुणसं। शुष्कश्च दयस्मिल्लक वस्ते। पतिनवेशाका

संभो जनानामको विभवस्म भूवनस्त्र राजा। १४। स हु चूंकि

शुष्या यो दुस्तोऽयुथीनां भुमाति। राजीं। यस्तो यस्ता न: 

शर्यता चक्रानी युगेभुर्यं चर्यता चेरिटान। ५। ८।

| ३७। १-५ मर्दानो। बारासवः | ५६। बिन्धर।

| ३६। विशववारं त जूंदेन्द्र युक्तसो हर्षो भवतु।

वीरिधिपि ना हर्जये शंबेवारूपेशरित हर्षार्ज्जुः । ९।

प्रो द्रोणे हर्षोऽकारमपुढ़ुः संघर्ष्टित अभुवन। १०।

इन्द्रो नीचा ग्यायोऽकारमपुढ़ुः पंपप्पियावावोरय दर्श्यवा ग्रहस्त्य राजा। १२। श्रान

सावस्यासं: नवसावस्यकेद्रु सुचने राष्ट्रां ग्रहां। १२। भिवि

घरय ज्ञानोति भोहुः न्वित्त चिन्तु वायोपूर्वां वि दस्यते। ३। वरिन

हो एस्य दक्षिणाक्षारनांध्रविति भोहुः तुविकृततः। ५। ८।

विज्ञवं परियास्तो भया च धृष्टो दृश्ये। वि सूपिन। ५। ८।

इन्द्रो वार्ष्यः श्वंस्त्रा दोन्त्रो गीभिवेदित्वा वृथमः। ५। ८।

इन्द्रो वृथम हन्तिं अस्तसा भवता ता सूर्य। पूर्णित तौतुजनो:। ५। ८।

| ३८। १-५ मर्दानो। बारासवः | ५६। बिन्धर।

| ३८। चर्मादित उद्दु नरितात्मया महीं भविष्यमातीमिते

दुःस्वसित। ५। ८। पत्रवंसीदी दीर्घां व्रतस्य यामस्तात्वा राति वनन्ते 

सुदानुः। १। दुरादिता वस्ततो अस्तु अयो विशारदित्वस्य

397
38 प्रारंभिक इत्यद्युपरि परस्परी भेदित दैविक यामन जनसंख्या ग्राहित वनने मुहूर्तम्
19 दूरात चित्र च कृष्ण: ब्रजस्त: काशी धोषांतरां इनेरस्त:
रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)

रामे। \( \text{सर्वहृतेऽवृण।} \)
न्यायति ब्रवायाः सा इथे एन्ते देवांहूःति: ब्रूह्यात मश्तकोऽवेद्य इद्य कृष्यमानोः।।
संधि विपया परम्यां पुराणजा शर्तः इद्याः वामिः ब्राह्मवीषी भवे: वहनं च गिरे: दुधरे से साधिन महानं च श्रोते: अधिन वध्येत्वे।।
वर्धितयं युध: उत्सोमं: इद्याः वर्धितास्त्वंगिरे: उज्यया च मने वर्धे ताहाः एनं उष्टिः यामनं चालो: वर्धिन मासा: शुद्धं वायः इद्याः।।
एवं ज्ञानं सहस्ते चासिनी ब्रह्मान्याः राध्ये च मुहां उर्क्य इद्य वारसे विप्र नूतनं चा विवासेम वुः तुरुः।।

मंद्रव्यं कबे: दिष्यस्य चोहे: विप्रसंस्मन्य बुःनस्यं मध्ये: चापाः: न: तस्य सचंस्यं देव इथं: गुरुस्य्यु गृहस्ये गोरेचायम्:।।
चर्यां सर्वायां परिचार्यत: उसा: चृतिधीतिस्थिताः: चृतमुकुत्त्वायाः: हुज्जत सर्वं च विच च चलस्य सातु: पशिनं च वचः:अन्ति: गोष्टिः इद्याः।।
चर्यां चौधायं च सद्यां विच कृत्यं दोषः: ना चित चहारं मुखिं जनमानं: उपसं: चकार।।
चर्यां रोच्यायं अर्धं: हृदान: चर्यां वासयत विच कृत्यं पुवी: चर्यां वेदांते चुड़ुकुब्जयाः: अन्ते:खण्डाः नाभिना चर्यां सूक्ष्मम्।।
चर्यां नु गृहान: गृहस्ये ग्रह्यम राजनं इथं: पिल्या वुमुद्देवायं पूवी: चर्यां: ग्रहं: ब्राह्मवीषी: चाभिषा वनानि गा: अर्थातः नूतनं चाचसे रिपीरि।।

इद्रेः पियं तथ्यं मुहायाः: मद्यायं चारस्यं इरी: विच मुर्च सहायं उत्त प्रायं गये चा निःसर्यं चर्यं योज्यायं गृहाते वर्मं: घाः।।
चर्यां संयं वट्सं ज्ञानाः: इद्रेः मद्यायं चारचः चापिनः विश्रास्यान।
विराज्यनने वृञ्चिये शांतमानि वर्षस्यासा स्वरंविराय तद्यत्र

॥ ३ ॥ सा समासा सूर्येषा क्षीरन्यावसयदुर्जोरद्रृः गृहायां।

स्वाधीनेर्जुङकाभिशेषाविशेषान जुध्यान्यासमुज्ञितादान।

॥ २ ॥ स वहीनिङ्गकामिङ्गोयो शरणमन्तदुहि: पुरुषोत्त्वां जिताय।

पुरुषं पुरुषोत्त्व असिंहि सहायत्सहायेत्स शोभिनं कविः

सन।

॥ ३ ॥ स नीर्वानभिज्ञितारकायः महो वाजनेर्मिदशोभिः

पुरुषोत्त्विवृत्तम भक्तिनामा गिर्वेश: सुरविताय प्रा

याहि।

॥ ४ ॥ स समेत्य शर्वासि तको वर्षेयेम इत्यं दक्षिणात:

क्षुरासदा।

इत्या सूजाना त्रानमावृद्धध दिवेदिवे विविषुः

प्रस्मृत्य्॥ ५ ॥ ॥

॥ ३३ ॥ २-५ सुन्दरोऽहः। रङ्गः। रङ्गपः॥

॥ ३३ ॥ य षोत्त्व इत्यं ते सु नो दा मदेण वृष्णस्वविभिन्ने

सर्वस्यं जो वनकुस्वरो वृष्णा समालू सासर्थं

हृत्मितान।

॥ १।। ना हीैैैद्रयः विवाच्छो हवति चर्केसायः

भूरसारी।

तत् प्रमोऽथिवि परार्थशास्वतो इत्तिता वाज्मवी।

॥ २।। ना तैाैैैद्रयः श्रमिष्टिनदासा वृक्षायायः च

भूर।

यहीवेनेव सुधितस्मिक्षा पृथु दृष्टि नृष्णां नूतनम्॥

॥ ३।।

स ने न इत्त्वकाभिभित्ती सखा विश्वायुङ्गिता कुः भूत्।

स्वंते यह यहोऽमसि ता नूर्तो नेमसः पृथु भूरिः।

॥ ४।।

नूर्तो ने इत्त्वप्राये च स्या भवो मृदोक उत्तो ज्रभिही।

इत्या गृहतो महिनस्य श्रमिदिव धाम पायें गोपयः

प्रातः।

॥ ५ ॥ ॥

॥ ३४ ॥ २-५ सुन्दरोऽहः। रङ्गः। रङ्गपः॥

॥ ३४ ॥ सं च के जगुरन्सिनः इत्त्या पूर्वीचं क लच्छति विकृतो

395
विषयमें वृक्षों शंस्तमानि वर्चसि यस्तमा स्याविराय तथां
॥१॥ सः मात्रां सूर्यशी वाणों यस्यां सात्यस्तत सृजत् चाहि गुर्णांः
सुखार्धेनि चाकर्षकानि वासनानि उत्तर उत्सियां यद्यासुबलित
निःदर्शनां। ॥२॥ सः विन्दुःकः चाकर्षकानि गोपुः श्रवणं निश्चययेनि
पुष्करणविजः पुराः परस्मार्थां सार्विषो च रोजः कौँत्रिकानि
कृतिः सनं। ॥३॥ सः नी०सादि निरितारः सार्वं महाबाणेनि
वाजः रितिकानि च जुः पुरुषोऽसादि वृषभं किन्तु तन्नाना
र्गार्यांसुविकारम् याहिः। ॥४॥ सः अङ्कास पश्वसात तत्कारः कार्यः
अः इंद्रः दृष्टिकारः तुरारावत एक्षा सृजनानाः अनुपातः वृत्त चर्यि
दिएश्च विविधः स्यायमुर्गं ॥५॥ ॥५॥

॥३३॥ यः निरितारः इंद्रः तु सु नं दाः मदः वृषभः सुधाविन्दिः
दासप्रान सीवंख्य यः वनवात सुधाविन्दिः वृषभ सृसत्सु वृसहात
अभिमाणाः। ॥४॥ तां हि इंद्रः सांस्कारस्वस्ते मित्र वाणः हृते चुर्वेश्यायः जूसेन
साती तेन मित्रेनि वि पुड्येन च भाषाय नावृष्टः इति साविता
वाजः चर्यि। ॥५॥ तं तानं इंद्रः ज्ञानी अभिमान दासां वृषं चित्तिण
स्यायं च नूर वृत्त चर्यि वनाःस्कार सुधाविन्दिः चालाः या पृतुसु दृशि
नूर्णानूस्रतम। ॥६॥ सः वन इंद्रः सांस्कारवानि कठी सखा विशेषस्या
युः चाविता वृषेभू मूः स्वस्ताता यत् ययामस्थिः या दृशि नेमे
हर्षिता पृतुसु नूर vocational। ॥७॥ नूर्णनः इंद्रः चापरायं च स्या अव्र मु०धिकः
उत्तरः स्यायां गुर्जरं महिनवय शरीरं दिविस्य स्याय पार्ये
गोपुः तर्माणः। ॥ ५॥ ॥ ५॥

॥३४॥ सं हृतां पृथुः गितां हृतां पृथुः वि च वृत्त यति विचयेः

395°
मनीषाः। पुरानून वे स्तुत्य चर्चीर्षणः पस्यूढः ईर्दुः चर्चूर्
स्थानकः। १। पुशुलोती यः पुशुगृहः चर्च्याः एकः पुस्यस्थलोः
अच्छे यदीः। रणो न महे शवसे युज्ञनोः साहिनाॅडः सन्नु-
माही भूत ॥२॥ न ये हिंसति धीतयो न वास्तिर्दुः नक्ताती-
दुभि वृष्ण्यति। यदि स्तोतारः शुए यशस्वय गृहान्ति गिर्येभि
शु तद्यथः ॥३॥ चत्ताः एतशुद्धरूऽचे चा चा मासा निहिताः ईर्दुः
न्यायानी सोमः। जन्य न धन्यः बुन्दहसी स्व दारायः ससा वान्युः
हेः नानायः यदीः ॥४॥ चत्ताः एतन्नार्त्ताणि गृहमस्य ईर्दायः न्योधः
मृत्तिबिंपाचि। चत्ताथाण महति वृष्ण्ये ईर्दी विशारुविचि
तः वृष्ण्यः ॥ ५॥ ६॥

॥ ३५॥ कुदा मुण्डवंच्चयः यज्ञः कुदा लोचे संहस्पोषः
दाः। कुदा स्तोताः वास्ये स्या गुर्या कुदा धियः करसि वा-
जराः। ॥ १॥ कहं स्तिर्दर्द्य यजूर्वभिन्नतीवीश्वराशीः जयाजीन।
चिपटु गा अथि जायसि गोत्यित्वं षुः स्लिंबे
दिएसा। ॥२॥ कहं स्तिर्दर्द्य यज्ञिचि विश्वसु ब्रह्म कृष्णः
शिवः। कुदा धियः न नियुतो गुवासे कुदा गोमंडा हवनानाः
नि गठ्याः। ॥ ३॥ स गोमंडा जरीश्च ब्रह्मचंद्र वाज्चंद्रसोः
अथि वेयः पृथ्वीः। पीपिरिमं सुनुचनिमद्य धेनुः भूस्तेजः सु-
रचो रूखः। ॥४॥ तसा नूनेबुर्जनमधाणा विच्छूरो यश्वीकः
वी दुर्वीमे। मा तीरस्तः सुकुलुम् धेनोरागिस्सानुविष्या
विम जित्यः ॥ ५॥ ७॥

॥ ३६॥ ७-५ गरः ॥ द्वारः ॥ चिपुरः

॥ ३६॥ सशा मददश्वं विश्वर्जन्याः सशा गयोधमे ये पा
कंठां भूषन रथेऽथ स्यायाय। बसं कटा स्तोऽने सहस्रपीयः
दा कटा स्तोऽने वास्यः स्यायाय कटा धिष्यः कर्षिका वाजसऽर्ततः
काहि सिद्धम् तत एत्त यतं नृद्विः नृन वीरि। वीरान नीर्विकासी
यज्ञो विज्ञानिन निधानमुक्तागा। अधिक्यायसि गोपु एत्त हुवंस्वेः
वतं धेर्या चारेः। काहि सिद्धम् तत एत्त यतं राजवी विष्णुपुं सभं
कृष्णं श्रविष्णु कटा धिष्यं न निद्य युष्मण। गुवायश्च कटा गोपमंडhya
हच्चनानि गुस्तिः। स गोपमंडhya जरिचे यख्यं संद्रं वाजसः घरचः
विष्णु पृष्ठिपन्थ इव गुस्तुपान। एते भूतं भूतस्तुपेयं भूनेत्रं
वृक्ष्यम् कृष्णमुग्धी। तं श्च नूनं वृजनाथन। अन्यः भचित भुयं
यतस्य विद्वृत् मनुष्यमेवन मे ज्ञिनो। ज्ञान्यसनानि वस्तोऽस्तः
विद्म जित्या। पु। ७॥

३६॥ सुषा मदासः तत्व विष्णुपः सुषा रायः अर्थवे या-
ढौ. ढौ. व. १०।। || ३५७ || [म०६. ढौ. स०३८।

ष्ट्रिवासः। सूचा वाजानामभवो विभुक्ता यदैवें धारायता
श्रुती०।।११।। चन्ूर प्रवेजे जन चोजं चास्य सत्ता दैर्घ्येः चन्ूर जी-
योय। स्यूमूखे परस्परदृशे च चन्ूर वृजुबधिपिं वृजुहोत्वे०।।२१।। ते
सांभ्रीचिद्विषाणि वृष्णाणि पीण्याणि नियुगतं। समुद्र०
न सिंधुवं उक्ष्यनुभुषा उज्युरसं गिरु च। विशिष्टास्य।।३३।। स रा-
वया१ःमुः सूजा गृहाः। परितिविभूक्ताणि सभो मो जनानामेकी
वि१ः भ्यावनस्य राजाः।।४४।। स तू चुष्यि
श्रुता यो दुवोषुधोः नेत्र भृमाभि रायो नेरः। असौः यांति ना
श्रवंसा चकानो गुणेणुः वर्षसा चेतिताः।।५५।।८८।।

३७। ७-५ खर्छन्तो बाईमाखः। रंदः।' पिष्ठूः।

३९।। चेष्टायथ विश्वार्ति ते दृष्टे मुक्तसाति हरणयो वहुं।
कोरिवशिदि ना हरवते स्ववेदामुःमहि सप्तमादरस्ते सुख।।१।।
पौ द्रोमो घरयः काममागममुनानास चार्जुवतो अमूवन। इद्रो ने
श्रुतम् पूर्वः पपीयाहुषाः मद्धस्य सोम्याः राजाः।।२२।। आ-
सासाः। शमस्यामस्ते। चुरः सुसके र्याणसो चश्चः। अभि
श्रुत्यं चार्जुवतो वहुयूः चौनु भायोर्मृत मि दस्यति।।३३।। वारक-
हो श्रुत्यं दक्षिणामिनिर्देशे मधोनि तुविकृतितमः। यां
व्रजिवः परिस्थति मधा च धृष्टो दृष्टे वि सूर्येन।।४४।।
इद्रो वाजस्य स्वविष्य दृष्टे गीर्भवन्येश्तर वृहामहः। इद्रो
वृंच हनिष्ठो श्रुतु सत्ता ता सूर्यं पुष्पितं तुषंजानः।।५५।।१०१।।

३८।। १-५ खर्छन्तो बाईमाखः। रंदः।' पिष्ठूः।

३८।। अपादितं उदू नक्षिणततमो महींभृवुश्यतीमिनि
दृष्टि।। पत्यसि धीरि देवस्य यामज्ञनस्य रातिः चन्ते
सुदानुः।।१।। दुरासिद्धा बंसतो चास्य काशो गोष्ठादिस्य

397
चौ.चौ.चौ.चौ.चौ.चौ.चौ.

मिठासः सन्द्रा वासानं स्वभवं विद्भूषणं यत्र देवेणुं धारयांशाः
स्वात्म शुद्ध उप ये ये जनेः ब्रजेः कस्य सन्ता दृश्यिते श्रानुं वीर्याय
स्वामीगुरुं दुर्धे यस्य यस्य च या तु वृजंति चापि वृज्णां यहे॥

tसंस्कृती: संस्क्रिती: संस्कृती: संस्कृती: संस्कृती: संस्कृती: संस्कृती:

रायः न भूमं न कामाः रायः न भूमं न कामाः रायः न भूमं न कामाः रायः

शुभं शुभं शुभं शुभं शुभं शुभं शुभं

372 श्रीङ्गावेशाय श्रीमतावर्तः उप इंद्रं युक्तासं हरायं: वहन्तरु
कीर्ति: चित्रहितं हरायं: च्वानां मूर्तिमहिं सत्पुरं यादेश्ते हरायं

382 अभिनवांशां चार्यां चार्यां चार्यां चार्यां चार्यां चार्यां चार्यां चार्यां

397*
तन्मति बुवाखः। यमेनेन देवहूःतिवृक्षायन्मुः गिर्द्रमिथियमस्य चयमाना।

च यन्न योग यस्मयः पुराजामजर्मिन्नम्ब्रयश्च।
ब्रह्मच च गिरो दयिरे समसतिन्महांखो स्थोमो साधिः
वर्य्योऽद्रो।

वथीर्चर्य यज्ञ उत सोम इतः वथियाश्र गिरे
ज्ञाय च मन्म।
वधेहमुखसिः यांमध्यकोवधित्यानासाः।
शर्तो चाव इतः।
एवा जङ्गान सहसे स्त्रांति वाचुधानं
राष्टे च श्रुतायाः।
महामुस्मवस्ते निम्न नुनमा विवासे सम
वृष्ण्योऽः।

॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥
तन्यति ब्रजायां: भा इयं एवं देवदृष्टि: ब्रजत्रातं महाकुं इद्यु इयं चूर्यायमाना। ॥ ॥
तं व: धिया पुराणम: गुरूराजां ग्रजरे इद्यु अभि ब्रजरूपि चर्किण दु: धिया संस्कृतं महान च स्वरोऽः
अवधि वधेन्द्रिय: ॥ ॥ वधेन्द्रं यं युक्तं: उजस्त्रोम: इद्यु वधेन्द्रं ब्रजरूपि उक्ता च सम्वर वर्षे इयं एवं उपसं: यामनं चक्रोऽः
वधेन्द्रं मासां: शुरदं धारं इद्यु ॥ ॥ एवं ज्ञातां सहस्से असामं ब्रजधारानां राधासे
च भूतायं महां उर्म चवर्षे चित्रं नूनं भा विवासेम वृत्तां तुम्मेपु ध ध । ॥ ॥ ॥

॥ ॥ंद्वद्रश्यं चुबे: तिब्रवयं बहोः विप्रकामः मन्नन: ब्रजनस्य मव: चापि: न: तस्य सचनस्य देव इर्ष: ग्रुवस्व गृहाते गोसचापि:।। ॥ ॥
चार्यं ज्ञानं: परिव चार्त्त: उपसा: चूर्तांहारितः भि: चूर्तां युक्तज्ञानं
चुजत चार्यं कस्यं वि बलस्य सानुं पुर्वीन् वर्ष: ॥ ॥भि: अभि योधात
इद्यु ॥ ॥ चार्यं छोटयत चचूर्यत: च चुजत च्रोहून दोषा वलोः: तार्यं इद्यु:
इद्यु इर्ष: केतुं आदु: नु चित चार्यं चुजत: ज्ञानमं उपसं: चार्यं इद्यु:
। ॥ ॥ चार्यं छोटयत चर्चं: ब्रजान: चार्यं वासयात वि चुजत: पूर्वीं
चार्यं इर्ष: कुलकारिण: भि: चार्यं स्व: ॥नवान्तामानं चार्षिनी: ॥
। ॥ नु ग्रुपान: गृहाते प्रल राजान: इर्ष: पिन्य सातुहंदेयां पूर्वी: चार्यं ज्ञानं पृष्ठीं: ज्ञानुुष्ठानिनाय: गाययं: चथेत: नून चूर्यायं सिरीहि
। ॥ ॥ ॥

