साहित्यदर्पणम्

श्रीविश्वनाथकविराजकंतम्

श्रीरामचरणकंवागीशकित्वास्मवलक्ष्मणः

श्रीजीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्येऽश्री

विरचितथा व्याख्या सम्प्रज्ञितम्

लेखक संकल्प प्रकाशितोऽः

पुस्तक संस्कृतम्

कलिंकानन्दग्रंथम्

विजयश्रवस्ती

शुभ्रितम्

१५६५

Copy right Reserved.
Pandit Jibnnda Vidyasagara B. A.
Superintendent Free Sanskrit College, Calcutta.
साहित्याद्वेष्टमृत्युमन्यसमानि।
चन्द्रराघवः, राजनेयपुराणः, रायाविलासः, उदयनवरिति,
उदात्तराघवः, कन्यावतीसावः, कन्याकेल्लः, कन्यावरासः,
कप्रृंतमच्छः, वादमशी, संभद्वा, कुलमाला, वुभा,
कुमारस्वभवः, खुलराशवरिति, हुसमशेखरविजः, खलरः,
रावणः, वैलिकरावः, वृड्डरासान्नः, ग्रहचावटिका, चष्कोगिकः,
चट्टबला, चलितरामः, जानकीराघवः, विपुरदासः,
देवीभारदीवः, देवराजचरितः, धूपचरितः, नदीमेहर्षः, नाने,
पली, नागान्नः, नेपचरितं, प्रपक्तः, युष्मूर्तिः, युष्म,
माला, प्रभावतीपरिषचः, प्रभावतिरावली, बालरामायणः,
बालचरितं, बिन्दुमती, विरदरमणिमाला, भाषार्थः, भरत,
भासः, विभाषनः, महाभारतः मायाकायारिकः, मालिकी,
साधवः, अलिकाधिकारिकः, झुकारवली, झुकारचरितः,
सेनकारः, मश्तूरः, यात्रिविचारः, यादवद्रायः, रघुवरः,
रघुदरः, रघुवरी, रघुरविलासः, रघुवरान्नः, रघुवराभुढः,
रामचरितः, रामायणः, रामाविन्नः, रामाविन्नः, रामावी,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
लोहारसुकरः, बालिकः, विखामीकरिकः, बिखामीकरिकः,
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रकरणम्</th>
<th>परिच्छेदसंख्या</th>
<th>कारिकासंख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>धर्मचर्य</td>
<td>६</td>
<td>५१८</td>
</tr>
<tr>
<td>नन्देमुखः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>३४०</td>
</tr>
<tr>
<td>धनिश्योक्तिसाक्षात्स्य</td>
<td>१०</td>
<td>६८३-६८५</td>
</tr>
<tr>
<td>अधिक, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>३२५</td>
</tr>
<tr>
<td>अधीराधिम्य</td>
<td>६</td>
<td>१०६</td>
</tr>
<tr>
<td>अद्वृत्तः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>६१२</td>
</tr>
<tr>
<td>अद्वृत्तःसाधनः</td>
<td>६</td>
<td>३२</td>
</tr>
<tr>
<td>अद्वृत्तः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>६२२</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुभवः</td>
<td>२</td>
<td>१६२</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुभवः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>३१२</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुवेदः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>२२२</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्यायः, अलं</td>
<td>२</td>
<td>११०</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्योऽन्यः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>२२४</td>
</tr>
<tr>
<td>अत्सः, अलं</td>
<td>१०</td>
<td>६८३-६८५</td>
</tr>
<tr>
<td>अत्यावस्थापः, सामायतसः</td>
<td>२₀</td>
<td>३०६</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिधानसूत्रः अस्त्य</td>
<td>२</td>
<td>१६</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिधातिकांधनः</td>
<td>२</td>
<td>१२</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिनयविषयविभागोऽः</td>
<td>६</td>
<td>२३४</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिमुख्यांसनांधनः</td>
<td>२</td>
<td>१३३</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिमुख्यांम्बयः</td>
<td>२</td>
<td>१३५</td>
</tr>
<tr>
<td>अर्थविन्नाकायः</td>
<td>२</td>
<td>११५</td>
</tr>
<tr>
<td>अब्यंगब्रह्मीयः</td>
<td>२</td>
<td>२०</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्यायमेंताः</td>
<td>३</td>
<td>५७६</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्यायादेशः</td>
<td>२</td>
<td>११</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकरणम्</td>
<td>परिच्छेदसंख्या</td>
<td>चारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथमक्षेत्रपत्रम्</td>
<td>...</td>
<td>५</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मंगलपत्रम्; पदम्</td>
<td>१०</td>
<td>५०४</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मपत्रम्</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मपक्षसंधिपद्मकारतावशपानि</td>
<td>६</td>
<td>२०१–२०४</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मपक्षसंधिपद्मकनन्तरपक्षनिधि</td>
<td>१०</td>
<td>६६५</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मपक्षसंधिपद्मकनन्तरमणिसभवनम्</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्मपक्षसंधिपद्मकनन्तरवशपानि</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>आ</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>भूमिधरशेषक्रीणिः, पदम्</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>भूमिधरशेषक्रीणिः नामयोजनमेऽत्र</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>भूमिधरमधुरसंधिपद्मकारतावशपानि</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>भूमिधरमधुरसंधिपद्मकनन्तरमणिसभवनम्</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>भूमिधरमधुरसंधिपद्मकनन्तरवशपानि</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>भूमिधरमधुरसंधिपद्मकनन्तरवशपानि</td>
<td>३</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| प्र | पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | ६ | ५५५ |

| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ५२१ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ५५२–५५५ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | २० | ६५२ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ६६५ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ५३१–५३५ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ५३१–५३५ |
| पद्मपक्षसंधिपद्म | ... | १० | ५३२ |

<p>| य | पद्मपक्षसंधिपद्मसंधिपद्ममणिसभवनम् | ... | ५ | ५३२ |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>পরিচ্ছেদসংখ্যা</th>
<th>কারিকাসংখ্যা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১</td>
<td>৩২০</td>
</tr>
<tr>
<td>২</td>
<td>৬০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>১৩৪</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| কন্যাকাচরণ | ১ | ৩৪ |
| কসীমীরাইন সহস্রাদিঃ | ১ | ১৫০ |
| কন্যারাত্রবার | ১ | ৩২৫ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১ | ৫৪৬ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ৬ | ২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ২ | ১ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ২ | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১২০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫০ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ২৫০—২৬৫ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১৫২ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ৪১১—৪১৫ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ১১৪ |
| কারিকারাষ্ট্রিয় | ৫৫৬—৫৭১ |
| গায়েদাদীরদার | ৬ | ২৮ |
| গায়েদাদীরদার | ৬ | ২৮ |
| গায়েদাদীরদার | ৬ | ২৮ |
| গায়েদাদীরদার | ৬ | ২৮ |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रकरणम्</th>
<th>परिच्छेदसंख्या</th>
<th>कारिकासंख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>गुणसौदा:</td>
<td>... ๗</td>
<td>๔๐๔</td>
</tr>
<tr>
<td>गुणशङ्कर</td>
<td>... ๘</td>
<td>๔๐๔</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीहीनशङ्कर</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๔๑</td>
</tr>
<tr>
<td>च</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पाकद, नायिकाश्च दाम</td>
<td>... ๒</td>
<td>๑๕๒</td>
</tr>
<tr>
<td>पिबंि, अभि</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>छ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>कृष्णप्रकाश:</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๓๔</td>
</tr>
<tr>
<td>ड</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>डिमबचन</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๑๗</td>
</tr>
<tr>
<td>ल</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नायन, भूव मं</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๔๖</td>
</tr>
<tr>
<td>तमल, नायिकाश्च दाम</td>
<td>... ๒</td>
<td>๑๕๐</td>
</tr>
<tr>
<td>तुल्यीयशिरा, बलं</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>तुल्यस्व, बलं</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๔๔</td>
</tr>
<tr>
<td>मैठोलीविवाहचं विपानि</td>
<td>... ๒</td>
<td>๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दीपसबलयं</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๔๐</td>
</tr>
<tr>
<td>ब</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>दर्शिनायक:</td>
<td>... ๑</td>
<td>๗๑</td>
</tr>
<tr>
<td>दर्शधारा:</td>
<td>... ๑</td>
<td>๕๒</td>
</tr>
<tr>
<td>देवमुखायाय: सामायशिलिदा: [ ๙๙ ]</td>
<td>... ๑</td>
<td>๒๑๒</td>
</tr>
<tr>
<td>दीपक, खलं</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दीपिक, नायिकः श्च दाम</td>
<td>... ๒</td>
<td>๔๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>द्विपारेरकसबलयं</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>द्वितीयसबलयविभागी</td>
<td>... ๒</td>
<td>๔๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दूरीपुषा:</td>
<td>... ๑</td>
<td>๔๕๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दूरीनिधसबलयं</td>
<td>... ๑</td>
<td>๔๕๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दवादा, बलं</td>
<td>... ๑๐</td>
<td>๔๕๕</td>
</tr>
<tr>
<td>दीपसबलयसविभागाय:</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๕๕</td>
</tr>
<tr>
<td>विनायकदुःक्ताच्या हस्त्रसविभागेन पुनः</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>महाराजसबलयं</td>
<td>... ๖</td>
<td>๔๕๕</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकारण्यु</td>
<td>परिच्छेदसंख्या</td>
<td>कारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ग्यां 1</td>
<td>८६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरग्यां</td>
<td>५८,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरलक्षितधारां</td>
<td>१०५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीराधीरां</td>
<td>६६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>३२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६४—१६५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>२८०—२८२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>२५०—२५२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>५६६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>४३२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>५४२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>४६३—४६३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>४२५—४२५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>४८</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>३५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>४६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>१२२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>९७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>८९१—६०२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६५४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६५४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>धीरोटोंडधारां</td>
<td>६०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकरणम्</td>
<td>परिच्छेदसंख्या</td>
<td>कारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>५</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१५४</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>८</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>पदलिच</td>
<td>...</td>
<td>१०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पदलिच | रक्षकाक्षामिद्वारकारकर्षणी | ६ | ६५४—६६४
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रकारणम्</th>
<th>म</th>
<th>५१६</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>माधवरङ्गवं</td>
<td>६</td>
<td>५४६</td>
</tr>
<tr>
<td>भाषिकालणवं</td>
<td>६</td>
<td>१२६</td>
</tr>
<tr>
<td>अर्थवाचिः</td>
<td>१</td>
<td>३५२</td>
</tr>
<tr>
<td>ग्रंथादि: नायिकालालादास शास्त्री</td>
<td>१०</td>
<td>१२५</td>
</tr>
<tr>
<td>भाविकं, बलम्</td>
<td>१०</td>
<td>३५१</td>
</tr>
<tr>
<td>आधारम्, अवं</td>
<td>१०</td>
<td>३५१</td>
</tr>
<tr>
<td>साहिलम्, बलम्</td>
<td>१०</td>
<td>४६४</td>
</tr>
<tr>
<td>स</td>
<td>१४५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ग्रंथादि: नायिकालालादास</td>
<td>२</td>
<td>३०५</td>
</tr>
<tr>
<td>माधवरङ्गवं</td>
<td>२</td>
<td>१०२</td>
</tr>
<tr>
<td>साहिलम्, बलम्</td>
<td>२</td>
<td>५००</td>
</tr>
<tr>
<td>साहिलम्</td>
<td>६</td>
<td>३५०</td>
</tr>
<tr>
<td>सहानाटकवं</td>
<td>१०</td>
<td>३५२</td>
</tr>
<tr>
<td>सुन्दरवं</td>
<td>२</td>
<td>४६६</td>
</tr>
<tr>
<td>सुदरवं</td>
<td>५</td>
<td>४६६</td>
</tr>
<tr>
<td>गुणवं</td>
<td>५</td>
<td>४६६</td>
</tr>
<tr>
<td>गुणवं</td>
<td>३</td>
<td>५५४</td>
</tr>
<tr>
<td>मिताधिकरक्षिकी दूती</td>
<td>१</td>
<td>५५४</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>५</td>
<td>१४४</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>१०</td>
<td>१४४</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>१०</td>
<td>१४४</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>३</td>
<td>४६६</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>२</td>
<td>२४०</td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>२०४—२८४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सुपारवं</td>
<td>६०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकरणम्</td>
<td>परिच्छेदसंख्या</td>
<td>कारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>30</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>31</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>32</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>33</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>34</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>35</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>36</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>37</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>38</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>39</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>40</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>41</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>42</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>43</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>44</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>45</td>
<td>404–408</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>46</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>47</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>48</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>49</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>50</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>51</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>52</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>53</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>54</td>
<td>392</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>55</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>समालुक</td>
<td>56</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकरणम्</td>
<td>परिच्छेदसंख्या</td>
<td>कारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>य</td>
<td>२</td>
<td>०४</td>
</tr>
<tr>
<td>यद्याय्करमवयः</td>
<td>पर्यसा रथवायायेव-</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धकालवर्य</td>
<td>६</td>
<td>६४६-६४७</td>
</tr>
<tr>
<td>सम्भावनायः</td>
<td>९</td>
<td>३०</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीमानवर्य</td>
<td>४</td>
<td>३०-४०</td>
</tr>
<tr>
<td>अर्थावधिकर्षण</td>
<td>६</td>
<td>४५०</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीमहिषिकृतमुद्धरपतिकमेद्र</td>
<td>६</td>
<td>५५०</td>
</tr>
<tr>
<td>सुब्रह्मायायः</td>
<td>१०</td>
<td>६४६</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीवधुचपमेद्रा</td>
<td>१०</td>
<td>६४२-६४३</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रीवाल्लारः</td>
<td>१०</td>
<td>३०५</td>
</tr>
<tr>
<td>स</td>
<td>६</td>
<td>५४५</td>
</tr>
<tr>
<td>संज्ञापकस्मुद्धरपतिकमेद्र</td>
<td>६</td>
<td>५४५</td>
</tr>
<tr>
<td>संवृद्धी, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>३०६</td>
</tr>
<tr>
<td>सुकलनायिकानानासारामाहिषिकानि</td>
<td>२</td>
<td>६५५</td>
</tr>
<tr>
<td>सुभककर्षण</td>
<td>६</td>
<td>५४२</td>
</tr>
<tr>
<td>समं, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>३०९</td>
</tr>
<tr>
<td>समवकारकर्षण</td>
<td>६</td>
<td>५४५</td>
</tr>
<tr>
<td>ससाधिकाँ, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>६४०</td>
</tr>
<tr>
<td>समुद्याख्यातायारः</td>
<td>१०</td>
<td>३२५</td>
</tr>
<tr>
<td>सचिति, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>३०१</td>
</tr>
<tr>
<td>सङ्गमालिकां सुमुखवतिः सत्तकपानि</td>
<td>६</td>
<td>६५८-६५९</td>
</tr>
<tr>
<td>साहवीकानातिधिकानाय श्रीवधुचपमेद्र</td>
<td>६</td>
<td>६४४-६४५</td>
</tr>
<tr>
<td>सात्तितमालाकालस्मिनि</td>
<td>२</td>
<td>१६४-१६५</td>
</tr>
<tr>
<td>समार्थिकोपतिक</td>
<td>१०</td>
<td>३०६</td>
</tr>
<tr>
<td>सारसं, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>३०१</td>
</tr>
<tr>
<td>सोरस्य, पलं</td>
<td>१०</td>
<td>३०१</td>
</tr>
<tr>
<td>सहस्रतिर्युक्तकर्षण</td>
<td>१</td>
<td>१२</td>
</tr>
<tr>
<td>सामाचायवाचायवाचायाय</td>
<td>२</td>
<td>१९१</td>
</tr>
<tr>
<td>सामायायायाय</td>
<td>१०</td>
<td>३४९</td>
</tr>
<tr>
<td>पक्षवर्णम्</td>
<td>परिच्छे दसंख्या</td>
<td>कारिकासंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ब्रजाल्पार</td>
<td>१०</td>
<td>२०६—२०७</td>
</tr>
<tr>
<td>ब्राह्मणाल्पार</td>
<td>२</td>
<td>६६५</td>
</tr>
<tr>
<td>ब्रम्हान्न</td>
<td>१०</td>
<td>६१०</td>
</tr>
<tr>
<td>आर्यः</td>
<td>१०</td>
<td>६८</td>
</tr>
<tr>
<td>श्रमणः</td>
<td>१</td>
<td>८०</td>
</tr>
<tr>
<td>स्थ्रियः</td>
<td>२</td>
<td>१०८</td>
</tr>
<tr>
<td>राजस्त्रियः</td>
<td>२</td>
<td>११३</td>
</tr>
<tr>
<td>जीवाल्पार</td>
<td>२</td>
<td>५५४</td>
</tr>
<tr>
<td>स्त्रियः</td>
<td>६</td>
<td>१५१</td>
</tr>
<tr>
<td>पुत्रः</td>
<td>१</td>
<td>१२०</td>
</tr>
<tr>
<td>पत्नी</td>
<td>१</td>
<td>१२५</td>
</tr>
</tbody>
</table>

परिच्छे द्:

१ प्रथम: काव्यलाभनिरुपणः १—५ कालो
२ द्वितीय: वाक्यलाभनिरुपणः ६—२२ कालो
३ तृतीय: रसभावदिशनिरुपणः २३—२४८ कालो
४ चतुर्थ: ध्वनिनिरुपणः २५०—२६६ कालो
५ पञ्चम: व्यजनावाक्यसंपादनः २६७—२७१ कालो
६ षष्ठ: व्यजनावक्यसंपादनिरुपणः २७२—५७१ कालो
७ सप्तम: द्रोणिनिरुपणः ५७२—६०२ कालो
८ अष्टम: गुणविचनः ६०४—६२७ कालो
९ नवम: रीतिविचनः ६२४—६२० कालो
१० पधम: अब्बारुनिरुपणः ६३१—७५६ कालो
साहित्यदर्पणम्

प्रथम: परिच्छेदः ँ

अवतरणिका

प्रमाणश्रे निर्विलेन पारिष्ठितपरिषमातिसिकायी वाङ्मयाध्यायतया वाग्मेवततया: सामुख्याधाटे ( क )।

'( क ) प्रथम परमायां चीवीचायान्द्रमंशा।
बाहिष्यदर्पणव्या बिनायाचा विवरणः।

भय प्रथमकारिकाया सरक्रमवापिने कायैनविंशतिनिपरतं, प्रवीणसमवर्तियां वगळाधारे नवयान्न दत्त। यदव सदाबाबविश्वास आपि भारथलोकव वा वहातनव वा वारस नानारुवापिदरकपलवाणि
विंशति लत्या ततथूर्योजनव मधूरमयोरववर्धितविद्याः। केवलतु सारः
मानिन मुखीचे। प्रथावं तस्म ता सूति भारथलोकव दत्त पदाद्विप पारः
मानिन महीवाषारम्प्रामार्गसाधनकारीलस्वत्री श्रीः न तु सदाधारे
परमार्गसमाप्त भारतवांवसिद्धभाषाचीनलस्व, न च काकालीपुनःक्षारा
परःकार्यः भट्टाचारा महात्सवयोगिलालयोगियांवयोगियांसिद्धांसिद्धांसिद्धांसिद्धांसिद्धांसिद्धां
दत्त वाच तस्म प्रामाणानवीपीयोपिलकनातू। निर्विलेन प्रतिवेक्षी
भूतदर्पणविद्या पारिष्ठितमय विद्वानविवचन परिलक्ष्याम्: चरमसंपत्यानां
वाचान दात्वी वहातनव वा वाल्मुकवासिका च पदाश्च वाक्यवाचार्यः वर्तमानः।
सामुख्याद् भारतने कायैनविंशतिनावेशः करोऽति। भय प्रथमः
शरिरनसुन्दरसनृचितवितसि सा मे गिरानं देवी ।
अपमह्यं तमः सन्ततमयानविलानु प्रकाश्यतु ।(ख)

प्रकरणम् रामः ख्रयं धन्यं चारते कौशल्येः नावयं द्रवादिवंतु वायुर्भिन्नं कृत्यनित्तं मन्त्रं
मुरारीकामुक्तं, व्यक्तं समकस्मितिन्तु च चारणं एव साधुः । न च इन्द्रियावरणम्
कान्त्योपर्यंतां संभवं दृश्यं तुम्हारं तंत्रं निधिविखयं दृश्यं प्रतिमातुहं किं
कारसः ज्ञातिकथा रघुनंदनपत्रं धर्मः ।

(ख) मार्दितम्। द्राक्षारामप्रियं उवाच एन विमुच्या वर्मानां वा (धारारं विमुच्या हुहुरुहु प्रवेशारोपसिद्) निःसर्गं देवी चारती सम वित्तसं
वर्मानां सती सनीवनामस्वादं विवाहं अखिलानु सर्वसं कर्तव्यं वायुर्भिन्नं
कुसुमाविशेषध्वनिभन्नं नरं सः ब्रह्मण्डोपजं तदिव्य प्रकाशयिं
प्रकटा करत्र। यदा सन्ततं तस्म दृश्यं विचित्रं निधिविख्यं दृश्यं तदयः।
वा कौटिशं। शरिरं सुन्दरं भूतविश्वा सं bxक्ष्ठीप्रिया: सा तथा।
शरिरनसुन्दरकान्त्यं तस्म: भाग्यं विनायकं ब्रह्मण्डं प्रकाशयिं नयमस्य। वायुर्भिन्नं
यात्रितकलम्बाधयां गिरिं देवीविने सर्न्त्रमं श्रमवासः। ज्ञातमुः हैंवी
कुल्लण्डा भवम् भवेत् च विविक्तामार्गेषु अवर्जनम्। च भवम् हैंवी
गुरुम् भवायात् भवेत् अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।

एवं समाधिनिधिकेतिष्टं कृत्यनित्तं अवर्जनम्। वायुर्भिन्नं वस्तुविद्याम्।
प्रथमः परिच्छेदः।

चतुर्वेण् ग्याथा काळादिकतया काळाफलैरैव फलवल्लमिति (ः)

काळाफल्नावः।

चतुर्वेण् ग्याथाप्राप्तिः सुखार्द्धविधायामपि।

काळादिव चतुर्वेण्यं न कालस्सुप्तं निरूपयते॥२॥ (ः)

चतुर्वेण् ग्याथाप्राप्तिः काह्योऽरामातिवत् प्रबर्तितपि न रावणानिदिवादिवादिकाळाणितान्तिकान्तान्तिकनिन्त्यं पदेशकारिण सुप्रतितित्वम् (ः)। उत्कार्ष—

(ः) महापत्रः प्रमाणवत्कन्तः प्रकटस्य भविष्यति वर्णसाहित्यमेवः। काळादिकतया काळाफलानिदिवादिवादिकालं वर्णसाहित्यमेवति प्राचीन चन्द्रवर्तः स्वरूपम्। यथा दशसार्वर्तकालां क्रोधान्ताणि दशसार्वर्तकालानि चतुर्वेण्। नस्य स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः। नस्य स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः। नस्य स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः स्वरूपान्तकालार्थः स्वरूपकालार्थः।

(ः) कालाफलमण्डलपुष्पः कालाफलपदपिंगपि भविष्यती चतुर्वेण।

चतुर्वेणी धर्मार्थकालसमेतः। नस्य धर्मार्थकालसमेतः। नस्य धर्मार्थकालसमेतः। नस्य धर्मार्थकालसमेतः।

(ः) कालार्थकालसमेतः। नस्य कालसमेतः। नस्य कालसमेतः। कालसमेतः।

(ः) कालार्थकालसमेतः। नस्य कालसमेतः। नस्य कालसमेतः। कालसमेतः।

(ः) कालार्थकालसमेतः। नस्य कालसमेतः। नस्य कालसमेतः। कालसमेतः।

(ः) कालार्थकालसमेतः। नस्य कालसमेतः। नस्य कालसमेतः। कालसमेतः।
प्रथमः परिच्छेदः

नीरसतया दुःखादेव परिणतवुद्वीनामेव जायते। परसमन्तः
मनोहजनकायं! सुखादेव सुकुमारवुद्वीनामपि पुनः काव्यादेव।
ननु तद्भद्वे परिणतुशिचितः सत्तु वेदशालेवू काव्येपृ
किमावित यज्ञः करणीय इतविं न च चाल्यम्। काव्यालोपः
मनोयमक्ष रोशयु सिक्षकरोपेरमणीयले कष्ट वा रोगिणः
सिक्षकराप्राप्ताः साधीवसी न यातु? किंच (ज)। काव्यापृ
खोपादित्यलमाचेयपुर्णेषुप्युक्तम्।

"नरलं दुर्लभं लोकी विचय तत्र सुदर्शनम।"
साहित्यदर्पणम्

कवित्व दुस्मं तव शक्तिस्तूं दुर्वलभित्वा" (भ:) बिवर्ग्यांधनं नायत्सिंहति च विषुपुपारेषे (अ:)।

"काव्यलापाय बै केचिह्नीतकाच्यखिलानि च।
शब्दसूत्रित्वः रिवश्योंरंशा महत्तम दत्ति" (ट:) तैन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूपये। एतेनामिते
धेयम् प्रदर्शितम्। (ट)

ततृ चिँ स्वरूपं तावल्ला काव्यस्वित्रेचायां कविते "तद-
दृष्टिमेण श्रव्याः समुथावनलज्जुतो पुनः कापोति" एतंबिन्म्
(ढ:)। तथाहि यदि द्रोपदेष्ट्रेव काव्यलाप्नीकारः

(भ:) नरसिंहति। लोके जगति नरले नामवजना दुस्मने प्रभृति-
विचारिनियमणी तस्ताहितादिति भावः। तब नरले विष्णु शालामि
सुदृढः भविष्यपाया। तव विष्णुपाय इतः। कविते काव्यरसेंद्रलं
सुर्यं दुर्गमम्। यदि कीर्ति विद्वानो वर्णसित एवं हि, वा श्रीको रचयितः।
शक्ति वेदांतकारः प्रांनु नीतांशो भविष्यति। श्रीशि: सान्यो लाभ-
कार्ण्यानियु दृढः भावः। सुदृढः भविष्यपायः। ततः वहृतरिद्धापाये
कटो गायत्रीविशेष भविष्यति फलितम्। (अ)

(अ) विशेषायनामित। दानार्थरवः रवः: धर्मांचार्यविष्णु इतः। तस्य
साधनो गाृहींयाय इतः। गायत्रुः अन्नप्रदेय नागाण्डि इति चाँदी नागसिंहि
पुरुषश्चान्तिः।

(ट) पुनः काव्यशोधियादिलोकमाणी विरुṣष्यालामकायः दृढःरति काव्यवाला
इति। तैन केचित्तू काव्यलापः। शब्दशब्दसुविद्यावाहः। अहिलायो चांदीर्ष्रोऽ
मीतकारः सुर्योवः। विष्णुविद्या इति प्रेमः। एते शरदसूत्रित्वः शरीर वेदनयत्वा
महात्मः। विन्दु: नारायणया चामः। सर्वशविशिष्य इतःः।

(ढ:) तैन इत्यादि पुरुषां विद्वान्विदग्ननीति भावः। अहिलायो चांदी
शतवर्षेणादिलोकमाणीनन्ति अन्नप्रदेशि चांदावर्तुः धृतोजन्यमाधिकारीमाति भावः। चांदी-
वात्र प्रहोक्तान्तिनियमोऽयो। काव्यवालामकः इति।

(ढ:) तदछिद्द्। चांदधरी वेदमाण्डोषविद्ग्नी समीथव वेदानामगुण
समिष्टि कापे पुनः चन्द्रखण्डि शवाण्डर्यामि वा प्रजुषु शाण्डार्यामिनी तुः
“न्यायकारी ध्यान वे यद्यपि नानाविभाग से तापसः। तोपत्राई निहत्ति राचस्तृकुल जीवणही रावणः।।
दिक्त धिक्क श्रवणं संबोधितत्व द्विश्रविन्यासन वा
स्त्रयोगाखालिका विलुप्तनहीनोच्चः तिमिरिंभुःः॥ (७)
तथा श्रीऽक्षा विष्णुविन्यासवर्णशुद्धार्थतया कार्यादं न श्यात्
प्रत्यक्त ध्रुवितेनात्मकायताःख्यातीता तत्साहायताः॥

श्रवण चर्चा तो परप्रविष्टश्रवण द्वितीय भावः ततो कायतिस्वः। देविषु
श्रवणः संविष्टस्वरूपः कायतिस्वः: तन्म, तथा सति श्रवणः संविष्टस्वरूपः कायति
प्रविष्टश्रवणः न प्रविष्टश्रवणः संविष्टस्वरूपः कायतिस्बुवः
कारणलः।।
एततु लघुविश्वासः यथातु भिन्न विचारः दृष्टविश्वासः यथातुः।।
(७) न्यायकार द्वितीयः। विशेषः न्यायकारिकम्। स वै स वा परशः: श्रवणः
वर्जित श्रवणः श्रवणः: प्रभुभा भ्रमितवः यथा यथा: निर्दारः: विवेका विवेकानु
विवेकावर्तिनी: माण्डलश्रवणः धारामत्रिभाष्यते साक्षम: शातिरी:।
तवाच्च तेऽपि विशेषः विशेषः भैरो रामः: तापमः तत्त्वाक्षरः सम तवाच्च
विशेषः विवेकानु विवेकावर्तिनी: न्यायकार द्वितीयः।।
ईश्वरः धारामत्रिभाष्यते साक्षम: शातिरी:।।
न तु न्यायः साक्ष्मः। न्यायः संविष्टहारः न तु दूरः। श्रवणः: श्रवणः निविन्ति न तु निविन्तु कुटुंब: निविन्ते नामी
दिवि दिवि राज्यानु नगितिन योनि च दोषाति साधितति भावः।।
रावणः वैविकः। धृती भैरो पुत्रामातु एतादशप्रविष्टवर्तिनीः रामायण नीवनात्मस्मावलितः भावः।।
प्रविष्टवलता प्रविष्टवलता बोधिन बोधिन त्वेऽविवेकाभिषिक्तवर्तिनी।।
इति प्रविष्टवलता प्रविष्टवलता बोधिन बोधिन त्वेऽविवेकाभिषिक्तवर्तिनी।।
यद्यापि ग्यावितस्मातिनि तत्साधितिभाष्यते:। कुटुंबकः शीत्मः न विभिन्नः
कायाः शास्तिमार्गम भावः।।
श्रवणः या: वा शास्तिमार्गम भावः:। कायाः शास्तिमार्गम भावः।।
विभिन्नः प्रविष्टवलतः न विभिन्नः कायाः शास्तिमार्गम द्वितीयः:।
पुनर्भिन्नः विभिन्नः नात् रावणः।।
तथा नात्तः ज्ञाताः ज्ञाता नात्तः ज्ञाता नात्तः ज्ञाता नात्तः।।
श्रवणः श्रवणः नात्तः ज्ञाताः ज्ञाता नात्तः ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता।।
(७) श्रवणमिती। न्यायकारि द्वितीयः: प्रविष्टवलतः निर्देशः।
साहित्यदर्पणम्

चन्द्रदीपक:। नन्द काव्यदेवांशोत्त सुषो न पुनः सौर्यसंपति चित्? ताहिं यथां दोषः सोजकाच्यल्पोज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्योज्यो�
प्रयमः परिच्छेदः।

“युतिदुष्टदयो दौषण भनिला ये च पद्मिनाः।”
अन्यान्यनुसूच गृहसार ते हृदया इतवृद्धिता॥ (त)
किन्तैऽया काव्य प्रविर्तिलब्धयं निर्विशेषयं वा स्वात्। सर्वधा निर्देशोक्तानि निर्बचनमासभवात्। ननु इपद्रवं नजः प्रयोग इति चेतु ताहि इपद्रवादी ग्राह्यात्रियो काव्यमिल्लुक्कौनितादेयोः काव्यलं न स्वात्। सति सभ्र्वे इपद्रवाड़िति चेतु एतदपि काव्यलचणिवा चाः। रत्नादिरचणे कौटानुविष्णुपरिहारवस्। न इह कौटानुविष्णुदयो सकस्ते रक्ष्य रक्षलं व्याहत्युमीश्वः किन्तु उपदिशतात्तयात्मयेव कहूँ तद्वन् युतिदुष्टदयोऽपि काव्यम् (थ)। उत्तरः।

पक्षकायं सर्वेन च द्रूपमतीति नासांणिकतिति भवितम्। तत्रसमेत प्रसाधिनः किन्तैऽयाश्रयतिः यथासिद्धिः।

(त) युतिदुष्टदयो इति। येष युतिदुष्टदयोः भनिला: पश्चाकृतिका दौषण दृष्टिः। ते भव्यात्रियं अक्षरवचनं यहाः एव दृष्टिः। काव्यम् इति चरित। इति: इति यहाः एव। एव एवकारी भव्यात्रियं दक्षिण तेन रूपकारादिर्भः चसुत्तत्व वा। युतिदुष्टदिक्षं सुध एव एव चार्यं वेश्यं शुद्धीकरण वेदहारः।

(थ) ननु शश्वीरायाः तेषां रक्षाकर्तारं कौटानु इति दौषणमात्रस्य-प्राप्ताः पर्वर्या रत्नादिरचणे लयाः वाच्यमत भाषा निषेधित्या। एवं युतिकालिनों पर्वर्या ठीलालिङ्गकारी कार्यं भव्यात्रियं चतुर्विषयं खलवस्यम् प्रियापतिः निर्विशेषमिति निजेक्षमिति। एकात्मक: स्वल्पस। ननु यद्य संबंधेत आयाः सशास्त्रं तदा इपद्रवादी ग्राह्यात्रियो काव्यमिल्लुक्कौनितादेयोः किन्तृतीक युतिदुष्टदयोऽपि। वाच्यमत भव्यात्रियं रक्ष्य रक्षलं व्याहत्युमीश्वः किन्तु उपदिशतात्तयात्मयेव कहूँ तद्वन् युतिदुष्टदयोऽपि काव्यम्।
"कीटानुबिध्यब्राह्मादार्शनेन काह्यतः।

दुष्टेष्वषि मता यत्र रामायणस्य स्कृतः। (२)

किशोरः। शब्दार्थोऽः सुगुणाविशेषस्य मनुपपनम्।

गुणानां सैन्नवस्मलयः "वे रसखार्णो धमरः: गीयारदेव इवावानः।" इवानिना तनेव प्रतिपादितात्। रसाभिव्यञ्जकलेन उपचारत उपपादत इति चैत तधायुयुक्तम्।

तथाति, तयोऽः कायस्रूपवलेन चभिमतयोः शब्दार्थोऽः। रसोऽस्रितं न वा! नामिते चेष्टा गुणवल्लभ्यो नास्ति, गुणानां तदन्नवायतं रात्रिकाहुरविशेषितः। अतित चैत्? कथं नोतां रसवन्ताविविव विशेषधम्।

गुणवस्याच्च नुपपपञ्चा पतनेयतात इति चैत्? ताति सरसाविद्येऽव कथं युतं न सुगुणाविविवः।

न हि प्राशिकलो देशा इति वक्त्वे "गीययारदेवभिं देशा:।"

इति केनापि उच्चति। नन्तु शब्दाौऽः सुगुणाविशेषेन गुणाभिवः।
प्रथम: परिच्छेदः।

यज्ञकी शब्दार्थैं काव्ये प्रयोज्याविचारभिप्राय शति पैत्र? 
न। गुणाभिव्यक्तकम्भर्यथवस्त्रवापि काव्ये उल्लर्पमात्रा- 
थायकलं न तु त्रहुपात्रयकलम् (ध)। एतक धिः, “काव्यस्य 
शब्दार्थैः शरीरं रसायनिन्द्रागुणा: मूर्त्तादिव्वदृ दृष्टा: काव्य- 
लायनद् रीत्योज्यवस्त्रसत्तर्यज्ञपवत् शल्ह्रा: कटक- 
कुस्कलाधिविदित”। एतेन “शल्ह्रह्ते पुनः कापीत” 
यदुश्च तदर्पिः परास्तस्त। अथ द्वरः “सर्वं सल्ह्रारो वाचित 
तु शस्तेलालवारणां शब्दार्थैः काव्यास्तिः”। तत् सल्ह्रार- 
शब्दार्थयोगपि काव्ये उल्लर्पमात्रााळाधयकलात्। एतेन 
“वक्रोति: काव्यजोवितमिति” वक्रार्थोस्तिवितकारोऽस्मिपि 
परास्तस्तृ। वक्रालेखहाराक्षुपलातु (न)। यद् कचिद्- 
सुस्तेलालवः उदाहितम्।

“यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैतचपः:।
ले चोम्पोलितमालवतीसुरमयः प्रीढः: कदभानितं:।

चत्ता तवहतुर्विवाचविलात् गुणवाशाशविलात्। भयं मात: यद् यद् गुणी- 
प्रकि तब तय वरिकीति फलयः। यद् यद् रकानि तत्र तय गुणी 
सन्ति विनय विनादेश। गुणवते गुणवत्स्य चर्मलस्य चन्द्रपः। विना 
रकस्मीतिरिवलयः एततु रकस्मिपरिषिद्धम्। शल्ह्रासाधाराव- 
कलम् उल्लर्पमात्रााळाधकलम्। सुपात्रकलसं रकसं लिपयः तस्य शल्ह्र- 
स्यकलस्य। (न) एतस्मित। रकस्मितविनादिपदेन रक्षामात्रावतदानासाधारामानि 
भवीद्यमानमविवाचस्यस्त्रार्कलादीनां चधमस्। गुणा: साप्तयौजःस्याधापयः 
वच्चापयः। दृष्टा: नमित्तुलवयः। रीतम्: वेद्भोगोद्योगायोवद्येऽस्मित। 
शब्दापि: शब्दायोवद्येऽस्मित। एतेन सल्ह्रमरेदुणु एतसि निराप- 
कलम्। शल्ह्रासाधारावकलातृ न तु त्रहुपात्रस्वलितमि प्रिपः। एतेन 
चर्मलस्य वक्रोति: वक्रा विपिता जसि: वेदित्वमिते।
(प) य द्रति। दैवतारी कत्युश्रिवत्तया ततु स्राने प्रति छत्रसुकाया नायिकायम् शिखिलियम्। यः कौषारे द्रति विवाहेन भप्पवायपति कौस्मार्हः। प्रति: स एव वर: भस्मत: एते हभितत्तः पशु: बता प्रतिपादतिः। श्राप्ति तत्तत्तिकारणप्रसीतं भाष ता प्रवेदत। ता एव यसु तदं क्रीडः तदाज्ञा-तीया इत्यये। चक्षुविदाति विकपितवातं मातृदैवी: पुप्तज्ञविवृद्धः सुभूत:। चर्मवाविदं: प्रश्रुतः चाडः गतिभिर्या ताहस्य: ज्ञेयकृति वचन्व बारुलियारी वद्व्यातीतीयामानात् पिदिता। बायुगनसः प्राशवं मायाम्। कदकार्तिला: धृतिकदवावयाः: चैवेर तत्सौ भाववार्तिति भावः। कौषारे तु कदवाहिना: कदवावनवातः: वनामिलाना मोहिलेन वनवार्हसतानां सायापलभातु चहृप-कलेनाः प्रौढः त्रिक्ष वायुकु:। तदं, तथालि जन्मपद्धोन्न्यावानन्नन्निर्पी-जनिकालात् शर्याखीना देवनैव तदवृम्भामात् न च मातृदैवी:न्न्नान्नन्निलानां गीत्तम्यामात् कदवावनवार्हर्यं वर्मिनिति वाच्यं विचरणीगम्यालाभाय तद्क, साधकालात् यथा रसीकनामीयक्तीलभी परिपीतादर्शविभयः। चतुभार्यं पश्चातारुपरी नन्नवीमानीर्यत:। प्रमत:। नैौत्तिरनिधियं। च च चन्दनसमेतन सौभायकार्थीय विचरणीगम्यालाभाय कदवावनवार्हमा। 

सा चैव तदवत्स्री बल्लो भवामित सर्वेदं दयः। तथार्याताश्रावसीतिदिपि सुरत्वायार्खीवारिब्बी निगुण्वन्यायार्वारिवाय देवाया: नददाया: रूपादित नैौ वेदीतितति चैतं सुमुखालंते तदैव विपुर्वुभिज्ञविभयः। धृतिकदवाविदितः द्वाराः। एतस्य दशु टालवाहलस उदरार्यं चित्ते विधायं दृष्याविभयः। च प्रति भिनान्नमानी भिना इति नायिकायेविविद्यां विश्विभौरिः। चति इति विभावना विना इति कार्योपविषया विश्विभौरिः। जयति इति विलावनादैव वे उच्च यस तदवत्स्र ताभां निष्पिनिक हस्यः। बनेद्रवक्षादाहरस समिति विमानास भवति वा विश्विभौरिविप्रवद्धारस सुकुलं सुधा: तथाज्ञे दल्लायः। प्रायाबवायार्यां विनापि उद्ध्वादप्रवायार्यायां विमिंय विमानास अत्र: वा दल्लायासः कार्योविप्रवद्धारस पक्षः। तस्ये सदृष्य दल्लाय दल्लायासः अवनात् विश्विभौरिति सन्धेशः। चुक्तः अन्वति: कौषारे तदवत्स्री ताणात्ताया। नायिकायेः खड्गे सर्वो प्रवन्धृतियाः नैौ कौषारे नन्नवीमायां हर्तीति कौस्मार्हः लार इत्यतः।
प्रथम: परिच्छेदः।

एतविचित्रम्। भव तस्मि विभावनाविशेषोपपित़्लम् वन्दः।

हस्तस्यराज्यकालस्य समुदायम्। पते—
"प्रदोषं गुणवत् कात्यमालावखर्षणम्।
रसान्वितं कवि: कुवंनु कौर्षिं प्रीतिः विन्दितिः।"

(फ) इवादनामार्चाक वाक्यवचनम् वर्तमानम्। यदृच्छणारूपम् "काव्यस्य स्वयं वनिततिः।तत् विभावनानि
रसादिलर्षणिन्यः धनिः काव्यस्य। तत् रसादिः
रूपमात्रो वा? नाथः प्रहिंदितावतिवचोः। हिंदीय
वेदः? सन्मिति ब्रूमः। (ब)। न एव तद् रसादिसाधोऽपि
धनिः काव्यस्य तदा—
"अतः एस्य धिमश्याद एस्य चेदे दिक्षबहः पलोऽधि।
आर्यस्य ! रत्नांस्यथः ! सेवादः महो धिमश्यादिः।"

(ज) इवादनार्चाक मनुसार्यालक्षणे कर्त्ता काव्यवचनः
इति चेतृ? 

अन्तिपि रसादिसाधकवच ब्रूमः। (क) अन्यथा "देशस्वतो यास्मि

(र) एव तस्मि वर: विभावनास्पर्शस्य सम्भवस्य साधकः प्रत्यः: प्रदोषां रसस्य प्रधान
-लास्यालक्षणे साधकः काव्यस्य बालोऽक्षरः। रसादिः
-विभावनार्चाक वाक्यवचनः सम्बन्धमा्ः। तत् अक्षराळोक्तीः तदोऽक्षरः
वाक्यवचनालक्षणे वाक्यवचनम् प्रीतिः प्रयुक्तः महाभाष्यः। नन्दा
-भाग्यमात्र रसादिः न एव विभावनार्चाक मनुसार्यालक्षणे कर्त्ता काव्यवचनः
(फ) इवादनार्चाक मनुसार्यालक्षणे कर्त्ता काव्यवचनः काव्यस्य बालोऽक्षरः। यदृच्छणारूपम् "काव्यस्य बालोऽक्षरः। नन्दार्ष्यालक्षणे कर्त्ता काव्यवचनः
(ज) अन्तिपि रसादिसाधकवच ब्रूमः।
"वासैः दशमाधानवेषः प्रस प्रवास जीवितिमिति"। (स)

(स) चणा द्रति। चणा द्रत निमोजति चताहि दिवसे एव प्रवी- नय। ना पवित्र। राजासः। श्रव्याजायोऽन्तिः कृष्णातिः संज्ञात्। राजासकलन काव्याकामं पवित्रे प्रति कथायित् नाथियाये चरित्रियम्।
हे राजासः। पवित्र। चत भविष्यूः श्वाने चणा तुषः निमोजति निमोग्रा मुद्रत्रा द्रति यातुः खप्तोऽयेः। न श्रव्यायातिः भाव। चत भविष्यूः श्वाने चणा तुषः द्रति श्वाने।
दिवसे एव दिनमधुः एव प्रकीर्णे प्रकरणे प्रकरणे पष्टः
प्रायः॥ चणा सम च प्रायः। श्रव्यायां ना निमोग्राः।
चत वशयाः राजासः \ काव्यायां वैज्ञानिकः प्रवासे एव व्यावस्थे इत्येऽः।
रसामावतः रत्नपत्तिः \\
विविधात् चत शुकारे रसः। तत्परवै तत्तिखोरेनेकोऽयेः। श्रव्याया चत अद्वादरयोऽदारम्भकालाम्बिकः काव्यायायां वैज्ञानिकः इत्येऽः। इत्येऽः तद्वर्णम् व्यावस्थेने एवकारे इत्येऽः।
नीर्तः काव्यायाम् \ नायिनार्याम्।
शरोऽशस्त्रोऽन्ति रसायासः \ श्रव्यायां वैज्ञानिकः इत्येऽः।
लोकायायाम् \ नायिनार्याम्।
शरोऽशस्त्रोऽन्ति रसायासः \ श्रव्यायां वैज्ञानिकः इत्येऽः।
लोकायाम् \ नायिनार्याम्।
( स ) चणा इति भविष्युराण्य प्रमाप्यिनोपवि तथिन्द्रादिः। चणा वैद्यं जैविकः प्रवास यत तत्त्वः एवकारे \ वर्णाराहित्यके।
चणा काव्ये रख एव जीवित प्राप्यम्।
प्रथमः परिभेदः।

"काव्यालां भस्मः रसादिरपुः न कस्मचिरिणितरति" धनिकारिणियः। न विरितिनिर्मातामिविशेषिताभाष्यम् इतिहासादिरेव तस्मि
सिद्धिरिवादि। नन्तु तत्री प्रवणान्वितां केषामपि नौएञां पद्यां न कालः न चादिति चेतुः। न, रसव्यान्तरगतनीरसपदानामिति पद्यां च प्रवणान्विते तेवा रसादिरेव कारत्। येषु नौरशेषाय गुणाभिव्यज्ञवर्षिसङ्कावादः
स्य रसादिस्तकाव्यसंस्कृताथः। गौतम प्रतीतिर स्थायीकारिणीं कतरी च रूपः। येषु नौरशेषाय गुणाभिव्यज्ञवर्षिसङ्कावादः।
स्य रसादिस्तकाव्यसंस्कृताथः। गौतम प्रतीतिर स्थायीकारिणीं।

(ः) सत्यवेद्यायः काव्याला यथा व्यवसितः।
वाचनप्रतीयमानायः तथा भेदावभु चृतावितः।

तत्र वाचनात् "काव्यालां अनिरितिः" श्रवचनः।
चाहिलदर्पणम्।

विरोधादिवाणपालम् (स)। तत् किं पुनः खायमित्रवतः।

वाक्यं रसात्मकं खायम् || २ ||

रससहं निपुपविशामः। रस पवाला सारस्पतत्वा
जोवनायायकोयस्य तेन विना तत्स् कायलकान्तीकारात्।
रसत दिति रस दिति खुमतियोगाद्व भावदानिराद्योपि
भट्टाले। तत् रसी यथा—

“शूचः वासगटहं विलोको शयनादुखाय विषिच्छने:
निद्रायाजसुपायगतेः सुचिरं विशेष्ये पत्रामुखम्।
विषयं परिच्छं जातपुल्लकामालोकं गड़चिरलीं
लज्जास्मसुखिं प्रियेष हसता बाला चिरं हुमिता।” || (v)
घरम: परिच्छेदः

चत्र हि सच्चोगणशायां रसः। भावो यथा सहायकः प्राध्यानमंटसानिकविश्वासिकायाः।

“यस्यालीयत महुर्गीतिः जनविंदि: पुत्रे जगन्नाधिकं
संदर्भां धरणी नवे दितिसुताधीश: पदे रोद्विः।
तोषे चचकम्: घरे द्रमसुखः पापी प्रलम्बासुरः
ध्यानं विशमताध्यात्मासिककुलं कसोचिद्रुणी नम्।”

चत्र समविद्या रतिमाद: ( य )। रसाभासो यथा।

“मधु हिरिन्द: हसुमैकपाले पवी प्रियं खामल्लवर्त्तनां:\
श्रेष्ठा च सर्गाण्निजिलिताची श्रीगोकणवृयत द्वेषाराः।”

चाबरण्यमेश्वरादिपधवी विक्रमलं निद्रानियवाचे वेदितत्वम्। भार्तुविविदनी-
हिंसं हस्तम्।

( य ) भावसुद्रपरव भावी चविवादि। यथा शब्दः सन्तुलकस मथा
वीचि एकदेवी बलधि: समुद्र: फलवत वीनीसूतः। एतेन मीनाभाये
दमसित:। पुरे जगन्नाधिकं फलोपतिः सर्वत्तीनात्। एतेन भुविवादः
मीकः। दंडायं दशक धरणी प्रचः। एतेन वराहावरः गृहितः।
नति दितिसुताधीश: हिरिन्दाजः। एतेन श्रीमादवरः कनिष्ठः। पदे
रोद्विः धाराविविद्वी प्रवाहवितमारम वचनाविवरपानी वोऽब्रवः।
एतेन नामनाट्तरः छः। लोके चन्द्राणा राजनाना गणः। एतेन भागवानारः
प्रकटितः। घरे द्रमसुखः रावः। एतेन रामावरः गृहितः।
पापी सुनी भ्रमः नाम भुरः। एतेन क्षुद्रावरः कनिष्ठः। एतेन विवाहारः
योः। पधो तापारी प्रसादिकाराणां कंपानां
कुलः। एतेन क्षुद्रावरः कनिष्ठः। खोरीन्तु परिवेशविवर्त्तकम्
पणे द्वाय दृश्य: धिष्य: नमः। भार्तुविविदनीहिंसं हस्तम्। भव समश्वानु
परसाला विपिनी वधानाहो दृश्यः हसुरायः भावः भावावरः।
वद्वा-
विश्वातिं प्रकाशानि द्वायदिकिष्ठा रविविवर्त्तकः स्वामी च मावः प्रविशिष्टेत
दृश्य: वधानाववरः।
नन्द  

dाक्षिणयोपनिषत्।

तथा हि सभोगश्रृङ्खलाय नित्यभवनयमानास। एवः
संवत् (ङ्ग)।

दोषा: पुनः काबे किं सरुपा इच्छलेन।

दोषास्तस्यापकरणः || 4 ||

साहित्यार्थवाच्चार्ययान्यः काणालक्षणालाद्वं देह्नारिकः
ब्रह्मचर्यवृत्त्यो अभिवृत्तामावः। प्रसादवाच्चार्यः
नृक्षात्मां द्वेसा साचात् कामस्यालभूतं रसामकर्ष्यनवतः
कामस्यापकरणः उच्छले। एवं विशेषादिकृत्य वच्चामः
(ङ्ग)। गुरुः अश्वतितस्यापि इच्छलेन।

उत्कर्षितवः प्रोक्ता गुरावद्वाररीतयः || 5 ||

(ङ्ग) रघुभाषासुदर्तिक रघुभाषाय वाच्चलः। रघु द्रवत। 
हैं यह कायरतिक श्रम्भ श्रुतिका विरेन्द्री महर्षि सरस: 
हां घ्रनायं सन्तोतरितामः। अनुवांशिकः: चुम्बन्ति शैवसनां 
नृक्षाय वाच्चस्यालाद्वं प्रसादवाच्चार्य: 
नृद्दधि नवत्यावस्थाः। श्रम्भार्यम् गाजकोन्यायाम् 
विवेकस्यालाद्वं। रघुभाषाय: श्रम्भार्यम् रघु द्रवत: 
नृक्षायालाद्वं विनायाविनायाम् श्रम्भार्य प्रत्याविनायाम् 
श्रम्भार्यम् गाजकोन्यायाम् नवत्यावस्थाः। श्रम्भार्य 
श्रम्भार्यम् गाजकोन्यायाम्।

(ङ्ग) नन्द  दीपः कायर चवरायाख्याततात्। विराहिष्टिक प्यास्तुकु 
भाषायालाद्वं श्रम्भार्यम्। तद्वाकायरस्यापि दीपः द्रवत्। 
सन्तोतं सन्तोतं। श्रम्भार्यम् कायरारेण नवत्यावस्थाः। 
श्रम्भार्यरूपम् 
निंदिभृद्देश्तिम्  श्रम्भार्यम् गाजकोन्यायाम् 
नवत्यावस्थाः। श्रम्भार्यम् कायरारेण नवत्यावस्थाः। 
नवत्यावस्थाः:।
गुणाः शीयोद्वित्। अला्धाराः कटकुमबलादिद्वित।
रीतयोवववसंख्यानविशेषत्। देवहरिणेशं बद्वार्धारिख
तमेव काव्यांमभूतं रसस्यलयं वन्न: काव्यशोकलिङ्का
उचले। इह वचनं गुणानं रसवंलं तथापि गुणशव्वड़ो"व
गुणाभिश्वच्छा: शक्त्रा रसशोकलिङ्का इत्यजां भवतीति
प्राणेवोकम्। अपासमि विशेषोद्वांछरणानि वच्चामः। (१)
इति श्रीमद्वरणेशवरणेशविन्दसंहङ्गःसाहित्यार्थवकरैः
धार्मिकप्रश्नापनपरमाचार्याधिकविद्युक्तिरलक्ष्मराः
श्रद्धारोधावारविलासिनीभुज्जलसानीम्
विश्वरहितरामपाववीश्वनाथकसि
राजाचतै साहित्यदर्पणे काव्यः
स्वपंनिर्दृष्टिः नाम
प्रथमः परिच्छेदः।

(१) गुणादीनां चलयेत्। गुणाः अलाद्धाराः रीतयो चलवश्वर
रसरीपनमः इति मावः इतवः कार्यानि। गुणानं रसवंलं शब्दार्थीतः
कपेन्द्र रसोल्लकालिङ्कं।
इति वि, ए, चपवधारिष्या श्रीवनननं विधासारद द्वयानि
विरचित विनासाः साहित्यदर्पणप्रथमपरिच्छेदः
व्याख्या चताः।
द्वितीय: परिच्छेदः।

वाक्यवाच्यप्रमाण।

वाक्यं खात् योग्यताकालांकालसत्युतं पदोझयः॥

योग्यता पदार्थानां परस्परस्यनेव वाक्यभावः। पदोझयस्य
पत्रभविष्यनियानकालेन विचित्रवचनेन वाक्यं खात्।
आकासं प्रतीतिपरावसानविरहः। स च श्रीशुक्लाचार्य
स्वरूपः। निराकारस्य वाक्यं गीतं पुराणो हस्तीवादीनामिनी-नामिनी वाक्यं खात्।
आसारत्वं वृद्धाविचेदः। इवद्वितीयं
वृद्धिपि वाक्ये इदानोनुवचारितम् दैवित्यश्रव्यम् दिनानांतर-त्रांस्फरिते गच्छतीं जिन्म वववित्ति: खात्। वाक्यावाक्यायम्
तयोरारायঞ্চलिपिः पदोझयस्यम्रलसुपचारात्। (क)

(क) श्रीशुक्लाचार्य वाक्यं निषयतवाक्यभावार्थः। श्रीशुक्लाचार्य
शुभाविष्यसिद्धांतसुप्रोक्तः। श्रीशुक्लाचार्य वाक्यचरमः। पदोझयः पदोझय-
धारः। योग्यताचार्य पदार्थार्थविनिग्रहः। पदार्थानां सुभाविष्यसिद्धांत
विधानानां प्रतिद्वारानां परस्परस्यनेव वाक्यभावः। प्रभावलक
स्त्रायां दृश्यः तत्त्वतार्थविषयभूतवस्मीन सत्सवकाणां पदार्थार्थानां एक-वावह एव
सत्सवकाणां विश्वविष्यः सत्ता धाति फलितमस्। पाराशारी विश्वविष्य
विज्ञानकालस्य शैवाद्वीपं वेन केनतु सम्भवने प्रकाशस्य विद्वानः शिक्षिती-
पाराशारीकालस्य वेदाध्येयस्य विद्वानः शिक्षिती-पाराशारीकालस्य वेदाध्येयस्य शिक्षिते शिक्षित।
योग्यताविचारिच्छ दर्शितं पदोझयकार्यार्थः। एतद्व्यते निषयविचारिरहि
पराय:। श्रीशुक्लाचार्य यात्रामयविद्वात्रिती पदार्थोपस्वतिः। पदार्थार्थानां
प्रभावविष्यवस्मीन सत्सवकाणां विद्वान: तद्भवः। नन्दोपाध्यायः
प्रभावविष्यवस्मीन सत्सवकाणां विद्वानः। श्रीमानः। पदोझयकार्यार्थः।
हितीयः परिच्छेदः।

वाक्योंचयी महावाक्यम्॥ ७ ॥

योग्यताकालासत्यतुल पावः।

इत्यावयं हिंदा सततम्॥ ८ ॥

इथ्यमिति वाक्यलेन महावाक्यलेन च (ख)। उनम्।
“साहिखयुप्तम्।

"स्मृत्योपपतनसातानामजायालिकायित्वम्। वाक्यानिमित्तकालं पुनः संहक्ष्य नायत्र तत्त"।

तत्र वाक्यं यथा। "शून्यं वाससभंभिक्यादि। मः वाक्यं यथा। रामश्र्यसंहारसातसुवंशादिः (ग)। पदोऽखयो वाक्यमिचित्रे से ततुऽके पदलचारणिकार्यं श्राह।

वर्णः पदं प्रयोगार्थः निन्यन्त्रितकार्योऽवधकाः। || ५ ||

यथा घटः। प्रयोगार्थः श्रीति प्रातिमतिकास्य अवक्ष्येत्। अनन्तिते वाक्यभंवायक्येहि। अतोऽके साक्षात्मनकपरं वाक्यानाम्। प्रयोगार्थः कार्यः काच्यतपाणाम्। वर्णः श्रीति बहुवचननिमित्तिः (च)। ततः।

(ग) नकाले प्रमाणेन दृश्यति काच्यति। साहिख्रिणन समासाने
निर्मायकाः वाक्यानाम् ब्हज्ञः ग्रुणाशनवाचनाकातुयाः पुनः संज्ञेश्व एकाधिपतिपारकलने मितिला एकाधिपति साहिख्रि कालं श्राहते।

'साहिख्रिणनसातां' पदोऽखयसार्य पीठस्थानं भवान्ति। पूणे वास्तवेण विषेक पदायुक्तसार्य पाकालपतिति त्रीयम्। वाकाथार्थाः ग्रुणाशनाशनाविं वैश्विकार्थिक्षे तुत्रप्रतिपारकलने वाकाथार्थकलस्तिः साहः।

(च) पदोऽखयस्य प्रस्रापसार्यसपार्यति पदीवर्यश्यादि। वर्णः:

स्मृत्योपपतनसातानामजायालिकायित्वम्। प्रयोगार्थः ते अनन्तितः कार्योऽवधकाः। विशेषः। नापरं शास्ति प्रमप्राप्ति निर्देशाति विशेषार्थिक्षे न प्रयोगार्थः श्रीति प्रातिमतिकासः। अतुतुलपराय धातौर्यपि तुतु श्रीति केराकाण्डामाणिति श्रीमाम्। वाक्यमिचित्रे सार्यति अवक्ष्येत् द्वानिवागायः। एवमेकीपि।

नवीननिवार्यावलक्षे मितिलायाकार्यः विशेषार्थिकाः। विशेषार्थिकाः प्रातिमतिकासः। सार्यते पदाः ग्रुणाशनासातानाम्। वाकाथार्थः अवक्ष्येत् द्वायः। तथात ग्रुणाशनाआदानां बस्तुदायां अनन्तितः कार्योऽवधक्यादि। न्यायं पदलचारणिकाः। नन्दद्वारा एकाधिपतिर्कालपतिति श्राह। वर्णः श्रीति। नन्द प्रधानिन्यन्त्रिताः।
वर्णी वाच्यां लघुक्र व्यञ्जनाःति विधा मतः ॥१०॥
एवं खलुप्राप्तः।
वाच्योपदेशाभिधया बन्धुः लघुः लघुयाया मतः ॥
व्यञ्जनो व्यञ्जनाया ततः सुतिलसः शब्द्यस्य श्रतायः ॥११॥
ता अभिधायः। तत् स्त्रोतिरांशं साधनाध्रुवम्
सभिषा। शतसप्तदे धन्यसहदस्सुहिशा “गामानय” श्र्युके।
साहित्यदर्पणः

तं गवानयनमहत्तुपलभ्य वालोक्स्य वाक्यस् “सात्रादिमल्
पिख्नायनमियः” इति प्रथम प्रतिपद्। अनाकनः “गां
वधान अङ्गमानयः” शत्रावानवायोदारभः गोभन्द्ध
“सात्रादिमानयः” जाननाणन्दाः “चांगनमयः” इति
सवेतमवधारयित्वद् (ङ)। काच्चव च प्रविश्यपप्समग्न्यः
हारात् (ङ)। यथा—

(ङ) बीस्माराजकपादार्थं ग्रन्थं दत्तं प्रदाप्तिप्रायं देवेः। एवं
वाण्हक्ष्यायान्तर्कं। त्वमेव यीत्वं भविषाज्ञवैधव्रियं द्वेः।
प्रवेण्यीिि श्रव्यद्व इत्याण तकपक्षम् वियज्ञवियायंहोप्रश्चारं
प्रायः। कार्यतु वहस्तितानामः श्रव्यद्व प्रकृतः। प्रक्षेियं च
श्रव्यं। प्रवेण्यीिि श्रव्यं कारिक्षं इत्याः। तद्यथा
भविष्यादित्वं च वहस्तितानामः जीवावरणार्थं
वियज्ञवियायं द्वेः। न तं श्रव्यस्यवियायं श्रव्यं
वहस्तितयायां भविष्यादि भविष्यादि लेन भावायलयाथेः।
श्रव्यस्यवायान्तु अवश्यार्थो यथार्थं। तद्यथा
प्रक्षेियं श्रव्यवियाय्तर्ककारकशनाथः
हुस्त्रवियायस्यसाधनांतर्ककारकशनाथः
श्रव्यस्यवियायं तद्यथा। काच्चं श्रव्यस्यवियायं
श्रव्यस्यवियायं तद्यथा। तथा
धर्मायान्तु च वहस्तितानामः श्रव्यस्यवियायं
हारात्। तथा
श्रव्यस्यवियायं तद्यथा। तथा
धर्मायान्तु च वहस्तितानामः श्रव्यस्यवियायं
हारात्। प्रक्षेियं अवश्यार्थो यथार्थं।
"इह प्रभिन्नकालमेंद्रे मधूनी मधुकऱ्या पिवति" इत्यादि (३)
काचिदाशीपिठायात्। यथा "धर्मसूक्ष्मम्बाचः" इत्यादि।
तत्र सहीतिमध्ये बोधयन्ती खन्द्दख खस्तानामानान्तता गतिः
रम्भिया नाम।
सख्तो महते जातो गुणदर्श्यपरिणामायस् च (४२२)
जातिगीणिन्ध्रादिव गोलाधिका। गुणो विशेषानान्तैतः
सिद्धो वस्तुधर्मः। खल्लादीने हि गवाधिकं सहातीचवहः
क्षणगवादिभिः व्यावत्तयति। द्रव्यवद्य पक्षत्वाचाचिनो
हरिहारेदिकिभिविद्यायः। जिया: साध्यरूपा वस्तुधर्मः
पाकादयः। एषु हि अधिष्ठयावचार्यवाणातिदिपूर्वपरीमृत
न्यायापालायः पाकादिशन्यवचः (६)। नेवह हि

पकपद निमीपी खुल्यते द्रव्यमहस्थ्यान: प्रबिन्नकालमन्यम्बाचाचैः सिद्धी
भवातीत सातः। एतत्र खल्लाधिकधिम्बाच्छलिमिः खक्षुरायु
विविधवचाध्यायः पुरातन्त्रशक्तियाः। एवमर्कपद निमीपी
हरिहारेद्विधमानानानानाहितम्।

(३) ४२२। (६) भविस्तु प्रभिन्नकालमेंद्रे विकास्ये प्रभावणके गणतः
भर्म: नाङ्गै पिवति। जन कन्यायं पिवतिः दिशेन ग्रामान्तलयाय्या मार्गसे
वर्णन खल्ल्याधिककल्याण‌से नसर एव नियतः। नदिकादिने ताहद्विधायतालिमिः
वक्ष्यात्मविविधायानानासि न अत्यतः। कस्मात्मक नसर एव नियतः
महज ग्रामान्तलयाम्याणायात् नानात् जोने खल्ल्याधिककल्याण‌से
से से से से से आसे क्रमान्तलयात् नसर एव नियतः।

(६) काचिदाशीपिठायाति। एतत्र स्विचास्र नामानातकम् द्रव्यः
खक्षुरायु वचनात् एतदद्वचार्यवाणातां धर्मसूक्ष्मम्। निर्यातः
विज्ञापत हदावाव खक्षुरायुक्तिब्बकतीतः। द्रव्यवद्याधिकानां शास्त्रमयदिनु
अत्यतः। ग्रामान्तलयात्ने ग्रामान्तलयानात् ग्रामान्तलयानात्
खक्षुरायु काचिदाशीपिठायाति श्रेयरूपम् श्रीमान्तलयात्। दिनायक/न स्विचास्र नामानात
प्रकाशम्। नानात् ग्रामान्तलयाति एतद्वचार्यवाणातां
श्रेयरूपम्। द्रव्यमयदिनु एतद्वचार्यवाणातिः। द्रव्यमय
श्रेयरूपम्। द्रव्यमयदिनु एतद्वचार्यवाणातिः। द्रव्यमय
श्रेयरूपम्। द्रव्यमयदिनु एतद्वचार्यवाणातिः। द्रव्यमय
श्रेयरूपम्। द्रव्यमयदिनु एतद्वचार्यवाणातिः। द्रव्यमय
श्रेयरूपम्।
চতুর্দশায়ের উপর উপর অংশ প্রথমে প্রথম সময়ের কথা হলে এই অংশের প্রথম পাঠ হবে।

(অংশ)

চতুর্দশায়ের উপর।

চতুর্দশায়ের উপর অংশ প্রথমে প্রথম সময়ের কথা হলে এই অংশের প্রথম পাঠ হবে।

(অংশ)

চতুর্দশায়ের উপর।

চতুর্দশায়ের উপর অংশ প্রথমে প্রথম সময়ের কথা হলে এই অংশের প্রথম পাঠ হবে।
हितीय: परिच्छेदः। 

चथ लच्छा।

सुखायिेवाधै तद्दयुतो यायान्योऽशी: प्रतियते।

२७: प्रयोजनादासी। लच्छा श्यंकरिप्ता १२(ञ)
"कलिका: साहित्यका." इथादी कलिकादिशेष्वर देश-विशेषाडिरूळ साहित्यसंग्रहन् यथा साधन ग्रंथम् साहित्य राज्यवादी यथा, च "ग्रामां घोष:।" इथादी कलिकादिशेष्वर जलमार्गाधिकर्षणपाबोधकाचवाच रूपम् साहित्यसंग्रहाणि संस्कृतिपपां साहित्यके श्री तत्त्वादिका साहित्यिनेतरा ईश्वरानुजाविता वा शिविरचन्द्र नाम। पूर्व्यं हेतुः रुद्धः: प्रसिद्धिर्वाच। उत्तरम् "ग्रामां घोषः।" दृश्य प्रतिपादनार्थब्यस्य शीतलपापन- त्वातिशय्रूळ वोधनरूळ्यं प्रयोजनम्। हेतुः विनायिक यथा कस्यचित्र सम्बन्धिलो लच्छिन्तितिः साहित्यित्र उक्तम्। "रुद्धः: प्रयोजनादाश्येशी।" (ट)। कैचित् तु "कर्मिणि उक्तम्।" रूढ़ि रुढ़ावुदाहरति। तेषां तस्मिनसमिप्रायः।

हेतुतवणयन्यन्ननतिविद्यमय वचनया सुभाषिकोम्बी प्रभावम्यं द्रव्यं विचारः। साहित्यसंग्रहिपियोंचं वचनायामः एतद्भाष्यविषयलाभान्तः सत्त्वाः।

(ट) चालनंत हविद्रह इथादी। साहित्यिक्षण विवरणसः: तत्त श्रवश्यं देणे अत्यन्तपरिवत्त पर्यायसं विकारानं देशम् द्रव्यानं सार्वकालवचनस्मृतिमत्तेभुवनं द्रव्यायं। द्रव्यं प्रसिद्धानीवादी भव्यान्त्र भविष्यान् नाशकं नूतू। कैचित्तं भावाविदं व्यापारं वटलि तपतानामादि लच्छिन्या वैवष्णवमार्ग स्मारितपदेशा। भव्यं तु द्विदेशर्वस्यवेदघम्रायमार्गं द्विदेशर्वस्य- द्रव्यत्ता द्विदेश श्रुतःपरिपालि एव। द्विदेशानमिति भवस्मृत्यसंबधितश्रृवस्यादि नामानामविवाच। भव्यां तु द्विदेशविवाच। भव्यां तु द्विदेशमासमिति भव्यां तु द्विदेशसंबबच। भव्यां तु द्विदेशसंबबच। भव्यां तु द्विदेशयया निविद्येन नामः। भव्यां तु द्विदेशयया निविद्येन नामः। भव्यां तु द्विदेशयया निविद्येन नामः। भव्यां तु द्विदेशमासमिति भव्यां तु द्विदेशमासमिति भव्यां तु द्विदेशयया निविद्येन नामः।

राजस्थानी वहिणाविरंदान्। तथा, कर्मविनाशक तथा सुन्दर। तेजस्वीदिवस शिस्तितल सम्ब्रह्मत् एवं नेपालस्याचारीत्वत् चक्षुत, च ब विमिवधानानलाभः। प्रत्यक्षसंबध चतुर्वेदि न भवविध्वम्यादि- 

बोधायं शरस्वेद्युत्तमप्रभृत्यां तत्त्वं पर्यायम् दृश्यत दृष्टिमित्र बहुतृष्णी विवाहादिशेष्वरं। लच्छिन्या व्याख्यानात्मकानां च च ब हि विनाशकारीत्वत्।
हिंदी: परिच्छेद ।

लातिं दृष्टि व्युत्पन्नमय: कुञ्जग्राहिष्ठो सुखोश: प्रकटे-प्रसंभवन् विविधकशालामयम् समन्वयस्वाभिन्यं दचहुपमयं वोधयति। तद्वर्ये न मन्यते। कुञ्जग्राहिष्ठपार्थं व्युत्पन्नमयलब्धि दचहुपप्रकृत् सुखार्थार्थलात्। चन्तन् शब्दान् व्युत्पन्नमयिनित्तमन्यां प्रवचनिततम्। व्युत्पन्नमयस्मु सुखार्थार्थि "गी: मेिते" इत्यतापि लतचणा चाल। "गमेट्रिं"।

इदिति समस्तातोप्रवचनयेन व्युत्पन्नमय गोमवल्स्म शयनकालेश्च प्रयोगात् (ठ)।

(ठ) इदिति सुधारीति ज्ञापया प्रवचनप्रवयविभागकवनया शमि प्रतिपादः। प्रकटे कार्तव्यावेलेनाथ्यो भस्मवन् योगयतात्वमानः। दचहुपमव वैधवार्थिकृत् कुञ्जग्राहिष्ठपार्थः प्रकटे देवो वर्षों स्थ: व्युत्पन्नमयिनित्तमन्यां शयनकालेश्च प्रयोगात् (ठ)।
साहित्यदर्पण मार्ग तद्दानां
सुखार्थेतृतराचे पाकायित्वाचम्यसिद्धे
स्थालेपनीपपुदांदादीपोपादानलचणा ll116 ll
चटावुपादानलचणा यथा । "श्वतो धावती"।
प्रयोजनं यथा । "कुन्ता: प्रविशनति" । अनम्भोर्है स्वत: दिभि: कुन्तादिर्मिव चवेतनया कृवलेधिवंप्रविशनणजिणयोः
कर्पृतयाजनवसलभमानेरतिनकितवेचतासाधनिनोऽहादवः
शुष्पादयश्चविष्यते । पूर्वं प्रयोजनाभावांगुऽ । उत्तरं कुन्तादीनामतिगहनलं प्रयोजनम् ।
चल च सुखार्थेश चालनीपपुदादानम् । लचणलचणायांतु परवेंद्र भपलचणः
प्रिन्दनयोंसेनं: । द्वसेव "अनहहुःसारि" इतुऽचते ( ड )

( ज ) लचणलचण विशेषणलचणमाश् सुखार्थेशेति । वाकायख्रि दिति चचमेंः
पटकां तत्तव शुरुवार्षिक वाकायख्रि अनवार्षिके । वाकायख्रि चरणवर्षिके । शुरुवार्षिक ध्रुवः वर्षः शा पुरुषार्थिने शास्त्र: ।
संघानिवानख्यानीसिद्धि सुखार्थेशार्थिवर्षिके: चरण: ग्रानाम प्रतिवर्षानाम तथा च सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम ।
यत्वा चपादाने: । यदा चपादाने: सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: चरण: चपादाने सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: चरण: चपादाने सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: चरण: 
यथा । शुरुवार्षिक ध्रुवः वर्षः शा पुरुषार्थिने शास्त्र: । चरण: ग्रानाम प्रतिवर्षानाम ।
संघानिवानख्यानीसिद्धि सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: । चरण: ग्रानाम प्रतिवर्षानाम ।
संघानिवानख्यानीसिद्धि सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: । चरण: ग्रानाम प्रतिवर्षानाम ।
संघानिवानख्यानीसिद्धि सुखार्थेशार्थिवर्षिके प्रतिवर्षानाम: ।

d
अपैष्यं सख्य वाक्यायं परमान्यसिद्धवी
उपवचनः हृतुतादिपाः लवणानल्ल्याः ॥ १५. ॥ (७)

रुढ़िप्रयोजनवोल्ल्याः यथा। \"कलिकं: साहसिकः\" \n\"गङ्गायं चौपः\" इति च। \नन्योहि युक्तपत्योबितकाये-\nअन्यसिद्धे कलिकंगङ्गाशङ्कावालामसपंवतः। यथा वा।

\"उपकारं वह तब किमुन्ते\" सुजनता प्रक्षता भवता परम्।
साहित्यपर्षेम् ।

विद्यधृष्टमेव सदा सचे !
सुखितमास्मि ततः शरदाः शतम्” (श) ।

अतं अपकारादृश्या वाक्यार्थानां वाक्यार्थानां वन्यसिद्धार्थेः उपकारादृश्यः
शक्ति भ्रामानमप्रवेष्यति। अतं अपकारिन्यः प्रत्युपकारादृश्यः
प्रादनान् बुद्धार्थवाचः। वैपरीत्यलच्चनः सम्वन्धः। फलप्रयत-
कारातिरिक्तः। इत्यहे “जहर्तुसाराः” इत्यच्चति (त)।

चारोपाध्यायवसात्तन्यां प्रस्थेकं ता च चिप्प हिति १६(श)

ता: युद्धेतकासुभुषं दलच्चनः।

विषयस्थानिगीणेशसान्यतादात्मानाप्रवतीतिविकृतः।

(श) उपकारिन्यः। श्रे श्रेिः। भवता श्रेु उपकर्तां तत तवनन्त चर-
कारार्थैः देव्यः। किसु चति, कथेि, परां धव्ये गृहन्ता सीवन्य प्रहिताः
प्रकटिता, शदा ईश्वर्यं सीवन्यैः। भव: विद्यते दण्डं तस्मां। तज्जने कर्मिः
प्रथति ईश्वरं। शरदाः वस्त्रार्थं शतम् भास्मसक्तिः। भवतापकारिन्यः प्रभु-
रितिः।

(त) एक्षषणकारादृश्या प्रहितामातिः भव: वाक्यार्थं वश्वास्रावविषये
प्रति भव:। उपकारादृश्यः। भ्रामानमप्रवेष्यः सारं धवन्त सिवलैमेव
प्रयतिः। शरदाः वस्त्रार्थं शतम् भास्मसक्तिः। भवतापकारिन्यः प्रभु-
रितिः।

(श) इत्यें वचनायं वी हेद्रकाया। वुक्ती धियाय योजयत चारोपा।

ता: युद्धेतकासुभुशं दलच्चन सारोपायमायेत। भव:।

चारोपासारोपायमायेत विश्वासाः। तस्मां धवन्त सिवत धव
सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं
सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं
सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं
सारोपाय हेद्रकाया। उपादानप्राप्तायं सारोपाय हेद्रकाया।
सारोपा खानिगीणें श्यता साध्वसानिकाः

रूढीं उपादानलचणा सारोपा यथा। “पशुः खेतो
धावति”। भव तिं खेतगुणवान् खानिगीणें रूढः
समवेतन्त्सेत्तुगुणतादालेन प्रतीयते। प्रयोजने यथा। “चते
कुला: प्रविशन्ति”। भव सवैनामा कुलधारशितुपणिन्दाृ
शारोपालम्। रूढीं लचणलचणा सारोपा यथा। “कलिङ्गः
पुष्करो युध्यते”। भव पुष्करकलक्ष्मीयोराधाराधारस्वम्।
प्रयोजने यथा। “आयुर्वृत्तम्” भव आयुक्तार्थसैप चत्त
कार्यकारणभावसम समस्तन्यायुस्थालेन प्रतीयते। लघु-
वैलवैस्वर्लिपि निर्भवारिष आयुक्तार्थम प्रयोजनम्।

यथा वा। राजसीये पुष्करे गच्छति “सारासो गस्क्षुत”
इति। भव अनामिभावलचणः सब्बनः। यथा वा।
अन्नमालीवतवेसे “हस्तोवर्म”। भव अव्ववायविभाव-
लचणः सब्बनः। श्राणेण तथासे। भव ताकाम्ये
लचणः सब्बनः। इन्द्रायोसस कृत्यासु “भरसो इन्द्रा”। भव
ताद्यवर्तलचणः सब्बनः। एवसचतापि निगर्गस्तु पुनर्विषेष-
यथा चन्त्तादालाग्रामतिष्टकः साध्वसाना। अन्याचतुर्वृ
चेद्यु पूर्वीदाहरणचेव (ढ)।

(ढ) सारोपा चाँदशाहालावाह विशेषति। भवकीर्तिष्ठ वाल्रुः
विश्वसः लचणसा वा चते खनिकुलयो तादालाग्रामतिष्ठ। भवकीर्तिष्ठतिःृ उपरतिः
का तथोऽक्षो सारोपा, या ग निगर्गम चाँदशाह चन्त्तादालाग्रामतिष्ठतृ वा
साध्वसाना।

(४) चन्त्तायति रुद्रविवादि। भव: भनिकीसक्रियः दुसरस्तिबाल्यः।
भव भन: वैत्रि ष्ठत द्वियवालेणः। कुला: भनिकीशः भव धाय-
धारकालेन। पाण्डवी गच्छीवल राजवृ परिच्छदालाग्रामतिष्ठवः प्रयोः।
साध्येतरसम्बन्धः शुद्धातः सकाला चपिः।
साध्याचः मता गौरवशेष पोडःभेदितः: १८(न)

तः: पूर्वोऽक्रम अष्टमेव लचणः। साध्येतरसम्बन्धः
काय्यकज्ञानमवाद:ः। अतः शुद्धां पूर्वोऽदाहस्यः।
रूढःविपा्चानलकः सारोपः गौरशः यथा। "एतानि
तेलानि ईमस्ते सुखानि"
आत: तेलानि चित्त्रितवस्त्रितवस्त्रितवस्त्रि
सुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधिसुव्याधि
प्रयोजनः यथा।
राजकुमारं तस्मां गोडः प्रति राजकुमारः गौरकः
रूढःविपा्चानलकः साध्यसः पौरशः यथा। "तेलानि
ईमस्ते सुखानि"
प्रयोजनः यथा। "राजकुमारः
गौरकः"। रूढः लचणलकः सारोपः गौरशः यथा।
"राजा गौरः: कर्षणं श्रीरवितः" (प)।
प्रयोजनः यथा"
"गौरस्त्रिकः" (प)। रूढः लचणः साध्यसः पौरशः।