॥ ॥ इद्यु पिन्य तुम्मेपु सुतं: मद्यां चर्चस्य हरीं: वि मृछ सहार्यां
उत म प्रायं गाय: भा निर्देशत्त्व: चर्चं यहायं गृहाते वयं: धाः।। ॥ ॥
चार्यं पिन्य पाः यहां ज्ञानं: इद्यु मद्यां चर्चे: अ Чтिवत: विदु रुपिनः
398
तमु ते गायो नर चापो छाड़ियितु सम्बंधिनितत्ये समस्ये।
समिमिे चापी मूल अंत लोः चा जाऊ वहानु हरनो वाहिताः।
नायता मानसा जोहोरीमेट्रा याहि सुविधाय सही नें।
चा याहि शब्दुद्धता यंयांचेंद्र महा मानसा सोमपेय।
उप ब्रजार्नि श्रुतव इमा नोसां ते यज्ञस्तनेंते बयो धात।
वर्दिन दिवी पार्श्व वहवण्यासे हे सत्त्वे यज्ञ वाशिः।
अतो नो यज्ञस्तनेंते निर्युवानस्तुलामोः पाहि गिरेशो महानः।

11 9-15 मरणारो बार्शकाः। रंगः। निशुः।

22 9 चारेः कांस्यमन उप याहि यजसे तुर्यसे पवतं इंद्रः सुर्यासे।
गायो न वेंज्ञानस्मीको चारेः गांगि प्रथमो यज्ञायांक।
या ते कालुकुमारा या वरिष्ठा यहा श्रवणिक-चर्वि संघ उर्थः।
तया पाहि प्रते चार्य्युर्यस्ताः ते वचों वचेतामिन्द्र गृहः।
22 एष द्रसी वर्णस्य विश्वव्य इंद्राय वृषो समकारी सोमः।
एते पिंज हरिकः भ्यात्मप्य यस्येश्चि मार्दिमि यले सर्वे अन्तः।
33 सुते सोमो चासुतारिद्र वस्त्रांयं भेयांतिव-किचेचे राष्याः।
एतं तितिवें उप याहि यजसे तेन विश्वाशविन-भीरा पूर्णसाः।
88 हर्यासाते चेंदे गाहवाँडरे ते सोमस्तन्ये भवाभि।
शत्रुशाते माद्यस्य सुतेण्य प्रासाः ऋव पूर्तनांसू प्राविशू।

11 9-4 मरणारो बार्शकाः। रंगः। 9-2 समुहूर। 4 बृहस।

11 9-2 पार्व्यस्य पिरीष्टे विश्वानिं विदुषे भर। च्वर्गामनः
जगमयेदंपश्चाधुःने नें। 9 एमें प्रवेण्य सोञ्चिमि सोम-
पार्तम। च्वर्गामनिहेत्स्यिंधिस्तुमितिरुत्तिविदिंधि। 2 यद्ये
सुतेंहितिरुत्तिविदिंधि। सोञ्चिमि प्रतिभूस्य वेदो विश्वास्य मेन्धिवि
च्रौ. चा. 7. वा. १८. [मा० ६. चा० ३. सू० ४२।
तं जै ते गारवः नरः अर्पः चाद्रः इंदुः संहानः पीतः सं अर्पः।।३॥
संहाने चाद्रे श्रीमुखे इंदुः सोमः चा न वहाँ वहँ हरेयः वर्षिनः नास यतः
मनसा जोहोः चाय हृदि सुविषयः स्मृतः न।।३॥ चाय हाथ्रि
शर्म्यं उस्मि युधाय इंदुः महा मनसा सोमः पेठः उर्म रासांति
चृः चा च युधः तनत्वे वर्यः धाता।।४॥ यतः इंदुः दिवः
पार्यः यतः चर्च्युक्त यत या ह्यो सद्ये यर्थ वा चार्सं स्मृतः न।।४॥
चार्सं नियुक्तः सुः जोऽः पाहि गिर्येणः मृहतभिमः।।५॥ २॥

चार्हेक्सायः। उर्म याहि यहै तुर्थ्य पुर्वे इंदुः सुतासः
गारवः न बच्चिन श्च नोकः चार्जः इंदुः चाय गाहि प्रशमः यशिर्यानाः।।१॥
या ते काकुत मुद्यः ता वरिष्ठ यथा शर्म्यं पिबि समः
जस्मितया पाहि ग्रहः ते चर्च्यूः। चार्यसते वर्यः वर्षितः इंदुः गायः।।२॥
एषः दृष्टः बृहेः विष्णुः इंद्राय वृहो च सार्कारिसोऽः एषः
पिवः हुदि द्वः स्थातः उप यस्य एशिषे प्रशदिवि यः ते चार्जः।।३॥
सुतः सोमः भर्मुः तद्वा वस्यान चः वर्ज्यान चिकितुषेः रश्याय
एषः मिशि: उर्म याहि यहै तेन विष्णः तविष्णः: चाय गृहः।।४॥
ह्यास्मि का चा इंदुः चाय वै छरः चरः ते सोमः तच्चे भवति
शतं शतोः माद्याय दृष्टेषु प्रा चासान चाय पृत्नाय सु प्रि०
॥ ५ ॥ १३ ॥

चार्हेक्सायः। प्रति चुसः पिपीः ते विष्णानि बिवुषेवेभर्ष चर्यस्यमायः
जग्मेये चर्च्याताः दृष्टेने नेः।।५॥ चा ई एन प्रतिष्ठातन सोमेनभि
सोमारसातम सार्माचिभि चृः जीविष्णः इंदुः सूतेभि इंदुभिमः।।२॥
यदि सूतेभि इंदुभि सोमेनभि प्रतिष्ठाय वेदे विष्ण्य येविध्रि ।।
धृष्टांतर्मणि द्वितीयं || 31 || श्रासाच्छाद्य इदंपतिसौधंयं प्र भंत्र सुतं। कृतिलसमस्य जनयक्ष्य शर्तेतोहिष्यंक्षेरवृत्तं || 81.98

83  ५-८ मरदाही गारिखान। एक। चचित।

83. यस्य तद्भन्द्र मद्ये दिनोदासाय रुपयं। सर्व स सोम ईंद्र ते सुत: पिबं। ११। यस्य तीव्रसुतं मद्य मथ्घमसं कच रहस्ये। सर्व स सोम ईंद्र ते सुत: पिबं। १२। यस्य गा अंतरप्रथमी मद्यं हंड्डा च वासुर्जः। सर्व स सोम ईंद्र ते सुत: पिबं। १३। यस्य मंदानो चर्चवो नारोनं दिन्यथे धर्मं। सर्व स सोम ईंद्र ते सुत: पिबं || 81.95.31

88  ५-२४ चंद्रसार्थीयास। एक। ७.६ विराध। ७.५ विराध।

88. यो भोती यथितमो यो भुवेश्वरविवर्णम। सोम: सुतं। स ईंद्र तेषां स्वतं वधापते मद्यः। १। ग: शुभमलिटविवर्णम ते रायो दुःंग नामां नामां। सोम: सुतं। स ईंद्र तेषां स्वतं वधापते मद्यः। २। चेन वृः न शवंसा तृणमो न स्वाधिकृतभिः। सोम: सुतं। स ईंद्र तेषां स्वतं वधापते मद्यः। ३। त्वरुं वो त्वम्यक्त गृहीषे शार्वस्य-विधि। ईंद्र विशासाय नरं महिंद्र विशासायं || ४। ग: वर्धयंतीजः फर्ति: सर्व: त्राप्य राध्यः। तपमनृवधशे गोदंसी देवी शुभं साप्येः। ५। ९६। तव वृक्षम: वृहेश्वरायोपस्मृतीपरिः। विपो न जस्योत्य वि यदोहमान सतित:। ६। चारिविहयं स्मितं नारीवानययानी देवेयो वयो तथित:। सस्वार्तकी-लालिन्तितमिभिष्ठ्या पाप्युरुषवसलिङ्गः। ७। चूस्तं प्रश्च वेदा अंपायि चिन्यं मनाति देवों अर्जन। द्वारानो नाम महो बचोभिच्युववे चेवो धार्मिक:। ८। शुमसमें
अष्टकः अष्टकः वा १७. [मा ६. अष्टकः सौ ४८]

भूपत तस्त इति ज्ञ एवेने। ॥३॥ चार्षिस चार्षिस इति यथा: चाष्यर्गोऽपि
प्रभासुर्गुण अणुद्गुण अणुवं जन्यक्षय शर्षेत: चार्षिस चार्षिस: चावस्यपरं
॥ ४॥ १४॥

॥३॥ यस्य न्याय शिरेरत मद्दे दिव्यः दासाय रघवः: चार्षिस: सोमः
इद्दू ते सृजं: पित्वा। ॥१॥ यस्य तीत्रादुर्गुण मद्दे मध्य चार्षिस च रखसे च चार्षिस
स: सोमः: इद्दू ते सृजं: पित्वा। ॥२॥ यस्य गः: चार्षिस: चार्षिस: मद्दे दुःहः
चावस्य चार्षिस: चार्षिस: स: सोमः: इद्दू ते सृजं: पित्वा। ॥३॥ यस्य मन्दानः
चार्षिस: माण्डोऽनु तुष्टिः च चार्षिस: स: सोमः: इद्दू ते सृजं: पित्वा
॥ ४॥ १५॥ ३॥

॥४॥ ॥शिरेरत: दुर्योध्नस्तमः: यः: बुञ्चे: श्रुत्वचतुरस्तमः: सोमः: सृजः
स: इद्दू ते चार्षिस स्वत: पते मद्दे: ॥१॥ यः: श्रमः: तुविश्चर्षिस: रायः
दामाद्वी: सोमः: सृजः: स: इद्दू ते चार्षिस स्वत: पते मद्दे: ॥२॥
चेन वुष्क: न चार्षिस: तुरः: न स्वाभिः: जितांभिः: सोमः: सृजः: स: इद्दू
ते चार्षिस स्वत: पते मद्दे: ॥३॥ यः: चार्षिस: हन ग्रीविः: शार्षिस: पाणि
इद्दू विन्दुः: स्वत: सर्वाः में हिं: विश्चर्षिस: चैवंचिं: ॥४॥ यः: व्यर्धियति इत
गिरल: परित तुरस्त राधिः: ते इत न चावस्य: रोद्तरी: इवी: श्रुत्वा: सप्त
येन: ॥५॥ १६॥ ततः: उक्कस्ते बहुर्वा इद्दूः उपः स्वाधिः: चिंचिं
चिंचिं: न यस्य: ज्ञत्व: चि यतः: रोहति: स्वस्पिते: ॥६॥ चार्षिस्याद ददाः
पाणि वेधः: चार्षिस्य चिर्येय नरचिर देवेऽपि: चार्षिस्य दशानः
नामः महः: वचे: दिङ्कः: चर्पु: हृद्येऽवेता: विरचिच: ॥८॥ चुमस्तस्तमः
दक्षिणेण सेवा जनानां पूर्वीरतां। वर्षीयो वर्यं कृष्णुष्णि
शरीरभिधन्यं सातास्सः चार्चित्तु। ॥ १५॥ इंद्र तुम्भमिन्तं
जोवमुख वर्यं दाने हिरवयो मा वि वैनं। नकिरापितेऽहे
मद्यशा किमंग रास्तादिनं लाहं। ॥ १०॥ १८॥ मा जास्तने वृषभ
नो रीषा मा ते रेकवम् सुखे रिषाम। पूर्वीष्णु इंद्र निविष्ठो
जनेषु जशसुप्रीयं कृष्णापूर्णम्। ॥ ११॥ उद्बहायस्व खल्लयमः
वृष्णिभि-सीतेऽर्थस्मश्चाविनि गच्छति। लमसि प्रतिवं काण्यायु
मा लोकवात्राण आ देवसर्वाणि। ॥ २२॥ यथवर्मेऽ वीरः प्र मदेः
सुतानांशियां भरस छांस्य राजाः। यः पूर्वीष्णुष्णि नूतनाः
किल्किलवृक्षे गुणतामर्गिणाः। ॥ १३॥ यथा मदेः पूर्व वर्षीयो
विराणिन्द्रो वृष्णायणप्रति जंघान। तस्मात् होष्णि मधुमंतस्य
सोमेऽ वीरायं किष्ट्ये पिबधिः। ॥ १४॥ पार्टासु मद्यंश्च आस्य
सोमं हताः वृष्ण वजेय मद्यमां। गंताः युधं परावतिषिद
ज्ञातु सुप्रीयानांमविता काष्ठायम्। ॥ १५॥ १८॥ हुर्द्रावत्याम
मिन्तपानमिन्तेस्य प्रिणमृतमपाच्यि। मल्लकाणां सीमनसार्यं
देवं वषं सहवेण युज्यवंशाः। ॥ १६॥ युध चाक्यो जूहि नूरु
श्रुत्स्थायमामायं मधुमोनिस्च। जहात्स्वायो भाज्याद्ये
दिशानायायां इंद्रं प्र मृणां जूहि च। ॥ १७॥ आसु ष्या को
मधवचिन्द्र पूरवं सस्य उष्ण सहि वनिच सुगं के। आपां तौक्ष्य
तनयस्य जेष इंद्रं सूरिनकुष्णि स्मां नो धार्यं। ॥ १८॥ च्यो
हरयो वृष्णो गुजाना वृष्णरासा वृष्णराससायनाः। भाक
भांछी वृष्णो वज्ञाहो वृष्णो मद्यां सूयुज्यो वहतु। ॥ १८॥ च्या
ते वृष्णवृष्णो द्वात्रश्चुष्णमुद्धिमुनी नोमेयो मद्यत। इंद्रं प्र तुष्ण
वृष्णिनं मद्यां वृष्णो भरति वृष्णाय सोमं। ॥ २०॥ १५॥ वृष्णासिति
401 31 2
चण्डी चूँकि पृथिव्या चूँकि सिंधुनां चूँकि वित्यां। वृंगे त इन्दुर्गस्वन रीपाय स्त्रादूर रोहर महुँपेयो वराय।॥२९॥ चर्य देव शहसा जायमान इंद्रजय युगा पृष्णंस्मिष्टायत। चर्य स्त्रृं स्त्रृं पिनुर्यायुधानीदुर्गस्मृद्धिवस्य माया।॥३२॥ चर्यम-कृृषोदुर्गस्य सुपल्लरिव सूरयं चत्तायनोत्तितं। चर्य पिनुर्या दर्हित विष रंगनेपु निघिता निर्गुँड़े।॥३३॥ चर्य द्वारापु-पिनी स्वस्यम्बायुद्य रयम्युन्यका अपरंसि। चर्य गोपु शचच्चा प्रक्रमं। सोमो दाषाय दशंसंपुर्वं॥३४॥ औ॥२०॥

॥४५॥ १-३२ द्रुगस्यस्य धर्मः १-३३ ब्रह्मचर्याः १-२६, ३०-३२ मात्यः। २५ चतुर्विद्यूः। ३३ चर्महस्तृः।

॥४५॥ य ज्ञानयत्वायमान: सुनीती तुर्वेण यदृच्। इंद्र: सनो युधा सखा॥१॥ चर्यि मच्चायो दर्धनात्मक्षा निचतावनां। इंद्रो जेताह भित्तं धर्म॥२॥ महारथ्यं प्रणीतयाः पृथिविस्तर प्रणाशयः। नाशयं ख्यायं जयः॥३॥ सखायं हरायाहस्य चेत प्रथम गायत्। सहि न: प्रभुतम्भोऽह॥४॥ तमेकस्य युज्जहस्विता श्रुति रसिः। उत्तेजसे यथा चर्य॥५॥२५॥ नयस्तीतिः श्रियं: कृणोपुर्या श्रमस्यमिः। नृथिं: सुबीरं उच्चसे॥६॥ बर्षायं हरायाहस्य गीतिः: सखायुतमृतिमय। गानन दोह्वो इव इव॥७॥ सत्यं वित्यां नस्य योहुःचुवेसृनिः नि फिता। जीवस्य पृतान्तः॥८॥ वि इदाहानि निद्राविको जनानां श्रीचयते। वृह सायं जनानं।॥१॥ तनु ला सत्य सोमपा इंद्र वाजाना पते॥चर्मः ह्वयमृह चर्मस्थवः॥१०॥२॥ तनु ला य: पुरासिंश्यो वा नूतं भित्तं धर्म॥९॥ प्रविद्दितस्वयमेच्छान नावाः इंद्र चवाया। नायं गृष्ण मित्रं भित्तं धर्म॥१२॥ चर्मूर्ति वीर गिरियो महाः इंद्र धर्मसे भित्ते। भेषे मित्तसाम्य:॥१३॥ या ते जीति-


॥४५॥ यः अचारणेत ग्राही वतः सुडनीती तुबेर्ष यदृ इतरः सः नः गुर्वसखा॥१॥ अचारणेत वतः दर्थत अनन्तुर चित्त अचारणेत ता इतरः भेता हितं धर्म॥२॥ महीः अस्य गहनाकर्तवः पूर्वीः उत्प्रसस्यतः न सस्य धीयते उत्तरः॥३॥ सम्भवः बहस्वासे चाचेत प्रचाराय परः हि नः प्रसंति मही॥४॥ न एकस्य वृषेष्ठहन श्वेतिता बयोः सस्ति उत्त इतरः ययोः चयं वर्ष॥५॥३॥ नवरस्ति इतः कः अति शिवं कृत्योऽपि उक्षपदशिनिः नृत्ति भुसू वीरे उच्चसै।॥६॥ बहस्वासे वहस्वासे गीतानि सम्बायं चूतियं गायं न दौहसे हुये॥७॥ यस्य विश्वानि हस्तं योः जैह वसूनि निनिचिता बीरस्य पूर्तनामिसहेः॥८॥ विद्यहानि चित्ताधिकवः जनानि श्वेतीस्य पते वृह मायः अनान्तः॥९॥ नृस्त्रा या सूती सोमस्पाः इतरः वाजानां पते अहृमाहि चर्यायेः॥१०॥२॥ त्ते उः त्तदा यः पुरा आसिंच यः वा नूनं हितं धने हणं। सः वृत्ति हरं॥११॥ धीभि अचारणेतः भि चाचेत वाजान इतरः वाचायांलया जेषा हितं धर्म॥१२॥ अभृतः उः वीरे गिर्येयः महान इतरः धने हिते भेरे वित्तसायः॥१३॥ या तेजुति:
रंगिणहन्मूर्तिवस्तुमासंति। तयां नो हिन्दुरी जन्म ॥ १४॥ सर्वे रूपीतमोऽसार्वानानिश्चित्वम्। सन्मानम्। चेष्ट जिधौ हिंसा । परिच्छेद यहनं ॥ १५॥ २३॥ जय यथा तत्साधु वृत्तियां सार्वस्थानं विचार्येश्वरम् ॥ १६॥ येषो गृंथात्मिति सार्वस्थानं शिक्षक तस्माद। संस्कृते न इंद्र मृत्यु ॥ १७॥ विष्णु वर्ज गर्भस्वरूपी रक्षोह्ययां विष्णु ॥ १८॥ दार्सन मन्येश्वर युज्य सार्वस्थानं कीर्तिजोरदेणं। वहासमहम् हुये ॥ १९॥ स हि विष्णुजी कान्ते सर्वस्थानं कीर्तिजोरदेणं। वहासमहम् हुये ॥ २०॥ २१॥ न तनो निमुद्गरण पृष्ठ काम वाणिज्य चिन्तनभिः। गोमल्लिङ्गपितं भृघुत्त ॥ २१॥ तत्त्वो गायू सर्ववर्ज हृदतात्त्व सहने। शं यथोऽन्ते न शाक्षिकोऽन्ते ॥ २२॥ न घा बसुनि वनमते दुर्गति वारँशृ गोमति। यशोमुख यथाचरं। ॥ २३॥ कु विलस्य क्रिया हि बृज गोमति दस्युहाम् गोमति। श्रीभर्षणे नो वर्ता ॥ २४॥ इमम उ लो शतक्रोति भिं मृत्युव्रुति गर्तिर यशोमुक्खं च ॥ २५॥ २६॥ दूर तत्त्व सर्ववर्ज गायू सहने। यसों यस्य यथायते वनव ॥ २६॥ स रंदस्या बांधसी राधस तत्व शरीरे ॥ २७॥ इमम उ लो शरीरलोकविध नयी वर्ता। चतुर्बानि न चेदनव ॥ २८॥ पुक्तम मुखांक शोगुनां कविन विविषां। वार्त्तीयाब्रजायताः ॥ २८॥ चसराकं भूतां भूतां भूतां वाहिनी वाहिनी। चसराय शरीरे हिंदु ॥ ३०॥ चार्ध्य चूजु। पंचनं गर्भिष्म मूर्द्धकृष्णाः। उः कश्चिते न गांव: ॥ ३१॥ यथो वाणिज्य दूर चन्द्रडृश्यसप गांव:। संघित संघित। शरीर दूर चन्द्रमां काले ॥ ३२॥ तत्त्वो नो विशेषे काले जा सदा गृंथांति नाराय:। वृष्ण संहजातं सूरि संहजातं ॥ ३३॥ २६॥
हरिनुहिः रश्य ॥ १४॥ 
वेधेन रूपित: तमः स्वसाधिन: स्वभिर्युग्नता जेष्ठिणशिरोऽपि: हिंतयं चन्दनम् ॥ १५॥ 
यह: एकं इत्तरं ज्ञ् तुहिः कृत्तीनाविरिक्षेपिः पति: 
ज्ञहे वृष्णु सन्तु: ॥ १६॥ य: गृहस्या इत्तरतस्य त्वस्तिः उप्यो: सत्कार: 
तन्न: इत्रम मृगः ॥ १७॥ विष्णु वर्जगमस्योऽरुः हथ्याय 
वच्चितः ्सताहिच्छ: भूतिः स्पृश्यां ॥ १८॥ फलं: यत्रिः युज्य सकार: 
कीर्तिपुर: बचाववाह: सहस्रहोऽवमुः ॥ १९॥ स: हि विष्णुपर्यया 
एकं: बसूनि पाप्त्यं गित्या: सतम: सविष्ट: ॥ २०॥ २१॥ स: नति- 
सुत्सवामुः क्रोध शान्त: सारे: शान्तमहत: गोत्रकालिः धृत: ॥ २२॥ 
तत: च: गायुते सर्वं पुरुषमेव तदने यं यत: गाथे 
न शतिं ॥ २३॥ न ध: भुजां नि: सम्मरे दुःस्वं वार्जिस्य गोर्मित्या 
यह: सी उपं चवत्ततिः गिरि: ॥ २४॥ कृष्टित्संस्या चहि 
बहुं: गोर्मित्या दुःस्वं 
हा गमित्या चर्चीविः चाप्त: न: वार्त: ॥ २५॥ इमा: एव: लहासाः 
क्रोऽभिः 
भिं मोनोभु: गिरि: इत्यं वच्छे न मातार: ॥ २६॥ २७॥ दृःनर्यं 
साध्यं तवं गीत: रूपिते बीर गुप्ये: सार्योऽस्यते भव।। २८॥ 
स: मनसः हि अध्ययः राधके तन्वा महे न लोकारेन निवे कर: 
॥ २९॥ इमा: एव: लहासाः सुतेद्वृहे नर्यं नामि 
गित्या: चवं गार्के न 
भेति: ॥ २५॥ पुरुषमतः पुरुषां स्थानां नववाचि वार्जिस्य: 
बाजसय: ॥ २६॥ इमाः त्वस्य धर्मात्म: 
वाचसाधिन: इत: भूत: 
स्तोत्र: बाहिः: चांतम: 
वाचसाधिन: रात्म: महे हिन्दु ॥ ३०॥ थ्यधि ब्रजः पशुना 
वाचिः मुखेन चाच्यात: उ: कर्तव्यं न गायन: ॥ ३१॥ यथे: वाचे: 
स्त्रे: द्रव्यदुर्वाच: भ्रम्य: 
पुत्रे गृहः तथात: 
दुनायं महते ॥ ३२॥ तत: च: न: विचे 
चर्चे: इत: स्त्रे गृहाति 
कार्यं भृत्ते चूर्य: 
सहस्तारमे ॥ ३३॥ २६॥ 

Digitized by Google
भारत भाग २५ \ ४०४

 llama skandhāvāmanah sāta vājāyam kāravā: tān vṛccērtvārdu
sāptīti nārāyānā kāśītvarvat: १ ॥ sā tā nāṣaḥ vahaghatr ṣṛṣṭvā
yā mahā: ālāvāno caṇṭiṅ: gāmārṣa rāṣṭaṁdrō sāṁ hir: saṁ vārj
nā jīgmugvē ॥ २ ॥ yā sāndhāvā vajrārtiṅ: tān īḥmāhē vārj.
sah-saṃrusa: tūrvinrūpa: sāptē: bhavā sāmālu nō vṛṣē ॥ ३ ॥
vārdhā satānā cādā ṣṛṣṭiṇā sānāṛa vṛṣē nīrā bhājē sāsīṣam.
caṃsārak vāpa-vāti mahāvēnā tānūṣṇāyā sūrē ॥ ४ ॥
dārē jēre nā āra bhārē cāvājē pānārē chārē:
benēvē vich vahaghatro ṛṭēsē cāmē sūrām vi: ॥
vārdhē satānā cādā ṣṛṣṭiṇā sānāṛa vṛṣē nīrā bhājē sāsīṣam.
caṃsārak vāpa-vāti mahāvēnā tānūṣṇāyā sūrē ॥ ४ ॥
vārdhē satānā cādā ṣṛṣṭiṇā sānāṛa vṛṣē nīrā bhājē sāsīṣam.
caṃsārak vāpa-vāti mahāvēnā tānūṣṇāyā sūrē ॥ ४ ॥

\( \text{Digitized by Google} \)
[मौ.६, अ०.५, सू.०४६:]

॥५५॥ बांकट हिर्वांमहेसा ताता चार्जस्य कार्यः लां चौभेषु इत्यं
सता पतिति नरं: लां जान्यासु सम्बन्धेत्। ॥१॥ सन्त: तं न: चिन व्रजस्तरस्य
धृष्ट्यां या महः स्वानं कादित्वं गां चार्ज रुयं इत्यथा सापि सता
वाज्त न जिगमुःम्रे। ॥२॥ या सुभाषा हरिस्वरूप्त्यिस: इत्यं तं हूमसी वयं
सहसस्सु शृङ्गां तुविष्णुमि ताता पते भवं समतदस्सु न: चौधे। ॥३॥
चार्जसे जनान वृषभस्वरसेव मयुनां पूर्णिमा मीम्रे च चुरुचिंग स्वर
सार्वेश्वरिः चर्चिता महाधने तनुयुं चुपस्सु सुयुं। ॥४॥ इत्यं जोरः
न: त्या हि गौरिंशपुरपुरि रिरवः पशुन: हे इतिवे: 'चिन व्रजस्तरस्य रोदसी
ज्ञा उपे: सुहस्त्रिप्रमा। ॥५॥ ता उज्जयसे चार्जस्ते चर्चितस्तहे राजशन
टैवेश्वरसुस्सु हि शिष्यस्मृति वसोऽस्मिनिः सुपसस्सु हानवः
कृप्ति। ॥६॥ यद्य इत्य नाहुःप्रभु स्म चोरः: नृपस्यां च कृष्टियुः यदय
चा पंचेश्वरीनां सुवं च स्वरुचर्यां ता सता विमानिः पिंग्नाः। ॥७॥ यदय
चा नृपस्य मदव वन दृष्टी ता जने यदय नृपस्यां च वृषभार्यां
सार्वभण्ड सता तत्तामसे नृपस्यां समिच्छार्यां पृत्त्यां सुस्सुते इत्यः ॥८॥
इत्यं चिनवन्यां श्रवणं चिनवन्यां च वहत्यं श्वल्कितमात्र छट्टिः: चुपस्सु मधवतिस्वयं: च महार्य च
चवहं इतिवुः एभः! ॥९॥ ये गुम्याता मर्नसा शपू च्वास्तमुः: चाभिनि
प्रतिपध्यार्यां चार्ज स्व: समस्सु न: मधवं इत्य गिरि,चनः: तनुस्सु पा: चात्वम:.
चावः॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ चध स्न: चूथेभुववधवनायां चार्ज वृष्णि यथा छात्वम्बियिः
पतियतिः परिष्ठेन: दिद्वयां दिक्षतस्सु सूत्रीभा। ॥१॥ यथा भूर्यां: तन्यः चार्जः
विशतन्त्रात्मिया श्रमितिः पिपः चार्ज स्व: साप्त तन्यः तन्यः च छट्टिः: चार्ज
चिनवर्यवर्यवर्यवर्यः। ॥१॥ यद्य इत्यं चार्जः चोदयात्रसे महाधने
धर्मस्मा धर्मस्मां पिप: चवेस्वराः इत्य धर्मस्वयं। ॥१॥ सिन
ध्वनयां च वहत्यां चाप्तमूः यथा यथा चोरः: च वहत: स्वानिः ज्ञा ये चार्ज
न च हृत्तिः चाभिनि गुणेन: बाहोः: गाविः। ॥१॥ ॥१॥
॥४७॥ स्वादुदिकिलायम् महुर्मां उतायम् तीमः किलायम् संवादः जुतायम्।
उतोन्वयतः स्वयंपिपिः समिश्रं न कर्नन संहतं चाहवेन।
चर्यं स्वादुरिह मदिङ्ग आस्त यथं देवत्रो वृहत्तहेण मादार्थ।
पुष्पस्वायमपाल शृवरस्स विश्रं स्नित्ति नवं ि र्द्ध्रोण हन।
॥२॥ चर्यं में पीत उदियाभति वाजमयं मन्नीतानुशंशतीमाजः।
चर्यं चकु सीरिंगमीतित धीरे न याव्यो भवेन जज्ञानार्थ।
॥३॥ चर्यं स यो विरिमायः पृथिव्या वष्टीस्य दिवो चारुकृतोद्वर्यं स।
चर्यं पीयुर्व तिसपुर्याश्च वस्त्रो दायारोदयं तारिम्या।
॥४॥ चर्यं चिद्विधिषाश्चाः कमः मूर्धसंन्दनानुशस्याम्माननिदं।
चर्यं महानंतहात सम्बुन्तनेनो- द्यास्ताभाबुव्वनो मल्लवान।
॥५॥ धुमपिंचं कल्यग्यें सोममिदं वृहता भूरु समरे बसुन्न्त।
रायिनिदमेव सक्रम शा वृष्णु रज्ज्वराहो रुप्यमसातु र्चिहे।
॥६॥ इंद्र प्र यो शो पुराणाय पात्र्य प्र नों नय त्रतां बस्येऽह।
भवां सुयारो श्रीतपार्थयी नों भवा सुनितस्वर चास्मानिति।
॥७॥ उद्योगो लोकमर्युन्तेः विद्वादश्चवे चेष्टोद्विसधतिः स्वक्तिः।
कृष्णतः इंद्र शापिरस्स वाहू उपे मोहाम मर्यादु बृहत्ताः
॥८॥ चरिणे न इंद्र वुधिणे वहिस्वयं रतायुवच्चर्ययो।
इष्मा चस्तीव वहिताः मानस्तारीयमधवनायायो चर्येः।
॥९॥ इंद्र मूर्तम महं जीवातुमिष्ठच चोदय धियम्यांति न धाराः।
यक्षं चाथाल नायुरिदेषं
चर्यं चिद्विधिषानुशस्याम्माननिदं।
॥१०॥ इंद्रश्चाहाम् स्वयं चर्यं श्रव्यो।
॥११॥ इंद्रः सूक्तमात्मा श्रव्याः समिति।
|| 871 || स्वयं किले चार्ग मघुरमानं उत चार्ग तीव्रः किले
चार्ग संख्यावन् उत चार्ग उज्जोऽ न चार्ग पपियवास्ते इंद्रः न कः 
चुन सहते आश्वेयेन्द्रः । । । । । । । ।
882 || चार्ग स्वयं इह मलिंगः रासः यथः इंद्रः वृष्णिहृये ममादे पुष्यिनः यः चीलाना चंबरस्य विद नवम्भि 
नवं च देवोऽ हन । । । । । । । । 
883 || चार्ग में पीतः उत द्रुत्ति बार्च चार्ग मनीषां उज्जीती चार्गीः 
चार्ग घटं उज्जीः चामिनीत धीरे न 
चार्गये पुरुषोऽ चार्ग। । । । । । । । 
884 || चार्ग सः वर्निसारः प्रशिक्षा
वर्षोऽ दिवः चाकृष्णोति चार्ग सः चार्ग पीयूर्व नित्वारा 
प्रवतासरं सोऽमः दृपपार उहर बाल्तरिष्या । । । । । । । । । । । 
885 || चार्ग विद्वदा चित्र
हणीकं चार्गः
मुक्तसङ्गनां उपत्तां चार्गकं चार्ग महान महता 
स्वप्ननेन उत द्राः चाकृष्णात चुर्घा
मर्ल्लवन । । । 301 || घुष्ठतः 
पिव कल्लेऽ सोऽमं इंद्र वृष्णेणहा नुर संस्कर्षे वसुनां नार्थ्यदिने 
सर्वने चा चूस्कत्स परिक्ष्यान्तः राधि रासासु घेि । । । । । । । । । । । 
886 || इंद्रः प्र 
नः गुराष्टासि इत प्रः नः नव प्रसतः वस्यः चाल्हे भरच मुरां 
सप्ताः चातिसः पारः नः भरच सुसन्नति उत वामसन्नति । । । । । । । । । । । 
उः नः लोकं चार्गु नेवि विवाह वः सः सत्स ज्योति
चार्गं स्वति चृश्वा ते इंद्र चायवित्स बाहुः उप्र स्येवाम शर्या चूर 
ह्यंतः । । । । । । । । । । । 
887 || वर्जिते नः इंद्रः वंधुरेऽ धा
वहिष्ठयोः गतववन चार्गः 
योः चा इत्र च वृश्वे इत्रां वहिष्ठां मा नः तारीत महावन राष्यः 
चार्गः । । । । । । । । । । । 
888 || इंद्रः सूक्त महाः जीवारुं इस्क सोत्रां धियमय चा यसः 
न धाराय यतः सः च चाप्त वातः 
इंद्रः वदांमि तत् ज्युष्ट्वः 
कृष्णिमा तेवः चवः । । । 391 || चातारः इंद्रः 
चावितारः इंद्रः हवेंद्रही 
सुहें नुर इंद्रः हुरामि चाल्हे पुरुषस्वूत्तः इंद्रः स्वति 
नः मयश वा 
धाप्त इंद्रः । । । । । । । । । । । 
891 || इंद्रः सुमाणाम चायवान चार्गः 
सभि नुसमृक्की-
\[405\]

[\textit{877}] स्त्रादुष्कितास्य मधुरमाँ उताय तीमः किलाय संवर्ण उताय। जतो न्यूयास्य पिपिवारसिंहं न कचन सहत्य छाहेष्यु।\[11\]

स्य दुसुरहि मदिर्ष आस वसेंद्राण वृषभ्येव ममाद। पुरुषि यम्भोला संबंधवि व नंवृत्ति नव म देखि हनु।\[2\]

स्य में पीत उदयति वाचमयं मनीयामुखकोमजीगः। द्ययं षड़कु- कोमित पीलः न याहो भुवनं कचनारे।\[3\]

स्य त यो वंदिरान्यं परिक्षिता वश्वराण दियो वाक्षोष्ट्रं स। द्ययं पीषेव तिन्यु प्रवासुलोमो दातारो तारिकः।\[4\]

स्यंबिन्दिकीपहनीः कषणे पुस्क्षतृंदिनामुखसामिनकि। स्यं महान्याता स्वभावनी- द्यामलक्षामुखो घनज्ञ।\[5\]

30। प्रुषतिवं करण्येचो मरोभिः वृष्ण्या भूर सममो वसुन्ना। मार्हादिने सवर्णं भी वृष्णमुखणानो गुयमुसारतु गेहः।\[6\]

ईंटं प्र खः परंतवं पश्चया। प्र नो मय प्रतः वस्यो चर्च। भवं सुप्तो चतुरायणो नो भवं सुनीतिव्य प्रमानति।\[7\]

उद्दी तोकमनुने विभाष्यस्मृत्योपतिविषयं स्वरुप। चृष्णा तें ईंट स्वार्तस्य चाहू। उप स्योम घरका वृहंत व।\[8\]

वरिष्ठे ईंटं वनुरे धा वहिष्यो: शतावशर्योर्गा। इष्मा वं- क्षीयां वशिष्या मानससारीण्यववचायो चर्च।\[9\]

ईंटं मृतक महं जीवाणुमिन्ध चोद्स धियसमयति न धारा। यतिकहः लायुरिर्व द्वारमितज्ञुस्य कृषिमांटवेत्वाहं।\[10\]

[\textit{878}] चातारमुक्तसभवतिः- रमिन्दे हवेहे मुहरं भुपिसंह। हयामि शरे पुरुषतिमिंदे स्वस्ति नो महवाधासिंहं।\[11\]

\[405\]
स्वादुः किल्ले भर्गम मद्यस्मान उत्त भर्गम तौषाः किल्ले
भर्गम सांवाणन उत्त भर्गम जोतोः नू भर्गम पूपिः वारसे इत्यदु न कः
चन सहसूः आहुवेपुः।।११।। भर्गम स्वादुः इश मदिरः भास यत्वें
इत्यदुः वृष्णसहेय ममाते पुरुषिः यः चीला नववंस विनवन्ति
नवं च तेष्वं हन्।।२।। भर्गम ने पीतः उत्त ह्यूति बार्षी भर्गम
मनीयाः उष्णी स्त्रीजीगः भर्गम पट जुवीः भ्रमित्त ठीरः न
याथः भुवने कत चन दारे।।३।। भर्गम सः बः वर्षिसाय पृष्ठि
व्या: वश्योऽयाः दिवः भास्तिकी भर्गम सः भर्गम पीयूर्वः निषुवः
प्रवज्ञसुः सोमः दुसारः उरु चांत्यतिसः।।४।। भर्गम विदुः विचि
सहरीकेः भर्गमः भुक्तसंधनाः उपसः भ्रमक्षः भर्गम महान महता
संभन्नेन उत धाः चास्त्तानाः वृषभः मल्ल्वानः।।५।।३०।। धृष्टाः
पिवः कुलेः सोमः इत्यु वृष्णशा भूर सेर्णश्रेणे बर्णां मार्यदिति
सवने क्रा वृष्णस्तर रथिस्वानाः: रवि क्रााःसातुं भेदः।।६।। इत्या प्र
न: पुरुषसःइतु प्रायः प्र न: नय प्रस्तरः चसः चर्च भर्गम सु-
पारः भ्रमित्यारः न: भर्गम सुनरीति: उत वामणरीतिः।।७।।
उः न: लोकः भर्गम नेनिः बिवान सःवःवत ह्योः: भ्रमायं
स्वस्त्रृत चृत्या ते इत्यु व्यविस्तर वाहूः उपः चेत्याम शरणा वृ-
हंता।।८।। वरिष्ठे न: इत्यु बंधुः धा: वहिष्ठयो: गृह्न्याः व्या
योः: ए इत्य भा वश्यु इत्या वशिष्ठो मा न: तारीत महावन
रायः: भर्गमः।।९।। इत्या मूळः महाः जीवभुव्न: इत्यु चोदयः धर्यः भे
वस: न धाराः यतः किं च चछः लाश्यः: इत्यु वदरमि तत: जृष्णस्त
वृधिमा देववर्त्याः।।१०।।३१।। चातारः इत्या भावितारः इत्यु हवेतैहवे
सुमहः भूरः इत्यु ह्यायुम्भ शुचः पुष्णाहूः इत्यु स्वस्तिः न: मवती
वाः धातुः इत्या।।११।। इत्याः सुमहामाः स्वस्यान चवस्म: भिं: सुमृक्की-