(न) एवः चलायोः प्रमितिभिः कुंदाक्षमं प्रस्तावेयः।
तः: दक्षं भुवः तः च चलायोः साध्येतरसम्बन्धः:
शास्त्रभित्रवस्त्रितवस्त्रितवस्त्रि
युढः; शास्त्रः तः चारत्रवस्त्रितवस्त्रि तः गौरः: मतः: कामः: तेन
ईःतः चलायोः पौरशः: गौररविदितः।
शास्त्रभित्रः: चतः चारत्रवस्त्रितवस्त्रि
अवतारः:।

(प) राजा गौरः: कर्षणं श्रीरवितः। श्रीरवितः कर्षणं निःस्ते
कारतिः:। अत: दक्षायिनः: कर्षणानवृत्तिः श्रीरवितः
तः: दक्षायिनः तः चारत्रवस्त्रितवस्त्रि कारतिः चर्चा
वर्तः। अतः दक्षायिनः तः कर्षणं दक्षायिनः
भिन्नरः तः निःस्ते निःस्ते: श्रीरवितः न लभिधाः कर्षणं बिनधानः।
यथा। "राजा कष्ठको शोधयति"। प्रयोजने यथा। "गोर्जुत्यति"।

अतः कविचादानः। "गोशवचारियो गुणा लाभमानव्या
द्रयो लताते। तेष गोशवच वाहीकार्यानि
निमित्तिमया
तद्युज्ञ| गोशवचार्यार्थहितस्वते वाही-
कार्यसमिश्रायसामसाया
योगवार्थमालोधनानां। भग-
वाया विरतवादृ विस्ताराय युनक्यानाभावत्। इति
पुनः
गोशवचे। "वाहीकार्यो नामिकमुः तिन्यु चार्यवाचर्यि
गुणसातालो वाहीकार्यंतरा गुणा एव लचलो"।
तद्वि
भये न मयने।
तथाभिष क्षण गोशवचार्याहै। प्रतीये
न वा?। आयोपि गोशवचेव वा लचितादि भुषणात्।
प्रविनाभावहारा भय न प्रयः।
वाहीकार्यास्तास्तित
भाज्। न नितीयः। चविनाभावलम्ब्यार्थस्व शांत्येवविधे
प्रवेशस्वभवत्। शाल्ये द्वाराक्षा श्रवेदीनां प्रयुत्यते। न
नितीयः। यदि हि गोशवचार्याहै न प्रतीये
वाहीकार्य सामानाधिकारणमस्त्र्यस्तां स्तान।
तथावादु
गोशवचे सुखया वस्या वाहीकार्येन वह स्वयमलमेष्ट
मानोऽस्मादिसार्थस्यस्वनवाहीकार्यो लचलति।
वाहीक-
स्वायत्ताधिकार्
प्रयोजनम् (व)।

(च) गोवार्यस्तित वाहीक रक्षादकः। चव प्रज्ञाविद्याधिक
भरमः। प्रज्ञाविद्याधिकार्यां
प्रयोजनम्।

(च) प्रव केविहरिर्वादि। गोवार्यस्तित कायसीवषयः।
चव प्रज्ञानम्
प्रसाधानः स्वायत्ताधिकः।
गोवार्यस्तित: गोवार्यस्तित: शाल्ये श्रवेदीनां
वाहीकार्यो नामस्कारं महद्वघुषस्त्र्यमस्तां
प्रवेशस्वभवत्। इति।

(च) कुष्ठचारियो गुणाकार्यो नामिकमुः श्रवेदीनां
प्रतिद्वादने निमित्तिमया
श्रवेदीनां श्रावायां श्रमित्यमस्त्र्यमस्तां
स्वायत्ताधिकार्यो नामस्कारं महद्वघुषस्त्र्यमस्तां
प्रवेशस्वभवत्।

(च) कुष्ठचारियो गुणाकार्यो नामिकमुः श्रवेदीनां
प्रतिद्वादने निमित्तिमया
श्रवेदीनां श्रावायां श्रमित्यमस्त्र्यमस्तां
स्वायत्ताधिकार्यो नामस्कारं महद्वघुषस्त्र्यमस्तां
प्रवेशस्वभवत्।

(च) कुष्ठचारियो गुणाकार्यो नामिकमुः श्रवेदीनां
प्रतिद्वादने निमित्तिमया
श्रवेदीनां श्रावायां श्रमित्यमस्त्र्यमस्तां
स्वायत्ताधिकार्यो नामस्कारं महद्वघुषस्त्र्यमस्तां
प्रवेशस्वभवत्।

(च) कुष्ठचारियो गुणाकार्यो नामिकमुः श्रवेदीनां
प्रतिद्वादने निमित्तिमया
श्रवेदीनां श्रावायां श्रमित्यमस्त्र्यमस्तां
स्वायत्ताधिकार्यो नामस्कारं महद्वघुषस्त्र्यमस्तां
प्रवेशस्वभवत्।
साहित्यदर्पणम्।

ग्राहु “गीतो” इत्युपचि। पूर्णवत् तु उपचारामिश्रणात् श्रुद्धा। उपचारो वि नामायनः विश्वकलितयोः साहित्यातिमयः महिम्ना सेद्धानीतिह्यगनमानम्। यथा अभिमायणकुण्योः स्मृतप्रत्येक्षु नानावत् सेद्धानीति। तस्मादिव्यमादिजू श्वेतैव लघु। व्यक्तास्म गृहागृह घुड्डानु हिद्या सुः फललोक्षणः।

प्रयोजने छद्मपेदा लघु। दशिना। खा। प्रयोजनरूपः। व्यक्तास्म गृहागृह तथा प्रत्येक हिद्या भूला घोड्डमेदा।। तत् गृह। कामशान्तिभवनार्यपरिपुन्तिविविभवमात्राविव। यथा।

“उपजत तदृढ़ तद्विति।” अग्रूठिगतिसाधनत्तथा सवज्ञजनविव।। यथा

“उपदिष्ठिती कार्यिनो यीवनमदः यव लघुतानि।”

सक्षेत्रां गमत्योजित व्यायादिति भावः। विरताधनिति सम्बन्धितिकर्मण्यो निरमण्य व्यापाराभाव धर्म्य व्यायादिति भावः। यद श्रीपालकके नियुक्त व्यमिकारे इत्यह तव भनेकाल्यं भविष्यं प्रतिपादनादिति चेतान। तत् लगवर्षेव भनेकाल्यं भविष्यं प्रतिपादनम्। ति तु प्रथि गौरमेव प्रथि गौरमेव साक्षात्तत्वात्तिथरायुपपति। वाहीकार्यार्थार्थितिकर्मी धिर्यम्। खादिते स्त्रायं माला पादार्शयं गोलस्वरूपः। सुधुधारिणी ये श्रुणा। जायसमावायः।

वसायावेन सस्थलावाविलले वाहीकार्यार्थः। जायसमावायः धर्मं भावः।

ज्ञज्ञ निश्चितार्थेण निन्यमाविनीतीविहिष्यायनी। ज्ञाहारुषः ज्ञानानुग्रहोपिविषयातु गुणात्। जायसमावार्थिक्षुः। भविनान्यावः। भविन। तहारा तन्मेश्यः।। भविनातिक्रमानम् ज्ञातिक्रमानम् श्रवणं मात्रे ज्ञातेन श्रवणीयं इत्यतः। प्रवैद्या-संगमातु महत्तिमानानामू मात्रे श्रवणीयं। श्रवणीयं स्वथोष्ययिनी अवस्था। इत्यथा श्रवणीयं न तु ज्ञातेयति भावः। श्रवयते।

शाखान्विककरणम् भाषेदायः इत्यतः। खसत्त्वाविकराति तथादिति धन-भवनाएव दृष्टेऽक्तिविनायकः। इत्यथा श्रवणं भविष्यं इत्यतः।।
हितीय परिच्छेदः

चन्द "उपदिशत" दल्लने "श्राविष्करौति" इति लिखते।
श्राविष्करौति श्रावणाष्टमीव श्रावणाष्टमीव सुभ क्रियते (म)।
घरिंघरिं घरिंघरिं सफलतेन फलस्थऽता चपि हिधा || २० ||

एता द्रव्यरीतः पोळःसेदा लच्छः फलस्थऽते घरिंघरिं सफलतेन च प्रेमेको हिधा भूला हारितस्येदाः (म)।
कर्मिष्टोऽधरति।

"सिक्षणस्मालकान्तिलिमितविविवती वेलदलाका धना
वाता: श्रीकरिण: पयोदसुङ्गरामानन्दक्रेकः कला:।
कांस चल् द्रढं काळोऽसु रामस्यश्रद्धे सवं सहे
वेदेशः तु काध्म सत्यऽति द्रढः! हा देवी! धीरा सव।"

(म) गीती लघुपत्र चवा तदहुः विचारित।
श्रीयोगात्रु वाच-कप्ये: श्रीमानकः कव्याः: गुप्त: तथ्योगात्रु नवमावैस्वर:।
प्रत्येक श्लोकांशुका चक्षु पल्यं: उपवासार्ज्जिताँ शाळाष्टीकारिणान्यायगतू
गुहा। विश्वकृतदीपाशिर्मनियोऽद्वितीयस्मार्गम् श्रीमान्तिप्रीथिरामिश्र:।
वधा, भक्तसाधकायः श्रि: साधक: नयोनीत: ब्रजचारीर्ज्जु:। श्रीि:,
साधवं दल्ललय: पुणेशर्य: द्विष्टि व्यक्तिहृत। शपदिमीहिदार।
श्रीपरिचयावङ्क्तः श्रीम साधनाधिक विद्येषितानितानि भूलते।
तदप्रति नय:। ज्ञात: चन्द्रमिश्रा भ्रष्ट साधनाधिक ज्ञानदीपाशिर्मिरां
शिव्रूपवाकारास्य भ्रष्टमिश्रा भवित। शायसनां योगसनः एव विद्यानि
ब्रजाविदानान्यानि तपिष्टिमिश्राः। भव चपिष्टिमिश्राः शायसनानन्यानः स्व-प्रश्नोऽक्षेत्री ज्ञानालावरणः तालातु
चन्द्रमिश्राः ज्ञानदेवसे प्रश्नरितानि चारहेतुऽपेत्ती द्रोहर्वात सत्यः।
तद् च दल्ललयं वेदेशः पोळधर्मे सवं सहे वेदेशः तु भ्रष्टमिश्राः भवित सत्यिमिश्रां अशुद्धिमिश्रां धारा दोषः।

(म) पुणेशर्य दल्ललयचाराय धमीहित।
पुणेशर्य: परिचयः पोळधर्मे: वेदेशः: प्रश्नरितानि हेतु: सत्यः।
तद् च दल्ललय वेदेशः: पोळधर्मे: वेदेशः: मितिलकायोऽन्यानि ज्ञानसद्धाराः
चवा नीर्वानः।
साहित्यदर्पणः

चतुर्वत्तरतः खसहितशुद्ध्ये रामी धर्मिणि लच्छे तथेवति शयः फलसूः। "गुजाया घोषः।" इत्यच तरादिवु चलेषु शीतलपालनादिहिद्रुपम्स्मातिशयः फलसूः (२)।

तदेवं लच्छामेदात्शलारिंशन्तवां वुधः: ॥१॥(२)

रच्छाच्छि फले हालिंशदिति चलारिंशहचणमेदः।

विचः।

पद्वाकायगतलेन प्रलेखं ता अपि विधा ॥२॥(३)

ता अनलरेखः। तत पद्गतलेन यथा। "गुजाया घोषः।" वाकायगतलेन यथा। "बुधस्ते बहुं तरेन।" अवभूतिप्रकारः लेखः।

(२) विचे। शीताविरहिणी रामाधीकरितः। सिता श्यामसः

च या कालः तथा लिंकमाभाषिकदिति वियतः भन्नरोः, वियत विषुपेद वार्षि

पुंशाकामविधावसी द्राक्षः। वै: तथीः। वहनः: चतन्यः वघाका: वन्धपुः; वेषु ताहः: भवः: शेषः। वाता: वायः: शीर्षिः: सामुखः: तथा

प्रोक्तसहेंद्रे सूर्याणाः किाः। गुरुराक्षुः। भानुदेवः। भानेत्रातितिकःका-

देवः। कामं यहिता भविश्यानिमितः। चानु वर्षानाम शर्म भर हृदम भस्म जनवर

कहिरुवः: कहिनामा रामः। सवे सवे सोटे श्रोतीः। वैदिकी लानकी

तु कव्वम भविष्यन चेन प्रकारित स्थाः: द्वा इति विद्वृत्तनस्थवः

हा इति। शीर्षः। धीरः वैयक्तलिंगी भव सदर्रेण भविष्यं सवे नोक्षायता

भव इति भावः। श्राईविबन्धिनी हृदमः। भव खल्लुःखसहिंधुः

धार्मिणि बस्ते तदेव प्रतिशः। भृषूयुपलः। श्रविन्धिनी बीमसूः। भव चते

पुनःकुलसुदलस्तवे वकलेन राजः बामेन पुनःकुल पप्पदासूः भवेदाः। खसहिं

धाराप्रतिपादन्नामायंत्र अव भव सुभृतायशादापप्पदानविपीती श्रीमसूः।

(३) धर्मान्वन। तत्रेव समिति ततु तथातु एव प्रकारितथयः: उद्धे: विशि:।

चलारिंशुतः च्यायमिदः। सतः: कथितः।

(४) पुनः सवृसमेव सविं दर्श्यमिति पदित। ततः भवलारिणिः

छधे लेखः। पद्वाकायगतलेन पद्गतलेन राजः गतलेन दलः। प्रतिको दिग्दा धर-

लिति श्रेष्ठः। तदेवं मिषिला भूमितिप्रकारः लेखः।
विरताखमिभिवासु यंयावर्ती विधितेवरः।
सा इतिवृत्तः नाम शब्दसायाङ्गिकं च।॥२२॥

(व) शब्दसाङ्गिकं विरताखमिभिवासु यंयावर्ती इति ताक्तिकान्यायार्थः
लक्षणात्मकस्य तथा तत्त्वात्मकस्य तिलकः तत्त्वात्मकं संयमम् वोधविला
उपचीताशु कथा यथा अयपः। अन्योऽयपतेः सः शब्दसायाङ्गिकं
प्रक्तिप्रवधायम् हतित्वं ज्ञानदन्तगमनप्रधावयनास्मित्वप्रेमः
विषयं वृत्तः नाम (म)। ततः।

अभिज्ञालक्षणसूत्राः शब्दसः वृत्तः यथा॥२४॥(ष)

अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगायस्यार्थिनः
एकर्णिक्यविहीति इत्यवृत्तः सामिधायाय॥२५॥(स)
"संयोगे विषयोगः साहचर्यं विरूपिता।
प्रकारं लिङ्गं शन्द्धा वनस्पतिः।
सामान्याचिन्ते देवं कालं वक्ता; खराकः।
शन्द्धाय शन्द्धात विशेषसार्थित्वं।" दितः। (ह)
"संयोगः दितः। दच्यत शन्द्धाय शन्द्धातं वियोगं दितं वियोगं तमेव।
भीमारुपं दितं अमृतं पार्थं। कर्मारुपं दितं कणं शृङ्खलाः।
रावनं बने दितं रावनं शिवं।
साथ जनानं देवं देवं समानं। कृपाती सकरणं धनं। देवं धनं देवं शिवं।
महान क्रतं पिकं। दितं शिखवं प्रकार।
शालकुशं वो द्रव्यतासुखं दितं सुखं सामुख्यं।
विभागं गणे चन्द्रं। चन्द्रं मयं।
दितं च विचित्वादानं। दितं दितं भालोऽविधः।
भागं रावनं। दितं नियमकव्ययत्र रावनं चन्द्रं
शस्त्रं पैदेन एव विशेषप्रतीतिन्यतं न कालं दितं
तथा विषये नोदाहतं। (ज)।
दच्यत केदारसिद्धानं आळः।
दिलीपं परिच्छेदः । 

"खरोपणि कालादिद्रुपः काली विश्वेप्रतीतितत्त्वद्वितीय उद्दाहारदृष्टः पाठोत्तरित्वा नुह नाथारादिर्विश्वेपः प्रतीतितत्त्वद्वितितत्त्वद्वितीय पदार्थारणमुचितमवेदितः"। तथा । सर्वः कालादिय उद्दाहारदुः वा विश्वेप्रतीतितत्त्वद्वितीय पदार्थारणमुचितमवेदितः। पदुष्यः विश्वेप्रतीतितत्त्वद्वितीय पदार्थारणमुचितमवेदितः।

किंचि । यदि व्रत पदार्थारणमुचितमवेदितः । न च तथा ।

इति पदार्थारणमुचितमवेदितः । न च तथा ।
एततषष्ठांतः "श्रीःपञ्चप्रस्थाणः काय्यसागः खरी न गखहत
३५  द्रिति च नयः" ड्रुलसुप्लेोजायामां सावांसा व्याख्यानेनुः
काताचनिधिपेशः (क)। ज्ञातंत्रां "एतावचात्स्थाने"
श्लोकां इवत्रिष्टादिमिः स्तनादीन्द्रां कमलकोरकाया-
कारलसम्। एवप्रस्थानायं अभिधिः नियत्तिः या शब्द-
स्वाच्छायंविधितः शतिः सब अभिधासूला व्यजना। यथा
सस तापतापादानं महापालचंचंगंभवाविलासिनीसुजजः
महाकालीर्षर्षीचन्द्रेष्करसान्नविग्रहीकाणाः।

"ढुगलिहितिविनंत्रः सनसिंजं समीरलयंसोऽसा
प्रोच्यद्रार्जकली गत्तीतनारिसा विचङ्गुती भोगिमिः।
नचत्रेतिरजचचणो गिरियुरो गाांटां सांचं धारवनः
गामाक्रम्य विभूतिभूपिततनं राजलुमालयमः।" (क)

(क) वदाचालित: चत्रसदादश: नीचरथाराण: सत्यम: सरसः। सुवः
सरसशः पाठीकिन्द्रा पाठीविले यथा दाशयधार्बे: सरसोदारां नीचे-
रीत्रितुसतु छदितविरतिः छदितविरतिः कथायिमामकामदेखेकृपा ननदाचलितसुपादायिन्दित।
काश्याय शतिशतपति। उपसर्गाणां यानाचित् जैसतील्पिज्ञाताश्रेष्ठां
काताचनिधिपेश इत्यपतितेः।

(ख) अभिधासूकालहारि दुग्धित। दुसे: प्राथिलिकादिविखः: प्रति-
दित: प्रविष्टीकुमारिन्द: विभिन्न: संयममः यथा तार: य: शलोषं दुग्धिते
मिल्लापि संयमानसानीवीति भावः। शब्दा विचः: शरीरः यथा तवीकः: श्रुतिः
यथा दुग्धिते ग्रिङ्गा मृतोऽन्नतस्मि। मृत्ये श्रवः:। वैवच: शाक्ते
चौर्यते सततोऽसा: निपर्वत: न च। बच्चक्षुद्रे: बदल्यते: हतस्मृतपनः दृष्क्षे रश्यते: तपाशिः
श्रीहान्य प्रविष्टान् श्राक्षणपाकाधिक: विश्रिः: हिमालयः। यथा: यथीत: यथा तविनः
हि प्रलय: गाांटां स्पष्टी: श्रुतिः शुद्धरां संहितान्य समिति वावः पारवनः मिनिये-

हितोऽपरिच्छेदः।

अत्र प्रकरणेनाभिप्रयत् वसावलिनः च वसावलिनः महादेवी तत्तलभानुतदेवप्रतिपुदितेऽविनन्ति वाचनवेदः
गोरीवलम् लोकोऽविद्यार्थी लोकोऽविद्यार्थी। एवमवर्तुः (ः)।

लचणामूलासाह।

लचणोपायः यथा तथा तत् तु प्रयोजनम्।

यथा प्रवायः सा खाद्यव्यञ्जना लचणायांयां(व)

"गड़खा चोपः।" इवादी जलमयाचर्चवोधनादभिप्रयति
विरतांथ तद्यथवोधनाः लचणायां विरतांथ यथा
श्रीतदपावनलाथातिस्मायादिविचारे सा लचणामूला व्यञ्जना।

पार्वक द्विवेदः। तथा गाँ श्रीवासायां विभूतिमिः। सन्धि: नृपित जलहता
तथाविन्धः। वसावलिनः तदायकः राजविन्धीः। वा वसावलिनः महादेवी
वास:। प्रस: नारायण शीतंते।

(४) भृत्वयाविचार। चर्चन्या प्रमिध्यावृत्तः। प्रवेदः। यथा चार्मध्ये
श्रीरथेण च श्रीरथेण न प्राप्त्योऽनेन गोरीवलप्रति:
पाथिको च नाव निधियोऽ: बीजस्ती बुद्धः। दुष्यः
पायः बाह्यः। बद्धापिते वायः। विषयः। सर्वेऽयः सल्लः। विजित्या
संशयः सत्त्वः। नमः। जोगिनः जोगिनः विज्ञानविद्वितिः मानः। गोगिन:।
सुत्रेऽयः: विषयः। नमः। द्वारा। नमः।

(त) द्वारायाकारः। विवर्णायां। विवर्णायां। विवर्णायां
इवादी प्रयोजनमतिः। चर्चन्या प्रयोजनमतिः।
प्रयोजनम प्रयोजनम विवर्णायां। प्रयोजनम विवर्णायां।
प्रयोजनम प्रयोजनम विवर्णायां। प्रयोजनम प्रयोजनम।
प्रयोजनम।

वाहिल्यद्वैषयम्।
एवं श्रावीं वञ्चनासुता चावीं वञ्चनासाह।
वज्ञाविवाहायामान्यसंबंधितवाच्योः।
प्रसावदेशकालानां कालोखेमालिख्य च॥
बैशिष्यवाद्यनमथं या वोधयेत् सार्वसंस्कार२७(१)।

अभासिति सम्बधये। तत्र वञ्चवाच्यप्रसावदेशकाल-
बैशिष्ये यथा मम।

"कालो सदुः कुरित एवं च पुष्पगच्छ
धीरा वद्धित्र रतिसंशेष्ठ्र:। समीरा:।
केशीवीणयमपि वञ्चुलकुलसमचुः।
दूः प्रति: कथय विं करणयनमथ्"॥ (२)

प्रत्येक देख प्रति शीत्रं "प्रसावदेशकालेशभय प्रेषयताम्
द्रति सखीं प्रति कथाचित् वोधये।

बैशिष्यवैशिष्ये यथा।

नि:श्रेष्ठचुतचन्द्रम् स्थनंतरं निमृत्तरागोधरः।

(२) भार्वतं वञ्चनासाह वर्ष्टति। वेशुः काभिः। यत् च सभीपि चचते
से वीणयि। तस वाचायामनु शमसिद्धि:। प्रवास व्रतिरहाने वाचेत तयीः।
भवान: प्रवार्यं देशं। खानं बाल:। समय: तेषां कायः। अनिवार्य: तथा:
प्रदातिरिक्षः वैशिष्यात् वैैशिष्यात् हि द्रति। चधम् च तव वोधयेत्। अवमयेत् चा
प्रसावस्याम शार्यां अधिशिशितेऽपिः। (३)

(४) काल द्रति। काल: समय:। स्थुः वेशं। एवं च पुष्पगच्छ वासं:
कुरित। धीरा:। सन्न:। दयंचिन्द्र:। समीरा:। वायवः।
वहन्ति वञ्चुलानाम। श्रीकाणं कुजेन जनादेशिशिरश्चानि। सन्न:। सन्न:। दयं
कृतीवीणि वीणायामानुं किलु प्रति:। दूः वर्तित। प्रति द्रति। शीत्र:। यद्य न किं करणीं
कथय। प्रव वेशुः कामोजलं वाक्षणं उद्दीपकं। प्रसावस्य अहोस्मेरौ
सुरसंस्रवपर्वं देशसः कालसः। कामरीकापस्तं वैसिष्यः। वासः-
वैसिष्यिणि एकदाशिरं बीणयम्।
हितीयं परिच्छेदः !

(क) नवे दूरमनस्चने पुलकिता तत्वी तवैयं तन्तुः।
मिश्रावादिनि ! दूति ! वान्नवजनस्माणात्योऽद्गमे !
वापी स्नातुमिति गताचि न पुनस्वास्थस्माणानिलकम्। (क)
चतए तद्वितकेव गतासति विपरीतलचनया लच्छम्।
तस्य च रस्युमिति व्यङ्ग्यं प्रतिपादं दूतीवशिष्ट्यां बोध्यते।

प्रयोजकम् (भ)।

"उह शिखर ! शिखरो भिषकीपरंतत्व रेठक वलाम्बः। शिखरालम्बराजाभारणपतिः शिखरालम्बः।"

चतए वलाकाया निपन्दलेख विश्वस्तः तेनायः देश्यः
विज्ञ्यतमतः स्नित्स्नानेनितिदिति कथापि सत्तिरत्रप्रच्छवः
कामुकं प्रत्युच्छते। अवेव श्याननिजैलवृप्प्यवर्गेशिवः
प्रयोजकम् (भ)।

(क) निशेषेष्ठ। श्रयतिविमातु प्रेसितं दृष्टौऽ मिति कल्याणिक्षरः
रियम्। रै मिश्रावादिनि। नम क्रयं नापि न नायात् दति शुमावादिष्ठः।
वान्नवजनस्माणात् चलायाच् चास्मान्: भविष्यति:। श्रीहः। श्रीमानः। यथा तन्तुः
चावः। दूति। तल्लार्वी सत्। वस्यायनान् चावः वापी। चर्दीः गता न पुनस्वस्माणानिलकम्।
णिकें सर्वं गता ? यथा तब चनङ्क निशेषेष्ठ यथा तथा चुः
चनङ्क यथानु ताधुः विशिष्टार्वमानेन चायानिलकम्। भव: एवं सर्वः
निर्य्यः। निशेषेष्ठ चल:। वालिष्ठ:। रामी बोरिष्ठ चलायात् तपिष्ठः। रैन नवीः
दूरसस्माणान चनङ्क जगदृश्यर्षितत:। चतए तनी बोधे तथा:। पुलकिता निशेषेष्ठ
विष्टाती समवेनेन चालाखाणात:। भविष्या प्रतिपादायते।
किन्तु चक्षुस्या दूष्ण वैशिष्ट्येन तदादिकेन सत् गतासति विधनम् प्राप्तिहृते।
वादि वर्णन पुष्पन्विनावादः। चालि वैशिष्ट्येन तदादपि न चनङ्क चनङ्कलेव।
निशेषेष्ठ निशेषेष्ठात: न किन्तु दूष्णस्याः। चतए तनी चनङ्क जगदृश्यर्षितत:।
नेतृवाक्यमनस्समनवतं गतीः तु चनङ्कलेव। दस्यात्। दूष्णस्याः परिपरिपणिति
दूष्ण वैशिष्ट्याः प्राप्तम्।
भिन्नकविध्वनिधीरूः काकुरित्यभिधीयते \||२८||

दक्षिणप्रकाशः काकोमेदा शाकारादिभो ग्रामविनः (त)एतत्त्वेविचारो यथा।

“गुरुपरतन्त्रवत चत दूरतरं देशसम्भवतो गन्तव्यो।
भूतिकृतकोकिलवलिते नैपथ्यत सखि। चरमसमवेभिसी” (ठ)
सत नैसर्थि श्रापि तवहि एथलेक्षति कालः वज्जति।
चेष्टोऽबिचित्य यथा।

चह्वेज्ञामेवसंसे विरू ज्ञाता बिद्याघरा।
हस्तभूषाङ्गताः लोपायत निमोलितम् \( \| \) (ठ)
अत सन्या सहृदयपाल इति प्रक्रिमीलनादिचित्या।

(शं) चन्द्र द्रास्तिः। चन्द्र निषयः। निपंदा निविश्वीपे राजते बलाका।
निमित्तमरकमत्वानन्दपरिच्छिन्ते श्रवणसर्वसिद्धिः संक्तमः। हे निषयः। चन्द्र नाचम्। निपंदा निरङ्गः। निमित्तमरकमत्वानन्दपरिच्छिन्ते परिच्छिन्ता श्रवणसर्वसिद्धिः श्रवणपालिकिवविश्रीपे ब्रजः वलाकाः वकी निपंदा नाचते चन्द्र प्रमाणः।

(अ) प्रथोसंख्च छतीयश्वनाः। कार्यविचित्रः।

(ज) भवति। निरङ्गः श्रवणसर्वसिद्धिविचारातीतः यः। कार्यविचित्रः। श्रवणसर्वसिद्धिविचारातीतः यः। कार्यविचित्रः। महोऽनागाथः। प्रमाणः।

(ठ) प्रथोसंख्च छतीयश्वनाः। कार्यविचित्रः।

(ठ) प्रथोसंख्च छतीयश्वनाः। कार्यविचित्रः।

(ठ) प्रथोसंख्च छतीयश्वनाः। कार्यविचित्रः।

(ठ) प्रथोसंख्च छतीयश्वनाः। कार्यविचित्रः।
कथाविचार बोलते। एवं व्यक्तिद्वारा महसूसमित्तानां (ढ) वैशिष्ठ्य बोधनम्।

दैविक्यादिगमर्यादाना प्रख्येकं विविधा मताः॥२६(ढ)

परवर्ती वाच्यस्थ्यात्मकता विवर्तितवर्तमा सर्वो भवि
प्रदर्शनात्मक व्यक्तिचित्रिता:। तत्र वाचायस्य व्यक्ता वधा,
"काली मुहुः" इत्यादि। लक्ष्यावलम्बः वधा। "विषेष-चित्र
विचरणम" इत्यादि। व्यक्तिम् वधा, "उष्ण शेष-वेद्यादि"।
प्रकाशित्वेत्रसंबंधतं ज्ञातं प्रपर्यायः (ण)।

शब्द्वोध्यो अन्तरथः: शब्दोऽपयान्तरांश्रयः।
एकस्य व्यक्तिकृत तत्रन्यस्य सहकारिता ३० (त)

ततः शब्दः शब्दान्तरो अन्तरसम्पन्नः अर्थार्थिपि शब्दः
तदेकस्य व्यक्तिकृत अन्यस्य सहकारितायं व्यक्तिकृताः
शब्दिक्यादेशोपाधेशीतिवैविशिष्ट्यात् विविधो मतः।

(ण) अन्तरथः। व्यक्तानां व्यक्तिद्वारा प्रस्तुतिकृतवर्तः: व्यक्तानां भिंवितानां
नासन्यः।

(ढ) दैविक्यविधिः। चतुरं व्यक्तिः प्रधानोत्तरः: व्यक्तानां व्यक्तिज्ञाना
दैविक्यात् निर्देशक्षाताः प्रधाने कारणोपि विविधा निर्देशमन्त्या
व्यक्तिमन्त्या च समा।

(ण) प्रकाशित्वेत्रकृतवर्तः। प्रपर्यायात्ते प्रकाशितवर्तः प्रपर्यायात्ते प्रकाशितवर्तः
प्रतिकृतशयः।

(त) दैविक्यः। चतुरं व्यक्तिः प्रविधिः। व्यक्तिवर्तः: चतुरं व्यक्तिः: चतुरं
व्यक्तिवर्तः। ज्ञातियिष्टारं चतुरतं प्रविधेयः। चतुरं व्यक्तिः
प्रकाशिति तत् ततात् एकस्य भास्माद्यति चतुरम्
विगतां तत्र विगतां विकारितां विकारितां ज्ञातिमित्रः।
शब्दोऽपि वाचाः सदायाचको व्यञ्जकाल्या ३१ (ढ) अभिव्यपाविको वाचकः। लच्छोपाविको लचकः। व्यञ्जनोपाविको व्यञ्जकः। किंच।
तात्त्विकं हतिसाधुः पद्याधिन्यबोधने।
तात्त्विकम् तदर्थ्येव वाक्यं तदन्वोधकं परे ३२ (ढ)
अभिधावां एकवपदार्थविधोत्रनिर्माणः वाक्यार्थरूपस्य
पद्यांच्छान्यां वोधिका तात्त्विक नाम हतिसाधुः
तात्त्विकः सदर्थवोधकः वाक्यार्थी अभिधितान्यवादिनां
मन्म (ढ)।

ḍ̩ḍ̢̪̞ṭ̬̝ा साहित्यदर्पणेव वाक्यरूपनिर्दर्पणो नाम
हितीयः परिष्ठेद्।

(ढ) पृष्ठाधिका। शब्दोऽपि अभिधावां अभिधितान्यवादिनां अभिधावां प्राचीनाधिकारम्।
विवर्णः त्रिवेणः वाक्यार्थविधा! त्रिवेणः वाक्यार्थविधा! वाक्यः। शब्दः व्यञ्जकः।
वाक्यार्थी शब्दमित्री सम्बन्धः।

(ढ) साहित्य नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै
पद्यांच्छान्यां तदन्वोधका लक्षणां तदन्वोधका लक्षणां
तात्त्विकां तात्त्विकां निर्देशा तथा तदन्वोधकां तदन्वोधकां
वाक्याः परे नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै

(ढ) अभिधितान्यवादिनां अभिधितान्यवादिनां अभिधितान्यवादिनां
पद्यांच्छान्यां लक्षणां च वाक्यार्थविधायमान।
सम्बन्धः तदन्वोधकां अभिधितान्यवादिनां
सविधिमयैव तदन्वोधकां अभिधितान्यवादिनां

ḍ̩ḍ̢̪̞ṭ̬̝ा नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै नै
बोधिलोकां विलोकनविद्या विशेषां। साहित्यदर्पणां
विद्वानं विद्वानं विद्वानं विद्वानं।
तत्तीयः परिष्कृतः।

शब्द कौशिक रस दर्ता छचछे।

विभावनानुभावन व्यतः सच्चारिणा तथा।
रसतामेति रत्नादिः स्वायिभावः सर्वेतसामायः॥१॥

विभावाद्यो वच्चले। सालिकाकाशाँभाववस्तुलानु न प्रयुक्तः। व्यक्ति दश्यादिनियायन रुपास्तरसर्वास्त्रोच्चात् यथाखृत तव रसर न तु दीपेन घट इव पूर्वविशिष्टो यथास्त्र। तदुस्त्री बोधकारेः, "रससः प्रतीयम् श्रति लोकनं पवतीतिवदृ श्वस्तरार्थ दर्शिः" रुपं च रत्नादियादिपादानादिव प्रासे स्वायितैः पुनः स्वायियादियादियादिनां रत्नादीनामप्रि रसायनर्पुष्कायिलेऽप्रतिपादनाय तत्तथ धार्मिकायादयः शुक्लावैराग्यो ध्वनिशारिणा एव। तदुस्त्री, "रसायनः परं भावः स्वायितैं प्रतिपादते" दर्शिः (कः)।

(कः) च वाक्यानिधिपनान्तराः परं धार्मिकायादयः। दर्शिः।

विभावेति। विभावन जन्मबाबून तथा सच्चारिणा श्रवः प्रतीयम् रत्नादिः। रत्नादिपादियादिनां प्रासे स्वायितैः सालिकाकाशाः रसतामेति ससारिणा रसतामेति ससारिणाः। दश्यादियादिपादानादियादिनां प्रासे स्वायितैः सालिकाकाशाः। प्रासे स्वायितैः सालिकाकाशाः।

बनवि विभावन धार्मिकायादयः सच्चारिणा रसतामेति ससारिणाः। दश्यादियादिपादानादियादिनां प्रासे स्वायितैः सालिकाकाशाः। प्रासे स्वायितैः सालिकाकाशाः।
साहित्यर्पणम्।

वस्त्र सङ्कुचकालमें आयामप्रकाशकः कथेत (ः)
सच्चविद्वेक्षकः स्वप्रकाशार्यान्दरविविषयः।
विद्यान्तर्यासांभूतः प्रभासासाहसिद्धः।
लोकोत्तरसंकल्पसाम्राजः कौशिकः प्रमाणः।
स्वात्मार्द्धित्वै नायमालावते रसः। (ग)
राजसंशीयासमूपतः सन् सच्चिनिहृतः। ॥ ३४ ॥

(अ) विल सहस्रो रसः कथ्य वा ब्राह्मण भाषाः प्रसिद्धः। परस्य रससंहारमपि वचनं न घर्षणं गरीतः सिद्धसंहारः भाषाः। कथेत निबन्धः।

(प) चतुर्विद्वेक्षितः। संहारं प्रत्यक्षासा चतुर्विद्वेक्षः कौशिकः न तु चवैतितः भाषा। प्रसादः। बिशिष्टः। पूर्णः भ्रात्रा: स्त्रियाः। पूर्णः भ्रात्रा: स्त्रियाः। आयामः। घर्षणं गरीतः। भाषाः। भाषाः। अन्तर्यासां स्वतः च वै भाषाः। भाषाः। प्रसादः। प्रसादः। भाषाः। प्रसादः। भाषाः। प्रसादः। भाषाः। प्रसादः। भाषाः।
टतीयः परिच्छेदः

द्वितीयप्रकारः वाद्यमीविसुचितापादकः कच्चानालरो धर्मः चतुर्व तेकोट्टेकः जस्तससी चमिभूवाचर्मीः। चव च भूतमन्न्वनाहने वीककावार्थ परिश्रीलननमः। अखण्डः वर्णः प्रकारः विभवालिकामानुकूलालाभप्रकाशशस्त्रिकारानकः।

चतुः (च) है तू वच्चामः। स्प्रकारागलायचः वच्चामाः। चमलाचार्यस्वरुपः विभावार्थशृः। चमलाचार्यस्वरुपः विभावार्थशृः। चमलाचार्यस्वरुपः विभावार्थशृः।

तदाह चर्माण्डः श्रवणः।

रसी सारचमलाः सम्बंधायतुभुवयति।

तथमलासार्वे सवतालायदेन्तो रसः।

तादाहः नायकादीनः नायिकादिरहादियः बौककमलाकारे। कथमाः च वशे हुष्टे चार्माण्डविनिहस्ते भवति। वर्मः च दशसवः रसः। स्वाकारतः स्वरूपः शारिकर्मकालायेन। ब्रह्मायुवरे यदा चाचामालन्त्रिविधायः। धर्मः शून्यः। धर्मः हस्तः श्रवणकुंडले बौककमलायेन। शास्त्रेण तत्त्वः तदाह नायकाललिन्त्रो भवति। नायकाललिन्त्रो भवति। चलिङ्गाल लग्नायतुभुवयति।

(च) श्रवणनिहायत्र च रसः। चन्द्रहरकः मुहोच्छविश्वः। रसः निहितमेतममितिविश्वः। तस्मः नायिकादिरहादियः। रसरहत्वः शातामः। चन्द्रहरकः मुहोच्छविश्वः।

(च) श्रवणनिहायत्र च रसः। श्रवणनिहायत्र च रसः। चन्द्रहरकः मुहोच्छविश्वः।

(च) श्रवणनिहायत्र च रसः। श्रवणनिहायत्र च रसः। चन्द्रहरकः मुहोच्छविश्वः।
पत्रकालकुशवाहिन:।

तथायात् तमवासम् जति नारायणी रसमिति” (ड)

कैशिवविवर्ती प्रज्ञानकुशवाहिन:। यदुरूपः “पुष्क्षवाहः

प्रमिलान्ति योजितवर्धस्रवत्तितिमि” (च)। यदयः “सः

काव्यायंस्मे दाराकालान्तरसुखः” इत्युक्तिः रसःकालान्तरानितिसङ्कलः। तथायः “रसः

सः तत्तते” ध्रुति काण्डिनकः

मेदसुरार्जकः (छ) कर्मवर्तः वा प्रयोगः। तदुरूपः, रसः

मानतामातसरायायात् प्रकाशश्रीराधनः (अ) एव चि रसः”

ध्रुति। एवम् मुद्रापि एवंकिरस्चैव उपचारेण (भ) प्रयोगः

प्रयोगः। नन्दु एताता रसकाशीयतिसुतां भवतीति वस्नावृ

यात् श्रावन्नियेकलात् ह्योरेक्षतामपतितम् (च)। ततः।

(ड) रत्ने ध्रुति। वस्त्रापि रत्ने चम्कारः विलिनितान्ति एव चारः: प्रियांकः

मार्ग ध्रुति भावः। शारो नये मिरांकः शेषमः। चतुमूलमि तांतु

चम्कारसङ्कः तथा रसः चम्कारसङ्कः विश्राशि विश्राशि षिते द्वारः: वस्त्रापि सर्वाण्वीतः

सजनायात्मकः। रसः: वस्त्रापि:। चतुमूलः ध्रुति यामावः रसमाति

श्रेयसः हितार्थः। (च) पुष्क्षवाहः

पुष्क्षवाहः: प्रज्ञानकुशवाहिनः: योजिनः योजिनः द्रव

रसमातिनिर्दिष्टा रसावः रहस्याचारीहृदि रसावः समूहः विश्राशितासः: अनुवः रसमातिनि

परमात्मतः विश्राशितासः: रसी व रसाचित्राः परमात्मः रसमाति

प्रथितात्मः हितार्थः। (छ) तात्र ध्रुति।

शार्यार्यं संख्ये पर्यावरणात् श्रयाऽः श्रीमानः: श्रीमानः

भागान्तकः: छुङ्कः: खामापत्तिर्मिश्वरिन्नितान्ततः छुङ्कः

तात्र ध्रुति प्रख्यासः। शालाबिश्व चारोपितमः। चर्चरीकः चर्चरीकः। (अ)

(अ) रस्मानसः। लतानाता शारान्तास्तान्तास्तात् प्रकाशश्री

रात् तत्त्वबन्धानं चन्दनः: धमः। (भ) वस्त्रापिर चारोपितः

प्रकाशश्रीराधनः एवर्ति कथनेन द्वारः। (च)

नित्यिते नयेना द्वियतिनि श्रावन्नितान्तिः। द्वि प्रति

अर्धनामः रसः ध्रुति। विषयः। वहि रसः श्रावन्नितान्तिः श्राव

विषयः तदा रसाचित्राः प्रयोगः। ध्रुवः: ।
झाँतेवनाथां धीरेन्द्रनाथां। झानेहेर झानेहेर नाम।
विा देयाराजान्यको को भविष्योर्ष्क बारकारात्।

इदुक्तादिक घटमद्रीपक यज्ञवचकायी: पारंकपारिति
वाम रसाय यज्ञवचिति विषू वल्लुलासम्। अतेतवादु:। विवि:-
जन एवां लगिजन्विनेशयः झानाख्यः काहिष्ठ नारारः
अतेव हि सनासाद्वस्वचमलरशादीय विलचणा एव व्यपः
देश तति विभादिविविलचणव्यापारता च श्रव प्रसाधनाविनीतः
असारणा: नीडारामां यज्ञग्रहलुकं भवतीति (१)। नन ताहि।

(१) झानेहेर। दिहे त्रेषि बुद्धि शति वरः: शापः त्रेषि
झानेहेर शापपत्र विद्वा शापन शरण भौहेति: ज्ञानार्थ भवति च देवोः
झानेहेर भौहेति घणेश्वरानां झानेहेरसूभन्ति। भवया विभादिविविलचणव्यापारणां
भाव मदविकारात् जनालालात् वैनाशी: को निषेधः। चर्य भावः नमस्ते
देवोः। शरण पश्चा ऐत्यवत्ति शापमतु भविष्यविनेशयः चर्य भावः।
झानाख्यः काहिष्ठ नारारः। झानाख्यः काहिष्ठ नारारः। झानाख्यः काहिष्ठ नारारः।
अतेव हि सनासाद्वस्वचमलरशादीय विलचणा एव व्यपः देश तति विभादिविविलचणव्यापारता च श्रव प्रसाधनाविनीतः
असारणा: नीडारामां यज्ञग्रहलुकं भवतीति (१)। नन ताहि।
(३) कहनादीनां रात्रां दुःखमयलाद्रसलं न खादिलूबते।
कहनादारापि रसी जायते यत् परं सुखम्।
सचेतसामनुभवं प्रमाणं तव कृपलम्॥ २५॥

(५) शादिलुस्वदीनविवभवांकालं। तथापि भशद्रद्यानां
मुखसुमुकाय पचान्तरसुचते।
किच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्नातसुन्मुखः २६
न हि कवित् सचेता भावनो दुःखम् प्रवत्तिते। कर्या-
दिस्य च वकलस्वापि सामिनिवेशप्रहत्तिर्मनात्।

भुदुपप्रयन्तरसाद (६)।

(७) तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता॥ २६॥
कर्जरसखं दुःखहेतुत्वात कर्जरसप्रवधानरामायणाणिः
प्रवधानामपि दुःखहेतुत्वप्रसंख्यः स्नात्। नवं कर्जं दुःखकार-
विक्रमं सुःस्वत्वप्रचलवाह।
हेतुत्वं शीक्षकहारं तेष्यो लोकसंघश्वात्।
शीक्षकहारं लोके चायन्ता नाम लोकिकाः॥
वलोकिकाविभावतं प्राशितं काय्यसंश्वात्।
सुखं संज्ञायति तेष्यं: सर्वन्योस्पीति का चत:॥ २७(ठ)}
लेतीय: परिच्छेद. ।

ते खळु-रामवनवासाद्यो लोके “दुःखकारणानि” इत्य
चयने त एव हि काव्यनाथसमिर्द्धा श्रीमोऽकरिकविभावः
व्यायामत्वत्ता कारणशुच्याचलं विहाय श्रीमोऽकरिकविभावः
शब्दाचलं मजते (४). तेभेच सुरते दन्तादातिद्भवः दुः
सुखमीव जायते। अतः “लोकिकोक्षोक्षादिकारणेऽभो
लोकिकोक्षोक्षादिकारणेऽभो जायते” इति लोक एव प्रतिनिधय:।
काणे गुण: “सवंभोजयि विभावादिभय: सुखमीव जायते” इति
नियमवा काय्यवा किसिन्हः। कण्ठ तापिं इसिन्द्रादिपरित्यः
काव्यनाथगोरपि दर्शननवः अध्यात्मजुपाताद्यो नायने
हृतः।

चन्द्रपाताद्ययथसंहदृढुतळत्वाचेवति मया: ||३५|| (त)

ताहि कण्ठ काव्यः सवंभोजयि रसाभिवल्कितः (६)
जायते इत्यः।

न जायते तदा स्तादै सुना रघुदिवासनमूढः (७)

बौद्धकारिणी साह: काव्यसंगमादु काव्यसंविवेशत् श्रीमोऽकरिकविभावः विश्वभवार्षिकः प्राचीनः। तेष: वश्यम् वणवाचादिभिन्दपि वद्ध स्वायते दुसरो
मंत्र दुसरो च तत: दुसरो चाणि:।

(६) त एव हृतादि। त एव दुःखकारणानि वनवाचारयः श्रवः
काव्यनाथयोः सम्प्रदाय: भाषिनिविवेशत:। तेष: श्रविदिकिं विवर्णम् यदृ
विवात्रे रघुदिवासादुरुपयोगतानादेव तद्वित्य भाषाः। तदवः कारकाधम- नाथवाचलः कारणशुच्याचलं विहाय व्यक्ता श्रीमोऽकरिकः: विवाह्य स्य: विवाहादिभिजः: तदवः स्वायते दुसरो चाणि:। प्रतिनिधय: निर्देशः।

(७) प्रभु दति। दैविक: विबाह दुःखतानु गंगात्तिक नयमाद्य:।
राममथेनीति श्रेष्ठ: तदवः स्वायतादिकमु: पारंपरिकावेशविशेषः भागः।।

(६) सवाभिवल्कित: स्वायतः।

(७) हृति। रघुदिवासनानि स्वायत दुसरो शासनः। ते हृतः।
वासना च इदानीनां धारणाः स रसाखाद्रिः।।
तत्र यदि वाचा (ि) न खाच्छोधयोजनां मांसवाकां दीनामपि सा खायोः।
यदि विदितो न हर्द यद्राहिष्टामपि (ि) केपाछिन्धरसंकोऽधो न यथैत्तत तत्र स्थायोः।
उत्हव धर्मदानेः।

सवायना नां सम्भवानं रसस्यालादनं भवितः।

निर्वाचनान्तर रक्षालं काष्ठकुब्धास्मचविभ्।। (ि)

इति नातु कथं रामादिरस्यायुयोधकारणे (ि) सीता

दिभि: सामाजिकलवायुदीधोः ईतुचते।

व्याप्तरोचिति विभावदिनांनता साधारणी क्लाति:।

ततृपभावेः यस्माननु पायोधिवनादयः।।

ग्रामाता तदेष्टेन स्थायां प्रतिपद्यते।।४०।। (ि)

रक्षाधिवाराननं एव रसस्यालादनं नायी इति भादू:।

वासना चंगाराविक्षेपः।

(ि) आयेिति इदानीनांतरोः।

(ि) रासिषामु गदायवावामुः।

(ि) कवासनान्ति। सवायनान्तर इदानीनन्द्राजनावासनावता

सभ्यानं बहद्वानं रसस्य राखाद्रिः भवितः।।

निर्वाचनान्तर इदानीनन्द्राजनावादस्रावार्थिनात्र रक्षान: रक्षामूलत्त्व बुधां बुधः भित्ति: वा

थ्रस्म तस्विरिभा: काष्ठकुवाति रसवीवर्धिताविश्वलीवायः।

(ि) नन्ति:। रामादीनां रक्षाः चद्वृधिः तत्र चारभि: हेतुविभि:।

(ि) व्याप्तसे इति। विभावदि: व्याप्त: सामवाबिमिशि: इतवधि: बशि

व: नाभा साधारणी क्लाति: साधारणीकरणनु चतुत्तति इति: ततृपभावेः

वेयां विभावदिनांम प्रभाविणा सामवाविन: वस्थ रामच वा इतवधि: पारीक्षितव

नादयः। चतुद्वरतपद्यः: चतुद्वरतपद्याः वा चासनु प्रभावा विभावि: सामा

जिन्क: तदेष्टेन तेन रामविन वा चतुमकर: य: प्रभादेः: केदारामव: तेन चतुद्वरतपदा

इति: स्थापां च स्वबच्छ प्रतिपद्यते माहीति।
नस्तु कर्न मद्यातिक्ष्य समुद्रलिङ्गाद्वावरकाशोबोधः ?
इत्युच्छति।

उत्साहार्दिसमुद्र: साधारण्याभिमानतः।
नशामि पि समुद्रादिति: जलनाढी न दुष्पति॥४१॥ (स)

रव्याद्योपि साधारणेन न प्रतीयन्त इत्याह।
साधारणेन रव्याद्योपि तदहत् प्रतीयते॥४२॥ (स)

रव्याद्यिपि शामगतस्तेन प्रतीती वभानां चौडागत्वा भवेत् परगतस्तेन तु अर्थस्तापत्यः (ः)। विभावाद्योपि निष्ठंः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह।

परस्य न परस्यि समेति न समेति च।
तद्दात्रादिविभावः परस्यिद्वै न वियते॥५३॥ (र)

नस्तु तथापि कधन्वंस्तः जीतकलङ्कस्मिनेन विभावादीनामू
इत्युच्छति।

(स) उद्दाहारोति। विभावः: साधारणेऽकृष्णपार्यायमात् रुपामि साधारण्याभिमानतः रामस्य सम च साधारणेऽकृष्णवनबनादिरि तात्काव्यक्षातः: समुद्रादिति: जलाशयस्मृतिः: एकादशोऽनं सम्बक्ष्यते न दुष्पति।

(स) साधारणेऽनिष्ठं। रव्यादि: सीताविश्वामितादिस्तवानादिरि तदहत् समुद्रादिति: जलाशयेन यया रामावदगः द्रीयाविश्वामितादिनिष्ठा प्रतीयन्ते भावे समार्थिते इत्यः।

(ः) परस्यिनिष्ठम् चासमालिन्ते। परस्यिनिष्ठम् चास्मालिन्ते कर्त्यं: चर्लस्तापत्: नामस्मार्थावपि:।

(र) परस्यिनिष्ठं। तस्य रामस्य भावादिविभावः परस्यिद्वै: विभावः: च चास्मालीनोपि:। परस्य न परस्य द्रवः, सम प्रवः च समेति च परस्यिद्वै: प्रवःयौ: न वियते न समेति।
विभावनादिव्यापारसौधिकङ्कःगुष्याम्।
चलोकित्विवेष्यं सूचयं न तु दृष्टनाम्॥४४॥ (व)
एव श्रीद्रामादान्यभावनस्वरूपः तत्र विभावये रसादिरिपूणः
भावाद्वारसूचयोऽयतनानन्दम्। अनुभावनिवृत्तस्य
द्वारे: समन्तरेव रसादिरुपतया भावं। सत्तार्यं
तथाभुतसौंस्य समक्ष चारणम् (व)। विभावादीनां यथा-
लहंग कारणकार्यसहितारिले कथं त्यायमापि रसोद्विधे
कारंलमिलुचाते।
कारणं काय्यस्मातारिष्टा चपि हि लोकः।
रसोद्विधे विभावाया: कारणान्येव ते मवतः॥४५॥ (श)
ननु तथिः कथं रसादाते तंतामिकः: प्रतिशास इत्तुचाते (व)

(व) विभावनेतिः। भवीकर्ममचाकारणं विभावनादिव्यापारसूचयां
श्रुवतां प्राप्तवामि एवं विभावादीनां कार्योक्तिविवेच्यां सत्तादीनाम्
भवीकिशोरं साधारणां सूचयं भवति: सहदायामानं भावादाङ्कलाधिदिः
सब: न तु दृष्टं परासार्यनमान्यन्ति भवेः।

(व) विभावनेति प्रतिशास भावाद्वारसूचयं भावाद्वारसूचयं
भाविष्यास्तमेव: तत्र रसादिरिपूणं एवं भावाद्वारसूचया
नीतस्य इत्यः: भावमि प्रकाशम्। तथाभुतवस सूचयां भावाद्वारसूचया
इतवर्ष: एवं द्वारे: कारणं प्रसारणं चतुर्दशितं वास्तः।

(श) कारणमिति। ते विभावाया: वीकन: वीकनिश्चि इतः: कारण-
कार्यसहितारिष्टा: विभावा: कारणमि भवभावा: कार्यापि रसादिः: सह-
चारणं: चपि रसादिरुपवेष्यं विशिष्टविदी कारणवेष्यै: दायामिति: इतः
एवः सत्ताय: तः गामिनितकरोणमान्यन्ति भवेः।

(प) पूवः कारणवादः: प्रशासकार्यनिधितवया स्विति:। ननु कथं
रसादाते विभावादीनां वीकङ्गनिकालं नन्विति। एव: प्रतिशास: इतः: प्रतिशा-
सादः: दुःखं विभावादिनिवतरादीशुभवा पौर्णिमाधिरोगमान्यन्ति भवेः।
प्रतीयमान: प्रथमं प्रवेकं हेतुकेचयते।
ततः संवरितं सवर्त विभावादि: सचेतसास्।
प्रपानकरसन्यायाचुवर्यांमसो रसी भवेत्।
(स)

यथा काशमरिचार्दीनां समेलनात्पूर्वं इतः कषितक्षारः।
प्रपानकरसे संजायते विभावादिसोऽसमेलनात्पूर्वम्,
नन्तु यदि विभावादिमुग्धं विभावादिसंतिरितेव्।
सत्त्वकद्वम् एवं यथोवार्यं संजायति।
(च)

सहावशी हिभावादिष्ठोरिकृया वा भवेत्।
भोज्यन्यसमाचारपि तदा होषो न विदाते।
(छ)

अन्यसमाचारः प्रकारणादित्र्विदाय यथा।

"दीर्घस्च महादिनुकालिनि वदनं वाहः नतावंसयोः।"
सहिः निविठोत्तदस्तनसुरः पाषकः प्रच्छठे दच।
मतः पाणिसितो नित्सि जघन्तं पादावुदयाद्रुः।
साहित्यदर्पणम्

कन्दो नूतनित्येत्येव सनसः रस्तं तथास्था वघुः। (५)

शत्र मालविकामिबलपाटिनिसिरसः मालविकारुपः
विभावमार्गवर्णी सचारियामीखुकादीनामतुभावानाशा
नवनिविवारादीनामीविविहारिवाचियः। एवमेवापेपायि कश्मुः
(क)। "ञनुकाय्येंगो रसः" (ख) इति वदतः प्रवाहः।

पारिमिल्यालौकिकतात् सान्तरायत्यता तथा
ञनुकाय्यें रव्यादेश्टूऽधो न रसो भवेत् ४८। (ग)

(च) चदार्पेति दीघावृत्तिः। भाषिकाया वर्णमिदम्। शर्ययतः
चयाविनः सामालेवः सनसः यथेष्ठ याहस एव चन्द्रः भाषायः। कन्दोदिल्लिवः चायव रक्षसः। भशया सालविकाया वधुः। शरीरं तथेत् रस्तं तथार्थः वदनं
इर्वं भायते नापिणी यस्मात् ताहारंः तथा शर्यदिल्लिवः वायुवस्या तदावृत्तः
वायु मृत्युं कंसं धारणसः जस्ते विनविनः इन्द्रात् घोरं घनातो
समाय वत्र ताहारम् चतुर्व चक्रव्युः चतायतनं पाणिम् प्रस्वभि विषिः इव तत्वावला-
सत्ताःसख्यवलानाशित भाष; मध्यः कान्तिसः परिमिलित
इतवरेन्ये विविख्यातिः च च जात्वार्थो एव चत्त्वायाः
वस्तुम नित्वं निमित्तविनं इते च जात्वार्थां कारणम्।
(क) चन्द्रविकौड़िति अवम्।

(ख) चन्द्रपंचये समयपच्छिम सप्तमः। यथा, परिश्रितिचंकालोभीष्णमः
प्रवाहः। कालमयः परिश्रित्यांगायान्च: क्रियाम्। कालमयः। विप्राकारः
श्रृंगशिवमनवर्णदिकेनकणः क्रियाम्। (क)। चन्द्रावधि: चार्मोगः
वस्तुमकालसः खश्यमात्रविवाचारी भाष:। वर्षेतिकसूत्रहोपनिवाहाः। तथा:।
(च) चन्द्रचावचापरः।

(श) नायकाचिनिहताः। रसस्य परिलपित चन्द्रकायेः द्रतिः। जनकायः
चार्मार्थः। नामावशः। नद्रणः। न तु समालिङ्गमित्वतिः मायः।

(ग) पारिमिलितम्। पारिमिलितम्। पारिमिलितम्। पारिमिलितम्।
पारिमिलितम्। पारिमिलितम्। पारिमिलितम्। पारिमिलितम्।
मायेन सनसः न तु समालिङ्गमित्वतिः मायः। वर्षेतिकसूत्रहोपनिवाहाः। वर्षेतिकसूत्रहोपनिवाहाः।
(स) चार्मविकौड़िति अवम्। (छ) चार्मविकौड़िति अवम्। (च) चार्मविकौड़िति अवम्। (च) चार्मविकौड़िति अवम्।
चीतादिगृहाविनादिनी रामादिलवायुबोधी वि परिमिते लीलिको नाथकायदर्शनादि: सान्तारामस्। कसामतः कव रसकुपनतामियात्। रसव्य एतदर्मकलात् (च) अनुकलनस्य लघु भाषा (ह) निरस्ति।

शिवाभ्यासार्द्वमात्रेष्य राधवादिः स्रुवपतामू।

d्रंशयन् नर्तको नेव रससाहार्द्वको भवेतु।॥४६(च विषया।

काव्यार्थभावनेनायमायस सभ्यपदस्यस्य ॥५० (ह

यदि पुनर्पदपि काव्यार्थभावनया रामाद्रूपपतामालनो दर्श्येत तद्यथा पदार्थस्य सभ्यमते एव गच्छति।

नायं ज्ञायः स्नित्यायां प्रतीतिव्यभिचारत्॥५१ (ज

प्राक्तामिर्दश्यामि भव: भवायाय मयासि: रवादुर्स्थीपि: नाविकादिः

विषयक व्रति श्रेर: न सवेत्।

(च) एतदिश्यार्द्वस्य कलात् एतत्रात् चक्षुविद्यात् पारिवर्तितेऽतिक memory: विषयः। विपरीतः: यथा यस तत् भव: तथा तत्रात्।

(क) नन्दध्वनियात् निराकरोति जम्बुविन्दिः। जम्बुविन्दिः नन्द: वदव: तल्ल: नत्त: नत्तः।

(च) निति। तत्त्वम: नन्द: जविषा दुरहवाराधुपद्वादं भवाम:।

चन्द: दुहसुचिभोनं तदन्त्रस्मिन: राजसादि: राजसति: खशतपति: तत्त्वात् दर्शनस्य नाथ्यनन्द: वस्थान्तन्त्र रक्षस राजसादि: नैव सवेत्।

(क) नत यदि नन्दोऽच्छदम् मवति तत्परि किं तत्र राजसादिः न आदिपरायांकनी कवितां ज्ञाति। भवं नन्दाद्विति बाध्यविभागानेन काव्यार्थस्य परिवर्तिते सभ्यपदायां्य सवति सभ्यमु राजसाद्रस्त्रोऽरोऽब्रह्मायां:।

(च) रक्षस माधुकाम्यं दुहार्जुं नन्दायांतर्द्वाराद्रोहतः भवामहाबद्धिः।
यहि ज्ञायो घटादि: स सत्रपि कदाचित्रातीति भवति।
न ज्ञायं तथा। प्रतीतिमन्तरेण ज्ञावावात्।
यस्मादिष्ठ विभावादिसमूहालम्बनाल्लकः।
तस्मात् काय्ये। ॥ ५२ ॥ (ञ)
वदि रसः काय्ये: स्खातू तदा विभावादिराजानकारः एव
श्यातू। ततः रसप्रतीतिविलाल्लेच विभावादियो न प्रतीविचारः
(ञ)। कारणात्मानत्तकाय्यात्मानायो सुगददशनात्। न हि
चन्दनपर्वेश्वरात तथायुक्तात्मानensible एव एकदा सम्भवति।
रसस्य
च विभावादिसमूहालम्लास्कातः प्रतीतिभेच विभावादिराजान
कारः कलमित्वभिषिष्ठ।

नो नित्यः पूर्वसंबंधनोत्सितः।
चविन्द्रजाली हि न भावोपस्य विच्छिन्ते ५३ (ञ)
न खलु नित्यः वल्लुनोसंबंधनकालेवसभवो नापि भविष्यन्। साक्षादानन्दसम्मकाशुपलावात् (ञ)। काय्यं ज्ञातः
विलालम्बभावात् न वर्तियमानोत्सितः (ञ)।

लयः: भवायां तु ज्ञायानां प्रतीते: पूर्वसूत्र चवाति प्रति न प्रतीविचारः पौर्णित्वाहिनीमिति भावः।
(ञ) चवाति। ज्ञायतः एव रातः विभावादिसूत्र एव भाष्यात्
नात्मान एव ताइमः: तथाभयु न काय्यः।
(ञ) विभावादिराजः कारणं वह तथासूतः। न प्रतीति
चविन्द्र न वज्झरित न द्विकारणं कार्यं वषं गुमरत्न ज्ञाति प्रति भावः।
(ञ) नो प्रति। चविन्द्र चविन्द्रेऽगुमरात्मानायो संबंधनात्
प्रतीतिविचारः पौर्णित्वात् हि बतैः चविन्द्रेऽगुमरात्मानएव
विचारः प्रति भवः। ज्ञातः न विचारः। नित्येऽतु: वह विचारस्वीती भावः।
(ञ) नापिति। भविष्यद्वितु: साक्षादानन्दसम्मकाशुपलावात् न
रेषस्य ज्ञातान्त्रिकस्तु विवेचित्वं भविष्यति भावः।
चतुर्थी: परिच्छेद: 

विभावादित्रप्रारम्भविश्वविषयवतानु सचेतनसाम्।
परानंदस्यवलेन संविदावार्द्धप्रकुटसस।
न निर्विकल्प्यं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते।
तथाप्रभिलाशसंपुंज्योग्यविरहाद्वा च।
सविकल्पकसंवेदः ५४॥ (४)

सविकल्पकद्रामसंवेदानां हि वचनप्रयोगयोग्यता न तु रसख।
तथा।

सांताल्कारत्वम् न च।
परोच्चन्तकवाशी नापरोश: शब्दसम्बांत् नॵ॥ (५)
तत्त्व कथय कौटिञ्च तस्माद्। एवम्युनात्तपूर्वविनिर्देश-प्रकारश्चेत्वाद।

tasmādājñānāt: sānyā venā: sahasāngārāyam 56 (t)

tatu kāṃ punā: prāthanā tasya svānaiva dhyānād.

prāthanā āvalī śākṣātryaśāh śākhārāṃ śikṣāyāṃ sūtraṃ samādhyām 57 (v)

chāvāya bhāṣādānām. tasya "kāryāṃ śārāṃśeśādā-

manamsamātubhāvāmaṃdāsāh" dhyānāpyāram. nātu yati rājñā n kāryā-

svāta kānd bhāṣāyāna "vībhāvātu bhāvāvābhāvāśākhāsāh-
nirnāyātānyātāṃ" iti labhāntaṃ kṛtāya? dhyāntaāte.

nitya chāvāya sākṣātyaśāh nityaśākhāpyāram 58 [v]

yathāpi rāmaḥśākhāhāṃ bhāṣāśāyaḥ n kāryātāṃ tathāpi

tasya kādaśāhāyānta śaṅkārāśāyaḥ upaśāhāya kāryāśāya kāryāśāya-

chāhāte (v).

āvācaśāhāyaḥ tasya vṛtti vṛttiśākhāpyāram 58 [n]

(ā) tasmātyānāt ābhāvādviśādīvāṃ: cānḥ rājñā; tathāe: sāmañjīvā:


(ē) prāthanāśāhāya. śākṣāt śākṣātśāyaḥ cānā tā ṣānāyāṃ śāyā

evāśā kārāṇāṃ sūtraṃ samādhyām 57.

(ō) nityaśāhāya. śāyāyāṃ sūtraṃ āśāyāṃ sūtraṃ samādhyām 58.

(ū) kādaśāhāyaḥ kāryāśāhāyaḥ kāryāśāhāyaḥ kāryāśāhāyaḥ

kāryāśāhāyaḥ kāryāśāhāyaḥ nātu kāryāśāhāyaḥ kāryāśāhāyaḥ kāryā-

śāyāṃ sūtraṃ samādhyām 58. vēva silāśāyāṃ kāryāśāhāyaḥ kāryā 58

vēva śāyāyāṃ sūtraṃ samādhyām 58. vēva śāyāyāṃ sūtraṃ samādhyām 58.
तथा रचय। ज्ञातिमहर्षदलचलादि। नन्द यदि सिद्धि राज्यो रसस्वत बधमस्य प्रकाशलं कथं चारं- चक्षुम्? हि लाहे।

रत्निग्राहिनतात्माराजेव यः स्राससि भवेत्।

यतः खुष्कचाघसततयम्कृत्यं सिद्धितिः।

यदि रत्निद्रों प्रकाशमहर्षराजिततिः स्वात् तद्विवाय स्पर्शकायलं न सिद्धेतु। न च तथा। तादात्माग्रीकारात्।

यदुसंस्कृ। "श्वेति रसानन्दतत्या चर्या न कार्यं तथायात् कार्यं चित्तसुपकल्पः तद्राज्ञानन्दादिवशनान- परिष्ठतिः। रत्निद्रभाष्यः व्यवहारः।" इति। "सुखादित- तादात्माग्रीकारे च भााताकी सिद्धान्तव्यामधिष्ठया दिव्य- वर्णसाहित्यम् प्रमोदिन्त्रापिया।" इति। च। "श्रमिन्दोपिः स प्रशान्ता वासनोपनीतकलादितात्माग्रीकरोऽसि।" इति। च। ज्ञान्यं खुष्कचाघसततयांकृत्यांस्वरुपरि वेदान्तिमिवें निधि- नित्यियो दुर्ध्रु। तादात्माराजेव श्रस्य अखंडनम्। रत्नाद्राय।
धि प्रथमसेवकम्: प्रतीयमाना: सर्वस्योक्तीभूतान्: सुराल एव रक्षतामायथाः (व) । तदुक्तम्।

"विभावा ज्ञाभावाय साधिता क्षमितारिणा।
प्रतीयमाना: प्रथमं खण्डशी यान्यं खण्डताम्" (व)।

\( \text{त्त्रैं} \) " परमाध्यं खण्डः एवां वेदः यादान्त्राध्यायां तत्तावदेवितयु द्रति च।" च यह च ते विभावात्माभवाभिन्नाति चारिं इत्येकारां विभावान्तः।

अन्वयीकृतम्: वार्णिष्ठतिः तीर्थचारवायां कष्टिक्षणवृत्तम् वायुलपितवर्गम्: अन्तोषियो तर्कालाएं तवामपियवर्गम् जनानियधारणा सामाजिकानां प्रावत्य या वाकानं संक्षारविशेषः: तस्या: परिधिरीवे वार्णिष्ठतिः जनानियधारणे वायुलपितवर्गम् रविकीर्तिः: अवहारकाम्यवृत्तम् द्रति प्रियः। एतेर रक्षत उपाध्रावर्गम् यान्यतयः प्रतिपञ्चस्त वीर्यं सुखिमादिरापारस्यार्थे युक्तम्: वायुलपितवर्गम् नालासेविः: चिन्तिताः: वायुलपितमनक्तिः: वायुलपितवर्गम् परस्यविषयीति भावः: प्रावत्य वायुलपितमनक्तिः वायुलपितवर्गम् वायुलपितमनक्तिः: इत्यावनस्य दिनं तस्य पवित्रिक्षणवृत्तम: एवः: दिन्यथे: तत्वृहोगम: च तद् उपाध्रावर्गम् यान्यतयः प्रतिपञ्चस्त वीर्यं सुखिमादिरापारस्यार्थे: चम्पी पिरे सुरवेन ठिठुलियः। चम्पीपिरे चानालिखणुयः न कोष्ठि वादी लां जीवे: प्रतिक्षीति सप्तमनी प्रायुक्तिकापिन्ति मिति सावः। प्रारूपा नमुना वायुप्राप्तिः निर्देशः। प्रावत्य प्रायुक्तिकापिन्ति प्रायुक्तिकापिन्ति रक्षति सम्बन्धविभवान्तः। च यह च ते वायुप्राप्तिः सहायता चारिं इत्येकारां विभावान्तः। वायुप्राप्तिः सहायता चारिं इत्येकारां विभावान्तः।

(व) द्वितीयम्: प्रामाण्यम् इत्यथाऽर्थ: तदुक्तमिति। विभावाः: ज्ञाभावाः:
साधिता: क्षमितारिणा। प्रथमसेवकम्: प्रतीयमाना: सर्वस्योक्तीभूतान्: सुराल एव रक्षतामायथाः (व)। तदुक्तमिति।
इत्यादि: परिच्छेदः।

रघुरघुद्रोधका लोकी विभावः काव्यनाथायः।

वै हि लोके रामादितरतिहासदीनास्वहोधकारणानि
चौत्रायस्तः एव काक्षे नामे च निवेशिता: नतः: "विभावः
ये नीमो भासास्त्रादुपार्वाययोऽया: क्रियते सामाजिकतामा
दिशावा एभि:"

(स)

"श्युमीहतर्रास्तानु वुंदेविपवताना नगाना
प्रलवचानि काव्यादीनानु साधनलेन सच्चते"

(म)

उत्ति। तद्वद्वातः

वाल्लनोद्रोपनाथ्यो तस्य भेदाभुमी सृष्टि०॥

(व)

सदृशः, तदः

वाल्लवन नायकादिरक्षालवक रसीद्धार०॥३.१५२॥

वादशंकेवाचव्यायामातिनायाववादः। जय यो वस्य

विभावः स ततुस्वयापर्णी वचन्ते। ततः नायवः।

लोगी उत्ती दुःङ्गी: सुप्रीको उपयोगनीवलाही।

(स) रघुवरीवः। शोकी तथोकासिदलमार्था वे रघुराजनादिराधकारणानि
सीतावः काव्यनाथायः: निवेशिता द्रष्टि नेप: विभावः
उपयोगी प्रति शेष:।

(म) शर्मिरः। श्युमीहतर्रास्तानु काव्यनाथसाधिस्वयमानु एवर्तिकारः
वाणीवाच विषयानु गतानु भासानु तानु: काव्यादीनु द्वीरस्वालवगीतां
वाणीवाच विद्यासिद्धार्मानानि न भाषनलेन द्वीरस्वालवगीतानि सर्वग्रहाय
वषयः नेपः।

(व) चाल्लवणिरः। तस्य विभावः वाल्लनोद्रोपाल्मानी च मेदी
उपादी। भाषणमानु चाल्लः नायतादी: वं नायकादिरक्षालम्बः सच्च गौरः
षड्युक्तिः संवैषीति शेषः।
श्रीमद्भागिनीगीतम्

द्रिप्रसंस्करणार्योक्तिजोत्सवार्थम् ग्रंथावलीवाणिता ६४ [१]

दिच्छिन्तकारः श्रीलं सद्भवतम्। एवमादिथ्युपि
सम्प्रति नेता नायको भवति। ततः दानाह।
धीरोद्राचौधीरोहितस्तथा धीरवालिनश्।
धीरप्रशान्त इत्यस्मुकः प्रधमस्वत्तुर्भेदः। ६५॥

स्वरूपं, शष्य धीरोद्राचौ।

अविकल्पः चमावानविनिग्नीरो महासत्ता।
खेयानु निगृहुमानो धीरोद्राचौ द्रुवतः काहितः।

अविकल्पः अहंश्रीकृतमयम्
विभूतिभावः। निगृहुमानो विनयक्ष्चवर्गः। द्रुवतीजः
क्तनिवासः। यथा रामरुप्लिंकिरतः। शष्य धीरोद्राचौ। (क)।
मायापरः प्रचार्यप्लोक्ष्यार्थर्मभूषिष्।

धातमश्चाक्षानिर्तो धीरविग्रोहतः काहितः ६६ [ब]

वथा भीमसेनादिः। शष्य धीरवलितः।

(१) वशीर्तिः। वागी दानश्रीवः, क्रोदी-हतकारणः, कथोऽन्न: यव्युक्ति
पः, क्रोऽन्नः सत्प्रतिमानः वा हुए भीमसेनपः, रघु बृद्धः चावणः तात्काम्
पः। तहनः, दच्छ: वाक्यावर्गः, अत्युक्तिबोधः: श्रीकलकः, तेजोर्विद्ययेऽ
श्रीवासः तेजस्वीविद्यः: श्रीभुतिविशेषः: नेता नायकः।

(ब) अविकल्पः ३३। अविकल्पः, भास्माविविषिः, चमावानः
क्रोऽन्नः चमारीलः, श्रीगौरीः, विरुद्धगाणिश्चर्मः श्रीवासः महामुखेंद्रः
कायाद्विष्टत: इत्यहः।

(ब) मायापरः ३३। मायापरः, क्षपणितः, प्रत्यक्षः: च्यः, चालारः
क्रोऽन्नः सत्प्रतिमानः दुम: बाल्गीरवं तद्मूचिषः, श्रीविव गहिविश्च इत्यहः।
नायकः

(ब) क्रोऽन्नः।
निष्कलो मद्यरूपिणं कलापरं धीरललितः स्नातकः
कला दृष्टांकिका। यथा रत्नवश्यामर वस्त्रानादिः। च च
धीरप्रशान्तः (०)।

सामान्यगुणैभूर्यान् दिव्यार्दिको धीरप्रशान्तः स्नातकः
यथा मालिनीमाधववादी माधवादिः (४)। श्रीमान
श्रीरामरूपले (०) मेदानाध।

एभिरर्विध्यधानुक्लास्तरसूतिपिंबसू दोषशाखा ७०
तव तेवां धीरोदातादीनां प्रत्येकं दर्शिपुडानुक्लास्तरे
लेन पृष्ठप्रकारो नायकः।

ऐसु तनेकमहिलासु समरागो दृष्टिगः कथितः ७१
दवोचिचतुःप्रभुविनु नायिकासु तत्वानुरागो दर्शिकः
नायकः। यथा।

“चाता निष्ठितं कुनलेश्वरसुता वारोवेजराजसुदुः
बूतानिर्विन्धं जिता कमलया देवी प्रसादाय च।
द्वानं पुरुशरः प्रति यथा विद्वाय विश्वामिपी
देवनाद्विप्रतिपतिपुष्टमनसा दिवता: स्वितं नाभिकः।” (४)

(०) निविदत प्रति। निविदत: बिनार्षितः, श्रु: कीमतिविनः।
भर्तर कलापः श्रवणीशार्दुलिकः।
(४) सामायित। सामायिकः वानीलोकाधिकारामायुः
विषयः मुखानु पुन: प्रायः पूर्ण कवयः।
(०) श्रीरामरूपले प्रकाशनायकः द्वारकः।
(४) धारित। कुलेश्वरसुता कुनवा: जनम्या: नवादिकः
राजा तद्वच देवा चतुराता निष्ठितं चर्चितं चतुरोद्धमे देवि भावः।
शामायुः प्रकाशा दाता जयराजः तव गृहः सिद्धः श्री: निविदितः।
क्षतागा श्रविष निःश्चाक्षतितोपितान न जाजिः।
दश्त्रेष्मशिकायिन्याक जारिती ध्रुटानायकः।
धया सम।

"श्रीर्ष वैखः सुखं समर्थ्यतामहेः यातः ससीयं ततः।
प्रादेव प्रहातं तथा सप्तपि तं ध्वला संहारसि मयि।।
किंतु तत्र ध्रुटातुसमसन्धि वाणे व्याजन्यः चसि।।
प्रत्येकंतसि कोश्चिं वितुलये कोपोदपि वामीन्यः।"

(क)

भानुरूपी एकादिरः।

उपक्रमेण नायिकायामारोत्तुंकृत्तनायकः।
वचन

"श्रावरं सच्चिदं वास्मी न सचिरे वैविषयको नीच्चतः नोक्तान् नी वेलस्य गतिः चविन्तेन नैवास्स्यिति काव्याचारः।
किन्तु विषयं जनवर्त्तको व्रद्धिस्ति सुभूमोपयोगः प्रियो नानाति।
हां निनिधिहस्तिति विष्णुस्यस्य सन्तास्यस्य हुः स्विष्टम्॥ (ख)

श्रोवस्त्रयेवकर्ता ववर्मोकर्ता यः।

dशिर्ववहिर्नुसारो विग्रहगम्यवत् ुगुदुपार्नरति ७४

य: पुनरेक्सतितावत्ततावता निविकायः ववर्मान्ये इत्योऽये नानिविकायः काव्योक्तिहितिशिलातुरागोवनस्या नाविकायः गृहः विग्रहमावः

सति स शरदानयः। यथा।

"श्रोवस्त्रयः काव्यामुनिरंगितावतं सहस्सा
वदांश्चन्द्रेव वदांश्चन्द्रेव प्रभुविलक्ष्यायति निरपवः।
तदोऽर्थं काचिन्तः सत्तं शुममुमयवलदन्वनचो-
विवेशाघूर्णितो विसमिति न सखों में न गमयति।"॥ (ग)

(ख) भवासन्तिक। नीमायाय वचनान्यः काव्यास्तु सवर्णी भविश्यन्तुर्विरुद्धः। 

(ग) श्रीनितिः ऐ श्री! पृथ्वी! फ्रक्त्या: नाविकायः काव्यांविरंगितावतं शरदानयां श्रीमयवलदन्वनायः।
एषाः तैविध्यात् सर्वेषामुतसमध्यमाध्मलेन।
उक्ता नायकमेदारायुरारिपश्चवाहिष्टोऽऽ॥७५ [च]
सर्वेषामुक्षपोऽर्डणेदानाम्। अथ प्रस्वाद्विद्वियाः सहायः
यानाह।

dūra-nuva-charini śātā tu śakta prasaṁghiketitvate tu
khiṣṭi-tuḥ gahiniḥ: saha ṣa-vasa piṣṭamaṇītyaḥ: ७६

तस्मा नायकस्व बहुवायापिन्य प्रस्वाद्विद्विते इतिहत्तेजन्व-रोजार्यन्यकमान्यगुरूः किष्ठिन: पीठमदानमा सहायो
भवति। नथा रामचन्द्रादिनां सुग्रीवाद्।। अथ मुक्तारः
सहाय: (ढ़्)।

मुक्तारः सहाया विचित्रेतविचित्रकाया: सुः।
भा-तानमेणु-निपुणा: कुपितवधूमानभवना: मुहा: '७७
वर्षीय: परिच्छेद: ।

आदिशब्दांतां कालांनिराकारजाताकलामूलिकानिर्मितकादयः। तत्र
विषः (च)।

संस्कृतीसिनसम्प्रदायः
विरुद्ध धूमः कलिकदेशः।
वेशोपचारकुशलो
वामी मधु रोध वहमतो गोग्रामः ॥ ७८ ॥ [च]

चेतः: प्रसिद्ध एव।

कुसुमवसनायामिधः कर्मपुर्वेशभाषायोः।
हास्यकारः कलहरितविनिदृष्टः खान्त स्करमंजः ॥८[ज
स्कर्मं भोजनादि। अध्येयितनसहायमाह।

मन्त्री स्वाद्यचिन्तायायस्तुत्त्वावपावदः ॥८० [भ]

(च) यहारचीत। मन्त्र: पुरुषः: नामसु परिधासादिपु। यदात
गिरियातः।

(चःखोऽनि) यहरचीत। संस्कृतीसिनसम्प्रदायः कालांनिराकारजाताकलामूलिकानिर्मितकादयः।
सयः: संपूर्ण: यथा ताहाः। पूवूः: चतुरः: कलिकदेशः विकालिकालिनिपु:।
वेशोपचारकुशलोऽविनः य: चर्चाः: चिताः: तत्र कुमारः: दचः: वामी तुषारः।
सयः: सनातनसहायक: गोग्रामः समाया परस्य: वहमतो गोग्रामः, चेतः: तदात्मः,
मन्त्री स्वाद्यचिन्तायायस्तुत्त्वावपावदः। तद्रास्तः: भैरविग्निदेवः।

(च) कुसुमवसनायामिधः, कर्मपुर्वेशभाषायोः कालांनिराकारजाताकलामूलिकानिर्मितकादयः।
सयः: कलिकदेशः खात्रः: बृहास्पदः तानाः, यहारचीत: यथा ताहाः: सयः: निन्यः कालांनिराकारजाताकलामूलिकानिर्मितकादयः।
सयः: सनातनसहायक: भैरविग्निदेवः।

(भ) सभीत। सनातनायायायस्तुत्त्वावपावदः।
सयः: कालांनिराकारजाताकलामूलिकानिर्मितकादयः।
सयः: सनातनसहायक: भैरविग्निदेवः।
सयः: सनातनसहायक: भैरविग्निदेवः।
वामनसंडकिरातुः च्छाभीरा: शकारकळावः
सद्मूर्खताभिमानी दुःखुलतेश्वयैः संयुक्तः।

सोऽस्यसन्तािशतात्रः [ट]राजः: भ्यालः शकार इत्युकः
आयश्वर्यैः सूकाद्यः। तद्व वामनसंडकिरातुः वाहः
यथा रात्राल्क्षः।

"नष्टः वर्षवर्षेनुभुगणनाभावादपाख चापाखः
अन्तः: जाचुककुकुकस्य विशिष्टति ब्राह्माद्यः वामनः।

(ण) मनिभिति। खवित: चीरकवित: मनिशा भायांभिर्मिति शैषः।
श्रेयः: धोरीदागाधः: मनिशायाभिकिरः: मनिशु संधुः भायतवा
पितरः: मनिभिति: कायेः प्रथमोति भावः। गतायेः कतायेः
पुनर्भस्कर्य वर्धितमिति भावः।

(ट) स इति। भवृषद्यः: भविभिति: रचिताय: चपपदा
अथ्यें: साता सोतरः।

(च) नरल्यति। सतुभगामासवात् सतुभाषो भगवदादन्तवः: तपां
पाण्यामु च पास्य लक्षा वासार्थिं चन्त्रं गोल्लौं वर्षवर्षे: लीलः नष्टः पदार्थवितम्
लतीय: परिच्छेद: । ७५

प्रथ्यात्मात्विभिन्नज्ञ सद्भूत्तं नाट्त: किराती: ललं
कृष्णा नीचत्तव्य यानित: श्रनकौरालेखणाशाख्यिन:। (ठ)
श्रकारो सन्तकाटिकादिद्वः प्रसिद्ध:। चन्द्रोपि यथाद्रव्यं
प्राता:। चर्च दश्यमहाय:।

dधेषु सुभ्रत्तुमारात्मविका:सामवसैनिकाद्वाच
dर्तनिग्रही तथ: साधम् (ढ)। चर्च धर्मसहाय:।

धत्विक्युरोधस: सुभ्रवञ्चविद्वस्तापस्तिथया धर्मविवर
ब्रजविद्वेदविद्व: भालविद्वो वा (ढ)। ततः।

उच्चमा: पीठमद्रायिः:

|| ८४ ||

श्रावनग्राम मन्निक्रोहिततत्व:।

मध्यी विटविद्वको।

तथा शकरचेटाया अधमा: परिक्रियिता: ८५ [ण]

चर्च नामसः खर्वाहित: पृष्ठ: कथुकिन: कथुकस शारस्य एवः प्रभुनर: विभासः परानाययिमः नागराययिमः किराती: वागः किरे प्रर्तमाः
प्रतिनीति खानावुलिनिरपेक्ष: सहस्त्रम: द्विषेयं हर्ष: पर्यन्तावर्ष: हातिविद्व:।
कुलाः: भार्सिपरार्द्धवर्मा: भालन: पुरस्य दर्शनम: भाषुम्बे शरी तयीवः।
मन: नीपतेव तत्थावदेनेत: श्रमके: नन्द्य सन्न यानि महिनः। सन्नुराया
वामार्निकसे धर्मविद्व:। वाङ्गविक्रियि: धर्मसः।

(ढ) दृष्टविष्टि। धर्मसु दृष्टिवचणारुविन दुर्ग: कृष्णाः: धर्मः: शात्रः
विका: वनभारिः शमान: कर्मिनतः: वेदिकायः: ध्रुवाय: मध्यीस्य तदः।

(ठ) चचनुनिति। नर्माय प्रेमाय चलित: पुराणस्य सर्वविद्व:। दुर्दृष्ट:
पुरीसः: प्रब्रह्मिः ब्रजवन्धसनिसिः: तथा हायवः एति नन्दे हायवा: मुः
भवेव:।

(प) उथमा एवि। पीठमद्रायः पृष्टिः: धर्माः द्वारा: स्वार्या: सन्ति
निर्देषः धार्मस्य निदुवशी सन्तो धार्माय तदा महापेताया: पथमाः: श्रुत्या:
परिक्रियिता: ऋषित:।
७६. साहित्यदर्पणम्।

शाखशचरात् ताम्बूलिकगानिकादयः। पथ प्रस्थादो
दुनां विभागगभूलचशमाह।

निष्टायथैं मितायथं तथा सन्देशाहरकः।
कार्यप्रेष्यस्थिन्दा दूती दूल्यशापि तथा विधानः।
तत्र कार्यप्रेष्यो दूत दृति लच्छसि। ततः

उभयोभावसुग्रीय स्वयं द्रव्यि चोलस्मूः।
सुनिष्ठं कृते कार्यं निष्टायथं स सूतः। चौ[व]

उभयोरिति वैन प्रेषिता वदर्तितिङ्ग प्रेषितचः।

मितार्थभाषी कार्यसं सिद्धिकारी मितार्थकः।
वायव्यानितसन्देशहर: सन्देशाहर: चतु [ढ]

पथ साहित्य: नायकमुः।

शोभा विलासी माधुर्यं गाणीयं धैर्यतेजसी।
ललितीदायीमिल्यैः सत्त्वा: शौर्या गुणः। चौ[ढ]

( त ) दृष्टं निर्विलक्ष भैति निष्टायथं दृतं। कार्यप्रेष्य: कार्यचं प्रेषः।
निशोवः दृतः। स त्वं निष्टायथं। मितायथं तथा सन्देशायः। दूल्य
तथा विधाः। निष्टाः। मिताय: तथा सन्देशारित्विः।

( व ) निष्टायथानां उभयोरिति। उभयो: भाषा: भाषयः। चासीय
खण्डभाषा: स्वयं परां सिद्धां वदति कार्यं सुनिष्ठं सुश्रवं कुर्ते स
निष्टायाः। सूत:। काः।

( छ ) मितायथे। मितं परिसमितं शर्मं भायते। मितायथ:।
कार्यसं सिद्धिकारी मितायथः। वायव्यानित प्रसुखा: दृष्टं काफऽ
वेरण्डे दृष्टं संदेशारित:।

( घ ) चन्द्रसुध्दारानां व्यासानां बालिका प्रति। शोभा प्रति खदन्म्।
वतीयः परिच्छेदः ।

ततः।

शूरता दृश्वता सत्यं महोत्साहोशनुरागिता ।

नौचे द्वापरायणीयं स्वर्गः यतः शोभितं तत् विदुः ॥८०[ः

ततानुरागिता यथा ।

"श्रेयसेव सतो महेपति:  
शर्त सवः प्रकातिवचिन्तयत् ।  
उद्धेरित निग्रागशीः  
सम्रात्वर्त्तत विमानवा कावितु" ॥ (५)  

एववन्तापि। अथ विलासः।

धीरा दृष्टिगतिभिरविलासे सम्भितं वचः ॥१ [ः

यथा ।

"हृदिसुगृहतंत्रम्बनवस्त्रसाराः  
धीरोहता नमयतिव गरितचरित्रौमृ ।

(६) श्रीसमाह युतेति। शूरता मीरे, दृश्वता द्विप्रकाशिता, सम्भवन्यं, महेस्वरं, कायमेहु द्वापरविवेचनं, भन्नागिता भन्नोपिनिमित्यता,  
नौचे दृष्टिलक्ष्यं स्वर्गं दृष्यं, अथवा पद्मोपि स्वर्गं लिखिता, एवं तथा:  
यथा: द्वे यज्ञां सम्बन्धां तथां शीर्षा विदुः।  

(५) भगवानितायाँ मुदादश्रि भवभिति। भस्नागरुपवं निश्चितस्य।  
प्राहितेन प्रक्ष्या र्थाण सम्बन्धां वर्तेन पद्म: पद्मिनं महेस्वरं, अथवा सदा समर्थं दृश्वं निर्देशन्ति ।  
धर्मा तु समर्थितामाशास्त्रां चक्षुरिति। उद्धे: दद्र्चना निग्राग-  
प्रतेषु न्यायमुद्धं तथा भगवती भवति। काविता लीला दृष्यम्: विमानवा स  
नमयतिः। सर्वोपरि, पद्मोपि कृष्णं स्वर्गं: सम्भवं च दृश्वं र्थाणं  
नौचे दृष्टिलक्ष्यं स्वर्गं लिखिता, एवं तथा:  

(५) विलासः। दृष्टिलक्ष्यं स्वर्गं लिखिता, नाम: चित्रा महोदा, भव:  
नरसं सुक्षमं दृश्वं दृश्वं लिखिता, महेश्वरं ।
साहित्यदर्पणम्।
कौमारकृत्ति गिरिविद्युत युक्तां दधानः
वीरो रचः किमवेदयुत दर्पं एवः”॥ (२)
साहित्यदर्पणम् [भ]
कौमारकृत्ति (भ)।
भीष्मकृत्ति गङ्गाग्रीवभीमी किरिकिरी निर्विकारता ८२ [ग] यथा।

"भायत्वाभिषेकाय विस्मृत्यं वनाय्यं च।
न मया लचित्स्यं खल्पोज्याकारविम्बम्”॥ (१)

(१) विस्मृत्यं स्वरूपस्यविचारति। क्रमशं संपादिताभि चेतनामयं
हा रामसं चतुर्यस्यवचनसंबंधसं। दल: क्रमसंति श्रेयः दशीकत: दर्पं
तुक्तातः नगचक्षस् तितिमय: सत्क्रम प्रांशोः सार: यथ यथ वायुमो,
तथा वीरिङ्गलं धीरा चतुर्ता च गति: धरिं क्रमोऽर्थं नमयी। चर्यं क्रमं:
कौमारकृत्ति गिरिविद्युत्यं प्रवेक्षत ८२ युक्तां दधानः भवानव धीरो रचः किम्?
दत्त चधव: एवं दर्पं प्रति आग्नेयं ४: वसनसिद्धं दर्पं, जोगः वसनातिरं
समाय लक्षि ग दल्ि नमयानु।
(२) साहित्यायुक्त संहीतां श्रद्धति। संहीतां स्वरूप चमोऽविल्या वारे
पाणिव: चयं गराधविवारा काँघयः परिकौटिन्त वसनातिरसः।
(३) चहारकरति—
निमीयं कुटु कर्णपद्यं लोकस्य न समागम राम।
मुल्लरिनवरिव चौरस्यं वाकृक्तपद्यं निभू श्रवन्ते।
प्रकाशायं। कर्णपद्याः स्वरूपमस्य कुटु कर्णपद्यं वच दल: श्रेयः दत्तं
निमित्तं नानां न ब्रजवाली तीर्थं। समागम च ब्रजस्य लग्नं च ब्रजाय न ग्राम।
(४) गायत्रीयोंस्य सत्तति। भीमश्योऽशोऽशोऽ श्रणमविन्यासम् दुःखं
स्थिरं: श्रीकम्। चर्यं शानिन: वायदिहिजतुतिरिप निर्विकारता शविष्णविलं
स्वात्त्वितस्य।
(५) चहारकरति। मया नामसंयौ। भविष्यकाय भारतस्य वेणाय
व्यवसायाद्वारे धैर्यं विद्वेषं महापिं॥१॥ [ल] 

यथा।

"खुतार्श्रोगौतिरपि चणेश्चान्वृतरे दरं प्रक्षेपिकृतरे वभूव।
प्रासंगिकरणां न हि जातु विद्वा: समाधिभेदब्रजवी भवन्ति।"

अधिशीतप्रमाणादि: प्रयुक्तस्य परेण यत्।
प्रागायैवप्रस्थसहं तत् तेजः समुद्राहलतम्॥ [श] 
वाक्येः शयोमधुरु रता तद्रक्षार्चितं वलितम्।
द्रामं सप्रियाभाषमोऽद्वायेः शबरमिच्योऽसमाधृपः
प्रयामपि ददारंशाषि जाधानि।

अथ नायिका विनिधा स्वाच्छ्या साधारणस्वीति।

वनगमनाय विक्रम भारावस् तत्स रामस्य सखोपि भाषारस्यमः
शास्त्रविद्या: न भवतः न हत:। षष्ठ राजविद्यार्थिपि प्रविष्टसं वैधान।

(४) शैव्ये निश्चितं व्यवसायाद्विति।

(५) चदार्थसिद्ध सुधेरि। अध्यायं धेरं वस्तीविधाबृवस्यादि यहः प्रभुः
हुता बधवर्गोतिरेऽस्मि ताध्र्यः: भयस्यं गौतिरपि वर्णविपि: प्रसंग्कारारः
साधिनिक: बभ्रु। ति वहः विवा: भनरारयं: भरवरारयं गतिरियां
समाधिभे दोगमस्थे न भि प्रभुः: समाधि: सबलि। चणेश्चान्यं गौतिरपि
वादि, वासिन्यं यत्र ती यस्मि न दृश्य, चणेश्चान्यं घण्टे यथा दृश्यि,
शन्नकरोमितादस्माहि पांडी यद्रापः प्रवाहवज्ञता दृश्यि च पद्धारल।

(७) तेजी विनिधि अद्गौरि। प्रागायैवपि जीदनवपन्नान्ति परं भेदे
प्रचन्न प्रयुक्तस्य कलसः अधिशीतप्रमाणादि: तिरंगारस च पञ्चविधम प्रक्षेपार्थे
वेयेः: यत् प्रक्षेप तत् तेजः: समुदाहारं वलितम्।

(८) शविकोलाद्वारे वानिति। सामीर्ध्ये: दशाय हें छ नक्षत्रा
समोहवत्र प्रक्षेपितवस्य खवितम्। ददारंशाषि: द्रामं श्रृवेदिन्द्री: समाधा
उसद्वंशी भीताध्ये।
नायकसामान्यगु श्रीवारति यथास्वभवेयुक्ता ॥३७॥

नायिका दुन्नायकसामान्यगुणेक्ष्यागातिबियुक्तस्वभवे
युक्ता मवति। सा च खस्त्री जन्यस्त्री साधारणाचीति विविधा।
तत्र खस्त्री。

विनयार्ज्जवादिरुक्त्वा दशकर्मपरा पतिभत्वा स्वीया ५०० म
यथा।

"लंजापल्लसाहवाह " परभत्तिपियवासाह।
अविश्यवद्भुवहां दखाणः घरे कलताइः" ॥ (७)

सापि कथिता विविधा मुख्य मथ्या प्रगल्मेरि ६४
तत्र।

प्रथमावतीश्रीयोवनमदनविकारा रतो वामा।

कथिता मृदुश्च सानि समधिकल्ज्ञावती सुग्रावत्

तत्र प्रथमावतीश्रीयोवना यथा सम तातपादानाम्।

(५) विन्यम्वित। विनय: श्रीसभार: भारशसकापत्ममा हवेवालिति
भियुक्ता दशकर्मपरा गातिबियावताता पात्रतरा पवनुराविनियो खौँया मवति।
(६) चहादति खर्चां। लंजापल्लसाहवाहसि रससाद्वियपि
खान। भविन्युतुम्बिधाननासि परमशुरुवियपि
कथां खस्त्री वीरां दखाणः दखाणः दखाणः ॥ दृष्टि चतुकां। वचानां
मुखायतां जनां दखाणः कब्राणिः दियः वचारां पध्यायसि प्राधिष्ठनानि शब
द्वारा। शेषां वाहानि, परमेशु परमेशु दखाणः निपियवासिः कथारिहि
वानिः, तथा भविन्येष्व श्रीवत्सवर्गारु दुष्कराविः भसारिहितानि, अणुमाना
लिनिति मावः ।
(७) सुभां निर्विवंक्ति प्रणेति। खथसः भवलीयः च दौतः वौनस्थ
सदनस्य स्विनारी यथा: तत्रोकाः, रतो सुरत्तवापारी वासा श्रीवासा,
माने मनाः प्रति कोषे गुढः, तथा सर्वविकालवालो भविष्यलोकपी रत्मः
सुभां कथिता।
“धन्येः प्रतिमानिन्ति जचन वच्चिलोमन्द्रतां दूर यालुदर्श रोमलितका नेताजीवं धारवतः। कन्द्रैः परिचीत नृतनसमोरायामासिपकं चण्डालं भज्ञानीय परस्यं विद्धम् निलिप्यहनं सभुषः।” (क) प्रथमावतीर्ष्यमदनविकारां यथा सम प्रभावतीपरिश्वी।

“दृश्यं साधसमस्यं भुवि पदं नियोक्तं नान्तःपुरात्तः नोधारं स्वसतं चचातु कल्यकी त्रीयन्तरणं कार्यार। किचिद्रावगम्यर्वजिम्भववस्त्तः सनाग् भाषणे सम्भवसमुद्रदीर्घे प्रय्यकायमुज्जवलासयने सचविं” (ख)

(क) कमीयौदारुतं मेघां। कन्द्रैः कांसे नृतनसमोरायामासिपकं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यहनं निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक।

(ख) दृश्यं प्रतिमानिन्ति जचन वच्चिलोमन्द्रतां। कन्द्रे जचन चचातु नृतनसमोरायामासिपकं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यहनं निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक। तथाऽः, चचां सम्भव सम्भवं भ्रमणं प्रतिवं दहां चचातु चचात्माक्षीय भुविः कामिनि: चहलं परस्मा चहोरां निलिप्यम् निलिप्यकं विद्धम् दक।

किचिद्रावगम्यर्वजिम्भववस्त्तः सनाग् भाषणे सम्भवसमुद्रदीर्घे प्रय्यकायमुज्जवलासयने सचविं।
रतो वामा यथा।

"दुःखः दुःखिते सदृशः कृते नालापरकार्या
श्रायणं परिवर्त्तित वशालावर्तिते उपेक्षते।
निर्यान्तिशुष्को नर्तनः वासमनावर्तिते
जाता वामावैव श्वेति सम् प्रोले नवोद्रा प्रिया"). (ग)

"मा पलुः प्रथमापराधसमवे सक्रोपतेश्व विना
नो जानाति सबयोमाकर्वलनावकोलकितिसख्वनमः
सच्चेरचक्कपृलसूपलगलितः पदेयस्नेत्रोपला
वाजा केवलमेव रोद्वित लुढ़लोलावकेरस्तुभः") (घ)
समधिकलजावती यथा। "दत्ते सालसमयरमित्य श्रीके।

चतु समधिकलजावतेनापि लब्धया रतिवासमताया
विचिन्दिताचेवतया (ऍ) पुनः कथनम्।

(ऍ) श्रेयति। नवोद्रा भविष्यविशारदिति प्रिया दुःखा निरौचिता सति
सञ्चाते शिपूः। धर्मः दुःखः दुःखिते श्वेतसुष्की सबयोमातः। भावयिता भावने
कतर्वयिते भावः श्वेतान्तः कुसूते उच्छर न ददृशीवर्तः। श्रायणं परिवर्त्तिते
तिष्ठति, पलातु क्षणवित, वर्धे पञ्चमे। भावितां भासिता सती
सञ्चाते शिपूः। सुखं प्रशिक्षिते केवलमेव श्वेतसुष्की श्वेतसुष्की निर्मलानिलितं
आक्षेरसनेत्रोपलाते। भर्ति: समम्ति वामावैव प्रतिकृत्तिवैव सम प्रीवे भावनादाय
लावा। श्राहू विचित्रारूढः। (घ)

(घ) श्रेयति। सा बाजा पलुः प्रथमापराधसमवे, सुखा श्रेष्ठ कुष्ठः न
शाळी दुःखः प्रतिश्रेयसन विना सहायीतामकनरैवर्तवर्तः। सबयोमाकर्वलनाया तथा
वकोलिकितिसख्वनम् नो जानाति। केवलं शरीरः निर्मलेऽशरीरीऽनिर्मलेऽ
कपोलसूपलाते गौरितः लुढ़ला वीलावतः। श्रायणं परिवर्तितः। चतु पाहैः
सामुः। नवोद्रा नौर्मस्मूले प्राणिवशः यथावताभुतां सति केवलमेव रोद्विदि।
श्राहू विचित्रारूढः। (ऍ) विचित्रिताविश्वसनयः।
चतुष्ठी: परिच्छेदः।
चतुष्ठी: साध्यः।
मध्या विचित्रसुरत्व प्रसृत्युरङ्गोऽवन।
ईश्वरप्रग感भवचना मध्यमचन्द्रोऽधिता मता॥१००॥
तत्र विचित्रसुरत्व यथा।
"काले तद्धा काधमपि प्रक्षितं सुग्राम्यः
वातायनेन प्रज्ञातमोहमिस्वयमात्र रतिः।
तत्त्वाजिनां च वृद्धिनिरंकारं
शिष्याधिकं गदास्पदमपश्चतिष्ठिताः॥ (२)
प्रसृत्युरङ्गोऽवन यथा। (२)
प्रसृत्युरङ्गोऽवन यथा। मम।
"निश्चितः खचनगङ्गेः यस्मिनवस्यादिपदिः
वचोली कारकुण्डलितभवमकरीमलुकनं गच्छति॥
कान्ति: काल्चनचयप्रधितनिर्ययः सुधासहिनी
कथानं नबत्रासोदसोंदर्वपुष्कलः कटाच्चक्कः॥ (३)

(२) साध्यः कमेश गदाधरति कालेन दशै। चद्वतः चक्षुः सन्नभवः
कामो यशः: तथाभूत्वा सुग्राम्यः। रतिः पुरुषकृत्यः कालेन पली तथा तेन
प्रकारे सोदसामलुकनं खचन्यारं प्रविष्टं प्रकटीतां यथा जनेकरां तत्त्वाजिनि
तानि सुरतकृत्तिनां च भूवस्वति: गदास्पदमतः: चतः। निश्चितं निविष्टवः
पारितेन गदास्पदः: पुनः पुनः सुरतकृत्तिनां मुखः तदेव पुनः पुनः निविष्टवः
चतात्वर्तसः गृह्यते मभः।।

(३) निश्चितः दशै। तस्माः कान्ति:। निश्चित नयने खचनगङ्गेः सुधासहिनी
तिरस्कारीपिण्डः, पाणिपरम् मुन्युगः सरिकविलयः प्रहस्तगमः सप्तः,
वधीनी तत्त्वाजिनि कर्णपूर्वङ्गिबंस्कर्मी साधारणार्थाः शा वित्ताकारीधिः
पुष्कलतिः गच्छतः प्राप्तः। कान्ति:। काल्चनचय प्रधितनिर्ययः, दशी विष्णु
सुधासहिनी भयतत्वांबिधिनां, कठाच्चक्कः चौं यदू प्रदीपः प्रामाण्याः
प्रमाणाः नक्षिताः धूपः: मरीच्य यस्माचाराः।। मारुः प्रक्षिप्तं हस्तम्।
साहित्यदर्पणम्।

प्रवमचन्त्रापि।

प्रथ प्रगल्ला।

धरान्या गाढ़ताकृत्या समसतर्कोचित्ता।

भावोग्निया दर्शीऽऽ प्रगल्भास्मात्यानायका॥१०१॥

धरान्या यथा।

"वच्यासि या कथयसि प्रियस्कृमेकपि
विश्वकारुकश्चततानि रतान्तरेषु।
नीविं प्रति प्रफृंचिते तु कर्जि प्रिययेश
सखे́ः! श्रपासि यद्यः किञ्चिदशपि धरासि।" (ज)

गाढ़ताकृत्या यथा।

"अभ्युवाक्तस्तानुवरो नव्यन्य सुदीर्घं
वक्तस्तानुवाचितरां वचनं ततोऽधपि।
मध्योपधिं तनुरुस्तस्तानुस्सरितस्वो
मन्दा गति: चिमापि चाज्युतयोवनायाः।" (भ)

विविधसुरत्त्वा यथा।

"वचितताकृत्तानि: वचिद्गुस्यप्रहासिलमिनः:

(ज) धारिति। या लें प्रियस्कृमेकपि रतान्तरेषु सूक्तवयामारसंधेषु
विश्वकारुकश्चततानि कथयसि या लें धारिते श्रविति चड़ि। ई सखः।
प्रिययेश कर्जि नीविं वचनन्यं प्रति प्रफृंचिते चति तु श्रपासि अपवं चरोः
यद्यः किञ्चिदशपि धरासि। न किञ्चिपि तालाकाशिकादेशकं सूक्तिनिति भवः।
वचनातिकं हस्मस्।

(भ) अभ्युवाक्तस्तानुसरिति। चहत्योवनायः कामिनः: चरः: वचनास्तस्तानु
प्रकृतिः तन्नी यथ तद्यत्र, नव्यन्य नव्यन्य सुदीर्घं ग्रंथिबिश्विः वुद्वा वके
उदळ्ये, वचनं ततोऽधपि सुदृशिः भविततरां वक्तस्तानुः, संज्ञा: समाधिः:,
अर्थिं ततुः: चौष्ठ, नितिः: श्रवसस्नु:। भविश्वापि: किञ्चिपि गति: संज्ञा
कर्जः। वचनातिकं हस्मस्।
कच्चूपीठारी कविताप च सालकापदः।
वलोभज्ञाभोगरकपतितः सीरेकुसमेः।
खियः सर्ववस्त्र कथयति रंत प्रच्छडपतः॥ (७)
भावोत्तर यथा।
“मधुरचन्दः सम्भूमेः छतावधिषितः।”
श्रवस्वलितैरकल्यानाधिकारिलोकमभिः।
श्रकादसरसकारस्त्रारिपारिविलोकितः।
विश्वनाथः सा पर्योऽभिः करोति वहायताम्॥ (८)
खुलोऽदा यथा। “धन्याणि या कथयसोख्लेव॥
भाकालात्मकायकः यथा।
“सामिन्तः महुर्यालकं सतिलकं भालं विलासिन्। कुँ भारेशि।”
तुटित सतीधरस्ते चारं पुनर्वर्ज।
श्लुक्षा सुरतावसानमेव सम्पूर्णचन्द्रानना
सुषा तैन तबेव ज्ञातभुजः प्रासा पुनर्महिनम्॥ (९)

(७) क्रिष्णदिति। प्रक्षेत्रः भवानरस्यवस्त्रमिवः। कविताः सालकापः। वाच्याभारितः; कवित्व भावपेटें मलिनः हसः। कवित्व चूर्वीतारी, कवित्व भाषा च सालकापः। भक्तवचारीतिः; चन्द्र वधीभावः।
(८) मधुरचन्द्रमेव। सा कान्ति पर्योः कामाक्षविश्वनाथस्य मधुरचन्द्रास्ते। स्मार्थविश्वनाथस्य मधुरचन्द्रास्ते।
(९) सामिनिति। चन्द्रवचारालात्मकायोढ़ुतम्यस्य कामाक्षविश्वनाथस्य, आः सामिनिः। चन्द्रकृतवचारालात्मकायोढ़ुतम्यस्य कामाक्षविश्वनाथस्य, आः सामिनिः।
साहित्यदर्पणम्

मध्याप्रगतमः महानतराकाशः

त्रिभुजा चाष्यधीरा च भीयराधीरिति शब्दविषे १०२
ते मध्याप्रगतः

तच

प्रिवः सोवासवक्रीत्या मध्याधीरा दृष्टीषा
भीयराधीरा तु सत्तैवरीरा प्रश्लोतिभिः १०२ [ढ़]

तत्र मध्याधीरा यथा

"तदवितथमवादीयंसम ले प्रिवति
प्रियजनपरिसुतां यदृ दुकूलं दधान।
सद्विवसतिमागा: कामानं मण्डनयीः
ब्रजति चि सफलं वशमालोकनेन" ॥ (ढ)

(ढ) निबन्धित । सोवन्नासवक्रीका घटुप्रासः सनाक्रितम, प्रवासः
सनाक्रिततिलिङ्गः । तेन वह वर्षासना या वक्ता स्मरणयक्षा-यक्षः
तथा । भवत् च परम ।

(ढ) वदित । लः सम प्रिया दृति भवितश्रृवः चवादीः चवादीः
वर्षासना, यत् यथात्र प्रियजन्ति प्रेमकारितिकृति मोक्षकल्लने परस्परस्त्रिः
जयम् धर्मण यसं सम जंशिभविततिः भावयत् धारणा: एतदुक्कूलपरिजने
छिन्नछिन्न सतवी सौदर्यिति श्रीदी भवितश्रृवः
वादितसूतिति सौदायः । ति तथापि सामानिः सपूनयीः
भवितश्रृवः वशमालोकने प्रियजनपरिसुताः सपूनयाः
ब्रजति प्राप्ते । साविनीः नासिना भूमिलोकेकैर्ति तदावथः । एकं समासः वल्लिकाधिरूपवर्षा
दुर्भिकाय मुकृतिः त्वरि भवायिति वयोवथिकोमितिः ॥
मृदेव धीराधीरा यथा।

वाले! नाथ! विसुध्द मालिनि! रघु, रोवाण्या किं कंतं?
विद्वेद्वस्तु, न मेधप्रायति भवान् सब्दपराधामसंय।
तत् किं रोदिति गहनेन वचसा? कस्यायतो चवयती?
जन्तुतंत्रम, का तवाच्र? इविता—नांख्रीव्यतो चवयते”॥ (७)

इयमेवाधीरा यथा।

“साहि मनोरथस्ये धूर््ते! कान्ता
क्रैव खिता मनसि कृतियमहावर्मया।
अस्चमाकमलित न च कविदिव्याकामः
लक्षातू कस्ते चरणपातविद्वृत्तानाम्”॥ (८)

(७) शास्त्र द्रति। नायकानायिकाययोक्तिमतुस्क। इ शास्त्र! द्रति नायकोकित। नाथ! मालिनि! द्रति नायिकाया: प्रथु:। इ मालिनि! कथा कीप विरूढ् वच द्रति नायकोकित। कीपात कीपात कौमभय प्रयत्नः; यथास्व पठसौ। नायि कि हसम् भवुर्विद् ते जिममिपिने परित्यत्तं कर्त्तित् भावः द्रति नायिकाया: प्रथु:।
भावायु विदः लक्ष द्रति श्रेष्ट्: द्रति नायक्रोकित। भवान् न संबं च परायति धन्य भरणात् शरीर वर्णने द्रति श्रेष्टः द्रति नायिकाया: प्रथु:। तत् तदा गहनेन भर्ष्युलुटेन वचसा किं कर्त्य रोदिति? द्रति नायकोकित। द्रति यत: चवयते? द्रति नायिकाया: प्रथु:। नाथ भी! एवं रोदन सम भयत द्रति श्रेष्ट्: द्रति नायकोकित। एवं इस तद् का? द्रति नायिकाया: प्रथु:। द्रविता प्रया सम लक्षित श्रेष्टः द्रति नायिकाया: प्रथु:। नायि न प्रया महाश्रीति क्षत: द्रति सयधि श्रेष्टः नायिकाया: प्रथु:। शास्त्र शास्त्रीन्यं तथम्।

(८) शास्त्रमिति। परनायिकायं दस्त्वस्म भागव जतायरथात्यथार शरः
पदतिमारूपक कस्तान्तितुः। इ धूर््ते! शाश्व निश्चित कर्त्तेन न तु चन्द्रह्नामात्
पद्माणिति काव्यः। चरित्व विख्याविकृत त्यो ग्राहायानी काव्या सम्
त्यथासद्व: दर्श्यां तव मनसि सिस्ता धरकृति बष्कारं कहितु धरःकम: धाराम्
शाश्वता सत्यातू शरणपातविद्वृत्तानामः। पादपत्रनवचरक्षयाते: हसम् छत्र न चि
पादपत्रनां कायभिन्नय। शल्यानतिशद्यातम्।
धृश्यदर्पणम्।

प्रगल्ब्य यदि धीरा खाक्षेनकोपालकिणिका।
उदाह्रे सुरते तत्र दशरथन्यादारान् वर्हः १०५ [ध] तत्र ग्राहे। यथा।

एकाद्रासनपञ्चिनि: परिध्रता प्रव्रढिनात दूरतः
ताम्बूलनयनचिंचलेन रम्साऱ्बद्रिपिपिंपिच्चिनि:।
भालापिपि न सिनित: परिण व्यापारवन्यालङ्किनी
कालं प्रज्ञुपचारतवतुष्कं कौष्ठ: उत्तािेवेक्षत॥ (२)

धीराधीरा तु सोलुशषभापिते: खेद्येिदसुम् १०५ [ध]
प्रसं हायकम्।

यथा सम।

"अनन्तलहुःतोऽघि सुन्दर। छरसि सनो मे यतः प्रसभम्।
किं पुरातलहुःतस्य सम्प्रति नखवरचतेक्षणा।"॥ (३)

(१) प्रसभ्यमेव। प्रत्युघा पौड़ा छर्रा सिरिविज्ञ कौष्ठम साहिति:।
यथा: ताह्यं सतो वर्हसः धारण्यान् दस्यंययी तत्र ग्राहे सुरते उदाह्रे उदा-
र्हीना सम्भव।

(२) चतुर्वर्ति एकवित। चतुर्वर्ति निविठल कौष्ठम नाभं
तथवेदांतगलितम निविन्ध्य तुपरांत:। कौष्ठम निविठल दस्यंययी कौष्ठम:
अर्थार्थम: दस्यंययी। तथाविश्व दूरतः। दूराः प्रव्रढिनात एकवित।
उदाह्रे नाभं निविठल कौष्ठम निविठल। भान्ति से प्रव्रढिनात संस्करित:।
सहार्यान्य परिचता परिषत्व, तामृतस्य वालमयी सहार्यान्य परिषत्व
बेलिकं नाभं निविठल कौष्ठम तथा चतुर्वर्ति। सनीये परिण व्यापारवन्या
प्रवर्तन्या सम्बाधिपिपि न सिनित:। शाह्त्विविषयैः सम्भव।

(३) धीरिति। सोलुशषभापिते: प्रसभ्यम साहितस्मितम ध्युःक्षः। चन
कौष्ठम भाष्यती। चन्द्रेऽि।

(४) पुरातलहुःति। इ धृश्यद। यतः अनन्तलहुःतिययी लये
हल्यां परिच्छेदः

तत्त्वेतताद्विद्यन्या ॥ १०६ ॥

चन्द्र चंद्रीता। वदा "श्रीं श्रीं श्रीं मुहुः" इत्यःवे जत्व च सप्त दूरिततन्वति।

प्रलेखं ता च रघु विधा।

ञानिक्ष्येऽनुभलान्त्रयकप्रणवं प्रति ॥ १०७ ॥ [५]

ता चक्रनारेता: पद्मेश्वरान्यायिना।

सुधा।

"हद्दै वासनंस्वति प्रियतमे भूतादुप्रेयांद्रश्यः
एक्षा नयने पिथाय विहितंक्रीडः चुसन्यचलः।
ईपदकिरिकंया समुलकः प्रमुखोऽसःवासाः
अन्नःस्वेकोऽप्रोमा यूँसःपरां चुम्भतिः।"

(५)

सभ्याक्रम्य भवोमृद्रास्त्रसः हाद्रय कीर्तिताः।
सुधा लेखेत मेत सु: स्वीयामेद्रास्त्रेद्रेः।

(६)

कालिकिति। नायकप्रयौति प्रति नानिक्ष्येऽनुभलान्त्र भूतादुप्रेयां
धर्मा।

(५) हरिति। पूर्व: पालित: एकः एकादिनुः स्वायः नायनर्यूचिति
प्रातः प्रतिपद्यति। नयनेषु दृष्ट्य भास्य विकृत्य च चोऽनुभला
स्वायः। च नयनेषु दृष्ट्य भास्य विकृत्य च चोऽनुभला
स्वायः।

(५) हरिति। पूर्व: पालित: एकः एकादिनुः स्वायः नायनर्यूचिति
प्रातः प्रतिपद्यति। नयनेषु दृष्ट्य भास्य विकृत्य च चोऽनुभला
स्वायः। नयनेषु दृष्ट्य भास्य विकृत्य च चोऽनुभला
स्वायः।

एकः एकादिनुः स्वायः नायनर्यूचिति
प्रातः प्रतिपद्यति। नयनेषु दृष्ट्य भास्य विकृत्य च चोऽनुभला
स्वायः।
एक्र:

मरकीय बिधा प्रीता परोड़ा कन्यका तथा १०४ [व तत्र]

यातादिनिरतास्योऽदा कुञ्जता गलितवपा १०५ [भ]

यथा

"सामी निःशक्तिः यस्य सुवति सनातिनः सपत्तीजनः
शुचिरैविद्वैवतं नवनयोरीहालिनः यातरः।
तद्धृतराजमञ्जः किमधुना दम्मिक्षाविनः ते
वेदधीमुर्गः प्रवेदनरसिकः वयोऽवयमतं श्रमः।। (२)
शत धि सम प्रकीर्ताधन्याधारिणार्द्रतया साम्येव
न तु वलमः। लन्तु वेदधीमुर्गः प्रवेदनरसिकतया च सम्म

(२) कन्यका चणातोथाः, शना लक्षातीप्रयमा द्वारः।।

(२) परोड़माहं तबति। तव तयोऽधी यातादिनिरता यात्रा चक्षुः
स्वः इश्वादियु निरता श्रास्ता कुञ्जता अभिचारिणी, गंगता गता नवा जन्यः
वशाच्छवाचुता, अभोऽदा परोड़ा किं विषये द्वित श्रेयः।।

(२) उदाहरति सामीति। निःशक्तिः निःशास्तिपरिवारिणिः सामी
पुष्यति चन्दनः करीति, द्विवर्तुपवासः निःशक्तिः चुखे द्वित स्वाधः।।
सपत्तीजनः सनातिनः। सनातिः किं स्वा जिवते द्वित पद्येकोऽजी द्वित स्वाधः।।
तथृः दहितसः दहलस्य मात्रे, दहितः दहली गाव द्वारः।। देवमत्
श्रिवधानी देवीयः। यात्रः सावस्यभूर्विराणा पवा नवनयः। नेतहः
इश्वा वेदधी चक्षुः चतुष्कविहितसिद्धार्थः। तां विचलति तथोः। नेतहिनाः
वेदधी द्वारः।। दैव वेदधीमुर्गः। वेदधीमुर्गः पारस्यः कस्तहः। सनातिः नात्
कुचुरः। दै वेदधीमुर्गः। चतुष्कविहितसिद्धार्थः।

(२) भक्तयोऽजी स्वाधः।। श्रीमत्रः नवनयः विशाः। न प्रकीर्ताधनः तत् सनातिः

(२) प्रवेदनरसिकः द्वित स्वाधः।।
वन्मौसीवादिवध्वजाध्ववादखः परनायकविपया रति: प्रतीयते।
कन्या त्वजातीययमा सतवज्जा वर्योवना ॥ ११०॥
श्रवण वितायायततात् परकीयालम्। यथा मालती- माषवादी मालवादि:।
धीरा कलाप्रगल्भा स्थापेया सासान्यनायिका।
निगुँलापिन न हेष्टि न रज्यति गुणिष्यपि।
विचारां समालोक्य सा रागं दर्शेवेद् वहिः॥
काममङ्किततज्ञपि परिचीर्यधनं नरस।
माता निष्क्रामणेदिप्य पुनः सम्बानकाहः ॥ [च] ।
तस्कः पर्सुकः सूचि: सुखप्राप्तधनास्तय।
विलिनकृमनकामादस्य चासां प्रायेश वल्लभा:॥
एषापि मदनायता क्रापि सर्वानुरागिष्ट्र।
रक्तायां वा विरक्तायां रत्मायां सुदुर्ल्लभस। ॥ १११॥
पर्सुको वातवरोपपर्सुदि:। छन्त प्रच्छवं ये कामयस्ते हैं छन्तकामः।
तव रागहीना यथा नदलमेलकादृ मदन- मल्लथौदि:।
रक्ता यथा सूचकर्तिवादी वसन्तसेनादि:।
पुनः।

cवस्याभिभिन्नव्याधिवेति: वोडङ्गमेदित्रा:।

(च) वामार्किः प्रवीति धीरिति। ववायु ज्वर्द्दनिवारिदु प्रस्तवस।
विशापे केभीरं न तु वुष्णुविद्यमहिति वासः। रामस् ज्वा- ज्ञासम्। नियकामेदतु रहस्तु वशिष्यात्वेधि।
साहित्यवर्णम् ।

स्वाधीनभट्टका तवत् खशिंदाशः काहिरसिद्धिः प्रतिज्ञाति।
चन्या वासकसजजा स्वाधीनभट्टका तथा ११२

ततः

कालो लतिगुणादेवी न जहाति यद्विकामुः
विचित्रविभस्मास्ता सा खात् स्वाधीनभट्टका ११३

यथा "अन्नात्मां सूखः! वाससि" इत्यादि।

याशैष्ठेति प्रियो यथा: चन्यसब्बीरसिद्धिः।
सा खशिंदेति कथिता धीरैरीष्यांकांकाः यथा ११४

यथा "सुदृढविऊँ दृढेरेठारादि।

चभिसारयते कालं या मन्नभवशंवदा।
स्वयं वाससरपर्ष्या धीरैरीष्यांकाः यथा ११५

क्रमाः यथा।

“न च मेघवगच्छति यथा लघुताः
वचनां यथा च शुची च स मय।

नीपुर्णं तथैनमवगम्य वदेःः

निर्दृढः कार्यितिः सन्धिदिः इति। (५)

"उत्तरिति: करक्षणदेहयमिद् वहा दृढः" मेखळा।
सतीयः परिच्छेदः ॥

वल्लभ प्रतिपादिता सुखर्योम्भौरोर्योिंकृता ॥

आराध्ये रमसान्या प्रियसचि ! कीडा भिमारोपा
चंद्राक्षिदिशिरासवुगुष्ठनपधियं विधिते विधुः"॥ (ल)

संलोका खेपु गावेशु सुखीठा तंविशुविश्वूण्डा ॥

अवुगुष्ठनसंविता कुलनागिसिरेत् यदि ॥

विचित्रोज्जलवेशा तु वल्लुपरविवाहवा ॥

प्रमोदासेवताना खाद्रा वेग्याभिसरेत् यदि ॥

उद्वैगितसंबंधारा स्वात् प्रेमाभिसरेत् यद्यै ॥

ततो "उद्वैगितसिद्धार्थः" ॥ अन्यिरक्षुष्मुदापरेि

याम्। प्रस्तवदभिमारस्यानानि कथते ( व )।

( य ) उद्वैगितसिद्धार्थः। इह सिद्धिः। इह वर्षकालसम्यम् वर्षौ

निकसम उत्तिष्ठ परिवहत्, रथनि सा भुसिति सर्वं चोतम।। सिकला रक्षानि

हड्डा यदा, यथिन सुश्रयः: रणि: सर्विर्यः: नूपरियः: सुकुता प्रतिपादिता,

इति सा वर्षानि वर्षानि कीडा भिमारोपावे भार्यां नन्ति चंद्राक्षः: पनि

निगुरुवाहिति सावः: विधुः: चन्द्र: निमित्तियात्र पदगुष्ठनपः: तथा विधम् चाँ

याहिपिनिधिः: विभिन्नी कर्तीवीढः: गृहमविभिन्नास्या सम चर्चा छन्नीः

द्यातु सदे देवच्चां ज्ञातिति सावः।। प्राइहिनिधिदित्वस्य।

* तस यथा प्रेमाभिमारिका।

"तामुखाल्यः द्रममस्मस्त्रो द्रव्यमोिक्षो वेंटी

वेंटी द्रममविभिन्नविविभिन्नवेंटीविविधः प्रमोदाः।

युग्मान्य पदिकान्य दिवसोयस्यासामासामात्

युग्मानि वहसि कुटि नन्तिनी वेनितिमविहः।।

चालस्याभिधेयः पाठः। प्रस्तनतृप्तिविद्वादः। इति:।

( v ) संचीरििः। खेपु गावेशु संदिग्ना यतिमुखित्यमहीिः पुस्तौऽिि

निमििसहलौं विभूपवं यथा साह्यी, प्रस्तवदभिमारस्यानानि वहस्तस्य, इति।
चेतं वाटी समन्देवालयो दूतीयेनेव वनमल्।
सालखं दंशानाङ्गलं नवाटीनां तद्देव तथा।
एवं क्लाताभिसाराणां पुंखलीनां विनोदने।
स्थानान्यति तथा ध्यानक्षेत्रशु धन्विदाययः।
चाँटकार्मके [श] प्राणार्यं रोषादपाध्य या।
पञ्चात्तापमवालीति कलहानारिता तु षा। ॥ १७॥

थथा सम्म तांतापांदानाम्।

"नौ चाँटकार्मके क्वांत न च हंस्यंहरोपनिवसे वीरचितः।
कालस्य प्रियविनेव निजसंहवाछोटिः पूरीक्रमाः।
पंडाभिषे सिनिपल्ल मात्राध्यायं गत्मववां सूडः।
पाणिभः समयवर्षाणी हत्यं। साहसा कांपित कंधनं नारियतः। ॥ (ष)
पिल्लयः छलवापि सहृद सत्या नायाति सन्निधिमां।

कृंड्यनिवध्याः कवल्कुपरनिक्षोत्स चलस्य नृपयोः। निष्कन्ते स्थायं सा।
प्राणीस्य मानन्देन खोरं विकसत् कदन यस्तस्याध्यायं। सदनं हरिवत: पौर्ध्वः
शंखापि यथा सा। बिष्मिकेव बिंदाणैं उत्कृष्णो लोचने। यथा सत्यसं, शाश्विसं गति यस्त सादोऽ। सथारः।
यथा पार्वतियमवः यथा भविष्यते। प्रेया दृष्टि ।

(ष) चाँटकार्मके प्रियकर्मम्।

(ष) नौ नृतिः। रोपायत पातं निराकृत्य पञ्चात्तापुस्ताया खरनं
प्रकर्षिः।। हंस्यं मन्दिरं नथ चाँटकार्मके नीवासीदवचनं नौ घनं प्रिय-।
प्रेयकृति श्रेष्ठ, जलके सभी दात: निलिपै नवासीदवचनं यथा दत: नृति श्रेष्ठ, हंस
यथा यथा न च। वीरति: द्वेषे। कालस्य प्रियविनेव निजवाणां यथा। विनेव निजवाणां
वाणोपि धनिष्णमवचनां दृष्टिकृता: न जुता देवस्य:। तत्रश्च ताधानि
वच्चे पासानी सम्म चरणामुऽविनिवाद गत्मनु पर्वी सादृष्टः। नौ नृति श्रेष्ठः।। तत्रश्च ताधानि
वच्चे पासानी सम्म चरणामुऽविनिवाद गत्मनु पर्वी सादृष्टः। नौ नृति श्रेष्ठः।। शादृष्टिभविष्यितेन हरिवतः।
विप्रलया तु सा ज्ञेया नितान्तवमानिता।।

"उत्तिष्ठ दूर्तिं! यामी यामो वातस्करिःपति नायात्।।
यात्स्वरसर्वे जीवित्वजीविनामहि सवेत् तथा।।" (४)

नानाकाछ्विवशादू यस्य दूरदेशं गतः चति।।
सा मनोभवदुःखारं सवेत् प्रविषितभर्तं का॥ १५॥

"तां जानीया: परिसिद्धां जीवित्वे मे द्वितीयं
दूरीभुते मयं सहचरं चक्रवाकोमवेकामः।
गाढ़ोत्तत्ता गुरुः दिलाविश्वेगु गच्छत्रु वालां
जातं सचि शिद्धरमथितं पद्मिनी वान्यरुपाम्।।" (५)

(भ) द्वारा मण्डनं यस्यं: सजिजी वासवेश्मनि।।

(।४) श्याम दहिति। विप्रलया प्रतितार्थव। चरमं सचि चढाम।।
(।५) चति दहिति। श्यामचं, यस्यं गच्छाम: गच्छ्ययं श्यामः।
यामं महरं: हूँ यामामा हृष्यमा वसस्विनामाः।। यात्रं नामं: तथापूर्वः नायातः।
काव्यं स्वभवस्म च भवन्तर्भी भविष्यति य नारी जीवितं तथा:। नारायण:।
जीवित्वानाम: प्राप्यं सवेत् दूर्तिं श्यामः।।।
॥ ॥ जायाज्ञानं, यस्यां प्रथमनी दारम नायातादा
द्वारा मण्डनं दितीयं चढाम चुकऽकेसी सूर्यिनै चरपाम्।।
(७) तामिति। श्याम दहिति यस्य द्विशीर्य: चकणिर्य।।
परिसिद्धां सतितापाध्यायिः स द्वारा द्वितीयं जीवितं भाषयं सतितं दूरास्थर्यं
द्वारा मण्डनं एकान्तं एकाकिनीं चक्रवाकोमवेकाम चित्तं स दूरास्थर्यम् जानीयम्।।
काव्यं। यद्य किंयदाकारग्रेषमः हयं हे तदयैः नायात्स्वरसर्वसेवितां।
द्वारा मण्डनं एकान्तं एकाकिनीं चक्रवाकोमवेकाम चित्तं स दूरास्थर्यम्। जानीयम्।
नायात्स्वरसर्वानामां लिफळुक्तान् नायात्स्वरसर्वानामां चित्तं स दूरास्थर्यम्।
द्वारा मण्डनं एकान्तं एकाकिनीं चक्रवाकोमवेकाम चित्तं स दूरास्थर्यम्।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
मन्त्रान्तः। मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः मन्त्रान्तः जानीयम्।।
यथा सावधानखंडः शाहिदित्वप्रियसङ्गमः १२०[कः]
यथा राष्ट्रवासन्तानं नाथसे।
“विद्धरे कैयूंक्रुः कर्युणी रत्नवर्धः
चख गुर्विष गृहाश्रयतिकवियं किमनया।
नवानिर्विचारिन्यं मध्य लं परब्रह्मन्तः
न परं निपाखं वह्वमित्रसेवविधी”॥ (खः)
आगन्तु ऋतितिर्पिपि दैवाध्यायः ऋतियः।
तदनागमन्तुखार्चित्रोक्षिप्तिनत तु सा॥१२१॥

यथा।
“किं मया प्रियसः क्याचिद्विवन सत्त्व मसोदितिषतः
किंवा कारणगीर्वं किमपि यवावागतो वदमः।
देववालोक्षुण्डेयशं करतदीनि विन्चस्त वज्मास्वर्णं
दृष्टे निश्चितं चिरं च द्रवितं चिन्कस्त रुपसःजः”॥ (गः)

(खः) कथाते प्रति। वस्यः वासवेष्मनि प्रयासः यथासः सचित्ते सत्त्वं कथाते
वासव्यं सचित्तलाः सत्त्वं कथाते सचित्ते
वासस्यं सचित्तलाः सत्त्वं कथाते सचित्ते।
(खः) कथाते प्रति। कैयूः कर्मसुप्रशिविवियं विद्धरे दूरस्वर्णी कुसः
कर्युः रत्नवर्धेः: भवं न कामामिसलेः: इव गृहाश्रयतिकवियं
गुर्विष वर्तिन्यं सनयं किम्! परमारम लं
सत्त्वं कथाते सचित्ते नवानिर्विचारिन्यं
देववालोक्षुण्डेयशं करतदीनि विन्चस्त वज्मास्वर्णं
दृष्टे निश्चितं चिरं च द्रवितं चिन्कस्त रुपसःजः।
(गः) किमित्त। जयामित्व भयाय निष्ठ: प्रियसः किं कुशः: पराकर्मः
सत्त्वं सत्त्वं देवस्य ऐमित्व: विरोगितः:।
किंवा कारणगीर्वं प्रविचारिन्यं
सत्त्वं कथाते सचित्तेन। यतं चेत नयं नवानिर्विचार: प्रियः: न भाग्य: तः
इति भार्तोष्मशानोभिराङ्गुः चर्चिते वस्यः बन्द्मुपास्मुः
निश्चितं दृष्टे यथा तथा निश्चितं।
द्रवि साधारिक्षणकान्तः
मुचममधमाधमकृपतः ।
चतुर्दिकाशीतिवृत्तं
शतश्र्यं नाथिकामेद्रानां स्वात् ॥ १२ ॥

इति च "परस्कियो कन्वकीः सहेतात् पूवः विरहोतुः
कपिलः पञ्चादितृपकादिना सहामिनर्मांक्राविभिन्ने कुलोः
धिपि सहेतित्स्तानमप्रासे नाथके विप्रलवः इति त्रावसेवा
नयोरसाहीनपियोरवस्तान्तरायोगाः" इति कथितः ।

विचिन्योष्यासाइण्ड्यासां लघ्येषु दशमाने १२३ [ष]

यथा ।

"न खलु वयस्मुखः प्रायोगः
पिषति त पाति च यासकी रहस्याम्।
विढः विढपमसूः द्वश हस्ते
भवति यतः सहश्रीविराय योगः ॥ (ढ)

तव कितवः। किमाविविवीताः न: चिनित्सुःह्यक्षुष्पुष्पुष्पुष्:।

चिरं ब्रह्मचर्य किदिनं, पुष्पनः: कुमसदामानि बिति: परिश्राय। शाहुषः
विकृतिं हस्तम् ।
(ढ) ब्रह्मरायेण परमझनस।

(-ढ) नैति। ऐ विषः पूपः। वयस्तुः विढग्य दार्शियोः
दानपालि न खलु भस्व, या पशुकीः काला रकः। विखने ता विषति पुष्टोः
अधिः; पाति रपस्ति परिवर्तितः चेतः; तस्य ध्रुवेऽ विढय चुयपस्वे शाया
द्वारे, तथा: दानात् सहश्रीविरा योगः सम्रेष्यं भवति। दुधः
तावपालिः, ध्रुवः न पुष्पिकी यकारी सुतिः न नास्यः विशारायु पुष्पिवार्तिनि
तस्मादः।
(ढ) तदेति। ऐ विषः पूपः। न: चास्यं हंदा निर्देष्यं जाहिमः।
ननु जननिविदे भवद्विग्निकैः कर्षणां प्रतितमिव कर्षणम् ॥ (४) ।
श्रीति गदरितवती रूप जधान
सुकुमरलोकर्षणकैः कर्षणकैः ।
काव्यविनियोगिनि, काव्यमनुष्यी, ।
धर्मसमर्पणम् ।
(५) ॥
इति हि वक्रोत्तरः पशुपतिवेव वारीत्वपतलाङ्कः च
धर्ममध्यताः वीरमध्यताः हीरव्रतम्।
कमलवति, ॥
वन-भवनाय अभ्यासः
ततापित अभ्यासः ॥ १२॥
ततानायिकः। अभ्यासासहितः।
योनि सच्चनासासम्पिन्निविनियोगः।
वचनसासरः भावहावस्तास्मिन् ॥
शोभा कालिस्वर दीपिक्षा माधुर्येन प्रगटिभवः।
श्रद्धायेः भैरविमलिते समस्व स्थरयत्वः।
लीलाविलासस्य विचित्रितिविविहारः। किलविनिष्ठाः।

दै: चित्रितानुसा उत्सन्ध पशुपतिप्रसादः कर्षणपुरः। कर्षणसुप्रसादः। किसम्।
ननु भी: जननिविदे: जननानि विशाले: संवध्यासीः: निवासिये: कर्षणस्य
श्रीद्वारकः समेति श्रीः। नवपुराणिनामः। तनावाबालः। कर्षणपुरस्य
पहस्त्राः निर्धारणां निर्धारणां कृपावलित्राः। ॥ पुष्पितासहितः।
॥ (६) हवीतः। इत्ये गदरितवती यथा दामिनी दया: कीपिते श्रुतिते
सनोरमः। परात्मानिक विशेषः। किरः ॥: यथा तांकः।
वर्णानिविनियोगः कर्षण-
कृत्रिमः: प्राणमः। भैरविमलिते: किल:
भवनसास्मिन् वीरसमस्मिन् धर्म:। यथा विक्रमः।
वनारायणम्। जननिविदे भवनसास्मिन् कृत्रिमः। तांकः अधिकः।
पुष्पितासहितः।
भूमातिन वृक्षारूढि सिम्भो लक्षित सदा:
विक्रतं तपस्वी सौम्घ्यं विचिन्द्र्य घाताहलसम्।
हसिन चरणं वैलिकित्वज्ञात्वसंक्षेपः।
सम्बालबीत्य भाववाद दृश्य पुंसांम सत्सन्नयंप।

पूवेन्द्र भावदेवी दैविकसि दृश नायकानामपि।
सुभावणि किस्तु सवैयम् नायकथ्रित एव विचिन्तितिविशिष्यं (०)
पुष्पयित। तत्र भावः।

निविन्दाराचिकी चित्रे भावः प्रतमसविन्तिया १२६[भ]
जन्मत: प्रश्नति निविन्दारि सनसविच उड्डुडबलातो विकारो
भावः।

यथा।

“स एव सुरभि: कालः स एव सनयानरि:।
वेदेयमवला किस्तु मनोज्ञ्यदिवं हद्दति”। (०)

प्रथ भावः।

भूनिर्दिविकाराँसैतु सम्भोगच्छाप्रकाशः।
भाव एवाच्चत्यसंवच्छचविकारि हाव उच्चति।१२७ [ट]
"विख्यातिः शैलसुताः शिवन्त्येन सुरहालकर्मकोऽपि। साचीकरत चाचकर्मः तस्य सुविचित्रप्रभुविलोचनेन" ॥ (७)

अथ हेला।

हेलायनसामालवचन्यविकारः स्त्रास्त्र एव च ॥ १२५ ॥

स एव भावं एव। यथा।

तथा से भक्ति पद्ता बहुद स्वविनभुभमा सच्चला।
संसारसमुद्रमाव होऽचिरे जात साहीःसम्भवे" ॥ (७)

अथ शोभा।

हृपयीवनलालितिभोगाधिक्रमस्वरूपम् ॥

शोभा प्रोज्ता ॥ १२४ ॥ [७]

(७) द्वामाम् भूनेत्रार्द्धिः। भवं संज्ञा: विकारो तस्य ताही
भाव: हाव चष्ठि।

(७) द्वादशति विख्यातिः। शैलसुता पार्श्वी श्री कुर्वत: विक्षिप्तः
बालकर्मानि इस्तल्लाः। विश्वासाभिविभवकुर्वदसहस्रिद्धवं: चवं: पवय्ये:
भावं रचायाम् विख्याती अय्यर्तन पर्यायविलोचनेन विश्वासाभिन्द्रेण भवएव
चाचकर्मः पदितमोहिने सुग्रीव साचीकरत इशुत वक्रीकत्वा सती तस्यी।
पदाविनि:हस्म।

(७) हेलासुदारति तद्दह दति। तथा तथा: भक्तिः प्रदर्शना वद्यत: वर्णाः-
विवभुः सकला: । संशयितसमुद्रमाव भवति चिरे यथा सहीनमपिति
केस्तकत्व: । चार्यां । तथा: वद्य: नविन्दयाः बालाय: भक्तिः वर्णाः
सकला: सम्य: वर्णाः सिद्धम् विवभुः विलास: प्रहता: सहायः यथा सहीनाम
संशयी:क्रमां किम्बह्वामिविविक्रमाध्य: प्रियं संशयितसमुद्रमाव सिद्धिः-
मैययाण्य:सति।

(७) श्रीभावम् दैति। बालिकं सोन्दर्यं बंबिकं विचु: चुदर-
खिम्मरः ॥
तत्र धीवनशोभा।
“ध्रुवंतं मण्डलमस्तर्ये ज्ञानवाच्यं करणं मद्यं।
कामश्च सुधावटिर्किमस्य वाख्य मुन वरं साध च। प्रवेदेद्”।(३)
एवमन्वयापि।

प्रथ कार्यः।

सैव कालिन्मेवभायायिता युतिः।॥ १२०॥[१]
मन्दमण्डलवाणिवस्त्रीणि देवीयोऽस्मि कालिन्मेव। यदा।
“नंन्ये खचनगच्छने द्वारिद्।”

प्रथ दौसि।

कालिन्मेवानिवस्त्रीणि देविरितिर्विवी०॥ १२१॥

यदा सम चन्द्रकलानामाणिकायां चन्द्रकलावर्णस्य।
“तादेन कलास: समधिकलावर्णस्य नाष्टेपत्र:।
धरतिलकाभरणं सुवजननस्वतो वदीकरणस्य।”॥(४)

प्रथ मायुस्यम्।

सबावस्याविशेषेण माधुर्यं रमणीयता॥ १२२॥

(४) वदाहिष्ठितं स्वभूतसतित। प्रथ श्रीमवानन्दवरं च पार्वती
पदयायः। सम्भवत्वं भजन्तरं सर्वं मूःस्यस्य, प्रभासवायस्य भाष्यायारिष्ठं
विला। सुराभ्यन्निबं: संदेश मन्तवायः करणं नागं, कामचन्द्र नदरसः
पुष्चावटिकं पृथ्विभ्रंश्यं, वाख्य ह्यं परं वरं: स्वीमन्निनिर्भ: प्रवेदेद् माप। एवं
शालिग्रम।

(१) कानिनास केवित। तेव श्रीमेव मन्नदिन कालिन भायायिता
वर्हितं युनि: यस्मात: तदामुः कालिस्यष्ठे प्रक्रियं ब्रह्मः।

(३) शोभितदाहिष्ठितं तापस्यकार्यं। तारकस्य दीवस्य बिलासः
कुचे वसंधिरं वर्ष खाप्तं तद्विद्युः निद्वासः। रात्र: रात्रं बिलासं ब्रह्मेद:।
प्रथितितक्रमेण: सामस्यमेव चंद्रेऽपि: तथा युहानं एव परं: नेपिन मन्दर
रसिकं वासेश्चर्ण। जापाः।।
चाहिलरापध्यामः

यथा।

"सरसिसमूलविदं शैवलेनापि रम्यं
मलिनसपि हिमांशोऽलच्छा लब्धीं तमोऽति।
इयमकमनोऽजा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव द्वि मधुराराणं शख्षं नाकतीनाम्।" (२)

चध प्रगङ्खता।

निःसाध्वसस्त्रं प्रागलंक्षम् ॥ १३१ ॥ [ध]

यथा।

"समासित्वा: समाश्चेषैः चितन्तासुस्मेनरपि।
दष्टाशं दिनाने: कालं दासीकृष्णन्ति योःपि।" (न)

चध श्रीदाध्यमः

श्रीदाध्येयो विनयः सदा ॥ १३२ ॥ [प]

(२) सांप्येवसहायति: सरसिसमपं
शैवलेनापि: सरसिसमपं
मलिनसपि: हिमांशोऽलच्छा
लब्धीं तमोऽति विधार्थवस्ति
इयमकमनोऽजा
वल्कलेनापि:
प्रागलंक्षम्।

(न) श्रीदाध्येयो श्रीदाध्येयो
विनयः सदा
श्रीदाध्येयो श्रीदाध्येयो
विनयः सदा।

(प) श्रीदाध्येयो श्रीदाध्येयो
विनयः सदा
श्रीदाध्येयो श्रीदाध्येयो
विनयः सदा।
मुक्तात्मस्वाभाव यैं सन्तोषतिरच्छला १२५[३]

"चलतु गगने रात्री रात्रावर्षकलः मशी
दहतु मदनः किंवा सख्यः परेश विधायति।
सम्तु दयित: सन्त्रासातो जनचन्मलानया
कुलममलिनं न लेवायं जनो न च जीवितम्।" (म)

(फ) चढ़ातिरति निति। सा कार्यानि सम भागिनि अपराधि स्तुतः
व्यक्तियो पश्यां कर्मां गिरे वार्ष न हुते, भूषणं मदुरं कुलिनं न विलुप्ते
न करोति, तथा विवक्ष: कर्माधाम: श्रावम् शरसं कर्माधाम: कर्माधाम: किंतु
परश्र्यो न चिन्तति, परं केवलं गमनं रुपादं रुपादं रुपादं रुपादं रुपादं
गणरूपं रुपादं रुपादं रुपादं रुपादं रुपादं
न्यायः नवं वदनस्मिन् चमलतः दयित: परेशुः पर्यः भविष्यः लोचनं प्रवृत्तिः पात्यतो-लयः।
शार्दूलस्यतर्भम् रुपम्।
(व) पैयंसां सुन्तितं। तुजा लक्षा भागलाठावना वदं नाहीं जस-पुष्पा राजपति सन्तोष: पैयंसां।
(म) चढ़ाहृति धन्यरुति। रात्री रात्री प्रतिरात्रैः गगने ध्यात्‌ः:
पृष्टिक्षेत्र: मशी ज्यौः श्रविश्वेत: विचार्यायुः दयित: सदन: कामः
दहतु साधीरितीः, किंवा: परेश विधायति कार्यित: भविष्यताओऽविधायते
तस्स चर्चितस्य नाराय: सम् तु दयित: पति: लालाप्राय: प्रस्तुतियो: प्रभुतत: नयनः
केवलं सम् तु नात: मिता दयित: प्रय: आण्येवायुः दयित: पत्रवती व्याप्तः।
अननी सताट भागलाठावना भिक्षुक-वंशिया: उत्तरं स्वाभिज्ञानिनियं: नलिनं कष्टरहितम्, सद्य लन: प्रस्तुतिः।
संहिताविशेषम्।

शब्द लीला।

श्रीवेश्वरलक्ष्मीः प्रेमभिर्वचनैरपि।
प्रीतिप्रयोजितैवैला प्रियस्यानुक्रमितं विषुः॥ १३६॥

यथा।

“स्थानास्याल्पवलया वैशीब्यस्यकपदिनी।
हरादिकारिणी पातु लोलया पार्वती लगत्॥ (२)

अथ विलासः।

वानस्यानासनांश्च नुः सुखेनवादिकमण्डाम्।
विशेषस्य विलासः। खालिदसन्दर्शनादिना १३७[य] ॥

यथा।

“अन्तरात्मरी जिमिपि वाम्भवातिहया
वेचित्रासुहुतस्वविभ्रस्मयात्मिष्या।
तद्भूतिरिच्छिन्नविकारस्य चतुर्दशैः
आचार्यानं विजयि माञ्चयमाविरासितेन”॥ (३)

(१) षोडङ्गुदशरः प्रणालित। पार्वती मनोवासिनं घाँस: प्रसंगः।
वचनं यथा: ताद्रीं, वैशीभवं क्रृत्यपाश एव कपडः, नदातूः: तक्षाकिनीः।
अतत्र बीक्षा हरस्य गणम्: अरुक्तारिपि सैति वायु बालुः पानुः रंधेन्।

(२) विलाससङ्ग वानिज्य। एकधिनव शन्याग्निना। वाकम् गमनं
ख्याने स्वति: चार्यम् सप्तप्यवं-ततुपश्च्यलोको तथा सुखेनवादिकमण्डां विशिष्टः
वेचित्रायुः विलासः। खाल्।

(३) तद्दात्मः वज्ञीत। साप्तम: मानवो बाल्यकम् संक्षेपं,
विद्यामीयो तद्रुत्तमस्य। शत्र अभिधाने भवने अद्वैताच्छलः। दीर्घः
लतीय: परिच्छेदः

शब्द विच्छिन्नति:

स्तोकांश्याक्षरचना
विच्छिन्नति: कानिपोषकत् ॥ १३८ ॥ [ल]

यथा।

"कृत्यांश्रः स्िपनविधि तमक्षसङ्गः
तास्मूलसुतियविस्तृति विलासिनीनाम।
वासस्तु प्रतलसुविकासस्वितीयाण्
भाकल्यो वदि कृसुपुष्पगा न सूना: ॥ (ढ)

शब्द विच्छेकः

विच्छेकस्वतिगतिवेंश वस्तुर्नीदिष्ठ्यानाद्र: १३८[श]

वेदाण्यः सालवः विसंपि मनिर्दिशस्वितः; वाप्यं विभवं सांसर्थस् भावावतनूर
सत्क्रियाः वेदंश्वासं स्मृत्ति कस्मन्यस्विताविस्तः; प्रजातिः प्रकृतिः;
विभवः विलासिनीश्वरः यत तार्कः भूषणः वद्वितृ; चार्किलान्तः चार्किलादीनां
विक्रमः चविलसस्वंतः संपुष्पकः प्रेमायनं भाषायम् भाषायम्
विवर्तकायस्विरलं; चालिंनवीः वस्तुविज्ञानसभ्यं सदनसहस्रभाषायम्
भाषायम् चालिंनवीः वस्तुविज्ञानसभ्यं सदनसहस्रभाषायम्
विवर्तितस्वात्त; विवर्तितस्वात्त; विवर्तितस्वात्त;

(ढ) विच्छिन्नतिः दोळित्ति। कस्मलि कानिपोषकत् कानिपोषकीय
भाषावर्णनं पदावर्तमणं विच्छिन्नति।

(ढ) दण्डायति सक्षम्ति। विज्ञानस्वात्तं कानिपोषकत्तं त्रो लक्ष्यके
विभवं भाषान्तः यथेन्द्र विशेषं विशेषं विशेषं; वार्तितम्, चौकः तान्त्रिकाः सुढ़ा

(ढ) विच्छेकमात्र विच्छेकः ह्यति। कानिपोषक असद्राक्षरमिव इत्य
इत्यादि वक्तृति विच्छेदः भयः विच्छेकः।

छत्रीयः परिष्कृतः। १०७

तद्वत्तवहाविति चित्ते वज्रभक्षः कवार्दिपु।
मोहायतिसमिति प्राहः कर्णकश्तुर्यनादिनाविकम् १६१२ वधा।

"सुभाग! लक्ष्यधार्मः कर्णकश्तुर्यितिलालसाः।
वज्रभक्षवदनाश्रोणा सिन्धुशार्क्षनासि साहः॥ (क)

यथा कुञ्जमितम्।
कैशकस्ताराध्रोणां यथे हर्षश्रिप सम्वेदात्।
प्राहः कुञ्जमितं नाम शिरः कर्विध्रू तनस् १४२ [ख]

"पञ्चरोपमितिसामयसर्वं दशवत्थधरविवृत्वमहोदाते।
पञ्चरुज्ज हर्शका ऊर्फास्ताराजलोकवलयन करेण"॥ (म)

(च) मोहायतस्माति वदित। तथा वधमसं भावः साधितः कविनितः।
वेन वाहिने चित्रे वचनम् चूजः वधमसं प्रविष्टं कर्णादिपु कर्णकश्तुर्यनादिनाविकम्
मोहायतिसमिति प्राहः।

(प) चतास्माति सम्भवति। उ सुभाग! या स्वरं वाक्समुः तथा
कृष्णाः सुति कर्णकश्तुर्यितिलालसाः कर्णकश्तुर्यनादिनाविकं वधा।
क्षेत्रवधाः परं प्रकृतं चित्रे वचनम् वधाः। तथाभाद्वारं चूजः प्रविष्टं साधितं कर्णादिपु कर्णकश्तुर्यनादिनाविकम्।

(ख) कुञ्जमितमार्क करेत। कैशकस्ताराध्रोणां यथे चित्रे चानाश्चि-
प्रियमित्वः सम्भवति भावः सम्भागः यथा चित्रेकार्यतं कर्णकश्तुर्यनादिनाविकं
कुञ्जमितं प्राहः।

( म) चतास्माति श्रद्धायित। ब्रम्हेये दिशे यहांन या दपसितं च श्रद्धार्थं
तेन सारं शास्त्रम् वधा शूरं तदुपरिभ्रमः दशस्मि सुति तस्माः। वाक्समुः।


तारञ्जीमुः भविष्यचन्द्र मुखरीमुः। वधर्ध्य वश वादश्री भरेष्य हड़ियें सर्वत्री चँपौड़नें प्रथेश्य मंदिरीमुः। भविष्यकर्मी श्री दयालकुमार पापिना लिप्यताविद्र भाषम्।

(ढ) वधमाशाव लस्विति। देवित्स विस्माय धामनाराजिणु इयर्गाराद्रि। वास्ताकुराद्रि: हैबै: लयरा यस्याचे यथ्यक्येस्य भूषाणारी नाम: परि-धारामिश्र: विस्माय: सम।

(ऋ) दादापरति युलेति। वाघ: वाघग्रंथी कान्दिमाण स्वाम वर्मनाम-मिस्याय अश्रुरिताविद्रणया कायाचिन् भांवे बालाटे ज्ञाते, हमो: भांवे: खावा अकबरसा; कपि गर्गे तिलक: रत्नच।

(च) विज्ञानार्थ सुखुमारस्वितिः। सुखुमारस्या सुकीमस्वया अद्रारां विवाहं रिविशेष प्राचे; चित्ति: तत्त्वात्।

(छ) दादापरति गुर्विति। खुष्मण्यार श्चिति पद्माविक्षिणम्। एह-तत: गन्धोर: काश: सुभाशुक्कु: नृपुरश्र कुणायाः। कुण्डलिनि: विशिष्य ततै: यथा तथा नलिकां सन्निध्रां यथा तथा नलिन निश्चितः वासं। दर्शितारापादपार्ष्वकमबं यथा ताराचणी, तथा देवतानु शयदु दर्शितिमिश्र: पद्मम्भ भविष्याचिन्द्री नातिपालं यथा तथा भाग्याणां चयंयनो यथादिर्र यथा सन्निधारयं सदानन्दः यथा, तुथाय निमित्ताम्।
चतुर्दशांको श्रीमायणीशरिकस्य १४६ [अ] विवरण

"दूरागतिन कुशलं प्रशा नीवाच सा मया किंचित।
प्रयोङ्गुरी सु नयने तथायः कथयाः सम्भवः सर्वः।" (२)
दनाओऽयः।

चाहिलदण्डम्।

घर तपयाम्।

तपनं प्रियविच्छेिदे स्नावेशोलिच्छिचितम्।१४७[ठ]

यथा सम।

"स्नायूऽ सुङ्गति भूतले विसुद्गति लघ्नांगकालोकते
दीर्घे रूपिति विचिपलया इतः चारं सुजावहरिम्।
किचि प्राप्समाः। कालिँतवती ख्येतापि ते सह्रम्
निर्द्रां वाच्चिति न प्रयच्चिति पुनःरंधो विद्विच्छामि।"। (ठ)

घर मौग्याम्।

ध्यानादिवर या पृृच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः।
वल्लभस्य पुरः प्रीतां सौभाग्यं तच्चवेदिभिः।१४८[ठ]

यथा।

"केवलूमात्री क्या यामि कल्ति केन प्रसीधिताः।"

(ठ) तपनमाहः तपणसितम्। प्रियविच्छेिदे कानाविरहे सुहि करार-वेशोलिच्छिचितं जारस कामसि व। भावम्: तेन तत्स्व चच्चर्चितं वाच्चाः
तपम्।

(ठ) व्याक्तस्च। ध्यानसितम्। नायक प्रति दूःखा चकिरियम्। है
प्राप्समाः। स त वासः द्रवि चच्चाहायः, चाचासा सङ्काशान्
सुङ्गति
वाचाः, भूतले घरस्या विसुद्गति, तद् सि च चक्कान्
कारिकारे अवसीवति,
दीर्घाः रूपिति, भव प्रति: इतत्तस्य प्रति: चारं विरहचायासिच्छयः
सुजावहरीं
वाक्षतिका विचिपिति, दिनेश ख्येतापि ते च चक्काधिकवती
सति निर्द्रां
वाच्चिति, पुनः चिन्तनु दर्शो विचि: वां निर्द्रामि न प्रयच्चिति न ददारि।
सर्वाद्वितीयोऽवलोकितम्।

(ठ) मौग्याम्। ध्यानादिवसेः। प्रतीतस्च प्राप्समाः। कारसाृच्छा
बस्तुः: ध्यानादिव: वल्लभस्य प्रीताः: प्राप्सम:।यावः। या पृृच्छा निर्द्रायाः तल्लू वल्लभ-बिदिति:। शैर्ष्यां मौग्याः।
नाथ! मल्लकण्ठस्य चेपां मुकाफळ्यं फलम्। (त) प्रथव विचिपः।
भूषाणामहरचना हंसा विष्णवेविदयम्।
रहस्याक्षामीमांश्च विचेपो द्वितात्तिनिके १४८ [त] यथा।
“ध्वम्मक्स्ये मुक्तयति तिलक्ष्यं तथा शकामकम्।
किंचिद्वृद्धं रहस्यं चकितं विष्णववलोक्तं तन्वी।” (घ) प्रथ नृपहम्।
रस्स्वस्तसालोकं जोलला स्यात् कुवृहलम् १५० [द] यथा।
“प्रसाधिकालविधवस्यप्रास्माचिचय काशिँ दुबारागमेव।
उत्तस्तस्तलीगतिरागवाधालकादाः पदवीं ततान्।” (घ)

(७) यदार्थम् के वदित। हे नाथ! मल्लकण्ठयं मुकाफळ्यं वेपापं फलं
ति हुमास: के? क वा याने सलित? वैन वा प्ररोपिताः?
(त) विचेपसाहु मुखाप्यसित। दर्शिण्य रियमः चलिते भमोधी
मुस्प्रयम् पदहोलीनाम् चलरेत्राम्, रावण निर्माणे विपक्षः समानात् परिपक्षम्
स्वचालकस्य दः सः नव्यः राहस्यम् गोपमीमां भाषानां क्रमतः विचिपः।
(घ) यदार्थम् धर्मसारसित। तलो हस्तानं धर्मसः बद्वेद्रं,
धम्मम: संयताः: तथा वदमाः।। वर्तमानः शकां च विष्णवं चकितं
चरितं, रिचितं रहस्यं वदति, तथा विष्णवं गर्वाः: चकितं यथा नदा
धस्तलोकाः।
(घ) नृपहलम् समेत। रम्य समीरं दस्तु तस्मा समालोके सम्भवः
परं चोलता सट्टता सरुक्षितम् वाशात् कुन्तकं स्यात्।
(घ) यदार्थम् समाधिकृति। शाचिचं प्रसुद्वरी प्रमुखस्य भम-
पदुराधा: विचेपेन रहस्यवेषं प्रभावस्य भाषितम् भाषयं इत्यतः
स्मा द्वीपमयिनः: विधानस्मारकं यथा ताह्य्यो समी प्रभावस्य भाषयं
पदवीं वदप्रङ्गं चातुर्यं विधानसाह! प्रसाधिकृतम्।
साहित्यदर्पणम्

ब्रह्मचरितम्

इत्यतदुपरायसि यीवननिलोकसङ्गः॥१५१॥ [न]