405
को भववनु विष्णुबेदां। चारतं देवो चर्मं कृषोतु सुवीरेष्या पतंज्य, ख्याम ॥१॥ तत्स्व वर्य सुमनी नविन्यस्यापि भुते सीमनेनस्तस्य स्वामनस्य सुभवे ॥१३॥ भुजा सुभवे इद्रु मातो नामिने रोक्षाति सम्रातिनि निगुनो धर्मकेन । उह न राधा सर्वना पुख्यपो गा वंजिनुसंसे समिं दुन न ॥१॥ कृ ॥ श्रवनकलुङ्ग रूपालको यंजाति युद्धभिनम्नघवाविष्णुवेत । पादाविव प्रहर्षक्ष्यमर्यमं कृषोति पूवेक्षिन्यं श्रद्धेशीभि ॥१५॥ युभे वीर उपमूखु दमोगङ्क्ष्यमन्यमलिनीमनान । एथ्मानाधिकृत्वेधामं राजा चोऽकूते विष इद्रो मनुष्यान ॥१६॥ परा पूवेशं सत्य वृंगक वितिततुरार्यो अपरेभिरोत । अरानन्बुतीरवधूनानं पूवीनिरंद्रशारदसतातर्यीरती ॥७॥ अयुत्पं श्रिविहं प्रतिभश्च बहु व तदोऽऽ हर्ष प्रतिविच्छेदाय इद्रो मामाभिनं पूव्यं ईत युक्ता हर्षाय हर्षम्य। शुता दर्शय ॥१॥ युजाने हरिता रेभे भूरि लघुह राजति । की विष्णु हिष्णम्य यथा परश आसत उतासिनेषु सुरितः ॥२॥ यहर्षाविती क्षेषमानं देवा उवी सति भूरिक्षुर्हर्षरानु । वृहत्ते प्र चिनकसा गर्विशालिन्यासूते जरितं इद्रो पंचा ॥२०॥३॥ दिवेदिंदे सहस्रार्थास्य वृष्णा असेष्ठाद्य सदानो जा । आहंद्रासा वृषभो वंचत्यंतोदयं वर्चिन्य मंगर्मर्यं । ॥२१॥ प्रस्थोक इद्रु राधसाल इद्रो दश कोर्ष्येदेशार्बिनोशदात । दिवेदिन्द्रसारितिष्यन्तया राधा: शांबरं वसु प्रत्यमबीष्य ॥२२॥ दशानामान्यं कोशान्द्रश वस्कार्यिनोजान । दशेऽहिःम्मस्य- पिन्डान्यदिवेदासासात्सानिर्भम् ॥२३॥ दश राधारम्यिनतं शुरं गा ज्ञिभवेयश्च । अभ्यं पायवेदात ॥२४॥ महार रायेः
कः भवतु विश्वावेदः वाधपथः अर्ध्यं कृष्णोत्सुध्वी येवस्य पतत्त्वः यथा ।

tasya ययुः स्वभावाः वाचिकम् अर्थभद्रेऽसीमानसे

स्यामसः लुक्ष्मांसः तवानीयं अस्मे स्वारात्चित्तबेयम् सन्नुतः

युज्योतुः ॥ ९३॥ भावेष इतुः प्रसवतः न जर्मिः गिरोऽद्वारापि निरुत्तुः

धर्म्यस्ते यहन्त राध्यं सवन्ना पुरुषा अर्थ अर्थं वृत्तिः गया

बनिष्ठु युस्वसी सं इत्यूऽन् ॥ ९४॥ कः इत्स्वतः कः पुर्णात्मकः कः

यज्ञात्म यत् उयं इति मधया वा विष्णुः यस्वेत पार्दश्रेयसं परस्य

तथैति संयं कृष्णोत्ति पूर्वं अर्थं चचरीभि ॥ ९५॥ ३१॥ युज्यो वीरः

उद्धवं उद्धवं दुष्यायनं अर्यं संहं च यस्वेत पारितेन नेतीयमानः

उद्धवसहितं उयं यहं राजया चोप्पुखुर्योते विशेषे इतः

मनुष्यान ॥ ९६॥ परं पूर्वां संख्या वृत्तिः सिद्धतं तुराया

अर्थेन भूतः नास धृतव्याः पूर्वी इतः शवदः

तत्तैरेन इति ॥ ९७॥ युययं ह्यं प्रतिस्थलः पुरुष तत्स्य वृत्त ज्ञाति

संवधेशेऽयं इतः मायापथि पुरुषह्यं इत्यते युक्तः हि च यस्य

हरेयं शुभः दशं ॥ ९८॥ युज्ञाः हृति यथे भूरि लथा इह राजित कविश्वासं विम्बतः

पश्चाते उत्त युययः सरिषु ॥ ९५॥ अशोकयिनि कृष्णः च य्यानम् देवा

उद्धवी सति भूरि म यस्यहरण अभूतः वृहंगपति

ध्रुवक्षत संरक्षी इतिही इत्या सते जरीये इतुः पर्यां ॥ २०॥ ३३॥ दिवेशी

विद्वैसवश्यामः अर्थं अर्थं कृष्णः अर्थेन अर्थं सदनम् जाय चाहेन

दासी वृषभः वद्धवं यभारं उदुः च चरो वृक्षनन्नवं च ॥ २९॥ प्रसङ्कोऽहि

इत्यदु राधयः ते इतुः दशं कोशयं दशं वाजिनः स्वर्गात्म दिवेशी

तदात्त अर्थानिष्ठा वर्य राध्यं संहं वस्तु प्रति यस्यभिषगा ॥ २२॥ दशं

अश्वान् दशं कोशयं दशं वश्यं अर्थं भोजनं दशोः हिरेययु

पियां दिवेशी ददातात्म असानिष्ठः ॥ २३॥ दशं राध्यं प्रसङ्कोऽहि

महृं राध्यं ॥

406
विष्णुजन्यं दृष्टानांभें खाजाज्ञानसाधयो वेण्ययशसः ॥ २५॥
बनस्ते बीम्बागो हिन्दूया वस्यस्तखा मन्तोंः सूर्यीरः।
गोवि: सन्नंबो भसि बीम्बायस्तखा नन्ते जययु जननिः ॥ २६॥
तदृश्वृंचिश्या: पर्योऽजुः उन्नतं वन्सतिलिवः पयाभृतं सहः।
इयापोव्यां परि गोभिरावृत्तिं दस्यदस्यविनायः र्युः ॥ २७॥
इंद्रेस्य वचो महातमनीं निष्ठ्या गभर वहस्याः नामिः।
सों नौः हुष्टदायितः जुष्टायी देवेऽरः प्रतिश्रुतः हुष्टवा
प्राय: निविर्धितं जगतः ॥ २८॥
इंद्रेस्य महाभाषयेन उपव खास्यपुष्ठीविविधता श्रायूः।
दुर्योऽस्मी दुर्योऽस्मी देवेऽदेवेऽदेवे नान्ति वर्णवीरः ॥ २९॥
सा जन्माद्य बलमोनोऽन्नामः व्याधि नवः।
हस्यदुरिमन्तिना वार्थछानिः।
ष्ट्या प्रतिश्रुतः हुष्टवा गुर्भायं ॥ ३०॥
कृणछाया प्राय: तार्यायः केतुमहातुमिति
समस्तपरार्थार्थार्थानि नौ नरोऽकस्मिमिंद्रुपिणो जनयतु
॥ ३१॥

॥४८॥ दुष्टीयांशा तो जयाये गिर्लागिरा च दश्विः।
प्रम्य वृथ्
मूर्त्ति जातेवदसं प्रियं न श्रीतिं न।
जजोऽन्मात्सस्यज्ञायोऽन्तु स्त्रीयात्त। ॥ १॥
भुव्वमाश्चेत्यविता भुव्ववधुष्टुम्य जट शाता तन्नूरः।
पुष्प प्रयोऽज्जो स्त्रीमायर्बाध्यः वर्ताः।
अवशेषं शोचिषा शोमुचक्कुः सुदीर्धिमि: सु दीर्धिमि।
महो पञ्चात्मज्जस्य यक्षानुप्रसछु जावतं तंस्य।
श्रवंच: सी कृष्णायेवसंसे रास्त वाजीत वंस्य। ॥ ४॥
विष्कार्जनं दर्पानानं भूतावर्जनानं साध्यं: सविभ सर्वस्य

श्रवणे वनस्पति वीरुकुलसियोः: हि भूया: चरसतासंसूक्ष्मस्य प्रवतरणं: सूक्ष्मीयोः संसूक्ष्मस्य चौतिस्य सति वीरुकुलस्य चारस्यात्ते ते जयानुजयान।

दिवोऽऽपृष्ठियोऽऽपरि भूर्जेऽऽतः भूर्जेऽऽवनस्पतियोऽऽपरि चारसर्वैः सहं: चार्या चौधर्मान्य परि गोभिः: चारसर्वैः चरसत्स्य वर्जं हृदिल्ल्यं रवं युज्य।

कर्मस्य वर्जं: महतां: सर्वनिःकं मिश्यं: गम्भीरं: चरसत्स्य नामः: समां न:हृदयमदतिः

जुष्माण: देवं रथं प्रतिः हृद्यं गृहं।

उपं शास्तस्य पृष्ठियो रुसुस्य चरसत्त्वं ते मनुष्यं विचित्त्वं जगतं सं: दुर्गुः सर्वज्ञः

देवस्य देवीं: 'दूरचत' द्वरीयं: चर्यं संसूक्ष्मस्य भवुनं।

कर्मस्य वर्जं: न: सा ध्याय: न्यः सर्वमिष्ट्वं दुर्गुः सर्वज्ञः: चारसर्वैः संसूक्ष्मस्य चर्यां संसूक्ष्मां

चर्यां संसूक्ष्मां चर्यां संसूक्ष्मां चर्यां संसूक्ष्मां।
वर्षापादे चंद्रयो चना गर्भभूमितय पिन्त्रति। सहस्यो यो मन्दितो जायते नृत्यं पृथिविया चर्यं सानंनिष्ठ। ||५५१॥ चा यो पृथ्वी भयुना रोदद्वी उने धूमेन धारते दिविः। तिरस्त्वा सह जम्भो-स्वा श्यावामस्ववे सुषा श्यावा चंद्रली चूषा ||६५५॥ बृहस्पति-रघु चर्यं मन्दितो: चुक्केर्वा देव शोचिर्यां। भृषको जसीताना मणित्वा रेवकं शुच्र दीदिहि चुम्बतावंक दीदिहि। ||७१॥ बिशोऽसा गृह्यावतिविश्वामसि लम्पे मानुशीकाः। शर्तं पूर्व-थैथित यहोऽवस्था: समेतार्थ शर्तं हिमाः। लोहुः ये च दद्दति ||८॥ व नैसिन चुशा बसो राधासि चोदय। चैत्य रावणं-मन्ये रुपीरसि विदा गार्थ तुच्छे तु नं: ||९॥ परस्य तौकं तनं धर्मं पूर्वभास्मरं पुग्नुविभुव्यन्ति:। योहे हेक्रसि देश्या युगोध्यो नो-उद्देवतानि हरारसि च। ||१०॥२॥ चा संस्याः सहदेवोऽथ धनुंमंज-ध्रमुगं नर्मसा चर्च। सूच्यमन्न पञ्चयाः। ||११॥ या शर्तयाम्या माहात्याय स्वरभानवे स्वयंसूल धुर्गत। या मृत्तिे के महर्षा तुरुपाः या सुषीर्ध्वयाबरी। ||१२॥ भृषको जसीयावं धुर्गत शिवता। धेनु: च विस्तद्विषुमिष्यः च विष्यनिष्ठा। ||१३॥ ते च वा हु: न सु-व्रजं वहंसामि मार्हिन्। निर्यामणे न मंदे सुप्रभोजसं विष्णु: न सुषप ज्ञाने। ||१५॥ द्वेषं शर्तयाम्या न महर्षं तुविस्तारयनुवाकै: पूर्णाः सम्याः शर्त। च सहस्य कारिष्क्षरेचिभि चाम आविग्नू-जहा वसू कलसुवेदमानो लोर्न स्वसन कार्यं ||१५॥ चा मां पृथ्वी च द्रव-शस्तिम्या नु ते अधिकाः आधुः। चात्रा चर्येः चार्यांयाय: ||१६॥॥४॥ मां कालांहीसुरुस्हं वन्यपतिमेकश्वत्तीवि हि नीन्दना:। मोत सू-रो: चाहें एवां च यीवा आदेश्याः वेः ||१७॥ हृतरिव तेषवृक्ष-मंतु सुः। चादुव्दस्य दश्यत: सुपूर्णेश्यास्य दुस्याः। ||१८॥
यं ज्ञापं: व्रverity: चन्द्रव् गभरे चूलस्यथे पिप्रिति सहसा ये: मन्तितम्
जायिते नूजनिबु: पुष्यिष्याऽ: अधिविसानेनिवि ॥ ८ ॥ चा य प्रसीभानु
नां रोदसीः जुने प्रहानु भावे दिवि तित्व तम: दुधेनेज्योपु स्वा
ग्रामवासु: श्वरुष: चा श्वाया: श्वरुष: चूळा: वृषा: ॥ ८ ॥
वृहत्तमिन: च चरितमिन: जुनेयशः देव शोचिष्या भुरतवाजे संस्कारमाण:।
बिविष्यवेषत न: श्रुत्य दीर्घनिह दु:स्तम पावक दीर्घनिह ॥ ९ ॥
विभासं गृहं पादित्वे: विभाषाः शस्त्रे लं चात्रे: मानुष्यविशां शस्त्रे पूः भिन:।
बिविष्य पाहिः क्रेऽक्षेत्रसंसदः संस एष्यार्य: शस्त्रं हिमाः: शोष्ट्रस्य:।
वेषे च दृढति ॥ ८ ॥ न: न: विषष्य: जल्या वसों राठासस: चोदषु चूळ्य राय:।
रेण चात्रे: शस्त्रभिः: विसे: विद्वते: गार्धे तु चु: तु न: ॥ १० ॥
पाणिते: तनं: तनं: पुरुषां भिन: लं चात्रे: शस्त्रेश्वर:।
संस्काराः क्रमशः शस्त्रभिः: चात्रे हेमकांसि दैयशा: गुयोधिन: च.
हृदमानि क्रमशः ॥ ११ ॥ चा सुखार्य: सुधनः दुर्घु: भुन: जाज्ञसं उप
नवसा: वर्च: सुज्ञा ज्ञानपद्वाराः ॥ १२ ॥ या शभौऽय माय्याय
सवभानवे: चव: चम्कल्य धुशित या: मृदीके: मुलता तुराराः या
सुधी: ऐकाय वाणी ॥ १३ ॥ भुरते वाणाय चव: धुशित द्रिता थेनु: च
चिस्त: रोहसं इति च चिस्त: मोजसे। ॥ १४ ॥ चां: देवन नासु: जातु वर्षः
गांस इव मायिन्याः चात्रेमयाः न मन्दु: सूप्रस मोजस चिस्तु: न चृप्ये आ
सद्रेणे। ॥ १६ ॥ तेषु शर्ये: न माय्यात्व तविष्करयिन्याः ज्ञानबहुर्: पूर््याः से
यथा: शुता सं दुःस्का कार्यात चष्याणिः: चा चात्रिव: गृहुः। वसुमु
करत दुःस्वेदाः न: वसुमु करत। ॥ १७ ॥ चा मा पूछन उप्य द्रव ः शचिन्य: नु
ते चाविकार्येः: चापृवेः: चापृ: चापृ: चापृ: चारात्म:। ॥ १८ ॥ मा का
सकूलः सहं: चत्र्यात्मक: दुभन्दु: वर्ग: सुध पूक्षेय: दुधनर्थ: ॥ २० ॥

408 34
परो हि मन्त्रसंस समो देवः सिया। भ्रमि खः पूष्णृत्तनासु नतः नायं नौं यष्ठं पूरा। ॥ १५॥ वामी बामस्य धूतस्य प्रक्षीतिरुल्लु नूनातते। देवस्य वा मस्तो मर्याद्व वेजानस्य प्रयत्यक। ॥ २०॥ सूदास्यांचः करूतिः परि ब्राह्मो नैन्ति सूर्यः। लेबं शरों दृशिः नाम्ने युविः शरों श्रीकृष्णे दृशिः। शरं ॥ २१॥ श्रृङ्खला चिरंजायत सुकृष्णूल्लिंधरायत। पून्या दुर्गरूपः सूपायामंदुः नानु जायते। ॥ २२॥ ॥

|| ४७॥ ७-१३ सबिष्या। चित्ते देहा\| ७-१४ सिस्तु\| १५ श्रकन्ती।

|| ४५॥ सुबंधे जन्म सुवर्ण्यमणो नर्त्तीभगीरतिः सर्वायंत। त इश्वरं त इह चूर्वंजु मुख्यचारो वहसो मिशो खरिः। निः। ॥ २॥ विश्वकैर्पितो कृष्णस्य केतुसंरूपं वर्जिः॥ ॥ २२॥ सूषुभवते दृशिः चिरंजायत सुकृष्णूल्लिंधरायत। भिंपिः सूरौ सदृशा। निः। चालुपाग्निभवति पावये मनं चूर्णं नियतं चृष्णमाने॥ ॥ ३॥ प्र वायुमख्या बृहस्ती मनीषा बृहोपितं विस्थाबरं रष्ट। सुन्ताद्राम वन्यात् पर्यामान् क्रिको कृष्णभ्रमायस्य प्रयजनो। ॥ ४॥ स नेव वर्णस्यस्यनीयों रष्ट स्वयमानस्य सुन्तानाम\| चेनन नरा नासत्वभन्दा विश्वायो शन्यायः चने व ॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ प्रजनयवाताः बृहत् पृथ्विः पुरीवते जित्याविधानि। सत्यपुत्रं कर्मो यथ गीतिः कृष्णं न स्वात्सनणः। कृष्णमाने ॥ ६॥ पार्वशी कृष्णं चिन्द्राः सत्रोऽविधुः। सर्वत्री सब्रसंपुर्ण। धिरं खर्च इव। ॥ ७॥ पण्डरिकि सदृश्रों संजोऽवि। दुरारित गृहस्य धरणे च। स नेव रास्त्राभिः समाय धिरं धिरं धिरं ॥ ॥ ॥
॥ ४०५ ॥

पर छठिं मल्लि: नरसिं सम: देवि: उत्तरतिघ्न नाभिक: पूर्णम पूर्वतानामु
न: लं चर्व नून: यथात्था पूला ॥१५॥ चार्मी व्यास्य धूत: प्रसन्नीति:
श्रतु समृतां देवस्य वा महत: मल्ये स्या ईशानस्य प्रवता: ॥२०॥ तष: चित्त मस्य चूकृति: परि दान देव: न एति सूर्य: लेख शब्द: 
दुर:भिन्नि नाम युद्धिः पुराण: वृषभप: शर्व: जःकेह वृषभप: शर्व: ॥२१॥

सकृत: द जी: अजायत सकृत: भूमिः अजायत पुराण: दुर: धुप सुकृत: पर्य: तत: धन्य: न धन्ये जायते ॥ २२ ॥

॥४१॥ सुरे जरन सुदर्शन नवर्तीभि: गी:भि: निलावर्षत: सुभाषयंता ते शा गमनू: ते इह चुर्वतु सुभाषयंत: जहां: भिष: 
श्रीमः ॥१२॥ विष:विषा: श्रद्ध: श्रद्ध: श्रद्ध: भरस्ते श्रद्धः जन्तु सार्थि: सूर्य: बोऽ: 
दिव: चिरुर्द: सहस: सूर्य श्रायिः यस्य: केव बृहस्य: यज्ञै: ॥२॥ श्रस्तः 
परशर: दशिन्तराः दिव:हुः श्रुत्त: भिन्नः चुनयः पाचके सम्भूषत: नास्ति: चुर्यमाणि: ॥३॥