यथा।

“श्राब्धार्दव मत्वक्षी जहास यदिः युनः।
नूनं प्रचुनवाणीक्ष्वं स्वाराज्यमचितुः॥”॥ (प)

ब्रह्मचरितम्

इत्यत यद्वतः द्वितिकयोऽचितं भयस्पर्भम्॥१५२॥ [फ]

यथा।

“वस्त्रध्वं चलशफारिविधिमिथः। वामोकरतिशयमवाप विवस्मसः। हुम्बत्ति प्रसमस्महो विनाभिप्रश्वः। लोकाभिः किंसु सति कारणे तत्त्वः॥”॥ (व)

(न) शिविज्ञान शिवतामिति। यीवननिलोकसङ्गः यीवनप्रकाशः। यथा निर्देशः द्वायः: शविनम्।

(प) चदाशिरति श्राब्धार्दविति। इत्यत तवक्षी रामाश्री राक्षण्तिविना इत्येवतिः: युनः: जहास: श्राब्धार्दविति नूनं सवी इत्येवः:। प्रसुनाथः: पुष्पशः। कामः: चासं क्रमारां स्वाराजः स्वराज्यवसं शिवतितिति।

(फ) शिविज्ञानां कुत् प्रति। द्वितिक श्रवितः कर्तिकपी तथा ततदिपि त्रयादिवः। कारणाद्वियः: समस्यमः। भवेन व्यवहारः चवितम्।

(व) चदाशिरति श्राब्धार्दविति। प्रसमस्महो विनाभिप्रश्वः। प्रक्षेतरप्रक्षेत। भवेन व्यवहारः सति। विवस्मसः। तदसः गृहमयी। विवस्माः विवास्य अनुभवोगः शतिभयमस्म भवाय प्रसुनाथः। भवेन व्यवहारः। कारणाद्विप्रश्वः। लोकाभिः: किंसु सति कारणे तत्त्वः॥। सदभृः।
प्रथम परिच्छेदः

विहारि सह कालेन झोड़ितं कैलिच्यातः।

यथा।

"व्यथिता" कोधनति सुखानिष्ठे।
प्राहर्यतः किल पुष्पजं रजः।
योग्यं लघुशोरिः कार्तिकुनाः
प्रियं जगानोत्सर्पवर्षनी।" (स)

श्री सुभाषिके योरुरामणेप्रियः।

हत्या दश्यताः ब्रह्मां समूखः नैव पश्यति।
प्रक्षणं वा भमलं वा तिथ्यक्तुं तं पश्यति प्रियसम्।
जहुदा पुष्पमानापि मन्दमन्दमधोमुखी।
समहस्तवरे निषिद्धे प्रियं प्रायशं भास्ति।
जने वार्तितां श्याम्भ सवधान स तत्त्वयाः।
श्वेतलिन्यं दृश्याची प्रिये वालानुरागिणी॥५॥

(स) केशिसापि विहारे दृष्टि।
विहारे विद्धारापि कालेन चक्र दृष्टिः।

(स) चदाहरतिः अथोपसुनिष्ठी।
काथितं चक्रपोवर्तसि काले।
जनाना: चमुक्षिणा चतुरी सुकुलिष्ठे: चदानसरसिः।
विलापिः संपूर्णसदृशान्।
पुष्पं रकः कुतर्यं सुंदरप्रिमित् सावः।
व्यथितं मुनोन्यमुम्पतया।
प्रार्द्धा च भगवानं च प्रियं च चालेन स्वरूपाः।

(स) हः तः।
सांप जनसं दुर्योगा भिक्षु सतो दर्शाः
विशेष भवोविष्ठा तोडः।
हत्या दश्यताः समूखं नियंत्रितं देवः।
न समस्यं नावविधिः
सत्यं स्विमशिष्ठं न मानने तथा च निर्देशं परमाः।
पृथवा
पृथ्वः प्रत्येकं निरीक्षितं निष्ठः।
स्वतं लघुरूपं लघुरूपं नैव लघुरूपं लघुरूपं

(स) हः तः।
सांप जनसं दुर्योगा भिक्षु सतो दर्शाः
विशेष भवोविष्ठा तोडः।
हत्या दश्यताः समूखं नियंत्रितं देवः।
न समस्यं नावविधिः
सत्यं स्विमशिष्ठं न मानने तथा च निर्देशं परमाः।
पृथवा
पृथ्वः प्रत्येकं निरीक्षितं निष्ठः।
स्वतं लघुरूपं लघुरूपं नैव लघुरूपं लघुरूपं

(स) हः तः।
चाहीहर्दप्रयङ्गम्।

अः संकलानामविषयं नायिकानामतुरागीहितानि।

चिराय सविधे स्थानं प्रियस्य वहूः सन्नती।

विलोचनपरम्पराय न गच्छवन्यमहतु॥

कापि कुनलसंत्वानसंयमस्वपदेशतः।

वाहमूलं सनी नाभिपञ्जनं दर्शितेत स्थुतम्॥

चार्चाद्यति वागायः प्रियस्य परिचारकानन्।

विश्वसिवस्य सितेषु वहूः मानं करोति च॥

सखीमध्ये गुहान मूर्ते सप्तनं प्रदर्शति च।

सुभो खपितं दुःखेिख दुःखं घटे तुः सुखम्॥

स्विरता दण्डिपथे शम्भुः प्रिये प्रयत्नि दूरतः।

आभाषाय परिचयं समुखे स्वरविनितियम्॥

---

प्रियं प्रवेशं सावित्रे बदति, तथा सावित्र्या भविष्यता प्रवेशं प्रवेशं \n
सत्य मायसि गायम सत्यम् भविष्यद्वियति सत्य गच्छति \n
कापि कामित्रो भूलानाः कैदानाः सन्यासम् परिधानवस्था च संवम्।

मुः तव यथासनं एवं त्वमं त्वाश्च तथार्थिके। \n
वाहमूलं सनी नाभिपञ्जनं। खुंटेः दर्शयेऽः। वागायः।

विश्वसिवस्य सितेषु सुखम्। सतिः प्रकारे।

सखीमध्ये गुहान मूर्ते सप्तनं प्रदर्शति च।

सुभो खपितं दुःखेिख दुःखं घटे तुः सुखम्॥

स्विरता दण्डिपथे शम्भुः प्रिये प्रयत्नि दूरतः।

आभाषाय परिचयं समुखे स्वरविनितियम्॥
चतुर्थीं परिच्छेदः । ११३२

विलक्षणदिन्ति संवीच्च शुद्गति हसितं सुधा ।
कर्णवालुक्तन तदनं कवरीमोचसंगमी ॥
जूस्मति स्फीटयत्वात् वाल्मास्मिष्क्ष चुम्बति ।
भाले तथा वव्याया चार्मेतु तिलकानिकाम् ॥
चचुर्व्रेयश लिखति सक्राचं निरीते ।
दृश्यति साधरं चापि बृद्धै त्रिमयम्पथिलुबी ॥
न मुखति च तं देशं नायको यज दश्यति ।
चागच्छति गढः चास्य काय्यवाैजन सीनचित् ॥
दृष्टं निमपि कालेण श्वलाण काशरो शुद्धिते ।
निलं ध्रुवति तयोगो वियोगे मलिना क्रशा ॥
मन्त्रं तथा तक्ष्यीलं तवमियं मन्त्रं प्रययस् ।
प्रार्थित्वेत्वा लाभमूल्याणि सुवा न परिवर्तिते ॥
विकारान् सात्तिवाकानस्य सम्कुवी चाठिगच्छति ।

प्रयम्वति सिद्ध: परिजनं चरमिवर्यं शास्तरमवर्षम् पामायते कदयति । यदकः
किष्टि शविधानातिपदिति: भिनं पद्धारकशमप्वभि: संबोध्यं हआ सुधा
िििसं कुमति सवसं कहरीबः ॥ कर्णेषु सवति तत्ता वदपरीवील-
सम्बंधीं श्रीमोक्षसप्ता करसिति । दृष्टं पद्मसीत्व, दादकम सादियं
भावित सुधा, तथा वव्याया: सहद: मणि ज्वालि तिलकानित् चार्मित,
युधोपदेश उऽकादानुहारं विग्रह, नकाराण्य निरीक्षिते चवदिव्ययति,
राज्यं निनवमशं दश्यति, भद्मुखी चति निशच वृति । यत्तागयश: पितहः
हृदयं सं देशं स्त्यानं न सुभाषि: न स्मरिता: भिनण्टु काय्यवाैजन करसिद्धि
स्वस कालेन गद्धमूल्याणि सम्कुवी सात्तिवाकानस्य चाठिगच्छति ।
भाष्ट्रे सूत्रत  सिद्धमसूनरता नितंबिनी।
एवत्वतितविज्ञानि चेष्टितानि नवशिष्या।
सध्यान्द्रानि सध्याया: संसमानलपाणि तु।
चन्द्रक्षिणिया: प्रगतिहायालया शुरुर्योषिणि: १५५।[७]

दिनाथां (ल) यथा सम।

"वन्तिकमगतसमी भार्यमवलोकयतीव हत्य ३३५।
सरसनखचत्तमायितमाविषुषेदुरासुमूरत।" (व)

यथा।

लेख्यप्रस्थापने: सिद्धी वीचित्रितंतुभाषिते।
दूतसमख्येष्वैनां भावाभिव्यक्तिरिह्यते २५५।[८]

(ए) दिनारं विखित।

(व) परिवर्तित।

(च) दिनारं दया सदिवति श्रेषि: अन्तिक अन्तेऽस्तो विशेषतिर्विखिनि सामु अस्वलोकयतीव, तथा चर्येत प्रतिष्ठ श्रेर्य श्रेष्ठतेन अस्ति सुधा सुरोयानिव भावित सते महत्यागति द्रष्यंति वीचित्रित यथा ।

(ए) वीचित।

(च) वीचित। प्रथमवृत्तमपत्रः प्राप्तमः श्रेष्ठमः श्रेष्ठमः.
दृष्टी: सखी नगर दासी धार्मिक प्रतिवेशिनी।
वाला प्रव्रजिता कार्य शीलिन्द्राय: खर्च तथा
॥ १५७ ॥ [ ७ ]

कार्य रजकौपन्त:। शिलिनी चित्रकारादिष्टी।
भाद्रश्राद्वत् तमसुरिकानिमकोपप्रभत:। तत्र सखी
यथा—

"भृजान= सुमधुरीवल्दहिण"। खर्च दूती यथा मम।

"पद्माश! पिष्कासिरी विंश लक्षित्वसि जानि ता किमस्थलो।
श मयं वि वाराणी इश्वरविनि घरे घरारस सिम्बारयण!" (स)।
एताः नायिकाविविधे नायकानामपि दूरोभविनी।

दूरोगुणानि।

कलाकौशलमुदाहिः भक्तिश्रिवङ्ग्नता समृति।।

(४) दृष्ट: वीरेश्वर! वर्षेश्वर! साधुभक्षा! तथा दूतीमन्त्रेश्वर! नायिका! कामिणा!
श्रीस्त्रेष्वा! शिलिन्द्रा! दृष्टमन्त्रेश्वर!।

(७) पद्माश्वर! पावनं विपाधितं देव लक्षवृं यावतं तत् किमः
न समाबेश्वर दारुपं दृष्टां विष्णु! दृष्टि संक्षमि।

(८) पद्माश्वर! विपाधितं देव लक्षस्व यावतं तत् किमः
किं क्रमं चतुर्वत यावतं गणकरं, देव श्रीश्रीज स्रावे दृष्टां विष्णु!
श्रीमित्वा! मुद्रारहस्यिः अथि: विष्णु लक्षणो नायाः क्रमां न दारुः
निपिन्दे चावलं।

(१२) कहलिः: द्वारोत्तर! देवोद्वारिका! क्षीणं इत्यतः, दुरोग्नानि।
११५

साहित्यदर्पणम्

माधुर्यं नर्मदिविज्ञानं वासिता चेति तद्गुणः।
एता चिन्ति वधीर्भिक्षिप्तमाध्यमसः १५४ [५]

एता दूःखः। चयं प्रतिनायकः।

dhirdhārya dveṣהता पापकारी व्यस्नी प्रतिनायकः १५५ [च]

यथा रामस्य रावणः। अधीपीनविभावः।

ते च।

धीरेष्वति घम्याणि अवस्यापत्तिः घम् १६० [क]

आलम्बनः चेत्यायां देशंकालाद्यवस्त्या १६१ [।]

चेत्याय इत्यादिण्यां त्र्याप्यमूलसाद्वम्। कालाहादिविश्वस्वते श्यामीत् चन्द्रवन्नकोक्तोकलापालसरसभाराद्वारः। तत्र जन्न्स्त्रो यथा सः।

"करमुद्घस्विनिधोरस्तनाथिष्ठ्
गैर्यितमपर्मस्तवः निविष्य।"
विकसितकृतश्रीरूपं विलुप्तं
त्वयमगरीणार्धिः सुखं सुधांशः”। (क)

यो यस्य रक्षा द्वीपविभावः न तत्सुरूपवर्षने वच्चते।

व्यालुभावः।

उद्दृत्तुर्वा कारणः खी: स्रेष्ठः
वहिष्कर्वं प्रकाशयन्।
लोके यः काव्यरूपः सो-
सनुभावः काव्यनाथ्योः।। १६२।। [ग]

यः खलु लोके श्रीतादिचन्द्रादिभिः खी: स्रेष्ठः भालमनो-
द्वीपकारणे समादि: अन्तः उद्धुर्व रत्नार्धिम् वेदः प्रकाशयन्
काव्यभिमिलुः ते स काव्यनाथ्योः पुनः अनुभावः।। कः पुनः
असी इत्यः।

उत्ता: खीणामललिङ्गार अभ्ज्ञाय सङ्कोचावः।

तद्दृष्टः सांचिका भावास्त्या चेत्तः परा अप्रिपिशः
सत्वा चन्द्रमभवस्त्र्या। तत्र च यो यक रक्षय चन्द्रमभवः तत्र तुस्महपवर्णे चच्चवे। तत्र साचिका।

विकारः सतसब्मुता।
साचिका: परिकीर्तिता:॥ १६४॥ [च]

सत्वा नाम स्वाकवियामप्रकाशकारः कशन ग्रामस्ते धर्मः॥ (१)

सचमाचेरोऽवलोकः निभु चन्द्रमभवतः १६५[च]
वीरविवेदनान्वचने इति श्रीः। के ते इलवादः

साचण्यः शिवे साक्षादः
वर्धमाणः विशेषः।
वेवश्रीमसुप्रलय
इत्य्यादि साचिका: स्मृता:॥ १६६॥

तत्र।

स्मस्मिकष्टाप्रतिवधाताओ अयवहस्याचाविभि।

---

(च) विकारः इति। कस्य रक्षयस्याः विस्मितस्माती धर्मिष्ठः तथातु
स्मृता: सतसवः विकारः प्रतिवधानाः चास्य इत्यः साचिका:
परिकीर्तिता: छ।

(२) स्वाकविगुणभवति। कस्य भावनि यथे विवासी यस्मा: स्वाकविगुणा: तथा धर्मः तथा प्रकाशकारी भविष्यक धर्मः। भालयः
आस्माः धर्मः ग्रुः।

(३) वशेषः। सचमाचेरः वेवश्रीमसुप्रलय इत्यः दिवशः दिवशः ते चन्द्रमभवः
अनुभवतं निम्नमुः प्रस्तुतीम: वीरविवेदनान्वचने यथा गामामधुः स्वीरववर्धनः
प्रोलीक्ष्यां तदनयः निपर्दतिः स्वीरववर्धनः तथा अभ्रमाच्चर्वीरविपवस्त्रः साचिकः
कान्ते विशेषः रक्षविवशिं भाषा॥।
वणुजलोकमः सेतृं रतिवम्रसाद्भिः ॥
हस्तान्तुतभवार्द्विभो रोमाच्छो रोमविकतिया ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]

यथा सम।

"ततुस्यार्द्धस्य दर्शषुकृलितं इत्स नयने
उद्दध्रोमायं व्रजति जड्यामलक्ष्मि।

(क) समाधीद्वैतपरंतोऽस्म्बा दत्तं ।
वर्णवेदां ध्वजः स्वाद्वयम्: 
वक्ष्यादिबम्: कारेः च चेताम्: प्रतीयत: 
निघट्यवामय प्रक्षेप: ।
रङ्गोऽस्मा दत्तं ।
सम्भारविन्तिम् च चेताम्: 
हस्तान्तुतभवार्द्विभो रोमाच्छो रोमविकतिया ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]

(ल) तत्तवाति।
तन्त्रं नायकोमायासंज्ञातम प्रतिहार्यत्वं दद्देव
वर्णणम्।
ध्वजः: कालाय: तुधरस्वातुः मरोरप्रगमस्तु एशैः 
वर्णवेदां ध्वजः: कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् दद्देव ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]

(म) तत्तवाति।
तन्त्रं नायकोमायासंज्ञातम प्रतिहार्यत्वं दद्देव
वर्णणम्।
ध्वजः: कालाय: तुधरस्वातुः मरोरप्रगमस्तु एशैः 
वर्णवेदां ध्वजः: कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् दद्देव ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]

(न) तत्तवाति।
तन्त्रं नायकोमायासंज्ञातम प्रतिहार्यत्वं दद्देव
वर्णणम्।
ध्वजः: कालाय: तुधरस्वातुः मरोरप्रगमस्तु एशैः 
वर्णवेदां ध्वजः: कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् दद्देव ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]

(ो) तत्तवाति।
तन्त्रं नायकोमायासंज्ञातम प्रतिहार्यत्वं दद्देव
वर्णणम्।
ध्वजः: कालाय: तुधरस्वातुः मरोरप्रगमस्तु एशैः 
वर्णवेदां ध्वजः: कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् दद्देव ॥
मदसंसदपोद्ध्रवयेवस्यम् गावर्दने विदुः ॥
रागहिरण्यमादिभ्यं कम्पो गावर्दने वेप्युः ।
विपाददरोपशाैवर्षाण्ववतं विवर्णिता ॥
अभु नेत्रोिवं वारिः कृपायुः ख्रिप्रहर्षम् ॥
प्रलयं सुखाद्राम्यं चेताज्ञानिनिराकातिः १६७[क]
कपोली चर्मद्री क्रृतसूपरताश्रितविषये
मनः साद्रानं सर्वति भवति ब्रह्म परमः " (७)
एवमचतुः। ब्रह्म विमुचिरिषा।
विशिष्टादाबिमुख्ये
चर्मो विमुचिरिषा।
स्मायिन्युन्यामनिमिः
स्मायिन्युन्युन्यामनिमिः
वेदन्तो वर्णो तविदिः। ॥१६८॥ [७]
संस्कृतम् तत्स्यानि हि रहस्यी निवेद्याद्: प्रादुर्भाववातीर्थामसाबिमुख्ये चर्मादे विमुचिरिषा: कथयति।
वे ति इत्यः
निवेद्यावेगन्यायोऽवसंधनं धीरासीनेव सर्वविवेधः
क्षपासारं सार्वतम्यां सार्वतम्यां मिन्द्राविहिताः।
धीरासीनेव अवसत्राश्चं। स्मृतिमतिसहिता
व्याधिनिरासलज्जा

अस्त्याश्री पधार्णार्ये खेराश्री वर्षये। किं खुट्रा धर्मका: चक्रेशा: समाशा:
विवर्णा: शाख्योपराशा: यथा तात्त्वसंवैः सर्वति रक्तसं चाद्रानवर्ये चाद्रानवर्ये परसौं ब्रह्म भवेन भिन्नमिः सर्वति चतुर्भुजायः। सर्वति समतति
शाख्याक्षम्। विशेषिणीहि रक्तवाण्ड्याये समाश्रयः च: विशेषिणीहि तत्वास्तुः। (७) विशेषिणिदिः। विशेषादृशु धनुस्याग्निसारेऽपि शविक्षुरुभा धारः
क्षाः करतः चतुः चक्रितः।
रत्नार्न्ये श्रीभवादी चक्रेशा: वद्यवित्त तत्त्वाः वे चर्मः ते विमुचिरिषा। तत्तदः चर्मः वे चर्मः
ब्रह्मिनिः
हृषीसूयाविषादः सङ्क्तिचपलताम्लानिविन्ता- 
वितब्रः ॥ १७५ ॥

तत् निवेदः ॥

tतत्म्भानापद्रीयन्दनिवेदः खावमानना ॥ [ ॐ ]

d्युन्यचिवनाशुनः धासवैवग्योऽछस्यसिद्धान्तस्मात् ्१७०


tतत्तत्म्भानातु निवेदः यथा ॥

"मृतकोभवावालुकार्यप्रदानचन्दनरचन्दनसिंहैः

d्रविषालप्रकाशलेख्यः हन्तः चूर्णरिततो मया" ॥ (८)

आवेगः सम्भ्रमस्त्र वर्णे पीड़ितातः

उदाध्यक्षे सङ्क्तालङ्के प्रभुवायाकुलवाणिजः

राजविद्वसंज्ञो शुश्रुतानागदियोजनम्

gाजादि: सम्भक्यादि: पांम्ब्रवायाकुलवाणिजः

इतिहार्षग: शुचोश्चिनितात्

इत्याश्चायनो यथायथम् ॥ १७१ ॥ [३]

(३) विचित्रवाचः सङ्क्तितः

सङ्क्तिचनात पाणिः पंचायदिक नारसात्

सांस्कृतिक संस्कृतः संस्कृतः संस्कृतः संस्कृतः संस्कृतः

(४) उदाहरोति यथिरतः

पंचायदिक विशालकाव्यार्या मार्गास्तुते

तम पिथानाम पाणियान वादियाना नया

दत्ते देवीं यथ दरियांसंभद्रः

पूर्विकः धासविद्वसंग्राहे यथायथापिक्य धासविद्वसंग्राहे

यथा यथा यथा यथा यथा यथा

(५) विचित्रवाचः सङ्क्तितः

धुमाः धुमाः तव पाणिः पाणिः

तविवानायाधिकारतः भुतितितादले मंडतः

द्वाराहिके धमाहातु सचि वदि

चरी मरूढः पल्लवः पौर्णादिति: पाणियादि


"ग्रङ्गः सध्यं सत्त्वः दृष्टः सोऽन्नवेच्या भरतायां यतः।
चन्द्रकोषद्रहनाचिं ततः सन्ध्ये दशस्मुद्रङ्गतारकाम्।" || (२)

एवमचतु जाहाम्। अथ दैयम्।

दौस्याद्विज्ञानरौ दैयं मलिनतादिकात् १७२[८]

यथा।

"द्वैधश्रः पतिरिव सध्यं ग्रङ्गः
कालोऽद्यांगलामः कुशली वल्लसः वार्ता नी।
यन्त्रालक्षिततैलविन्दुश्रविका भग्नेति पथर्यकुलाः
ह्रास गर्भमरलसः निजवघुः श्रमविंतर रीढिति।" || (८)

मवति। राजविद्रवः राजीववाहिनीतः भावावदिति श्रेष्ठः सती
नागरिणीजनं संस्मर्यस्मिनिः यान्द्र मवति। गजाः भावे पनीके
माया सत्यमयायात्ते दृति वैष्यः। भविष्याः भावे चंद्रोऽन्नवे माति पांडुमः,
शाकुः मवति। वसायः पचिसः शृगः वैष्यः भावे वा भावे जाते युधः
श्रीः मवति। पद्मे भावे यथायः वायायः वैष्यः वैष्यित्वः।

(२) दिदिवादुस्मया जित्वित। सः साध्यः भवः परायणः ग्रङ्गः
भवेति श्रेष्ठः दृति भाविन्न दृष्टः दशस्मुः भविष्यः
सवास्यः भविष्यः भवेति श्रेष्ठः। यथा यथा
प्रेयः भव्यायः भवः यथा यथा।

(८) दैयमाः दौस्याबाह्येति। दौस्याः दाग्रविद्रः दैयामसः
मलिनतादिकात् भ्रीमसः भीतः वा तदन्तर दैयमा।

(६) उदाहरितः हद्द प्रति। यथा हद्दः भवः पति सउकायतः
पर्यंत्यायः यवश्य दृष्टः। दशः कुशः सघनार्यान एव भवति। कांतः
वाहः कांस्यः यवः भविष्यः। वाहः विद्यः विद्यः
श्रविध्यः। कुशली वल्लसः वार्तापि नी प्राघिति श्रेष्ठः। तदानुः श्रिष्टि।
खेदी रत्नभग्याचे; प्रासादकिद्विखण्डः १७३[२]

यथा।

“सच: पुरीपरिसे च शिरीऽपरी

गला जवालचित्तुराणि पदानि सीता।

गल्लायक्ष्मः निर्यादिद्विपदार्दू तुवाणा

रासार्णुः हतवती प्रधमावतारम्” || (२)

प्रथम संहः

सम्रोहान्नन्दसंहेडी सदी सयोपयोगजः

असुना चोतमः शैले भधो हसति गायति ||

चढळमङ्गलतिर्थः पुरस्वं वत्ति रोदिति ||१७४||[३]

यथा।

“प्रातिम्ब चिसरकैः गतानां वक्वावाक्यार्चनारमणीयः।”

| पतगुप्तस्तोत्रिका भूर्य गति ऐसीः पर्याकः क्षुद्रः गर्भभद्राधि नर्यगम्याचिंति भावात् निवासपूः इन्हि रोदिति। पाण्डुचित्तिः हनम्।
| (२) प्रथम संहः खेद दति। खेदभग्याचे; पुराताप्रगमादिमित्युतुमः प्रास्रष्ट्र निदर्शाय वातः प्रवातः त्वम् ।
| (३) प्रदाहप्रवत सद हि। निरुपांचः निरुपांचमुक्तमा गोविका गोविकुपरिसे श्रद्धार्यां पवित्र रवं: जलातु वैगातु विचाराणि पदानि गला
| (४) प्रदर्शा सद हि। निरुपांचः निरुपांचमुक्तमा गोविका गोविकुपरिसे श्रद्धार्यां पवित्र रवं: जलातु वैगातु विचाराणि पदानि गला
| (५) प्रदर्शा सद हि। निरुपांचः निरुपांचमुक्तमा गोविका गोविकुपरिसे श्रद्धार्यां पवित्र रवं: जलातु वैगातु विचाराणि पदानि गला।
शैवेऽपराधानिसंवं भवेऽपाटलमुग्नता।
तव खेदं शिरं कम्पतजनातां टांडनादयं॥१७६॥

"प्रणयिन्यस्वैलस्लोयपरिहाससरसाधिगते:

(ष) उदाहरति प्रातिमिति। विश्रवेश विवारामणानि प्रातिः
प्रायोलय सतानि सुमन्वाय रसपीवः वक्वाः तः च रजनय रसपीवः: नानइतः,
श्रृंगुण सुषिवेत प्राणप्रतित रहस्येन गुज्जरिछवें सदाः: चासुपूवः: परिधाः:
प्रवतः। वर्णाविखिनः।

(न) वड़तामाधि ज्ञातिपतिरिति। इत्याविष्टिः: प्रियाविष्टिवीदानिजन्युतिमि: ज्ञातिपतिः: कर्त्तविमुद्रता जङ्गत साताः:। च जङ्गतावाः भनिनिश्चि
निनिस्मितिः सधाने निरीक्ष सुवीरवताः: सीनिला तत्तुतस्याः: भवनीता श्रेयः।

(०) उदाहरति पश्चिं धनति। केवलं वयुवुद्योग्योवेलित्वकम्यावलित।
अविलिततिमति च चामाने सत मंखिते मुखरितिः: ०
संख्यामानसम्:। वतु वयुवुद्योगम् भयोष्मिनिन्निनिन्निनिनिनि
भविता चत्वा श्रुसुपुराणि
महारा जोडः: धेन तांडनम् द्विते एव अविलिततिमति मुखद्वम् भाषार-
रितते सते तत्र चामाने मूर्तिमस।

(फ) उदाहरति श्रीविचारः। शैवेऽवशालितम् श्वराच: श्रवनाताकमी:
महाविष्टिः: भवितात् तत्र तत्रात् च श्रवने प्रस्नाने श्वेतालिताम्यः: श्रवं
काराः तव चामालेक खेदं: श्रीत्रथम: तज्जने तांडनादयम् भवितः।
वदोदः परिच्छेदः ।

लितशिरोपनुपमवन्दनसैरसि ताम्यति यत् ।
वणुपि वबाद्य तल तत् गक्सुपुन्यचिपतः ।
पत्तु शिरस्याप्वपणमवस्तु स्वेच्छ धुलः ॥ (५)

चर्च छोडः ।

छोड़ो विचित्रता श्रीशिरं खञ्जनादुचिन्तनः ।
घूर्णनागाध्यपतनवचमणादशनादिघटल् ॥१७७॥ [भ]

वधा ।

“तीमार्शिप्रमेयहचतं मौलिन संस्थापतेन्द्रियायाम् ।
चन्द्रानम्बवर्यना सुहंतं कतोपकाशव रतिवंभूव” ॥ (म)

चर्च विवेषः ।

निद्रापममहेतुम्भो विवेषधर्मविवोधलाग्मः ।

(५) चदाहरतव प्रथमसि । प्रथमिन्य वा चहौ चदार्थं ततः ।
वालिष्ट: वालिष्ट: यः परिश्रासः तस्म भविष्यः भविष्यानि भविष्यानि सि: वालिष्ट: सुन्दरः।
विरोपणुपशे: वायुः इन्द्रनालि प्रकरः: सि: चन्द्रुः चन्द्रुः ताम्यति शिरस्याप्वपणमवस्तु ।
तत्व प्रणुपि शरीरति श्रीमूणि श्रीमूणि श्रीमूणि: चाप्रस्वः तत्
शिरस्याप्वपणमवस्तु स्वेच्छ धुलः पत्तुः ।
नवदन्तक हि, चर्च भविषयं नलशास्त्रं गृहस्वात्त्वस्माति नलशास्त्राः ।

(म) सौन्दर्योऽछोडः प्रवर्तः ।
वर्तः: इति चुखाचः चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः: इति चुखाचः चर्चः:

(म) चदाहरतव प्रथमसि ।


नाथिक्यार्यम्।

जुड्यांकुष्ठनवनमीलनात्ताकलीकहतुः॥१७८॥[व]

यथा।

चिरतिपरशिवेदात् प्रासनश्रुतिसखानां
चरमसपि शयब्दा पूर्ववेद प्रवृत्तः।
अपरिचलितारताः कुरुङ्कलते न प्रियाणाम्
चाराखलयजचक्रश्रीवेदेँ तत्रकः॥ (र)

यथा।

छ्यो निद्रासुपेतस्य विषयालुभवस्य यः।
कोपाविगभयङ्गानिसूक्तः खादिकारः १७८ [ल]

यथा।

समाकाशप्रशिष्ठितकुषं निद्रायश्रेष्ठे।
लक्ष्यायां कथमापि सया स्मरन्तः।
पश्चात्तीनां न खुल्ल वहुः न खलोदिवितानां
मुक्रासूलास्तरेशिकश्वेतश्चुलेष्वा। पतन्त्रः॥ (व)

(र) चढङ्गरति पशिजित। प्रभाववर्णसंदेशः। तवः: युवय। चिर-रति: वहुकपया: सुरवतुः। तत्वया यः परिवेदः: परिप्रेयः। तथातु बेलिः प्राम: निद्रासुकः। तथां प्रियाणां करणं पवादपि शयाक निद्रायः। पूर्ववेद पवित्रप्रमाणात् प्राचूँ द्वयः। भवः: भागप्रतिया:। चरि परिष्ठितं निष्ठलं पवित्रद्रामभव्याविनितत्व भावः। गायन यास्तव तथविदा:। सहः चतुष्टिकः: गाडः। यः: सुन-पक्षेष्ठ पराक्रमसुगुडवेन भाषेष्टः। ततः तें विरियं विसंवनं न कुँवर्ते। चालीकारः।

(व) चढङ्गरति पशिजित। निद्रामुखपेतस्य विषयालुभवस्य यः। विषयालुभवस्य यः। चढङ्गरति पशिजित। संवेदन: स्वाक्षर: स्वातः। चढङ्गरति पशिजित। स्वातः स्नानः। चढङ्गरति पशिजित। स्वातः स्नानः।
वत्तिवः परिच्छेदः।

चः अयचारः।

मनः चिपक्षवपसारे यहायाविश्वादिनः।

भूपात त्यसंप्रस्तेद्विधिलालादिकारकः। ॥१८०॥ [श]

यथा।

"श्रावसिद्धि रसितासुरस्वेलिनविज्ञारावहतस्त्रसस्।

फेनामानं पतिमागानामहावपसारिषमाथामहः।" (४) प्रथातः।

गवः मद् प्रभावश्रीविद्यासत्कुलतादिजः।

अवज्ज्वासविकासाक्ष्यैदृश्याविनयादिकृतः। ॥१५१॥ [स]

यथा।

"स्तुतयोधि यावदह तावदन्तः: किमायुयः?।"
यदा न सिद्धान्तेः सम तत्तू कैसे साध्यताम्॥ (५)

अय सर्पणस्।

शरायरीमर्यं जीवव्यागोपपततनामसिद्धतु १८२ [ख]

यथा।

"रामसचयग्य ताड़िता दृःतरून छद्रवे निषाणरी।
गृहवद्वृतचन्डनोंचिता जीवितेश्वरसिद्धि जगाम सा"॥ (क)

अय शलास्वम्।

शालस्य श्रमगर्भीः

चाण्डः जूम्भासितादिदिशतु ॥ १८२ ॥ [ख]

यथा।

"न तथा भूषयतं न तथा मात्स्यते सखोम्।
जूम्भते सुहुबालीना वाला गर्भभरालसा।"॥ (ग)

(५) व्याख्याति भवताध्युष सुति। अयव्यास मार्दिर्यम्। वायदे

भवताध्युषः भवताध्युषः: समानैति प्रथि, तात्तू चेतः: चायैतः भल: किम्?
विभवस्मिन्यमेवापरपत्तिः माहः। सम भलेय यतू कायेः न सिद्ध न निष्ठ्रान्
सतू कायेः कै ने साध्यताम् सदृ। वद।

(६) सर्पणसः शरायरीरिति। शरायरः: श्लक्ष्मशरायः; जीवव्यागः जीवव्यागः

समरः तत्र भवताध्युषः महति।

(७) च व्याख्याति प्राप्तिः। निषाणरी ताड़िता दृःतरून चीरूमश्रीम, राम एवं समायः कामः। तत्र भवते दद्रवे ज्याचिता भाइता झूठाच

गृहवद्वृतचन्डनोंचिता जीवितेश्वरसिद्मू जगाम। यथा कामराघवोऽसारो चन्द्रसिद्धार्थः सती

काळामात्रम् प्रज्ञेत सदृस्ति अनि। चन्द्रवाहसम्।

(ख) च चाण्डः शालस्वमसिद्धि। श्रमगर्भाविना वा शरीरसः चाण्डः

पशनाणमसंसिद्धः: चाण्डः, तत्र समा चपदेश्वरादिकं महति।
चतुर्यः परिच्छेदः। १९७

प्रथम अमर्यः।

निन्दाचेपापसानारावियार्बांमिनिविद्वता।
नेवरागशिरः कम्भुभूस्णीवत्तजनानादित्त्वः १८४॥ [घ]

यथा।

"प्रायविचौ चरिपासि पूज्यानां वी व्यतिक्रमात्।
न लेवं दूष्यिपासि गश्चयहमहाप्रततं॥ (ढ)

(घ) निन्दा।

चेतः सम्भीतणं निन्दा श्रमक्षमदादिजः।
जृभाचिमीलोभ्यासात्तत्त्वावलिकारणम् १९५॥ [घ]

(घ) चार्चारि स्वाचिरित। शाला कामिनो ग्रंभरेय खंडा नण्या सतो
पारं तथा पुर्वविद्वन्तं न सूर्यवर्णत नायादृत्ति तथा एवं न चार्चारि
सारणिति, केवलम् भासीना दुर्परिता सतो तुषा पुनः पुनः कृपणे शाससं
अजोवितः।

(घ) चार्चारि स्वाचिरित। निन्दा चार्चारि: निर्माकार: चरमान: अशोष्या
राधित्यो: शर्मिनित्या दृश्यायंत्रपावामिनिद्व: चमण: तथा नेवरागः
चेतः शाससं रश्च, मिनियो: मूम्मदः, तथा दस्तव्याना तद्वत।

(घ) चार्चारि स्वाचिरित। प्रज्ञाना व: दृश्यां अशोष्यामात्
पारामातु चार्चारिच प्रायश्चित्तादित्त्वम् वर्ण चार्चारि, वेन पुर्वपुर्वाधिकः
चन्द्रम चार्चारिच मम निश्चिद्वति माया, कु सत: मध्यः मध्यः मध्यः मध्यः
दृष्यिपासि। सविधा: पुर्व: मध्यः मध्यः मध्यः मध्यः मध्यः मध्यः मध्यः न
चार्चारिच। तव विभावना कर्तिपासि नामना। तु चार्चारिच मध्यः मध्यः चार-
चन्द्रमार्जी चतुर्यामार्जी तष्णारामार्जी।

(घ) निन्दाधारि चेतः प्रति। चार्चारि द्वारित: द्वारित: वेतिन: विषयः चन्द्रियानं चकुर्माय दहं: निन्दा, ततः चण्डा, चण्डिकोडः,
एक्षादः, तथा नास्त्रादित्त्व प्रति।
यथा।

“सार्थकान्तिकपदेन लुक्तिस वनाचार्यस।।
निद्वांतीकिताच्छ सा लिखितवाच्छि मे मद्दि”॥ (क)॥

ग्रन्थ अवहिल्या।

भयगौरवलक्जादी-हैरान्यावाकारगुलिरवहिल्या।
व्यापारावल्लकातिषय-न्यायव्यावहसुविकसानावजिरी।॥१८॥ [ज]

यथा।

“एवं वादिनि देवधाँ पार्थे पितुरधोसुखि।
लीलाकलमलपराविष मण्यासास पार्वती”॥ (भ)॥

ग्रन्थ श्रीतुस्कम।

उदानवस्मियोकशुल्कं कालचकप्रसहिष्ठा तत।
चित्रापातराखेरदीविनः प्रसिद्धार्थिकन्तु १५७[ञ]

यथा।

“यः कौमारधः स एव हि वरसा एव चेतचपा:।
ते चीनोलितमालस्तीसुभयः प्रीठः कदमानिलः।।
सा चैवास्स्त्वा तथापि तत्र सुरत्वारापत्तीवाविधी
रसरीतचितस्वेतसहस्ततलै चेत: समुक्षयते”॥ (ट)

चन्द्र यवल्यकायकारिण रसन्य चावचार्यमिलौः ततः
रसनन्दनमयोगिन्द्रादुः चावचार्यमिलौः रसन्यवाचार्यलेन
गताश्रः (ट) मन्त्रभम्।

चित्रसम्रीह उन्मादः कामशोकभवादिपिः।
अश्वानहासशृद्धिविगीतपृजपनादिन्द्रिः॥१५८॥ [ढ]

यथा।

“भावाङ्करः! भवता भवता समर्थात्
प्राणारिताः प्रायमसा सम वीचिता किम्?”॥

कालोविण्यं कालोविण्यम् रसरीतचितस्वेताः प्रीठः। १२ प्रति
स्त्राः प्रतिः दोषकिनः दोषकिनः महति।। (ढ) चापधारं ब्रह्माः प्रज्ञुः। चापाः काश्यंप्रक्षेपत्वाः।
१२ प्रति
(ड) चापधारं ब्रह्माः प्रज्ञुः। चापाः काश्यंप्रक्षेपत्वाः।
(ड) चापधारं ब्रह्माः प्रज्ञुः। चापाः काश्यंप्रक्षेपत्वाः।
(ड) चापधारं ब्रह्माः प्रज्ञुः। चापाः काश्यंप्रक्षेपत्वाः।
(ड) चापधारं ब्रह्माः प्रज्ञुः। चापाः काश्यंप्रक्षेपत्वाः।

१२
भज्जारमवूभय सान्धनमः

“बूढ़े किमोभिनति ? सचि ! कथयाश तन्मे
किं किं कथ्यस्वति ? कुमोश्यस्ति च कस्मद्यम्” ? || (ढ)

अध्य यश्न

परक्तौत्स्तदोपादृ: शज्जालवध्य तकङ्गमः

वैवर्ष्यक्षपृवैश्य्यप्राण्वालोकायामायोऽसः १७६ [ण]

यथा सम्

“प्राणेश्वर प्रहितनस्यम्यश्च प्राप्ते
जातात्त्वा रचयति चिन्त चन्दनालेपनानि।
प्राते भाचारमस्यदवरे दृश्यद्रुतावदाति
जामान्त्रायं चकितसमित्रस्य चिन्तिपल्लि” || (त)

अध्य स्वतः।

सदस्यानोन्नित्वायेहूः सतमुनमनादिक्तः।
सूति: पूर्वार्थात्याःविशयज्ञानस्मृति ||१८०||[घ]

यथा समः

"मध्य सङ्करेण किष्टितः वापि प्रणीतविच्छेदने
किमपि नयने प्रासि तिथ्यविनृस्चितारभम्।
विविधंगतामालाय द्वारा सज्जनमवाचितं
कुजःयास्यः चर्ये सहरामि तद्राननम्।" || (७)

प्रथ भाष: ||

नीतिमार्गीनवस्थादे-
स्थिनिर्दारांभले
स्वर्ता न्यातिसन्तोषी
वहुमानं तत्ववः: || १८१ || [घ]

'प्रसंग चतुरप्रियमियं वद्यत्वमस्याभिलापि मेः सन:।
सतां हि सन्देशपदेशु वस्तुः प्रभावमभवःकारम्प्रियत:।' || (८)

(७) प्रृतिमाह वहस्विति। चहदयगणिन विनामाय पूर्वार्थावस्थाय विष-चयै वेलुः। चां ज्ञाति: तथाति: तत् सुभृति: ससूचनादिभि समर्थि।

(६) चतुरवति समर्थि। प्रृतिमाह नायकम सदायपं प्रकाशः। नमि
सङ्करेण कापि क्वापि कामनीर्द्वीपि वति भावः: किष्टित: इत्यत: प्रणीतविच्छेदने
निविधिताय बीमाय नयने पाठ् द्विपयं वति: समि तिथिक क्रियामिताय तत्त्वा
दया तारस्म तथापि विज्ञ चतुर्युः। तथा सप्ताम्बुः चतुर्युः मध्ये हरा
विष्णुमय सुभिनिष्ठम् समर्थःस्मि कुजःयास्यः नीतियुक्तशोऽस्यः चर्ये सहरामिः
वहुमानं प्रिय भाष:।

(८) मतिनाह नीतोति। मतिनाह: मयेनस्य तस्य तदावत:।
वहुमानायः नीतिनाहां तत् चुदयादायः। भद्रस्मांदायः इति:। चार्यायां कार्यायां निदाराण निर्धारः भाष:। तस्मि देवरता हस्ति:
स्तोत्र: चुदमाय समर्थि।

(८) चतुरवति चतुर्युःमिति। तर्य सदनाहाय चद्याय निदित्तं चतुर्युः.
साहित्यदर्पणम्

चर्चाविनिष्ठोऽविनाशः

भूमीमिल्लेक्षणनादिवित्तपत्रम् १८२ ॥ [प]

तत्र दाहमयले भूमीमिल्लेक्षणः। श्रेणिमयले उज्ज्वलनादेशः। शिख्रुसुदारणम्।

चर्चा वाचः

निर्धातविविद्युद्धावैद्यः: कम्पादिकारकः: १८५(५)

यथा।

"परिस्फुर्कर्त्तीनविविद्युद्धावः

सुराज्ञानासनविदोलदेशः।

उपायः: कष्टिप्रत्येकस्याः

सखीजनमापि विलोकननीयताः" ॥ (६)

चतुर्यषोः: परिपदेः चमा शीताः, वनं यशोऽथ शालं सान्न सनं: पर्यंत। अभिनवाः समुपका, वि यथा: सक्तिपदेः सदिगृहिः शब्दं सताः साध्याः

प्रकारप्रमेयः: भानारायण तत्तताः हस्ताः शान्ति यथा वाक्यं तदस्तः तदस्तः सन्तोऽन्तः तस्तः तस्तः

कामोस्थितः नान्ते वेष्टकसनाद वृत्ति भावः। वेष्टकसनाद वृत्ति ॥

(प) चतुर्यषोः वाचार्यः। वाचार्यः: वायुपिपिकार्दशा विद्युद्धावः

व्याकरणं: वाचः, तस्तः भूमीमिल्ले भूमीमिल्ले ध्रुवमनादिवित्तम् भवितः।

(फ) चतुर्यषोः निर्षितः। विन्यासः: यदन्तरोऽव वंवान्तः मात्रते

सन्ताङ्कः। परवर्त: वन निर्षितोऽव तदं वायुअस्वः ॥ एकहीः: सुदार्शनः

शवविशेषः: विद्यु तथा दलका एवमादिभि: रूपम:ः कम्पादिकारकः: ताधः:

मयं भवितः।

(ब) चतुर्यषोः निर्षितः। राजा: राजा: शरीरः: परिपदेः: राजः: संगीतः: भूमी: सन्तोऽव विन्यासः: तस्माः: यथासुः: तथा कष्टिः:
बलीय वरिष्ठे

अथ व्रीडा

धार्मिको व्रीडा
चदनानसनादिहुत् दुराचारात् १८५॥ [भ]

वचन।

"मधि सकपटसिवादि"।

अथक एक०

हृणैलिप्तावसिष्मनः
प्रसादोषश्रुगदादिकरः १८५॥ [भ]

वचन।

"समीच्च पुज्य विरात रिहा सुख
निधानुपुष्क्ष वधैव दुर्गति।
सुदा शरीररथ प्रवभूव नालनः
पयोपिन्नित् थुर्युस्फिंता यथा।" (ि)

(ि) जानिप्पत्ता: याना तथीका: मथ: सतीशनाथी किं नरविष्कारानिर्वाचिक-च्यै।। विभीषणसिद्धान्त देवसिद्धान्त भायु: प्रभु:। वंसंस्कृतिः हनम्।

(भ) मोहाल धार्मिकात धस्त।। दुराचारातु दूरंथवारातु चतुष्पातम शालसनादिकरार्थ धार्मिकात: पदुवला चक्राण्मुक्तिवत् इत्यः मथा:।

(ि) दर्शीव एक० धस्त।। दर्शीव विविख्यम भवृत्: वदारे: मथावी घुडः नीलमातं गमनसत्मायांत: सत्ता: समतम समाव:। विभीषणसिद्धान्त भायु:।

(ि) दद्धाधिं व्यवस्थायुः।। दृष्ट: दिशाः विद्वान्यादि विद्वान्यां शुभेच्छा यथा रिहा। दिशोप: वियत्त: विद्येत:। तफत: फसुह वथा दद्धाधिं व्यवस्थायु:।। विभीषणसिद्धान्त भायु:।
उपायाच्छावजन्मा तु
विषादः सच्चसंचयः

(१) प्रपुर्यासांद्र प्रपूर्वविवेति। सीद्धान्त चहुतसाबवालात् भवेषस्तु गुप्सां सब्रुणं समधाय मशहनहः पण्यासां, तन दीपाणास चपशनहानास सब्रुणं सब्रुणं सुकिंद्रादिशक्तं किदे।

(२) प्रपुर्यासांद्र प्रपूर्वविवेति। भव्य चन्द्रलम्ब तद चदरि समायां वेदिवृद्धिति: विषादः: परस्यम्ब्रुणं सहरविविदिनिरोध विप्रस्तुतसम्यकः: मशहनहः: चन्द्रलम्ब सम्पान न चन्द्रलम्ब। परं तथापि साम्यानानां सामायां समां परेंत चदरि घण्यां स्वरूपिण्य विद्वेष्युणि स्वरूणिति। चहुतलयं, प्रथम चाहु यदि चाहु च नवज-गुरुकारणनकार। चच्छन मन्वनस्त्र: खुर्धी खजरा जगी च सत्यसंमुद्गतिति वहृच्छमाद।

(३) विषादाचार्य प्रपूर्वविवेति। चपशनाल्लानासात् लघु वुष्ट नादम।
निःशास्त्रसहायता-सहायने व्यक्तिक्रम ॥ १६५ ॥ [३]

यथा मस।

“एवम कुडिलयेण
चिंतर क्षयेऽ तु नम गिजया वेधी।”
मह सहि! दारुद दंशद
भाख्यसंहिता कालंपद्वः हिन्दर्म" ॥ (श)

प्रथम धर्मः।

ज्ञानबोधागमादेशु सम्पूर्णस्वहता धर्मः।
सौहित्यवचनोज्ञाससहायताप्रतिवत्तम ॥ १६५॥[३]

यथा मस।

क्लवा दीननिपौड़ना निजन्वी वध्या वचोविमण्डके
नेरवलीय गरीयःसीप चिरादामुस्मिकवीयर्तना।।

शब्दचंसफः, बुधाः, नवाय; नस धियाः, रक्षाः; कोपाः, ग्रहाः, निष्पादितका समथ।

(म) उदाहरित एवं धर्मः। एवम कुटिलेण विकरकादेशः तत्र
निष्पादः वेधी। सम शरीर! दार्यादि महामुदयातिदिव भाख्
यम। धर्मः मण्डलम्। एव शरीर! एवम कुटिलेण विकरकादेशः
विकरकादेशः कुलमुनुड़न निष्पादः खामयादिव घंटहडः दव विघ्नः
वा सम पुट्टम दार्यादि स्थिरति तथा। भाख् यमाने हस्यपर्यं सम आदि
द्रष्टै।

(त) एविषयः प्रायः। भाख् यम नस श्रीग्न्दुदा ज्ञानम: एवमादिवः
श्रीग्न्दुदा मुमुक्षितः पृष्णःकामः धर्मः, हत सोपिकं धर्मः; रूपागारादाः,
कुशांश मनोत्ती सुसिद भवेत।


(च) चदाधरति तवविदिति। दौभाग्यं दरिष्टासं प्रजानांसति भावः। नितावेऽनामं चविष्यति। हला जिज्ञासा घटुणासन वचनां विराहं कवयं न्यायं कवयं। विशेषान्तं वेदकालीनिर्विशेषाः। गरिययं। वद्वितससति। भासुधिसी। पालक्रिकिनः। यात्मा। नाराज्यो जनोति भावं। नैव गाथीचं ग्रांथयलं। 

(ह) च चक्रवर्ती साध्विनेति। शास्त्रवाच सुप्राणार्थिः। समानान्तं देवानु रागादिः। भावसागरं श्रेष्ठतति। चन्द्रविश्वेति। एकादशक्ष्यां जापल्लां। तद्व भक्तस्य वर्षवं संसारवं संसर्गवं। भवनि पापानि। कला। प्राणां च रत्नम् च बगल्लो। वद्वे परस्य दुभाष्यवाचा जनः। शाखाण्डैव बिकोर्ति हच्छ।

(ह) दध्वनिधारणं साध्विनेति। नाराज्यां सप्तसद्वसं चक्रवर्ती। शीघ्रसबोधसं समस्तशास्त्रायू। कलापवल्लो। लीलं चवष्यं। सावतु विनोदवं गीताः। नवासिलिकाः। सुधासम भविनवमं चन्द्रवर्तकमं चन्द्रपरागमं। चन्द्राण्डवाच्याः जनविनश्वासम जनविनश्वासम। कविविन बोधकं। कविविन बोधकं। चन्द्रवर्तस्मात्।
ฃतीय: भर्ष्यद्। 141

ञम्म स्तानि:।

ञल्याञासमञ्चलाप-
ञुञ्जपासार्थिसम्भवा।
ञल्यानिन्यमञ्चलाकस्म-
कश्यानुञ्चलाधीतिःः॥ २००॥ [क]

यथा।

"ञिशलयस्मिव मुर्गं वन्स्तानहिरूलूऽनं
हद्यकुसमगणौ दांचो दीर्घीकः।
ञल्यपरस्मित परिपाप्तञ्चासमस्या: शरीरं
ञसर्विन द्रव घमः: क्रेतकीपववर्म्मः।" (ख)

ञल्य चिन्ता।

ञ्यानं चिन्ता हितानायः:
ञुञ्जाम्बशास्तापक्तः॥ २०१॥ [ग]

काळे बर्धमंने सिं अष्ट ध्वजाय विद्वे विद्वे कवर्यवस जस्याहि। वद्यन्तिष्टके हतम्।

(क) शानिन्यार्थ द्वाराधिति। श्रम्मार्हमें वर्ततार्यप्रमेय समस्मार्ह गुणा पिपासादिता च वसुमृता निद्धपश्चा नमास्तमेयमेगोऽ: ह्यामः, ततः,
ञम्म काला दन्ताहन्तालिकव दसु।

(ख) वद्यारस्ति किश्चादिकरते। शर्दिष्ठा: श्रम्मार्हीश: गमः: हिताचः
ञल्यकीपववर्म्मविव केतकीपवविवदा कवर्यवस्तु कश्याने वशोपशोऽर्थः:
ञाश्च: नीऽ: दीर्घीकः: प्रायोगिकः। कवर्यवस्तु इत्यादितवि विकुलृत्व विकुलृति द्रव च नवचिन्तधन वस्तिः: होताया: परिपाप्त परित: प्राशुवेक्षे चास्य हंस ख्रीिं
ञल्यपरस्मित स्तानि नयति।

(ग) चिन्तानामो अहमिति। हिताचः चतासित: ष्ट्रामातुः ऋक्तार्यम-
ञतापानां कारणोऽर्थान्य ब्रह्म ब्रह्म।
‘कमलेश विहसिपण
संजोणि विरोधिं सतिविश्वम्।
करस्तलपत्यसुही किं चिन्तासि?
सुमुखि! चंतराहितसिद्धः॥ (च)

तथ वितकः।

तत्कथा विचारः सन्तेहादृष्टः
भू श्रीरोक्षुपलिनचः॥ २०२ ॥ [क]

यथा।

‘किं च सदे प्रियंबेदति। एते च ब्रह्मसिद्धयमिथि
चारिकेदा स्यति यदुः’ तदुपलचं मिथ्याच (च)।

र्याद्योपयोगनियते रसे सुवर्यभिचारिणः॥ २०३ ॥ [क]

(च) चद्रासरति चन्द्ररः किं चन्द्रमिति। कमलेश विहसिपण संग्रेजयाणी विरोधिनं
श्रव्यिमुः। करत्वपरस्यसुही किं चिन्तामि सुमुखि! चन्द्राहितसिद्धः॥
द्रिति संज्ञातः। ई सुमुखि! चन्द्राहितस्मि चन्द्राभिमिति इदवं यथा: 
ताहै, तथा करते वामि द्रिति भावः प्रथमं स्थितं सख्यः यथासंयासुतः,
चतुर्विवाहितते कमलेश पद्री विरोधिनं समावैरिणं मयिविस्यं संयोज- 
यनी सति किं चिन्ता? भव करतवः कस्यं शुंखं मयिविसिद्धि- 
मयिविस्यं इश्वरेश्च शुद्धितिविविधतः॥

(क) वितर्कसंवाद तर्कं द्रिति। सन्तेहादृष्टं संस्यतः हैति: भूवेः; श्रीरः
प्राणीनाथ नयकः; विचारः तर्कः।

(च) चप्पाकर्त्यं खरंतििपािकं द्रिति दितप्रतिपादकं चर्चितेश्च; तयः
श्रव्यिमुः चंतराहितसिद्धः। भव प्रभाविरिणः यस्मिन भावः।

(क) र्याद्य द्रिति। र्याद्य: रत्नाधारः; भविष्यति प्रतिवर्तिते
रसे भविष्यिणः; सुः।
तथापि यशोरि अनुसिद्धमानत्यावस्थानात् रतिवेच स्वरूपनिष्टवाचा। हास: पुनस्त्वद्यायमो अवभिचार्ये अवभिचारितचः। तदुक्र तादृशा यम परं भावः स्वरूपणां प्रतिपादति। तत्र कर्म स्वाधिन: काव्यम् रसे सरस्रिकारमिवाह।

स्वरूपनिष्टवाचा स्वरूपनिष्टवाचा स्वरूपनिष्टवाचा स्वरूपनिष्टवाचा मतः।

शान्ति जुगुप्ता तत्वता अवभिचारित्वा पुनः।

इत्यादिनायत् समुन्नयेः स्वरूप सावितर्बिभिन्नः २०४॥[ज]

श्रेय स्वाधीन भावः।

अविन्ददा विश्वा वा
ः तिरोधातुस्वतः।
आदाह्यकुंदोशी
भावः स्वाधीनिति सम्पन्नः॥ २०५॥ [भ]

यदुक्तम।

“सक्षुलक्रा भावानामचेन्द्रामुग्मानुकः
न तिरोधीयते स्वाधीन तैरसी पुष्पवे परमिनः”॥ (ज)
रतिहरसश्रोकश्र
कृथितसाहीभर्मंतथा।
नुगःविश्वायश्वेत्
मष्ठीप्रेमतःशमोपिश्

tab.

रतिमणोऽनुविष्ये
वागाधिवैक्ततायितोविकासो
हासःप्रस्थव्ये।

इष्टनार्थविरिमितोवेद्भावं
शोकश्वरभाक्।

प्रतिकृतेषु
तैवप्रस्थवायवोऽः
कृथिव्रस्थव्ये।

काय्यार्क्षेषु
संरथ्ये
ख्यानुक्षाहुच्यव्ये।

रीढःपश्यतः
तुजनितं
चित्तवेद्भावंभय।

दृष्टिवर्तितहृ
जुगुपसा
विश्वोऽहवा।

विविधेषु
पद्यार्थेषु
लोकोपि
मातिवर्तितेण॥

अनुवादः
कष्यतःशशि
तः
ब्रैवे
नतिरोधिते
नभाजयते
परं
किन्तु
पुष्टते
पुण्डते

(2) रतिखानां
समीपसुन्ते
सनात
विषयः
श्रवण्ये
श्रीविकर
श्रेणिः

श्रुति
श्रवणिवैचिन्त्यायिनि

वनमर्यादि

विशयः

रति:।

वागार्दीवां

विकासः

प्रवर्तितप्रवर्तित

प्रेमादितां

कष्यतः।

वागार्दी

विक्रमः

स्रोतः

हासः

दृष्टियः

नामाधिर

कृष्यः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

प्रतिकृत्वः

विविधः

वैसः

वैयण्तिः

कृष्यः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर

श्रवणः

विकासः

विश्वः

विकासः

विद्या

वैसः

श्रीमानः

श्रीविकर
विस्फारशेतसी वस्तु
स विस्मय उद्याहतः।
शमो निरीहावस्याया-
मात्मविश्वासमजं सुखम्॥ २०३॥ [ट]

यथा साजटीसाधवे रति:। नवकिमलके दासः। रामायणे गोकः। सहभारति शमः। परमसन्धरपि। एते हि एतेषु पञ्चरा उत्पदमाने: तैलोरिस्निरंविस्तृतम् भावपद्विश्वाम्। प्रक्षुल परिपुष्टा एव सहद्यानुभवविचिता: (ठ)

किच।

नानाभिनयस्वस्वानु
भावयिति रसानु यतः।
तस्माद्दावा चमी प्रोक्ता:
स्मायिस्मादसारसाचित्वा:॥ २०८॥ [ड]
"शाहिवाळर्पणम्।

यदूं "सुखु: खादिमार्विवाहस्वा वावासाभावम्।" (४)

श्रव्य रसम भट्टानाहः।

श्रुतार्हास्यकला-।

रौद्रवीरभयानकः।।

वीभसोवहुत इव्यदृश्यै।

रसा: शान्तस्यथा मतः।॥२०८॥ [च]

तब श्रुताः।

शृद्धं हि सन्मघोद्वेषेत्रस्त्रागसनहेतुकः।।

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्रुतार इव्यदृश्येति॥

परोद्भां वर्जयिताच वैश्याच्यान्नुरगिरिश्व।।

आलम्बनं नायिका: सुदृढ़विशालाय नायिका:॥

चन्द्रचन्दनरोलमङ्कतायुद्धीपनं मतस्।।

भूविचेपकपटाचार्यनमुबाव: प्रकीर्तितः॥

यत्रौग्रामसर्वस्यः

जुगुपसाव्यभिचारिषः।।

(च) सावसाह तुविदित। सुखु: खादिमिन्द्र: भवे: धर्मश्रिवेधः वाहस्यः

भावसंन्यास: भावः।।

(च) प्रज्ञार्थित। सच्चन:।

(त) प्रज्ञार्साह तत्त्वविदित। सन्यास सामाय चदवेदः छत्रिकः हि

तथार्थं: भागव: श्रावः श्रस्त्री:। प्रज्ञास: भगताविवेदः चक्षु: निविषयप्रकरः

गच्छनायिलात्। उत्तमा चतुर्मुख्य प्रक्षेति: प्रधानशुभः नायकः इवः। प्रावेशः

वच्च वचोहति: धुर्यात्मिकमः। भव प्रज्ञार्साहे परोद्भां पर-
स्वायत्तो रतिः प्रयासः
वर्गीयं विनिषुद्दैवः ॥ २१० ॥ [श]

यथा। “शुन्यं वासस्तहस्मिवाद्य।” प्रज्ञ उक्केप्यः
पतिस्तक्षरपा च बाला श्रामवनविभावः। शुन्यं वासस्तहस्मिवाद्य ।
जुम्नमयंवाद्यः। लज्जाहासी व्यभिचारिणी एतरिविवाहः।
सप्तद्यतरिभावः। शुक्लारथतः सहवती।
तदेदावाह।

विग्रहलभोझ सम्भोगः
इवेष्व दिविधो सतः ॥ २११ ॥

ततः।

यत् तु रति: प्रक्ष्णा
नामोथ्मौपैति विग्रहलभोझः ॥ २१२ ॥ [घ]

प्रभृत्त नायक्नायिकां वा।

स च पूर्वारं
मानवचासकनरणात्मकवस्तुः स्थानः ॥ २१३॥

(५) विप्रासवताः वन्वतिः। यत् प्रज्ञारिति: प्रज्ञायं प्रक्ष्णा
प्रक्ष्णाः। तदात् यत्
तु किंतु भोज्यम् शामिकविं नायिकाः साध्यं वा। न देवेद न साधीतः
स्वी विग्रहलभः।
तन।
श्रवणानांर्थं सिथं संवृंडङ्गयोः।
द्रविषेषस्य योप्रभासी पूर्वरागः स उच्चते॥ [४]
श्रवण्तु भवेत् तद्वृंडवन्दिस्वीमुखः।
इन्द्रजाले च चित्रे च सावात्स्थ्रिये च दर्शनस्॥
श्रमिलाणिन्द्रा
सृतिगुणाकर्षणोद्हीगसंप्रलापाः।
उन्माददोषश्च याचिकः
जंडातास्तिरिणि दशाव कामद्रशा॥ [२]
श्रमिलाणः स्वयं चिन्ता प्राप्तापायार्यिनिर्गितनस्।
उन्मादश्रमिलाणकक्षेत्रनाचेतनेश्वरिः॥ [न]
अलच्यवाक् प्रलापः स्वात्सीतो भस्मश्रेत्रशम्॥ [प]
वाचिश्व तोगङ्गीः स्वामपाण्डुतात्खयम्।
जंडाता हीनचेतत्तमङ्गाः मनसस्तया॥ ११४॥

(४) पूर्वांगमण्ड श्रवणांति। श्रवणः दर्शनानः यां मिव। परस्यं
संवृंडङ्गयोः कस्मात्तृङ्गतः। कौशिकः। योप्रभासी यान्नस्यस्य वः द्रविषेषः।
श्रमिलाणः, स्: पूर्वार्ग उच्चते।।
(४) कामद्रशा श्रमिलाणः श्रमिलाणः। स्त्रमः।
(न) उन्मादश्रमः उन्मादः हृति चेतनाचिन्तनेषु मुक्ताविनिर्गितः श्रमिलाणः
श्रमिलाणः, अश्रमः: उन्मादः।।
(प) अलच्यवाक्षः प्रलापः। तथा च श्रमेऽ तत्वः समस्यानः।
मण्डः प्रति ग्राह्यान् तथा चछलया विन्ध्या हल्लियत्वः। वाचुद वस्त्रं वः
श्रमिलाणः। श्रमिलाणः।
विश्व खासियः कर्मेन वदाहरपानि।

"प्रेमाद्रि: प्रणवस्य: परिचयादुहारागीद्यः
तास्ता सुक्ष्मगी निरस्शभुरावेक्षा सवेयुम्विच।
शाैक्तःकरणस्य वाणाकरणवारारोधी चशाैतः
शार्मशापरिकल्पितालोपि भवलानन्दसाद्या लयः।" (५)

भव माजतीराहारिःश्रीरूढःरागश्च माधवस्यमिलापः।

"कथसोचे कुज्राची साचाळांसी मनोभूवः।
श्रीति चित्ताकूलः कानी निद्रां नैति निशीविनीम्।" (६)

भव कार्याचित्व नायिकाया इन्द्रनालदशेनप्रृढःरागश्च
नायकस्य चित्तः। पूडः समः। "सति सनपट्टम्" दलार्थी
नायकस्य सुरूः। "नेति खुचननगचने" दलार्थी गुप्तकदनम्।

"भावानु मुच्चति" दलार्थी उदेगः।

(५) प्रेमाद्रि श्रीति। सुन्ते सुल्ते सनोहँचे प्रवर्तः हमौ वदाहरामूलायः
प्रेमाद्रि: प्रेमवा चालाःव्रतीविशेष होः: किता प्रवर्तः, प्रवर्त्तपछः प्रवर्तः
प्रवर्त: तलमः तातुपुराण: प्रवर्तः; परिचयातु: पुन:चलाद्विडः लिखातु: हृयः
पुत्रकः वाचम्पुराग्य चदयः शांतिमोऽऽ: याय: तायः, निवासमहायः शांतितः
नामायः: ताला: चित्तः चालाधिकारिसातः सकि भवः: उन्मादन: प्रवर्तः
शालयास नामः: तायः परिक्रियातु: विरिषात्तु: चर्चयायातु: धडः वाचम्पुराग्य": शरीर कलमः प्रेमस्मीति
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: प्रेमस्मीति कलमः कलमः वर्त्तः
पहुँचारः कहा: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः
समौकलनात्याविशेषः: धडः वाचम्पुराग्य: कहा: कलमः कलमः वर्त्तः

(६) कथमिति। काशाया बुर्भितनोसवितरः। सनिशुः: प्रास: एके दशापीः
सुस्त्राः सम्यवर्तः धंडा दु:त्त पदार्थः। श्रीति चित्तार्था: भावः
अन्तः निनिशय्युः रांगः द्वाप मिन्नोः नैति भावैः।
“साहित्यप्रचारम्।”

“विभागशिक्षा सु निशाचु च जर्गा
निमोख नोल सहस्र ब्रह्मतत्त्वः।
क नीलकंठ ! ब्रजसीत्वलच्चवाक्
चतुरवक्ष्यर्थितवाहवन्म।” || (भ)।

अन्तःप्रलयः। “भरतार्दिङ्गा” दक्षायी उन्मादः।
पाण्डु चार्म बदन दहन सरस त्वालसलच्च। वपुः।
प्रविशुद्धिति नितान्त चानियरोगी साहित्य पुष्प।” || (भ)।

चतु वायर्थः।

“सिंहिष्ठारलसभ्रणेऽसिहिष्ठृ सवस्य सुविचलं चन्द्रम्।
दृश्यो प्रीताप्रहरी एसो साहेत्र जीवव रवी” || (य)।

अन्तः सम्म।

रसविक्षेर्वेदेतुलान्मरणं नैव वग्नः॥

(भ) विभागेति। दस्येन भागः विभागः चक्षुस्य धृतिविषये
कृष्ण पुरुषांविनिषये देवत्र नीर्म्म। सः शेषी यास्य तास्य वर्णवाचार्यां
विश्वास्य देशाय निमायु द्रव्य भविष्यति चाचार्यां। ब्रजः नेत्र निमित्या
निम्मात्यिखः में नीलकंकु। दर्शन। क प्रसाद द्रव्य चतुर्याय विदा ब्रजनिर्मितः
ब्रजः वचनं यथा तथाभूतः अर्थर्ये कृष्ण चलिता वाक्यावलं त्ववय तात्त्बरी
सुविचलतिः श्रीः। वंभवाचार्यां वहनः।

(स) पार्वत्येति। हें सर्पं। तत्र पाण्डु चार्म कर्ण बदन सरस श्रीसीत्वादेश्युपूर्वे दहनस। चतुर् संविधानोद्गुपाकालिकः वपुः। प्रश्नेश्वर अदन: दहनस
वन्दने नितान्त गांव चानियरोगिम् एतचारीर।बिहि क्रियायिनोऽध्या शुभं आदि
द्विन्मिति प्रकटः।

(य) भिन्नप्रक्तिः। भिन्निद्वचनक्रणसिद्धतिः यथै। सुनिर्विचलस।
दीर्घे निःश्राव्याः एव धार्मिकिन्ति साहित्याः। द्रव्यः संस्कृतः।
कालाद्वितिकायाः क्षत्या दहा कलिश्नितः कारित्व प्रति चविकः। भिन्निद्वचनक्रणाः
पर्यप्रखयां निहितम्। भार्तिकां संस्कृतः चक्रं श्रीसी शुनिष्ठस्य स्वतर्भिनः
दीर्घे: प्रायस्य: निःश्रावस: निःश्राव्यायः। भूसतियि परं वैज्ञान
धार्मिकि स्वर्गः।
जातप्रायनु तद्धाच्यं चेतसाकाळितं तथा ||
वर्णलिपि वति प्रलुक्तीवनं स्वादूर्ततः || २१५ ||

tadbhārasya vadhāvāmśa lokaṁ tathā
grahāṇu kavyādhipi vāraṁyatiṣ pramāta.
hāākhyāya smṛtiḥ kṛtaṁ charṇāyudhānaṁ
śrīmā vā bhavishyaṇi nā bājā tasyaśri śa" || (२)

hitiṣya yada ||

"rībhāvaḥ pariśrūyāntu dāsitō mahaṅkōṭajāḥ
saṁ charṇadūpajjato chaṅbharṇi jātō nabhānaṁ
dān̄taḥ kalayanu chutasīkhre kāleśīpiṇaḥ: pavr̥maṁ
prāṣaṇaḥ sālakamśaṅkāṅkina gacchanta u gacchanaṁ" || (२)

(२) śrīśākhāsāṃtya: dūṛa nāyak pratiḥ bhāsārīvaṁ. sa tathā
dhāraṇe tapyati vā teśā śrīśākhāsāṃtya vihārātām vikṣaṇātām bhakṣaṇaś ca
kṣatraśīpi hāṣṭāyām prāpanu vāraṅyitaḥ pramūnakṛta cānanaḥ pūruśadhyāyaṁ,
pratītiḥ pāraṇāyudhānaṁ kṛdhānaṁ caṁ rāmaśākraṁ śrī vā bhavishitaṁ tathā n deśāṁ
naśāne. rājasūkṣmaśāṅkā śrīśākhāsāṃtya vikṣaṇāṁ, tadhāśākhāś ca bhāgaśaṅkā
pratiḥ bāsāḥbhāṅ, kṛdhārāṅyaṅgaḥ tū rājaśāṅkāṅkinaḥ naśāneśāṁtyaṁ
bhāṅ: vaśāntīṣaḥ hāṃvaṁ.