प्र वायुः अवर्त्तु शान्तारी मन्तिः चूहतस: रंगिः विश्वस: वार: राशः भुतस: धोता 
यामा नि गुः: पतःवान: जायिः जायिः इवरस्ति प्रसः जयोः 
॥४॥ से: सो वर्तु: उद्यत: शुभिः: ते: रथः विषुकान: सन्नासा सु- 
जास्ते: वेने नरा नास्ति: हृदयमेव: वृत्ति: यास: तन्तराय मने च 
॥४॥ से: पत्तमान: नुभुष: भुवनाभिः: पुरे: भिविभार्यते सर्वतः चूहत्त: 
कुवाः: बस्य: गी:भि: जगत्त: ध्यात: जगत्त श्रा कुवाः 
॥५॥ पारीवरी कुन्ता चिर्च: दुश्यां: सरस्वती वीरुपाली धियः 
धान्य: पारिः: चिर्च: अस्फल: सरजोः: दु:सः अधरः गृहीते: शमे 
ये तसात ॥६॥ पश:पशु: वार: परिपतिः वचस्य कामेन कुर्त: श्रीम् 
नन्दु चन्द्रेशस: न: रास्तग मुद्यते: चदक चः: चिक्षोऽधियं सीमापति
एकारण ध्वनितम यथा चरित्रां सुपरिशिकां देवं सुगमोऽनेनस्वयं प्रभावां। 
होता यशोज्यां पत्राँनामयमप्रस्वत्तां सुहव्र्चस्विभावाः। 
सुमुँखवेगः गीतिविभागी हर्षे दिवां व्यंजने श्रद्धामुः। 
श्रुतिगंगत्वमयिण्येन सुधर्मदर्शनमध्यग्नी प्रक्षेपिताः। 
श्रुतिः यां सुप्रायां कवयो यज्ञयासो महतो गंगाम प्रजावाः। 
सर्वेष चिन्तित्या जिन्वंशा वृट्तं तत्त्वं नभवते नत्ते
संगीर्ष्ट्वतः॥२॥।
संवेठः वेशमं जीवायां बृहत्त्वं हर्षे वच्चनस्य विपः॥१२॥
विजयस्य विकमेः पारिवर्त्यानि चिन्तितिः
एव तदेव शर्मेऽप्रदुःखमाने राख्यं संवेठं
सन्नां चतुर्ज्यां तनो च।॥१३॥
तत्कालिकं हिंसुज्योऽः चार्यविकारं अवश्यणं
तदोंसाधकविभवीतं रात्रिपालिः भगवनं
पूर्वायामविधिनां तथा।॥१४॥
नू नू हर्षे तथाहि वेवस्यां नुङ्ग्रहारे
धर्म दाताः चेन्न जनात्कृपृमहं च चर्मम्
विश्वास च ब्राह्मविश्वास च चर्मां॥१॥

$n$-२-५५ वाचिकः। विज्ञेत् देवाः। विव्रि।।

$॥५५॥$ हुद्वे वो त्रिविशेषतिः नभेक्ष्ममेऽकाय चर्माणम्
चिन्तितां। चेतार्थमकां सुधवेण्य चातुर्विश्वासविषायां भर्ग
च।॥१॥
सुझयोति: सुधवेण्य दशार्थित्वनागास्वे सुमहो वीहि
देवान। हिंसनां य विषसायां सतां: स्वयंही यज्ञता चां
प्रियत्वाः।॥२॥
उत्त हारापृशविवी चर्मस्यूः वृहद्देवस्य शर्मं
सुवुष्कः। महार्षीमवर्तनी यज्ञां नीरसे स्यमायं धिष्यो च अनेहे।
॥३॥ चा नू हर्ष्य सुन्तनो नरम्भायमः हुतासो वस्मीबहुः
ष्टाः। यदीमेव महति सतो हितातो ब्रह्म मूलो च चाहाम प्रदेवान
प्रमस्यांदाहरूमाय वाकष्ठ व धारा मुद्रा पार्थिव देवसंगमे निल चर्म होतास्य घरात मुख्य पस्तायांत्म चकी: तेहरां सुषंहवय विभागास्यपि। मुषुमन्त्र्य पितरागीतिः समुश्च हुम्स्को वृहत समुक्ष्यां जः जुजां मुख्यकान्ना काबिंरा इष्टासः।

199। चा युवाणः कब्यायः यज्ञिवाः मध्यत्मगांगृन्त गृहाणः पार्थिवः चर्मस्य चकीचित्त हि जिन्ध्वो वृहत्त: इत्या नस्तात्म: न्युः चकिंगार्युक्तम्।

199। मः वीरायनः तथास्य तुयास्य ज्ञात्म गृहाणः इव पुष्पः पुराु्रः वेदः पराणः सः पिपपिरुशातिन्त्वभूत्य सूक्ष्मस्य सूक्ष्मभिः।

199। चा रजाः सिद्धममेऽपार्थिविनाथिः चित्त्विशु:। नान्ते चारथितायतस्य तत समेत्तु उपस्तुक्कमाने गाय मद्यम तन्वां पत्तांच।

199। तत् न: चकीः बुः धाराबन्धः काँक्रोः ततः परेयाः। तस्य सतिताः चनोः धातात्त्वहो चाश्रोव्यिन्द्रीभि:।

199। चाः राशि: चुक्किहस्वराधिनां पुरुशवीरा बहः चूत्स्योऽणं चर्म दृष्ट जः जः वेन्त जनान स्वर्य: चारेरः।

199। चाः चु चर्मां सिर: चादेवी:। चाः चाः चाः चाः चाः चाः चाः चाः चाः चाः चाः।

199। हुः पुर्वे वृ: देवी। चार्दितम नमः। चाः मुख्याकरणम वाह्य्यां सिरं।

199। मुंदुक्याक्याय वाह्यां सिरं। चाञ्च चार्मिका सुराः चार्मिकायां मुण्डेरे प्राचौ देवाणां सविताराः भर्ग च।
योरंद्रयं। चुतस्य पुर्विच्छ दशेतमनीकं स्फोि न दिव यदित
वंचायत्। नृपुजिा विदषांनेषा देवानं जनं सनु-
tाय व विकं। चुजु मोहियु वृजायना च पशुवभिषि चंिे सूरेरं
चर्ये रशानं। ॥ २॥ सूक्ष्म उँ वो मह चुतस्य गोपानदिति
सिंचं वहंऽ सुजातानं। चर्यन्स्यं भग्मद्वर्यद्वीतीन्तं वोिे
सख्यं: पावकान। ॥ ३॥ रिशारदस: सधारीरर्यल्ल्यही राजः
सुकसन्स्यं दट्टुन। यूनं सुकःसार्यायखो दिवी नृपान्तिािा-
प्रप्यातिति हुहायु। ॥ ४॥ चीर्याचित: पृष्ठिवि मातिस्मुगयं
भातवस्वयो मृकुतः न। विरभ चारित्या चारिते सजीिं
सख्यं: शमि वहुत: वि यत्त। ॥ ५॥ भा: नो वृवायं वृवायं
समस्या चधायणे रीतधाना बजना। यूठं हि छा र्ययो नलष्कु-
न्ना यूठं दक्षस्य चर्यच प्रभुव। ॥ ६॥ मा व एनो चार्यकृतु मुजेम
मा तत्कथं वसजी यक्षतं:। विप्रतस्य हि चार्यं विदषदेवा: स्वर्य
पिपुस्तः रीरिभिषेष। ॥ ७॥ नम ददुः नम द्वा विवासे नमो दा-
धार पृष्ठिवीसुर द्वा। नमो द्वेश्यो नम ईश र्ययं कृि: चििे-
नी: नमाद विवासे। ॥ ८॥ चुतस्य चो र्ययं: पूतदशार्युतः
पत्स्यस्तो चर्यानं। ताः द्वा नमोभिस्वत् दुस्सियो नुनिष्ठान्त्र
द्वा नंसे महो यजना। ॥ ९॥ ते हि श्रेष्ठचर्येश उ नसीिे
विप्रति दुहिता नर्ति। सुकुमारसि वहँयो मिति: चारिस्वि-
तर्थयो वक्षरायंस्या:। ॥ १०॥ ॥ ११॥ ते न इङ्ख्येऽ: पृष्ठिवी द्वानं व
चेन्यूषा मो: शारिदित: पति जना।। सुश्रीमाया: स्वर्यः: सुनीया
भारतु: न: सुचारस: दुगोपा।। ॥ १२॥ नू: समान दिमभ नं: श्रीं देवा
भार्याण: सुमुखि यति होता। श्रास्त्रिम्येइमानो मितिे-
दीनवानं जन्मेचिरभूदं दिे। ॥ १३॥ चर्ये चे वृजिनि रिपु खेन-
यो: छादम्ब्य चूँतस्य भुविं दुःशैत चानीवृं फुका: न दिवः जलदङ्गा नवाति निवधीक्रियत।।
वेदः चैविन्धिकितदेशाणि एवः देवानां जनमं सुन्नतः आ च विन्धि छृः जु मरोधु वृजिना च पश्चन्तः स्वभि चैवे सूः
खः एवानः।।
शुचे चैस्य च च: महः चूँतस्य गोपानि स्वतिदितिमिन्निव चर्हस्य सृजातात् चायः स्खर्मवर्णो भर्गो नरदश्चधतिनिव चाचै वोचे
सतपर्वः पालवकान।।
रिणार्णसः सतदर्पणी नरदश्च महः राजः सृज वसनस्य दृशया यूने: सृजाश्चाभिष्क चर्हं दिवः नृन आ-दिवान यामिनि स्वतिदिति दूषविशयु।।
तृषी: पिते: पृथिविनि मात्र: चाप्रृक्काः चायेभात: वसवः मृत्तमि न: विचेषे चायादिवः: चायिते सु-स्भोषः: चासस्य शमि चहुः विचित्रे निवयं।।
तास: मां न वृकाय चुके समस्ये सरसये रीरतः यज्ञाः: गृहयं हि स्य: रथभः: न: तनूर्ना गृहयं दृश्यस्य चर्हस्य सचबृजु:।।
मा कणाः चन्त्यस्कृतं भुजस्मि मा तात कहे वसवः यत: चर्हवेचितवस्य हि चायायः चायिता देवः स्वर्यं रिपु: 
तन्य रितिविभेद।।
नम: इत उः नम: चाविवासे नम: दाशार नुमेरिची उत चाण: नम: देवेश्ये: नम: इशे एवं शृः चित एनः नम- 
तासा चाविवासे।।
चूँतस्य व: रथः: पृतसदेशान चूँतस्य पस्त्व-सत: नरदश्चान्ता चान नम: नवि: उक्स: चर्हसः नृन विश्रान्त 
वः चान: नमे: सहे: यज्ञाः।।
त: हि चेंत्यचर्हस: ते एन: न: तिर: विश्चारनिनु: ददताः नयति सृजाश्चासे: चर्हसा: मिच्छाः: स्वहः: चूँतस्यधिक- 
तय: ववाराजंसत्या:।।
ते न: इद्य: पृथिवी चामाः चर्हन चृः वृता: भर्ग: सृजाश्चासे: सृजागोपाः।।
नुस्मान्दे चिर्मन्निविद्वेदः भारतावजः सृज: मृत्तमि याति होतां चासानेविन्यमान: मिन- 
वेधे: देवानां जनमं वसु: नृन वृवंदु।।
सर्प चे वृजिनिः रिपु स्तेन
संस्कृत भाषा का एक हिस्सा

चंद्रमा दुरार्ध्य। दृविषयम् सत्येषे कृती सुंदर॥९॥

यायांकः सोम नो हि कै संसिद्धनाम वाचनु। जहै न्रृत्यिष्ठिति परिभाषी कृती हि य।॥९॥

गृहि हि छा तुषानव इंट्रेनेष्य ऋग्विज्ञान। कारी नो स्रोत्वाच सुंदर गोपा चमा॥९॥

सि पंक्तिमगन्महि स्वच्छिन्नाः मनोहरसै। चेन बिष्याः परिविषो चृतांकि चिन्द्रे चरु॥९॥

चंद्रमा दुरार्ध्य। दृविषयम् सत्येषे कृती सुंदर॥९॥

यायांकः सोम नो हि कै संसिद्धनाम वाचनु। जहै न्रृत्यिष्ठिति परिभाषी कृती हि य।॥९॥

गृहि हि छा तुषानव इंट्रेनेष्य ऋग्विज्ञान। कारी नो स्रोत्वाच सुंदर गोपा चमा॥९॥

सि पंक्तिमगन्महि स्वच्छिन्नाः मनोहरसै। चेन बिष्याः परिविषो चृतांकि चिन्द्रे चरु॥९॥

चंद्रमा दुरार्ध्य। दृविषयम् सत्येषे कृती सुंदर॥९॥

यायांकः सोम नो हि कै संसिद्धनाम वाचनु। जहै न्रृत्यिष्ठिति परिभाषी कृती हि य।॥९॥

गृहि हि छा तुषानव इंट्रेनेष्य ऋग्विज्ञान। कारी नो स्रोत्वाच सुंदर गोपा चमा॥९॥

सि पंक्तिमगन्महि स्वच्छिन्नाः मनोहरसै। चेन बिष्याः परिविषो चृतांकि चिन्द्रे चरु॥९॥
हाथी दृश्य दृश्य दृश्य मत दृश्य पते कृप्या सुधाग यथा काल वान: सोमन: हि वाणी दिनाया वाणी वाणी: जमी निःश्रीनी पति वृक्ष: हि स: ||१७|| यूर्ध्व हि स्थान: इंद्रलेखा: अभिन्द्रन: काते न: श्रावण: ज्ञा सुरग: गोपा: चमा ||१५|| जापि पंथा: जगति जगति स्नातिकानग ज्ञनेवर्स: येन पिता: परि विध: वृक्षकितृ विन्दुेत वसुः || १६ ३३ ॥

भूमिक्षेत्र भूमिक्षेत्र माध्यमतमानिषो चर्येमा। इस्मा हुष्या जुष्यत्स नः। ॥११॥ हुम्न्यो नौ चर्यो चर्यप्य होवत्सीन्येनों बन्ध। चिकितलादेयं जनं। ॥१२॥ विषेषेव देवा: नूुलोम्हर्य मे वे अंगक्षितो व उपय हाँ। चि हृ। चो चंत्विज्ञा उत्त वा यज्ञा शास्त्रायणविनृहिष्ट मात्रयथ। ॥१३॥ विषेषेव देवा मम शूलंतु युज्यिन्या उभे रोदसी चर्यां नंपांच मनं। मा वो वर्चसं परिच्छेष्टाः प्राच्छो लु-चेविन्यों अंतंय मदेम। ॥१४॥ ये के च ज्ञा माहिनो च्वहिमाणा या दिवो वंज्ञ्योऽयां सप्तस्येः। ते च्वस्मावथैिः विभ्यं माध्यमु: चर्यं उस्सा चा वैरस्यत्संतु देवा। ॥१५॥ च्वपिन्याचार्यं थिर्यं मेचसिन्यवेसुस्सा सुध्यां सुधुर्तिः न्यः। इच्छामनो जनयज्ञभेमाय: प्रजावन्तीरिष्य श्रा धन्तसमसे। ॥१६॥ च्वीणेः बह्षिष्वन समिधाने चर्यी सुखेन महा नमसा ववासे। च्वसिन्यः चर्य विद्ये यज्ञा विषेषेव देवा हृविष्व मात्रयथ। ॥१७॥ ॥१६॥
भं इत्येण् सत्त्वगत: नर्तकर्मानि भ्रमितः भृंमा इत्या हुष्या जुःक्ति नां नाम मृतायेयं हर्षेव भ्रमाति च नामнюद्व: रूप्णिकानेन निर्मर्य जनन।

श्वेतेश्वरादि श्रीमला विष्णु स्वयं भवे ज्ञातिरित्वात् ये उपं भर्तिं ख्या वे भ्रम्यमिस्तिस्ति: जता वा वाज्याः: आसात्ते भ्रमित्वा भवेन्तिं मात्रायं।

विशेषे देवाः: श्रेीकृत हर्षे मे ये चातिरित्वा ये उपं भर्तिं ख्या वे भ्रम्यमिस्तिस्ति: जता वा वाज्याः: आसात्ते भ्रमित्वा भवेन्तिं मात्रायं।

श्रीमला मृतायेयं वहिंयाः: जने रोदसी घाताः चमान च मनमा व: वर्जैसि परि च चालाणि वोच सब्रेशु इति च: चांतामा: मृतेम्।

चेष्टे चे च ज्ञा महिने: भव्यां मायाः: द्विव: नात्रां सप्तस्यें ते ज्ञानवर्ष स्वयं वििष्ठ्रे ज्ञाने: ज्ञान: उज्ज्वः: प्रविष्टत्रतु देवा:।

राष्ट्रीयोपलंकया चावर्त धर्मे मे भ्रमित्वा हर्षे हृद ज्ञाने: सुदकृतिन्त: न: इप्पा चन्त: जनयं तर्क भवेन्तिं ज्ञान: प्रजाजयं।

इव: ज्ञान धृत्रू च चारसे।

श्रीमला वहिंत्रे संसर्गायाने ज्ञानी सुधु उक्तेन महा नमस्ता जा विवासे ज्ञातिं न: ज्ञान विद्यामे च: जङ्गाः: विशेषे देवा: हवितिः मात्रायं।

चावर्त च ज्ञा पृथ्व: तते रवि: न भाषसियां ग्राहेये दिवे पूर्वन ज्ञान: 

चारसे तथाः: नार्य वसुवीरं प्रयंत: दृश्यां वामं गुहं पंतितं 

नया। चारदिन्तं चित्र आधूरे पूर्ण: नदांम चौदय: परे: चित्र 

विपुलमने। च च ज्ञान: 

विपुल: वाजसमाते चिनुण्डि विरोध: जहिष्ठा 

वर्ष: ज्ञातिः उयन: धिर:।

परि तृण: परीम्यां चारसिया हर्षया कवे चार 

इस साध्य: रथग:।

चि पूर्ण: चारसिया तुम्म परे: हि: हद 

प्रमिन्त चार 

इस साध्य: रथग:।

चि शा रिख शिकिरा कृत्रु परीम्यां हर्षया कवे चार 

इस साध्य: रथग:।

चि या पूर्ण: श्रीम चौदय: चारसिया विभिन्नश्च शायूरे: तथां समस्त हर्षया शा रिख शिकिरा कृत्रु 

चि या ते चाहटा गोत्रां आधूरे पूर्ण: साध्यी तस्यां ते 

414*
संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायु�ेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायु�ेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायु�ेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

तां पूर्ण: सुमृति वर्ष वृक्षस्य प्रयासमिसि।

संस्कृतम् स्नायुदेभिः।

४१६


||

111. उत्त घुसः रुषितस्तमः सख्या सत्तपतिः युजा इद्रः वृजार्थिः जिन्मते ॥

12. उत सुदः पशुः गविं सूरः चृतं हिरणययजः नि एर्यतम रुषितस्तमः ॥

13. यत्र भुव ला पुरुषः स्वर वराम दस्स मंतुरः समः तत्र सु न्म सन्नसिय ॥

14. इमः च न गोः एवविं सातेवेस सीः सष्ट गर्भं साराति पूषन सरस चुनः ॥

15. चा ते स्वर्णिं ईमहे चारेकार्णः उपशिवसुंचाच च सुरवेळततये च ॥

6 ॥ २२ ॥

16. इद्रानु पूषणाः वृजस्वाखायां सख्येऽहुः वार्जःसातये ॥

17. सीम चन्द्रः उप चस्तदुः पात्ये चृवः सुतं कारं चन्द्रः इक्षुः ॥

18. चाजः अच्छस्य चृवः हरिः अच्छस्य संधूपता तान्याः

19. चाम जिप्से ॥

20. यत्र इद्रः अन्यात रितं धर्मं च वृजस्तमः तथ वृजाः च सरस्वत सचाः ॥

21. ता पूषणः सूरः मरितः वृजस्वाखं मृ वृजस्तमः इद्रस्तम च चा भागामहे ॥

22. उत्त पूषणैः गुर्धामो च भार्ये पूदकचरिते सारणिः महिः इद्रः स्वर्णिः ॥

6 ॥ २३ ॥

23. सुखा ते अन्यत युजः ते स्यन्नत विवृक्षपः चाहनी च हीः

24. उदव सस्ति विऄः हि सावः सस्ति स्वाखः भुद्रः ते पूषन

इह रातिः सस्तुः ॥

25. चाजः चाजःः पूज्रः पा वार्जः पायः धिये

रजनः भवने विषेव्रितं चाजःः पूज्रः शिषिरां उत्त वरी वृजः

सह चास्याः भुवनादेः इद्रते ॥

26. या ते पूजनाय चतन्तः समुद्रे

हिरणययजः च नरिं च चरिता भावः सस्ति श्वरे स्थार्य कामेन कृत

चर्चः इक्षुमानः ॥

27. पूज्रः सूरः ब्रम्भुः दिवः चा पूजिष्या इक्षुः परिः

गाहिः वा दस्स वशे ये देवासः चार्दुः स्वार्य कामेन कृतं वरसे

सुसः चर्चः ॥

8 ॥ २४ ॥

416°
स्मृति केतेक्षि, भक्तेपि। निश्चिन्ते यानि च ज्ञात्व ॥ १२॥ बिन्धुष्य वाचिसंद्राय पञ्चिष्ठ । समानयो जनिता आत्माय तुवं श्रमाविनिहेत तत्त्वारा ॥१॥ खः। जीविर्वा मूल्या सत्तुं सर्वम् खमा समी त्वा। कित्वानि भवादज्ञ ॥ २२॥ इद्भूमि स्वतं भविष्यं बुधव। जीवितां वर्द्ध: पञ्चबीं विधा। न देवां भुसंख्यान ॥ ४॥ इद्राय य न भवेत्: श्रव्य वा देवी। महैन्यानि तत्वारा ॥ ३॥ इद्रायिर्म नौकरो दूर्वेगातर्यात्मिभ:। हिती शिरो जिज्ञाय पानसु खस्तिः पञ्चातरे ॥ ६॥ इद्राय: इद्राय वह तंत्र्य को दूर्वेगातर्। न धन्यानि बागोऽनि। मा नो खस्तिः स्वात्त्वातः परं वर्क्ष ग्राविष्टिः ॥ ७॥ इद्राय प्रसन्नति स्माद्य खवर्य खरातुमः । खय: देवाभ्यः कृतं युवंतं सूर्यादि ॥ ७॥ इद्राय इद्राय यथाविरर्पि। तस्य दिश्यानि पाणिभवा । श्रद्धा न्दुह धन्य वा सिद्धं स्वाट: ॥ ८॥ इद्राय गुहकाहसा स्मृतिभविनुचुणुता । विशिष्ठावभीष्टिर्म गतवस्य सोमांस्य पीतवेः ॥ १०॥ १६॥