(३) rībhāva dṛṣṭa. rībhāva: nāyakaḥ madaṅkōṭāyāhe: dāsit: दिर: पूर्वानु।
pratītiḥ pravāryām caṁ sāneta hāṇeṇu bhagā. kāleśīpiṇaḥ: kīlesthi bhāpita: kōṣṭha: praptamśiṅkārā caṁsāṅkāṅkāṁ śveta
pratiḥ śīva: nāyakaḥ: puruṣadūṣyaṅṅaṁ uddhavaṁ dṛṣṭa: pravāryām caṁsāṅkāṅkāṁ yadṛṣṭa
śārūṇādhiśāṅkāṁ hāṃvaṁ.
साहित्यदर्पणः

ममैति। घडियो रघः।
काद्रय्य्थ्यं सहाखेतापुण्डरीकाहकतासे। एवं च प्रकारः
कस्मविपरलशब्दविषय इति वच्चामः। केचित्तु "नयनप्रीतिः
प्रथमं चित्तावस्थस्वतोच्य महत्यः। निद्राच्छेदनस्तुता विपयन
निविविविक्षापानाशः। चवादीन तृष्णा स्त्रितिरिलेता; साधनशा
द्रष्टवृवः।" (व) इवः। तसं च।

चवादी वाचः स्त्रिया रागः
पुंसः प्रस्सराटिरिलेती। ॥२१४॥ [श]

शशि नाचुऽनुकलनं यथा रहस्यं सागरिकव्यश्चरणयोः।
चवादी पुष्पवानुरगी सम्भववल्लभवसंविहारं दद्येयं संख्यमेव भवति।
नीलीकुस्बसम्भविषयः पूर्वरागोऽपि च विधा।
न चातिशीलतः यद्यापि प्रेम सनोगतमम्।
तत्त्रोऽरागसावित्याः [श]
यथा श्रीरामसौतियोः।

(व) नयनप्रीतिरिल। नयनप्रीति: पञ्चरा्रणः, विषयस मनस: पारंपः
पाणिः, सदृशः सत्ताक्षेरस्लोकस्वरुपः सनीरादिवसिः, निद्राच्छेदः चागत,
तत्ता काश्च, विषयनिविविविक्षान्वितः वाल्लसुवशृः, वयानाशः निविविविक्षानां
पयत् ख्यातः।
(श) श्राद्धार्गिति। श्राद्ध प्रचत्यं: स्त्रिया: नाथ्यकायः रागः नाथ्यः
प्रतिष्ठात वनराणः वाचः वर्षीय द्रष्यः, पशशः वदनमार्व तद्याः। द्रष्ट्रः चेटे
बिबिखपः, नीविनिविविविक्षिं: पुंस: नायकसः रागः वाचः प्रति श्रेष्ठः।
(च) नीलसावित्याः। नीलसावित्याः रागः नायकसः प्रचत्यं न च प्रतिष्ठां या
तिमात्रावं वदनमार्व न च, वदनोऽनुप्रायविविक्षिं: नीलसावित्याः
श्राद्धार्गिति।
कुसुमभरागं तं प्राणविद्यपैतिः च शोभति। [स]
मज्जहारागमाहं स्मर्न्यैवतिशोभति। ॥२१॥ [ह]

भव मानः।
मानः कोपः स तु हेधा
प्रणविष्यांसुञ्जवः।
हयोः प्रणयमानः खात्
प्रसीदि सुमहल्यपि।

प्रेमणः कुटिलगामिन्तवः [च]
कोपः यः कारणं विना। ॥२१॥

हयोः गणविररिव वेनसुनुन्तथा। गणविररिव च उनो चिरायस।

(क) कुसुमभरागमास। कुसुमभरागमिति। ततु देवस युः प्रयति

शोभति च, ततु छोट्रः पवित्रिस्मिते। कुसुमभरास पावः।

(ख) मज्जहारागमास। मज्जहारागमिति। यतु देवस न प्रयति न संहारति

प्रसीदि च, ततु पवित्रिस्मिते। मज्जहारास पावः पवित्रिस्मिति।

(च) कुटिलगामिन्तवः कुटिलगामिन्तवः। कुटिलगामिन्तवः। यतैः

नायिका वा कुटिला कुटिला वा ततैः सन्नात्याः मानसः सुन्दरति भवः।

(ड) पश्चात् भवः। पश्चात् भवः। पश्चात् भवः। पश्चात् भवः।

संधासामसंधासाम। संधासामसामसंधासाम। न पश्चात् पश्चात् संधासाम।

नायिकाः सन्तीथिकाः कपिलिः सन्तीथिकाः कपिलिः नायिकाः कपिलिः।

कुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजीकुंजी
नायिकाया यथा कुमारस्वर्ये सन्यासिनावसरे ।
उभयोयं यथा ।
"पण्यक्रकृतिवर्णाणि दोषकं ब्राह्मणसुतान्त्रि माणक्रकृताम् ।
पञ्चमिक्रक्रकृतिवर्णोपादिकर्षकाणि की महः" (ख) ।
पलुयन्यस्थिनांश्रृः देशे धानु मिति युति ।
ईश्यामानी भवेते स्वीयं तत्र लनुमितिस्तिक्षिता ।
उत्क्रान्तिभीगाङ्गोत्रपञ्चकर्षनस्महं ॥२१५ [ग] ।
तत्र हेदे यथा ।
"विनयस्य संज्ञः द्रष्य: परागे ।
प्रश्यिनि कौसम्माननानेन ।
तद्दित्तस्वार्थेश्वर्भर्ष्य: ।
दयसंपि रोधविमूर्तिपुरुषे" (च) ॥
दतोः परिक्षेतः।

"नवनवपदस्मः गोपयस्कुलिनः
खण्डांशु पुनरोऽपि गाहिना दलितदन॥
प्रतिविधमपरस्मावशस्त्रशष्टी विसर्गन्
नवपरिमलगः कैन शको वरीलम्?") (द)

अनुनयपथिनातासहि (च) तथा न विप्रलभस्वेता किंतु
सम्भोगसम्भारीरायसामावलस्। यथा।

"भुमेदि रचितोऽपि हृदिधिर्विकीर्ण सोल्भषणुहीति
हृदायामपि वाचि समितसिंद्र दग्धानं नायति।
कार्कशं गमिते शुद्धवित तन्नरोवधुमालम्बे
इति निर्विहयं भविष्यति कङ्ग सामस्त तथिनु जने।") (क)

यति तस्यः तुहः: पलितसुकः। विप्रस्कारिनः: सुपति: हस्तियाः धिन्यः
खण्डांशुस्वायत्त भन्ते सन्धिणि: तपस्यसीम: कौशिकः: चाप्पुः चाप्पुः:,
कोषधण्डमुः सुमृद्धतेऽस्मात्। कूर्णायाहस।

(च) कवितः। नामकि नवनवपदि नामादित्यशः यदिन्तु तात्रप्तमस्
परमम दत्तां चक्रिन वसन्न भोगीम्य, दलितदम् चोऽहुः पारिता कप्रजान
सघनमिति विरोधपाचि, प्रतिक्षम म्यार्योहर्षशः अन्याशास्त्राश्रम्यः
विशस्य आयुर्वन नवपरिमलगः: नूतनसृंगीतनिर्विशेषत्वियः। विषदिधियं
परिमल रेवयवः। कैन प्रकारिणः धर्मः गौरविन्यः शकः? न इतिर्अस्तः।
साहित्यसः।

(ज.) अनुनयपथिनालाहने समयपिंदिनः सामस्तस्माराहस्वेताः: फलः
नयः: तपस्यासः सच्चने कुटुम्बमदले।

(क) भुविनी प्रतिः। तदादिनः काने इति सृति साधन वर्ती निर्विहयो
निर्विहयं: सामस्तस्माराहस्यः: काने कैन प्रकारिण भविष्यति? न इतिर्अस्तः।
तत्पाति, भुविनी भुविनी रचिते हतिनी इति: सत्त्वं चोऽहुः हस्तियाः यथा
तथा। चिन्ते तथे यथा श्रायमपि चोऽहुः सर्वस्मालोऽस्यः
इति दलितदम् चर्मिन्ति साहित्यसः शास्यः। एवंधिर वर्ते काहस्य बालिवर्तः
यथा वा।

"एकाक्षिन्न श्रवणे पराणुं खलंल्या वीतोत्तरं ताम्यतोः। प्रचोन्यम् हदिः स्वितेंस्वतंन्त्रं सर्वातोर्गीर्वम्।।

दम्पतोः: श्रवणेवर्त्त्वल्यान्त्यश्चौभव्ययुक्तोः। भगवो मानंकलिः: सहासरमन्वयासत्कारखंडः,।। (ण)

एवमचालः।

सास भेद्यश्च दानं नल्युमेचे रसान्तरम्।

तद्रह्याय पतिः कुर्यात् पद्यपाब्र्ह्मिनि क्रमां त।।

तत्र प्रियवंचः साम भेद्यश्च व्यपायानम्।

द्रान्त व्याजिन्म भूषादिः पादयोः पतने नतिः।।

सामाधि तु परितीये यात्रपेचावशीर्याः।

---

श्रीमतीप्रति तथा: श्रीरं प्राणाम् भाषभवे रीतालिया भवति। सामाकर्षेन विरक्षुः भवेण्येन प्रति कसाधिष्ठितः।। श्राड्गुर्णविविधिः धम्मः।

(ण) एकाक्षिन्नवति। एकाक्षिन्न श्रवणे श्रवणां पराणुं खलंल्या परिक्ष्यं

श्रवणं वीतोत्तरं विस्तितकर्षणं यथा तथा ताम्यते: संज्ञये: प्रचोन्यम्

पर्वतर्भ्य भर्तुक्ते प्रत्येकश्च भूमियं भवनयाविलापी तत्त्वं: छात्रि वर्त्तति निर्मिति गायवं सान्न चंदक्ते: सान्नमृचनচिताविश्वयः: श्रमके: क्रमः भापाल्यानानं निष्णक्

नेत्रादन्तणानानं निर्मितवित्त पर्वतर्भ्य यथा: तादशयोः: दम्पतोः: स्रीपुष्योः: सान्नवापि: प्रश्रयकुप: चरिणं यथा तथा रसायन वेंगवं चरिणं वा: रसायन

वेंगवयोरिसिन्दः। व्यासर्ग: द्रान्त: कामविग्रहः: काष्ठाश्रिप: तत्र तथाविषं: सन्

भ्रमः: नति:।। श्राड्गुर्णविविधिः धम्मः।

(ण) सामाकर्षेन अद्वानात् सामित। पति: तथा सामाय मद्यात्

कार्यान्य सामादीगी पुरुषाणन्त्र क्रमातृ पूर्वपूर्व सिद्धते विषयं कुर्यात्

अभवेत। तत्र वेदूपिनिष्कीपणं: प्रियवाववं साम, तथा: स्रोः: उपालणम्

प्रायर्विकङ्क्षुः स्रेण्यं, व्याजिन्म कुलेन भूषादिः: प्रयः द्रान्त, पादयोः: पतनेन नतिः।।

इति द्रान्ताद् प्रप्यते परिवर्षीयं चर्या। प्रागः द्रान्ते विपर्षीये चर्या: भव्यीर्यं किमपि
रभस्तानस्मार्द: कौपमभंगी रसान्तरम् २२० [भ]

यथा। “नो चांतःक्यो” इत्यादि। प्रवत हि सामाल्यः
पुष्क सुचितः। रसान्तरमूलः। प्रवत प्रवासः।
प्रवासो भिन्नदेशतं कार्य्यक्ष्मापि सम्भूसमात्
तताषुक्लमालिन्यकेक्षेत्रेणीयर्गि।
जि:भासोस्त्राससनर्धिभूमिपातादि जायते॥२२१[ञ]

fic.।

अद्विच्चसौहवं तापः पार्जुताः द्वारतालिचः।
अक्षरूटि: स्मातनालम्बस्तन्म्योन्मनाद्वृंहण्डा:।
भृ्वत्तिर्वृति: श्रामान्ये ध्रुव सरस्वा इह।
भसौहवं मलापचित्तस्तसु विरहचन्दः।

चन्द्रहानिमयः: चषेष व्याल। रमयानेन वेदातः यथा। भभयं चायं ग्रीपं
पौरितिर्बर्णः: वा इत्यं तस्मातु: कौपस्मय मालेवणनम् पथयो रसः
स्वामते चर्चा भावारशीलातु: पुर्ववास्ते कौपस्य विद्यं: चारितावत रसाश्रयः
संहितेष्वता:।।

(अ) प्रतापसाम प्रवेशादि। बाच्यातु: भक्तिरुक्माचामातु: भावातु: प्रभृति
सम्बन्धानामु: चम्पारम उत्तरसामिर्मायिदेवः: मित्रस्यंद्र देवानिर्मितिः व्यासः
वव दृढौ प्रतिद्वाद्रतम् यथा दत्तोपिक्षेत्रेषु तत्: विक्रमः: प्रमाणः
व्यासः:।। तत प्रत्यक्ष श्रीरम षेष्वम क्षम मातिर्त्या: त्रिस्व: एकरीभूततः
स्वहां: दीर्घप्राषः: एकः हुः: एकः: एकातिः: मूर्द्धालविदिष्कः
कामेष्व:।। यथा तु एकः प्राणेश मालिकायः। एक गद्यस्तु कविरुपका
मिति कौपम्।।

(ट) प्रेमितति। देव पवादेव एताः: भक्तिरुक्माचामातु: रमानुजः
प्रेषः। भावाद्वेदातु: प्रभृति: भक्तिः: मातिर्मायिदेवः: चर्चा:। विरसीः

14
श्रवणिचरितसुजीविनं सर्वं दारागितास्पतिः।
अनलक्षनता चापि शून्यता मनसं सृता॥
तनमयं तत्वचारी हि वाच्याभ्यन्तरस्तथा २२२ [७]
श्रेष्ठं श्रुद्धम्। एकेदेशतो यथा सम तातपादानाम्।
"चित्रामिति: द्विसिंहं मनः: करतली लोना कपोलक्षकः
प्रत्येकनां देविस्तुष्टः प्रथं प्रथ्येकसः कर्मविनोऽधरः।
अयास्मारस्य कर्मनाशीकरः श्रीमतं ताप: यथं
कोश्चा प्रार्थितेन दुर्मोहित्ति सहं दीनं दशामोहिरीम्।" (७)
अवः स्रवणं भूतं द्रितं तिथा यात्रेन कार्यं: २२३
कार्यनक्षत्र बुध्युतपक्षपल्वकालाः वैवध्यम।
तव भावी यथा सम।
"याम्: सुन्दरि! याहि पाप! दृष्टि शोकं यथा सा क्रोऽः
ोऽक्षे गमने कुतो सम ?—ततो वाष्पं कथं सुचिः ?।"

लंकां तापः। पाण्डुलिपणां दुष्केश धरीरसं दीर्घकरः कुशलं कुशलं।
सृष्ट्यं, कन्तका दृष्टिवमुक्तं प्रियं प्राप्तवां विनाशहतं, सर्वं करणं
सदिवन शुद्धि श्राद्धम। प्राप्तसं शुद्धिता श्रमचित्रं, श्राधिः: श्रुतिः: शुद्धिता,
श्राद्धमात्राः श्राद्धमार्गं घुटं। वाच्याभ्यन्तरं तस्मां श्रमाक्षरं प्रकाशः: तनमयस्।
(७) द्विनामितिः। तनं च: भलाध्यवन द्विनामिति: घाणे: तम: सिंहासंगीतमिति
चक्रोऽयं गर्भेणि करणसं चिन्ता। वदनं व्रत्युपस्व: व
प्रक्षेपः प्रवस्त: तद्वस्त: पाणु मण्डलतीतिभावसस्यसंहः। धर: श्राकिः एक
केवलं बङ्गवः हृदात:। ताप: पराशाल्पाप: चागिः शोकेण: विषुद्धिः परिव्रीतं
निषुद्धिः। कमलाक्ष: यथं शामिन न चंपेरित न प्राप्नीति। रोपये चर्चा:
नायिकायः क: जनं: प्रार्थितशायह दुरारोपित: तथासृष्ट: प्रार्थित: जनं दुर्शल
द्वये: प्रवक्त:। वं इस्तीं रसं न सहते न चोऽनं जीवोध्यवः। शर्स्व- अन्थीजिनिः दक्षम।
(७) श्रम हृति:। दक्षीणोऽनंतर्गुः। हे श्रद्धि:! श्रम: चैत्यः,
यतीयः परिष्कर्दः

श्रीप्रेर न ब्रजस्वीति? सां गमधितुः कथााःदिः ते लरा?
भूयानख सच लया जिगमियोजनावख मे सच्चम्。”॥ (२)
भवनुः यथा।

“प्रक्षानं बलये: छत्रं प्रियश्चेरसेंसररसं नरसं
छल्ला न वचनमाफ़ति व्यवस्ति चित्तेन गसुः पुरसः।
यातुः निष्ठितचेति प्रियतमे सवं समं प्रश्नता:
गसलये सति जोविति। प्रियप्रस्थूल सारयः किसु ज्ञाते?”॥ (४)
भूतोः यथा।

“चिन्तामभि: विस्मितस्” इत्यादि। यापादुः यथा। “ताता
जानिया:” “इत्यादि।” सम्भमे दिव्यमानापरि विचारस्तितं
दिजः। यथा विक्रमोऽवश्चयासुरविषायः

भव पूर्वरोगाकानायथाभिधानामोदितम वज्ञानां
श्रीवादीनामायणि द्वयानाूस्तवयामायणि उभयंति सम्भवायपि
चिर्क्षतन्त्रविद्या विविध प्रतिपादनम्।

(५) प्राक्षानामिति। विवेक्तम् बादुः विदेश गभुः विदेषप्रियि चिन्र
विन्दे प्रति सुति चवधे: प्रक्षानं छत्रं द्रुषोक्षेन पराेवानाम्
कामेन परां फाप्त: प्रक्षानं च विषाणे विदेषप्रियि: विन्दुमकारां
नां स्त्रियां यद्य विषाणे न सच्चिति मात्रा:। प्रायः प्रेमिः च वर्गसाके
सारं न चाहिम् विस्मितुः श्रेष्ठोः कसंिति मात्र।। भिन्न कसंिः तः च वर्गः
सारं न चाहिम् जितमुः श्रेष्ठः कसंिति मात्र।। भिन्न कसंिः तः च वर्गः
सारं न चाहिम् जितमुः श्रेष्ठः कसंिति मात्र।। भिन्न कसंिः
यूनोरिकरस्त्रिनु
गतवति लोकानां पुनर्वे।
विमनायते यतैक-
लद्धा भवेत् कहणविप्रलम्बायखः II २२४ II [श]

यथा कादम्बर्या पुष्पदीर्घमहाशेषानारायणे। पुनर्वे महरीराण्तरिवा लभ्ये तु कहणाय एव रसः। किष्ण प्रवा-
काशवरक्षीमाधान्तराविव मूखा। सख्मप्रवाशया रति- हंसवाल्। प्रयत्नु “कहणः” इत्यभियुक्तः (त) सन्यते।
यथाव “सख्मप्रवाशयानतरासति सबीत विप्रलश्चूकारसयि प्रवाशायो मूढ़ एव” दृष्टि कीचिदाहुः। तदन्तः सर्पशृङ्ग-
विशेषसङ्ग्रामवाक्राश्रितमयि सन्यते।

धर्मन्यशेषार्थी निषेधात्वें विलासिनी।

मन्ये एक्षिनः समवे शब्दं गतध्यानिति सिति शति प्रयुक्तस्तु सारे।
सब्री वशयादिविखीरः किमु कर्त्स पुलवते? वच्चुष न युक्ते देशस्वः। भार्तौर्षाधिकी प्रभाम।
(थ) कहावलिगविषमाध सचिवार्थि। यूनोरिकर्ष्यो: लोकानां गतवति
एक्षिनः एकत्रे पुनर्वे प्राण्ये सति एकः तमोरिकर प्रयोः। भवृ यवेवसः
विमनायते विमना एव चाचाष्ट्र मोक्षाः। सन्न विशापदिर्व सर्वीवः। चत्रोः
कहावलिगविषयः नाम।
(त) पुनर्वे दति। धर्म स्रेतिन्धारेऽक्षमोक्षभवायतिः मानः।
प्रयत्नु कर्तः; कहावलिगविष प्रयोः। खिलुकयः: मानः।
(थ) अख्मिगामः सचिवार्थि। यद्र एक्षिनामस्त्रुति पताकाशी विषयः।
यतानुरत्तावन्योनवं सम्भोगोऽयसुद्राह्वतः र२५ [ढ]
प्रादिश्यत्वावन्योनवाध्रपानमुब्जनादयः। “मूलं वाम-
ग्रहम्” द्वारादि।
संख्यातुसाध्व कत्वा जुमानपरिभ्राण्यादिवहमेद्रात्
अयमेक एव धीरे: कथित: सम्भोगश्रजारः।
यत् स्खादतुरुवं चन्द्रादिलिङ्गी तथासमयः।
जलकेलिविनिविवाहप्रभासधीरूपे पाण्यासिनीप्रभृतिः।
चनुलेपणभूषाया वाच्यं शुचि मेधसम्बन्धः। र२६॥
तथाच भरतः। “यत्विकोविहीक कथि मेधसम्बन्धं
द्रष्टोंया वा तत् सरी शुक्तगारुषिप्रभृतीं उपयुक्तं।” किप्र।
कथिताधरुतरुवियोगसा-
वाचियाच्यं तु पूर्वरागार्दः। र२७॥ [ढ]
यहुःकः
“न विना विपञ्जन सम्भोगः पुष्टिमयुवते।
कथायिते हि वस्त्रादी भूयान्त रागो विवेके।” (ढ)


(न) चेमभिति। हे प्रजावाचि! प्रमशालीमोदितवधने! ते तब चेमे कुशले नन्द किमु? वसासभनिक चन्द्रे चेमे मद्द् ददमु। ददमु प्रलये कमल शीर्ये सम चफ़च चेमे कुर्चन समाख्य वार्तेमेव चेमभिति भावः। एताकार्य कामता कार्यं तवेति श्रेयं: कुन्त: किमवन्नु? तुष्क रति तर पुन: गुम्य रत्रिरं यत्र रतिं संकुचदम्। यत्र: वधानु तव मरीरः गुणु नाविकालस्मोदितेष्वरीति साह्यः। हे प्रिये। चए वेन हेतुना पुनः: प्यालारः। चमभिति श्रेयः। पपाणी रतिः प्रपतिनिरीक्ष्म समवे-रहतानु प्रपनिवः। धरपालादाः: एवः समवे रहतानु चढ़ात। हे चमू। सुदर्शी। लतः परिपाया पपाणी लदपाणा दवः: कांि से न प्रपरिनांति श्रेयः। जात रति यदि ददे चेमे कुन्त: पुढ़कर्ति, यदि ददमु पद्मीव प्रपतिनिरी-केरिः प्रचन्ति, नतसदा कुन्त: कांितु चेमे पुढ़कर्ति एवत्रेत्र मे कथमु पतसदा चेमभिधारा निरवयाष्टिति भावः।

* चपरी यथा! *

"प्रमभावस्मारीक वानमेकासमारतः।
सुचनी राजपलारु सुमुखी वेन पुजाता। १ २।
तासे चौरकर्तावसानदेवसा ते प्रथ्युपाकीन मे
सुभाऊः तद्विमपमसस्म प्रबर्तमारितमानः।
स्वाभयाः विभाविधारयन शीर्य यथेष्टावधः
मीनार ददनमुख सतादः तेषव पुढ़मे प्रियः। २ ३।"
प्रतीयः परिच्छेदः।

कथनः। ब्राह्मणः। विज्ञताकारवागवेष्ठे पुजारिन्यः। कुष्ठाकाविन्यः।
हासि हास्यविभावः प्रेतः प्रमधावेतः।
विज्ञताकारवागवेष्ठे यदालोका हसिजनः।
तद्राज्यनं प्राहुसोच्चोषोप्रस्तावस्त्रेदिकः।
अनुभववेदः चिन्ता चोच्चवदनस्पर्दादिकः।
निद्रालक्षावहिष्ठ्यादा चतु स्वयंभिच्छारितः।

चेष्ठानां स्मितहसिते
मध्यानां विहसितावहसिते च।
नीचानामपहसितः
तथाज्ञितिहसितं प्रह्सेदः।

ईश्वरिकासि नवनं स्मितं स्वात् स्वनिदिताधरमः।
विश्वलछविजं तत् हसितं कथितं वुध्ये।

(प) द्रामवसायः षोधितः। विज्ञतः शाक्तः वाहः ब्रूमः चेष्ठादिः
यथा वाहमात् कुष्ठात् नटं एष्टक्षमस्ति प्रस्तावविधारीयं चेष्ठा हामः।
हासः। संस्कतस्विति ग्रामः। तस्म व्यवहारी श्रवः। देशः। प्रथमः। विषादः।
कृतवतिः पाठे कौलुक्रणकान्तः दिशताकारवागवेष्ठे।
विश्वविद्यमलः।
सत्यं विज्ञताकारवागवेष्ठे दस्तु भालीकर्ष्न होतः। रेणुकुः
तत् तव स्री प्रधानवर्णः प्राप्तः।
हासः। नामः। वनस्पः देशादिकं धर्मं व्रजन्यः।
शिर्गः। भावेः। भवानुष्ठादिकं धर्मं व्रजन्यः।

(प) ईश्वरिकासि नवनं स्मितं स्वात् स्वनिदिताधरमः।
एश्वरः दिशादिकं नवनं स्मितं स्वात् स्वनिदिताधरमः।
प्रधानः धर्मः। वनस्पः देशादिकं धर्मं व्रजन्यः।
हासः। नामः। वनस्पः देशादिकं धर्मं व्रजन्यः।

साहित्यरप्यम्।

मधु रसरं विद्विशितं
सांसारिंकम्यवहसितम्।
अपहसितं साङ्कां
विचित्रांभवलक्षितम्॥२५॥ [फ]

यथा मम।

गुरुगिर: पद दिनान्धकीवः
वेदान्तशास्त्राणि दिनतयः।
चम्प्र समाप्राय च तर्कवादानम्
समागताः: हुकुमशिरपादः॥(६)॥

प्रथ नक्सलक्षमप्रमित्युपरिपोषो दृष्टव्यः: (भ)।

चतुः च।

यथा हासः स चेत् क्रापि साधारङ्ग निवध्यते।
तथावेय विभावादिसामग्रांद्विपलब्ध्यते॥

इति कृत्यम्। सह: मणित्व: करी यथा भाषाम् हासे विद्विशितम्।
सांसारिकम्यवहसितम्। सांसारिकम्यवहसितम्।
अपहसितं सांकां विचित्रांभवलक्षितम्॥

(६) सूरितम्। चम्प्र: हुकुमशिरपादः: चर्म: प्रमाश्रयः:। एवः
कीकाण्डसात्तापीवः: पद दिनान्धकीवः शारिरः
कीकाण्डसात्तापीवः: दिनतय: विचित्रांभवलक्षितम्।
तथा तर्कवादानम् तर्कशास्त्रावः
न्यावदर्शनानीवः: समाप्राय भाषेन्द्रेयः भिचिलिष:।

(भ) परिपोष: वाष्पः। चतु: दाहकः दृष्टव्यः।

(म) यथेति। यथा नायकः दृष्टव्यः: चास: वाग्निः प्रतिशिष्यः: चेतु येषि
क्रापि उदाहरणे साधारङ्ग निवध्यते विचित्रांभवलक्षितम्। प्रम नायकः दृष्टव्यः।
ब्रह्मदेवन विभवादिः साधारण्यात् प्रतीयते।
सामाजिकैल्लो हायरसौधयसनुभूयते॥२२६॥ [म]

एक्सार्यादि राज्य विद्याभ्यासः। अधि कारणः।
युद्धाश्वादिशारंगीसिः कलशाखो रसी स्वेच्छा।
धीरे: कपोलवर्णीयं कस्यते वस्तैतः॥
श्रीकृष्ण स्थायिबावः सच्छोचमालम्वनं मतम्।
तत्स्य द्राक्षादिकावस्य स्वेदुद्धीपनं पुनः॥ [य]
अनुभववा दैवतिन्द्रा भूपात्मानिन्दितादीः।
वैवर्त्तिश्वासनिः प्रासादलक्ष्यप्रलग्नानानि च॥
निर्वेदभोप्प्रामार्थवियाविरलिनिन्दुतिथिः।
विषादजड्लोंसादिविचित्तव्या व्यवहारिणः॥२२०॥

शीघ्रं विनिवधसुप्रभृति। यथा सम राजविलासे।

"विक्रमिन क्ष जटानिवब्ययं तव चेदं क मनोहरं वधुः।"

ब्रह्मदेवान सामाजिकैल्लो। भारतानुपरस्वतिः। धरणते। परम्परात् राज्यम्।
तत्र साधारण्यात् साधारणकरपायताल। विभवादिः। चक्रितेन साधारणस्थिति।
सत: साधारणं सामाजिकै। चर्चा: प्रायम्: अनुसरणः।
श्रीदेववर्णी: प्रायः सप्त: निर्देशः। कलशाखो रसी स्वेच्छा।
धीरे: कपोलवर्णीयं कस्यते वस्तैतः॥
श्रीकृष्ण स्थायिबावः सच्छोचमालम्बनं मतम्।
तत्स्य द्राक्षादिकावस्य स्वेदुद्धीपनं पुनः॥ [य]
अनुभववा दैवतिन्द्रा भूपात्मानिन्दितादीः।
वैवर्त्तिश्वासनिः प्रासादलक्ष्यप्रलग्नानानि च॥
निर्वेदभोप्प्रामार्थवियाविरलिनिन्दुतिथिः।
विषादजड्लोंसादिविचित्तव्या व्यवहारिणः॥२२०॥

शीघ्रं विनिवधसुप्रभृति। यथा सम राजविलासे।

"विक्रमिन क्ष जटानिवब्ययं तव चेदं क मनोहरं वधुः।"
शोकश्यायित्या भिन्नी विपलभाद्यं रसः
विपलभी रति: स्थायी पुनः सभोगहेतुकः २३१ [८]

चय रौद्रः

रौद्रः क्रोधश्यायिभायो रत्को कृदाधिकैवतः
चाल्मूलमिलनो तत्त्वोऽधीपीयं मतम्
सुष्ठिप्रहारपतनविक्रत्तं कृदावदारणे श्रेयः
संध्राससम्मृद्धायर्ग्योहीर्मिर्भवेत् प्रोढः
भुववास्मव्रहिनिर्देशवास्मस्फोटतज्जनः
आत्मावद्वारकलमायुधोत्वेःपश्चानि च

सनातन सुभृत्तिः स्वयं कः? चन्द्रीः भएताचार्यसनोऽनौवर्तीः चित्त: विधाता: घटना मीलमा खझिन विरोधक तदायस्थ पुष्पस्य कदं देवं न खल्
उपेन्द्रवाससाम्

(९) चतुः दमरुः एव नायको मीलवः

(८) श्रीकैति: चर्चा रत्न: कदनक द्रव्यः शोकश्यायित्या विप्रभाषोऽस्त्रविलिपीश्वरस्य भ्रमः: विप्रभोऽस्त्रविलिपीश्वरस्य पुनः सभोगहेतुकः: स्थायी: श्रवणात्

(७) सत्तासानां सनंत्विदा: कौशिकोऽथ ताक्ष्मः: रूपः
ङ्कसाम्: द्रव्येऽनुभव: स्यायोऽथि: ताक्ष्मः: रूपः: रौद्रः: नामः
तव रौद्रः धी चारिः
अः: भास्करं: तस्म भरविन्दा घझापं सत्न: सूतिप्रहारश्च परस्पर विभक्त
प्रत्येक पृष्ठ: 161

मनुभावात्थाचेपुरसन्दर्ष्याखण्ये।
उत्तरावीगरोगारुमासिद्रव्यपणे मदः।
मोहामण्ड्यात्म भावा: स्खर्यिम्बिचारः २३२ [व]

यथा।

"सरसारुत्तमात्र दल्द वा धरिणे गुरु पावकं
मनुसप्नमिने मिने देवमहिंस्काकाये।
नरकाश्याय साथै तीय अभीमिकृतिनामू
साधसमस्म्रोदिसांचे करोमी दिशा लोमू" (स)
प्रथ युद्धवीरादुभद्माह।

रत्नाखनलता चाच मेढिणी युद्धवीर: २३३ [ष]

(३) चित्रपीतात इत्ययः। विविधार्थाण्यं च चरणाम् परिश्रितम्।
यें: निर्माणाचे: चित्रकारित्वतिम: गुप्तनिपाता यासार्वकोणिरिविलयं: मुदुक्तेन
विशेष पदभिं: पयाहः कायांत्वयामिनियूतिविलयं: एदापुः: एदापमः: अभि
दारिषिलिङ्ग: अवहः एद गुरु सधू पादानु वामांविनियर्दवं च विनियर्दवं
मिलवः: कलमु धुमसान वा द्वमु ध्याय सर्वरियः सर्वानुशासनानु रस्मिन
दलवः: शाहै एक अभीमिकृतिनां भीमाभिनुभितानां इत्यां सर्वां चर्मः चर्मः
विदर्शविशेषः: दिशान बादुम एषवर्ष करोमी। दिशः पूर्ण
मालीवः: फर्सीवर्या, न वसर्धः: न: पठूकेरीविषी सति एषवर्षः।
जन गायोभबभाषा बोधमः।

(७) रक्षीति। रमेशवर्मां चाचन नित्य धिकिन तद्वा भवत: गदा
यथा वैरः। 
उत्तमप्रकृतिवीर उद्याहस्थ्याविभावकः।
महेन्द्रटैवतो हेमवर्णीः समुद्राहलः।
आलम्बनविभावस्तु विजेतव्याद्यो मतः।
विजेतव्यादिचे श्रावस्त्योहार्दिपनिः।
अनुभावास्तु तत् खुः सहायान्येषष्ठाद्यः।
समस्त्रारिगास्तु वृत्तिः
मतिगवङ्ग्युतितरक्रोमाञ्चः।
स च द्रानवसम्युगे- 
देयाया च समन्वितस्ततुर्वा खातः।
च च वैरः। द्रानवीरो धर्मवीरो द्यावीरो युद्वोहर्ष्टति
छुँविंशः। तत्र द्रानवीरो यथा परशुरासः।
"वागः ससमसूद्"

चतुर्वत्र युधिरीराध् मैत्रिनी मेहर्कारिपी युधिरी-मुख्य सेतुम च रक्षति न
सातः, चतुर्वत्र नायकन तद्वित सेतु द्रव्य शास्तः।
(च) वैरसमाधा वधाविद।
वैरः वैरी रशः, चर्मसमक्राति: चर्मसमक्रायमातः
शंकाले: कुत्रृत्वात् ऐण्वक: शंकाले: जमायः; स: खायिभाओ यस्म
तथा:। चर्मः रशः, चर्मस्त: दृश्यात् यस्म तथाविदः, तथा: दृश्यात्: चुर्विष्णः
कृतविद्। विजेतव्याद्यः: चतुर्वकस्मातः: विजेतव्यादीनाः
श्रेष्ठः: तथा वैरः छुँविंशत्वविभासः।
प्रहस्तिदिप्तं दानीयस्मादुगवस्तु
सीमानां गृहं विद्यावशिष्टम् दानी ज्ञातव्याय कर्तनानी: द्वारां
टोमस्तु कारसिर्जे कर्तवेदस्म।
सत्य वैरे चतुर्वत्र युधिरी युधिरीं सिंहारियाम्
भूनिष्कादयं: चतुर्वत्राद्यः: सिंहारियाध्य: युधिष्ठिरानि दानी चानां
यस्म तत्रवर्तव्य सकाष्ठ द्रष्टायं लामद्रीवताद्य: यथाय: शास्तः।
ससमसूद् खातः।
द०: परिचयः।

सुद्रितमहीनियविजदानाविष्ठिति” (३)। भ्रत परशु-
रामः लागी उवाचः स्वाय स्माहः। संप्रदानवात्मेन्
लम्बनविभावेः सचिवायवसायादिभिषेक उद्दीपनविभावीविभा-
विवि: सवंस्वयागादिभिकरतुमावती वर्ष्यष्यादिशिष्य: सचारिमि:
पुष्टि नीति दानव्रस्तां सजलि। धर्मवर्ती यथा गुरुषिदः।

“राज्यच वसु देहभ भार्यभ्राटतुताय च। ग्रंथि लोकः समाेन्तं तद्हयाय सहोदरतर्यः” (३)

पुष्पवीरो यथा स्नेहरामचन्दः।

“भो: लक्ष्ण्याः! दैयताम जनकजा राम: क्षयं याप्ते
व्रीयं तेस सतिविभ्रमः धा नयं नायापि विनित्तु क्षतम्।
नेवेतुत खुदपुष्पाविभिजसा कर्ताचतुर्या पप्पलः
पल्ली नैय दहिष्ठिते सम धनुयायववंश्चुकः।” (३)

(३) लाग धर्मः। सम्भवः सहे: सुद्रिता वेदिता या सही तथा:
निभायन्मुषकपट द्रामः चर्चः: यथा तथानिहः।

(३) राजामिति। राजस: वसु धर्मः देहः भार्याः साहः। युती विनि
प्रह्लादो लोकः ज्याति यथा यथा सम भायमस्म भिन्नमात्य तत्त्वाय सदा धर्माय हुवते
नित्यपतितियः: स्मरति शेषः। भ्रत गुरुपिरं धर्मकार्मिकाः नवः: तथा-
विवेधायवादिरत्वामविनाशिन्यः प विभाविता मशादापदमें नात: शामाली-
कानां रघुवर्य परिषद्विती निविदः।

(३) भी धर्मः। भी श्रीवेंद्रः। नवकाला होता दैयतां दैयतां
राम: स्वयः कार्यम् न तु प्रस्वतिनिती साहः: ते तव चर्म सतिविभ्रमः: कः?
नयं नीतिः यद्र चताय पिवित्तु न हतं समेति शेषः पेतु यशी एव न, न
निरानि चेतिवधे: यथा दूर्यथा विभिरवधः कर्ताथासा कांगषिरिम परिवः
प्रेत्य दृष्टवः धतुः: कार्यम् स्नेहोपीतिन्य श्रीमान्: सम एव पत्रो: श्रद्ध: न
महिष्ठाते निदिर्यः स्मरति शेषः। भार्यांनैवोपेक्षितं हस्तम्। भव रामः युक्ते
हल्लकः: वेदायवादायिन्: विमानायः: साधारणाः: रक्षकायपेन दृष्टि
जोशन्।

५५
दयावीरी यथा जीनुवाहनः।
“गिरामुखः स्थनत एव रक्षा-
मधापि देहि मम मांसमस्ति।
यर्भन्ति न प्रम्यामि तवापि तवात्
किं भज्जणल्ल’ विरोधि गहणन्।” (ख)
एवपि विभावादय: पुरुषीदासहरणवद्धा।। यथ भयानकः।

भयानको भयस्यायिभावः कालाचिदेवतः।
स्वीकृत्विराहितिः कृष्णो मतस्तत्तचविश्वार्थे॥
यस्मादृत्यथे भीतिस्वाप्तावलम्बनं मतम्।
चेष्टा घोरतरास्तः भवेदुद्रीपनं पुनः॥
चनुभावोवस वैवर्यगृहस्तरभाष्यः।
प्रलयकेद्रोमाल्याम्प्रक्षिप्तं चशादायः॥

ज्ञुपसाविगमभौत-
सन्तास्मालिन्द्रीन्ततः।

(ख) गिरामुखेरिति। कौमुद्वाहनस्य स्वर्णेञ्च मध्याल्पणं गोढः प्रम्याति-

(ग) भयानकरक्षाय वर्धिति। भयन्नेव भयिभावः यथे वाहः
कालः: यस्म: भविष्यद्वा यस्म: तथोः:। भौतिक: विद्वेष: 
प्रक्षिप्तां यव तवापि तवात्:। भवेदुद्रीपनेऽतः जनः: सतः: कौलितः:।
यथात्त्वः भीति: सम्पूर्णाद्वोऽन्तः राधे तदुवः शालवनं सतं:। तस्य भयानकरसः
शष्टि: परिच्छेदः।

शष्टि: परिच्छेदः।

यथा।

“तस्मि वर्षवरमेव नुपूर्णगणनाभावाद्याय वपाः।
श्रन्ति: क्रुद्धकचूक्ष्ण विश्रुति व्रासादयं वामनः।”

यथादि। (घ)

भाष वीभत्सः।

जुगुप्सायथायिभावत् वीभत्सः कथयते रसः।
नौवर्षोऽभानालिंदेवतोयमुद्धाहतः।
तुर्गिन्सांपस्यितेषुक्रांशालम्यनं मतम्।
तवैव कौमिपादायामुद्धीपनमुद्धाहृतम्। [ढ]

निष्ठिवनायकवलननेतस्हीकोचनादयः।

चीतरथा: भतिभीषणः। वैद्यः चहृपन्नः सवेतुः। चत्र रक्तै वैवश्च धर्मस्मृतिः
मायेण भविष्यता: नवमित्वा, संदेह: वर्णितं रीमाणः: कप: विद्रुकुर्चादयः इत-
ततो हथियादयाय प्रमुखाः। जुगुप्सायथा मरणाय अभिविषयः।

(घ) नवविद्याः। भव वर्षस्वर्घं भव रसायिनां सव रसायिनाः स्वाम्यस्वरूपायः।
तत्सर्गामन्त्रादिपाद्रायः। छहःपन्ननि, ताम्भाः
यथा अभिविषयः, पद्मवायु पद्माद्यः। एवेदविज्ञक वामिन्हासां
रक्तारमायक्यं विद्याः।

(ढ) शिवास्मातकसाद। दृष्टविद्या। जुगुप्सायथा। यद्व
वादम्: रस: वीभत्सः कथयते, पर्यं रसः नीलवर्षेऽश्वाकाळी द्विति ष्ठमा
तस्त: छदाहात्तः रक्त। तुर्गिन्सांपस्यिते शिविरादि मेठन्डि ए रामाजन्य
मन्त्र: तत्सुर्गिन्सांपस्यिते एकौमुथायामुद्धीपनमुद्धाहृतम्।
यथाव मम।
चनुभावास्थच मता-
लया स्वर्यभिचारिया: ||
मोहोपस्यार घाविणो
व्याधिः मरणाद्य: || २५६ ||

यथाः।

उद्दकचौत्तक्त कार्ति प्रथमसद प्रवृत्तीयभूयांसि मासा-
क्ष्यं देहरखियवधवववस्तमायुयपूर्तीनिः जगद्ध।
अति: पर्यासंशास्त्र प्रकटितदशनं प्रेतांश: करडाकां
अद्यादर्शिरसेनं खपुगतरसमव ऋतमवधार्थति। (च)

प्रयासंशास्त्र प्रकटितदशनं प्रेतांश: करडाकां
अद्यादर्शिरसेनं खपुगतरसमव ऋतमवधार्थति। (च)

चकुतो विस्मयक्ष्यायिभावो गम्बरवेदिवतः।
पीतवंशी वस्तु लोकातिगमालक्षनं मतम्।
तर्की: परिच्छेदः इ.

श्रवणं तस्य महिमा भवेदुद्दीपणं पुनः || 
संभ: खेरीयो रोमाल्लगहद्दरसक्षमस्।।
तथा नैविवकासाया अनुभावः प्रवकीर्तितः॥
वितवांविहसम् व्रतातिहर्षाय व्यभिचारिः।।

यथा।

"दद्वल्लोखितवन्त्रश्रवसुन्दरसुन्दरस्मिनः
श्रवसमनिराध्यवाचरितप्रस्तावनाडिडिः।।
द्राक्षर्योऽक्षरसपतितमुद्धराध्यायेष्वरकर- 
स्मायतिप्रिहति सदा कथमहो। ताथापि विषायमिति?"॥(१)

चतुः प्रथ: गान्तः।

शान्त: शमस्मायभाव उच्चमप्रकारताः॥

सुदेंद्रसुन्दरद्रायः श्रीनारायणादेवतः॥

प्राचीनकं वसु चतुर्मनस्तः भालमनस्तः, तस्य भालमनस्तः गुणां महिमा पदार्थान भवेत्। प्रथम् ग्रहम्।

(१) वर्णाश्रति वर्णाश्रति। वर्णपुरुषं चविश्वतं हरूणसुन्दरस्मिनाऽसा विद्यते। तस्य भालमनस्तः गुणां भवेत्। शरीरस्मिन: श्रवसमायभाव उच्चमप्रकार: रसायन: चतु: प्राचीनकं वसु चतुर्मनस्तः, तस्य भालमनस्तः गुणां महिमा पदार्थान भवेत्। प्रथम् ग्रहम्।
अनिवलादिनाशिषवस्तुनिःसारता तु या।
परमात्मस्वरूप वा तस्याल्पवननमिष्यते॥ [भा]
प्राणमहर्षिविधात्यरमयनादय:।
महाप्रयुक्तायायास्योऽद्रुपनरुपिण:॥
रोमावायावात्ताः प्रथमात्मा स्वर्वभिचारिण:॥
निर्विद्वस्तरणसतिभूतद्यादय:॥ २३८॥

यथा।

"रथन्तरसतत्वाय मृतजरकालवस्था:।
समक्रसव सकौतुकः सदयं द्रष्टे तैरंगे।।
निबन्धोकतिलवत्वारसुद्रा निद्रायमाणश् मे
निग्रहं करः कार्दाकरपुण्डितां विलुभिष्टम्!"॥ (१)
पुत्रश्यु महाभारतादी दृश्या।

निष्कार्शस्वप्नवाद्यावीरारिषेष नी॥२३८॥ [ठ]

दयावीरादृश्य जौमूरतवाहनादी अन्तरा मलयवावा-
चतुरागदिर्शक विबधारक्रमावतिभावात्मकर्नालहीराणो-
पश्चिमो न दृश्यते। शान्तस्य सर्वप्रकारिणाहीराणारुपारुप-
लाभ ततान्तर्वियमहति। अतत्र नागानादे शान्तसर्वधानानल-
मपास्मू। ननु।

"न यव दु:खः न सुखः न चिन्ता
न देयरागी न च कारचिदिच्छा।
रसः स शान्तः कथितो मुनीनन्दे।
सवेयु मावेयु शमः प्रधानः।" (ठ)

(ठ) निरहारित। एव शालरः निष्कार्शस्वप्नातु यद्या हरि-
ज्ञारास्यायं दयावीरादृश्य, तत्तथ शाह्दारादि यद एव दयावीरादृश्य, अत तु
न तदृशी नरथमेवः।

(ठ) नेति। यति रे न दु:खः, न गुणः, न चितः, न रोचः
श्रवणार्थस्वरूपः, न रागः विवेककौ:। न च कार्त्तु कार्त्तु कम्पिते विषयः-
नष्टायमिता मायः; दु:खा शमिलः, तथा सवेयु मावेयु सवेयु सुखमुः चतुर्वेदः: शमः
भावः वदित्र: तपशिष्यनिगमितहः। प्रवाहः देशः: सः शाली रोचः हरीः: सवेयु
शमः। कथितः। भीष्मचन्द्राणि शर्यालयानि शाक्षसाधारणाः
साहित्यदर्पणम्।

इच्छावच्छ पारस्परिक मदावृत्तमन्त्रमक्तवाक्यम्।
लच्छायाय प्रादुर्भावात् तत्र सच्चार्यादिनामभावात् कष्म
रसलमिलुच्चति।

युक्तविकर्ष्यतास्याय-मञ्जरितो (ड) यः शमः स एव यतः।
रसतामपि तदस्त्रिनू
सच्चार्यादिनः स्थितिः न विरूपा॥ २४० ॥

यथा अस्त्रिनू सच्चार्यावक्षे पदं तत्क्षम वैषयिकसुखपर-
ल्लाभाविरोधः। चतुं यन।

यथा अन्यसुते वीर्यके यथा दियव महासुखम्।
ढण्डः च यसुखः श्रैवेत्: धोडः गृहः क्लामः। (ड)
सर्वारम्भं सहजं रहितं ब्रजं च चतुः।
अनांतर्मायिनिः दयाविराज्यस्य।”

चालितायानू सर्वोदारद्रानवीरेऽर्तवाविषयतिरतिप्रतिष्ठतः।।
ततः देवताविषया रतियेषा।

प्रसादवत्स्याहरितधारितम्यः। सच्चार्यादिनः निषेठ्यादिनानम्। भव्यावात्
प्रतिचरितविवेयः।।
(ड) युक्तविकर्ष्यतास्यायिः युकः विवेयः। नन: चमात्यक परमात्मिनि
संयोगी स्वतेत्। विवेयः। निषेधावर्गः। भार्यावी सत्तायां
तानिश्चार्यः।।
(ढ) चरितविवेयः। बीर्यस्य वत् कामस्य भोजनं सुखः। यथा दियव
खर्जूं महासुखम्। एते हे, थप्पाचयः निम्नलिखित तेन यत् सुखः तथ। वीर्यस्य
क्लामः चर्च्यु न भूष्टः।।
"कदा वाराणस्यामिन सुर्धुनीरोपिन सवन् वसान: कौशिनं शिरसी निर्द्वानीऽस्स्मलिपुरसः।
अये गौरीनाय! निपुरर! सश्रो! निवनय! प्रवीणेति कौशिकेरसामसनि निपाय दिवसाः।।१७७।।
अथ सुनीन्द्रेश्वरः।
वस्त्रलक्ष्य रस द्रव्य तेन स द्रश्मो रसः।
स्फुर्तं चमलारितया वस्त्रलक्ष्य रसं विदुः।
श्यामी वस्त्रलक्ष्येऽः पुचादालस्वनं मातसः।।
उद्दीपनानि तत्त्वातिभाषाशैत्यौद्यादयः।
आलिङ्गनाङ्सस्य श्रीस्वर्मकुमारिकाः।।
पुलकानन्दवाप्याया चनुभावः प्रकोक्तिंतः।
सत्यारिणोऽस्मिन श्रद्धा हंगीर्वाद्यो मता:।।
प्रभगंच्छविवर्षों दैवतं लोकामातः॥२४॥॥[त]
"यद्राह धामवा प्रयमोदितं वचो
शयो तद्राहिस्वनलम्ब्र चाङ्क्लोम्।"
शाक्तम् नमः प्रणिपातशिल्याः
पितृभाद्रे तैन ततान सोभंकः।।
(थ)
एवाच रसानं परस्मार्विरोधमाह्।
चायः करुणाविभवत्रौत्रवीरभयानकैः।
भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधमाकू।
करुणी हास्यशृद्धारसाम्यामपि तादशः।।
रौद्रस्य हास्यशृद्धारभयायनकसैरपि।
भयानकेन शान्तेन तथा वीरसः स्वृतः।।
शृद्धारवीर्रौद्रस्यहास्यशानैःभयानकैः।
शान्तस्य वीरशृद्धारस्यहास्यभयानकैः।।
शृद्धारेण तु वीरमसि
इत्यायःयाता विरोधिता॥ २४२॥ [ढ]

(थ) वावसावयसुदास्त्रति यदिति। धायः घण्याः प्रथमस्व छिदितं
करुणं बचः सातापितेयुदिष्टं यन्त्र भाय प्रवेदितं, तद्वीरस्य भान्तिविनोम्
प्रहृतथास्त्रां सातायव चायव च गच्छति स, प्रणिपातशिल्या एवविवे
प्रत्ययामित्युदेशितयम् यस्मात् सध्यतमास्त्र: समुद्रस्त: विनम्: सः समकं:
श्रियम्: श्रूः: पतिनिदिष्टपि सुदृढः हये ततान विसारवासम्। वंशविलिङ
हस्सम्। भव दिष्टपि ब्रह्म: प्रत्ययामित्युदेशित: तद्वीरस्य चायव चायव: स्पन्दितां
सध्यतमास्त्र: शारायवासम्: रसतामापदवि
द्रति कीथाम्।

(ढ) भाय दत्ति। धायः प्रथमः रशः: प्रहृतस्य इतथः। विरोध
भन्ति द्रति विरोधीमान् विरोधीयते: हास्य: दशारथ:।
तादशः: विरोधाभावीयते:। द्रति इत्य विरोधिता परस्मार्विरोहः भाय्यता कविता।
इतीः परिच्छेदः ।

प्राचः मुखः । एयाच समावेशप्रकारा वचन्ते ।
कुतोऽपि कारणात् काॅपि
खिरतामुपयन्नापि ।
उन्मादार्थिनः तु स्थायी
पातेष स्वैवैमिति यत् ॥ २४३ ॥ [घ]

यदा विक्रमोर्ष्यं चतुर्वेदेऽ पुरुषाक्ष उचादः ।
रसभावी तद्धारासी भावस्य प्रशमोद्यः ।
सभिः शवलता चेति सर्वंपि रसनात्सा ॥४४॥[ण]

रसनधर्मोगिलाहावादिविपि
रसतुमुपयारादिविपि
प्रायः । भावद्रय चचनः ।

सच्चारिणः प्रधानानि देवादिविपिया रतिः ।

(ध) यत् तु गहडारादाचि दुनादारिनेवारिद्रिष्टेऽविष्णुवादः दत्ते वच
दुनादादीनां स्वायितमतु द्वायद्रादः कुत् दति । कुतः कयादिपि कारणात्
काॅपि रक्ते दुनादादि सिक्रतं व्यायकसुपयन्नापि दुनादामुः भ्रम वस्थे
मेव स्वायित्वमपि, यत् यथात् पाति भावात्मकः नायकादी एः
कृत्यं किर-नासू भविष्यतमिवः न एत्त न प्रातीतं । परत् तदपायादिरि भावः
रसनादिति निरोभूतत्वमिव बिगुणेविति सुन्दरिनिविभासम् ।

(ण) दति । तदाभासी ततो रक्तो भावस्य श्व प्रामोही रक्तमादः
भावाभासिक्यं । भावस्य प्रमाणः भावाभासः भावः चदयः भावेद्यः श्रीमः
भावाभासिक्यं वृत्तात् भावाभासात् । एते ग्रहैंद्रि रसनात् भावादिद्रि
श्वुपवयोगात् रक्तः गौत्राद् रक्तवद्यादि । उत्तते दति दति । रक्तसः विभादा-
दिनिराशिवावजीहिदनिसत्साधनधरणतां मस्ते, भावादिति शौकिकशायं
क्षाद्याधिक भिन्नोति गोष्ठः ।

(प) एव दत्ते दति । धानादि चापादः प्रायादेश रक्तद्रस्सवद्विषि
उद्वुद्धमावः क्षायी च भाव इत्यभिधीयते॥२४५ [प]

“न भावहीनोदशित रसी न भावो रसवर्जित: ।
परस्रमध्यतं सिद्धिर्मयो: रसमावयो:” ॥ (फ)

इत्युक्तिषया परमालोचनया परमविशिष्टिष्ठानिन रसेन
सहीिण वर्त्तमाना च च राजानुगतविवाहप्रत्यक्षसङ्गकः आयानः
ततो यम प्राधानेिणासिध्यं अविभारीयो देवसुनिगुऽ
०४९ दिवशिष्या रति: उद्वुद्धमावः विभावदिरिष्यपरियुषःततः
रसतासनाप्रष्णमानाच्याविनी भावा भावविश्वासः ।
तत्र अमिन्धारः यथा। “एवं वार्तनि देववी” इत्यादि।
शलाविलिहात देवविष्या रति: (३) । यथा कुदमालायाम ।

“दिवि वा भुवि वा ममालु वासो
नरकी वा नरकान्तक! प्रकासू।”

आवः भिभिष्या: सचारिण: प्रायका निविंधादयः देशदिविष्या रति:।
अनुशानः, ततः उद्वुद्धमाः: चक्षुः एव न तू विभावदिरिः उपोजित दकः
आवः क्षायी रक्षि: भाव इत्यभिधीयते। यदि चाहे देवविष्यपरियुषः
रतिरिः तथायथी क्षाविलिहात्ये भावादिरिष्यपरियुषःराहिः
भावचेन्नाविलिहात्ये नायातृालादिति भिभिष्यम् ।

(फ) नेति। रस: भावहीन: भावेन चक्षुःचेन्नाः हृः: वार्तित: न
पशि, तत्त्वाभ: न रसवर्जित: रसजीन:। भावय: रसमावयः: चिर: खङ्गः
नियमितः: परमालोचना परस्रावेिण तिरिं चमते खङ्गाः एवः एवः:।
भावेन रसः चापः प्रसुभिः-सहीिण चापनेति भावः।

(३) प्रधानविलिहात्ये भावमुहारित एवमिति। चतुर भविलाभाकानाधिकाम:।
तथा भविलाभाकानाधिकाम: चक्षुःचेन्नाः भाविण्या: प्राधानेिण अभिधीयः।
भावविश्वासल गाहते प्रति चिरम्।

(म) दिवि ति। हेतृ नर्कानक! नर्कामुहारितः। कथ! दिवि
खङ्गाः पृथि दाहिः वा नरकी वा समग्रान समकृ वाहः: चिरितः चिरः
लतीय: परिच्छेदः

प्रवधीरितशारदाविन्द्रे
शरणी ते मरणोपि चिन्तयामि” [] (म)

मुख्यापूर्वम्य रतियाघः

“विलोकननेव तवासुनास सुने!
कतः क्वतार्थाधिका निवर्धितांहसा।
तथापि गुर्मुरर्ग मरीवनी-
गिरीशवया चेमचि केन दष्टते?” [] (म)

राजविपया रतियाघः मम।

“लहाजिराजजलिनिर्धर्तुलीपतलज्ञिलाम्।
न घते भिरसा गद्गम भूरिभारसिया हरः” [] (य)

एवसमन्तृ। उद्ववज्ञावभावी भावो यथा।

“हरसु किषिप्रिनिर्देशाद्विन्द्रोद्याध्रवम् द्रवामुराशि।
उदासुधेव वियवलाभवोरो वायाप्यायाभस विलोचनानि” [] (र)

भवशु। तस्म नेव से चतुरियाघः चत्विरियाघः। सर्नेपुलकिलिक्षणे प्रवधीरितस्मृ
शैवाणि भारदाबिन्द्रे’ श्रवकांबोधकसंगे याम्यां तदीभि ते सव शरणी
चिन्तयामि आयामि।

[म] विलोकननेवत। तास्य निति कष्ठश्च विशिष्टम्। ऐ सृष्टे! तद
विनिर्वितं निर्माणसंगे संवं: पापं भवेन भागिने भेदुना विद्वकोनने दर्शनं उपाये।
सिद्धान्तीरयः कतः भत्ताया। तथापि विद्वकोनने दर्शनं भागिने: भलाघी-
यवः मुर्वायपूर्वांमिव: निर्द: वाज: गुर्मुर: शृगालिकः, चर्चा विका वेन
नमेन श्रेयसं कालयां रघुः? न भेदापीववः। वंमस्याशिनिर्देशः।

[य] बदन्ति। ऐ रावण! ऐ गर्ग: मूर्यभारसिया वारधिविलक
ताचिन्दुः भद्य्या दिर्या हस्ति। तत्तनालामिनि: दयस्मृते: निधे: दिने: पुर्विपत्ये
रक्षोपासिनि: परिधिका महात्मर तो महान न घोषणा न घातयति।

[र] कर शति। इत्यत्स, चल्लापि भुजारिष: सर्नेश् कर, किषिप्रः
परितस्य व्यायामस् दस्त तधितपु: ईर्ष्या डिन्तलिने: चन्द्र विन भक्ष्यानं चरीयो यथा

१६
साहिल्यपर्यम्।

गट्ट पार्वतीविवाहा भगवती रति। ननूतं "प्रपानकरस्वविभावादीनामोकेर्मभासो रस इति" ततः सच्चारिषः पार्वत्कामावात् कथं प्राधान्यनामाभिव्यवधियितुष्टे।

यथा मरीचक्षुकादे—
रक्षीभावे प्रपानके।
उद्देकः कस्चिन्त्ह कारपि
तथा सच्चारिषो रसी॥ २४६॥ [१]

चब्र ससामासमाबामाची।

अनौप्रियप्रहलदेऽवामासो रसावयोऽ॥ २४७॥[२]

अनौप्रियत्य बरत रसानं भरतादिष्टोतलचन्द्रानं सामभोग्हितले सले केश्योगिलोपलचन्द्रपरं बोधं तत्र वालव्युत्तत्वे (e) एकदेशतो दृष्टे।

(ल) वदेत। यथा मरीचक्षुयः: एकोभावे सिद्धेष्टंपि प्रपानके पार्वतीविवाहिष्ठी कस्यचिन्तं वलुनः: उद्देकः स्वयं स्वभवे तथा कारपि रसी सच्चारिषः कस्यचिन्तं उद्देकः: स्वभवं इति सच्चारिषः प्रदानातीतु मेवभः।

(व) भन्त्यचित्ते। रसावयोऽ: चन्द्रियप्रहलदेऽस्वदेशात्मावें वर्षोभावे भामासः: रसामासः: भामामासः द्रध्यः।

(ज) समसीरिष्टे द्रविः। सामार्की कारणकृतः सत्तार्थे सत्तार्थे द्रवः एकदेशयोगिलोपलचन्द्रपरः: एकदेशयोगिलः: किष्ठु वच्चश्रमः तदुः।
उपनायकसंस्थायां सुनिग्रहवीणिगतायां
बहुनायकविषयायां रती तथा सुभयनिनिष्ठायाम्

प्रतिनायकनिनिले तद्वधस्मपांतियङ्गादिगते।
शुक्रार्जुनौक्लेम रैद्रेय गुर्वादिगतकोपे।
शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वादालम्बने हाये।

उत्तमपावपात्ये स्वायते ज्येष्ठेवमश्चतः २४८ [०]

तत्र रत्नपनायकनिनिले वया मम।

स्मारी सुम्भतरी वनं वनसिद्ध वालाहसेवकार्यनि
चौशीमार्गे तमालसलिनचचायातः सन्तति।

(१) उपनायकसेतित। द्वार्षा रसे रसी उपनायक: द्वपरति तत्संस्थायो तत्र सितायु मुँगङ्गवीणिगतायं सुनिग्रहवीणिगतायां शुक्रार्जुननिनिष्ठायं महायज्ञादिगते।

(२) सामीति। इ उष्ण! सामी पति: समीति लेघे: सुषमतः
जन्तुमूहः एतेन दुःसुतानमित्वादस्यै बिधषे कर्मिदेवादास्य भवार्जीतात्तथा भनिन-तं।

(इ) एतथस्मु एतेन सुरसीमायामेवतिदिति दृष्टिमस्मृति।

(द) इत्यं एतेन सुसद्धं रसं दृष्टिमिति पद्धते।
साहित्यदर्पणम्।

तभी सुन्दर ! सुच छापा ! सहसा वलंगति गोष्ठा गिरः।
शुला तां परिभ्य सन्यथकलासंहो दिरः प्रातु वः॥ (४)।
बहुनायनकनिष्ठले यथा।।

"कान्तास्त एव भुवननिष्ठवेदिपि सन्ये \\
वेषां कचि सुन्तु ! पाण्डुर्य कपोलः।। (५)।
भनुभयनिष्ठले यथा मालतीमाधवे नन्दन्या मालवाम॥
"पञ्चादुभयनिष्ठवेदिपि प्रथमसेतुकनिष्ठले रतिरामास्तलम्।। द्वितिया श्रीमद्भाष्यन।।

तबोदाहरणं यथा रक्ताववाम्। सागरिकाया वच्चोऽ \\
दशनातु प्राकू वस्तराजे रति।।
प्रातिनायकनिष्ठले यथा। हह्यौववे हह्यौवस् जला \\
क्रीडाजने।। अधमपालगतले यथा।।

"जघनशस्त्रन्नरववली- \\
गिरिमहीकुशुमानि कापि मिली।।

नसावतेः सलिना छाया शाक्तवोधः। बाइशी समां निविष्ठमां परमः। \\
कुमरः वीरिष्ठमु भाषणं भाषकार्यत प्रभुं कोशा न पंजालित \\
चुमितम्। कमां हि सुन्दर! सन्ध्यानं प्रदेशां कोशाण परमावम \\
नराजी व गन्न स्थिरमीति सुहितम्।। अणि प्रभाणं सुन्द लम्ब प्रदेशाः \\
परशामार्याभावपापार्वः जनिति च अभितम्।। द्वितीयां गीताः गोग- \\
नाथाः। कस्मातित निरा: वायु: शुला दिनाः: कुष्ठः तां गीताः परिभाषा भाष्यमय \\
सन्नयकलाः कामयाप्रि भाषकः। चन्द्र: वृषभानु पारं रघु।। शाक्तवे \\
तिरिक्षित दशम्।।

(४) कालं द्रति। हि सुन्दर! समाधधि! भुवननिष्ठवेदिते एव जना: \\
कान्ता: प्रशा: वेषां कचि निविष्ठमाः प्रभु ते कपोलः पाण्डु \\
विरहां सलुकनिष्ठव्यरिष्ठमां भाषावयवम्।। (५) ते द्रति वेषाणिति च वह- \\
निद्रायाम: शुरा बहुनायनकलम्।।

(६) जनाणिति। जनन्याही नाहा पांडरवी पच्चता यथा वायवी
इलगी: परिचिते।

श्रविचित गिरी पुरो निरणा
खक्कातुलकाब्राह्म्यातार भवै” (च)
तिथिगतले यथा।

“महोमताहू ह्यु बनान्तरापु वहनातरी चहमाहस्यानारी।
वच्चिप्रोकलनाधभक्री सलीतमलीतुरुतें स्व चुनें” (च)
प्रादिकन्त्राभासादय। रोडाभासो यथा।

“स्तोलुपलविशालनलोलनयन: कस्मोतराही सुहु:
सुङ्गा कर्ष्मपेतभीतं तथवुवायो हि: पश्चात। प्राणाय: कस्मकोलिभि: समसहाररधिख्रम कोऽत्त्यन्
वंसास्कोटपटुमधिदिष्यस्य हन्तू प्रविश्वोदुं” (क)

कापि भिही फिरारी गिरी परति विसिमाकसुमानि कुरापपारिः, कुटनी
गिरिमहिमिलेयसः। भवविध पुर: समवं सधूकिनित गि: निपदा। परिपटा:
बोधी खालिन खल्लानु निगमेरानु पल्ल्यादाय दस्यानास।

(च) महोति। भजी समरी महोर्मि: महिवाकसुमत्वभिः: महेशाहू
वष्टितास्वकेतु सगोदरेण द्रव्यं: सदाहिष्या चरविका महसहुतवऽग्रः।
प्रस्त: वार्षाकाव्यावृनि द्रव्यमः। वनाबरेण वक्तरादे व्याव्रै स्विगरिति ग्रंद: व्यहम:
पसं भगामिन्यः: पार्व्यानी वती पचल्यां: खल्ल्याः: सिपणा: श्रीपाप्य: वा:
स्वी महारहुः: नाद: तस्म भर्गाण पुतुसारेष वटीववृ: च्योक्तेः: भ: नायेत:
वतीवयः। इदंवध्राणम्।

(ख) श्रीकुषुलिस्त्र। भल्लो श्रुचिः: सरिय दिसाधे धारे परते
नायने यथा सघोक दृष्ट: दुः: पुन: चक्रोगराहि श्वप्प्रतानि द्रव्यानि दान
सादाः: सकार द्रव्यं: पतेत्रभिः: निर्माण: सहस्रुसः: तत्त्वदासः: व्रतुर्दात्कीतिमि:
पुर्विधिया दुःस्विगमम: स्वायत्तव्र: प्राय: श्योहत: प्रक्त: प्राय: हि::
श्रीहस्त। भजना दस प्रमाणः हरिसु दनातम द्रव्यं: पुष्पमुः। उनम:
सं दौर्बिकाम साप्तिकाम जीर्णपूर्ण श्रव्यनु तदा चन्द्यालयस्तुः: पमाह समव:
प्राकोटी करोड़ तालावे पुत्र- तपय: दनु उधिरें एवतः प्रकाश: रुक्मायाधारिति
स्वी:। एकदा इत्यादिसप्तब निबद्ध पदं श्रीसार्व्य निधिमद्यवाच्यः
સાહિત્યપરિષદ્યનું。

ભયાનકાભાસી યથા

"અભિશ્રામચિબીરલોચન:\
સહસ્રાસ્ત્રેશ: વચન દાશનમઃ પ્રવિશય હેસાયિદ્રુગાશાખાનં નિનાય વિવેચનીયિત કોશીક." || (ગ)

લીલનીચપિદામી મિ ભય રસપ્રદત:। એવમનચહ।

ભાવભાસી પાત્રણી
તુ વેશ્યાદીભિવષય સાત રુપ || २४८ || [વ]

૬દમ્।

ભાવસ શાન્દ્રવ્યય સનિમીષ્યય તયી: કૃમાત:।
ભાવસ શાન્દ્રિદક્ય: સન્ન: શબ્દલાભસ્ત ૨૪૮[ડ]

(ગ) વિકાર કીચે પાત્રણ વિવેચણ નિર્દ્રામય અશિલ: અશક્તિયિદન નિમિષકોશીક।

તત્વ સદાકે વચન યથા: વી માન નદાવયચ: વ વિરસ્તયિશ વસાઈન પ્રઢિનીકી પ્રધારણય સાહિત્ય સ્વાભાવિક વિવેચણ શશ્ચિત: પ્રથમ કાચર હસત દેશાદીયિશા એવ ઘટ: તક શબ્દામંદિર અભનાં પ્રવિશય વિવેચિત નિનાય। વનયાદિવિલિન કાચર। ચાત મંદા વાતસ્પાટિકી-ગતલેન ભયાનકાભાસીલ।

(ઘ) માયાપાસ માયાપાસ શ્રિત:। પાત્રણી સાહિત્યિદ્રુગાશાખા વનયાદ વારિનીયિદની શ્રિત: માયાપાસ: સાત:। જાણુદ્રિક્યમ.

(ઝ) માયાદાયીલિનમ સાહિત્યિ। ખદામ્।
ढतीया: परिच्छेदः ।

श्रीमेश यथा ।

“युतसु! जद्हिचि कोष्ठ पश्च पादानन्तर मां
न खळत तत कदाचित्त कोष्ठ एवविविकोभूत।
इति निगळ्य काय तत्त्वगामीलिताचा
नयनजलमन्त्रे सुजसुकळे न किचिदु ॥ (च)

भव वायसीचनेन ईश्वरायस्वारिमावः शमः।

“चरणार्धनक्र्मात्मानात् प्रसादपराश्रयुऽके
निश्चितवाचारिलुक्ता रूपं पद्धोक्तः।
इति रमये निश्चितः निमित्ततत्त्वत्स्था
नयनविललचब्रा दृष्टः सखीयु निवेदिता” (घ)

भव विपादायोऽहः।

“नयनयुगााचनकः मानसकायिपु दुष्प्राप्यम्
रूपमिद मदिराचा मदयति हदरय दुनोति च मे” (ज)

(च) सुमनिति। इ सुतसु! युद्धति! कोष्ठ जनाधिक लग, पादानन्तर मां पश्च श्रव्दिकानिं, कदाचित्त तत् एवविविधः कोष्ठ: न खळत नैव भ्राह्मण भ्रंतम्
इति नार्थाय निमित्ताय भ्रंस्त निमित्ताय यथा तथा भास्मिताय भ्रंस्ताय यथा
सामस्यास्य काव्यार्थम् कालाच्या भ्रंस्ताय भ्रंस्ताय नयनजलमन्त्रे सुजसुकळे
किचिदु न हलकळां कालाच्या भ्रंस्ताय भ्रंस्ताय। भ्रंस्तर्यासिमासः।

(घ) परशुः। परशुः: पतनेश्वर यत् प्राप्तायं निराकारस्य कालाम्
वैसी। प्रसादपराशृःतैतके ब्रह्मचिरी ददयः निमित्त: युनसे: भिठवायाः। भूषात्मां
यथा तकालूः इसे निमित्तविकारशः। इति इत्या रमये। कोष्ठ: परशुः
कर्तवते रस्मये धानी नार्थाय निमित्ताय भ्रंस्त: निमित्ताय च रस्मये: इति
यथा: यथा: तस्मायुः यथा: सखीयु नयनविललचब्रा दृष्टः इत्याय:
इति: निमित्ताय भ्रंस्ताय एतेन योद्ध: भ्रंस्ताय नयनविललचब्रा च रस्मये:
इति: निमित्ताय भ्रंस्ताय एतेन योद्ध: भ्रंस्ताय नयनविललचब्राय एतेन योद्ध: भ्रंस्ताय।

(ज) तदनेति। नयनयुगस्त नेत्रदाम्य शारिरिकम् श्रवणलोकः,
साहित्यदर्पणः।

‘काकाये शशलच्छः क च ज्वलं भूयोगपि हृश्येत सा।
दोषाणां प्रश्माय मे सुतसहि! कोपिप्रपि कालं सुखम्।
किं वच्चन्यपकल्पाःकतविव: सन्मेर्दि पि सा दुर्लभा
चेत! स्त्रायमुपैरहि कं खलु युवा धन्योधरं पाषयिः’। (भा)

चः वितकौकुमायत्वच्छृङ्खलः उच्चाद्यायत्वच्छृङ्खलः सबव-लता।

प्रति साहित्यदर्पणे सच्छवादिनिनिम्पणी नाम
लतीयः परिच्छेदः।
चतुर्थः परिक्षेदः।

यथ काव्यमेदमाह (क)।
काव्यं अनिरुष्णीभूत-
व्यञ्जरैति दिधा मतम्॥ २५०॥

tab.

वाच्यातिशयिनि व्यञ्ज्रे
व्यनिलक्ष्यमुत्तमम्॥ २५१॥ [ख]

वाच्यादर्शिकम्लकारिणि व्यञ्ज्रायं धन्यतेऽविचिनिते
व्यञ्ज्रायं धनिताजीत्तिनमं काव्यम्।

भेदी धनेरपि हा-
वुद्दीरितीं लघुधामाभामूली।
अविवचितवाच्योन्यो
विवचितान्यपरवाच्यं॥ २५२॥ [ग]
तत्तात्त्विविचितवच्चो नाम लचणामुली धनि।। लचणा-
मूललालदेव अत्र वाच्यमविविचित्वा वाचितविचित्रम् (ग)। विव-
चिताण्डपरवाच्चतु अभिधानसूलि। रात्रिव अथ वाच्य विव-
चितम्। अन्वयपरं व्यञ्जनिष्ठम्। अथ ति वाच्योऽथः सखुपं
प्रकाशयने व्यञ्जनिष्ठः प्रकाशः। यथा प्रदीपो घटखः।
अभिधानमूलस्य बहुविषयत्वा पञ्चारिदेहः। भवितविचित-
वाच्यम् मद्यावाह।

अर्थात्तरं संक्रमिते वाच्येऽवलनं तिरख्यते।

विविचितवच्चायोऽपि अनिद्रेणविषयङ्ृत्तति २५३[घ]

विविचितवच्चायोऽपि नाम तत्तत्त्विन्यान्तरसंक्रमितवच्चायोऽपि अवस्य-तिरख्यतवाच्चतु दृति द्विविष्ठ। वत अर्थात्तरस्य 
सधयोऽथः सधिविषयः स्वत्त्रासर्यान्तरे परिषेःति तत भविष्यक्ष 
सधिविषयः सधिविन्यान्तरसंक्रमितवाच्चम्।

यथा।

“कदर्शी कदर्शी करमः करमः
करिराजकरः करिराजकरः।”

छद्रीभिभो छद्री। तत्तत्त्वितः तत्तत्त्वं तत्तत्त्वं भवितविचितायः।

(ग) वच्चायायामुलानां वच्चायः सुल्ले यस्य तस्य मानः। तथात्त् भविष्यक्षायः विविष्याय इत्यादि च वच्चाय तन्मूललानां भव वाच्चम् वाचितसंक्रमित्व मानः।

(घ) अर्थात्तरसिमित। विविचितवच्चायोऽपि भविः वाच्छ मुक्तिः धर्माः
नारं संक्रमिति वा भविष्यानिरख्यते धर्म द्विविष्ठम् रुच्चति भाषीति।

(ङ) कदर्शी। कदर्शी रन्धारः कदर्शी भवितसंक्रमिति भाषः। करमः
भविष्यकालानिहः करमः करमित्रवित्वा सद्विषयस्तेः। करमः। भविष्यक्ष
द्रव्याऽथः। करिराजकरः। भविष्यक्षः द्रव्याऽथः। करिराजकरः। भविष्यक्षः द्रव्याऽथः। करिराजकरः। करिराजकरः।
पत्राद्वारे चक्रविष्कार श्रावणी सामान्य चक्रादिकृत सुखार्थ वाचित जायादाशिर्वादकन्विशिष्टकद्वादि-रूपस्य वैभवयति जायादाशिर्वाद (च) व्यञ्जनः। तत् यथा सत्तभीरे सर्वत्र अवस्थितसंवर्ते परमात्मेऽति तत् सुखार्थ स्थितसंवर्ताशिर्वादवाचितम्। यथा।

"निराकारस्य द्वाराद्रश्यन्तरा न प्रकाशये" (क)

प्रतांतांश्रीस्य सुखार्थ वाचिताद्रश्यन्तरप्रकाशये वीश्यायति प्रकाश्यशिर्वादम् व्यञ्जनः। अन्यत्राप्रकाशये: सामान्य: विशेषमाहाभाबवाचितार्नसंविदंवाच्चितम्। (ज)

"भव धन्यम्! वीश्याय सो सुखोहित श्रावणां मार्गी देय।
गीतार्जुनक्षणतक्शालवासिणः द्वारीग्राहीः" (भ)
१८२
साहित्यदर्पणम्।

चन्द्र भरस धार्मिकतेऽति भरसात्म विविधः प्रक्षेत्रेशुपुन्यमानतया भरसात्मिनिद्धेऽपि पर्यवेक्षतीति विपरीतलवचारायौ न कायम्। यद्र खलु विविधिनिर्देशावलद्यमानाध्यायः निपुष्यतिः: प्रयोगवाचकस्तत्रेऽव तद्वसरः। यद्र युः प्रक्षेत्रार्द्धपर्यालोचनेन विविधिनिर्देशावलद्धियो भवगम्ये तत्र अनिलमेव (ञ)। तदुपालः।

"कवित्साधार्यत्वा व्यापति: कवित्व स्वातः वाणम्।
पूर्ववं लच्छेऽव साहुततचामिद्वेव तु”॥ (२)

चन्द्रायश सुखार्थेन्न्यार्थार्थरूपम् सत्त्वमहव प्रवेषः न तु तिरोभावः अतित्व च चन्द्र अविन्द्यकार्यम्। द्वातीये तु स्वाश्चात्ततां तिरस्कृततः वायुज्ञायाः।

विविधतामिद्वेयोपिपि

विभेदः प्रथमम् सतः।

बलां प्रति प्रणस्यप्रसततीति भवः। तेन गोवार्य्याः: चक्षः तीरं तद यः
क्रमः वतादिपिनिः स्त्रां तत्र वाहिना दर्शिञ्चेन प्रचावेशरिषां सारितः
निष्ठाः।

(ञ) प्रतेषे कवञ्चया: कवित्तविभारी द्व्यम्: प्रयोगस्वति परिसतति दृश्य
हेतुः: जनवमानी उपायः जन्मस्य गुणस्य दयाशायाद्विति भवः निपुष्यतिः: प्रयो-
वेतः: परिष्ठतं: विविधिका गुणस्यात्मेव नियंत्रि विविधावकाः गुणस्यात्मेष
विविधी बीच्युतीकाः: क्वाँतेत तथाविधि एव स्वयं दृश्यः: तद्वसरः: विपरीत:
श्चदारसः। अनिलम् भविष्यस्य चालनमिनिः।

(२) कविश्च्चतिदि। कवित्व शास्त्रवत्या चतुप्रथमवत्या व्यापति: भ्रायातम:
साहित्य वीषः विपरीतवत्या श्चायां शास्त्रो विपरीतलवचाराः
सत्त्वम् स्वातः वादलिनीद्व्यम्: भविष्येव: भविष्यस्य चालनानित्वम्
द्व्यम्।

(३) विविधिवितः। विविधितं वक्ष्यमिव भविष्यत्तस्यप्रियः: भविष्येष्य वाचं यथा ताधः: भवः: प्रथमं दिशेन्दि: दिश्यारी सतः। यथा: वाचः
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ १८३॥

असंलच्याकामे यत
व्यज्ञृती लच्छकनक्षत्या ॥ २५४ ॥ [ढ]
विवचितान्यपपापयोगे प्यविनिसंलच्यकनक्षत्रे; संलच्यः
क्रमव्यङ्ग्याति दिविष्ठः।।

तताथषः रसभावादि-
रेक एवान गयते।
एकोपिः भैद्रोहनल्लात्
संख्योऽस्मस नैव यत् ॥ २५५ ॥ [ढ]

उल्लक्षरंपि रसभावादिरसंलच्यकनक्षत्रे:। अत्र व्यञ्जः
प्रतीतीविभावादिप्रतीतीतिकारणकलात् कर्मोवश्यकमसि किंचि
उत्तप्तवसशत्यास्मिः विभविषावाघात्वात् संलच्यते (ढ)। एषु रसादिषु
च एकष्टापि भैद्रानलल्लात् सहस्रादुमरकवलादसंलच्य-
क्रमव्यङ्ग्यात्मिनीम् काव्यमेकमेकमेवकम्। तथाथि एकस्ये
शुक्रार्यं एकोपिः समभोगरूपः सेवः परस्यरङ्गनाधरः

चतुर्थाविचारप्रथमः कश्चात्त्वः न संलच्यः। चतुर्थाविचारम्
पापोऽवश्यकम; कस्मोऽपि यथान्यिशिः। अत्र कश्चात्त्वः
करिकः संलच्याः। वर्ष: च संलच्याः। असंलच्याः।

(ढ) स्तंभम्। तत्र समस्तं भावः अयः; असंलच्याः। चसमस्तं
भावादि: एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक एक
एकोपिः भैद्रोहः। बिच्छिन्नः: वर्षमलात् भलिकाण्णात्। न संक्षेपं: संक्षेपः न
प्रशस्त: प्रशस्त:।

(ढ) विभावादि। विभावादिर्मा प्रतीतिः कर्मोऽपि वर्ष: चस
भावादि: मुक्तिः। शिवाधिकारकमुक्तिः रसभावादि भावः।
 बिच्छिन्नः: सर्वं किन्यं भेदं न स्तं पापण्य: भलिकाण्णात्वः
संक्षेपं प्रशस्त:। ॥ १७ ॥
शालिलदप्रयमः

पाण्डुकृष्णनारदेशान् प्रलेखनं विभावादिवैचित्र्यान्त्र सहस्रादू प्रशास्ति। का गणनात तर्कप्रभासः।

श्रद्धांत्यामयशशत्यते

व्यवहारलुक्तानस्कर्मसमाधिविष्फळः।

ध्वनिलच्चाक्रमव्यङ्गति

स्विनिश्चित: कथितो बुधवै। || २५४ || [ष]

क्रमशः चारिवादविरञ्जनस्तुपः यो व्यवहारश्रद्धांत्यामयः शस्त्रवत्ती ड्रवलेन शर्यास्त्रामयः ड्रवलेन श्रद्धार्थेषु ड्रवलेन च तैविध्यात्। संलघ्नद्वारकानाथो धनि: काव्यस्तम्पि तैविध्यम्। ततः।

वस्तुवल्लकारप्रत्ययः

क्षणशत्यु हनो हिधा। || २५३ || [त]

अलंकारश्चादेशसु पुष्पादानादनलराश वस्तुमालं गठाते। तत: वस्तुप्रस्तवशत्यु हनो व्याहो यथा।

"पवित्र! यह एव सर्वरमाध्य मर्यं परारहस्य गामि।
उपश्रोत्रोऽहं परिविश्व उप जह वससि ता वससु।" || (ठ)

(ष) वस्तुवल्लकारस्मादेश विनिधयविष्टि श्रद्धाम्। शनिवान: श्रद्धाया। नश्चायं तस्माति वस्तुपादेशः व्यवहारमाध्यमहेद्य शच्चार्यः धर्मीत: शच्चार्यवत् धर्मीते धर्मस्तर्पम् धर्मीते समवादः कथा: सति शच्चार्यमयः। अभिद्वायनः अयोध्योः विविष्य: तत्स्यम्य: धर्मिनी: विबिष्य: शच्चार्यशुक्ला: धर्मशक्तियोः समवादशुक्ला: तत्त्वश्चार्योः शच्चार्यस्मादेशः तिथिः।

(ठ) बक्षित:। श्रद्धायास्य: धर्मिनी: वस्तुपादेशः वस्तुपादेशः। अलंकारस्मादेशः विनिधयविष्टि श्रद्धाम्। भविष्योऽहां वस्तुमालं समवादः कथा: शच्चार्यशुक्ले वस्तुमालं श्रद्धायास्मादेशः दभिति।

(ठ) वर्षोऽहां! पवित्र! नाव संस्कृतिः समात्वे प्रसन्नस्यस्य गामि। ब्रजवल्लकारस्मिन् श्रद्धा युग्मयेदविष्डिष्टि वस्तुसि तद्भवः। इति श्रद्धाम्।
चतुर्थे परिषद्:

श्रवण सत्यरात्रिकल्याणा (ढ) यथौभविगच्छसि तदामोऽर्थति बस्तु वाल्ये। श्रवणारुकी (ढ) यथा। "दुर्गीलिङ्गविव्रहः" इत्यादि।

श्रवण प्राकसांशिक्षा उसानामसंहिनार्देशीयवाचस्मभारतुदेवनुष्टीते-वेयिमेजीवाच्वृत्तिस्मातःप्राकसांशिक्षा पार्व्वतीकस्मभारतुदेवयोरुपसानोपिःस्मावाभावः
(न) कथ्यते। तद्रूढ उसावधिम समावधिम द्वेशुपुसालोक्तानी अयामः।

यथा वा।

"अस्मितं सहितं प्रागैतिहासिपः प्रभृतः।

अस्मितं सहितं साधुपूजसमवतःसिम॥ (प)

अवासितं इत्यादिचापिनवद्भावाविभावमाहे व्याकः।

व्याकार्याल्याल्येऽत्ति वाङ्गक्षिप्तसम्बन्धावाक्षरसुपः
चथियते (फ)।

वाङ्गक्षिप्तः पृथक्क प्रविष्ट कालाविलुक्तिरियम्।

(प) चतुर्थ: प्रस्तितं पापोपहारुक्ते शामि सनातकः पत्रीपार्व्वतीः संहितः महाकालः। न चतुर्थ: प्रचारितोऽर्थन एवं स्वयम्।

(०) चतुर्थ: प्रस्तितं पापोपहारुक्ते शामि सनातकः पत्रीपार्व्वतीः संहितः महाकालः। न चतुर्थ: प्रचारितोऽर्थन एवं स्वयम्।

(२) चतुर्थ: प्रस्तितं पापोपहारुक्ते शामि सनातकः पत्रीपार्व्वतीः संहितः महाकालः। न चतुर्थ: प्रचारितोऽर्थन एवं स्वयम्।

(३) चतुर्थ: प्रस्तितं पापोपहारुक्ते शामि सनातकः पत्रीपार्व्वतीः संहितः महाकालः। न चतुर्थ: प्रचारितोऽर्थन एवं स्वयम्।

(४) चतुर्थ: प्रस्तितं पापोपहारुक्ते शामि सनातकः पत्रीपार्व्वतीः संहितः महाकालः। न चतुर्थ: प्रचारितोऽर्थन एवं स्वयम्।
वस्तु वाल्ड्नकयांवापि दिधार्यः सम्भवी स्ततः ॥
कवे: प्रीठोत्तिसिद्धो वा तद्विवहस्य चेति प्रद ॥

श्रृङ्खलायुर्यज्ञय्यामस्त
वस्तुलक्यारुपमः ॥
अर्थशास्त्रार्थो व्यज्ञो
याति हाद्यभेदेताम् ॥ २५८ ॥ [६]
चतुथ्रे परिच्छेदः

सतः सभवी श्रीचिलाम वंडिरपि समभावमाणः
श्रीशुद्धं विद्वित न तु श्रीचिलेन । तनं क्रमशः यथा ।

"द्वितः" ए प्रतिविषयिनि वचनमिर्याद्यत्तसि दाशिनि
प्राविषक्य शिष्यः पिता न विस्मः कौपीरः पाश्चति ।
एकाभिच्य प्रायः स्वर्गितः सूतसमालावः
नौस्वासन्तुमालिकायु जराधनं नल्लगिः ॥ (२) (भ)

चननेन सतः समभविना वल्लुमावेग एतत्रशिपर्दिमाय्या
भाविपर्युप्लोपमौगजनजन्ताविदियोपन्यत्
वल्लुमावेग्य स्वल्पे (भ)।

"दिश्य समताय तेजो दचिष्याय रविरचि ।
तस्मात् रथः पाषाणः प्रतापं न चिपेहिरे" ॥ (५)

चननेन सतः समभविना (५) वल्लुना रवितिजसः रघुमतः
प्रेमविशिष्य ईति वितरिकालह्याः बल्लवे।
"श्रापत्नामसु" दूरादूरीजनात्पराक्रमः।
वलोऽवलोकयामास मात्रविस्तृत केवली॥ (१)
चतुर्दशाल्पासूपेरसः स्वतःसर्वविना (४) व्यज्ञायनः
बलदेवः चणेनावेधदरिष्टः चर्चा कार्यात्तीति वस्तु व्यक्तिः।
“गाढकान्ताद्रमनचतवयायसङ्कटाद्विवधजनः यः।”
श्रीतिवऽद्विमद्वन्दवमोचनेयचन्द्रवर्षणूऽय वचस्वा निजाधरम्॥ (२)
चतुर्दशाल्पासूपेरसः सर्वविना विरोधाल्पारिषाधिरो निरंदेतः।
श्रवणो आपातिताय दृश्य ससुष्याल्पारि व्यक्तः।।
“स्मृते तरहीनांियः यापिनो तुः प्रदक्षिणवालकलसहः।
चित्रणवेद्यायामसु एकालवपत्तले अथाक्कु सगरे॥ (३)

(१) स्वतःसर्वविनास्वतिनयनप्रस्रावातः सर्वध्वरास्विनीनयः। वलुना रवि-
तेजसी चन्द्रीभवेन्यः।।
(२) श्रापनार्थिः। जोरीत: सर्वकलितः  राजुः तिथिकः।
पराक्रमः चान तथोतः, पराक्रमसुर्यस्य विद्यम्। चन: चक्षुरः, चेरीरी विद्यः। मात्रः गताधिक, दूरादूरा
श्रापनामसु भारतकलम्, चतुर्दशाल्पासूपेरसार्जऽसी
(३) स्वतःसर्वविनासुः सीवास्चक्रेण।
(४) गाढकतः। व: वद्य सृद्धि निजाधरं निर्देशम् चनः। चरीया श्रृंधुः
वधूःमधुः भोजः एव। वद्यायस सङ्कटावर्त तानि गाढः चनः
कानां ध्रुवनक्षत्रं दूरादूरस्य चन: या अथा सा सहः: 
विपुल तथातु भस्मोत्तु
शुकान्त भक्तरुः निजीहद्यन्तिः: श्रुणारीयोः निष्ठास्वातिकालातु तासां सुरव-
कालिकसन्धनवालावादितः।।
(५) सर्वस्कृताम् अथा एव जायते न तु तवोषन-
ञ्चरितावलुः: विरोधः।।
(६) सुस्मृत: दृश्यः। सुभाषित सुरभिमायोऽ न चार्यात्ति युवितानववत्स्य-
स्वदानः। अभिनवस्वकारः सुंदरः नवपापमवलाननवद्यान्तः। दृश्यः संज्ञातः।
सुरभिमायः: वसनामायः, युवितानवात्ता: विद्यापत्ता तस्तान्त: तद्युपायान,
अभिनवः: नवसुकारः:। सदारायः: भाषः। सुखः भार्दित्याः: तानः, नवपापवः
एव। पद्यः: तस्तु लालिन ग्रहितोऽवर्ती वायुकात: भनसऽ तान सत्तायात्
करीति न वा नेव चर्यात्ति धन्द्रावित: श्रीमः। वद्यालिकान्तथवः काम्बः
चतुर्थी: परिच्छेदः

चत्र वसन्तः शराकाः कायम धनी युवतीयो लखं पुषपाणि गोरा इति कविप्रीढ़तिसिद्धं वस्तु प्रकाशिभवं चदनविज़ुभूताऽरूपं वस्तु व्यञ्जति ।

“रजनीयो विमलभानोः कारणालेन प्रकाशितं चीर । चलवलयं सुत्रवनमधुरस्वलिङ्गं तव कौरिसस्तन्तिः सताम्”॥(३)

यद्य कविप्रीढ़तिसिद्धेन वस्तुना कौरिसस्तन्तिवन्त्रकः जालादिर्धिकालप्रकाशकलेल्लेन व्यतिरेकालेल्लारः व्यञ्जनः ।

“दशानननकरीटेभसत्तुच्चराचरसार्यः
सतियाचन पर्यस्याः प्रविश्वासमुविन्दः” ॥ (४)

यद्य कविप्रीढ़तिसिद्धेनापक्क्क्ललद्वारेण भविश्यद्राचारः
श्रीविनाशरूपं वस्तु व्यञ्जति ।

“धर्मः नवमहिकासुद्दयो हस्ती सिताभोलसंहः
हारः कल्राटे पयोधरयुगी श्रीखणलेपो घनः” ।

(४) रजनीविलितः ॥ दोरः । रजनीयो दाबः विमलभानोः चिन-किरक्षय भद्वस्ते धर्मालीन विराङ्गसुदृढः प्रकाशितमुः पिर्विं समयं सुभव-भविन्यं तव कौरिसस्तन्ति: चम्पोरायः चत्रं दिवाराणमितः चयवयं प्रकाशयतीलिप्यः । धर्म वस्तु दिवारात् धर्म कौरिसस्तन्तीनां हिराजनीन व्यञ्जनः ।

(५) दशानन्तितः । तत्सर्वान् रामचारणे देहः रामाणां दिवः
हकः द्रष्टव: दशानन्तर रामाण्य फरीटियः दुकूत्रेः सार्वत्तमां वृत-पश्चात्तितत्र पूजाया विषयः । विना: रामासङ्क्तः राह्यं दिनाः स्वागः दशानन्तरः विश्वाकर्त्तविपीत कविप्रीढ़तिविशेषलिप्तिः भादः । तेन न भविश्यद्राचारकिरक्क्ललद्वारेण वस्तु व्यञ्जते प्रकाशिते ।

(६) प्रागः इतिः ॥ दोरः प्रविश्वासमुविन्दः ॥ एकोदयः तव कौरिस-प्रकोल्प: सुमोहः पुर्वस्परिषु जनावलो तया सिद्धा या हामुः मुद्रयः
एकोूँ पि चिकलिन्क्षभूमितिव ललौितीराशिर्यथी
नानामवनता पुरुषपरीवामात्रो वां विङ्गहे” || (च)
achten कविप्रीवोषितिस्वेच्छि रूपकालदरिणे “भूमिरितोषि
खरेखानामूर्धवं कारिपिइ इति विभावानालदारो व्यज्यते।
“शिखिरिश व नु नाम कियजिःरे
किमभिन्नानम्बावकरोरिच्च।
सुनुक्षि ! चेन तवाधरपादां
दश्ति विख्यापलं शुकशाक्षः” || (क)
achten अर्नेन कविविवलसक्षारविचि कासिनः प्रीवोषितिस्वेच्छि
चन्दना तवाधरः पुष्पाविवलम्बप्रयत्ने इति वस्तु प्रतीयते।
“सुभो ! कौटिसहारलसुपीव मदनाधारेः।
वसस्ते प्रच्छाता व्यता पच्चतासौराध्योगिनाम्” || (ख)

(क) शिख्यिरीणि। हे सुसुक्षि ! पशु सुकावाकः ह न खलु शिख्रिशिः पर्वते चिरः कियतु किमभिन्नानम किमाश्च तपः। चक्रीरूः चचितित्वानू नाम सर्वाध्यानाय सुखिक्षेत। देवदिति भावः। चेन तव महावत् पादां रजां शिख्यापलं दश्ति। दुइविवलिन्त्य वर्ष। इविवलिन्त्य नभी मराधिति चचितितवात्।

(ख) सुभे दशति। हे सुभो ! वसस्ते मदनाधारेः कामकेरे। कौटिशालसुपीव मदनाध्यविश्वः पद्वेद प्रायः प्रवता पच्चतासौराध्यविश्वः लक्ष्म, बा त पच्चता विशिष्मिनां विरोहिण्यू भारीवु विरोहिण्। कामकेरे वता दशि मांच।
चतुर्वेदः

प्रथमः कविनवहकप्रौढ़ीकिसिद्धेन कामशाराणां कोटिकुलां चयनितं निकृति सिद्धेन बस्तु शराणां पञ्चतानु शराणेन विशिष्ट वियोगिन: निर्मितिमुः चालकाराः व्यज्यते।

महिलासुखीले वचनः भाषा युग्ममन्धवतः।
प्रयाणे पदवाणस्य श्रीमापूरवप्रकाशः।

प्रथमः कविनवहकप्रौढ़ीकिसिद्धेन उपर्युक्तानां विशिष्टविशिष्ट भाषाभाषाणां ज्ञानसूत्राणां कालः प्रासन्तकृतः कथं "सानिति! मानने न सुकिसिः" श्रृंगारावस्थानि वर्णते।

"महिलासहस्रभारं तुष हिषागे सहरसं" सा भ्रमासुक्ति।
श्रीमापूरवप्रकाशः श्रुतं सुव्रत्वं व तशु एहः।

"प्रथमः भ्रमासुक्ति" श्रृंगारावस्थानि कविनवहकप्रौढ़ीकिसिद्धेन काव्यलिखितां ज्ञानसूत्राणां तनोरस्यनुकरण्यापि तव द्रवये न वर्जयं श्रृंगारावस्थानि वाचते। न खलु कथे: कविनवहकप्रौढ़ीकिसिद्धेन रागाधारिण्याः। प्रथमः कविनवहकप्रौढ़ीकिसिद्धेन रागाधारिण्याः।

(ग) महिलानि। दे चक्षाः! कौजने! महिलासुध्देन गुप्ताः समरः पवारापश्चात भावाणि विशिष्टवीर्याः। श्रीमापूरवप्रकाशः महिलासुध्देन भाषा युग्ममन्धवतः।

(घ) महिलानिः। महिलासहस्रभारं तद् द्रवये सुभासं प्रका भ्रमासुक्ति। ज्ञानसूत्राणां रुपं स्वरूपः। द्रवये नायकं प्रभृतिमुः। दे सुभासं। श्रीमापूरवप्रकाशः श्रीमापूरवप्रकाशः भ्रमासुक्ति।
চ ঋষিীকমহেঃ জনপাপাভিপ্ত রুপেণীীকে লঘুত্রিচনাদিমালক প্রাধান্য সভ্যইং ন তু রূপাবীনামাগুপাঙ্গিরীষু সুখান্তম্‌

(চ) ।

এনঃ শ্রদ্ধায়শতান্তি। ॥ ২৫৫ ॥ [চ]

ভব্যাস্ততম্‌ ইহো বথের এসো ধনিন্তে। ৰথা।

“হিমমুকৃচ্ছসি পরুঃ । সপ্তশুকি।
বদনী হিষানু জনিতমীনকিনে।
ভ্যাবত্ত প্রসাঠিরসূরী মহীস্কার।
প্রসেরাজনঃ স চিরায় সাধ্যঃ।” ॥ (চ)

(চ) এক প্রতি। শ্রদ্ধায়শক্তি শ্রদ্ধায়মৈ। প্রতি যাহে। সাধারণে নাথে চর্চে
খর্জন্নি বাহি এক। শ্রদ্ধায়শাঙ্গু তথা স্বল্পলক্ষণকার
লোকসিদ্ধ এরঃ।

(চ) হিষেতি। হিমসুন্ত: হিষাবর্ণাস্ব দলয়ে: সবন্ত: সমুদ্র বিচরঃ
वाक्ये शब्दार्थसंकल्पनाः
सदृशे पद्मावतः: || २६१ || [उ]
तत्र श्रवणसंकल्पतात्वः ध्वनि: पदगते यथा।

"बध्यः स एव तथोऽनन्त्यं तत्त्वं नयने च।
युवज्ञसोधनविद्या भविष्यं यस्य समुद्रं सुसुखां।" (ट)

(उ) एवश्चिति चक्षुरीणा इत्यतः: वद्यमेधात् वद्यग्राम वद्यनाराजावेदः
विप्रवचन बरसति बद्यामुः पारंदान। बद्यावलोकिति वद्यकानि तेषामुः।

(ल) शब्दार्थविशेषितमपरां भविष्यति वसवधारासुरवतत: शब्दार्थावस्तुः
वाचस्पदिको दैव, वाचस्पदिको जननिरोका दासः, जननिरोकान्य एक दैति
पदवनां।

(अ) एय श्रद्धेदेवे सेवितू सबे पद्मेऽः।

(ट) वाक्ये दैति। शब्दार्थविशेषितमपरां भावः: वाक्ये च वाक्ये वाक्ये दैति
दैवे: तदने प्रामाणिके संहडः भेदः: पद्माकरः: पद्माकोः: भाकाणाः।
तत्थ वाचस्पदिकी भेद एक एस भेद एक एक पदवथावतीम रिचिपादः
पुत्रिनिरुत्तु भिन्निला पदविन्दुः भेद दैति नीचामुः।

(ट) एय दैति। स एस तदने दैवे: पुत्रं सचिवारविद्याः: तदने
नयनेन नंति नयनेन प, इस्य पुस्तकावाहिके, एप्सी यत: यत: भेद्मोऽभवितः
खास्तीवर्यः।
"लामस्य बच्छ्स विदुषां समुदायोबः निमित्तिः।
श्राब्दायं सत्यमादाय श्रियत्तम श्रीवर्धिः तदाः। (ठ)
पञ्च प्रतीपाध्य श्रमुखोऽवनलादेव लब्धे प्रतिपाध्याये
"वाम्" इति पुनर्वचनमध्वयाहार्तितिविशिष्टं (ठ) लग्धे लच्छयते
एवं वच्छसीलोिनेव कर्तरी लब्धे "श्रस्य" इति पुनर्वचनमध्वयाहार
tितिविशिष्ट सदृशी लच्छयति। तथा "विदुषां समु
द्रायः" इत्यादिवचनेनेव वहुः प्रतिपाध्ये निषेपे पुनः वच्छमीति
चन्मस् "उपपित्रामी" इति बचनविशेष्रुपमधे लच्छयति।
प्रतानि च बलितानि स्वातिग्यय अत्ययनि। एतेन सम वचनं
तवायनां निन्ते तद्वश्यमेतवृ कार्त्त्वत्समियभिव्रायः। तदेवमधे
वाक्यगतोथौनलारंसत्मितावच्च धरनि।। प्रत्यन्त्तितरस्तति
वाचः पदगमो यथा। "नैःशास्त्राय द्वादश" द्वादश। वाक्यगतो
यथा। "उपासते वहुः तव" इत्यादि ग्‌र्‌चेऽपि वाक्यगतो उद्धा-
इत्सम्। पदगमते यथा।
"लामस्य तदस्य कार्त्तिकस्तूर्यं च वचःकमः।
तदा सुधास्यमसूदद्वानु तु ज्ञरि सहानु।" (ठ)

(ठ) वामिति। चत्वारिक्षयः प्रचित्रेति: लाम वच्छस्य प्रचीिति, बच
विदुषां समवायः: वहः तिरित्ति, तत् तवानु: श्राब्दायं श्राब्दायं निन्ते विस्मिति
हि द्राय भाविक प्रवच्यः: च भितो श्रीवर्धिः कः। (ठ)
(ठ) पुनःवचनमध्वयाहार्तितिविशिष्ट लामस्तूत च तु प्रचितिः भावः।। प्रचारः
तितिविशेष्रुपमधे लामस्तूत च तु बचनमध्वयाहार्तितिविशिष्ट लामस्तूत च तु प्रचितिः भावः।।
छतुर्द: परिच्छेदः ।

श्रवण नातार्जीनां तारसुभवकर्तावत्वयमिनां तदादिश्वयमानमिव प्राधान्यम्। धन्येषु पुरुषकारितमीति तन्मूले एव धनिष्कर्देशः। तदुपात्तं धनिष्कतः।

"एकाव्यवस्थेन भूपंजोनवं कामिनी।
पदयोगेन सुविद्विष्किना माति सार्वती।"

(ए)

एवं भावादिशीपि जन्मः (त)।

"सुभिःमुक्तिक्रियकान्तवमाधिरेष्यनतपरः।
कस्य नान्दनिष्कन्तं विद्धताति सदागमः।"

(घ)

श्रवण सदागमशब्दः सचिविहिंसुपनायकन्त्रति चच्चास्ताधे-भिषिधाय। "सत: पुरुस्प्रामासः।" द्वित वस्तु व्यननति। नन्तः
“सदागमः सदागम इव” इति न कथसुपमाधविनि: सदागमः
श्रद्धार्थोद्दर्मानोपमेयभावाविवचाराद्र राखसंगीपनार्थेन्द्रिविवि
हि द्राघ्यपदप्रतिपादनं प्रकरणार्थार्थ्योऽकौऽनि च सच्चासाः
भिधानस्य अस्मिन्यलात् (द)।

“अन्यसाधारणश्रीधराखिलवस्तुः
राजति कौशिकि जगति स राजा पुष्पोत्तमः” (घ)

चत्वर्पुश्यावशेषः पुष्पोत्तम इवेल्पमाधविनि:। अनयोः
श्रद्धार्थसमूहः सरलध्यः सम्बन्धः (१)

“सार्य ज्ञानसुपार्श्वं शलयजीनां समालिपितं
यात्रोः क्षाचलमोलिस्मवरसंपरिवर्षस्माकागति:।
शायति तत् सौङ्गमाध्येभिनैः हायनांश्य वेनाश्वनां
नेत्रहितमोलिनयांत्यकं ज्ञाति तेनासि: (२)

(२) साहित्यारम्भः। शदागमस्वयंतयोः सच्चासाःशतपुष्पयोः। श्रद्धार्थोः
सरलध्यावशेषः शलयजीनां शलयजीनाः बायसन्धायारस्मवरसंपरिवर्षस्माकागति:।
प्रकरणार्थार्थ्योऽकौऽनि च सच्चासाः अन्य्यसाधारणश्रीधराखिलवस्तुः (३)

(घ) भाष्यः। न श्रवणं साधारणीणी धीर्यं ताहः।, धुता पाखिता
धानिकूडः च वसुराणि वृष्णी वेन तथावधि:। युग्मेऽवस्तु: पुष्पविशेषः
कौशिकि राजा जगति:। शत्रु पुष्पविशेषसङ्केतर्व ज्ञातामन्यिति पद्यायः अन्य्यसाधारणश्रीधराखिलवस्तुः (३)।

(३) सार्यपर्वः। पर्वत दुप्पनाल्लेन भूजां भारात्तं सूर्येण अन्ति
क्षार्यश्चूकितिरमूः। सार्य सूर्याकारे वायुः ज्ञातितं इति सवयलेन पद्यः।
समालिपितम्, भवेन सच्चासाःसिद्धार्थः: सूचितः। अश्वरस्मि: स्वरः
श्चार्यश्चूकितः यथा: । शहनः भवस्वयम्भावः: विश्रामं निद्राविने सक्तानुविद्
शिल्पः: यथा तथा भावः। भावानम् सार्य शुभिर्व भस्मगतितातू भावस्वयम्भृति
नास्ति। तथावद। तत् सौङ्गमाध्येभिनैः हायनांश्य वेनाश्वनां शायति
अन्य्यसाधारणश्रीधराखिलवस्तुः। वैन सौङ्गमाध्येभिनैः हायनांश्य ज्ञाति:। शायति
तत् तत् नेत्रहितम् नाश्वनां शायतिरिक्तिः नाति सीर्थः शुद्धिश्चराणाः

वर्तमानः परिच्छेदः।

चतुर्योः संभवना वस्तुना जनपरपुरक्षपरिष्या
स्राताश्चरीति वस्तु बच्च्यति। तत्र प्रभुः आतानासनं न तु पूर्वे
कदाचिन्द्रपि तव पञ्चविष्णुः कस्मी द्रत: इति बोधयतोऽधुनं
वदत्स्या विदिष्ठारोऽधुनं पद्धयेव पदात्मारापिष्या
वेदिष्यत् ( प )।

"तद्ब्राह्मणवासु विश्वनाथाय च"।
तव विश्वनाथान्त्राद्रिणवृक्षच्या तथा
चन्द्रयमनी जगत्सुताति परं तस्मास्फुरितम्।
नर्मचन्द्रसत्या मूर्ति गताः पर्वजाः गोपकच्या।" (प)।

चतुर्योः प्रभोऽवप्रभवार्त्तिकान्तसहस्रभुव्युत्ततसु
जतपलराशिराष्ट्राधिनां ब्रह्मचर्यविष्यनिरतस्य भगवतान्तः।
प्रश्नाद्योः प्रवायनमित्वतिश्चयोक्तिहयप्रतीतिरविशेषः यथद्वयः-चोत्या। यथा च यज्ञकर्म प्रीतोविस्मतात्मरेणां (िः) सम्ब-वातू सतःसंखविता।

"पश्चयसहस्र्यथां लोहानजलवाहिनीः।
देव! विपथगामी गोपयवलुयसुपैनि।" (ि)

इदेः सम। यथा "पश्चन्ती" इति कविप्रीतोतिस्वत्वेन काव्यचित्राकारिण न केवलं दातारस्वम सद्यं इति चतुरिकालाडः यस्यमेवसन्ध्यद्वयः। एवमेषु प्रथमः मित्रसूल-संलक्षणादिपदेशु उदारायम्। तदेवं ध्यने: पूर्वविशेषः यज्ञ-दशसु भेदितु सर्वं यज्ञवर्षणस्तुवः वहिङ्गी वास्मात्रेती भव-चन्द्रः। ध्यने पुन: ससदय वाको पदें वैति चतुर्विश्वासिति पञ्चविश्वेद्यः।

प्रवेशपि सतो धीरे-
रघुश्मुद्रतः धनिः।। २६२।। [ि]

(ि) यवश्यिवादि। वादाप्राप्तियमथा भुमिदाधवस्वादेन प्रत्यं: तथा च भगवंबिरधुःकृतिपापावलं भगविनालाहार: भन्नुपः कृतिविश्-प्रतीतिरविश्चयोत्वाविनिदिति बीष्म चित्तवद्धयकायसीख्यातिनिमिन्ताय इति वचनमाणाविदिति हृदयम्। यज्ञकर्म बोदकं वाकशः प्रीतोतिन कृन्त्रिति श्रेष्ठ: नारायण विनाः।

(ि) पश्चन्तीति। हे हेव। विपथगा नस्या तव दातारस्वाहिनीः प्रस्तापाणां वहिङ्गानितिन प्रस्तो भावानमु उद्यय इत्यहुः मित्रसूल गीतवताः। काव्यचित्राकारिण एवविश्वासिते काव्यविश्वासितमेव बहुप्रीतिन पश्चन्तीति इदेस्वर्गेणविश्वासितपदेशः।

(ि) प्रथमेऽपि प्रति। पद्मशाकु: वधः। धनिः। धीरः। विहिष्ठः प्रथमेऽपि महाकालः। गीतवताः। पश्चन्तिवताः दृश्यति मित्र सन्कष्टारिणीते दृति विद्यम।
प्रवर्त्ती महावाक्यम्। प्रनतरोक्षहाद्यभेदोऽध्यमुल्लुकः।
चचा महाभारति ग्रामगोसायुसङ्वादि।

"चलं खिलास श्रमाननि मिनु ग्रामगोसायुङ्कुले।
कंडलवहळे गोरे सर्वप्राणिमयहळे॥
न चेह जीवितः कथितः कालधर्मसुपाग्नः।
ग्रियो वा गदी वा देवः प्राणनां गतिरीव्यो।"॥ (२१)

drita दिवः श्रास्त्रा गद्रपस्य श्रष्टे महादेवे चलं वालसुपादाय
तिरियतां दिवः ते पल्लवअः गमनस्ववम्।

"चादिकोणां सिते सूर्दा। सेंद्रे बुद्ध साम्यदा।
वहुविविध सुहृतोऽव जीविद्रपि कदाचन॥
परसु कनकपर्वः वालमानसः वोवनः।
षट्प्रवाःवावाः कचन वालसुखज्ञमविशिष्यता।"॥ (२२)

drita निन्ति समार्था गोमायोदिवः पल्लवागोर्सन्मिल-निषिद्ध द्रति वालसमूहः वोवने। पवत सतःमग्नी
व्यङ्गः। एवमन्यथूः एवकादशभेदः उदाहारः। एवं वाचारः।

(२१) बलसित। रधे: सीसादुः स्त्राध्ये चहुदै व्याय चदालः।
पहुँच यथा तव्यथा वर्णाणि भयानि भये ऐधिन सामानि श्रिवा
यथा शिलिन वर्षोऽसिः। कालधर्म: पवलं ततु दर्शने पाषाः। नक्षत्रे
वा देवप्रदीपि वा देवं ता जावितः इति समाने न प लीलाः। प्राणिना
वासः इत्यदृश्ये एवमकारः।

(२२) बलसित। ऐ महा। चपसा चाविन्: सुर्ये: विश्व: तमसः रात्रितिर वासः। व्रजः चहुँच चहुँच: सुर्विन: चिंचुँच: इत्यदृश्ये
कदाचन वीर्यदिपि। ऐ बाला। इत्यदृश्ये: कुलधर्माः वालमानसः
श्रमालोकः विस्मयः इत्यदृश्ये च दाव दित् वालसुङ्कुल विशिष्यता: इति: इति
झवासम्।

(२४) लक्ष्मणश्री चबच द्रति चढ़ीश्च शाक्यः। चन्द्री: महा।
साहित्यदर्पणम्

अभ्यासां वर्धादहितम्। वर्धायथां यथा। "निःशिष्ठभुत-
चन्द्रम्" इवादि। वर्धायथां यथा। "उभ्र चियल" 
इवादि। अनन्योः सतःसचिवोनिरंतरसचिवार्थायीं सच्चाकी 
(स)। एवमनेनु एकाग्राधमिदु वर्धादहितम्।

पदांशवर्णीरचनाप्रवेशेऽवस्तुतनम्।

अरस्तल्ल्यान्मयंहृतो अनिलत्र पदांशकः॥२६५॥ [व] 

प्रक्षतिप्रथ्योपसगोनिपातादिमेद्रादनकविधः। यथा। 
"चलापां त्रिन भुवसिस वह्सो वेप्रभुम्तीं। 
रहस्याखायीव सुनस्त्र बुद्ध कर्णानितकवर।।
करं व्याखुन्त्या: विवस्तं रतिसत्कसमधवर 
वयं त्वप्रायेणासुधकर। इतास्मे खलु काती॥ (म)

(व) पदांशित। अस्तु तकमः। अर्थवल्ल्यान्मयंहृता: पदांशि वर्धमानां 
प्रधानं च मभवत।

(म) पदांशवर्णिसमादरतित चवचति। हि सुधकर! चमर! लं चलो चचलो 
अपावीध्या तव:। ताहैं वेप्रभुम्तीं चपला हि ग्नं वहुमः। दुः: सुसदिः, कर्णानि 
कालकर्षः। कर्णसमीपपारी चन। रहस्याखायीव गुरुभासीव बुद्ध सनस्त्र ब्रह्माध्ये, 
तथा वरं व्याखुन्त्या: कपयुला:। निर्विदारणायमिति भाव:। भवानः कुलमलयाः। 
रतिसत्कसमधवर्ष्टुं शतरं विवस्तं, चतुः। वरं त्वप्रायेण यायार्थेऽस्मानं भवेऽपनु 
चिन्मन्तु इत:। विविधता प्रलयं,। लं खलु भस्म काति नकाहार्यं नांतोश्चोधियवः।।

मिर्गावयोहम्। ज्ञति इते कान्त: रूपायस्मि व्याख्याते, दुःख: प्राणसन 
दति प्रश्नयोगेन तथा न प्रतोत्तरे प्रति मात्र:।
चतुर्थ: परिच्छेदः ।

भज “हता:” द्रति न पुनरुपूर्ण प्रासनवत् द्रति द्विपत्यितः।

“सुहुर्दुधिस्वभिरायोऽरुः
प्रतिपधावः विकल्पाविभिरासम्।
सुषम्मविवाहिति पञ्चालच्छ:।
कद्धमण्डयथितं न तुम्बितन्तु”। (म)

अव “त” द्रति निपातस्यानुल्लापवच्चकालम्। “व्यक्तो
हयमेव मेघदर्पी:” इत्यादिः "वरः:” द्रति वधवचनस्य।
“तापसः” इत्यवचनस्य “अतेव” द्रति सर्वानाचः "निन्दति।
द्रति “जीवति” द्रति च तिडः: “ध्रो” इत्यवच्छ “श्रामाधिका।
द्रति करुपत्तितिकः "विलुष्ठनाः” द्रति अपसर्गस्य “भूने:।
द्रतिं वधवचनस्य व्यक्तालम् (म)।

( म ) हुषरिति। धृत: पुन: पुन: पञ्चाल्या संधती भास्कादिति। चरोऽही
द्वितीयं खास द्वैयस्मिति। तापसः इत्यवचनस्य एकतापविचारः। सर्वत्रा
कालोऽपविपुस्ताश्च च श्लोकः कहैं न यथायतः द्रति। जोति इत्यस्मैत शुद्धस्मृताथि द्विगताना
दिव्याशी मार्गते। तथायितै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै ततै
"आषारी विरतिः समस्तविषयथामि सिद्धिः पराः।
नासाये नयनं तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सव।।
मौनतेदसिद्धू मूर्खस्मृना यविश्वमाभार्ति तै।
तदुः 'ब्रुया: सख! योगिनी विमति? भो! किं वा
वियोगिन्यसि?" (ह)
अत्र तु "आषारी डृति" विषयसम्या: "समख्योति"

प्रति संबंधात् कथि निविदेशार्थायमुखार्थामुखा कोषका डृति भावप्रदानः
वाचूः शक्लाश्चमाभार्ति नासाये नयनमिति श्रेणिः
विनासिततालादि भावः, यश एकतानस्य एकान्य
वनः तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सवार्थार्थात्।
प्रति संबंधात् कथि निविदेशार्थायमुखार्थामुखा
वाचूः शक्लाश्चमाभार्ति नासाये नयनमिति श्रेणिः
विनासिततालादि भावः, यश एकतानस्य एकान्य
वनः तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सवार्थार्थात्।
प्रति संबंधात् कथि निविदेशार्थायमुखार्थामुखा
वाचूः शक्लाश्चमाभार्ति नासाये नयनमिति श्रेणिः
विनासिततालादि भावः, यश एकतानस्य एकान्य
वनः तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सवार्थार्थात्।
प्रति संबंधात् कथि निविदेशार्थायमुखार्थामुखा
वाचूः शक्लाश्चमाभार्ति नासाये नयनमिति श्रेणिः
विनासिततालादि भावः, यश एकतानस्य एकान्य
वनः तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सवार्थार्थात्।
प्रति संबंधात् कथि निविदेशार्थायमुखार्थामुखा
वाचूः शक्लाश्चमाभार्ति नासाये नयनमिति श्रेणिः
विनासिततालादि भावः, यश एकतानस्य एकान्य
वनः तद्देवदपरं यत्रेतकतानं सवार्थार्थात्।
"परौर्त" च विमोक्षप्रदायस "मैनं चेद्विनित" प्रवचनपरामर्शः कर्तवा: "श्रावातीत" उपसर्गः "क्षोरीत" प्रवचन-शारणः "श्रविभो" इति सोपः शोकस्त्रिया "किंवा" इत्युत्तरपद्धतां वर्दक्षः बाणक्षः "असीतिः" वर्त्तमानोपदेशः तत्किर्मक्षणः सहाद्यस्वितः। वर्षंचनायो-बदारिष्टः (छ)। प्रवचने मदामात्रे शालः। रामायणे कर्णः। मालातीमाधवरावलांकी नृद्वारः। एकस्वतः।

तद्वेद्विमकपश्रुद्धीनात्मकः अनेविनः। [क]। सहरेण तिरुपीतेण संस्कृतः। चैकाहुपयः।

वेदशानिषः शुद्धिपुवायागिनिसायकः।॥ २६४॥[क]

(छ) वर्षचननाहरितः। वर्षचन रासायणाय सार्थविद्धिकाणाकर्ताहि भवः।

(क) तद्विमकनः। तत् ततात् एवं रीवा तथा पूर्वकम् प्रवचः। एक-पदायनम् मेदिनम्। तथा हिरवर्तकाशियम्।

(छ) तद्विमकनः। तत् ततात् एवं रीवा तथा पूर्वकम् प्रवचः। एक-पदायनम् मेदिनम्। तथा हिरवर्तकाशियम्।

(घ) तद्वेद्विमकनः। तत् ततात् एवं रीवा तथा पूर्वकम् प्रवचः। एक-पदायनम् मेदिनम्। तथा हिरवर्तकाशियम्।
218 साहित्याद्यपम्

शुद्धे: श्रद्धेंिेणििपचाष्टता योजनेऽत्यः। दिश्राब्रातुः तु उदात्रि जिँयते।

“अनुभृतस्तनयुगा तरलायताची
दारि खिता तदुपयानसहीलवाय।
सा पूर्णेकुथनवनीरजतोरशसकः
सभारसम्भवलस्यन्तः विपत्ति””। (ग)

श्रवण “स्तनवेष पूर्णेकुथो दूधम् एव नवनीरजसः” इति
रूपकाठवनरस्थ्रयोहिरकायातुःप्रवेषः सब्रः।

“धिन्नस्मृति मद्मूहण्ड्रिनिध्वनिनि
धूलाध्वनीनहत्यांनि मध्वीर्दिनानि।
निष्णुन्द्रवदनाबदनारविन्दः
सौरभ्योहुंदस्यसमोर्जनानि”। (घ)

(ग) अनुभृतति। प्रवाहावतां पर्व इष्टदा हारि खितवा नायिकाया
दर्शनमिदम्। पुष्पनां संस्तुंगव यथा: सा, तर्के सबसे भाषिे च भविष्यी
दारि; तथा, सा हारि खिता सती तस पसुः तदुपयानम् सघितिरेि
सहीलवायः। यस्मात् पूर्णेकुथो नवनीरजानां प्रथां वीर्यानि
हर्षमणो हर्षमणो समां संबरः तेषां समस्थः: भारिष्टिती सर्वं विचिे
करेिे। भवन: युह्मारः। एव भानि:, स च जननेपूर्णेकुथंहर्षितिपक्षकानां
नायिकस्तेद्वैष्टिकतातूः वथा इति वैष्टिक। भवन वचनातिकतह इति।

(घ) धिन्निनी। सवेंि दर्शण सूक्ष्णतः: इद्यं गच्चनः: भविः
समारां अनन्यः। एति तानि, पूर्णानि कामिनानि भविः
नायिकानि, तथा निष्णु: पूर्ण इति यथा: यथा: सद्रः: स दस वदने तानां तानां
वदनायकस्यं सुखप्रणाली: यथा चौरां चीर्मां चीर्मां तेन यथा चीर्मां च चित्तां
इति यथातु तेन सवं: चाहिदा: मूनोदः। इति यथातु समीरांवायुः
चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।

चतुर्थः परिच्छेदः।
नाम्यकुजगनस्मृती नीवीविविःस्मृति करः” [३]

वत श्रीकारः कहणसाधतः

“मान्यता प्रशासिनीमनुनितकामः
वलेन्यसागररूपोहक्कांतकामः”

हाँ! कथं तु भवतो रिपुराजधानी-
प्रासादसन्ति तिथिः तामिलोकः” [४]

प्रलोकमुक्त्वचासनिष्कास्तस्य कहणस्य राजविषयरति
आक्षणः।

(३) पत्रानुसारुपारथिति प्रयमिःति। भूतिवचः समतंपतिः छिद्दर्धूं द्वां द्वां तथ्वः। धीमाली वचनमिलतः। रचनां काहीं सचननिलयात्मिति अआः। अन्त्यम मानीविविःस्मृतिः समस्मृति वाहः। तथा नीवीविविःस्मृति समस्मृति वाहः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः।

(४) पत्रानुसारुपारथिति। भूतिवचः समतंपतिः छिद्दर्धूं द्वां द्वां तथ्वः। धीमाली वचनमिलतः। रचनां काहीं सचननिलयात्मिति अआः। अन्त्यम मानीविविःस्मृतिः समस्मृति वाहः। तथा नीवीविविःस्मृति समस्मृति वाहः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः। यथा श्रीमान्यकारिणीः रक्तेकर्यविनितदेशायान्त तद्भवः।
“जनस्यानं भानां कनकस्तगटकानितिविधि तः वती वैदेहीति प्रतिपदसुद्धुः प्रलयतम्।
झता नक्षत्रवृंदनपरिपाती घट्ना 
मयासं रामलं कुशलवसुता न लविज्ञाता”॥

चत्र रामलं प्रासविल्यचचनिवेचि पाबृस्वेदीर्व रामलमवणः 
म्यते। वचनन तु साडबंगातः तालामंग्रापमाविखुरवत्ता 
तहोपनम्पाक्तम।... तेन वाचस्य साडक्ष्य वाक्याविन्योपण्याद- 
कतवार्डक्ष्यं नीतम् (अ)। काकाःचिस्य यथा। ।

(अ) जनस्यानं वृत्त। चनाचै विषस्मात्स स कहोच्चुदुचिरिस। तथा 
कनकस्तभण्यं वेदके: कोई वैलेपि, यथ: मयी कुर्कि च फविनविमिदयो:।
अतीतं या माधवांवैदिन निमंदी। या रात्रि यः: तथा चत्र चनकभगः 
नात्रारावरिः मारवि याः श्रेा लीम: तदडगात्स्यम रघुय: तथा भविष्य 
शाक्त्रा विनुता रघुय: पोर्या ताथेरी मताल जनानो भविष्यबिधिः: 
चनाचनी भणव तद्वा वर्णारंकारणप्रमेयाविधिः अवां प्रमेयिस। 
प्रविष्णू परस् परिष्णू इश्वरी यस्य: त्रास्यनाद: निमिताय: पापुषपार्यो वा। 
रघुय वैदिः। इह 
विद्यावंशमूँते। शीती। प्रति रघु चत्रवृक्षमेवं यथा तथा प्रति प्रमेयिस 
प्रत्ययं सुहवान् नुस्त विद्या यं तथा क्षयत। 
अन्न: वनाविन: ददनपरिपाती वर्णवान वर्णवर्णारस्तीय शतीस्मानोपमाविश्वाभविद्री रघुय: का परिषय। 
वर्णायं भवः चत्रन कत? न कार्यिकः।। अन्न: कौर्यादी या मोलिवन- 
विभावः भवं तद्व्यूः विराही विपाभी न कत वर्णवर्णायं का घटना न कत?। 
वदन भविः परिपाती वहीनापावानोपमाभावसो भवः वात्स्यजिअन का घटना न कत?। वदन 
चत्र तु ददनायेन विविद्धपायः कत वर्णवर्णायं यथा अवस्य:। क्षय 
उदाहरणाय रामस्य ददनपरिपाती सुकृतिपुः क्रुदन्ता बाणोपुर्णा नहता। 
चत्र: नया तस्मानवेद रामायं भाषा पायं, कृत्यवृत्ता तमस्य 
स्मर्याणिविधिः वसु पुर्ण वयम नादवः। क्षय ददनायेन सुगृही यथा: यथा च ह्रितनेव 
न तु चषिता भाषा। मिस्मारवित्तम। फि रामाय रामस्य अवस्य:। वध रामन रामस्य 
विद्यावेद याणिविधिः तव रामाय रामस्माजित: बांसियां धारिः।। प्रवस्तयता 
कपालस्त निवार्तत। तेन साहित्यार्थानक वार्ष वार्थानु स्वरूपः भविष्यां मार्गित: वामार्थ 
रामायनार्यमाहित्त्व मनोयापादस्तय फन्दुम्पादकयत्र भरतां वीरप्रत्य कथां
“शनिवारी कौण्यस्वतं समरे न कोपादु
दु:शासनस्य बचिरे न पिवास्यस्य:।
संचूर्णयामि गद्याना न सुभोधनोरु
सांयं करोतु भवतां दुष्पति: पणेन” (ज)

वदन “शनिवारी इत्यादि” व्यञ्जन वाच्यस्य निषेधस्य
सहभावनेंवै स्थितम्।

“द्रीपयन्त रोदीविर्युङ्गः ज्ञाति सर्वत:।
प्रतापस्वव राजेन्द्र! वैरीचं शदवानल:” (ट)

वदन अन्यस्य वेणुलारोपणः अयः। प्रतापस्व

जोतं प्राप्तम्। चर गाइस्य गुड़तापकर्षणं विविधवस्मरारिलिङ्गम् खड़-जनात् गृहीमुतःवल्ल्यं नीपमाह्यनीविराज्यम्।
(ज) स्मारिताः। सर्वेऽः वर्ती भीममाहीनिर्विषयम्। समरे युधः
कोपादु कौण्यस्वतं कुशवतीयानां द्राघ्रस्यस्यानांख्यानस्य:। शतं न स्मारि न
संचूर्णयस्मि न नामायालयः।। दु:शासनस्य दर्शनः: वदनः: बचिरे रक्तं न
पिवासिः। गद्याना सुभोधनश्च अः न संचूर्णयस्यः। धनिः स्मारि यविचारणे पिवास-मथः च संचूर्णयानविवेच्यते।। सभवतं दुष्पति: पणेन सुभिः करोतु।। वस्ताविरिक्ते
वदनम्। पन्न वाकुवानुसारः भवाः वाचार्यस्य चरवेत मूर्तीये वर्ती चतुःवाचार्यस्य-
प्रमातृं गृहीमुतःवल्ल्यस्यशस्तिः सूतिधम्।
(ट) वाचार्यविवारकुष्ट्यादिति द्रीपयद्विती। राजः: सूतिधम्। हेतु
राजेन्द्र। वैरिचान्य शतां वंशेऽप्रवृत्तं कुर्बद्धो भवैं वैरिचान्यः प्रवृत्तं: एव प्रभा: वेष: तेनु
द्राघ्रस्मि: द्राघ्रस्मि: एव तव प्रतापयः कौण्यस्वतं तेनः। च प्रभा: प्रतापद्व: यशेऽ
कौण्यस्वतं निर्मितिः॥ वैरिचा विवारकुण्यानालवः: द्रीपयन्त भाष्यस्य
स्वर्गः: सांयं दिच्छ वर्तिः। चतुः नस्तस्य वंश: द्राघ्रस्यस्याश्चरः
प्रतापस्य धर्मस्त: भवां द्राघ्रस्यस्य निर्मितिः सांयं दिच्छ:। चतुः
सांयं: भवां वाचार्यस्य शोधनान्तरस्य वाचार्यस्याश्चरः;
वद्व दु: न तथा तत् द्राघ्रस्यस्यस्याश्चरः द्राघ्रस्याश्चरः। च नस्त
सांयं: न तथा चस्मुक्तारितिः सांयस्त:स्वयमि च भविः।
चतुर्थः परिच्छेदः।

द्वानल्लारोपयविचारम्। “हरसु किषित् परििक्तविद्या”
विलोचनवापरसुखनामिलायोः प्राधाये सन्तोः (५)

“प्राणाणितिकमलयां भवतामेव भूत्वेच।”
जामदग्न्येऽगे सिन्धमयया दुर्मनुमये।” (६)

चत परशुरामसु रवि-कुलवर्य करिपतीति व्यवहः
च रजाय च समं प्राणायमम्।

“समवी सब्तछल्लण्यं विग्रहेन प्राणनियवः।”
आश्रयदीयत्ववन न सम्भवेन च विग्रहः।” (७)

प्रव आश्रयदीयैव श्रुत्ती द्रमाणामादिस्तिमतिः
नावः प्रभासपायः। अष्टं व्युत्तरानामिपि सहिष्ठुमन्यः।

(७) सत्तिर्याधायपाचारम्। दुरि दति। चत विलोचनवापारसु पुष्पावरमिभाय यथा। चत विलोचनवापारसु रत्तेमापाववन गदार- अन्यन्त्र प्रथाम् वा पुष्पावरमिभायद्वितीयं चतुर्विति। तथा पुष्पावरमिभायः
समभालयन चक्षुमालम् च भाषाविपयवलये गदारवयुष्मकाया महादानिन्दितविः
नवनी दति मावः। प्राधायनिधिः भारतार्थेऽ व्यवहरं भतिर्भसंस्कृतितम्
गुरुभूत्य महामोक्षम्।

(८) होताणायासुज्जनवतिः चाप्रेयति। भारतदत्तिः इमासं पनि
लक्ष्यिताः सुझितिष्म। भारतदत्तम लक्ष्यम् पनि
नामान्यनिश्चितिष्म। भारतदत्तम लक्ष्यम् पनि
अक्षमणिनिश्चितिष्म। भारतदत्तम लक्ष्यम् पनि
बक्षन्तः गुणवति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
तिइति च। दुरि दति। चत गुणवति च। दुरि
दति वचारस्य च। चत्वरसु
वारसुज्जवलाम्।

“चनन लीकगुणाः सत्तां धर्मीपदेशिना।
बहे प्रततबी वैरसुज्जवलां किमतः परस्।” (०)

(०) प्रततबीमानोपि शाकसुनीनिष्क्षेप्योपिति वसातुकारोपिमयः। तुष्टतया वाच्यायमान इत्यथृतम्।

“वाशीरकुडुकंकोड़ोत्सवालेकोलिङ्गम् सृशमंतीप्।
घरकाशाबालिकद्रपृश्यो तीञ्नि तस्मिन्न श्रवणां” (०)

(०) प्रततबीमेकं वाच्यायमान प्रविच्छ इति वशिष्याः
“सीदनव्यापि” इति वाच्य वाच्य: चमलारः। सहद्य मस्विव्य इवयस्युन्तरः। किमं यो दीपकतुल्योगितांवतिष्वुपमावलिङ्गाः। वन्द्या: स गुणमीतयुत्पातः एव। काव्याय्य दीपकादिमुखिनेव
चमलारविद्यायलाभः (०)। तथुः प्राक्कालः।

“अनुसरारान्तरस्वार्थायप्रतिविरीयकं यत् माधुरेः।”

(०) चतुरसुमुदासरति। चनननेति। शाकसुनीनिष्क्षेत्र्योपिति वसातुकारोपिमयः। सत्तां साधृतां धर्मीपदेशिना धर्मीपदेशिनां चवेश चनन लीकां पृष्ठो वाशीरकुडुकंकोड़ोत्सवालेकोलिङ्गम्। सहद्य मस्विव्य इवयस्युन्तरः। किमं यो दीपकतुल्योगितांवतिष्वुपमावलिङ्गाः। वन्द्या: स गुणमीतयुत्पातः एव। काव्याय्य दीपकादिमुखिनेव
चमलारविद्यायलाभः (०)। तथुः प्राक्कालः।

(०) दीपकादिमुखिन दीपकादिमुखिनेवति। काव्याय्य काव्याय्य चमलारविद्यायलाभः।
तत्त्वं न काव्यं नासी मारी वर्णनेितः।। (२)
चन्द्रचन्द्रसदिना गोपवस्तिकाशवस्य विषयां।।
चया।

"हस्य वेष! गौरवशीत्तमा किवित्र हति मया
चेनाम लसितांभि नाथ! पतितां किं नाम नालम्भि?।
एषकार्यं विषयेऽपि विषयसनां सर्वांवलां गतिः
गोपयेव गहितः सलेषमवताहीं हरिविचित्रव्य।। (३)

पूजा गौरवाधिश्वद्रानां गोपी राग ध्वाबिद्यविषयैनां
"सलेषम्" इति पदेन सुहृत्यायवस्य।। सलेषमातिपद्यसं
परिवर्त्याणि धनिर्विव।। किंतु यद्य वचनलहाररसादिरुपः।।

(२) परिवर्त्यातः। सलेषमवताहि गोपवस्तिकाश्ववस्तिकाश्व
प्रतीती व्युत्कर्षणं यदू नामसु तत्तपरं व्यूक्तारामेषेन का न भक्ति न
प्रकटिते भस्मि भुगेिताः। विषय: न सतः न श्रीसिः।। गाण्युक्त्व वर्णकं
कारिलाचितमादिरिति भावः।। शास्त्रवन सलेषमाश्ववस्तिकाश्व विषयाः: वेषभिः।।
वदापि गुणाधिक्यादिरूपः पूीमितः।।

(३) परिवर्त्यातः। इति केवल! गौरवानांगवि बाध्वान रणम: इति
ह्यां न किंतु हति सार्वगितिमाति श्रेष्ठाः।। वेष शास्त्रसम च सदाव
श्वयः परिवतताः।। इति नाथ! पतितां सि किः परं न देहपरं न
पापयति? तस्मात: इति: विषयं विषयस महेतु विषयसनां सार्वगितिमाति देशे
साध्यां सुहृत्यां व्याप्ताः गतिः: भावः।। नीिा एवं देशम: सृष्टिः यथा
तथां गोपी गहित: गमिनिति एति: हत: चिरं बो युधानुः प्रशान्तः रश्यः।।
महायानसं केवल एव नीिा: साध्यानु रागः: भवतागः।। वेष द्वारा हर्ष: गाण्युक्त
देशे: केशवाधिश्वद्रानां गोपवस्तिकाश्ववस्तिकाश्व विषयतिरासादिरिति भावः: हरिजितु
पुनः हि गतितानं विषयं विषयसनां सर्वांवलां गतिः: भावः।। मात्रेणविण्तरित्येकारणोऽधिश्ववस्तिकाश्व
गतिः: इति: यहुर्मक्यिः स्वरुषे प्रकाशाविदारेद्वितीयस्य विषयाणिति भावः।।


"प्रकारोऽभिं युनीभूतव्यङ्ग्रोपिप अनिहृपतम।
धते रसादितायथाकालोचनया पुनर्वितेन्॥ (प)

तत्तथ।

"यतोदन्दा यां प्रमद्राजनाना—
सम्बंधिः शीषमणीययूक्ते।
सम्यासम प्रामुळतामकाण्डे—
रघुनरेनप्याबिंच व्यधत।॥ (फ)

इत्यादिः रसादीनां नगरीकादिवस्त्रसुमारेति, तत्तत
तेघामतात्वविषयत्वाल्पम् तैरेत्व गुणीभूते काव्यवहारः।
(ि)

रक्तमसंगीतकारिणीप्रिंप्तसुखायोचिन्द्राचंपादे।
"काव्योऽभिकृष्णवधुविशेषव तस्यीभवाविनास्लांतमाहायं गुण—

(ि) गुणीभूते: समाधानोऽवस्थितिर्दिवं: प्राधान्येन अवर्द्धाय समावस्थिति
आयादिति मात्। तैरेव अनिहृपताय।

(ि) प्रकार प्रति। भवेण गुणीभूतव्ययः: प्रकारः रथोऽरसादित् यथौ ताल्लुकः
तवरम् तस्य पवारीकंयतं भगवीभिन्नन्ति अनिःस्तं धते प्राप्तिः
रसादितायथार्थार्थेः सुति गुणीमूत्वायस्पाति अनिःस्तपद्धति सम्भवता।।

(ि) यद्विति। नगरीकादिसिद्धाः। यद मन्ये सम्बंधिः: मन्यकारी
शीषगुणा सत्तानां सत्तुः: विरः: नगरीकान सत्तावलानाम अतन्ते
भाषायिद्विप्र सम्यासम प्रायो तोऽरसादितानासम अनिहृपतात्वाबिंचां कालानि
वैभूमिकै अब्धम वाक्यामां। उष्णातितिः।

(ि) रसादीनां नगरीकादिति। नगरीकान्ता नगरीकानान्त: प्रामुळतात्व
स्वाभिः विधौ नगरीकादिनपरीवर्तेमकाण्डायः तत्तत् रसादीनामू प्रामुळतात्व
विषयत्यां नगरीकादित्व ताल्लुकाविशेषादिति मात्। तस्याद्व तत्ततां गुणीभूते
आयादिति प्रवर्द्धम्।
चतुःः परिच्छेदः।

प्रधानभावाभावभास्तावाभास्ताभूमौती कालान्तरे तु प्रकरणादि-परंत्यालोचनाय संवेदनासी न काव्यवपदेश याहंसोमास-स्त्रांतःवामास्वततानादिति” (म)। कौन्ते चिन्तावः
द्वितीय काव्यभेदमिलितत। तदाहुः।

“शद्दचित्रं वाचचिन्वितमिदा लवणं घृतम्।” (म)

d्रतिः तत। यद्य हि प्रवर्त्तलेन यज्ञसांवस्तदा तत्र कालान्तरसी नास्तिति प्राणवोऽभाषाः। इत्यद्वहत्वसम्वते चेवू।
विन्न नाम इत्यद्वहत्वसम्वते। शाखायचंयल्लम् अनासारय-फळं वा। आयो प्राचीनभेदमिलितोरतामात। हिलः सकालय-लम्। यद्य इ शाखायलं तदा चुडेवी, चुड़तायामना-शाखायलात्। तदुः अनिन्यता।

“प्रधानगुणभावाभायं वायस्ते सूक्ष्म्वस्ते।
भी कालये ततोज्ञात यतृ तस्मिन्नभिन्धोयत द्रति।” (य)

d्रति साहित्यदर्पणे भविष्यती भविष्यती स्वाभावाक्याभाज्याभेते-
निरूपण नाम चतुःः परिच्छेदः।

(म) काव्यायं विभावादिपदाधिविष्यण भवभवविदितः व द्वितीयः निलविहारोऽभास्तावाभास्ताभूमौती चतुःः निरूपणात। निलविहारात्म प्राप्तः। काव्यवर्तें वाचंशायं अविन्दाणिं स गुदकुमकीवक्तु- मिलितति निर्गितं कालये नाम द्रति यावत् याप्तुं खएतिः निराकारःमयः
न द्वैशः यतृ भवभवादिविष्यण।

(स) मद्दितति। चण्डक जायसि चतुर्मण्डलं तस्मान द्रव्यः, ततृ द्वितीयाः मद्दितिः वाचविवर्णः।

(य) प्रधानः। व्यक्तिः प्रधानगुणभावाभायं एवं रीतः एवः कालये अभिवृद्धशुचिप्रसंग्रहः द्रव्यः। श्यायिः निगर्तलितः निगर्तलितः निगर्तलितः।

कालये तत् द्वितिः भविष्यते। कालये न तत् वर्तमानं भविष्यते।

इति वि, ए च वाचविविष्यणा वर्धितायमादिकामयकाश्याणि दिचलोपिने
विविष्यणा चाषितदर्पणमिदा ज्ञातेन्द्रियमिदा दस्याः।
पश्चः परिच्छेदः

श्रय कैयमभिनव व्यञ्जना नाम हितिरिलुच्छे
हस्तीनां विशारदबिधाताययादलचणाध्यानाम्
छाढ़ीकायम् तुष्या हस्तियांधि रसादीनाम् २६७ [क]

अभिधाया: सहजोतात्ममात्वोपवरताय न वस्तु
लहकारसादियज्ञविधि चमलं न च सहजती रसादिः
न हि विभावचविधानमेव तद्भिधानम्
तथा तद्विस्माय
नष्टीकारार्। यक्त्र च सहजोतात्मविधानम् ततः प्रक्षतं दीय
eवेति वशाम्। ककित् "सहजारसोयस्" इत्यादी सहजोता
विधानेङ्के न तत्प्रतीति। तस्य सङ्क्राक्षणनदृश्यपत्राव।
अभिव्यक्ति न्यायविदिनद्विजायता तात्त्विकाया हस्तिरियि संगमः
साक्षे परिच्छेद न व्यञ्जनोपिधि (ख)। यक्त्र कैयमवतः।

(ख) न व्यञ्जन सात्तु काव्यविध तत्व व्यञ्जनार्थीविध्यं व्यञ्जना चालिवता
प्रयत्: कथमन्नीर्तिते द्वारकायज्ञ श्रवः । चालिवता न वैयक्तीकता वेष्य:।
उधीनास्मिन। अभिधातात्मविधानद्विजायानां व्यञ्जनानां विमाले: स्वायत्न निर्भोक्ता
विनायकानु रसादीनाम् आदिपदेन भावाद्यो व्यञ्जना भवनि रसादिराय उद्वेद्.
विनायकानु प्रतीती तुष्या पुष्पवयं तत्त्वत: अविना दशवर्षान्त: सहजाया सहजाया।

(ख) विभावचविधानस्थित। विभावचविधानम् आदिपदेन भवनाद्वारा
द्वारिषो उद्वेदः च भवनि प्रतिप्रदान वा तद्भिधानम्
विन वस्तुदारसादीविधानम् न च वस्तुदारसादीविधानम् सहजारसादीकारार्
विनायकानु द्विजायानु भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि ।
मः प्रक्षतं वैशरीयं। तत्कथलोष्के न तत्सत प्रतीति। संस्कृतमात्रे
वेश्वात्मन्यिधि दशवर्षान्त: परिच्छेदाया गत्यस्मि: न तत्सत अधार्जीनिधि अविना
शास्त्रः।
"श्रीधरशिवरेव दौरुपतीरेव भंगियावपारः" दत्त (ग)
"तात्त्विकार्याविद्या ब्रह्मलल्या न धनिः।
यावकायप्रभासरिलातु तात्त्विक न तुलाधृतमिति।" (घ)
तस्मातः श्रद्धास्रिदिकरण विरस्य वायुरामाववर्षिणी
भिलेव पातनीयो दस्यः। एवचार्य हिंसित जचङ्गायुमाथा।
दौरुपतीर्यामाविद्यावापरिणामिति तद्विवेदिशिवः।
किनिष्ठि च "शास्त्रः पुलसे जातः, कन्या ते गमिंगो" इत्यावरणः
पूर्णशोकादीनाइमिति न वाचलम्। यत् पुनः कर्मोऽपि "धृपीयो-
मणिरूपिविषयः वाकौ सर्वमेव कायथपरमः प्रतत्त्वोऽव्यायित्य-
लादुमात्रावर्षिवतु तत्तथ कायथश्वर्तां निरतियशसुखार्थ
शास्त्रविदिकरण प्रतिपायप्रतिपादकोऽयः। प्रत्येकाख्यकारी
जनान्तरासुपल्लोतिनिरतियशसुखार्थ एव कायीलेनावधा-
येतः, यत्तरः शब्दः स शब्दार्थ दत्त न्यायात्। दत्त (घ)
तत्र प्रते।

(ग) शब्दश्रेणीकारः दावाः। प्रतीयने लाभवर्ते चतुष्चर एव व्यापर दत्त ततुपायवे दृष्टान्त शृङ्गारमिति। भरतीविनः श्रुतायासः यदा एका लोकः भिक्षा बलात्तरः भिन्नति तथा एकाधामिषा इत्यादिे शृङ्गारम्या व्यापारमभिशिक्तमिति भावः।

(घ) तार्किकः। तार्किकः दश्तिरकारः भविष्यात् अवकलम् ज्ञानः 
न भविः। न नाम न ज्ञानात्त्वात् लक्षणरकारः। इत्येकः: तार्किकः तर्कादेव अवकलमभिणीः। तार्किकः योगिकशिवायरिलातु यादिः कायाचरणां दश्तिकायी सत प्रकारविदात् अवकलान् तुषा तीव्रवर्धिणु श्रवतः न, तार्किकः एवतंत्तुकायी साध्वेतु नामादिक चतुर्थ मिति भावः।

(छ) नास्ति। नास्ति: दश्तिकः अस्तित्वात्तिकादिकार्यात्तिकारात्तिकादेव अस्तित्वादिकारिणोऽपि नास्ति। दश्तिकः: शृङ्गारः एकाएव बोधिन्या विषयः नामस्य बोधिण्यात् शास्ति, इत्यं: एकाएव बिषयोऽस्तिकारात्तिकादेव अस्तित्वात् शास्ति। तथा दश्तिकः इत्यादिः कर्म एकादे गमनार्थात् रिक्ष्यात् न चतुर्थं न्यायात्तिकादेव अस्तित्वात्। यथा सामने कथितं दश्तिकः एकाएव बोधिन्यात् शास्ति, इत्यं: एकाएव बिषयोऽस्तित्वात् शास्ति।
शाहिदश्रृंखल।

व्यः। किमिदं तत्वर्लं नाम। तदर्थेण् वा तात्त्येहस्या
तदोऽधकारं व। चाचि न विवाद। अमः
आदिकृतृपि तदर्थः
तानपायात्। द्वितीये तू कैयं तात्त्येहस्या बति। स्रनियो
निन्द्यतान्वयवादित्वमिरजीकृता वा तदन्त्या व। चाचि
द्वितीयं नाममात्रेव विवादः। द्वितीयं तुरीयः
वातितिस्वः। नक्तस्य सुगप्तेव तात्त्येहशक्त्रा विभावादिः
संसर्गम् रसादेव प्रकाशितमिने चॆत। तयोहतुफलमां
वाज्जीकारात्। यद्राह सुनः “विभावातुभावस्थितवाचारिः
सयोगात्मकनियतितिः”। सहभावि च कुत। सचेतारविया
शयोरिव कारुकारस्यभावः। पौर्ववेदविपक्षयात्। “गहाया
घोष।” इत्यादी तदार्थसाधनाविभवनिविर्ताया लचणायाव

च्यापरस्य दुर्जितेः बीमिष। नन्तु बुद्धाद्यो बिष्मा नामसंहे बीष्मितु। शक्ते
श्वमोलये नौपथैतेः एकौरूपुः श्रमापानानान्तः अनवियहस्यादी
वनमा। द्वितीयं प्रतिविद्रेष्टार्थ्यमार्गाधारम् एवविशे। तदर्थेण
वचारणमविशेष-विवाहस्य लक्ष्यायेः। श्रेष्ठिः। प्रतिविशेषः। नन्तु
कामगाया श्रष्टा
प्रतिकारे का प्रतिश्रमिति सामावत्। समामार्गाया किमितीति। फला
तदाह। पौर्ववेदे प्रकरभवाभृतं। चौलकिन्तिः। प्रमोदयेव मच्छीवासो वेद
क्षयम। कार्यपर्यं प्रयोजस्ताधानिन्तगतं। वथा वक्षमाय द्रित वाक्य
वलसा कार्यपक्षात्तमार्गम। एवाः परस्पर स्त्रियतिति साक्षर गर्भाधनपकार्यो
मित्येऽः। शतकारे कार्यपक्षात्तमार्ग एवण। उन्नतरांकारत्व विवक्षायुक्त
वती। क्तुहारीधेत्यत्वात् वयः। क्तां वर्षवयान्ते न कौशिकी वस्तुति तथा
निष्ठरितताः। वाचकमिनः सामायः। प्रतिप्रयात्मकप्रीतिका
श्रीवारका:। प्रतिभा
वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्रातिभ्यः। वाचकार्योः। प्रातिभ्यः। द्वितीयोः। तथा
प्राति-
पद्मः परिच्छेदः । २२७
कः शीतलपावनन्तरदिब्यैवधृवाशीतकता । तन दूरीया हतितः
परप्रतीति निर्विवादमेतत् ॥२६॥ [च]

बोद्धस्तुपसन्द्यः
निमित्तकायम्प्रतीतिकालानां
चाश्यविषयार्थीनां
भेदात्मिकोतिष्ठितेति व्यञ्जः ॥ २६॥ [च]

वाचार्यविश्वार्थ्योद्धर्ति पद्धतिमातर्गतनिःपुच्छुकाभिषेकः
रूप सहस्रैव च संवेदनयां तोड़मेंः । "भम धमिन्द्र!"
इत्यादी कविहाचे विशिष्टस्वे निष्कुरुपनया। कवित्त
"चन्द्रेण चानुकन्यानि" इत्यादि निष्कुरुपनये विशिष्टपनया
स्वस्वप्वेंः। "गतोंस्तम्करि" इत्यादी च वाच्याऽय एक एव

रसाथे देखुःभाषाधीकारात् कारणकार्यबाधास्त्रीकाराय विभागरितं
रसाथैः प्रः: बलायते ततः कर्म दयोऽपि प्रतीति:: कार्यकार्यायीः
प्रीति प्रत्येकार्यात् न दि काथे कार्याय सुभवाद सत्तीति भास:।
चन्द्रेण सुमुखुःसे सम्बोधनविपण्य: वास्तविकार्याचैव श्रद्धा:। कर्म नामार्थभावः
एडः: सन्तोत्ती उपाख्यातीयाः परस्य कर्मार्थभावे न भास तथा सन्तोत्ती
वाक्यलिंगसंग्रह: , सन्तोत्ती स्वसन्तोत्तीविरोध वर् सत्त:। नन्द एडः
रसाथिनी भाषाधीकाराय गद्यार्थमिति । तुरीया चतुः॥

(च) भेदार्थव्याकरणीयोऽवर्त्तिति कार्यस्वे। बोधोऽन्तरस्य
वल्क एव वर्त्तम विशिष्टायां: संक्षेपं रिलितस्वाविर्द्धम् गद्यः निर्विवादः प्रः।
काथे प्रतीतिः प्रतीतिः: काव्यं तथा भाष्यं: सर्वस्य तथा भाष्यं: सर्वस्य तथा
शास्त्रायाविद्या: द्वाराधीन: सेदानु: निरोल्लत्व यहः प्रवाहार्थः च चिन्मैवः भेदः
शास्त्रायाविद्या: कार्यमार्थविद्याय भेदः परस्य कार्यमार्थविद्याय भेदः।

(च) शेषमेवं दर्शयति वाचार्यकार्यते। कार्यस्य वेदादरीः
सेदानु: न तु कार्याः । बोधोऽन्तरस्यः शास्त्रायाविद्याय निर्विवादमे प्रवाहार्थः कार्यमार्थविद्यायाः
शेषमेवं दर्शयति ॥


चाचिल्यार्धगम

महिमन्त्र दृष्टांत वाचायां: विनिवेन्यं: निनोधदप दृंति वाच्यबाणां: सर्वपण्य सुनमति भवां:। सर्वाकाशं दश्यंति गत द्रति। नत एक एवं वाचायां: वाचायां: महर्षि दृंति भवां:। निनिगमं दर्श्यंति वाचायां: द्रति। सर्वसङ्ग प्रायारं श्रायं तत्त्वाविष्णु मादयवेण रतिश्वांत चिन्नान्नाद्विवधाराय:। कार्त्तिकं दर्श्यं दृंति सुनिवेन्यं। वाचायां: प्रतीतिमां वेपिणां मादयवेण चमलकर्क विशेषाधिकारिन्न। प्रतीतिमां दर्श्यंति वेपिणां। वाचायां: प्रथम प्रतीति वाचायां: प्रथमाधिकारिन्न। वाचायां: कार्त्तिकं दर्श्यंति बुद्धिस्वरुपं शुद्धार्थान्तरित्व। विविधमं दर्श्यंति कार्त्तिकं। कार्त्तिकं दर्श्यंति कार्त्तिकं।

कष्ट न वा मथिति होरीं हुया प्रियायाः सर्वधर्मकृत।
संभरप्रमाणाद्वितिः! वाचिवासी! रहेकेदारीस।

दृंति एवं संक्तिः।

(अ) परमपविना दृष्टांतां मायं: प्रति लुभ्यन्ति नायकं प्रतार्थकालकाल्या विजिलिकम। हे वारितवासी। वारिता निवारितापि वाम्म प्रतिकृति तत्त्ववस्त्री, संभर मन्त्रं चिन्तित्वां तत्त्वस्थी, प्रियाया: प्राप्तं चत्रवं तथ्युतां
प्रागसल्लकसादिनी बोधके लज्जाभिषि।
किंच मुख्यार्थवाच्य सत्यादिपि लज्जा २६६[अ] न बोधिक्षेत श्रेयः। न हि कोष्ठिय रसतान्तरकाव्यपारादो
भिषि रचार्थप्रतिपाद: पदार्थः प्रमाणसिद्धिक्रियसि श्रमिमें लज्जाभिषि विधवेताम्। किंच यदि "ग्यायां वींके" इत्यादि-
दावा वाक्यमण्डार्थानां उस्मृतिवेच्य सुपगुणसुवाच्यसुपपच्च वाच्येति तत्वेव न हि लज्जायः प्रबैशः। येदुः नायकुसमाज्ञदावद्य-
नावाचायः।

"सुलतानवादनकेशि न वाक्य श्रुव्यदिन्यति।
Pदार्थवाच्यवेधुपुर्णदार्शन स्वाति।" (८)
न पुनः "शुल्क वापस गहन" इत्यादी मुख्यार्थवाचः। यदि

हा कथा कन्या रीयः कोष: न भवितः स्वर्णतेव सबोखः। इत्तरीं मद्य मर्यादानां प्रवेदविशेषति श्रेयः। मद्यी स्त्राणी विशेषतिवर्धानीति। शर
गायत्रीके सही श्रेयः। दयानन्दीनाथी नापरी दस दति प्रहारायोऽसि देवोयहि
स्वपनसिद्धिवर्तिति भवः। दयानन्दति तपायिति।
(अ) प्राप्तिः। रसादि: प्राणु शस्त्रान्तः भविष्यांवालान् देवोभिषि
स्वपनसिद्धिविपायतिहृदय: नि दीपिकः दीपिकांति न मृत: प्रवयः शस्त्रा
प्रभु शस्त्रासिद्धिमेव श्वसनोद्तानक्रियार्थ: प्रमाणसिद्धिरस्त्रादिकसे नैति भवः।
किं भवः सुप्प्रायालयविश्रादय भवावर्तिक ययः न दीपिकाः।
लघुष्मा सुप्प्रायालय: नि प्रमाणसिद्ध शस्त्रादिकसे तु न शस्त्रादिकसे
नापि रसादि: प्रमाणसिद्धः दति भवः।
(८) पुनः। सुलतानवादनकेशि देखोद्योगानां देशांवादनकासयः प्रत्येक
कलाकारण स्वल्पवाचारः स्वादसयः देशांवादनकासयः प्रत्येक
देखोद्योगानां देशांवादनकासयः प्रत्येकवादनकासयः प्रत्येक
देशांवाचारः स्वल्पवाचारः स्वादसयः प्रत्येक: तद्दर्थः: प्रदर्शः
भविष्यति श्रेयः।
च "गज्जायां घोष:" इत्यादी प्रयोजनं लब्धं खातं तीरंख सुख्यार्थं वाधितत्वं च खातं तस्यापि च लच्छत्यां प्रयोजनं जनानतरं तस्यापि प्रयोजनान्तरसम्भवायपतः। न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरं लच्छता। विषयप्रयोजनयोग्यपति-प्रतीत्वन्युपगमसात्। नीलादिरस्वेरदनान्तरसेव हि ज्ञातया अनुवद्यसा वा सम्भवः (४)।

नानुमानं रसारिकीं व्यञ्जनानं बोधनन्यमस्।
आभासलेन हेर्वृनं सृजतं च रसारिकी: २७० [२]

(४) प्रयोजनं च ज्ञातं स्वरपितं प्रयोजनं श्रीतपणावला्तिष्ठतः ज्ञातं वेदांखणकौऽविष्ठं: क्षतं तदा तीरंख सुख्यार्थं ग्रहाबल्ल। तीर्मेव सुख्यार्थं वाधितत्वं च खातं तस्यापि च लच्छत्यां प्रयोजनं जनानतरं तस्यापि प्रयोजनान्तरसम्भवायपतः। चापियो श्रीतपणावला्तिष्ठतं वेदांखणकौऽविष्ठं लच्छतया विशिष्टं ज्ञातं अनुवद्यसां वा सम्भवः।

नीलादिरस्वेरदनान्तरसेव हि ज्ञातया अनुवद्यसा वा सम्भवः।

(२) प्रयोजनं च ज्ञातं स्वरपितं प्रयोजनं श्रीतपणावलातिष्ठतः ज्ञातं वेदांखणकौऽविष्ठं: क्षतं तदा तीरंख सुख्यार्थं ग्रहाबल्ल। तीर्मेव सुख्यार्थं वाधितत्वं च खातं तस्यापि च लच्छत्यां प्रयोजनं जनानतरं तस्यापि प्रयोजनान्तरसम्भवायपतः। चापियो श्रीतपणावलातिष्ठतं वेदांखणकौऽविष्ठं लच्छतया विशिष्टं ज्ञातं अनुवद्यसां वा सम्भवः।

नीलादिरस्वेरदनान् नानोगतान् सुख्यार्थं प्रयोजनं फलोमुः तवोवोगपति समकालिको ग्रहितं तस्यं: बन्धुपमां सुख्यार्थं प्रग्रहिताराम, न हि कार्यविन कार्यविन रसारिकीं अवनितिः सम्भवः।

सर्वेद् सम्यक्त सृजतं नीलादिरीतः।

नीलादिरा्तिवेदनान्तरसेव प्रयोजनं प्रयोजनं फलोमुः तवोवोगपति समकालिको ग्रहितं तस्यं: बन्धुपमां सुख्यार्थं प्रग्रहिताराम, न हि कार्यविन कार्यविन रसारिकीं अवनितिः सम्भवः।

नीलादिरा्तिवेदनान्तरसेव प्रयोजनं प्रयोजनं फलोमुः तवोवोगपति समकालिको ग्रहितं तस्यं: बन्धुपमां सुख्यार्थं प्रग्रहिताराम, न हि कार्यविन कार्यविन रसारिकीं अवनितिः सम्भवः।

(२) प्रयोजनं च ज्ञातं स्वरपितं प्रयोजनं श्रीतपणावलातिष्ठतः ज्ञातं वेदांखणकौऽविष्ठं: क्षतं तदा तीरंख सुख्यार्थं ग्रहाबल्ल। तीर्मेव सुख्यार्थं वाधितत्वं च खातं तस्यापि च लच्छत्यां प्रयोजनं जनानतरं तस्यापि प्रयोजनान्तरसम्भवायपतः। चापियो श्रीतपणावलातिष्ठतं वेदांखणकौऽविष्ठं लच्छतया विशिष्टं ज्ञातं अनुवद्यसां वा सम्भवः।
व्यजिविवेककारण हि “यापि बिभावादिभो रसादीनां प्रतीति: मानुसान् एवासम्बन्धितमसि। बिभावातः बुद्धिभवतुनीतिं रसादिप्रतीति: धारणामिष्टे। ते हि रसादीनां भावनां निरकायायोहरुविभूतान्तु मायापयमभेष्यति। त एव ति प्रतीयमाना भाषाको पद्धति गता: मनो रसा उच्चिष्ठे। इत्यवश्यामावी तत्प्रतीतिक्रम; केवलमाध्यमावित्या भस्वी न लग्यति यतोद्यय्य स्वाभिमानिक्रम:” द्वितियां तत्र प्रत्ययम। किं श्रद्धानियं वसर्षित् विभावादिप्रयात्तिमित्रामस्तिने रासादिगतरागादित्रामेव

(२) नयमांसं प्रवेणि। दक्षाराच्छ स्माहारावकेष्ये। वे भिमावादहः। नयमांसं। नयमांसं शुद्धानी शायोहम्। यथा परंतो विक्रमान्तु मृतमिळ्यत वर्ण-वाचण्यूनां वर्त्के। द्रव्य प्रतीति: तथा गृहस्थयङ्गशिरापि कार्यं प्रभाव-पेशाय तथा बिभावादिभिधित्यासम्बन्धितमविभावादिभिधितम ज्ञान:।। सत्यमित्रां प्रतीतिकमिता भावः। त एव भिमावादः। नयु शतुमित्री वान्म्। कार्यकर्मनेन रक्षयेष्य:। कसानुभवाविभिधित्यासम्बन्धितमसि। तथा। रूपां: प्रतीति कमः पीर्यांप्रमुः। शयनःवणो भन्नां विभावादिभिधित्यासम्बन्धितमप्रतीतिस्वहः। बाह्य-भावितमा योग्यप्रेष्यते। दण्ड: भयम्। चत्वारपि दशसार्वदशाएवकाव्यिकम्मन्यमेव। भविष्यम: प्रतीति: कमः। यथा मन्य विभावाद-प्रतीति: तत्र। वास्तवभावितम: ततो रक्षात्भव द्रव्य कसानुभवाविभिधित्यांसि सम्बन्धिते। नयमांसं विशेषज्ञसंसिद्धांतज्ञकः, लीकर्तख्यते: तदाश्चालन्नादित्रामेव।
रसायनाभिमान भवतः तत्त्वानवं भावकैरिकायमानः सूक्ष्मकायनन्दो वा? कार्य न विवादः किंतु रामादिगतरागादि-मानं रससंज्ञा नौष्टियेनाभिमित्रेश्व मिश्रेशः। दिनियस्य आलम्बिकामात्रातोरत्रामासतयादिविष्यं एव। यथोजनं तेनेव।

"यत्र यत्र एवंविधानं विभावानभावसात्तिकसास्यारायणाभिमित्रेश्वानाभिमिन्यो वा तत्र तत्र अक्षारार्यदास्याभिभार्य" इति।

सुम्ब्रह्मव्यासः पाश्चात्यं च (ढै)। तथा।

"यात्योक्ताराम्यवेषो व: सामार्थ्यादिवनसः

सैवानुमितिपथेन नो गमकलेन समातेति" (श)।

इदमपि नो न विरहसः। न ति एवंविधा प्रतीतिरास्त्रावेलन: प्रभाकामभिमित्रेश्वानाभिमिन्यो वा किंतु द्वापराशास्त्राविषादः।

कदन्तुमां सुष्क्वतीति भावः। प्रकाराणेश साक्षां कां साधितीला भ्रुदन्तानु-मिळेवा रसाय: साध्यत्व विश्लेषति। तेनेव व्याकरणविवकारीवेदः। एवंविधानं निर्देशवर्त्तिकावीदमविधिः। भविष्यं भवेनीपहनानम भावनयः। कार्यदिशेयति उपस्थिति।।

श्रीतिबरस्वस्यकार्योपाधिक विभावानो रसाय:। कार्यकथायेषकार्यानुत्तम लाभलि पर रसार्थिर्विशेष सामायादिष्टद्वेष्टायत्वानं विभावनम्।

तात्र यथासः: वा निवानसेव रसाभिरामसत्या भावनम् भ्रुदन्तानु।

तथायथून्तस; तस्मस्यर्वप्रधानवेदारं समाभारं पूर्वसुकम् एवैवंपरार्यामिलितान्तुम्न न भ्रुदन्तिः। तद्वद्वेषार्यप्रधानवेदारं वस्मातः। वेदारं श्रीविष्णु-विश्वलक्ष्मा परमसंवै वस्मातः। वेदारं श्रीविष्णु-विश्वलक्ष्मा परमसंवै वस्मातः।

"श्" यथः। तथावर्तमानं क्षमतेः विश्वव्यास। भविष्यकारणं स्वतं युपाकारणम वा सामायादिष्ट:। निवर्तितं प्रधानमु तथा भविष्यति। तेव सामायो न: प्रकारणमु सुष्क्वतीति गम्यते। च च साहाय।

(त) इदमपि एवंविधपि भ्रुदन्तानां न: भ्रुदन्तमु न विषेषुः न विपरीताम्।
वचन: परिचर्था।

साधारणनिमित्तः। तेन प्रम विषयविदिताद्योद्धात्तिरस्य साधनादेशतोराभासता (त)। यथा "भम धमिन्ना! त्वतान्य प्रतीयसाय वसु।

"जलकीलातस्तकारलसुः पुनः पिरितराधिकावदन।
जगद्वतु कीकृणारेरिच्छन्तनसहितनकौतुकी ऋष्य।""

त्वतान्य च रुपकालाद्योगस्वतुः एव। तथवत्त्वः

अणुमानं नाम पञ्चसत्सपत्तिस्वघं ध्रुववाहतविगता-

विनियोगिनो स्वामूः। तत्वावधाराद्योगस्वत्त्वः

अतोत्तरिषीत प्रक्षत: स्थादिति वीष्णुवोधकश्रव्यायः

कायसित सम्प्रयोगवेव। तत्व वीष्णुवश्रव्यायः लिङ्को वीष्णु

लिङ्को वीष्णुकर्म पञ्चस्तम्भनस्वहमेव। सप्तसत्तमः

चतुर्विंशत: सीतकाविषि द्रिति नान:। विषयविदितात् चार्याव्युहमिदानु चतुर्विंशत:।

विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां विधुपां।

(प) वचनोपन्यासिनिः चन्द्रमण्यां न दक्षिणिकां कारकयमात्रां।

मूर्तयति यथिलाभिः यविनिः। चन्द्रमण्यां वर्ण-तांत्रां तु स्त्रु भवः। विरसमिति मुक्ताधिविषयः राजस्वायः। तमं दृश्य वाण:।

तथावश कामाक्ष्योऽपि विबन्धां बुजते द्विषिजयां विशवितां रथः:।

कौण्डिलकः कृत्रिकानुपुरुषः। तन्त्रवद्ये दिबा संयोजन न्यौति अविभाजनमिश्रिता।

साधवान्तः चन्द्राकरः। कृत्व च श्राकान्तः अयुक्ताविनाति। एवमेव वस्त्रुप्रति

तथावश कामान्योऽपि साधनानमोऽपि विधासनानं वस्त्राः। वस्त्रां भन्नुतां दस्यं दन्तस्त्रां विधामताः।