॥ २०॥ १९-२४ बद्धान्त:। इद्राय: ॥ २२-२४ चितुमः। २५-२६ वाचपी।

॥ ६०॥ चसुष्णुभानुसं चनोति वाजसंद्राय यो प्राप्ति साधुपि सम्यातः। दु:० नां वस्त्रों भूतं सहस्रं सहस्रं वाजसंद्रा ॥ १७॥ ता दृ: अधिहस्तभी गा इद्र नूरस्मयः स्वहस्तोऽथ खय: जुज्ञाः:। दिः। खत्वसं इद्र चिच्छ खयो गा। खये बुढः नियुक्तिः ॥ २॥ खय: वृष्णसं बुधहर्ष:। नृसिद्धिं यां नसोंभिर्मे खरेवाय । खये। राधोभिकविभिद्वाय छसे भवत्मुखभिमेः। ॥ ३॥ ता
The text on the image is not legible due to the quality of the scan. It appears to be a page filled with dense text, possibly a page from a book or a document. Without clearer visibility, it is difficult to transcribe or interpret the content accurately.
हुज्जे यशोरिते पुष्पे विष्णु पृथु कृतं। इत्यामकं जनं जन्मतं।।
उपि विष्णुनिधि मर्मः इत्यामकं ह्वामहे। तत् नौ मुख्यम् वन्ते।।
हतो वृक्षायायं हतो दासाधिक सर्वं। हतो विष्णु अपि
विष्णु॥ ६॥ इत्यामकं युवानिदेवं वनम् अनूपत। पिरबंतं
शंभुवा सुतं॥ ७॥ या वा सति पुस्तक्षूहं नियुक्तो प्राप्ते नरा।
इत्यामकं ताभिरा गंतं॥ ८॥ ताभिरा गंतं नौपेतं सर्वं सुतं।
इत्यामकं सोमंपीते॥ ९॥ तमिमकिच्च यो अचिरा वना वि-
ष्णा विष्णुरो विष्णु।॥ १०॥ २८॥ व इत्यामकं
श्चाक्षरानसि शुक्लमिमंशकः मले। युवायं सुतं अपि॥ ११॥
ता नौ वाजजस्वीरियं शाशुकिनिधिनामवत॥ १२॥ इत्यामकं चा
वोज्जने॥ १३॥ उभा वामिन्द्रायं श्राहुवचयं उभा राप्तं सह ज्वालाय।
उभा वामिन्द्रायं श्राहुवचयं उभा राप्तं सह ज्वालाय॥ १४॥
इत्यामकं प्राणं हर्षं यज्ञमानस्य
शुक्लवस्त्रायं ता ह्वामहे॥ १५॥ इत्यामकं भूतं हर्षं पिरबंतं सोम्यं मधु॥
चीतं ह्वाच्छोद सुतं पिरबंतं सोम्यं मधु॥ १५॥ २५॥
॥ ६७॥ १-१४ भर्षातो चाराकशं। चरस्तती। १-३. १२ जनती। १-९
वाप्ती। १८ विनयादः॥
॥ ६७॥ इन्यमंददाट्रोमुन्नृच्छतं रिविदासं चार्यायं
शुक्लवस्त्रायं त्या शर्षमाचार्यायं शतं ताते दासाधिकं
तवायं सरस्वति॥ १॥ इत्यामकं गुस्मेहिनिधिसयं इवाहजस्यानुम
गिरिष्णा॥ तवायं हिनिधिनिधिमिलनं। पार्वतास्य वनस्ये सुकृतिनिधिः
सरस्वतीमा विवर्णो विद्वेषाश्च त्रितिफिल॥ २॥ सरस्वति देवनिरवं निधि
बंहैद्र मुखं विष्णुस्य वृत्तंस्य समयमिन॥ १॥ इत्यामकं श्राहुवचयं
रामवं कित्स्यामयो यस्यो वाजिनिधिवत॥ १॥ ३॥ गो देवी वर्ण-
हुये ययोः इदुं प्रग विषय मुषा कृत्य इदुप्रययः न मर्यतः ॥ ॥ उषा विष- 
षमिनां मृदुः इदुप्रययः हुवामहे ता न: मृठातः इदुप्रे इदु ॥ ॥२॥ 
हुतः वृषारिष्य स्वयम् स्वाहा हुतः दासानि सत्रं पतीः हुतः विषयः अयप 
भिर्तः ॥ ॥ इदुप्रययः युवा इमे चाभिः स्वावः अनुस्वत पियतं शं- 
भुवा सूर्य ॥ ॥ त्रयोऽसि पुरुषस्यैः निर्भुवे दामुवे नरा इदुप्रययः ताभिः स्वाह गातः ॥ ॥ ताभिः स्वाह गातः नरा उपं इदुं सवृवे 
सूर्य इदुप्रययः समूसस पीयते द्वीयः ॥ तं इदुप्रययः यः स्वाभिष्रा चन्ना विश्वा परिश्रंजतं कृष्णा कृष्णोति जिज्ञसया ॥ ॥१०॥ ॥२॥ 
यः इमे इदुप्रययः विषयसति सूर्य इदुप्रययः मयेः सुचायेः सुसतः राजः अयपः ॥ ॥९॥ 
तान् वाजस्वति इवः जावानुं पिपुरुः चरितः इदुं अयपं च बोध्ये 
ुः ॥ ॥ ज्ञा त्योक्ति इदुप्रययः उषा राध्यतः सह मादुपी ज्ञान दूतार्य द्वारा स्वाहा दार्यस्य सातये हुवे वा ॥ ॥१३॥ 
ज्ञा न: गृहेषु भवेथः वन्यः उपं गृहसं सवायें देवी सवाये चान- 
भुवां इदुप्रययः ताहुवामहे ॥ ॥२॥ इदुप्रययः युषुसदंहर्वे वजस्वाणस्य 
सूर्यः चतुर्वृत्ति च्या गातः पियतं सस्मयं मधु ॥ ॥१५॥ ॥२॥ 
॥६॥ ॥ इवं चादुदत रक्षसे चुर्णं चुर्णं दिवं दासं चत्रिष्यस्य 
वाचय दुप्रये या वायं त्य साह चहाद्यर्यं अवसं परितं ता हे दार्यस्यि 
विशारसस्तुति ॥ ॥ इवं ज्ञुसभिः विस्वास: इवं चाद्यस्त सान्तु निर्गीताः विस्विते: जामिसभिः पारावतस्य श्री चरितेस सुवृक्षितस्य: 
सर्वस्तवी च्या विस्वासम भीतितस्यभिः ॥ ॥ सर्वस्तवी देवविनिर्द: नि 
वहेय प्रद्यौ विशारस्य व्रुषसंस्य माघिन्व उत्त मित्रितस्य यः चावनीः 
विषयं विषयं च्या वाजनीः विषयं ॥ ॥ प्र न: देवी सरं-
स्तवि वाजेइमित्वर्जनीवधी। कीनामिसबिधःकु। ॥ ४॥ वनस्वार
dेविव सरस्वतिपुपुष्टे धते हिते। इद्र्य न वृष्णुरः। ॥ ५॥ ३०॥ ने
dेविव सरस्वतिया वाजेइ महिन। रद्गु पुष्विं न: सतिः। ॥ ६॥
उत्स्था न: सरस्वती गोरा हिरवचयतेनः। वृष्णुणि बनिङ्गुरु
हुतिः। ॥ ७॥ वस्या चार्ती चाहुस्त्रोपक्षरिषपुरक्षे। भाग्यार्ति
पौष्पवत् ॥ ८॥ सा नी विषया वजति बिषयः स्वरूप्या चात्माचरी।
श्रंचेतेऽव सूति:। ॥ ९॥ उत्त न: ग्रीया प्रियांतु सप्रस्त्वसं सुरुष्या।
सरस्वती कत्ल्ल्यां भूतृ। ॥ १०॥ ३१॥ अपमुखी पारस्कर्वायुर रजो
जातिः। सरस्वती निद्रस्यातु। ॥ ११॥ विशिष्यल्ला समंभाःपः
पञ्च जाता वर्षक्षी। वाजेवाजेहृत्या भूतृ। ॥ १२॥ या महि
श्चा महिनान्तू चेकिते वुजयिन्द्र्या स्वसांसंपक्षना। रजो इव
ज्ञाती विभवेऽव वृजोपप्त्यता चिकितुषा सरस्वती। ॥ १३॥
सरस्वत्तमित्र नूं नेषि वल्लो मायेः स्फादी: परस्फा मा न भा
घंकः। जुवसं म: सस्त्वा वेश्वरां च मा वाजेवाजेवर्जानि
गद्धा। ॥ १४॥ ३२॥ ८॥ ॥ ५॥

॥ ६२॥ स्तुते नरा दिवो ज्ञात्स प्रसंतांश्रिना हुवे जर्माणो
ञरकेः। या सत्य उषा सुधि ज्ञो ज्ञानायुर्वृश्व: परेऽविष वरासि
॥ १॥ तत्सत्या सुमिरिष्डमाणाशा रघुस्य भानुः हस्त्यु
रजोभिः। पृथु वरायस्विता सिंहानाघो प्रभवायाति शाश्र्चाण।
॥ २॥ ता हु त्यजातित्वोपपयो धिये जाह्युः रश्य
देवी। मनोवेबार्तिरिधीं: श्रव्ये वरि अमिताधन्यो महर्ष्य
॥ ३॥ ता नयंसो जर्मारस्य मञ्चोऽपभूभो सुज्ज्वानस्ते
श्री। पुरुषु पःसुलिमांशुो वहः होतं जनगाजी शाधल्यु-
सती वाजेभि: वाजिनीिति धीनां कृषिन्यां कृषिन्यां चर्चुतु॥

य: ला देविसरस्वति उपसमृते धरि ने हिते इत्य न वृषसतुयः॥

तन्द्रिविष सरस्वति चर्च वाजेभि वाजिनि रद पूवादुवं न सस्ती॥

उत्स ब्या न: सरस्वती शौरे हिराक्यपि चर्चि: वृषसतुणि

स्थवा: चांति: चाहुति: वेष चाँतिकुण्या: चायेव चायान: चार्चिति रो-

हवान: ॥ ८॥ सा न: चिन्ता: साति चिन्ता: स्वसू चायान: चूति चर्चिति

चार्चिति: चाहानिजव सूये: ॥ ४॥ उत्त न: मिया मियामु सप्तसंस्ताना

सुनुशा सरस्वती तीर्थाया भूता ॥ १०॥ ३१॥ चार्चिति चार्चिति पारिवारिनि

उठ रु: संतरिखल चर्चिति नित्य: पानु: ॥ ९१॥ चिन्तसम्पर्शा सम्प-

संपातानु: वर्णे जाता वर्णायतां चाणेष्व: वाजे: ह्या भूता ॥ १२॥

घोष्ठी गुर्जना सामु मेंके तुबेल्मि: चायथा: सुपारसः सुपारिः

समारायणा शुनै: रक्षा: रक्षा: रक्षा: रक्षा: पर्यक्षा

मा न: चार्च उपसन: न: सुस्था वेशया च मा न: चार्चिति

चार्चिति ग्राम्य ॥ १८॥ ३२॥ ८॥ ४॥ ॥ ॥

॥६२॥ सुभे नराण दिव: चार्च दसरतायु: चार्चिनाहु: जरामायायः

चार्चिति: रासुं दुष्का विश्वानय: ज्ञ: चार्चान्य दुष्क्षतिः पार्व जुफळ स्व-

रामि: ॥ १॥ ता यह चार्च पुरिस्मित्व: चार्चान्या रक्षस्य भानू: हस्त:ूः

रति: सवि: पुरु वर्तिस्मित्व: चार्चिनायु: रामायु: पार्व जरामायायाय

चार्चि: चार्चाया: ॥ २॥ ता इत्यत वर्तिः यस्मिन्य दुष्क्ष: रामायाय विर्यः

सुष: यास्तान: चार्चिति: मनो: जरामायाय इष्टिरो: पार्व जरामायाय

दुष्क्ष: भानूः यास्तान: ॥ ३॥ ता नयः जरामायायाय नय: उपां भूषण: युग-
वाना ॥ ४ ॥ ता कृत्य दृशा पुरुषाकर्त्तम् ग्रामा नर्वसा व-चसा विचारसे । या यथंते स्थवंते शंकेविषया ब्रह्माकुर्णजीते च्यर्टाती ॥ १५ ॥ ता भूतुन्न सिद्धर्म: संस्मुद्राबुधकस्य सूनुमूङ्ग-हस्त रोजजित: । चरितमूल्योऽजनेश्वरेऽपि पत्तितिभिरक्षेषोऽन्ति- । निर्दृष्ट्यांत ॥ ६ ॥ वि ज्युष्या रक्षा यतामर्दिं चुंतं हर्व वृषणा बहिर्मया: । दुष्यंतसा भूतं सुपंचः विषयुगामिति चैवाना सुमति । कृष्णां ॥ ७ ॥ यद्वऽदित्ति प्रदित्तो ब्रह्म भुमा हेकों देवानांमृत मन्येचा । ततादिद्वा वसवो लोकियासो रक्षोयुजे तपुरंचे देशात ॥ ८ ॥ ग हृ राजानावृत्ता क्षिदुधर्यानि मिश्रो वहस्तिकेतात । गंभीराय रक्षसे हेतुमन्य द्रोपांपं चिक्षरंसं । श्नानवाय ॥ २ चंतरङ्गचित्रलन्यायाः चाः तुभिरमाता यातं नृपता । चरेन । सन्तुष्ठेऽत्वः वजीसा मन्यस्य वनुष्ठामिक्षा । श्रीशो वंदृध ॥ १० ॥ अ रंगमाभिन्नं मन्यमाभिन्निमेंमूलद्रव्यातत्तत्वमाभिन्न- । चतुर्भीक । हृजस्य च्यित्रोंतो वि ज्युष्या दुरो वर्ष ग्रामते । चित्तचारती ॥ ९९ ॥ २ ॥

॥ ६२ ॥ ७-१९ महर्षानो माईसाल: । चन्दनो । ७-१० विक्षे । ११ एक्षा ॥

॥ ६३ ॥ कृत्या वृम्मु पुरुषाकर्त्ताद्वृतो न भूमेंद्रविद्विम-स्तान । अ यो चरवक्तास्य वर्षते प्रेषा वसमणो । चस्य मन्तन ॥ ११ ॥ चराः से गंतं हर्वनाम्यासे । गृहान्ता यशा पिनासी । बांध: । परिः हृ त्यूसतियांशों रिवो न यप्ये नांत्रकलुकुत्यात ।

॥ २ ॥ ज्ञानारी वार्तंतशों बर्तमानस्तारी वृहि: । सुमात्राःसतम ।

॥ ३ ॥ ज्ञानारी वार्तंतशों बर्तमानस्तारी वृहि: । सुमात्राःसतम ।

॥ ४ ॥
वाना ॥ ॥ ता व्युखः दृश्य पुरुषारीत्तमा प्रलया नववस्ता वर्चसा 
अ विवासे या वसंते सुवेते शंभविषा बृहवुं गृहेते चिन- 
वराती ॥ ॥ ता भूमजः विचारितः अतस्थः या सुमुटात तुयत्स सूङ्ग 
जह्वः रजः शनिरेतः श्रोतात्व: पतिः श्वः 
मित्रः उपस्थतः ॥ ॥ वि जयुष्ण र्ष्यत यात्र चार्द्रे शृेत हर्व 
वृश्चका विचिनमया: दुःखस्ततं श्रयेऽपिषु: गान इति चयाना 
सुयमातृत्व भुईः ॥ ॥ यत रोदसी प्रश्रेष्ठिं चार्द्रे भूमजः हेके: 
हेच्चाना उत मनोयशा तत्र चादित्वः: वस्तुः हर्वियासः रसमः 
तपः अर्ध दुशमातृ ॥ ॥ व ई राजनी श्रुतुः श्राविद्ध दार्थि ज्ञतः 
मित्रः: वर्षः चवितत्त गंितुरुखः रक्षसे हेति चस्य द्रोहाय बिति 
वच्छें स्वातान्तराय ॥ ॥ चान्तरे: चक्षे तन्याय वृत्तः दृष्टिमता श्रा 
पात्रतृ वषः रषेष सनुषेचन वर्जत्ता मयैस्य वनुष्टत्ता चार्पथी 
शरीः व्युङ्गमः ॥ ॥ चा परमार्भः उत मध्यामार्भः नियुक्तिः 
भार्वतः: यात्र चार्वामार्भः सन्तोषः हिति वृद् चर्ममं: 
वि जयुष्ण दुरः वर्ते 
गृहेते चिनुराती ॥ ॥ ॥

॥ ॥ के त्या व्युखः पुरुषः वृत्तः न सोमं: चाविद्ध 
मम्म्या स्व: चाविद्ध नासंया वृत्ते मेंहा स्व: चार्थः चास्य 
मन्यम् ॥ ॥ चर्मे से गात् हवनघर्ष चासी गृहाना यथा पिरवासः 
चर्मः परं त्यत गृहम: याष: रिष: न यत परं: न चंतरे: तुयत्भूत: 
॥ ॥ असारि वा अक्षः: अर्कम्यान असारि वृहः: सुस्मः असारि 
उत्तमेशस्य: युवः: विकार्क श्रा वा नव: नर्त्ता: अङ्गः: अङ्गन 
॥ ॥ अङ्गेः वा अङ्गिः: अक्षेत: अस्स्यात् प्रारंभः एति जुलिनी घूतान्ति 
म होताः गृहेश्वराना: उपा: चार्मः चायुङ्ग: नासंया हर्विमाण 
॥ ॥
त्रिये दुहिता सूर्यस्य र्ष्य तस्मि पुरुषुि शतोति। प्र
मायाभिमविन्या भूतमभ नरान्नु नूतन जननिमविन्यासानां॥५३॥
युवं चीरित्वेतात्मिश्वः बुधे पुष्पमृहुश्च सूर्याया। प्र जाने
वही वन्ये चपुषेणृत्वा प्रनक्षुऽहिष्ठ सुर्णा धिष्ठ्याया वां।॥६॥
आय वाने बहोस्वांसो वहिष्ठा ध्रुव वर्गो नास्त्या वहांतु। प्र जाने
वही र्षष्ये मनोजवा लोकांपि। प्र जाने ज्वरूवति: पृथ्व इत्यादि: र्षष्ये र्षष्ये पूवी:॥७॥
प्रृृत हि वाने पुरुषुि देशे बेनु: न इविव पिन्यतमसंत्रासी।
सुत्तृथ वान माली सुतुभिः ससां ये वामनु रमितगमिन।॥८॥
उत्त में ब्रूके पुरवस्य र्षष्ये सुनीमिषे बहे देशे च पुकाः।
शाडौ तामिकिनं: स्मितीद्रशं वशासों भारिष्ठाचः भुव्याः॥९॥
सं वान शताद्वान्या सहसारार्थाना पुरुःपणा गीरे दात्त। प्र-
हाऽसाय वीर नू गीरे दाताता न्यास्ती पुरुःपणा स्यू:।॥२०॥
आय वाने सुबे वरिष्ठतार्थिच: भां।॥२१॥॥

॥६॥ इ-५ भरदानि वार्तकः: वा:। इहुि।
॥६॥ उद्द ध्रिय उपसो देवचामाना श्रमुच्युर्णा नौर्मन्यो
हर्षतः। कृृविचार र्रुपणा सुगान्यभूतु बस्ती दसक्षरा
मणोर्मी।॥१॥ भद्रा दत्ता ज्विया वि भास्मे जीविभेदान्यो
द्वामपमन। ज्ञाविवेण: कृृकृष्णे भ्रुभामानों देव्ये देवचामा-
ना महोऽभिः।॥२॥ वहिष्ठी सीमक्ष्मासो हर्षति गार्भु: सुगान्य-
मुखिया प्राणान्या। सपन्तते भूरो त्वतषापः शुपीन्त्वार्ते तयां
खिष्रो न जोऽद्धता॥३॥ सुर्गत ते सुपणा परेतेतेवते
अपस्ततसः स्वामन्याः। सा न आ वाने पृष्टुमचृद्धे र्षष्ये
दिवो दुहितरिष्यधरी॥४॥ सा वाने योक्ष्मिण्वातातीि वरे
वहसि जोसे मुनु:। तद्दिवो दुहितर्श्ये ह देव्ये पूवेहुती महनाः
इश्वरे दुहितासूयनाय रचार्थूनी पूर्वभुजागतृतिप्रमायायथान्यायानं मद्यनन्त्रार्णमात्रितनियमितानानं।

युवरं श्रवरं दत्तेनावरं श्रवरं मुमुरे पुर्ण जङ्घरं सूचिणां। वर्ण वर्धणं वर्षांशी सूचिणां फलिताः वर्ण।

छा वा वर्णाश्रांसंवधिनां। श्रवरं महारं नास्तव्यां वर्णां रण्यं। मनसंज्ञाः सृष्टिः पूर्ण्यं दुर्विष्ठं। अनुपूर्ण्यं।

पुरुषविनाशनां देवाणं चैव विनाशयं सांस्कृतिकं सांस्कृतिकं। च वा मानसंस्कृतमं च सासं। च ये च च च च देवो एव।

छा वा सर्वं सर्वं सर्वं सर्वं सर्वं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शत्रुं शत्रुं शत्रुं शत्रुं शत्रुं। देवसेवां देवसेवां।

उष्णा शता नास्त्वा सहस्रां श्राणां। पुरुषप्रयणं। गिरे द्राक्षं भूमि- 

वाङ्कजावे च नु गिरे द्राक्षं हता वधार्धितं पुरुषहृंदस्ता चलम्।

छा वा सर्वं सर्वं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।

उष्णात्मकमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं शुद्धिमीयं।
इन विश्वसंगत अनुभाजोष्णी हैं तथा भूमि के वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा

ुकर भूइ. दृष्टिभूि रूप वाममुखों देवि दारुस्वेच मद्याृषा
एषा स्यानं दृष्टिः दिवः जा चित्रति उच्चर्ती मानुषीं ज्ञैगृहं या भानुनां दृष्टं राम्यायुरे च भाषाय तिरं तर्मसं चित्र चक्षुः। च तत् युग्मः चाहुःपूर्वकम् च चचैं चिर्च माध्यं उपसं चूँदृशर्यम् अब्यं च वहृतं नर्त्ती चित्रतां बाध्यते तर्मं ज्ञष्ट्या। चर्यं वार्जे इति वहृते नि दासृयें उपसं मनोयं संप्रदानीं बीरः वंतं पवयं नाम्यं दातं विघ्ने नर्त्तं चढाः। इदा हि च विघ्ने नर्त्तं चडा भीरायं दासृयं उपसं इदा विमायं जरंते यतं उक्ष्या नि सा मासं वंते वृहती पुरा चित्र। इदा हि ते यष्ठं ऋषिः सानीं यो गोष्ठा गर्वं यंगिनं गृह्यति चिर्च चर्यं चर्यं नृष्टं भवतं देवसं हृति। इदा हि दिवः दृष्टतः प्रलयं वत न भर्षाः च च विघ्ने मध्यति सुख बीरः रूपं गृह्ये रितीहि उद्वगं चार्थः चेष्ठि धर्मं न।


येहुदे पुरुषोऽनु जोमतमु निल्या तत्त्वमुक्तमामाः।

मधू न येषु दौशेः विद्याः चा नाम धृष्णाः मारत्तं दर्शनाः।

न च ईच्छिना ग्याससो महु नू चिण्डुदारारव यासुद्यान।

ते इत्याः श्रवस्ता धृष्णाः ईश्वर्मु हन्ते युंज्यं रोदसी सूमेक्तं।

अर्ध सिखो वैरसी स्वाभोिचिमानवसु तस्य न रोके।

6। चेननो वो महतो यामो श्रवस्तसब्धमज्ञयेश्वरीः।

अन्वकसी कहन्न्हु रंजसूरि वेदान्ती पव्या याति साधन।

7। नास्य जतो न तस्तता न्यत्ति महतो यमवश्च वाजसाती।

तोके चा गोपुरु तन्नये यमसु स ब्रजं दलो पार्ये अर्ध वी।

8। प्र विचासनमर्गशते तुराया मारत्ताय स्वरूपसे भरस्य।

ये सहस्थ सहस्य सहारी रेजते धवो पृथिबी मासेरः।

9। विकीर्णनां अन्यायदेव दिदिरुपुरुषवसो जुझोः।

चबेरोऽहे पुरुषोऽहे न तीरा आज्ञामणानो महतो अर्धश्रीः।

10। ते वृहतें मारत्तं आज्ञाहर्ष्णं हुद्यं सूरुः हवसा विवासे।

दिव शार्ह्य गुच्छयो मनीषा गिर्यो नाप उपा दन्न्हु।

67॥ ११३॥ ॥ ॥

67॥ विषयाः व्य सत्तां ज्ञेत्यतमा गौरिैमिैचासात्यवाणा

वार्त्पृथ्यं। सं या दृशेवं यमतुभैंद्वि ह्या जरो असमा बाहुमि।

5॥ इत्य महा। प्र जुझीते मनीषोपम प्रिया नर्मस पृथ्य प्रि।

2॥ समभी विचासवसा मुश्युपुषु प्रिया नर्मसा दुरमणाः।

सं रामाप्रेयः चरमेव जनातसुधीयृत्यविषयां

मनिषवा। 3॥ ऋष्टा न या वाजिना पूतवभु चूता वहते

भृदमूलिपये। प्र या महि महातं जयमानाः चोरा मतीय।
तत्तुद्दे नुरवेयः नारुः जीवन करुः किरिया ठन्ये उक्षमार्गः। ॥ ॥ महुन न वेपुंदत्रिहसितमा चतुः श्रावः श्रावगृहः मारत्य तदपि। न ते च चतुः जन्मनामः यस्य अन्तः रोहिणि। चार्याः महानु चतुः सुदानुः सच्च यासातः उप्यान। ॥ ॥ ॥ ने इति जुः शुभरसिध्वसनः जो गुरुरे रोहिणि। सुः स्वेतः सर्वास्तरं श्रावः श्रावस्धृष्टाः। श्रावस्धृष्टाः तस्यन देहः ऋषि न देहः। ॥ ॥ चरे न न चरे चरे विषयः विषयः शास्तिः सर्वास्तरं श्रावः। न श्रावः चतुः चतुः श्रावः। चार्याः चार्याः श्रावः चार्याः। चरे न चरे चरे चरे श्रावः। चार्याः चार्याः श्रावः। चार्याः चार्याः। न श्रावः श्रावः। ॥ ॥ ॥

॥ ॥ ॥ ॥

6.9  विषेष्याः वे सतता जेहकर्ममा गीः  भि: निषावल्लभि
वृद्धिकिं सं या ग्रामास्ते युमातुः यमिन्या हि जनान आसंमा च।  हुमभिः लैः से: ॥ ॥ इत्यं मत वे प्र सलुतीमानी उप ग्रिया नथम्या वाहिः चार्याः यंतर्न: न: निराभावस्ते गीः  छृः छृः छृः ग्याः चार्याः चार्याः श्रावः। श्राव: ग्रिया श्रावः। ॥ ॥ ॥ चा यत: ग्रिया वाचवल्लभा श्राव: श्राव: उप ग्रिया नथम्या हृदमानसां श्रावः  योः स्थः: स्थः: स्यां: सुर्योः जनान: छृः छृः छृः ग्याः चार्याः चार्याः न: नाबनीद्वार पूण्यः तदनु: चतुः यथ: महिम्साः ॥ ॥ चश्याः न या वाचनिं पूण्यः बाध्यः छृः छृः ग्याः यथ: गम्भे: श्रावः वार्षः या महिम महान्तां जार्मान्या गोहा मर्त्य
रिपुवे न दीपः ॥ ४४॥ विषे यज्ञा महना मर्दमानः श्रवं देवासी चड़धुः सजोताः। परि यज्ञो रद्दसी चिदुर्वी संति स्पशो चः देवसतो अर्नुरा ॥ ५५॥ ता हि श्रवं पार्थेणे नरु हृदिहे च सांतुमुपप्रांदिव हि। हुर्जो नवः उत्त विभेदे वीणुमिसातर्वा धारिनायो ॥ ६६॥ ता वियर्धिणे जुटर पृष्ण्य या यलस्य सनु-तनः पृष्णांति। न मृत्युंति पुष्ताः कांचा विय यज्यौं विभिजन्ना भरते ॥ ७७॥ ता जिह्या सत्ते नः सुंदेया या यज्ञा न यज्यौं विभिजन्ना भरते। तद्हि महिवं पृष्टाचार्युक्तु युवं दारुषुिे विय चंदकंमंः ॥ ८८॥ प्र यज्ञा मित्राभेः युज्यथिंगिंया पायं गृहिधिता समिति ॥। न प्रे देवासौ चोरसा न मनो चर्याहसारो यज्ञो न पृष्णा ॥ ९९॥ वि यज्ञाः कीसासी भरते शार्षति के चिन्चित्रालो मनाना। आर्य कराम सत्तायुक्ता नकरत्रेर्विभिर्येतर्य महिला ॥ १०॥ आयोक्ष्या वां वर्तियो सभिष्टी युज्यमित्राभेसाप्तकुलो युज्यौ यज्ञावर्तिजिर्य धृष्टुः युज्यौ वृष्ण्य युज्यौः युज्यौः युज्यजन ॥ ११॥ ॥

॥ ६४॥ चुर्शी वा युज्ञ उच्चतः सजोधा मनुष्यश्वृकारेर्वीहें यज्ञेश। चा य इंद्रावंचाविे चुर्शा महे सुमायर्य मह भाव- वर्तेत ॥ ११॥ ता हि चेष्टा देवताता तुजा भृवंया शविन्धा ता हि भृतु। मपोऽनां महिषा तुच्छूहुः चूतेन वृजनुरा सवसेना ॥ २१॥ ता गुप्तीहि नम्प्रेभि। भृतुः सुतेभिरवंचाविे चकाना। वजेश्वरः शर्वता हंति वृवं सितर्क्षिन्यो वृजनेशु विमः ॥ ३३॥ पाष्य गचरेय वावृहंति विशेषे देवासी नारास्य गृहू। विन्यं इंद्रावंचासा महिला चीर्य पृष्णाय भूतमुवी ॥ ४॥ स इत्यु-
रिपू निर्दीपः।\|\| विशेष यत्वां महना मंदमाना: खरें देवासः खर्देपु: सस्योऽज्ञां: परि यत्व भृष्ट: पैदेस्युति चित उवीं संति स्वरः: खर्देपासः समुद्रा:।\|\|\| तत हि खर्द धार्येश्वरां अनु: हृद्यु हृद्ये: सानु: उपमाताः इव हो: हुद्यः। नरेश: उत्त विष्ठुंदेव: भूमिः ख्री ख्यातान द्वां धासिनां श्रायो:।\|\| तत विस्मितेऽजने: जने: सन्देशः स्वयं संसर्ग:। पूर्णं न मृत्युं संसर्ग: स्वयं तात्: वि यत: पयः विश्वः जिवः भरते:।\|\| तत जिह्यो सर्द स्वयं हृदस्मेयाः: ख्री यत: वां सन्यं स्वयं: स्वरति: खुद्ये भृत तत: वां महिष्टलं गुहत: ख्री ख्री ख्री खुदु युत्ता दशेशु वि चुम्भुः ख्री ख्री:।\|\|

\|\|\| प्र यत: वां मिर्चाच्यः स्वृद्धे प्रिया धारे युक्तातिता निर्मति न ये देवाः: इश्वराः न मति: अर्जुनसाच: खर्दः न पुषा:।\|\| वि यत: वाच्छ कीलासः भरतेश्वरीति के चित्त निवर्धर: मनाना: ख्री वां वशास सयानिनि उक्ता नकिं: देवेभिः युतम: महिष्टला।\|\| ख्री: इश्वरा वां खुद: दिश: ख्री भिदी: खुद: मिर्चाच्यः ख्री ख्री ख्री ख्री ख्री यत: गार्य: स्वराण ख्री जिन्यं ध्रुपं यत: रये: ख्री ख्री युन्नजन।\|\|\|\|
दानुः स्ववां भृतावेद्र यो वा वहण्ड दाशिति लम्ब। इत्यास स दिपस्तहस्तासात्मांसद्रश्य रशिवतश्च जनान। ॥ ५॥ ॥ ॥ ये गुरवं दाशितस्वार देवा रथिः धरणो वसुसंभं पुरुषः। चसुः स इद्रावसुःणांस्वयमेश्वर चन्द्रः यो भवनकृ तुणुषामान्यस्त:। ॥ ६॥ उत्त ने सुचाचो देवगोपाः सूरीः इद्रावसुःणा रथिः षाठः। वेषाः नुषाः पूर्तनासु साहाय सहो धुषा तिलो ततुरितः। ॥ ७॥ न ने इद्रावसुःणा गुर्णाना पूर्णे रथिः सौभव्यायाय देवा। इत्या गुर्णाने महिषः शर्षेः षोणो न नावा दुःपिता तरेम। ॥ ८॥ प्र स्वाग्ने वृहते मन्नः नु प्रियमवेद देवाय वर्षशाय सुपर्षः। सूक्ष्मं य उवरी महिना महिलाः। कलाः विभावजरो न श्री-विषाः। ॥ ९॥ इद्रावसुःणा सुतपाविम् पृवत सर्वं पिन्त्रम वर्षजः। धृतबत। यूवे रोणे सर्वग्रेक देववीत्येप्रति स्वसंसुःणे याति। पीतवेत। ॥ १०॥ इद्रावसुःणा महुषात्मस्य वृष्णा:। सोतंस्य वृष्णा: बुङ्गेश्वरा:। हृद: वानंधः परिविलमसे भास्तधारामिन्युहिविन्मात्रेषाः। ॥ २१॥ ॥ ॥

॥ ६२॥ ७–८ मद्याभो गार्हसः:। इद्राविषेन। बिहुष॥

॥ ६१॥ से वा कमेष्या सभिषा हिनोसीद्राविषेनु अपसस्यारे। नेष्य। जुवेश्वाः युः द्रविषाः च धत कारशिने। पारिभिः पारवन्ता। ॥ ९॥ या विश्वासम् जनितारो मतीनामुद्राविषेनु कुल्ठः सोमधा-

नां। म वा गिरेष्य शस्माना एक्ष्यं न स्मासो गङ्गामानातो। ज्ञेः। ॥ १२॥ इद्राविषेनु मद्याभी मदानामा सोम्य यां द्रविषाः दर्शना। से वास्तवः भुङ्गाने भुङ्गाने से भोमसे शस्मान:। शस्मानास उक्षः। ॥ ३॥ ज्ञा वाम्बासो भास्मातिष्ठाः इद्राविषेनु सत्य-

मादी हवं तु। जुवेश्वाः विश्वा हर्षना मतीनामुप ब्रह्मांशि त्रू-


॥ ६५ ॥ से वाक्यमेणा से इस्ता हिनोमिर्हद्विविष्णु चरणं पारे। चरणं जूषेयां युर्द्रविग्रं च धर्मं चरिति: न: पुषिदविं: पार्ययता ॥ ६६ ॥ या विष्णस्त मदितायां मतिनां हद्विनिष्णुः कल्याणं सौम-धानां च वां गिरिः: गृह्यमानाः षुब्द्वं प्र श्रोमासं गीयमानाः। खरे: ॥ ६७ ॥ हद्विनिष्णुः मदु: पतिरेष मदिनां साधीय यां द्रविग्रों दाहिना से वां अर्ज्जुनं चुकु रिं: मतिनां से श्रोमासं गृह्यमानाः। उस्ते: ॥ ६८ ॥ चा वां चरितः: चरितानिर्भासं द्विविष्णु सृष्टिबाय: वाह्यं जूषेयां विष्णा हर्वना मतिनां उपं श्रावस्य शुरु- ॥ ४२५ ॥
श्रीमद्भागवतम् । ॥ ४२६ ॥

इन्द्रविष्णु तवनवायाः वासोऽनुमस्य मर्दे
उह चंच्रमाये । ज्ञात्सुतपातिः बर्योपम्पायत जीविसे नो
राज्यसि ॥ ५ ॥ इन्द्रविष्णु हरिभा वातुधान्यायां नमस्ता
रातहरा । घृतांसुवी द्रविष्णं धनमस्य समुद्रं खं कुजः
सोमपानं ॥ ६ ॥ इन्द्रविष्णु पिर्वतं मच्छो श्रस्य सोमस्य दसा
जटरं पृष्टेपां । जा वारण्यसि मदिरक्षणमुचुप ब्रह्माशि नर
पुंः हरे मे ॥ ७ ॥ जुष्मा जिंग्यापुने पर्यं जयें न परं जिंग्ये
कारणोऽपि । इन्द्राष्ट्र विष्णो यद्यप्पृष्टेपां चेथा सहस्रं वि
तदिरेयोऽपि ॥ ८ ॥ ९३ ॥

भरताः ॥ चाशामनी ॥ बगति ॥

भृतवंशी भृवनानामभिविष्णोवी पृष्टि मधुदृशें
सुपेशसा । चारापृविष्णी चत्वास्त्व धर्मेणा विष्णुस्ते
स्तो भृवरतासा ॥ ९ ॥ असंबंधी भृविष्णाने पर्यस्तवी घृतां दुः
हते सुकृते पुरुषभाते । राज्यानि श्रस्य भृवनस्य रोदसी श्रस्ये
रेते सिंचता यमनीहिं ॥ २ ॥ शो बांमूर्जैः क्रमेशाय रोदसी
मातं दुःश्च धिषणोऽस सांधति । प्र मुजाभिजैः धर्मेश्वरं
स्तोि युवोऽस सिंचा विष्णुपाशिः सर्वता ॥ ३ ॥ घोतेन चारापृविष्णी
श्रवीतुमं घृतप्रिया घृतपृष्टि घृतार्था । उवी पृष्टि चोतूरूयोऽवो पुरोहिते ते देविमां ईःते मुहसिद्धे ॥ ४ ॥
मधु नी चारापृविष्णी भिन्मक्ताम मधुशुद्राम मधुदृशेः मधुवते । दधाने
यज्ञो द्रविष्णो च देवता महि अवो वाजस्यो सुवीर्षये ॥ ५ ॥ जजी
नो धीरं पृष्टिवी च पिन्वतां पिता माता विष्णुविदं सुर्द
संसा । संसारे चेदसी विष्णुभुवा सति वाज रथिमससे
सयन्तात ॥ ६ ॥ ९४ ॥
हृदय गिरने में ॥ ॥ इंद्राविन्द्यां तत पान्याय्ये वा सोमस्य मद्दे उर चंक्रमाणे अन्नकृतुं अंगरिक्ष्य वरीये: अनुभयंत जीवरे न: रज्जपि ॥ ॥ इंद्राविन्द्यां हृदिसा चन्द्राध्याना चर्ये सरस्वतीं द्रविषं ध्यानम् समुद्रं स्यां कुल्हं: सो-समधान:॥ ॥ इंद्राविन्द्यां पिरवंत मध्ये: अस्य सोमस्य दुस्सा ज्यूरो पृणेाशां च चर्ये सर्वांशिते मदिराण्ति अग्नम्य उप ब्रह्माण्ति नृसृत्यं हर्वे में ॥ ॥ जः जिज्ञायु: न पराण ज्ञेऽन्ते: न परान जिज्ञे कतः चन एनों: इंद्रे: च विषे: यत् अर्यसम्पृतेषां सैवा सहस्रोंविन्यतं ऐरे-श्यां ॥ ॥ ॥ ॥