वस्त्रान्तः विधामोऽपि महायमानं निःसर्गः। पद्मादित्र स्वत:।

कौण्डिलकः कृत्रिकानुपुरुषः। तन्त्रवद्ये दिबा संयोजन न्यौति अविभाजनमिश्रिता।

ज्ञानादनः चन्द्राकरः। कृत्व च श्राकान्तः अयुक्ताविनाति।
बिंचकाब्य हतले अनिवृढ्यांपि समथौँदृष्टनेष्। तस्मादतः
यदृ वाचार्यांनिष्कुलास्विष्टी अक्षमयायमाध्यमस्थमतुमने
एव पयँवस्ततैती॥ तथा। तथादि अथ "भम धमिष्ठ!"
इतादी गैरे खणिन्त्वाचारिन्ते भमगण गोदावरीतीरे सिंहीः
पल्लवेऽर्मणसममाध्यमतैती यहतथा तथा नैकालिको
हेतुः। भौरेषपि गुरुः प्रभेवी निदेशिन्न प्रियानुरोगिणः च
गमनस्स सम्बपावः। युच्या वचनं प्रामाणिकं न वैति
सन्दिग्धास्विदेश। "लक्ष्मीनर्य" य भ्रातृद्वन्नाभ्यो चक्रवाकविघटनसहनकारी स चन्द्र एवेति
अनुमितिर्विषयविभिन्ति न वाच्यम् उत्तासकादवैकालिकतिकावः।
एवविधाः एवविधायनेनक एवविधांवर्लाद् यज्ञवं तत्रभिसिद्धतुमानिनिष्टि
आभाससमान्योऽगच्छेऽः। एवविधायनेवादितः हेतुना
एवविधानिताशास्त्राध्यायायुपकरे।। तथा यत् "हृदं हृदं

वक्ष्मान् पूर्णादित्य परमः प्रचः वक्रः शाचः धृसीः लिंगमः। यदा परमः
समथावनित प्रचः तथा महानेडीपि विन्षिःसीति मण्डकनः सपथः। नादार्दी
बंजरादितिः जदै विष्ठो इतवादि। बाचानु अभिधेयांपौि भक्षणः सम्बन्धः
वर्जितः: भयं च समयास्त्रमानितीती इत्यः। भौतिकसः: भौतिकाः: भौतिकाः: लक्षणः
गमनसः इत्यः। तथा, भम धमिष्ठ इत्यः ब्रम्ह सम्पावः; प्रतीत्वे तथा
चतुर्विधायनेन प्रतीत्वे वृत्तत।। भम धमिष्ठ। इत्यादि यीव्योध्यक्षीयोथ्योपरीसी
लक्षणः: समस्थो वीणः।। निषिद्धी विष्ठितेत।। साध्यीः योगात्मकः भन्तः
प्रेरिते प्रेरिते एतत् च सहस्यायः: सपथः: यष्टोऽविष्टो विष्ठो इत्यः।। बाचानु
णाटू प्रभृतिनांतः इत्यादिभिः जागन्निपातः लिंगः: साध्यायः योगात्मकः भवः
गमः: प्रतीतिः।। तथात भम धमिष्ठ। इतादी अनिवृढि विष्ठितम समस्थो यष्टोऽविष्ठो
लक्षणः भवानिते भवानिते।। भवानिते नेवानिते एतट्य तद्वारायः भवानिते भवानिते
विष्ठितः साध्यायः वृत्तत॥ दृश्यां धार्मिकाः भयोत्तकाः वा कार्यभवानिते विष्ठितः
प्रतिवेशिनि! जाणसिहायसादिवादी” नलयनीना तनू-लिखनसु एकाकित्या च सोतीगमनं तश्या: परकासुकोप-भोगस्य लिखिनि लिखृसिलुप्चे तच तवेतायसिलिने खकालासेहिनापि सम्भवतीति प्रणेकान्तिको हैतुः। वर्णे “निःशेषचुकुनचन्दनस्” इवादी दुःखस्वात्तासुकोपभोगस्य लिखिनि ततु किं प्रतिपाद्या दुःखा तत्तकालमार्गितेिेवानि: तत्त काल्यान्यायनया वा सहारये? आयतोयें विवाहः। तत्तिहे तु तत्त्वाविश्वानात्त्विरंशिणी व्यवस्थाः। नः वल्लभाव-ख्रास्थकलत्त्वे विशेषति हैतुरिति न वाचस्य। एवंविध- व्यायस्यहारानस्माभावात्। किं ईवविधानां काव्यानां कवि- प्रतिमामाजजनानां प्रामाण्यावस्यकलन सन्दिघासिनलं हैति:। व्यंज्ञवादिनि चाश्मप्रदस्थहायानामैवियो पदार्थाणां व्यञ्जकल्पुत्रं तेन च तत्तकालाध्यमतं प्रामाणिकं न वैलापि
कथमतुमानम्। ऐतनाविषतिवैवत्ति मयानामिपः
कस्मसौ विश्वविद्यासिद्धासुपानोषिव प्रहस्तोः।
यथा। "यो जीवित व कृत्यकारितानि जीवित चार गोद्याव
सिविरशनचेत इवादि" ( य ) ।

किष्ट वस्त्रकाव्य तर्कनीतीलानि द्रष्यमहागृहितवे सूचन
चुवितेविद्वोषि स्यन भवति। सूचनवुद्देष्यि सहनातार्थोऽकरिकान
प्रमाणसापेक्षिलेनालुमानप्रकारार्थोऽकरिकान्। यथा "संक्षार-
जन्यवादासदिविषः सूक्ति:" दृश्य वैचित्य तत्त्वापि प्रवभिम
म्या महेन्द्रालितितत्या इतेरोभास्तता। "दुर्गालनविनादि"
च "हिंदीयाथी नास्तेय" द्वित यदुं महिमाधिन तदनुभव-मिहसमपलथी गजनिमोलिकैव (३)। तेजवामुखविधय तत्तू रसादितचार्थ्यावर्कापनापत्या तत्तू शक्त्याचार्य-व्यतिरिक्तामुनिविधित्यता च अनुमानादिप्रेमाधाराविषयतया च अभिमानिःश्चतिवाचिष्ठयत्र च तुरीया उत्तिकाहस्यावित्य सिद्धम्। दृष्टण व्याख्याद्वृत्तानां विनादेय भवतीविचलिनं निमित्तम्। ततू किनासिकियं वाच्यरित्वुःते।

सा चेष्य व्यञ्चना नाम
हत्तितिल्लुःते वुः।
रसादिती पुनहपति
रसादित्या परं विदृः। २७१॥ [य]

एतत् विविचोति रसादितिल्लुःताव वति सर्वभवद्रताम्।

द्विति साधितलरंप्ये व्यञ्चनवाचारस्यायं नाम
पदम: दुरुप्रेरः।
षष्ठ: परिच्छेदः

येत्र अधिनुष्ठितवशुद्धन वेदिकानुष्ठितवेदिकम् एवं अधिनुष्ठितवशुद्धन वेदिकानुष्ठितवेदिकम्।

दशम्यश्लवलेन पुनः काव्यं विधा सतम्।

दशम्यं ततवाभिनीयं || २७२ ||

तथा रूपकसंस्कारादित्यम्।

तत् रूपारोपणे रूपकम् || २७३ ||

तत् दशम्यं काव्यं न तेष रामादिस्तुरूपारोपणं कीर्तिलुच्चवि।

कोंसाब्धिनव द्वाराः।

भविदभिन्योऽवस्था।

नुकारः स च चतुर्विधः।

चार्क्को वाचिकार्क्केव।

महायेऽऽसाध्विकस्यस्य || २७४ || [ कं ]

(क) भविनीवते प्रधः। भविनीवते कर्तव्यं वपनव।।

(क) स चतुर्विधः भार्क्क: अन्तः निप्पः,
नाटिका वीटकं गोट्री सद्व नाय्यरासकम्।
प्रस्खानोक्कायकायानि प्रेक्षणं ग्रासकं तथा॥
संलापकं श्रीगदीतं शिल्पकल्ल्व विलासिका।
दुर्मिलिका प्रकरणी इश्लीशो भाग्यिकेति च॥
अधदाशः प्राहुप्रकरणानि মনীষিণঃ। [ গ ]
বিনা বিশেষঃ সর্বং লভ্য নাটকচন্দ্রতমত। ২৭৬[ঘ]
সর্বং প্রকরণ দ্রষ্টব্যাদি নাটকাযুপপ্রকাশাং।
তত্ত॥

বাপিক: বর্ষসেন বিষ্ণু; বাণ: চাঁদরোহ বিশ্বাসারিক; মারিক: শিবলিঙ্কা শিনিতঃ সরাসরিদাদি।।
(ঘ) নাটকমিত। নাটক প্রকরণ মাপ: বাণীঃ মন্মথবার: দিঃ
প্রশাি: বত: বীণী প্রস্থতিকার দ্বা প্রভাবি সমান।।
(ঘ) নাটকমিত।
(ঘ) বিনীত। বিশ্বাস সর্বে শপ: শামু চপ্পাহার মাত্র লথে সংখ্যাসিদ্যৈ: নাটকচন্দ্র মনো রহিতসু।
नाटकं ख्यातन्त्रं स्वातं पञ्जसुभिसमन्नितम्।
विलासदेवग्रामिगुणवदू युतं नानाविभूतिति।
सुखदुःखसुभिन्निनानानयसनिरन्तरम्।
पञ्जाबिकादशराटसताकं विभीतितं।
प्रभातवंशो राजरिषीरोद्रातं प्रतापवान्।
दिव्योथ दिव्यादिव्यो वा शुचवाङ्गायो घञ्जः।
एक एव भवदत्ती श्रुतारो वीर एव वा।
अजकार्यांि रसः, सर्वे काय्येन निर्विज्ञेषुद्वृतम्।
चबलः पञ्च वा मुखः, काय्यविभावसुपुषा:।
पोषुक्तार्यसमाग्रस्य वष्णुं तस्म नीतिंिनम् २७७[१]
ख्यातं रामायणाभिग्रामिव वंभम्। वधा रामचरि
ताडि। सम्भो वचन्ते। नानाविभूतिमेत्तमिम सह-जायम्।
सुखदुःखसुभिवः रामयुदिगिराणिवादानेशु ऋभ-ज्ञाम्।
राजनेयो दुःशान्तादयः। दिव्या: श्रीकारादयः।
दिव्यादिव्यो यो दिव्योपाध्यात्मक नराभिमानि। वधा।

(१) नाटकमिति। ख्यातवं प्रक्ष्विधिलिङ्गनं न तु सकपोषवक्षितमिति
क्रियाति। पवित्रम्: सद्धसमाच: विभिन्न: सुस्वादितम्: समग्रिन्ते सम्भोम्।
विलासदेवग्रामिगुणवशं विलासं: धीरं अविभाविविवा विवाहं विविधं वष दृशि
नवजोयाधुंगुणविविवा:। अतिरिक्तेनिगुणविविवा:। श्रीमति श्रीमघुश्रीयाधिपतिः तद्भवु
तद्विषयम्। सुखदुःखसुभिन्निनानानयसनिरन्तरम्।
सुखदुःखसुभिन्निनानानयसनिरन्तरम्।
दिव्योथ दिव्यादिव्यो वा शुचवाङ्गायो घञ्जः।
एक एव भवदत्ती श्रुतारो वीर एव वा।
अजकार्यांि रसः, सर्वे काय्येन निर्विज्ञेषुद्वृतम्।
चबलः पञ्च वा मुखः, काय्यविभावसुपुषा:।
पोषुक्तार्यसमाग्रस्य वष्णुं तस्म नीतिंिनम् २७७[१]
ख्यातं रामायणाभिग्रामिव वंभम्। वधा रामचरि
ताडि। सम्भो वचन्ते। नानाविभूतिमेत्तमिम सह-जायम्।
सुखदुःखसुभिवः रामयुदिगिराणिवादानेशु ऋभ-ज्ञाम्।
राजनेयो दुःशान्तादयः। दिव्या: श्रीकारादयः।
दिव्यादिव्यो यो दिव्योपाध्यात्मक नराभिमानि। वधा।
शौरामचन्द:। "गोपुर्क्षाप्रसासांग्रहस्तित क्रिमिगांशा: सूच्यां
कार्त्तिकः" श्रद्धा केवल। चन्द्रे लाहु:। "यथा गोपुर्क्षे केवले
वाला पञ्चा: केवले। तथैव कार्त्तिकां कार्यार्हं सुख-
संबंधी समाप्ति कार्त्तिकां प्रतिमुखि:। एवम् चेष्टापि कार्ति-
वित्।” रूपमें।

प्रयाचनित्तचरितो रसभावसमुज्जलः।
भवेद्गृहुः चर्चितवर्मार्थं चुरुच्चर्चितकसंयुक्तं।
विचित्रावान्तरिकार्थं। किमित्त्वः संकल्पन्विन्दुकः।

युतो न वहभि: कार्येवीजसंततिमानू न च।
नानाविधानसंयुतो नातिप्रवृत्तिपद्धवान।

आवश्यकानां कार्यिणाद्विरोधार्थानिमित्तं।

नानेकनिर्विच्छेद्यासमाप्त्या समप्रयोजितं।

आसननाथं। पालियोऽस्वप्नस्वयरुस्तथा।

दूररात्तानं वधि युतं राज्यदेण्यादिविमिश्रं।
विवाही भोजनं शापोतस्तं मत्युरतं तथा।

दन्तक्षीयं नक्षत्रस्यमन्यत् व्रीड़ाकर्ष यत्।

शयनाधरपानाति नगराधवरोधनम्।

( १ ) चग्मान्त्र प्रयोजित। तद:। परिचितविद्व:। ददम ददम
शास्त्रामासां मिलु: नायकपतंगमत्या यत्। ददम भगवयं व संकेतः। ददमः
कु:। ददाये। यथा तद्दर्शित। ददम पूर्वविन माण्डलं संप्रसूटः। विशेषः। वार्षिक
नाम: भगवयां शम्भवेंकविं एक:। तद:। प्रदर्शन: ददम ददम हरितः। विशेषः
पुष्पं संप्रसूता। विद्व:। ददमाध्यमशा। यद्फः। भविः। तत्रः।
242 साहित्यदर्पणम्

झानानुलिपि चैभिर्विजितो नारिन्तिस्रः।
देवीपरिजनादीनामस्मालबविन्दिसुपरि।
प्रव्यचनिचचरितस्य भावसोर्वः।
अन्त्यनिष्क्रान्तनिर्विकल्पावृत्तोऽवः दृष्टि कौर्चितः।

॥ २७८ ॥ [च]

विद्धाकंवर बच्चले। ज्ञात्याकं सत्यावन्दना। श्री-
प्रस्वावान्त गर्भामविना।

चक्र्योंप्रविष्टे यो
झानारा सुखाद्रिमान्।
चक्र्युपरि स गर्भाणः।
सवीजः फलवान्पि। २७८ ॥ [क]

यथा वालारामयी रावण प्रति। कब्रुकी।

"अवशोऽपयमनेनेकृत्यं दौविंद्र लोचनेवचुभि।

आपाये: न युक्तः, न च वीजल यद्यप्रकटितपस्य सूचकारणश्च संशयित: संहा:।
तदानु, तानाविधानेन: विविधः: विष्कृतकस्मिनः संयुक्तः, वातिप्रवर्तकाः
अस्तित्वः। प्रति: 'न संपुतः, भास्यकानां कार्याणां सध्यावस्तनानं
अविविधात् भ्रमणात् विनिगमित: विचित्रः, नानाकिदिने: चक्र्युपिदिने: निवन्याः
निपाध्य या वर्त तथा विरूपयजित: प्राश्चः: समीपवर्ती नायकी यथा तथोऽः,
विचारै: पाति: युक्तः। भने श्रेष्ठे निष्क्रान्ति निक्षिलानि सम्पाधिः पाराश्चः
वस्तु तथविशः। तन्वत्स गङ्गा।

(क) गर्भामविना चक्र्युपिदि। रक्तारो नित्यारुकितमार्येष पदार्थे
प्राप्युसु प्रतार्कव भार्त्रिनां सम्पुषोद्रादिदिष्येष तदानु। चक्र्युप पदार्थ चिन्ता
विकृतः। सूचकारणचिन्तितः, फलवान्त प्रयोजनानि:। कपर: चह: च.
लघादः।
भवद्यमित्व निवित्त नाय्यं सीतास्मिन्यवरणम् ॥ (ञ) ॥

dvādina visvāmṛte: sītāśrama nāma gāṁśi: ॥

तत पूवं पूवं रहः
सभापूवा तत्त: परम् ॥
कथनं कविसंज्ञादि-
नार्तकस्यायर्यायासुखम् ॥ २८० ॥ [ञ] ॥

tatiya nathai ॥

चन्द्रायेवस्तु: पूवें राजविविश्रवानांत्ये ॥
कुशीलवा: प्रकुर्विनि पूवें रहः स उच्चति ॥
प्रधाहारार्तिकान्यान्यानः
ञ्च भूयांसि यदापि ॥
तथायकवशं कर्तव्या
नान्दि विविश्रवानांत्ये ॥ २८६ ॥ [ञ] ॥

(ञ) उपवेशित। सीता श्रवहर्षं तदाय नायम् नाथसे: प्रवद: भवे: पेरू सख्ये: सार्दूं श्रवीर्यमिश्रव्ये: खुमि: डीरू: प्राये: मेरू: दान: दर्मीने: राधीयमिश्रव्ये: चतुर्व अत्यद्विमित तथ समि-विनीत द्रामान्यता वर्षुर्वन्ते-
लादितां भाव: निश्चित द्रवतम् ॥ चायांगमम् ॥

(ञ) कबित। तत नाथके पूवं प्रदृश्यं पूवं रहः वशीर्मेवन्यानः
तदन्तर्य सभापूवा सभापद्यसं तत: कविसंज्ञादि: नार्तकस्यायस: कथनं कौमूनम्
ञ्च चन्द्रायेव सामुख: प्रक्षणम् विषेशसिद्धिः प्रचित: ॥

(ञ) पूवं रहः यथियत। एत: श्रवायानं तस्म: कविसंज्ञाते नार्तकस्यायिनर्मयायान नायावतु: नाथावितरणसांकल्पे पूवं कुमोः रह: ॥

रयु प्रक्षणिता: पूवं रहः सर्वायस्मिनितये: प्रस्तुते ॥ प्रथम: तन पूवं रहः ॥
शासित्यमादं वर्णानि
स्मातितिर्मात्र तत्तत्त्वातिति संज्ञिता॥
सहस्त्रसहस्रानं तत्त्वानाद्वितीयं वशस्तिनि।
पदयोग्यता दाहस्मिरशिक्यमिव पदरूपः॥२८२॥ [२]

अष्टपदा यथा। अनवराणे “निषादवंसम्” उत्थादि।
हादशपदा यथा सम्ततपदांन घुष्मालायम्।

“शिरसि खंडसुरायली खरारः
वहस्तमुखेनधर्मिणीर्ग्रीष्टृधुली।
अयो थरस्युगानि स्वकानि
सिद्धस्वरसा भवतोम्भू भूतिहितः।”॥ (२)

एवमहस्त। “पद्मानाद्विती” कृत्यविभानानुसारिषोऽयम्।

प्रवाहाराधित्वानि वृत्तारव्यायाधिकारिति सुविद्वार वर्जनि सति तद्वर्ति
विनित्यमादि वायुद्रूपसनां सवं बलयं कथवा।

(२) शासितित। यथा तद्विनित्यमादि भावम्: शुभविषयं
नवसनेन संकुचिता स्वति: गुप्तकर्मिन मुष्टि: तथायत च नानाद्र त्रति संज्ञिता
अथिता, नवसनेन अयोध्यगात्रि देवविषयप्रकृतिसाधारणमानान्यायी शृवति
नवसनेन अथिताः। निषादवं उत्थादि सुविद्वारिताः। स तु मर्यादा
मुखायति शिरसिंहार्दिवसंविधि शुष्कविथति तथोत्थि, कृशितं दाहस्मिनः
पदे: दुहिष्ठज्ञपि: कृशितं बलमि: पदे: चरये: कुका।

(३) तव हादशध्रुवादासुःसुधरति शिरसिंहि। अन्तकृति इद्रे शिरसि धुता
दुरायता भगव: देव ताहि यति पश्चा रक्षा सुस्वेदि: शुभधर्मार्थक: कानिष्ठा
नवसात्मकमानुसारे, पदज्ञानं सकाने ताधिनु हस्युगानि नान्यारं
स्त्रावणु पदकाशयिते सति सत्रतेन मन्द्रायेन सरसा बहावो गिरिन्दुपुरी
कौरीभवं भवति। तत्-भूतित्व: कवित्वार्थाय सत्यं भवतु। एवत् पदं हादशध्रुवं
पदे: रङ्ग्यं।
वस्तुनिषु पूर्वः प्रकाष्टवर रक्षाकारसिद्धामन्नम् प्रत्य रक्षार्थः भवन्तः (ि)। यथाशः ।

"यशोदिनियो द्वायः प्रायस्मार्तवताध्यति। रक्षार्थं श्रीवर् वागधामिन्यसाहायकमिति" (ि)।

उत्तप्रकाष्टायाय (ि) नान्या रक्षार्थः प्रथमं न्तैरं च
कर्तव्यमेतः न नीतिशा निर्देशः खलः। कालिन्दामार्दिग्रामायानं
जनव्रत्मेकं च।

"वेदान्तेऽव ममातुरिकुपुर्षं याधः संक्षिप्तं रोदमि
यथिचित्तेऽधर् इत्यतत्त्विधिताय: श्रव्यं यथायाचः।
नन्तत्वेऽय सुसुधिमित्रियसिद्धार्थादिमित्र॥
स यात्: सिरभिक्कियोगसुभूमि निःश्रयसायस्तु व।" (ि)

(ि) वेदान्तेऽव याज्ञवल्लाहो श्रीरक्षकपदः नान्या दशस्यां भव प्रवेशः
पदाधिराजेः श्रीरक्षकुपुर्षं प्रथमेऽण्यः। यथाशः। सर्वत्रः वृद्धिशीलीः नमोऽवते
सर्वविशेषः। विश्वम्बरसम्राजः: कलामितुर्ज्ञविशेषः राजस्वादिकः
नामस्रव्यालेपनिति विभक्तमालेपिकोऽक्षं प्रदत्तं श्रुतस्य
सहायसीमाण्यपरायनं रक्षार्थं भविष्यं यम नान्याः। चर्मार्दीः।

(ि) याज्ञवल्लाहो श्रव्यं यथायाचः प्रथमेऽण्यः नान्याः: प्रायस्मार्तः
श्रव्यं यथायाचः वरण्यं दशयं: वत्स: वाकु ज च दर्पण त्योर्विश्वदिकः
निर्देशां दशर्थं दशंसम्।

(ि) रक्षाकारणः: कलितपदः: काविधसंगमुपृक्तिलक्षणायः।

(ि) वेदान्तेऽव दशस्यां श्रव्यं यथायाचः प्रायस्मार्तः नान्याः: वत्सः काविधसंगमुपृक्तिलक्षणायः। कालिन्दामार्दिग्रामायानं न नीतिशा
निर्देशः खलः। कालिन्दामार्दिग्रामायानं


प्रवासिद्वि नान्दीलचर्च्यायोगात्। उक्तं "युक्तारमार्य
कविः कुश्यपादिति।। अतएव प्राक्तनपुस्तकेषु "नान्यस्ते चुतु-धार।"
इत्यनलोकेव "वद्रात्तिविवादिः" सौकलिल्यानं हस्यते।
यथा प्रश्न "नान्यस्ते चुतुधार।" इति लिखनं तस्याध्यमभि-
मायः "नान्यस्ते चुतुधार इत्यं प्रयोजितवादू इतं वृत्ति मया
नातकसम्प्रदायेन इति कथेरभिमायः सूचित इति।।

पूर्वर्षु विधायेव सुचुधारी निर्वर्तति।
प्रविष्ण्य ख्यापकस्तहत् काव्यमािण्यायेव।
दिय्यमवेः स तद्भवो भिःशमन्यतर्यतयोः।
सूचेिहस्तू वीजं वा सुखं पातमशापि वा रैखान।

काव्यस्मार्यभ्य ख्यापणात् ख्याकः। तद्विदिक सुतुधारात्
निधयुगणारः। इति विष्रः ख्यात्स्मार्यगभावारेकः एव
सुतुधाराः सचं प्रयोजितवादू यववहारः। स ख्याको दिय्ये
वस्तु दिय्ये भूला मस्ते मलों भूला सिंव सद्य दिय्यमलेष्यर्न-
तत्रो भूला सुचेवेत्। वस्तिविचता यथा उद्भात्राचे।

"रामो सृष्टि निधाय कालनमगाणालायाधवाश्रीं गुरो-िाहाया भरतेन राज्यमहेि ला भािा सहैवोश्चिलम्।"
पढ़: परिच्छेद: ।

ती सृष्टिविभीषणावतुगती नीती परां सम्प्रतः प्रीतिका दशकनःप्रभुतो घस्ता: समस्ता हिमः" । (५)

वीजं यथा राभावः।

"होपादन्वयः खाद्यपि सत्यादीपि जलनिभिर्दिशेर्यान्ततः।

श्रानोय भार्तितः घटवितः विधिरभिसतसभिषुभूलः।" ॥ (७)

प्रव द्विसु मुद्रे वहितभ्रस्मस्नोतिताया राभावः अनु-कुलदेवलालितो वसाराजःकवऽप्रेषो योग्यराजःवाकार-मारभ्रम राभावलीप्रासी वीजः। सुखं श्रीपादिना (२) प्रभुन-हत्तान्तप्रतिपादको वानिले:। यथा।

"आसादित्राणकल्लिन्यकन्द्रहासः।

प्रासः: शरणसमय पद्व विशुद्वकान्तः।

उत्तुषाय गाद्वतमसं वनकालसुग्रं

रामो दशाच्छेष्व सम्पूर्वकमुजीवः।" ॥ (७)

रामी वा स्त्रिः: दत्तासविभिष्यतत्रा माता:। जनवा चरित्र वरितं सम्प्रमग्नस्म:। राज्यसूचत लग्नम्।।

ती प्रीतिका दशमनी धारणीं सुधिनिविभीष्यो परां सम्प्रतः राज्यसूचत सम्प्रतिनिधिः। मः प्राप्तिः वार्तविवाहणवं मः समपार् (७):। वीजः:।

भगिताः: तन्नेनवर्णवृषभः:। समस्त: हिमः। अव: अस्तः:। विशुद्वः।

(७) होपादित्रः। विमुषसूक्तिसुदारकः श्रानोय विधिः। अश्रयः भविष्यितसभिषु समपार्। गयाद्यविभिर्दिशेर्यान्ततः। दशाच्छेष्व सम्पूर्वकमुजीवः। श्रानोय भार्तितः। घस्ताद्वित:।

(७) दक्षिणस्त्र: सत्यावः। अनुकुलदेवलालितः: अनुकुलदेवलालितः। स्वाभावः। एवः।

(७) श्रीपादिना राज्यसूचत स्थाप्तः। एवः।

(७) आसादित्रः। शरणसमय पद्व विशुद्वकान्तः। वीजः।
साहित्यप्रत्ययम्

पात्र यथा शाकुनली न
“तवाच्छिन्न गीतिरागेन हारिणा प्रसभे दृश्यः।
एस राजेव दुभवं: सार्धेणादिरूपसा”॥ (फ)॥

रज्जु प्रसाद्य सधुरे: श्रीके: काव्यार्थसूचके।
पुष्पकस्य कविराम्यां
गोवालयिपि स वीर्येत्।
षट्टुश वानित् प्रायेश
भारती इच्छामायिन:॥ २८४॥

स खापक:। प्रायेशीति काव्यविनुकोंकैतनमपि। यथा
श्चावव्याम्। भारतीद्वितिषु।

भारती संक्षवत्प्रायो
वाग्यापारो नराशय:॥ २८५॥

(फ) तस्विति। हारिणा सनीली तव गीतिरागेन स्वकृतारागिन
अतिरिक्ता चतुर्विषय काव्येष एव: राजाद दुभवं द्रव दृश:। चालित: भव्यः।
वर्दुफुमनेवप्रभुविषयः पात्रस प्रवेशः वर्षित:।
संस्कृतवहुः वाक्प्रधानो व्यापारी भारती।
तस्य: [ व ] प्रशोचना वीदी
तथा प्रहसनामुखि।
चक्रान्यतोषयुक्तवीरारः
प्रशंसात: प्रशोचना || २८५ ||
प्रतुदामिनैवेव प्रशंसात: छीरृष्णां प्रहस्यनुमुखिकरं प्रशो-चना। यथा रत्नावभासः
“छीरृष्णी निदुष्ण: कवि: परिपरमेया गुणग्राहिणी
लोके द्वारिण च वल्लरंजनचरितं नाये च दर्शा वयम्।
वसङ्केत्किमद्भव साविकतफलपरः: पर्थं किं पुनः
संज्ञायोपचयादयं समुदित: सर्वी गुणानं गणः” || (म)
वीदीप्रक्रमने क्वते।

नती विद्युषको वापि पारिपारिक एव वा।
सूतस्पष्ट सहितः संलापं यत्र कुविते ||

( म ) तथा श्रति। तथा: भारतवा: हि:।
( म ) शृद्धं रत्नं। शृद्धः: निदुष: मुद्यः कवि: शानासंप्रायः।
एव वरिष्ठ समापि गुणग्राहिणी निदुष्णः तथा न न दीर्घेष द्वारेः।
वसङ्केत्किम चरितं लोके जनान दर्शा सत्यदर्शः, तथा नाये सभित्सवायं
दशः: निदुष्णः, दश च विभिन्न तत्तत्त्वस्मी च वजैः साविकतें वासिन्दा
समुदितं द्विंद्रवेदिः: पर्थं स्वानं, किं पुनः: वहनस्मिति भावः, सम सामान चक्रतपान
चारुः: विदुष: निदुष्णत्वेऽथविद्युषकाः प्रशोचनाः।
सूतस्पष्टस्मि: संलापारम्भः। जय स्तवस्मातीं संबंधं समापः।
सूतस्पष्टस्मि निदुष्ण: वहन: परिपारिकः।
चित्रवीक्षे स्त्रायांविधे:
प्रस्तुताचे पिष्मिष्मि.
अभसुखं ततु विज्ञेयं
नामा प्रस्तावनापि सा॥ ३८॥ [ म ]

सूतवधारस्त्रथिलात् स्मारकोऽपि सूतधार उच्यते। तस्क
प्रत्युर्वः पारिपार्श्वे।। तस्मात् विष्यतो न च।।

उद्धालकः कशीहातः
प्रयोगातिशयस्यतः।
प्रवतं कावलागिते
पश्रु प्रस्तावनाभिद्वा॥ ३८॥ [ य ]

पदार्थनि लगतार्थानि
तद्यथगतये नरः।।
योजयिति पद्धरन्ये
स उद्धालकं उच्यते॥ ३८॥ [ २ ]

(श्य) प्रस्तावनामिदानाधि उद्धालकं ध्रति। खययम।

(श्य) चहाल्यालानाहि पदार्थीति। भगतार्थानि भविषयार्थानि पदार्थि
नागतथात्यसंगो द्विषयानि बोधाय न्यः। भवः पदः। वत्तु योजयिति व
चहाल्यकं उच्यते।
पढ़: परिष्कृतः। २५१

यथा सुद्दाराचसे सूत्रधारः।

“कृत्रिमः स केलुकाण्डः सम्पूर्णमस्य निरंतिमेः।
श्रव्यावित्स्मिच्छति वलात् श्रतः।” जनन्तरं नेपाणे
“श्राः क पप माय जीवति सति चतुर्घुमस्य श्रव्यावित्स्मिच्छ
वैतिः”

पवनार्धवन्यपि पदानि ह्रदिस्याण्गला प्रर्थस्तारे
सप्तसयं पावप्रवेशः (ल)।

सूत्रधारस्य वाक्यं वा
समाद्धायाधस्य वा।
भवेत् पावप्रवेशशनेत्
कथोहातः स उच्चति॥ २५०॥

वाक्यं यथा रत्नवचसू। “होपादन्याधिपि” द्वारि
सूत्रधारेण पठिते। पवनेतथा क चंद्रेष्ठः। “होपादन्याधि
कर्ति” द्वारि पठिता योगन्यावशस्य प्रवेशः। वाक्यायोऽः
यथा वेऴ्याम्।

(४) कृत्रिमः श्रतः। कृतः चन्द्रदेवपितविस्तरिः वरः ।
वेनः राजपीतविस्तरिः सम्पूर्णमस्य निरंतिमेः।
श्रव्यावित्स्मिच्छति वलात् श्रतः।” जनन्तरं नेपाणे
“श्राः क पप माय जीवति सति चतुर्घुमस्य श्रव्यावित्स्मिच्छ
वैतिः”
"निर्वाकवैद्यद्वान: प्रशस्यादरीवा
नन्दन्तु पास्कुतनया: वह माधवेन।
रक्तप्रसारितंत्रु: चतुब्धग्राहां
खः भवन्तु कुरुगऽजस्वाता: सम्मत्या:।।(भ)

deśi सूत्रधारिणं पलितस्य वाकिष्ठायः रक्तोला नैपधे च।
दुरालन्। एवं मकङ्कपथक। कर्म खः भवन्तु मध्य
जीवितं धातेराष्ट्रः। ? तत: सूत्रधारी निष्क्रान्तः। भौसेनस्य
प्रविष्टः।

यदि प्रयोग एकाधिनः प्रयोगोऽन्यः प्रयुक्ते।
तेन पात्रप्रवेशऽपेक्षेत् प्रयोगातिशयस्तदा २८१ [श]

यथा कुन्दमालायाम्। "नैपधे इत्यत इतोज्वतरत्वायः।
खः। कालयं खः रायांहानिन सहायवं मे सम्पाद्यति।
विलोक्य। कष्टमतिकर्षणं वर्तति।"

( भ ) निवाचिति। पास्कुतनया: पास्कु: नाधवेन कष्णे वह परिणः
प्रशस्त: प्रशस्ताः सम्बर्जर्योऽदमालसमाल। चन्द्र दुः दिग्नातु निर्ज्ञोः
शरीतः वैद्यविरोध एव देहस्य: चर्चः प्रशस्ताः तथाभवतः। खः नन्दन्तु माधवेन
महतु। सहस्यः सातनारिनः। तथराप्रवृत्तः। दुःशिष्यशाकः,
रक्तयात्रा प्रसारितं अवहेत्ता सू:। द्वितीयी वै: ताहः। चन्द्रायः। तथावः रक्तमिमः खः
चंसर्षेष्य प्रशस्ताः खः। श्रीः। तथाभवतः। तथा यथाभवतः यथाभवतः
विवर्धः। चन्द्रयाः। तथाभवतः। चन्द्रायः। तथा चतः सिद्धः। चन्द्रायः
आरोहणी द्वाः युद्धात्मारं भवतिः। तथाभवतः। चन्द्रः। खः। श्रीः।
सहस्यः। चन्द्रायः। सहस्यः।

( श ) प्रयोगातिशयस्तदा यद्धित। यदि एकाधिनः प्रयोगाः प्रयुक्तः।
प्रयुक्तः तेन विद्यनम् प्रयोगाय पात्रा। चन्द्रः चतः सहस्यः तदा प्रयोगाय
विनिर्भो वर्मितः।
वह: परिच्छेदः।

"लक्ष्मिनारायण भवनि सुचिरं स्विति
रामेश नौकरिवादभ्राकुलेन।
निर्विश्वितं जनपददारण गम्भीरं
सीतां वनाय परिक्षितं लक्ष्मणोपयम्।"

ञः वृद्धप्रयोगिः भवायणांमिश्रता सुविनाशनः
"सीतां वनाय परिक्षितं लक्ष्मणोपयम्।" धर्म सीतालच्छन्यः।
प्रवेशं सूचिता निरक्षार्थान व्यक्तीगमतिष्यात् एव प्रथः
प्रयोजितः। (प)

कालं प्रकटमाशिष्यं।
सूत्त्रग्नं यत् वर्षियत्।
तद्राश्रयं पार्श्वं
प्रवेशस्तत् प्रवत्तं कम् ॥ २८॥ [ स ]

यथा "आभासदितिवादि। ततः प्रविष्टति यथानिर्दिष्टो
रामः।।

(प) लक्ष्मणसैत। नवंधेत्यश्च राजस्य भवे वृचिरं दोषकां यथासः
शास्तिनियते। सिवतः स्वितिश्रीव; धर्म इत्य वीषाकारं परिधानः। दीर्घारं तद्याः
मयं तेन बालकः। कावरोति रामेश जनपदादरणं रूपाः। निर्विश्वितं वाहिनिः
गम्भीरं वर्षीयं भारतवर्धनं रूपाः। वीषाकारं यथाः। वर्षियति कर्मवाचाः। देहस्ऺः
हस्तमहम्। चतुरं प्राणदिः चायाः। लक्ष्मणसैतः। वृद्धगुणवल्लम्। प्रथः। सामग्रिः
सूचिताः रूपमस्कृतिष्यात्। वामनसस्माहः। (प)

(स) कालसैत। यथां प्रमाणं दर्शितम् चाणक्यशिविरं सूचितं दूषक्षु दृष्टवः
पारः। वर्षियति सत् प्रेमं यथां तद् दृष्टवः। तदार्थावरः। पद्यम पत्तं दर्शः
भवति तस्मि प्रवत्तं। ॥ २२ ॥
यत्रेकं तं समावेशत् ।
काण्यसन्यत् प्रसाैध्यते ।
प्रथोगी खलु तज्ज्ञैवे ।
नामात्वल्लोकतं वुधे ॥ २८३ ॥ [ ह ]

यथा शाकुन्तले चूर्चो नन्दा प्रति "तवांभि मैतिरागिरणि-
ल्लादि"। ततो राज: प्रवेश ।.

वोप्यान्तत्व यथालाम ।
वोप्यान्तनीतराणिः ॥ २८४ ॥ [ ब ]

चतु रामुक्षे । उदारायकवल्लोकहोत्तराणि वोप्यान्तनि
वज्ञािकािनि । तब्कुरुक्तः ।

नेपथ्योत्ते। शुैं तत्र तव त्वाकाशवचनं तथा ।
समालोकारणि कर्ताप्यमासुखं नांतकादिः ॥
एंमासुखेढानामभिः कस्मिन् प्रयोज्येत् ।
तेनार्थम रहर्वं वा समाचिपीवं सूतंपक ॥

प्रसादवाने निर्गच्छसि: ।
ततो वस्तु प्रयोज्येत् ॥ २८५ ॥ [ क ]

( ह ) यथेरि । यय चतृथी एकव विषये समावेशात् साहित्योदयानात्
चतृथी काष्ठ पादप्रविष्टि प्रसाते पुषिे ततृ नामा वुधे: प्रविषिे: चतृथी
तर्तिी चतृथी ।

( ब ) वोप्यान्तनि । तत्त्व धामुि । यथालाम यथायामसु त्वतराणि
पन्नानि वोप्यान्ति प्रसादवानि । चतृथी खुण्डः ।

( क ) नेपथ्यदात्यिनि । तत्त्व मान्तकादिः पुृथं नेपथ्या । नेपथ्यभिः ताषि ।
पंखः परिमेकः।

वद्विविह्वतम्।

दृढः पुनविस्तु वुधैहिनविवः परिवल्पः।

अधिकारिकलः स्वात् प्रासङ्गिकमथापरम्॥

अधिकारः फले स्वास्थ्यः

अधिकारीः च तत्प्रभुः।

तख्येतिहद्वः कविभः

अधिकारिकमुच्यते॥ २८६॥ [ख]

फले प्रधानम्। यथा वालरामायणे रामचरितम्।

शस्योपकरणार्यः प्रासङ्गिकसितीयते॥ २८७॥ [ण]

प्रस्थापितकैचिंत्ययथ उपकरणानिमित्तं यत्रति तत्र

प्रासङ्गिकम्। यथा सुध्रीवादिचरितम्।

पताकास्त्राणं योज्यं

सुविचारायं वस्तुनि॥ २८८॥ [घ]

शाकाभविलं वसायिवापि भावरं प्रकाश्यताः कारणम्। एषाः शास्त्र-मेदानं नमोतानां निनितानां वा एवं धिश्च श्रीविभवेन विद्व्यानाः। एव-एवं पूर्विविश्वं तेन भृष्टं श्रद्धा च पावं वसायिवापि विनाशितं निनितानां निनितानां शस्यार्यः प्रकाश्यते प्रविकेत।

(ख) ददिनं। दसं बुधे। दिविंशं परिकल्पति दिविनते एवं बुधं अधिकारिकस्य परं प्रासङ्गिकं स्वात। प्रति काव्यं प्रधानम् च स्वायं वसायिव- विनाशितं अधिकारः। तत्र समास्त्र मुख्य अधिकारे। तत्र विचारणः प्रतिश्चां जानिते विनितानां घितानां।

(ण) समेत। चयं अधिकारिकैंशिरस्म्यं पंक्तिपादं एकादशं ज्ञातं प्रकाशित।
सांहित्यप्रायम्।

इत्य नामः।

यदार्ये चिन्तिते सन्तितस्त्रिन्
तश्चिन्तिताः प्रयुक्तथे।
ध्रुग्नुकीन्त भावेन
पताकास्त्वानकन् तत्॥ २५५॥ [ढ]

तदेदनान्।

सहसैवार्थसम्पर्कितेः श्रवणप्रचारः।

पताकास्त्वानककिंत ध्रुपम् परिकीर्तितम् २०० [ढ]

ऍयथ रङ्गावस्या “वासवदत्तेयम्” इति राजा यदा तत्काद्
पार्यं मोचयित तददं तन्त्रवा “गिरिकितेयम्” इति प्रवेष्टवाय
“कथं प्रिया में सागरिको चलमलसमिद्धाम्” इत्यादि फल-
रूपार्थमध्यत्रिः पूर्वपर्ययं उपचारार्थशयात् (ढ) गुणवत्ती
उद्विवता।

(ढ) पताक्कित। इत्य वाच्यं नामावधे प्रतिविक्षिप्ती सुविचारये समक्क विविधां
पताकास्त्वानकयेँ दीनां प्रयोजनम्।

(ढ) यत्रतिः। यद चरित्रम् गाए चिन्तिते तहः तथा पार्या लघु-
वाच्यं च। तथ्यां ध्रुगनुकीन्त चतुर्किते भावेन रूपम् प्रयुक्ते चेतित्यासाये
तत्त पताकास्त्वानकम्।

(ढ) संहिताः। चप्पारः चतुर्कितेमवधीपनतलात् श्रवणा गुणवती
परस्पृहाली किंतरध्यस्तु: श्रवणम्। ध्रुपम् प्रथमं भावं पताकास्त्वान चरित्र-
कितेम्।

(ढ) फलवर्यसम्पर्कः। फलस्पद गर्भसंगरिककारवधे समस्तिकां:।
पूर्वपर्ययं वार्षिकासम्पर्कैव। इत्यतः उपचारार्थीयोत् चतुर्कितेमवधी-
पर्ययाः।
वचः सातिगयश्चर्ण  
नानावथसासायनम् ।  
पताकायङ्गानकसिद्ध  
द्वितीयं परिकीर्तितम्॥ ३०१॥ [ अ ]  

यथा संस्कृतम् । 

"रद्द्रसाधितभुवः चतवियत्याय 
सस्या मृणं तु दरभास्यताम् समवा:"

प्रव रक्षादिनां सिद्धरगिरीराध्येतुकाक्रियविन वीलान्य-  
प्रतिपदनात् निर्मलान्यप्रतिपतो सल्या द्वितीयं पताका-  
क्षणम् (भ)।  

चर्चौपचरकं [ अ ] यथू  
लीनं सविनयं भवेत् ।  

न्यायप्रतिष्ठितं  

न्यायार्थमद्धमुच्यते॥ ३०२॥  

( अ ) वच । सातिगयश्चर्ण वनिषां यथा तथा द्विते नागाध्य नागाध-  
विद्या। यो इत्युक्त रज्जना ततुतसायनयं हस्य: वदां द्वितीयम् । द्वितीयं पताकायङ्गानकसिद्ध  
परिकीर्तितम्।  

( भ ) सविनयं। वीलान्यप्रतिपदनात् सिद्धरगिरीश्चर्णसिद्धिविरुध्द:  
सुदृढ्या वीणी तथा क्षथः प्रष्टिः फलं महानप्रतापसमं तथा प्रियवश्चर्णात  
पुष्पात्तं नु:। साक्षरं चप्पटिहियं सदृढ्यश्वरस्मी मद्यास्तमि। निर्माणात-  
स्वयं दृष्टिहेतु सदृढ्या तिलचिते भगवनुः भवेत् निर्मलास्वरस्तिरिमं  
पताकायङ्गानकसिद्धिः।  

( अ ) चर्चौपचरकं। कर्णोऽहकं द्वितेऽहकं हस्य:  
बद्धमुद्दिकां॥
"कशुकी। देव! भग्न भग्म। राजा। कैन? कशु।
भीमन। राजा। कस्म? कशु। भवतः। राजा। श्रा:।
किं प्रलपसि? कशु। समयं देव! नतु व्रवीमि भग्न भीमन
भवतः। राजा। धिक्। हथापसद। कोशयस्य ते आशोहः
(ट)। कशु। देव! न आशोहः सलमिव।
भग्न भीमन भवतो महता रथदेतनम्।
पातितं किं दिष्योजालवहाक्रमिनिचितो। (ठ)
अत दुर्योधनहनंभक्रस्तुलसंकालसर्वस्यचिपस्थे।

dानवीचवनविन्यास: सुस्मितः काव्योजितः।
प्रधानार्थिनरापेची पताकाश्यानकं परम् २०३ [ड]

यथा रत्नान्याम्।
"उहामोलकालिकाम् विपाखुर्वचिं प्रारंभजुभां वणााः"

(ट) हथापसद। अपेक्षा पपसदः पपस: नन्दसुधौ। आशोहः: पीढ़ा
रोग दर्ता वालते।
(ठ) महामित्र। भीमन भग्नकन् महता वायुना भग्न,नुष्टितं भवतः
श सरस्वतिन रथदेश। किंद्रिषौ चुदकस्वयम्का ते शृंगा जालं संमूहः
तन वहः। भक्त: रामचन्द्रस्य नतःभास्मतिः चितौ पावित्रम्।
(ब) कोपिष्ठ सुमना भावः। चित्ता पतनः सोदितं तत्तदिति भावः।
(ड) दार्यं द्रति। दार्यं: प्रथर्षयस्मिनः सुस्मितः: सुमर्चः: काव्योजितः
प्रथितः काव्यप्रयोगार्थवधं: सर्वत्रेब काव्योजितस्य विद्यमानम्
काव्योजितलिखितविशेषः निर्मलकालप्प्रचितिभावः: प्रधानं नन्दुः
अङ्गविशेषः: तत्: प्रचेतस्य द्रति तद्रेच्छो तत्तद्वभः वधः: परः चतुर्व्वय पताका-
र्यर्यान्याम्।"
ठाकऱे परिचाते।

द्रावारस खसनोयमणिरुपरेंतेरांतन्त्रीमान।
श्रेयोयदील्लासमं सस्रनं नारीसिग्वार्यं धुंवं
पश्यन् कोपविपाठसुतुसुखं देवा: करिपाहस्।

चत्वारश्रवणदा: सहितं (ढ)। एतानि चवारि पटाका-
स्वारकारिन कौच्चश्लायं कौंटीलायं सर्वभूसंधियं
बनवितं। कल्यंकुरिर्च्छावशादू भूयोशीपि भवित। यत्
पुनः केनचिंदुः" सुखश्रवणमार्थ सन्तिचतुर्वे क्रमेण भव-
लोकित्।" तदनि न सचलने। एवालन्तसुपदियाणाम-
नियमेण (ण) सर्वार्थे सर्वपाप्यं भवितं युक्तरात्रु।

यत् खादनुचितं वस्तु नायकक्षरं रस्यं वा।

विरुङ्कं तत् परिलाख्यज्ञन्याः वा प्रक्लयतेत्

॥ ३०४ ॥ [ त ]
शाहिद्वर्धमू। अशुचितसिद्धां यथा रामस्य क्षणना वालिवः। तत्र छृदातराये नोक्षाये। सुश्रीवरवरारि तु वालो रामस्य वधार्थमागतो रामेण छत्र इवनयथा कः?

चलोभ्यद्देशनीयाः या वक्तायेव च समस्या। या च स्वतः वर्षप्रयन्तं कथा दिनहयादिजाः। अन्याः च विलरा सूच्या सार्योपचेपैवैः

॥ २०५ ॥ [ य ]

चलेनु अद्दशनीया कथा युद्धादिकथा।

वर्षांतूर्द्वैता यक्षी

तत् स्थानर्द्वद्विभवस् ॥ २०६ ॥ [ द ]

उँटो हि सुनिना।

“चलेनु कै चक्षु मासकातं वर्षांत्वितं वापि।

तत् सबं कलिभं वर्षांतूर्तैं न तु कहाचित्” ॥ (च)

( न ) यद्वित। यथं वस्तु गायकस्य रसभं भवचितं वा विशेषं खातं तत् परिवाण्यं वा अच्छव्या प्रकारवेनूऽ रपथेित्।

( घ ) प्रद्वित। या कथा चलेनु अद्दशनीया निवेदनीया कविकमिति श्रेष्ठः। का तु सत्तवा चेतु वक्तया कथया निर्देशाया न तु कायतं दति मायः।

( द ) वर्षाद्वित। यथं वस्तु वर्षांत्वैं यं वस्तवाचितस्यवाचितवस्यं तत्

( घ ) चलोभ्याति। चलेनु कै चक्षु मासकातं चति यथं कायं मासकातं या वर्षांत्विं संवर्षांतं सिद्धान्त:। तत् सबं वर्षांतूर्तैं न तु कहाचित् न तु नैव जः कायं।
पढ़: परिचयें। २६१
एक चतुर्दशवर्षव्यापियः सामवनवासै ते वेवराधविश्लेषणे। कवार्यः: कवार्यः। ते ते वर्षवर्षवर्षवदिनयुगाभिनामिकतमीन स्मृतीयो न विश्लेषः।

दिनावसानी काय्यं यदु
दिनेनीवीयपदते।
अर्थोपचरकवाचः
महक्षेरः विधाय तत् ॥ २०७ ॥ [ न ]

के ते अर्थोपचरका इत्यासा काय्यामाहः।
अर्थोपचरकाः पद्ध विष्कार्यकार्यवेशकाैः।
चूलिकाभावतारोऽयः स्थाद्रस्मुखस्मिविपि। मः
हस्तविन्यासानां कवार्यानां निर्देशः।
सक्षमार्थ्युः विष्कार्य चारा वदख दृष्टिः।
सम्यन्त मध्यमाभ्यां वा पाताभ्यां सम्मयोजितः।
शुद्धः स्यार्य सत सत्त्वीर्या नित्यमध्यमकल्पितः।

॥ २०८ ॥ [ अ ]

( न ) दिनेश्वर। यत कायं दिनेश्वर समस्यमेण दिनेश्वर चर्चयते सर्वत्रे ततै ब्रह्मलोके पटविरासी विधाय कहः दिनेश्वरने कथाप्रद्ययः: ब्रह्मयः: वाप्ये वशम्।

( प ) पर्यावरणकाराद दिनेश्वर। चर्चा कामो नवप्रद्ययः: चल्लयः
विधायः: वधो विष्कार्यः: पवमयः: पवमयाः: चुलिका: कवार्याः: रहो सर्वम्।

( फ ) विष्मवार्यश्च निर्देशः। ब्रह्मिष्मकाराद निर्देशः: कवार्याः: निर्देशः: पुष्पः: ब्रह्म चाही पदम दृष्टिः: कवार्यः: प्रेमिलिङः:
सांहिक्यार्पणम्

तत्त शुद्धं यथा। मण्डलमाध्वि शमणानि कपालकुपखल। सहस्रार्थं यथा रामाभिनमं चप्पककापालिकीं

ध्य ध्रुवार्यः।

ध्रुवार्यकोणत्रातीत्यात्

नीचपारप्रयोजितः।

चक्रहयान्तविचुनियः

श्रीं विद्वानभक्तं यथा॥ २०५॥ [ ब ]

चक्रहयान्तान्तरितं प्रयासाद्वैवं प्रतिव्यंजकं। यथा वेश्याम् श्रेष्ठाग्रामाश्रेण राजसमिष्टं नं। ध्रुवं चूलिका।

अन्तऽज्ञानानिकास्येषेष्यैः

सूचनार्थस्य चूलिका॥ २१०॥ [ भ ]

यथा नीचरणं चतुर्दशार्धादी। "नेपथ्यं भी भी वैमानिकाः। प्रवर्त्तलं रजसमझलानं" इत्यादि "रामेश्वर परशुरामो जितः" इति नेपथ्य पावे। चूचितम्। ध्रुवं भ्रातार्यः।

यः कथाविभागः। श विरचः। श तु सचीन सध्विषेन एकेन पारिष्य वा लघुसामान्यं पाराभवं संपूर्णं। दसों मनसा, श श्रीव: श्रावः। नीचसत्प्रायणभावं भविष्यते सबोद्धम्: विभिन्नः।

( ब ) प्रविष्टसाध्व प्रविष्ट श्रीै। नीचपारप्रयोजितः। भुवानंत्रात्यात् प्राक्तत्यां तथाः भाषयं रचितः। कथाविभाग: प्रविष्टः। श तु भ्रातार्यः।

भस्याकरणध्वयं दब्यः। श्रीं भविष्यादिति। विद्वन्मभः। यथो। संबंधीतां। विधापनं यथो। विक्षमिति श्रीः।

( भ ) चूलिकामाय प्रकरितः। नवनिकां तिरस्त्रि तथा। जलः। च चक्रहयान्तविचुनियं पुष्पं पवासा। श्रीं श्रीः।
पदः परिच्छेदः।

श्रद्धान्ते सूचितः पावै-खट्टढ़स्याविभागतः।
यतांशोवतर्लवेशो-प्रजावतार द्रति स्मृतः॥ ३११॥ [ म ]

यथान्तरानी पञ्चमां पाते: सूचितः पदार्जनल्लखिका-
विशेष इवावतीर्णः। श्रावास्मुखस।

यत्र स्थानं एकस्मि-श्रद्धान्त श्रुतवाचला।
तद्वर्मक्षमिलयाहु-
वृजार्थक्यापक्षः तत्॥ ३१२॥ [ य ]

यथा मालातीमाधवे। प्रधानिकोटि कामन्दकवलोकिते
भूरिवसुप्रभृतीत्वा भावभूमिकानां परिचितस्कथाप्रवर्नयस्य च
(२) प्रस्तुतः सचिवेन श्रुतिवल्लोः।

श्रद्धान्तापावैविधायां
विज्ञायस्यार्थसुपूर्णनात्॥ ३१३॥ [ ल ]
भ्रान्तपाविकर्त्तानि प्रविठ्यः पार्थः। यथा वीरचरिते हिन्दुक्षानि। “प्रविठ्य सुमन्तः। भगवन् वसिष्ठविब्धा-स्मितो भवतः समाग्नवानाहुयतः। इतरे। क भगवन्। सुमन्तः। महाराजदशरथवालि। इतरे। तत्तथाव गच्छ:।” इत्यहपरिसामसी “तत् प्रविधवापविष्ठा वसिष्ठ-विष्ठासिचचरुरामः।” इत्यह पूर्वःतः एव प्रविधित सुमन्त-पातेषु भदनेन्द्रजनककृ ताविच्छे उत्तराभिसुखसूक्ष्मः-ट्रक्कियविद्यति। पत्रव धृष्टकमतासुसरारिषोत्समः। इति तु “भ्रान्तवतारिषैव इदं गतार्थम्” (५) इत्यहः।

अपेक्षितं परिविल्य नौरसं वस्तु विस्तरम्।

यदा सन्दर्शयेक्षेत्रसंसारुभावान्तरः तदा॥

काय्यो विष्कम्भो नाम्य चामुखाल्लिसपातरः।

॥ २१४॥ [३]

यथा रघुवर्यः। योगवर्यमप्रयोजनितः।

यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तिते।

चार्विन्द तद्राहः स्थात्रासुखाचे प्रसंग्यः।

॥ २१५॥ [४]

(५) चपानाति। चपानी प्रविठ्यः पार्थः। तदः विभ्रमः केवं प्रासर्वं परिच्छविन्यात् भवामात् भवामात्।

(५) गताः। वतार्थमः।

(५) प्रेपनतिति। नौरसं विलक्षणं वस्तु परिविल्य श्रीसम् वरिष्टं यदा सतयात् तदा नाथी चामुखाल्लिसपातरः चामुखाल्लिसपातरः। भदनेन्द्रमायत्वमात्र चामुखाल्लिसपातरः पार्थः यथा तादायः विष्कम्भः काय्यः।

(५) देवि। यदा तु मूलादेव मूलामात्र चार्विन्द वस्तु प्रवर्तिते तदा चार्विन्द एव चामुखाल्लिसपातरः देवः तथायः।
विष्कम्भकारीपि नी
वधो वाच्योऽविकारिः।
अन्योन्येन तिरोधानं
न कुर्याद्वसवस्तुनाः॥ २१६॥ [स]

रसं गुड्डारापि। यदुकं वचनिकन।
न परितिस्मली वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नवेत्।
रसं वा न तिरोदश्यात वश्वनङ्गारलचे॥॥ पदिः (ह)

वीजं विन्दुः पताका च
प्रकरी कायासेव च।
अर्थ प्रक्षतयं पञ्चः
ज्ञात्वा योज्या यथाविधि॥ २२०॥ [च]

प्रार्थप्रक्षतयं प्रयोजनसिद्धिहितवः। तत् वीजम्।

(ह) विष्कम्भकारीपि। विष्कम्भकारीपि वधिकारिः। प्रधानसचकः
न वाष्पः। तथा रक्षस वस्तुः। वित्तिकाय अन्योन्येन पश्चर्करेयं। तिरोधानं न
कुर्याद्वसवस्तुनाः। तिरोधानं रसिकमवः। यथा काया न तथा रसिकमवः। भएः
वश्वनङ्गारलचे॥॥ पदिः।

(च) नीति। परितिद्वः। वस्तुः दूरं दूरं। वश्वनङ्गारलचे॥॥ पदिः।

(छ) शैशालिति। कर्त्तव्य प्रयोजनम नतयम्। निदिष्टितः। तथ।

यथा—वीजं, विन्दुः, पताका, प्रकरी, तथा कायाम्। एतत् ज्ञाता श्राविष्टि
शिपणेनित्तम योज्या। प्रयोजनम पदेः॥

२३
चल्पमानं समुहिः
बहुधा यद् विसपृति ।
फलस्य प्रथमी हेतुः
वीजं तद्विभिधीयते ॥ २२८ ॥ [ क ]

यथा राजाव्यां वस्त्रराजस्य राजावलीसापिय्यूतवानकृष्णः
लावितो यौगिकराययवापीः। यथा वा वेश्यां द्रौपदीः
केशसंयमनहत्तुभीमसेनकृष्णोपचिती युविचित्रीकालः (ख)।
अवान्तरार्थविच्छेदे
विन्दुग्रहे द्राक्षारम्भः ॥ २१८ ॥ [ ग ]

यथा राजाव्यामनं कपूरापरिसमासी कथाय्विच्छेदे चति
उदयनकृष्णोपचितीचति दृति सागरिका खुला सहस्म्।
‘करं एषो सो उद्भ्रणस्थंत्वो’ इवादिरान्तरार्थहि: (घ)।

व्यापि प्रासंगिकं तत्तः
पताकाबिंधीयते ॥ २२० ॥ (ड)
पद: परिच्छेदः ।

वया रामवर्ती सुधीवादेवङ्ग्रां भीमादि: शाकुलमी विद्ययक्ष चरितम्।

पताका नायकस्य भय-ञ्च सखीयां फलान्तरम्।
गर्भेन सम्बी विभव्येवा वा निवाहिन्यस्य जायते ॥१२१॥ [च]

यद्या सुधीवादेवङ्ग्रां प्राय्यादिः। यतु सुनिनोप्याम्।

"भागवदाधिसम्बंधू वा पताका विनिवर्तिते" द्रति॥ (क)

तत्र "पताकेति पताका नायकपरं निवर्ज्ययुक्तमापि पताकायाः प्रहस्तिद्वर्गनात्" द्रति: व्याख्यातमभिनवयस्यपाते॥

प्रासिद्र्धं प्रदेशस्यं चरितं प्रकरी मता ॥ १२२ ॥

यद्या कुलपति: रावणस्य जटायुसंवादः।

प्रकरी नायकस्य भयां द्वस्य सखीयां फलान्तरम्। [ज]

(श) पताकेति। पताका नायकपरं सखीयां पानिरवन्तार्यं: निर्भरेदिनमुपिष्टेविनिसौपेयं:। न कालु गर्भेन वा गर्भेन सम्बी तत्र भ्रह्मान्ति: निशांशं लावति।

(ह) भागवतिति। भागवट्टरं शरसिद्धिपद्ममभादुस्मा हस्तिसारम् विश्रवायम्यं पताका विनिवर्तिति। दत्र पताकामधैन पताकायं यथे वर्तमान योजितम्।

(ज) श्रीप्रभुदास दासविलिति। श्रीप्रभुदास प्रभुदास: श्रीप्रभुदास एवरेक्त्वानिते बस्यं प्रकरी मदा। का तु नायकस्य सखीयां सखानां प्रव- रिवेशः। न कालू।
(स) कार्यमाहु अथविचितमिति। वतु साध्य वाधनीकम् अथविचितम् भावार्थं, विज्ञानं। यदयं: तत्कथा: उदयोः, तथा वश विड्डा विप्रतेयं समाध्यु सामर्थविद्यमानं ततु कार्यमितिः सम्प्रदयः।

(अ) कार्यं शेषास्मात्तानां शेषं द्रिति। फलार्थिमि: फलार्थिमिः ग्राह्यार्थिमि: प्रार्थवेः कार्यं पशु शेषः।——शास्त्रेः, यथा: शास्त्रार्थं, न्याय-तात्त्विः। तथा फलार्थिमि: द्रिति।

(ट) भार्तं स्वयं भवितेऽ रुपम् प्रधानम्। फलस्य भविष्यते न केवला वीरस् व शर्मा: व तारं: मर्यं।

(ठ) उदासीरिति वचिति। भव राजार्थिभाषम् एव मुखं फलं स्वायतं।
पश्रं परिक्रेत्‌ति

प्रयासः फलावासी
व्यापरीतित्वरान्वित: || ३२६ || [ड]

यथा स्त्राव्याम्। “तः विष श्रत्यृ श्रणो उन्मी-राश्रयित्वा जयथा तथा शालिकृत्य जनासमीहितं कर्कम्” (०) प्रतिपादितो रञ्जाव्याचिचिलेष्मादिहितसराल- महमोऽय। यथा च रामचरिते ससुव्रत्वनादि:।

उपायायार्यश्लागान्यां
प्रासादशा प्रसिद्धिम्भव: || ३२७|| [ठ]

यथा रञ्जाव्यां तपतीधिः। वेशपरिवर्तनाभिमिलितानि: सङ्कोपायाहासवद्वलचचिरायाम्याह्य च शिवारित्रित- जान्तसुकःसहसुष्फलप्रासि: प्रल्यागं (त)। एवमनवत।

उपायाभावत्: प्रसिद्धि-निविवासस्तिस्तु निखिलात् || ३२८|| [ठ]

उपायाभावार्याहितिकालसहसुष्फलप्रासिनिविवासिः। यथा

(०) यथाज. प्रथम देश। एक व्यायामाम श्रवणी मार्गं आयुगन्ति: व्यायाम: चेतह प्रवेष:।

(०) रास्तार्थत धर्मति। व्यायामा। तद्यथव नाहिविन्धिय: एकादीशय विहत यथा तथा शालिकृत्य जनासमीहितं करिपामीहितं संकःसमु।

(१) प्रायामायाकास श्वसित। रञ्जाव्यायामायास्त्रु व्याप्याय चतुर्वाण्य विन्यासः र ताभां प्रासि: शाक्ति: नेपान्ता प्रनयाण्या।

(२) रास्तार्थत धर्मतिः। एकादिः

(३) निकाशास्त्रु श्वसित। चतुर्वाण्य विन्या शाक्तिः एकादिः निखिलात् धर्मः निद्राखान्तः।
साहित्यांपैदाम्।
राजावस्थाम्। "राजा। देवीप्रसादं लेखा नान्दमोहिनीय पश्चाम्" दिति। देवीलक्षणपाया प्रसाददानीन निवारणाचिन्यं तत्कलसरससि: चूचिता (२)।

सावधा फलयोगः स्वादः
यः समगरफलोद्यः ॥ २२८ ॥ [०]

यथा राजावस्थां राजावलीलाभवन्धकन्यित्वलचणफलान्तः
नामसहितः (न)। एवमचतुः।

वधास्यमावस्थाम् भिरामिविरैगात् तु पद्धभिः।
पद्धधैवतोल्लख स्वभा: खुः पद्ध सम्भवः ॥ ३१० ॥ [०]

तत्चतन्मांहि।

चन्द्रशेखरं सम्बन्धः
समीमित्रान्यथे सति ॥ ३११ ॥ [०]

(२) च्छायं श्रद्धेति। खालस।
(०) फलागमां सैंहिति। यः समस्म समस्म फलस सद्वः। का
भवस्य फलयोगः पलागमसः स्वादः।
(न) धार्मिकः श्रद्धेति। खालस।
(०) श्रद्धेति। भास्य: पद्धभिः। भवस्यात्: भारम्भशृद्धिशिरिवः। वधा-
संघं यीमात् देविुलस सम्भवचुलान: पवधा एव पवधा एव भागाः। पव
सम्भवः खुः। पवधा भारम्भोगिनी भवस्य सुखस्वमिः:। भवम्भोगिनी भवस्य प्रति-
सुखस्वमिः:। भवम्भोगिनी भवस्य गर्भकामिः। निवत्ताम्भोगिनी भवस्य विमान-
समिः। फलाम्भोगिनी भवस्य वधास्यमावस्थांमिविरितिः बीधम्।
(०) फलागमां समोहत्वस्य सम्बन्धः दिति। एक एव चन्द्रः। प्रस्तृत्वमी
तविचम सति पत्तरा समी एकायंभवः। एके अपरेष्वेवः। धर्मम सम्भवः
योगः: वभिः।
एकैन प्रयोजनशास्त्रितानां कधादानामवान्तैकप्रयोजनसङ्गमः सम्बः। तद्विदानां
सुखं प्रतिमुखः गभोः विषमः उपसंहितः।
इति पञ्चाश्च भेदः स्वः क्रमालब्धमुच्यते॥

१३२॥ [व]

यथोऽर्थं लघुर्माह॥

यत्र वीजस्मु समुपरतिनानाधरससमवः।
प्रारम्भेऽ समायुता तन्मुखः समुपरतितिः॥

१३३॥ [भ]

यथा रवाह्यां प्रधानेऽन्द्रे (म)।

फलप्रधानोपायसं सुखसम्भिनिवेशिनः।
लच्यालच्य इवोडीद्रो यत्र प्रतिमुखः तत्॥

१३४॥ [व]

( म ) सुखसमिति नदम्।
( म ) सुखसमिष्ठम घविति। यत्र वंशी नाना चार्यः रहसः पढ़ादारस्यते। शास्त्रालेखः, यत् प्रारम्भेऽ प्रधानविभेऽ समायुता वीशय नामस्मृतीकारानिवेशिनः। शस्त्रमुक्तः, तत् सुखसम्भिनिवेशिनः। परिकोरिति।
( म ) वदार्थति यथिति। शर रवाह्यावस्थार्योर्तरालक्ष्यस्य वीशय उत्रितः।
( म ) प्रक्षुलसमिष्ठम घविति। यथः सुखसम्भिनिवेशिनः। सुखस्वरूपश्चित्तम दर्श्यालोकोपायसं दण्डम् प्रधानविभेऽ यः प्रधानमुखः, दण्डम् घवितः। तत् वीशयतिः। तत् न्यायस्य दण्डम्।
( म ) प्रतिमुखसमिष्ठम घविति। यथः सुखसम्भिनिवेशिनः। सुखस्वरूपश्चित्तम दर्श्यालोकोपायसं दण्डम् प्रधानविभेऽ यः प्रधानमुखः, दण्डम् घवितः। तत् वीशयतिः। तत् न्यायस्य दण्डम्।
वया र्रावश्चत् द्वितीयं कलराजसागरभिष्मगारिकासमस्मानम्
द्वीतीयं ग्रामविहीनः प्रथमाः सीताचरितम् सुस्रोतानिविद्युतकार्यां
वर्तमानत्वा कस्मित्वं केषुभ्य वासवदत्तः चित्रफलकहतत्ता
ते कस्मित्वं राघवमनि सुमयां राघवेशु रज्जुः प्रवी: (२)।
कलप्रधानीपालस्य प्रागुत्ततिनिध्य निच्छन।
गरीयं यथा समुद्रादे ज्ञानवेशप्राप्तवान्मुः ।

II २२५।। [ L ]

फलं गरीयं करणार्धेः (२)। यथा र्रावश्चत् द्वितीयं र्रावश्चत् कस्मित्वं
सुस्रोताः। “सचि! अदन्तिम् दार्शिनिः तुमं जा एवं भ्रात्राः
कस्मित्वं गरीयं कोवं या सुषोभस” (१) इत्यादी समुद्रादे।।
पुनर्वासवदत्ताव्रेण ज्ञास। द्वीतीयं तदार्थान्वेषणाय
गतः कालस्वरूपं वसतकः” इत्यादिष्टम्।। “विद्वृद्ध! के
हि हि हि! कौशिकार्जुनभ्रात्राः च तादिः विष्णुवंक्रमस्थं
परितीतो जातिः सम सधारादे विष्णवयाऽणः सुनिधिः भवित
स्वस्वादि” (२) इत्यादी उद्धेदः। पुनर्वि वासवदत्तावृत्तमिति

(१) श्वषे पश्चिमाणा प्रदानोलिं ते यदद्व भर्गा प्रक्षेत्र गहतो तिथ्याः तहं न
सुकमोहिः सं०।

(२) हि हि हि! कौशिकार्जुनायाभिन्नाः न सांहाः विष्णवस्थं
परितीतो जातिः सम सधाराम विष्णवर्ण वुला भवितो तीर्थी सं०।

(४) चदंश्वरवति वेदिति। सागरिकासागरसमस्मानम्: प्रधानप्रववस्म।
(६) गम्भीरसिंहां गदेवी स्म। यथा फलेः प्रधानम् व: प्रधानम् उपारः
लक्ष प्राप्त पूर्वम् द्वीतिम् च द्वारे मगे विश्रास्वतश्च प्रवाहितस्म वैन
चेति सावः सुः। यदाः पुनः पुनः चानान्येष्वात्, कृत्वा तिरोभावानु, कृत्वा
भविष्यवतानां सुह्मेष्टि: समवः प्रकाशः: गमः: गमसमिरवः:।
(६) गम्भीरसिंहां नालानंकरणादियाः।।
गानात् ऋषाः। पुनः सामरिकायाः संदेशाणंगमने अन्ये पञ्चमः। पुनः लोकाधिनार्थे उद्धेदः (३)। यथौ विषयः।
यत्र भुस्यक्षोपाय उद्दिनो गर्भोत्तोषिकः।
शापायेः सान्तरायस्त स विसर्गो द्रिति समृतः॥

३३६॥ [ ३ ]

यथा शाकुनले चतुर्थांगाः। “अनुसूता। विषयंदे! जन्मग्रं गामण्यं विवाहेन शिवित्तकलाणः। विषयानां तत्तताः तथाविब्रह्मांगानां समुच्चारिः। शिवलुंदे में हितस्य’। (३) इत्यत्र प्राचाय ससमाज्ञोपजिज्ञात् प्रागयम्भरः। (५) शुकुनलादीविस्तारण्यपविन्द्राविनिः। यथौ विषयंदे।
वीजवन्ति सुखाद्याः विप्रकोणाः यथायथम।
एकार्यसुपनीयन्ति यत्र निर्विशं हि तत्॥

३३७॥ [ ४ ]

(२) विषयंदे द्रिति। विषयंदे यथादि गामण्यं विवाहेन शिवित्तकलाणः। विषयानां मुक्ताः तथाविब्रह्मांगानां समुच्चारिः निविधे में इत्यत्र विशिष्टसाथे।

(४) उद्यारार्ति यथति। शारस्तः।
(५) विषयविचारार्ति यथति। यत्र सुखाद्याः प्रागयम्भरः। विषयं यथादि गामण्यं विवाहेन। गभितं। गभितविचारस्वप्नः: द्वारामित्रः। विषयं: अवभिक्षुपत्रः। विषयं: सान्तरायस्त स विसर्गो द्रिति समृतः। विशिष्टः।
(६) उद्यारार्ति यथति। ससमाज्ञोपजिज्ञाति। शापायाः। चय्याचयस्य समाज्ञोपजिज्ञाति। चय्याचयः। चय्याचयः।
(७) निश्चयव्यभिचारः। वीजवन्ति। यथौ चय्याचयः चय्याचयः।
ि

यथा वेशाम्। "कशुकी। (उपसत्य सहर्षम्) मशाराज। वहीं। भर्म मेशेनो। दुर्बलाधवतजारायण। काशर्मणरी। दुर्बलान्तित।" इत्यादिना। द्रीपदीधीरसस्यधर्मानां। सुखसन्धाविधीयान्तत। निजनिजस्यानाया। निचालिसिनण्याकार्यायो। जनम्। यथा वा। शास्त्रातो। सर्वसंस्कृ श्रस्तलाभिषवा। दुर्लोकधर्षार्गः। (४)। एवामशङ्काय। उपचेष्ठः। परिकऱः। परिचासी। विलोभनम्। युक्तः। प्रासः। समाधानं। विधानं। परिवारान। उद्देशः करारं। भेदं। एतान्यकालि वै। मुखे।॥

२३८॥ [क]

यथोदेशः लच्छमाह।

काव्यार्थः समुच्चित।

सुपचेष्ठ इति स्रूतः।॥ २३८॥ [ख]

काव्यार्थः द्रतिहस्तलचयप्रसुतार्थः। यथा वेशाम्।

भैमः।

विनिवेष्ठितः। वैषयः। मृत्युमार्गसम्बन्धितः। भैमिरः। मृत्युमिर्गभ्रतस्य। भैरः। कामार्थः। एकार्षम्। एकायोगस्य। अपनीयाने। प्राप्तिः। ततुः। किर निर्मवम्। निविदवमिक्षिपस्यसंहारः।

(४) दर्दाहरत। विषेति। दुर्लोकायः। दुर्लोका। दुर्लोकायाधरत। र्यतः। प्रकाशः। यक्षाग्नि। यक्षाग्नि। नितिविद्धमनकः। र्यतः। भक्तस्य। तिश्वाशाना। कुरालस्य। दति। प्रविशानातु। ततः। प्रभावः। चन्द्रराश्यः। र्यतः। कामचुलयः।

(४) सुकुमारेशोरः। सुपचेष्ठः। इति। भाषम्।

(४) चर्चनमार्थः। कामार्थः। काव्यार्थः। सन्तीषमितिपावः। सन्तीषमि।

वाक्यप्रेष्ठं। उत्तरविशेषं। उत्तरायनः। दर्देशः। इति। चूळः।
“लाभार्थसानविषाणसमाप्रियविषाणः
प्राप्तिः विनिग्रहीतं नः प्रत्यक्
प्राधान्य पानववधूपरिधानकेयान्
सुखः भवन्ति सति जीवति धार्मराढः” || (ग) ||
समुदतप्रायेन वालुः
चेत्: परिकरः युनः || ३४० || [घ] ||
यथा तत्तैव।
“प्रह्न यहीं सम खलु विशेषेद्र कुष्मिः
ने तत्त्वां हेतुनं भवति करिम्मी न च युवाम्।
जरासम्भग्योऽयस्मिव विन्नं पुनरः
कुर्या भीमः सन्निविष्टयं यूयं घटयत्” || (ढ) ||

(ग) भद्रादेवति वाचविन्। धार्मराढः: धृतघावः: हुन्धिरनाद्रयः
शाहार्धसमन्वितसमाप्रियविषाणः: शाहार्धसमन्वितसमाप्रियविषाणः समायं यून-
कोडः चार्मिन त्वर्य: प्राप्तिः विनिग्रहीतं धन्यनुलायर्य ष न: शाहार्धक
मध्य प्रचार्यतीयार्याः हायासुपाभः शाहार्धसमन्वितसमायं विद्यां प्रतीयोमाच्यानी
भवानि द्वारकः त्वर्य:। पुनः तत्त्वां पाल्लाग्यां तत्त्वां तत्त्वां तस्मां तस्मां
परिशां बलं देगांय शाहार्धय सिंह नौवति सुखा भवति। भार्मिनहिन्दः
हंसः। चतु त्रोपि विद्यामीयां नयां धार्मराढः सहस्यायणम्।

(घ) परिकर्मानुष्ठानः वाचविन्। समुदतप्राणसमुदतित्स नवेण धार्मराढः
येयां समाप्रियविषाणः। दण्डनिर्मितः: परिकरः: युनः।

(ढ) भद्रादेवति वाचविन्। कुष्मिः: धार्मराढः: विनिग्रहीत सम
यहीं खलु तत्त्वां चार्मिन: प्रह्नं खलु तत्त्वां भार्मिन: युहताः: सामायाः
युहविर्हिषः ष भेष्टं: अः क्वायन्तं करिम्मी न भेष्टं:। युहाः भार्मिन
नकुलहर्वाद्याब्याख्याः ष भेष्टं दृष्टं युनः:। भर्मिनः: भिद्याम्यार्यं
कुष्मिः: भार्मिन: यथा: कोष्टिः जरासम्भग्योऽयस्मिव विन्नं विद्यां निषिद्धं चार्मिन चिन्तयं च विचरविष्टयं
भिन्नंति:। यथा युनः: पटलयं येयाः। भार्मिनः: ज्ञानसिद्धि भिद्यामी-
तत्त्वाधिकृत: परिन्यासः II २४१ II [च]

श्र्या ततैव ।

"चन्द्रधुमेशुभमितविरोदगुरुवाक- ।
कंडूर्धमोरकुमधुक्षणा सुयोधनस्य ।
क्षयानवनवनाशोषनताजशोषपाणिः-
क्रसांविषयं कर्मसङ्गम देवि! सौमः" II (क)

तत्र उपपुजीपो नाम इतिहकलक्षश्रः काव्याभिविध्यः ।
संचेर्वीयोपिनीयमार्गम् ।
परिकर्तस्यैव वच्चलीकरणम् ।
परिन्यासस्ततोधि (ज) निवयायापत्तिपुप्तवा परितीतः द्रव्ये-
न्यसनसिद्धिं बदनः। प्रतापे च ब्रह्मानि उक्तैनी वैरागी-
यथं वधुस्मन्त्रिं तु अन्यायापि।

(ज) परिन्यासमाह तत्त्वाधिकृतम् । तया काव्यान्त्य नियमितः। नियंत्रितः
संकीर्तनं परिन्यासः ॥

(क) ददापदति शैवतिर्थः। हे देवि! पापायिति। भौस: गोरे क्षुरा-
शुभेन भूमित-चूर्णिता या। प्रक्षा भीमणम् गद्धा तथा:।
भूमिपालित महारेश
संयुक्ततं जयुगल वस्तुम तथाविशेष।
सुयोधनस्य दिुर्योधनस्य क्षयानि विशेषे
भवनः संका वर्तू वर्ष गाढ़े। सहिता तैत्तिको तैत्तिको तैत्तिको
संभर्यावती वधुस्मन्त्रिः ॥

(ल) मध्वमोदि। चन्द्रधुममार्गम-क्षयानवनमार्गम्।
कपटीकर्ष्य विष-
रेशु सूचनम्। उक्तेऽवै न्यायविवर्णेण। चन्द्रधुमेशु प्रकारात् ।
संभवेत् ज्ञानिनाहः।
गुणार्थानं विलोभनम् ॥ १४२ ॥ [भ]

यथा तत्रव। "देवदी। शाध्। किं दुःखं तुप परिकुलविदेनं" (४)। यथा वा समु चन्दकलायां चन्दकलायां वर्णे "सैंयं तालांक्ष्य विलासः" इत्यादि। यथै शाकुलकलावर्ते "श्रीवाम्रकाभिरामस" इत्यादि भगवद्गुणविवेयं तत्त्वं जायस्वाम्यास्वावाच सत्यविम्। एवम्भ्रान्नराणाणांधूमः।

सम्प्रधारणसम्पदायां युति: ॥ १४३ ॥

यथा वेष्यं सहदेवी भीमं प्रति। "प्रायद्व। किं महाराजसन्नेर भव्यवत्व एवार्यं गहीतः" इति। इतःप्रस्तित यावद्वीपवचनम्।

"युपान् प्रेयत्वं कोवावले के मधुकुललयः।
न लज्जयति दाराणं सभायं कैशकपर्णसितम्।" (५)

प्रासित: सुखागमः। ॥ १४४ ॥ [ठ]

(४) नामित। नाय। किं दुःखं तथा परिकुलविदेनिति शं।

(भ) विभौममांस: गुपार्णानिन्ति। गुपानां प्राथानं कथनं विद्विभूमं विन्दुवेशो शीक्षाद्वर्तनसंस्कर्थं: चन्द्रेन वा।

(व) युक्तिमां। सम्प्रधारणनिति। शर्यनं कर्षणां सम्प्रधारणं निवायः।

(ठ) छद्दकरत्वं यथेऽति। चणुपम: अनवरहितः। गुपानिति। वैवे अन्तति कोषात्र् भद्रां देव्यथा: गुपान् प्रेयत्वं बज्जयति, सभायं दाराणं पव्यः कैशेर्वं न लज्जयति। च भुकुम्यकल्वस शाल्यस नियमेऽनि गुपानं विवेयस।

(ठ) प्रासितः। सुखागमः: छद्यः शाम इत्येऽ: प्रासितः।
शाहिन्दर्पणसम्

यथा तत्त्वः |

"मध्याम्न कौरवशतः समरे न कोपाल्"
इत्यादि द्विदृष्टी खुला प्रदर्शनम्। "शाह! श्रमुद्धरं
क्षुद्र एवं वचनः तत् पुष्यो पुष्यो भषण” (५)।

वीजस्वागमनं यतु तत्तत्त्वाधानमुच्यते॥२४५॥ [ड]

यथा तत्त्वः |

"नेपथ्ये भो भो! विराटद्वायप्रवर्त्तयः! श्रृगताम्”।

"यतु सत्यवर्तमानभिस्मद्वनस्य यदवेन मन्दीरंक्तः
यहिं स्वर्गस्मृतिः प्रवर्तता शालिं क्षुद्रचंक्रा।
तदु चूतारणेषुधृतं दुधुरस्यविशारदाकर्णयःः
कोषथे स्वर्गस्मृति प्रज्ञाव्यतिरितिं ज्ञापिते”। (३)

"अर्जुन वहृतलसिभुष्य श्रीवीजस्वातः प्रधाननायकाभिमतलः
सम्यगश्रीविषतलः ससाधानम्।”

(५) पाथेति। नाथ! श्रमुद्धरं खलितं वचनं तत् पुनः पुनः प्रस्थति।

(ड) समाधानसागर वीजश्रीति। वीजश्रुतकारपञ्च भागमनं प्रधानं
वाचपञ्चकलितं कौतो नमिन्यं: यतु तत् समाधानम् प्रचलिते।

(ढ) उदासुरं वचिते। चिति। सत्यवर्तसुद्धरमुद्धरपञ्चसंहनीयसंहनीयविधवा
कार्तिकरत्रवासविधवा। एकवर्तावतारविधवा विधवा: भस्मात् भीष्म सनः यत्
वाचिते समर्य यतो मन्दीरं खलितं क्षुद्रचं शालिं प्रचलितामिन्यं: देशवः
शमवता शालिं सनसा यत् बिख्रुपीपं ब्रह्मचित्रं प्रवर्तितं यूर्मसेव शरिरप्रथमसं
दश्वकलितं: तेन सत्यं ससुप्रस्तवितं व्रपस्तवयाः: दृष्टिः केशां मथरस बलम्
वदः परिक्षेतः

सुखदुःखाती योजर्ये-
स्वस्तिधारामस्मि स्वातं ॥ ३४५ ॥ [ ए ]

यथा सैलिनखरि।

"उस्मात्सारियथ वस्मि! तव वाचयि प्रयत्।
सम हर्षविसादाभायास्माकान्तं युगप्रसन्नः." ॥ ( त )

यथा वा सम प्रभावताय "नयनयुमसेचनकम्" इल्यादि ।

कुतूहलीतरा वाचः

ग्रीठातु परिभावना ॥ ३४६ ॥ [ य ]

यथा वेषां "त्रीपदी। युद्ध व्याय वा" द्रति संस्थयना
नूयेश्वरदन्तन्त्रः ( ४ )

---

ष धातव्ये: धातुर्यथाविनिश्चितम् भाव: चतुष्पितिनिश्चितम् श्रेष्ठ: ततु सहोदः
हर्ष युगित्वरस दृश्यं प्राचीनं कीचवीयि: कीचाप्रियि: कीचाप्रियि: तत् त्रैयः
परिवृत्तति। अर्थात्विसाहोदवेदाम्। भव भादिवीला भौमभौमोपाहे-
हर्ष रुपं देवस्य समाललोकास्यम् वहोदयानिविद्यं। ॥

( ए ) विधानसाध सूतितति। सुखदुःखां हतं विस्मिति द्वयं: यः
श्रेष्ठ: कामेऽत् ततु विधाननिश्चितम् ॥

( त ) एवारति द्वैति। एकारतिविनिश्चिति। रात्रि प्रति परम-
हर्षाभायेऽक्रियम्। हि वह! तद् उत्साहात्मियः भावं वैस्वदत प्रभतः। सम
सम: हर्षविसादां युगप्रसन्नः प्राकामस। तद्वहाराद्भवति सधिभाषाविवेचारसः
स्मात्युमनन्त्र: कर्मणि यद्युस्मि दृति विस्तार देवस्यो-
विनिश्चितेऽविवेचं श्रीम। ॥

( य ) परिभावनासाध कुतूहलिते। कुतूहलम् भौतिमस्त चढयति: तत्
सूचिता द्वयं: प्रोक्ता: भविता: श्रावः दास्यानि परिभावना ॥

( द ) एवारति द्वैति। स्वतं ॥
"शाह ! किं दारि एलो पववचलस्वायंत्रित समस्त खेणे 
खेणे समर्द्व दुह्मि ताडीष्टि" (६).