॥ ॥ धृतं वंतीं भूवनानां अभिनिष्ठाय उवीं पूजी: मधु-कुल्हे नुष्पेश्यस्ती द्वारावपृत्य्व्यि वर्णस्य धर्मेणा विद्विज्ञायितं अन्त्रे भूविर्देवतसा ॥ ॥ जस्तिवं विरिंदरं पर्यंपानी गृहं दु-हाते: सुपकृतेः सुचितं तदवीं राजेती चर्ये भूवनस्य रोदसीं: च सबेरे रेतं सिंच्छ यत् मनुरपहितं ॥ ॥ यद्यथा वां चूर्ज्ञे नृहर्मयाय: रोदसीं: मते: दृष्ट्षिः धिख्ये सं: साधारितं प्रस्तावितं: जायेऽन्ते धर्मेणा: परिवर्तिता: सिंहन्त: विज्ञुस्थपाणि संबंता ॥ ॥ धृतेन्नेम्द्वारावपृत्य्व्यि क्षमिश्यते घृतं धिख्या घुस्म चुं समुद्राँ उवीं पूजीं होत्य-होवेरं पुनर्पनि ते इत विष्ट: इत्येव सुचं इत्येव ॥ ॥ मधु न: द्वारावपृत्य्व्यि मिमस्वातन्त्रते मधुस्युरां मधुस्युरेऽमधुवरते द्याने युः द्रविरं च देवत्यां महि चर्य: वाज्य चसे: सुपकृतेः सपर्यि न: जै: च चविशि च पिन्ये पिता माना विष्ठविद्या सुदंसस्ता संसारादृश्येऽरोदसीं: चिन्तामणि भुववासांनि वाज्य रूढिक्षसे: संडुच्छान्ति ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
उदये देव: सचिवता हिरण्ययो आहू चारंक सत्यनाम
सुन्दरः। पृत्तिव पारी क्षुधा पुष्पित मक्षी युवा मुदाहरे रजसी विचारंकी।
देवस्य विंच्छ: सचिवत: सत्यविनो चेष्टेऽन् स्वाम मुदाहरे
द्रावने। यो विचारस्य बिंधो: यथतुष्पदो निवेश्यने प्रस्ब: चारि
भूसन:। चढ़वेणिः सचिवत: पायुभिः शिवविंत्रय परि पाहि
नो:। हिरण्यजीवः सुन्दर: नवभर्ते रब्बा मार्किनो चचवात
ईशः। ३। उदये देव: सचिवता दमना हिरण्ययायः। प्रतिटोष
मंत्यात:। चढ़वेणिः सुन्दर: नवभर्ते रब्बा मार्किनो चचवात
ईशः। ४। उदये देव: सचिवता दमना हिरण्ययायः। प्रतिदर्श
मंत्यात:। चढ़वेणिः सुन्दर: नवभर्ते रब्बा मार्किनो चचवात
॥ ९७॥ उत्त ज्ञ स्य देव सुविवा विराज्यं वाहु अर्वस्य स्
चंमाय सुक्रवः चृतेन पार्वीर चूर्विक्षण्येति शुष्कं शुष्कदस्यः
रक्तस्य विद्विमणि ॥ १२॥ देवस्य वर्ण सुविदुः सर्वमनि श्रेणे स्याम
वसुन्भृयां च दृश्नेन च विषयस्य विक्षेपं य च चारुः पदं निवेबेष्टने
प्रस्वते च चूर्विक्षण मूर्तनि ॥ १३॥ दर्शियेवि सुविदा पातुर्विक्षणि न चिन्तेष्विते
श्रावपरिपाहिन गर्भन हिरायं जिंहूः सुविदाय नव्यं नसे राघ्वे
माकिन् न राघ्वपाये इश्वत ॥ १४॥ उत्त ज्ञ स्य देव सुविवा दर्शुमाना
हिराय पायलि प्रतिदृङ्ग रात्रयात्रि सर्वस्य अन्तः जन्तुः मन्द्रविज्ञे
हृ दशुरुरुरु चुर्विति भूरि वार्षे ॥ १५॥ उत्त ज्ञ स्या भान उपवर्चा
हृ दशुरुरु सुविति सुचंद्रहर्तका दिवें रोहा स्त्र हर्ष कृष्णम्
पृष्णम् अरोरत पतन्त्य सात विचि सर्वे ॥ १६॥ वार्षे चुरि सि
विति वार्षे ऋषिदिवें दिवें वार्षे चसर्वे सावीरि वार्षयं हि
क्षर्यस्य देव भुरूः ऋषिदिवा वार्षभाजे स्याम ॥ ६ ॥ १५॥

॥ ९८॥ इट्रसोमामहिन्ति वा महितस्य युवं महानिम प्रयम्मानि
चर्क्षुः युवं सूर्येषि विविदर्णः युवं स्यः विष्णो तर्मातिसि चाहतं निर्देश
चूः ॥ १६॥ इट्रसोमावातानथः उपसः उत सूर्येषि नाध्यः व्योजित्वा चह
उपं स्या संभावयुः संभेनेन चत्रां पुष्पिकी मातरविव ॥ १७॥ इट्रसोमां
तो प्रहिन्द्रि चिन्तयो चिच्छुः वृक्षाणूः च चीत्य चांगनवति च चांगनवति
प्रहिन्द्रिः प्रहिन्द्रिः प्रहिन्द्रिः प्रहिन्द्रिः प्रहिन्द्रिः ॥ १८॥ इट्रसोमां
मा प्रकाशां सर्वं चांगनवति नि गावा इत दुर्ग्युः चक्षुः सर्वानेशु जगण्यवेशु
अनिष्ठिनर्व नसे स्यामवाच्च चित्रासु जगानीहुष्ठ चांगनवति ॥ १९॥ इट्रसोमां
मा प्रकाशां सर्वं चांगनवति सारं चुर्यं दृशे युवं सूर्यं नरं चांगनवति
दंक्यं से वर्णस्य प्रत्तिनासहं उपयो ॥ ५ ॥ ९६ ॥


॥ ७३॥ १३ भरद्वजो बाहुवल: बुहस्याति: बिष्ठु:॥

॥ ७४॥ यो ऋषिभिरभिषमाजः भृत्तावा बुहस्यातिरिजीतोह- विशाला। हिबमेमा प्राघमसतिता न आ रोदसी वृषभो रो- तरवीति ॥। जयाय चिद्ध ईवत उ होक बुहस्यातिरिजीताहरूती च- कारः। जन्युराधिर्ति वि पुरो ददेरीति जयुर्ज्ञ्ञातीस्वार्त्ताः सहान। ॥। बुहस्याति: संमयजयकमि महो वजना गोमती देव एषः। श्रवः सिरसंस्तनस्तग्रङ्गतीतो बुहस्यातिहिर्मिच्छर्मकरः॥ ॥ ८२॥

॥ ७५॥ १-८ भरद्वजो बाहुवलः: सोमाचारी: बिष्ठु॥

॥ ७६॥ सोमांद्रा धार्येवाधारामसुद्र्वः प्र वांमिष्योहरूस्मार्वः।

द्वेष्टेस्यस्मा मान्यता दधनां श नो भूती विप्रे श चतुष्क्षे द्॥। सोमांद्रा वि वृहत्य किरित्मीचर्या या नो गयमववेनेन।

उपरे भिधेया निर्रृजीति रा चर्या भे ध्रा सौभावसनि संतु। ॥। सोमांद्रा युवमेतात्यस्वी विश्रयं तन्तरू मेषजानिधर्तं।

एव स्वतं मुच्छा त्र्यो दखिति तन्तरू वर्ग कृतर्मानो एस्त। ॥। तिग्मासुधी तिग्नहि देवेश्वी सोमांद्राविवह सु मृकतं नृ॥ प्र नो मुच्छा वर्षशस्य पार्शवानिपात्य न मुनन्तयमाना॥ ॥ ८१॥

॥ ७७॥ १-१२ पाण्डुमार्जहः: ३ वर्ष। २ घण्टा: १ त्वा: ४ चारी: ५ सूष्यि: ।

७२ सारार्चः: १। २ रचयः । ७ चक्षा: । १ रच: । ५ रघुगोपः । ५ सिन्धी- राजेवातः। । ७७ विष्ठु: । १५ सर्वाच: । १५ रनु: । ७१ दिवसः । १५ प्रतावः । १५ चतुः । १५ चन्द्राक: ।

॥ ७८॥ जीम्मृत्येव भवति प्रतीयवः यहस्त्वा याति समदानु- पश्येऽ। जनग्निस्या तन्त्वा जयं लं स ला बर्मेशि महिमा पि- पयूः। ॥। १८ धत्वः गा धत्वातिजः जयेम धत्वः तीवः: समदें जयेम।

धनु: श्रेष्टोपकरं कृतीति धत्वः सवः: प्रतियेश्व: ज-
वत्सवर्तता च यदा चाँदनी चूतस वा चूर्वस्यति च आंगिकेः हिविष्मान विषबः ज्ञा प्राचेमसत पिता न: चा रोदसी चूषन्: चोष्ठीति। ११: जनायं चिन्ता य: देवते ज्ञा तेजः चूर्वस्यति: देवसहृदयी चकारं र्पान चूषानिश्चित व्रुत्तिं जयस्य श्रृंवन चा-मिर्चनं पृतिसु सहन॥ २॥ चूर्वस्यति: से चाँख्यात वसूनि महः भजनान गोर्मंंत: देव: एष: आपसिसास्व स्वं: आर्यसिद्धांत: चूर्वस्यति: हंति चा मिर्च चके: ॥ ३॥ १७॥

१७॥ सोमास्क्त्रो धार्येऽहं आकृत्र्य म: तां हृदय: चारः श्चारुच्चुंतु द्रमेद् दस्ये सप्त राजा दर्शाना शं न: भूतं स्तिपदेः शं चोन: पदेः। १७॥ सोमास्क्त्रो विवृहतः विस्तृती चर्मोज्ज बाध्येऽनि: चाविति पराशे: चासे: भूतं चा सोण्ड्वसानि संस्तु॥ २॥ सोमास्क्त्रो यूर्वेद एतानि चासे: विशाः तनूषु वेषाणि धर्मां चाच्य स्यां नुँचृति तनूषु बुर्भ: कृतं एः: चास्याः। २॥ तिग्स चांगुरी तिग्स हेत्ती सुद्धे: चेरी: सोमास्क्त्रो इह सु मृकर्तः न: प्र: न: सुंचृतं वल्लाक्ष्यस्य पार्श्वं गोपाणां न: सुद्धमनस्त्माना॥ ४॥ ९॥

१९॥ जीम्भूतस्य: इव भूतति प्रति तकं यत: वृमी: यादि ति सु:मदाः उपस्ये चा नाविध्यायां न्यायं जयावत: ना चामेश: महिमापिपते। १॥ धन्वनां गा: धन्वनां चारिः जयेम धन्वनां तीव्रा: सु:मदाः जयेम धनुः: चाचोः अपसकारं कुृतेऽति धन्वनासवोः मृदिः: ज-
वृक्षांतिवेदाद्वै गणितिति कर्णमिहं सहायं परिष्टवजना। योगेव शिन्ये वितताधिः धन्वजया ह्रद्य सम्बने पारयति। 

ते आचरति समनेव शोभा मातेव पूर्ण विभूतासुपये। ययाः शब्दनिवधातां संविदाने शाली इसे विष्फुस्तीति शामिकान। दुहीना पिता दुहुरस्य पुज्जस्विषा कृष्णिति सम्भावनागति। 

dुषुधिं संका: पृत्तनाश सवीं पृष्टे निन्दो ज्यति प्रसूति। १५, १६। र्ये तत्पवचयति वाजिन: पूरो यशयज कामयते सु/vara: अन्नीयां म- 

mहिमान: गन्यति गन्यति पश्चादने यज्ञिति रुपमय। ६, ७। तीव्राय 

न्योरान्कुशते वृक्षपारिधिराः रथेभिः सह वाजयति। आस्थ- 

न्यामतः प्रपद्मरिमान्तिः श्रवः नन्दमयभरति। ७। र्याव- 

हेम ह्यविरस्य नाम यज्ञायुः निनिहितमस्य वरे। तच्च रघुस्य 

श्रमसंदिम विशिष्याणं व् यायं सुनन्दस्मानना। ५। स्वादुस्वतः 

पितरो वर्योऽधा: कृष्णेश्विति: शशीङ्गतो गाभीरा। 

c्विच्येना इकुन्नोति अर्णुधाः स्तोत्रीरा यथो ब्राह्मणः। ९। ब्राह्मण सः 

पितर: सीवः निशे नो द्वारा पृथिवी अनेहस्त। 

पृः 

षा ने: पातु दुरिडाहतावर्धो रक्षा मारकिः अधर्षस्त इश्व 

१०, २०। सुपुर्णः बच्चे मृगो चर्या दंती गोभि: संनेदिः पति 

प्रसूतिः। यष्टा नयः सं च वि च द्रव्यतः चास्यभ्यविंवः 

शमेः यंसन परश्रौम्ब लोकांमां भएतु नमः। शमेः 

आधि शवितु नाराधिंशिः शमेः वन्धुः। १२। शा ज्ञात- 

ति सान्येञ्च जधनाः उप जिनगते। आशंगजनिः प्रचेतसे 

ज्ञानोऽन्नतेः न्यातमलुः चोदय। १३। आशीर्व भोगी: पन्यिति वरुः ज्ञायाः 

हेति परिवार्यामाण्। हृक्षरो विज्ञा वुमानि विशाकु-


च०५.च०७.वं.२७.

चेम्

च०६.च०६.सू.७५.

च०५.च०७.इत्यत चा गनित्यति कर्षी प्रियं सतांग परिः सस्त्रजाना योपादव सिंधे चिरित्ता चार्चि घनांन ज्ञा दुर्य समने पार्थृति।

ते। चाज्ञाती समनादेव योपां मातात। इव पृष्ठ विभृत्ता उपस्येक चार्चि शचून विधयातं संवदनातने।

आनी। हे च्विशि सुताती। चामिचान।

हुँ।

चास्य पृष्ठ। चिच्या कृतीति समना। चार्चि गार्व हृतिधि। संका। पृष्ठा। सवृ। पृशे निषवन्ध। ज्यमिति। प्रसंवृत।।।

रचे तिर्थन नयान्ति वाजिने। पूर। यण्ड्यस्य काश्यवे। सुरसार्यि। चाभिर्नूना। महीमनां वन्यायत मने। चक्षः नुस्तीति। रस्यायः।

तीर्थवान घोषान। कृतवेक प्राणूः। अख्षा। रचेभि। सह वाजबीत। चार्चि। उक्तात। महाप्रेम प्रसंवृत।।।

रस्य वाहिन्नुवि। चास्य नामे यथा चायुस्य निस् हिंदीत। चास्य वर्तेन तर्ये उपे शुरु शदेम विश्वाहा वर्ये सुरस्मनस्माहा।।

स्वा।

गुव्यारः। पितरः। च्युःस्था। कृष्णेष्विधमस्त। शक्सिसवंत। गभीरा। चिर्वृत्ताया। इवुःवला। चामुण्डा। सूतः वीरा। उरवः ग्रातसंहः।

चाक्षःवानसस्ति। पिताः। सिम्यांसस्ति। शिवे। न। द्वारापूर्वी। अने। इसां पुष्का। न। पातु। दुःस्तात। च्यात। वृषुं। रक्षा। माँकि। न। चार्चि। वर्षस्य। इवुःशु।।।

सुःसचि। वर्षे। मृगः। अस्यं। दत्तं। गोभि। संस्कारा पृणति। प्रसंवृता यथा नरः। सं। वित्र। च द्विती। तत्र चार्चि। इवुः। श्रेर्म। यंभू।।।

चार्चि। परिः चुःविन। अस्माभवतु। न। तनौ। सोम। अथावहृती। अन्धिति। श्रेर्म। यथः।।।

चा जाग्जिति सानू। यथो। चर्यानां। उप जिल्लाते। चार्चि। चाज्ञानी। प्रसंवृत।।।

चाहिः। इबूः। भोगी। परिः एतत। बाहुं। ज्या। रेहिति परिः वार्यामन। हुशः। विष्ण। चूर्यानी। विद्युयु। पु्।
मान्युर्मात्र पति धतु विष्णुः। १४॥ झार्ता का या हर्ष्येषी-श्यष्ये यस्या झयो मूखः। इदं परंत्यार्थमेव हर्ष्ये तैमेव धृतः। १५॥ २१॥ अवसुत्तता धरोऽपि शरणे ब्रह्मसंयुक्ते।
गत्सामिधान चन्दसस्ता मामीषां कं चनोढ्यैः। १६॥ यदं ब्रजा: संपत्तिः तूनागः विशिष्टं इव। तथां नो ब्रह्मस्य-गतिर्दिति श्रमेऽवचनो विष्णवः श्रमेऽवचनो १७॥ ममोऽंगो तेन वर्मीश्च झाद्यामि सोमस्ता राजामृतेणानु बस्तान। २०॥ वर्मीश्च प्रैति वहस्ते कृष्णः तथां जयं तेवा देवं दम्भतु। २१॥ यो न: स्तो शरणो यत्र निष्ठो तिरः सति। देवालं सवे धूर्भुतु ब्रह्म वमें ममां तंत्रं। २२॥ ६॥ ६॥

॥ इति पर्व मंडल व विषयं ॥
मान पुरोससं परिपात्र विषयां:। १४॥ चाहन्त चक्षु या हंसक स्थि-ष्टिः स्थः। चर्चयः मुखः हर्द परिवर्तितसे इच्छैं ते त्येः बृहत-नर:। १५॥ २७॥ चर्चमुष्कर परां पात शरवः चलसंस्थिते गच्छः। चमिचान्न व्र वुधस्व मा चमीर्षां के चन; उत्त शिखः। १६॥ यथार्थ वाच; संक्षुर्तति कुमारः। विशिष्ठः। इत्यव तरं नः। चर्चेः। पति:। चाचितः। शमे युष्ट्यु विष्णाहां शमे युष्ट्यु।। १७॥ समांसिः ते। चर्चेः सत्यामि सोऽः। तः राजः। चमृंतन चर्म। चलावः। उरोः। वृहतः। वहः। ते कृष्णोः। जर्जरः। ला। चर्मुः। देवः।। १८॥ यः। नः। चः। चर्चेः। तः। चर्चेः। निष्ठान। जर्जरातितेवा। ते सत्ये धृत्यु| ब्रह्म चमे सम। चातरे।। १५॥ २२॥ ६॥ ६॥

|| इति प्रति मंदल समार्थः ||

---

430°
LINGUISTIC PUBLICATIONS
OF
TRÜBNER & CO.,
57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E.C.


Arnold. The Indian Song of Songs. From the Sanskrit of the Gita-Govinda of Jayadeva. By Edwin Arnold, M.A., F.R.G.S. (of University College, Oxford), formerly Principal of Poona College, and Fellow of the University of Bombay. Cr. 8vo. cloth, pp. xvi. and 144. 1874. 5s.

Atharva Veda Prātiṣṭhākṣya; or, Čāunakṣyā Caturādhyāyikā (The). Text, Translation, and Notes. By William D. Whitney, Professor of Sanskrit in Yale College. 8vo. pp. 286, boards. 1l. 11s. 6d.

Auctores Sanscriti. Edited for the Sanskrit Text Society, under the supervision of Theodor Goldstücker. Vol. I, containing the Jaiminya-Nyāya-Mālā-Vistara. Parts I to V., pp. 1 to 400, large 4to. sewed. 10s. each part.


Beal. Travels of Fah-Hian and Sung-Yun, Buddhist Pilgrims, from China to India (400 A.D. and 518 A.D.). Translated from the Chinese, by Samuel Beal, B.A., Trin. Coll., Cambridge; a Chaplain in Her Majesty's Fleet; Member of the Royal Asiatic Society; and Author of a Translation of the 'Pratimoksha' and the 'Amitâbha Sutra,' from the Chinese. Crown 8vo. pp. lxxii. and 210, cloth, ornamental. 10s. 6d.

Beal. The Buddhist Tripitaka, as it is known in China and Japan. A Catalogue and Compendious Report. By Samuel Beal. Folio sewed, pp. 117. 7s. 6d.