वीजायेस प्ररोः: सादुन्नीद्रः: ॥ ४४८ ॥ [घ]

यथा तत्वेष्व। "दीपदी। शाह ! पुष्परि तद्द समासाद- 
द्रव्याः (७)। भीमः।

"भूयः परिक्षप्लान्तज्ञाविन्दरितानम्। 
भविष्यितकौरवः न पश्चिम वकोदरः" (८)।

कर्षणं पुनः।

प्रक्षतार्थ समारंभः: ॥ ४४८ ॥ [प]

यथा तत्वेष्व "दीपित। गच्छामि वयमिदानीं कुणकुल- 
चययाः हृति (फ)।

(६) पाघिति। नाथः किमिदानीलेख लब्यजवर्णनमितवः: चेष्टे 
चेष्टे समर्द्विमिताये हृति सं।।

(७) पाघिति। नाथः पुनरपि तद्या समासाद्धित्वाः हृति सं।।

(८) षड़दासर्व वीजिति। वीजायेस सूवोवृत्तिविद्वाः परश्रः: भुजुर्देवः: 
षडः: खात।

(८) षड़दासर्व वीजिति। समासाद्धित्वाः प्राभवः सवाधिसी भगवत्व- 
मित्वाः। हृयः हृति। परिप्रेमश्रुतः भवसानिन वा तानित: तस्य या 
त्र तथा विनिहितमिव: भवनतिमित्वाः। भारनः वलः तस्म भविष्यितः: निश्रेष्ठ- 
तानीताः। कौरवः: वीन ताइश वकोदर भौलं मूदः: पुनः: न पश्चिम न 
दल्चीत्वाः:। भविष्यादिभीवे नतु। षडः: वीजायेस वैद्यनिहितान्तान्तरस्तथा 
कौरवः परश्रः।।

(फ) कर्षणसाह वीजिति। प्रक्षतस्त्र प्रतितस्त्र विशेषस्त्र विद्ययस्त्र समा- 
रंभः समकः भारमः: षडःग्रेन: कर्षणस।।

(फ) षड़दासर्व वीजिति। खात्।
षष्ठ: परिच्छेदः

भेदः संहितिप्रेमनम् ॥ ३५० ॥ [ व ]

यथा तबेव। भतपव ब्रह्म प्रक्षिप्ति भविष्योत्ति भवद्रशः।
कैवितु “भेदः प्रीक्षाधना” दति वदन्चि (भ)। रघु प्रति-
सुखाग्रावति।
विलासः परिपर्यम् विद्वत्ते तापनेन तथा।
नमः नस्मिदुरुतिश्चैव तथा प्रगमनं पुनः ॥
विरोधश्र दतिसुकुमे सत् पर्युपपासनम्।
युष्म वधामुपन्यायसि वर्षीं संहतार इथिपि ॥ ३५० ॥ [भ]

ततः

समीहा रतिभोगाधरी

विलास त्रैक्षित कृत्यते ॥ ३५२ ॥ [ य ]

रतिलच्छसा भास्ति ये हैंस्म्मूतः भोगो विषयः प्रमदा
पुरुषो वा तदर्थ्या समीहा विलासः। यथा श्राक्तनले।

“कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्वादर्श्नाभासि।
प्रहात्येकिन मनससि रतिसुभम्म्राध्यानं कृत्याते” ॥ (४)

(४) स्वामाय स्विद दति। संज्ञति: स्वामाय स्विदं यथार्थं स्विदं स्वात।
(भ) विद्वतिष्वचति। समवस्य: सित्व: वुषशभिः प्रत्यम्युत: सत्तो
नाम प्रक्रियात्। शब्दम्।
(म) प्रतिष्म्भागाध्यायम् चर्चाति। विधिवादयज्ञिध्र दति प्रवक्षया
प्रश्नाति।
(य) विधानाय स्तूलिति। तत तेन समीही रतिभोगाधमि सारस्वतोगी
विपयति श्रीमीहे वेश्य जीवः वा विलास दति कृत्यते।
(४) उदात्तिष्ट कामिति। प्रिया बदन्यासि कामं समाने न घृष्णा
न सुक्ष्मा यथार्थीयते। सत्तो तसा सारस्वतन्त्र सारस्वतवाच्यधकृतां-
साहित्यदर्पणम्।

इत्यन्नानुसरणं परिसर्प्यं कदये स। २५३।। [५]

यथा संकलने। “राजा। भविष्यमयं तथा।” तथादिः।

“अशुद्धता पुरुषादशगाढा जचनीगीवमाशत।
हारकोष पाशुदिकते पल्प्यविशिष्टयै।’भिमवर्।” [६]

यत्स्यानुनन्यस्थायी विप्रं लघरिहृ। २५४।। [७]

यथा तत्वेः। “अवर्म बो अंतःपुरविरवथवल्लुपष्यु राजः।’विधित्।
विष्यतं छादरति।” द्वित वर्णिन्य।” [८]

(६) सधकित। बलं धीर्णः।“पुरविरवथकृतकुण्डब्राह्मण उपस्थिति।
विष्यतं बलं नृत्यकृतकुण्डब्राह्मण उपस्थिति।

(७) परिसर्प्यं उपस्थित। इत्यह भविष्यतसं नत्यम् भविर्मणं गतस्मु भविष्यत॥

(८) उपास्तित। इत्यह भविष्यत॥

(९) उपास्तित॥

(१०) उपास्तित॥

(११) उपास्तित॥

(१२) उपास्तित॥

(१३) उपास्तित॥

(१४) उपास्तित॥

(१५) उपास्तित॥
उपायादर्शिन्य यथू
तापनं नाम तद्विद्वे ॥ ३५५ ॥ [ स ]

यथा रजावल्लां सागरिका ।
“दुधृशजयाः श्राब्दो लग्ना सुरुवः परवसी भया ।
पियासद्व। विसमं वेशः सरणं सरणं चवरि एकः” ॥ ( ५ )
परिहासवचो नमः ॥ ३५६ ॥ [ च ]

यथा रजावल्लाम् । “सुसंज्ञया। सहि ! जस्स किद्व तुम्म
श्राब्दा स शर्यः दे पुर्दी चिद्वदिः। सागरिका साभ्यश्चयम् ।
कस्स किद्व घर्ष श्राब्दा ? सुसं। श्रद्र श्रकासकि दिः। चदं चिन्त-लजखस्” ( ७ )। ( य )

प्रतिष्ठान परिहासजा ।

नमःदुः ॥ ३५७ ॥ [ ख ]

( ५ ) सहीत। सहि ! यथा हर्ते लमागता श्रीमं दे पुरुसाति दिति
द्रव सं । कस्स हर्ते लमागता ? द्रव सं। चरि चन्द्रसद्व। नमेत
विषादलक्षण नम द्रव सं।

( ६ ) तापमाध्य चर्याविष्ठ। यथा वर्मायस्स चद्धंिन तत्त नाम
तापं महति ॥

( ७ ) उदाहरण यथेष्ठ। उदममिति। दुर्लभनाद्वरायो खण्डायुवी
परभ भामा। प्रियासद्व। विसमं वेशं सरणं सरणं चवरिकमकू ।
( क ) दुधृशजयाः जते भ्रुशाः । खल्ला गुर्विः सहीत, भ्रमा परभमः विराधीनः। दे
प्रियासद्व। चत्रम विसममें चत्र तथातोः प्रायरि जेवलं सरणं चरमम् भाययः।
कथरीकरणः के वाचायीं इत्येष्ठ। भ्रम प्रदस्मि उपायादर्शिन् चताः।
( ८ ) नमःपरिहासेति। परिहासवचः परिहासवचः नमः। ;
( ९ ) उदाहरण यथेष्ठ। सदम् ।
( ० ) नमःपरिहास यथेष्ठ। परिहासवचा परिहासवच नाता द्रव।
चद्धंित नमःदुः।
२५४

साहित्यकथामूः

यथा तत्तव। सुसज्ञ। "श्रद्ध! प्रदर्शिणा द्रापरर्मिः
तुम्हा जा एवं भविष्यः हृदयलिङ्गिन्द्राविः क्रोण Ş मुखिः" (१०)।
साग। सर्व भज्ञमीपिधिहृः। "सुसज्ञे! द्रापरर्मिः वि कौलितुः
ष विद्वदुः" (११)। कैलिसु "दृष्म्याविश्वासन द्वारः न नमः
विद्वम।" द्वितिः (ग)।

प्रगामन वाक्यं खटुचतरीरतः ॥ २५८ ॥ [घ]

यथा विक्षोविण्याम। उवषो। "जन्मदु जन्मदु महादानीः
शाली" (१२)।

राजा। "मया नाम जिंतं यथा लयं जय उद्दीप्यें"
द्वादिः (ढ)।

विरोधः व्यसनप्रासिः ॥ २५८ ॥ [घ]

यथा जम्बलकृपिः। राजा। "नूनमसमीचवकारिणा
सया प्रयोगे कुन्निचिक्षाकालायो चलनः पद्रां समाजः"
(घ)।

(१०) जस्तिः। जस्तिः पदरिणार्वदाहीमध लं एवं सम्रो हस्या
मिहिवामि क्रोण न सुलस्मीतः चं।
(११) सुसज्ञे! प्रदर्शिणा द्रापरर्मि स पिरसिताः चं।
(१२) जन्मदु द्वितिः। लर्थि न्ययिः महाद्वान द्वितिः चं।

(ग) उदाहरति यथिः। श्रद्धम्।
(घ) प्रगामसाध प्रगामनमिति। चतुर्दशम् चतुष्टावतं खटाकं प्रगामन
श्रद्धम्।
(ढ) उदाहरति यथिः। यथिः। यथा नम लया नय्यी शरीरले
पीचिते तेन मया जिंत नाम नित्यवः। नामप्रमिष्ट भविष्यार्थः।
(घ) विरोधमाद विरोधम् द्वितिः। व्यसनः विपुदः मातिः विरोधः।
(ढ) उदाहरति यथिः। पदरिणार्वविण्याम् अविचारवेन सया जम्बलातिः।
क्षत्सानुनयः पुनः ।

सत्यव्युपासनं ॥ २६० ॥ [ ज ]

यथा रत्नावलम्। विदूष । "भो! मा कुप्य, पसा हि
कदनलीचंतरं गदा" (११) द्वादी (अ) ।

पुष्पं विशिष्टवचनं मतम् ॥ २६१ ॥ [ ज ]

यथा तत्वेषः । राजा । "हस्ते गर्दीला खर्रं नाथयति" ।
विदूष । "भो वयस ! पसा अच्छला सिरी तेरे समासादिन्दा" (१४) । राजा । "वयस! सत्वम्।

"वीरिः पाणिरप्रसा: पारिजातस्य पश्वः ।
कुतोन्नत्या पतलेपं खेद्यक्षाचान्तद्रवः" ॥ [२]

(२६०) भी! मा कुप्यति। भी! मा कुप्य, पसा हि कदनलीचंतरं
मतिति सौ।

(२६१) भी! सत्वेषः। भी! वयस! पसा भयवयः वीरिः समासादिति-
तिति सौ।

हरिहृदनीलस्य द्रुतः विवाहानु ब्रह्माक्षरः । वर्धः: सदृशम् यथ तद्यथा: । लक्षणः:
प्रति: पद्याः समाकान:। द्वितीयः। वाक्योपक्षः कौशिकः कौशिकः राज:।
विष्णुकृष्णः।

[ ज ] पञ्चपालस्य साधनम् कतपिति। कस्य धनः: पञ्चपालस्य खर्दः।
[ अ ] चदासिति यथा रत्नावलयानिति। खर्दः।
[ ज ] पुष्पास्य प्रकरणे। विशिष्टवचनं वचनं पुष्पं मतम्।
[ अ ] चदासिति वचिति। वीरिः। एय! चन्द्रयः:। चन्द्र: पारिजातस्य
प्रकरणे विशिष्टवचनं पदस्यः। चन्द्रवष्णु कुतः: कदनः एय: खेद्यक्षाचान्त-
तितिः। ज्ञानः। पलति निर्देशिति। यथा चदासिति।


(१५) न केवल तुम्हें दृष्टि। न केवल हम सभी प्रत्येक स्तर के समस्त निदेशनामूलक संगठन।

(१६) मदुर दृष्टि। मदुर भाषा मयापी मध्यां: प्रसाद मृत्तिकावर्त्ते: ततु किं शक्तिसमर्पणं। जत्तीमध्ये गुरुत्वं एव प्रसादं एव वत् तथा। तत्सुष्टा चक्र जागरणितेति कुष्ठि में विषयों सागरिका एवं प्रसादतानुमीति सं।

(१) वन्यास प्रवचन। प्रवचन स्वरूप निरुप पदङ्कारं वचसं।

(१) द्वारकासागर वदन्यं दृष्टि। प्रसादं प्रसादवस्तुमायानम् उपन्यासः।

(१) द्वारकासागर वदन्यं दृष्टि। प्रसादं प्रसाद-नायानम् उप-न्यासः।
वर्णसंहार इत्यते ॥ ३६४ ॥ [ त ]

यथा, वीरचरिते वलीविहः।

"परिषदिवस्यप्रियामिष वीरी युधाजितुः
समस्तपितसाधवीलोमपृद्य वदः।

भद्रमिर्तयाजी चतवादी पुराष्यः

प्रसुरपि जनकानामयः सो ! याचकाशि" (व)

इत्यत ऋषिवदारीत्वा वर्णानं मिलनम्। अभिनवयुंज-गदालु वर्णश्रेणीं पाताक्षुपलचले। "संहारो मिलनम्"
[ति व्याख्या]। उदाहरणं च रत्नावल्या हितीवीहः।

"अदीवि मे प्रभुः गंधर्वो पसादो" इत्याधिराघ्य "यं
इत्यदृश्ने गेहिभ पसादेद्विष्यं" (व)। राजा। "काशी काशी"
इत्यदृशि।

भू। चदीति। भविसुखरा चहुः पचा सामदासीति संज्ञकम्। रामी गर्भ-
भाता दासी अंबदासी।

(त) वर्णसंहाराणां छातुववेदिः। छतुर्यो वर्णानं ताषिवयमन्यगदाः संहाराः। अभेदवेदि तथा घपमनं सिद्धं वर्णसंहार इत्यते।

(श) उदाहरणं परिवत्रति। चक्र ! भी वस्मद्य! इत्यथे चतुर्यों
वर्णविलमणं दस्युः; एव तीरी युधाजित, लघु च समस्तपितसाधवी संसे हृदी लोभम-पादः; इत्यथा। शिवसश्रैणीं सर्वसुशश्रुवायी पुराष्य: प्राणिन:। चतवादी वेदा-
भिताः। जनकानां भू:। भिष्काषिप्रतिभिष्य:। ते तब याष्काय, एते छोँ
समवेता चति मेषः।

(श) चदीति। वदीवि मे तथ्य युधत:। प्रथाद प्रति, न तृतोः
एकाया प्रथायं एगिभिः संस्कृतम्। भव दासिवदाराकाविशंकया
सत्यमां पातायं सेवम्।
साहित्यदर्पणम्।
ब्रह्म गर्भिज्ञानि।
अभूतारण्य मार्गी सूपोद्धारणे क्रमः।
सन्नविश्वासुमानवः प्रायपीनाचिमिरे च।
तोऽक्ताधिविलेहिगा गम्भेः सुविन्द्रवस्त्या।
चन्द्र व्याजाश्रयं वायवम्भूतारण्यं मतम्। [ भ ]

यथा अश्लेष्यामाहे।
“अश्लेष्यामा इति दृश्यस्तु ना संहथ्या।
खेरं भ्रेणें गजं दृश्य किल व्याहृतं स्लेष्याचा।” [ (N) ]

तत्त्वार्थकथनं मार्गः। [ प ]

यथा चण्डकीर्तिकेसि राजा। भमवन्।
“गंधमर्गितिमिर्द्ध भार्यात्मन्यविविक्तयां।
श्रीवणे कारिणामि चान्जालेयान्यविविक्यम्।” [ (F) ]

( च ) गर्भवस्त्रष्ट्रि भास्थ अभित। भमूतारण्यसिद्ध। भमूतारण्या
-दोधी। त्यथाद: सर्व अवार्तं कपटार्थं
वाकम् भमूत्या भमलं भार्यसिद्धान्तारा
मतं कालिद्व।

( N ) उदाहरणं अभित। भमवार्तिः। भमवा इति। बनाथित
दृश्य वधा कुली तथा। सूतं: सूतं: तेन युक्तिसिद्धिविवः। शम्भवाशा शम्भवादिना
चता चर्ट स्वभावस्तु त्या भ्रेणें खेरं सदं यथा तथा गजं दृश्य व्याहृतम् चहं
किष्क कत्र पार्यन्ते कपटचयम्।

( प ) मार्गसात वचन। तत्त्वार्थम् शास्त्रकेशं कारणं मार्गः।

( F ) उदाहरणं अभित। रश्मवार्तिः। भवमामित भायः च तनाध्य ताणिक्यः
वानिंयम् क्रमं भरं रथं रथ्यं, श्रीवणं श्रवक्ष्यम् देशस प्रवेशः। भयं निनिं
चान्जालेयापि भामविक्रमं कारिणामि। भम राजः शम्भावस्तु।
रूपं वाक्यं वितर्कवत् ॥ ३६६ ॥ [ व ]
वदा रञ्जवानं राजा ।
“मनः प्रजालैव चलं दुर्लभ्या तद्यापि हि ।
कामिनेतस्य विवृस्य सर्वं सर्वं: गिनीसुखे!” ॥ (३)॥
उदाहरणमुत्तयूते वचनमुच्चिते ॥ ३६६ ॥ [ म ]
वधा ब्रह्माणमात्रे।
“यो सं रशनः सिरीति खमुस्तजनमदात् प्रात्रष्ट्ररीवाचम्यूनां
यो ये समापिते गित्यसर्विकावया गम्भिरशयं गतीं वा ।
यो वस्त्रलम्बाची चरिति सयं रूपं वयं यस्य प्रतीयः
क्रियाणामस्य तथं स्यामिन्द जगतामोक्षकन्तकान्तकीर्तिः”(व)
भावतंत्वोपत्तिबिस्तु क्रमं स्तात् ॥ ३६६ ॥ [ र ]

(व) उदाहरणकारी । वितर्ककन्तु वाक्यं घम।
(म) उदाहरणकारी । यहैति । मनः प्रजालैव समावेदाने
चलं दुर्लभ्यं वयंसितं सर्वोर्जनम् नावणुष्टमश्राव, तथापि कामिने म प्रजानकारी ।
सः सुगंधं सर्वं सर्वं: मिनीसुखे: श्रेर्: कयं विद्यम् । चतुर्यां शंब्करं सत्त्वनम्।
(न) उदाहरणकारी । उदाहरणकारी । चुनक्षणं कायमस्
उदाहरणकारी शीतले कण्ठे।
(य) उदाहरणकारी । यहैति । भवलकार उपकरियम्। पार्श्विनां
चन्द्रां दीपनां सत्यं ये । ये: सहस्रपशुम्यितं निजावःनक्षत्राविद्यवत्तिवत्ते:
सत्यं: बिमारं पाण्डोकरूपं दुरोध्ये ये: सत्यं: बिमारं: प्रश्यं: वा
नसिद्रव्यः हरपाम् गतः । ये: यस्य चक्रं: विद्यनश्चू। शापणू
क्षटा, यदं सयं चतुर्यां चतुर्यां चतुर्यां चतुर्यां चतुर्यां चतुर्यां
क्रियात्मकं भविष्योगीं दीपं । सत्यिद्वार, सत्यं यां तथाः तिरस्तित्तियु:।
सत्यिद्वार । क्रीडासत्यीतिदिष्टयं साधरा कौन्तितिदिष्टमिति तब्बलदात्।
(र) कन्याअ तावेति । भाष्यं विनिविष्कारणीयतेऽनुसरकृतिविनियोऽनुसरकृतिविनियोऽनुसरकृतिविनियोगः
यथा शाकुनले राजा। "खाने खलु विष्मृतनिमित्तृ 
चिह्न ग्रीवास्लोकव्यामित। तथाहि।
ढंगमितेर्क्रूलतमाननमस्या: यदानि चचयनः।
पुत्रकाविन्तेन कथयित सत्यतुरांग कपोलेन।" (ि)

संबह: पुनः।

सामद्रानायकसम्प्रजः। "३७०।। [ि]

यथा राजावत् राजा। साधु चक्षुः। इति विपरः 
तोषिकसिति कठवं ददाति (ि)

विज्ञातूहीतुमानता। "३७१।। [ि]

यथा जानकीराष्ट्रि नाथके रामः।

"लीलावतीरपि तरक्षयति धरिवेमु 
आजोकनैनस्ययो जगतां शिरासि।

निविष्काराके। चित्ति मात्। प्रवचनिकृतिति वल्लभात्। वचीपंक्ति: यात्रा- 
श्यामवः। कर्म: खानृ।

(ि) चन्द्रवर्ति स्वरूपित। ग्रंथमितेर्क्रूलतमानित। चन्द्रमिता चतुर्भिः
एका वृक्षः रथ भवम्। पदानि सुमित्तक्षरणं रथयन्तः। श्रवण: भक्तस्यः
अन्नसुकु मुखकाविन्तेन वीमावितेन कपोलिन सवि प्रत्यूरां ध्रुवावः।
अव भक्तस्यः चतुर्भिः चतुर्भिः: चतुर्भिः: चतुर्भिः:

(ि) संयोगमः संगहेति। साधु विनयवाचीन दाने च वर्षस्त्र: कथयित: 
साध्यावस्थितयुः: संख्य।:

(ि) उदास्तरिति वचिति। खर्दमः। पुरं विनयवचनदानाम: विनयवच- 
दर्शस्त्र समाधानमः।

(ि) प्रवचनामः विनयाधिति। विज्ञातः पधवस्त्रपदव्तस्त्रविदवाहः 
विविधदातृ चाहनां: शाखानांनिषयः प्रत्युरां त्रुम्यमिनिषयः।
खर्दमः त्वरःतः:

(ि) उदास्तरिति वचिति। लीलावती: विनयवाचीन: इरिवी: दशिवीः
वाचः परिच्छेदः

लत्खातुमाप्यति काष्ठनकालिगीरः
कार्यं चुठे सन्तवलमास्ति भवाय

रतिहरषीतंवाऽनाम्
प्रार्थनं प्रार्थना भवेत्॥ ३७२॥ [ह]

यदा रत्नावशम्। "प्रिचे सागरिचे!
श्रीतांशुभसुल्लभे तव इशो पद्मातुकारी करी
रघुवरस्मिनं तं जोशीयुगसूर वाि हस्तालीपसी।
द्वाराधिकरारिकांगः। रघुगति: श्रीममालिकः मा
महानि लमनकाढापिक्षराण्यी निर्वाप्य।" || (च)

इद्रह भार्णाच्छेश्वरम्। वच्चाति निर्विषे इह भूताव
सर्वत्र तात इह। प्रणिश्चिनिमानात् नास्ति तन्वतसारारेशीतम
अन्यादां चं एष्ट प्रक्ष्यिष्यन्त्येन्द्रसन्धात्।

(छ) हार्षेनामाद रतिित। रति: भुरागात् घरावि घरावान् प्रार्थनेन
चार्य्यानं प्रार्थना भवेत्।

(च) छद्दाङ्गति यथेति। तव सुखः श्रीतां: षडः। इशो नेति वधिे नौशीरिे द्व्यः। करी इशी प्रातुकारी पहलीपमि। उप
भुगलाः रघुवरस्मिनां रघुस्मिनां रघुस्मिनां रघुस्मिनां वाह शस्त्रालीपसी। इह भार्णाद
करारी गणसदातुति पद्मासुन्दरियो निर्विषां चमानि चमानि चमानि चमानि चमानि चमानि
तं रघु
शातु तेजातु तेजातु, इशी तेजातु: मिर्द्धो ग्रामानि। विद्यां यथा तथा सामान
क्यायाय चमान्यपिक्षराणि सदस्यापिक्षराणि सम चमानि निर्वाप्य तीर्तय
घरावि एष्ट। शार्वायृक्किष्टं हस्तम्।

(छ) निर्विषे निर्बेधानेव इशी सूरसर्वरालेव गावायृक्किष्टम्।
राहस्यार्थः तृतीयः चित्रः स्यात् ||३७१|| [ख]
यथा चर्च्यामाधि

"एकसेव विपाकोत्य दाहणो भुवि वर्तते।   
कैश्यर्गः द्वितीयमस्त्र नून निपरिषतः प्रजः।"
(ग)
बोटकं पुनः।

सर्वङ्गवां
||३७२|| [घ]

यथा चर्च्यामाधि। कौशिकः। "आः! पुनः कथ-   
मद्यापि न सबृहः। (ड) सुङ्गदिशिणः।"

विधिलमिभिस्विस्मिश्चिलेन यः ||३७३|| [ङ]

यथा रत्नाकरः काश्यामालः। "भट्टिष्ठा! इत्यः सा विच्छ-   
सालिशा वस्यत्रास्स सखः करोमि" इत्याहि (च)।

(ख) चित्रितमाछ रक्षेति। राहस्य गुमस्य चर्च्यः चहः। प्रकटम-   
विचित्रः स्यात्।

(ग) उदासहरि यथिति। एकसेवीति। शुचि प्रविष्टाम् एकस ट्रिपंट-   
कैश्यर्गः इत्यः। धर्मः दाहणो विपाकः। द्वितीयः प्रजः। चर्च्यः। द्वितीयः कैश्यर्गः इत्यः। नून मयः प्रजः। निपरिषतः। सालिशा। तत्र नून मयः प्रजः। निपरिषतः। सालिशा। ततः। कैश्यायनावः द्रोणः निपरिषतः।

(घ) चोटकामालः चोटकामिति। संर्थः सकीनः वायु वोटकमः

(ङ) उदासहरि यथिति। सबृहः। सबृहाः। मूचानी। प्राक्षेल-   
नत बीक्ष्मः।

(च) विधिलमिभिस्विस्मिश्चिलेन भविष्यमिति। चलेन कपङ्खः भविष्यः। भवि-   
प्रायथातुर्गमस्म भविष्यमः।

(छ) उदासहरि यथिति। भविष्यः। भविष्यः। इत्यः सा चित्राशविकः,   
तत् वातः वनः संक्रां करोमिति संक्रां। चित्राशविकः चाहियायः,   
संक्रां चू तेतः।
पढ़: परिच्छेदः

नृपादिजनिता कीति-
कदेगः परिकीर्तिनः ||१७९|| [ज]

यथा वेयाम्।

"प्रासावेकरघारः प्रक्षन्तः लामितस्यम्।
स कर्णोरि: स च कृषी इककरमः हकोदरः" || (अ)

श्वाम्भवस्तवः

सम्भुमो विच्छिन्नो मतः ||१७९|| [अ]

यथा।

"कालान्तककरालास्य स्त्रोधारं दुस्यानम्।
विलोक्य वानरनानके सम्भुमः कोऽप्यजायत" || (ट)

(ज) यदेगमाद द्वादशीति। द्वापारि: सक्तशाबु जनिता जनाधिता
शीति: भयम् छहेगः: परिकीर्तिनः।

(ञ) यदाहसि यथिति। श्वायमेः प्रति तद्गीयुक्तस्य द्वारिषम्।
ज कर्णको: बार्त्युः: भयम्: च भ कृषी: निभुः: इककरः हको आयुःविषयः;
तदुद्य य य पयः तादुः: दु:शालोऽस्वकः यस्यपनिशति भागः: इककरः;
भीमं सकुषः जीवितार्य रघुमाण्डः प्रत्यक्त: लोऽपक्षो प्राति भागती। भव
भीसाधुगम्यां मोहः।

(ट) विद्वन्दः यथिति। मदया भनितामत्स्या मदेय तावेन मद्यातः
कृष्णापारिः सम्भुमः: भवेयः विद्वः सत: यथित।।

(ठ) चादददति यथिति। फालमकः प्रस्थवकालीनी वसम्: नयेव
करारावनि मैत्यपस्य भाषानि सुवासि यस्य ताहम: हकीः सुः कृपुः तवामः
सार्व्य भिष्माः वानरापाम् सम्भुमः: भवेयः यथिर्मायग्याय इवायः सम्भुमः;
रायः भवायः प्रामुः।

(२) विलोकः यथिति। चप्पाददीनि तथिद्य विलोकः
यथेऽ: यथिति।
साहित्यसप्तमः

चतुर विम्क्षोऽवनि

अपवादावशं सम्वेदी वेवसांयो द्रवी युतिः
शतिः प्रसङ्गः विद्वेष प्रतिपेधी विरोधनम्
प्रोचना विवर्णं खादारांन छाडनं तथा

II २७६ II [२]

दोषप्रक्षालपवादः खाते

यथा वेखां "युक्तिष्ठिः पाशालकः बौद्धिकाणामिता
तथा दुरालमः पदवी। पाशालकः। न केवलं पदवी स एव
दुरालमः देवोवेशप्रक्षालपवादः ज्ञातामहेश्वरः"

सम्वेदी रोषभाषणम् II २७६ II [३]

यथा तत्रैव राजा। चरितं महतनयं। वहसं राजः पुरातो
निन्द्तंमयाकरः ज्ञातसि। ( त ) सुभाषे रे।

"कष्टा केशिष्ठाभायी तत्र तत्र च पशोक्ष्यम राजस्तयोऽवर्तं
प्रत्यं भूपतीनां सम भूवनपतेराजे युवसायी"
तत्स्विन वैराग्यमेव वद किमप्रलं तैहे वा वरेन्द्रा
वाभवाध्यात्मविभार्यक्रियागुणसब वामविलेव दर्पः॥ (८)
“भीमः। सकोद्व श्रीः। धरा। श्रीः। धरा।”

dhvaadhi

व्यवसायः विवेचः
प्रतिज्ञाहितुसम्भवः ॥३८०॥ [३]

यथा तत्वेऽभिमः।

“निन्दताषेवकीयः। चीवो दुःशासनायथा। 
भक्ता दुर्योधनस्वीक्षेत्रीमातृसोयं गिरसा नत:” ॥ (८)

द्रवी गुरुवतिमन्नानि:
श्रीकारविगदिस्त्वः ॥ ३८१ ॥ [न]

तस श्रातः। पुर्वस्वर्गः यथा। नक्षत्रविध्वर्याः। वामविड़डः समुचयः।
वा खाद्विकादितिविद्रेष्टिपि समुक्तेऽधर्मः।
भायिः त्रिपत्ते। कृष्णः हि दुःशासनातिरिव।
विनान्। वैरविणी विहितया भवनम् कारवे नाति समीति
श्रेयः वा नरेन्द्रा। राजाः। दत्ता व्यासदिति श्रेयः। वैः किम् भवलसम्?
वद नागित्वादिः। चीवतिमन्नानि सामायः।
भविष्याः सदात्मकं भवनात्मकं समुक्त्यथम्।
वद नागित्वादिः। चीवतिमन्नानि सामायः।
सामायः। वद हृदयेषु भोजद्वीपविमानम्।

(३) व्यवसायाः व्यवसाय दति। प्रतिज्ञाः। कायकृतिमहयति एतोः
साधनमित्वकः प्रमोः प्रमोः व्यवसायः।

(४) उदाहरितं वर्त्मिः। पुर्वप्रतिभाज्यं भोजनं भवरायं। प्रति प्रतिपुर्वम्
किताः। प्रकृति। कौश्या। दुर्योधनशीतः। चेत ताषहः। दुःशासनम्
प्रकृति। निन्दताषेवकीयः। चीवः। नम। तथा दुर्योधनस्तः वर्षिनरसबृहम्
भक्ता मद्यकारी। धरा भीमः। गिरसा नत:।

(६) द्रवी गुरुवतिमन्नानि चीवः। गृहवतिमन्नानि। चीवः।

(७) व्यवसायः व्यवसाय दति। प्रतिज्ञाः। कायकृतिमहयति एतोः
साधनमित्वकः प्रमोः प्रमोः व्यवसायः।
यथा तत्वैः "युविजिन्हि:। भगवन्! अङ्कायणः! सुभद्राः। भाति:। ज्ञातिमौलिनसि न कर्ता चलियाः न धम्मः। रूढः सख्यं तद्रिप गमितं नातुगुज्ञातुनेन। तुल्यः काम्भवतु भवत: शिष्योऽः स्मिरन्वः। कोचं पद्य स्मारको विसुखो सन्तभाये सवि लमुः।" (५) तज्जनोहिन्ये प्रीतका युति:। ॥३८॥ [फ] यथा तत्वैः दुहुँ धवने प्रति क्षमाशकोदर्श्योऽस्माः। "जन्वोऽनिष्ठत्वमः कुले व्यपतिशस्यापि धतूरी गदां। मां हुःशासनकोऽपि भगवद्विगुणविविधयेव रिपुः सन्यसि।। द्वार्यनो्ध मधुकैतभविषिष्ठे हराययुवहत चेष्टिसे। नासाचै नुपशी! विसहाय सस्म भवे। अस्मातु लोकसे"। (६)
शक्ति: पुनर्विवेदि ।

विरोध्य ग्रहणम्

यथा तद्वै ।

“कुवंत्यासाध्वतनां रण्यिरिसि जना महसेष्टाहेभारान्
श्रुववितं कयक्षिदुतजलस्मिरि वान्वव वान्ववैयथः।
मारग्नां ज्ञातिदेहानु हतनरगहनि खण्डितानु श्यामकहः:
शत्रुं मात्रानु प्रयातः दस्तरिदिरसं दिनियवतां ववलि।” (स)

प्रसूति: शुक्लीतैतम्

यथा सच्चकूटिकायां चायकालकः। “एसो सागलदत्तस्य
सुदौ अन्तविभद्दतस्य शत्रुश्री चालुक्तो व्यावादित” ववलि।

अक्षरिन्ह दर्शी कपिष उदयस्य यथा तथा चेत्ते, वस्त्रं वजःे प्रतीकेदीगला-
दिति नमः। हे द्रष्यो! हिष्यदर्शी! ने सम वायामु भयानु भुनां संस्करं
संयं विश्वाय व्यासः पद्मे कृष्णोऽसि व्योम: कृपू तिरित। जाटूः स्वयमिदितं
हस्तम्। भव तवनंत्य पुरुषः।

(स) प्रकाशाश्च शशिरित। विरोध्य विद्यमान प्रयत्नम् शशिः मयै।

(स) उदारस्य वैत्तित। जना: रण्यिरिसि भागे। सबजने: इतानमः
श्रुश्वतानि गृहीतस्यनाथ महसेष्टाहुः कुरक्षुः, प्रभी वायामु
वायवेषः। रण्यिरिसि दृश्योः। बुद्धिमात्रेन नेतजसंबलित् जनत्तुकयक्षिदुतजलस्मिरि
दिति तथा हतनरगहनिद्राणनु ज्ञातिदेहानु हतनरगहनिद्राणनु
हतनरगहनिद्राणनु ज्ञातिदेहानु हतनरगहनिद्राणनु। भवं मात्रानु सुदौः
रिरिमि: दृश्योः। क्षत्रियां पद्मे कृष्णोऽसि व्योम: कृपू तिरित। जाटूः स्वयमिदितं
हस्तम्। भव तवनंत्य पुरुषं निष्ठविनिष्ठिनिष्ठितितं प्रयत्नम्।

(य) प्रसूतिसाध प्रचार दृक्त। गुरु चतवियोऽकं श्रीपुराणाय प्रवय
गुरुस्य करणं प्रकटः।
श्रम: खेद ब्रति सृजतः ॥२८॥ [ल]

मनःसमुत्त्यो यथा मालकीमाधवे।

"ब्रह्मातिः ह्रदयं गाढ़ेहें धिष्ठा न तु मिलकरे
वहःवि विकलः कायो मोहं न मुच्छति विचनाम्।"

(१७) एवं सानारदस्य तुत बायळविक्रियास्य नमा चांगदसी अयापादिविः
वच्च्यामां नीतिः। एते इत्यव गाहिः कश्चनम्बना सुभवंनिवेन अयापादिविः
विलयत हो।

(१८) उदाहरति वचिति। संबंधे। सखाना यथाना भवः। श्रमयोजनं
हामारीविः। परिपत्रं विश्वं वृत्त गोत्रं सरीं दुर्गं पुरस्तान् पूवें सदिः समाहयो
विविहे। साग्रे। भनवजरैविः। बैलै। देवदासम पूलेजरक्ष्यवादिम्। यां
नगरहे। उद्भासितं श्रीकितं। निधनकम्या। दक्ष्मुद्रायां वर्षस्मान सम तत्र
गीवः कुण्यम् घर्षणः। भविष्यः। वे महतः। ते। शोषकाय धृतस्य विख्याते
विदायये। साध्नीद्रव्यम्।

(ल) वदमाध सन्न ब्रति। सन्ना चिदिया वा घर्षणः। जातः श्रमः खेद
ब्रति प्रति ॥


(२८) प्रतिविध इतीयवे || ३८-३ || [७]

यथा सम प्रभावत्वाः विदूषकं प्रति प्रयुक्तः। "सई! कथमिह लगेकाळे वर्तने? क्रा तु पुनः प्रियसखीजनानानुगम्यः
माना प्रयत्नसह सम्बावती? विदू। असुरविद्या श्राब्धः
रिहि वहि वि शीदा (१५)। प्रयुक्त: दौर्यां निनःखस् (११)
"हा पूर्णचन्द्रसूखः! सत्तचकीर्नित्रि!
मामानािप्पि! परिहाय कुतो गतासि?।
गच्छ तबातां न तत्र जीवित्यु तू रात्मंव
दौर्यं कपर्यपरं कातकल्यामस्तु।" || (७)
काय्याल्योपगमन
विरोधनसमित सृष्टम् ॥ ३८२ ॥ [६]
गधा वेधां युधिष्ठिरः।
“तीर्थं भोगमहोदयः कथमपि द्रौपदाने निहृतं
कर्णशोकधोरोगिनि प्रशामिति गयेच याति दिवम्।
भीमेन प्रियसाहिसेन रघुसाहिवाय सेवि जये
सर्वं जीवितसंवर्ध्यं वयस्मादी वाचा समारोपितम्।” ॥ (६)
प्ररोचना तु विज्ञेया
संहारार्थप्रदर्शिनी ॥ ३८३ ॥ [६]

चन्द्रकानि यथाशास्त्रनुसारी, मा परिश्रय लक्ष्य कुतः सत्वसि। मतु जीतित।
लमु यदु तृषु मीन्ग गयस्मि, कार्यनपरं केशरावनंपूरं देवं कष्टकलं कार्यम्,
पलु मवतु। वचनार्थतिम ह्रमम्। षव. इति सत्स सुतिव्रताम्।
(६) विरोधनसमित वाचवित। कालेखं कालेहं। कंशं तथा क्षमनं
प्रात: साहित्यसमितं चूरम्।
(६) विदाक्रमं यथिवित। भोगं एव महोदयं। नारायणम: वियमुनं
तीर्थं गङ्गा द्रौपदिन्म ये। द्रोण एव चन्द्रम: तविन्नु कथमपि निहृती निरापदां
नीति निहृते। द्रव्यचं। मात्रं भृगुमात्रं। तविन्नु
प्रशामिते प्रश्रितं चार्यं नीति नीति द्रव्यं द्रव्यचं। मात्रं च दिवं खंगे वाति युद्ध
निवनाविदम् मात्रं। द्रव्यं जैव खरावशङ्के देवं द्यौष्ठनवधनावधिमति द्रव्यं,
प्रियसाहिसेनं श्रवणार्थसाहित्यम् भीमेन रघुसाहिवाय
वाचा अध्येति ध्यायं द्यौष्ठं न द्यौष्ठं वदाति। प्रविण्यापि श्रवणेंद्रवे वाक्यं
कार्यं भीमो च वीर्यतिः संविधाय समारोपितम्। मीमांसात्जनवेदं भावमिश्रितं साधवात्।
मार्गं चिकित्सितं ह्रमम्।
(६) प्ररोचना अपादाय प्ररोचनेन। संहारार्थ चपरंबहद्रानं चर्च:।
विषयं तं प्ररोचनयति या च चार्यंविशिष्टं श्रेयं। प्ररोचना विज्ञेया।
यथा वेष्यः पाश्यालकः। "बहुः दैविन चक्रपाणिनः सहित ध्यत्मकः कतं सन्त्वेहः।

"पृथ्वीतः सूतिनः रक्तकक्ष्या राज्याभिमेकाय ते कायायत्तन्त्याचिरोक्तिः तु कवरीवं तयोऽधवम्। रामे ग्रातकुटाथा भार्कर्करे चतु दुमोमैवेदिनि कोधाये च रक्तीदेरे परिपतायाः कुतः संशयः ?" (ख) काय्यसंग्रह आदानम् ॥ २८५ ॥ [ऍ]

यथा वेष्यः।

"ननुः भोः समन्तपचक्षारिषः। (घ) नाह रची न भूतो रियुदिविरलचालाह्वादिताः। प्रकारः नित्रीण्मुद्रालिरिप्रतिज्ञाजलनिधिगमः कोधः। चतियोऽः।

(ख) उदाःशति यथेति। पूर्णाभिमिति। ४ राजगिर्यधार्यः। तेतराज्याभिमितकाय रक्तकक्ष्या। सूतिनः पूर्णाभिमिति। कथा द्रूपदी भवन- सियालुसे धीरीचिरोक्तिः। तथिचिरोक्तिः यवरीवं कवरीवं चतु समवं, चप्पु चक्तह चतु दुमो चक्तम्। करितु। प्रवीण शार्यातः भुयार्य प्राणः। दीप्यमानः करी तयो तथ्ये पदः। एव दुमः। हवः। तेषां चिरिनः रामे भागः। कौषां च रक्तीयुः परिपताति तत। संशयः। तयो द्रातिश्रेष्ठः कुतः ? न कुतोऽपीयः। शार्युः वधिवस्त्रितः। चतु नाभाचायः चथर्यन्द्रमयः।

(घ) आदानमाहः काय्याः। काय्याः संशयः। चक्त चतुमयः। आदानमाहः।

(ख) चतादरिष यथेति। समन्तपचक्षारिषः। समन्तपचक्षारिषः। नादीनाभिमिति। प्रेयः। यव तोषः। दुतवेदिविश्रेष्ठविश्रेष्ठः। यव दुतवेदिविश्रेष्ठविश्रेष्ठः। सम- मथः। ततः चारिषः। योवृद्धवर्गः।

(घ) नादीनाभिमिति। भीमेनः रियुदिविश्रेष्ठः। चतु नादी। भयातु निश्चिन- पियन्तन्त्रेष्विश्रमः। गौतमसिद्धान्त चतु शमायशः। योवृद्धः प्रति भूमः। निदानिरिमः। च भयुः। राज्यः। न, युवः। देवीयविश्रेष्ठः। न, रियुः। चारिषः। यवः। स्मृतिशरिरः। शार्यादिताः। चापायिताः। दिराजितानीतिः। चापालः।
भो भो राजनयवीरा! समरशिविकिखाः सुधुकारः तः लासेनानीन लीतेऽत्तरमान्तकर्तव्यः दुःखः तास्ति। चतुः समस्फलिपुवधकाः संगरहीततलावदातानाम्।

तदाहुक्षारद्वामण पुनः।
कार्याधिकमपमानान्दे: सहनं खलु यद्वेद्यू मृदू 38° [च]

यथा तत् सङ्घः। चाये!

"अधियापशा कारोपिद्य वापा शक्तो न कर्मणा।
हतस्तास्यज्ञोत्रुः खी प्रलापोर्यः का यथा।"

चतुः नित्येर्यावान।

सम्बिन्दन्वधीष ग्रथ्यन्न निर्मौ: परिभाषासम्।

(च) हादनमाध तदाहुशिति। कार्योऽथ यतुः खलु प्रथमानादि: सहनं

सम्बेदेत् ततू पुनः हादनम् भागः।

(छ) उदारार्थ वचने। परियापीति। चतुः भानुः दुःशास्त्रानादिनां

अस्त यश्न तादश्च: प्रतेऽव दुःकी धर्मदीर्घालः दिवर्य। एव दुर्विश्वासः वापा

शक्ति: कर्मणा न शक्ति: अधियापशा करोतु कटुलाध्व मद्यमन्या कार्यं

कित्वा न मात्रादीति हिति भाषाः। चतुः प्रलापे: नवाचैः वाची: यथा वेदना

का? न कार्यायः। चतुः दुर्विश्वासः वाचीन प्रथमाने तामयाकारितात्

लजनम्।
वाज्यसागरगम्भीरः || "ययूत समाय्ये: स्वरूपमस्मात्। युधिष्ठिरः। किमप्रसवविष्टमः। भीतमः। सुमहद्वक्षितमः। संयमयामि तावदनेन सुयोधनशीतोजितेन पाणिना पापाख्या दु:श्शासनवस्त्रं केहीरकस्मः। युधिष्ठिरः। गच्छति।
भवाननुभजत तपस्विनी (ढ) वेषीसंहारमिति। जनेन केश-संयमनकाश्यान्वेषणादिविवेत।

उपन्यासस्तु कार्यायां ग्रन्थम् ॥ १५४ ॥ [ढ]

यथा तत्रैव भीमः। "पाण्डवः! न खलु मयि जीवित संहत्तेवा दुःशासनविलुलिता (ढ) वेषीराजपाणिभ्यं तिष्ट स्थमेवाद संहरासीति" जनेन काश्योपदेशिपादु ग्रन्थम्।

निपः: पुनः।

अनुभूतान्तङ्कधनम्

॥१५५॥ [ढ]

यथा तत्रैव भीमः। "देश! ज्ञातशब्दो! अवार्यि दृष्ट्योधनहतकः। मध्य हि तथा दुरालमः।

"भूमी जिसं परीरः निहितमिदंवंक्चन्दनामं निजाजः लक्ष्मीराये निकोता चंद्रुद्दविपः सीमया सार्वमूर्त्याः।

सत्या सिन्धाणि योधः। कुसुमलम्ब्या दगमेतद्रश्रणांनात्मकं यद्वांगवेविः विचित्तिः! तद्धुना धारतराजस्य वेषम्।" (ढ)

(ढ) उदास्रति यथि। केश्रक्ष केशमूर्ति, पार्थी दलय कवापायं। कच्च परे इत्यर्थः। संयम्यासिनि वल्लासि। तपस्विनी वराक्री।

(ड) रणमार्ग उपवास दति। कायायामः उपवासः कौर्णं ग्रन्थमः।

(ढ) उदास्रति यथि। दुःशासनविलुलिता दुःशानीनि विपःकार्यस्य। कमानातु अविविष्ट इतवः।

(ण) निपः निपः निर्धः दति। अनुभूतस्व भक्ष्य कत्तक इतवः। भवस्थान कायायाम करणं निपः।

(त) उदास्रति सया कोति। भूमी परीरः चित्रे पार्थसारथम् कच्छननं सुखस्यार्थमुदशिति भाषः इत्यर्थः। भौतिक दलयं रक्षितमिन्निजान्ति निद्रितमु धर्मम्। कुसुमान्तू उपवासः संस्नानानां पथविवार्य जनानि सीमानी यथायामः।

उदा स्वयम् चाँदे लक्षी। पार्थ कविकार्यः निपिता अविष्टिः। भवस्थः।
परिवारविशिष्ट वाक्य

वटन्त्रित परिभाषणम् ॥ ३७६ ॥ [१]

यथा श्रापूले। राजा। "श्राये ! श्राय सा तत्र भवती किमायुश्च राजांः पञ्चः। तपसी। को तस्म धम्मवारः

परिपार्वती शाम गणिकुव्वलि (१५)। (१)

चत्वारीयोगमन्त्र त्रिः स्त्री ॥ ३७७ ॥ [५]

यथा वेश्यां कप्पां। "एवे भगवन्तो ब्याय्यालोकिप्रदोऽ

तयोक्षिन्नेनाय धार्यसत्तिन्त्रि दिति" अनेन प्राम्याय्यानाति

एकमः त्रिः स्त्री (२)।

श्रुष्मादि: प्रसादः स्तान् ॥ ३७८ ॥ [५]

(१५) कश्यप धम्मवारपरिपार्वती नाम यहीनतीति च०।

(२) चतुर्बारित्व चेथि। ब्राह्मणः। पक कुक्तानन्तवार्यकपनम्।

(३) हरावाह स्त्री। ब्राह्मण ब्राह्मण निष्ठाथिः ब्राह्मणम्

प्राक्षामिन त्वरीकरणे कृति।

(४) चतुर्बारित्व चेथि। ब्राह्मणः।

(५) प्रहादसमार्ग यथा किरिति। यथूपदृशि चिवारि: प्रसादः।
साहित्यसंग्रहम्।

यथा तत्वेव। भीमिन द्रीपद्य: केशसंयमनम्।

चानन्दो वासिक्षतागम्। ॥ १८८ ॥ [फ]

यथा तत्वेव। "द्रीपद्य। विसुभंद्रि एवं बावारं खाधस्स प्रसादेय पुण्योवि सिन्धिवं (१८)। (व)

समयो दुःखनिर्यायाः। ॥ ४०० ॥ [भ]

राहावल्लो वासवत्ता। राहावल्लीवालिक्य। "समस्सस बहीििए! समस्सस (२०)।

तद्वेदुपगूहनम्।

यत् स्थाद्धुतसम्प्रासिः। ॥ ४०१ ॥ [म]

यथा। सम प्रसावल्लो नारदद्रमणात् प्रवुच्च जाँजुं सावल्लो क।

"द्र्तवहितालेिचासििव कुसुमसालां परिमल-भस्मुष्केंिधण्डनिमिििगीतां तत् इत।।

(१८) विसूभंद्रि तद्वेदुप व्यायारं नायख। प्रसादेय पुनर्वि श्रीविधा-मीिि सं०।

(२०) समासविधि भिििि। समासविहििि सं।।
पढ़ने परिच्छेदः

दिगंतं व्योतितम्वलिहिनकरयोगिज्यूच्चवलय

श्रीत: कैलासा: पति पितां विyoत्तम्। किं पुनःविद्म् ॥ (६)

सामद्रानादि भाष्यम् ॥ ४०२ ॥ [७]

यथा चढ़कीर्तिके । “धमोः । तदान्ति यमिन्तोक्यस्वतिष्ठ” (ल)

पूर्ववाक्यानु विचित्रियं

यथोत्तर्त्तार्थ्येषप्रदर्शनम् ॥ ४०३ ॥ [८]

यथा वेष्णं भौम: । वुङ्खरितके । कसामानुमती परिभावतु समान्ति पाषंडवद्वारान् । (श)

वर्ग्राम्यनसम्प्रातिः

काव्यसंहार यथयते ॥ ४०४ ॥ [९]
साहित्यदर्पणम्

यधा सर्बंत्। "किन्ते भूयः प्रियसुपपकरोसीति।"

नापदेशार्दिशालिनितसु
प्रशस्तिरभिविधियते॥४०५॥ [स]

यधा प्रभाववाम्।

"राजान् सुतनिर्विशेषमधुना पयत्रनु निलं प्रजा
जीयासु: सदसहितेकपतव: सन्तो गुण्यारिष्रः।
श्रवशंस्त्रसम्भवः समधिका: सन्तु चमास्मखङ्के
भूयाद्विभिषारिषी चिनजगती भजिन्द्र नारायणे।"॥ (ढ)

चत्र च उपसंहारप्रशस्योरत्त एकेन क्रमावधं स्थिति:।

"इह च सुखसंवृत्तशुपचेतःपरिकारपरिचयायुक्तेश्वरसंि
माध्यानानां प्रतिसुमधु च परिसरेन प्रस्मनवचोप्यायसुपयास्त्राणां
गम्यं भमुताहरसमाग्निकोविंशेवाणां विस्मयं अपवादशिनि
अवसायप्रीतिनानां प्राधान्यम्। "अर्जेयाचर यत्रः
समर्थं स्थिति।" इति कैथित।

चतुष्ठितिविं चैतदश्च प्रशोतां मनोविषि:।

(ढ) प्रक्षिप्ताः प्रतिगति। षष्ठनं द्वादशीव आदिपदेव दशायात्रादीना
साधनम्। शान्ति: प्रविष्टिः नमिन्ते।

(ढ) उदाहरित चचिति। भुतमा सामायत राजान् सुतनिर्विशेषम् गदः
द्विधवः प्रजा: वीकासु, प्रजा सतु सन्तस्तु जने दक्षायः। निहं चतर्नष
परम्यं भविकत्यस्त सदस्त्रं विभिन्ने पत्रं समधो: तुष्माहिष्पः सन्त: साष्यं:
वीयासु: तथा चिन्त्य: भविन्ते।। चमास्मखङ्के प्रशिक्षिते समधिका: प्रजुता: प्रशणां
क्षणान्तः स्थितेः सम्यक्: सन्तु भवितु:। तथा चिनजगतः नारायणे भविष्य
स्थारिषी भस्मां भवि:। भूयां ज्ञानोपिदायं संहम्।

(ढ) चतुष्ठितिविंचिति। एशतु भवु: प्रशिष्टम्। चाँखे स्वेच्छिति वेषः:


श्रवण/परिच्छेदः

कृष्णदनियते तथा सम्भविपि निवेशनम् ॥
रसानुगमतां वैच्छ रसखैव ति मुखता ॥

॥ ४०६ ॥ [ख]

यथा वैशीमहारे दत्तीयाः। दुर्योधनकर्णयोगमेधसम्प्राधारणम्। एवसम्भवापि। यत् “रूद्धादिमिनिभयं एव”
द्वषुं तत्रज्ञविविधंम् (क)।

इष्टायश्रचनायांर्यंलाभो वस्तान्तविषयः।
रागप्राप्तः प्रयोगस्य गोपानां गोपनत्या॥
प्रकाशनं प्रकाश्या मनसा ग्रहतिः फलम्।
व्रजहीनो नसी वज्रन्वारभवसो भवेत्॥
व्रजहीनं तथा काय्यं न प्रयोगाय युज्यते।
सम्पाद्येतां सम्प्रां नायकप्रतितकायकौ॥

तदंभवे पताकायाःकर्मदभावे तथःतर्तु ४०७ [ख]

सतीयाः: विद्या: प्रेमः, भन्तथेऽ भनिष्ठार्थिति चहरीवा दति सारः: चभी
रागार्णिथा वैच्छ तथा घटाविविधन्विविष्यं च निवेशं कृष्णदनियते नित्यां नियता-
विविधिम च सुखादिर्म महात् तुखाज्ञानविवेचनाया चतुर्वत्स्याचार्य निवेशविदितम् भावः।
हि यत् रसखैव दुर्योधनम् प्राधारणम्।

(क) द्वादशो दत्ती तित। सम्प्रादयस्य वृत्तः च तु सुखामान्यः।
प्रयोगार्थ कही तदवर्स्यं हिती। एवविविधः सहाकाराः प्रयोगस्य
विबुध्म महादिविवेचनेन तथा निवेशं दर्शनादिति सावः।

(ख) पदार्थाः पाल्माः देशित। पदार्थाः पल्लः पदविभिः। इष्टाय-
रचना, भाग्यवाचः, वस्तान्तविषयः, रागप्राप्त: प्रयोगस्य मोदानां गीपनं
शाहिवेदयांगमः।

प्रायेदुं प्रधानपुरुषप्रयोज्याचनि सम्भव्याचनि भवति।
किन्तु उपचनपारितं वीजाचनाथामस्मुदिलातु। प्राधान्याचन
पृष्ठप्रयोज्यांतत्तं साधु।
रस्ययतिमेंचोलांमझाणां सध्विवेशनाम।
न तु केवलया शास्त्रस्यतिसम्प्राप्तेऽवेष्टने।

tatha च यहेद्याम। दुर्योधनस्य भारतस्या सह विप्रलभी।
(घ) दर्षितद्विस्तारायेववर्गेणव्यन्तरमुच्यतम।
पवित्रायं यद्वर्तं रसादित्वतवेष्टधिकाम।
तद्यथान्यथेदृ धीमानु न वदेह वग्राचन।

तथा प्रकाशानामः नाम प्रकाशानम। चक्र्यन्ति: तदाय चारुविद्यमानः। कायोऽचनि नैव भवेत। तथा श्रद्धायां कायोऽप्रयोगाय व्यवहाराय च भ्रमन्याय न युज्यते न प्रयोगां भवतीवर्यः। नायकातनादयः सम्भवाय सम्पादतेऽति: प्रयोगायाः तस्मां सम्भवाय सम्पादतेऽति: प्रयोगायाः तदभवे प्रताकायाः च द्वितृते भवतु वीजः सम्पादतेऽतवल्लभः।

(घ) उपरित। रस्यक्तान्तः सरस्य प्रकटातस्चेतव्यायः च धरानां सध्विवेशनां प्रयोगः। कार्यान्तितिः श्रवणय शास्त्रस्यतिसम्प्राप्तेऽवेष्टने। न तु नैव सध्वी
वेष्टनस्य श्रवणय शास्त्रस्यतिसम्प्राप्तेऽवेष्टने। नैवायान्तितिः रसादित्वविरुध्दता वा न भवतु अश्वादितार्जस्वितायेन नैवायः प्रयोगान्तितिः भावः।

(घ) विप्रलभः मर्यादा:।

(घ) पवित्रान्तिः। धीमानु जन: चविषयः यदार्जनेन, रसायनां वच्चाय प्रकाशाय तद्वर्तं श्रवितं यथा तथा श्रवित: भन्तिः कहाकाँतः विप्रम्यावेष्टिक्षः। वा वग्राचन न वदेहु।
पह: परिष्कर्त: ॥

भन्योवहार्यं मतप्रवर्तकं शभिष्ठे रेव। भव: हत्य:।

श्रुक्षरि कौशिक: वीरे साचुवारभट्ट: धुन:।

रसः रैद्रेः च वीभत्तिः हतिः: सर्वं भारतो।

चतुर्दशो हत्यो ह्यत:। सर्वनामायस्य माटका:। [च]

स्युन्याकालिद्वापरविश्रेण नाटकादित्यु।

॥ ४१०॥ [च]

तत्र कौशिक:।

या श्रुचानेपयविशेषतित्रि

व्यास्कुला पुष्करलन्तवगीता।

कामोपभोगप्रभवोपचारा

सा कौशिकी चारुविलाससुल्ल।

नर्म: च नरसम्पूर्ज्य

नरस्फोटोप्य नरसंगर्भः।

चत्वायेःत्रायस्य:। ॥ ४११॥ [ज]

(च) हन्तीच: भच्चित। हथायवतः:। ग्राहे कौशिक:। वीरे साच:।

रैद्रे सीभत्ति: च रसः व्यास्कुल:। चर्म: वत्त्वत्तिः भारतो। एताद्वत्:। चर्म:-

गायसा माटका:। जनम:।। एताशासनं तथा चोदिजः चोदिजः पथविः नाट:-

कानि रचयितविभागीत साभ:।

(ह) ताह्य: सद्यसाह: भुरित।। नाटकादित्यु नायकादेशम् चाहि:-

पदेण नायिकासङ्का:न्यायः चंप्तरभन्न:। विद्यामेव: हतय: हतिः श्री:।

(ह) कौशिकानाम् तवित।। दौराण्यनसम्पूर्णम् नायिकाका:

दीयीरेष्य नेपयविशेष नायिका-

दीयीरेष्य चिता नायिका: नीमातिष्यति। व्यास्कुला नारीमूर्तिः

पुष्कराणि प्रज्ञापिः रक्षन्तावर्म: बल: ताह्य। कामोपभोगोऽपि:। हन्त:। ततः
वैद्याग्रन्थीकृतं नर्मं
इष्टजनावर्जनकल्पवापि विविधं सतम्
विहितं श्रविहास्येन समविष्णरभवेन च ॥ ६१२॥ [भ]

तव केवलहास्येन विहितं यत्र रघुवाल्म्यान। वासुदेवता
निमिन्त सुराजः। “परा वि च चानस तव समीपे जाना नियमिता
परि च च बल वर्तमान बिषायम” (२१) सन्नाराजी
हास्येन यथा शकुन्तली। राजान्त मृत्यु शकुन्तला। “असंतूषो
उच तथा करिसदि (२२) राजा। इदमिन क्रियते: (त)।
शकु। वन्तो ठीकाते”।

समवहास्येन यथा रघुवाल्म्यान। शालिखद्वर्जनावसरे।
“सुसाहि। खादी महे एसो बुकंनो सम चित्रफलएष।
तादेवी महुः तादेव विषेददसंस” (२३) एतद्वाक्रस्त्रिच्चन्तव्येन नमोदद्र
ष्टमानं। एवं वेशितस्वच्छन्येयां।

(२१) प्राप्यायरि तव समीपे यथा विघिा ्ता विभाग्ववतं लसा
विभाग्निमि सौ।
(२२) प्रभुनूप: प्रय: तथा करिःश्चिति सौ॥
(२३) मालिका यथा एव भगवत्स: चम चित्रभंक्षेत ततू नवे तत्र
देहः निवेदधियामि सौ॥

प्रभाषा: चप्पाराजः श्रास्ति यथा: तथा चाक्षी: सन्नारे: विषाहेत: चाकी
प्राप्त: शास्त्रोऽश: युद्ध च च वर्तमान रहोरश्चिति ह्राश: चाक्षीकी। चला: कौशी
व्याप्तारि चाक्षी—नर्म: नमस्कु: च, नमस्कृत: तथा नस्मार्म:।
(अ) नमाशू वैद्याग्रन्थी। इष्टजनावर्जनकल्पवापि
मनोर्जनकारं वैद्याग्रन्थे चातुर्वेदः कौशीः कौशीः मावे श्रावण्यः नर्मः। तस
विविधं—हाफ़शास्त्रिहिनं, समविष्णरधार्मिकिनं, समवहास्त्रिनिश्चितम।
(अ) चालाहास्य तथा तत्राति। चचित: नागाशियः।
नस्मकृति: सुखारभी
भयान्ती नवसङ्क्रमः॥ ४१२॥ [ढ]
यथा मालविकायं चढ़तसायमभिधितायां नाथवः।
"विद्या वृद्धि समसाध्वसं
ननु चिरात प्रस्तति प्रयोज्योऽस्मे।\nप्रतिद्वाखा गते समकारतां
व्यक्तिमुक्तज्ञताचरितं मयं।" (ढ)\nमालविका। "भद्र देवी! भएण भणणोबि पिंथं कन्तु
ष पारिम्" (२४) इवादिः। अध नस्मकृतः।

नस्मकृतो भावलेशः:
सूचितोऽक्यसि मतः॥ ४१४॥ [ढ]
यथा मालतीसाधवे।
"गमनसिद्धं शूर्या हृदिः श्रीरकमीहवं
शस्त्रं सिद्धान्तवं विनाशेति श्राहस्तु विद्व्यविधिओऽक्यव।"

(२४) भाषैद्याः भवेनाभाबनीप्राप्तिः प्रियं कर्तुं न पार्याभीत च०।

(ढ) नस्मकर्माष्ट्र नस्मकृतूः एव। सुखारभ:। भणणोऽक्य:। समाल:।
अभावताः। ब्रम्ह:। भणणोऽक्यः।।
(ढ) देवतामुख्त्विमायी। विद्याओऽक्य ननु चूळि। चराम मात्रप्रस्तति
विद्याविभिऽ प्रकृतियोऽस्मे। अभावताः। चराम प्रतिद्वाखा
व्यक्तिमुक्तज्ञताकारकताम् तथा न नामविभाग्यतें मयं।
इत्याभिसंहतं उमः इत्याभिसंहतमानाः नभावाभीत विद्व्यव।।
(ढ) नस्मकृताभावेः। मात्र:। देवायिः। एप्तु श्रीविविलिः। श्रीविविलिः। श्रीप्रायः। प्रकृति। ब्रम्हाः। नस्मकृतो ततः।।
नमस्ते मैथुनी भृगुवीन। यो कथा विलुक्ति। यह तवेन। सोहीसूधारिणा माधवेन मालवा सर्गः। अवसायवर्णम्।

यथा चाचति।

साचती बहुला सत्य्योध्यङ्गद्याज्ञवः।
सचर्षा चुड़स्याढ़रा विशोका साहुता तथा।
ज्ञापकोऽय संहायः। संलापः परिवर्त्चः।
विशेष इति चलार: सात्त्विक: परिक्षेत:।

उत्तेजनकरी शतीवाच्यापक उच्चते॥४१६॥ [घ]

यथा वीरवर्ति पञ्चमादि।

“भानुण्डयेन च विव्यायाय च मया द्रोणिः दुःखाय वा वैदिकानु वमापि समापि सम्बाय कुश्चन्द्र्यन् च चुलुप: ?।
लक्षाक्षे लुक्कस्य नामस्य वियस्मतः किं यथा व्याख्यात्: रे।
भग्निनु विस्तुन्मादमहत्त्वं दशमने पाणि धनुषिन्नवान्”॥ (घ)

मलायदैवस्तत्तत्त्वः संहायः सहभेदनम् ४१७ [घ]

(घ) उत्तनमादि चेरजनकरीति। शती: प्रतिनायकशाल चेरजनकरी
कोषीदैविपये याकु व्यायाम दुःखते।

(घ) क्षाद्रतेति बृहस्पति। भानुण्डयेति। शरम प्रति वाचित चक्षः।
भानुण्डयो भौतिक विषयाय मोक्षकर्षिणाय परिवर्तनात्मकया वायुगे
रामे दुःखाय प्रात्माशयस्य दर्शनं प्रकट प्रकटावेर्ष:।।
समाय द्रोणिः, तु पुन: तव दर्शना जयुप: वैदिकानु वणाविकया दर्शनं द्रोणि: ?
केष
दशिरस्वस्य: पुन: पुन: दर्शना दर्शिका सम सयं प्रकट प्रकट भाषा:।।
तव सहमतिदेव शाक्त्यं तत् द्रव्यं:। सयं धनु धनुं तत् विप्र:।
पावस्सु कुंपिं त्रावं तव जैनमुखुपोषी न प्रकट भाषा:।।
तत् तथावत् प्रेमसः इत्या भग्नायामकर्षिताय:।
वतीते: भाषिते: हिम: ।।
कस्यपिप्रक्षणावस्य:।
भौतिक विपुर्युप्रिष्ठ
प्रस्तावितावस्य:।
भानुण्डयेश्वरयुप:।
सयं धनु धनुं तत् विप्र:।
पावस्सु कुंपिं त्रावं।
भौतिकायामकर्षित: हिम:।
भौतिकोऽकालित: हिम:।
(घ) संस्कृतामादि संक्षिप्तः। ।
सत: सवधास्वम् चर्ये:।
रे देवशक्ति:।
(घ) शास्त्राधिकारी कौमारिक्यं वयाच्य:।
(घ) शास्त्राधिकारी कौमारिक्यं वयाच्य:।
मायेन्ट्रजालसंग्रामक्रोधोट्ठानातिविषित:।
संयुक्ता वस्तुत्तथावैशिष्ट्यातरमती मता।।[भ]
वस्तुत्थापनसम्पूर्णी संचितिरवपातनम्।
इति भेद्यस्तु चालाण चारमिथ: प्रकीर्तित्वां:।।[म]
मायायुक्ताधिपत मस्तु वस्तुत्थापनमुच्यते॥२०॥[य]
यथा उदातरावचे।
“जीवनले जयन्ति नितान्ततिसरदातवैविंद्रापिपि:
भोक्तन: सकला रविवर्य करा: ज्ञानादक्ष्यादमी।
एवं चोत्राक्षमकषुधिवैराज्ञानानोदरा- शुष्कयाननक्षणसंपलमुस्कुरा त्रिनानूः फेरिवा:” इत्यादिर(१)।

(भ) भारम्भीशे चतुर्थित। साया कृत्विषयं: इन्द्रावासम् चतुर- प्रदैत्तिकविविधशिष्यं: संगमी युधि कृति सस्मालादि। प्रत्येक्य वेदिते: धारणः तथा विशेषणाद्वाय वेदृष्टा वहता दाशेन इति: धारणी।

(म) वहेद्राकाश वस्तुमित्र। वस्तुत्थापन सम्पूर्णं: संचितिन: चिन्तित: भूषणवतनम्
 एते चतुर्थिन: ज्ञानयाः: मेघसा: क्रियं:।।

(य) उत्ते वस्तुत्थापनमाह साधित। कायाभिन चतुर्थिन: वस्तु वस्तु- त्यापनम् चतुर्थिन:।

(२) चदाहरित प्रचति। जीवन इति। चतुम नविक्षण- बालिन: सायन: दीपमोक: सकल: समयः स्वस्त: सुवृत्त: करम: सहस्या भवि- कर्मानु भवसु भवसा विशेषाचिनित: गगनाःक्रमादिम: नितान्तविषित: चतुर्यानं गाटारकारोपणे: जीवनले परास्य पराणकालो भावान्न: इतयोऽऽ:। एवं कस्मेर: धारणः सर्वाः भिन्नाभासान कर्मचारान्न: परम्पराप्रमाने: कारप्राणो पूर्ववातस्य उदरं वेशाः ताण्यः: तथा भावं सुहोम वन्दना जाणसा गामण्य:। जो भगवन्न: सुहोम वन्दनीति व प्रत्य: संगमहुधर्म:।
 चन्द्र नामानु यानर: यथाः सुवृत्त: कर्मिनिकीर्यं कस्मिन ज्ञात: इत:। चन्द्र विविधादिः समयः। जन सायना कर्मविवेकादीनां न सुहोम चतुर्थापनम्।
साहित्यदर्पणम्।
सम्प्रेभूतं समावात:।
कुङसतवयोहंसि:॥ ४२१॥ [ल]
यथा मात्यां माधवाचोरणं॥
संचिंति: खालिहति: च नेतुरंनवंतरग्रह: ४२२ [व]
यथा उदयधर्मिरि किलिक्ष्ठानिर्मित्योऽह:॥ दितीयं यथा।
वालिकास्य सर्गोऽवः॥ यथा वा परशुरामब्योद्विनिन्द्या
शालालापादनम्॥ "पुष्पा ब्राह्मणवातिरिति" (श)॥
प्रविष्टवासनिर्माणाद्विङ्गलसम्भवम्।
अवपातनसिद्धम्॥ ४२१॥ [ष]
यथा ०क्करावणी प्रक्षिणे॥ "प्रविष्टा खज्जरः: पुष्प
द्रवति" चत: प्रभृति निर्माणश्चिन्त्ये।
पूर्वमुत्तैव भारती॥ ४२४॥
अध नामोकाय:॥
चाशायं सख्तु यदू वस्तु तद्विष सगतं मतम्॥
वष: परिच्छेदः।

सर्वश्राव्यः प्रकाश्य स्यात्रङ्गेद्यपवार्तितम्॥
रहस्यनु यदन्यः परात्रः प्रकाश्यते॥
तिपत्ताकरणायानपपवार्थ्यन्तरा कथाम्॥
चन्योत्तमनः यदत् स्याज्ञनावते तत्जनालिकिम्॥
किं ब्रवीषायति यदत् नाध्ये विना पार्वं प्रयुज्यते॥
शुल्वेवानुसरणाय तत् स्यादामकशभाषितम्॥२५[स]

य: कवितद्या यथाभ: गोपनीयस्यान्तरं कहं सर्वं
कुलनामितानामिकं तिपत्ताकलचरं करं जला अत्रेयं सह
यज्ञद्राति तत् जनालिकां परात्मच्यामयः रहस्यकथ्यनमप-
वारितम्। श्रीयं श्रीयं।

द्वां सिद्धां सेनालं वेश्यानां नाम दर्शयेत्॥
द्वाप्रायार्थः विश्वां चेत्स्योऽहर्ष युनः॥
वस्वनार्दित्वं वर्षेयस वस्तुनिन नाम यहवेत्॥४॥

(४) नायोजीरार् प्रकर्षित। ध्रुवायम् प्रकर्ष:। श्रीतमसन्मिचितः।।
ध्रुव पदास्य चतुर्य जनं प्राप्तां जला। यतुः रङ्गाः गुमरः वस्तो प्रक्ष्यालेण कथ्यते तत्
र्ष्यालिनितं भवेत्। जलान्तः जनसमीपि तिस्तः। वतावला:। यह वार्तार्यं षुर्भुमाः-क्रसिष्यते। करिष्य प्रकाशन जनाः तस्य भवायेण बाच्यायं भविष्यं मध्ये यथा
जनीयमुसार्यं परामर्शाय भालयः शालुः तत् जनालिकिम्। नाध्येषु पार्वं यत्रं
विना शुल्कमापिं संधिं विययं गुप्तं तिं यत्र ब्रवीषायति यथा प्रयुज्यते तत्। श्रावाक-
भाषितं श्रावः।

(४) वेश्यानां नाम दद्रां सिद्धां चेत्स्योऽहर्ष यदा कामद्रात सदनेष्वा
ददानि। तथा चिन्त्यान्तः द्वाप्रायार्थः नामानि दर्शयेतुः यदा चन्द्रेण सदा
नामर्षष्यितादि। तथा वस्वनार्दित्वं वर्षेयस वर्षनिदिश्वस्वः यतुः। यतुः नाम भवेत्
ततुः प्रेट्योऽहर्षः ददानि।। यथा बहुसंज्ञादि।
नाटकश्च नाम गर्भितश्च चन्द्रस्मृतिकाम्य विशेष विधेयम्

(अ) नाटकश्च नाम गर्भितश्च सन्ततिस्मृतिकाम्य विशेष विधेयम्

(ब) प्रकरणादिप्रमाणदेव भाषाधिपथसः नारिकानायकः

(क) नारिकानायकः नायिकाभिरेश्वरः विशेष व्यवस्थापनवर्गे वर्णितः

(ल) नायिकाभिरेश्वरः प्रयोगायः प्रयोगायः विशेष व्यवस्थापने क्षणमेव वर्णितः

(ग) प्राचीनादि धनकार्यः चारीः साधनाशी गर्ने: स्थानी प्रयुक्ते

यथा शास्त्रली: ऋषिः। गच्छाव प्रत्येक साधयाये वस्त्रावत्।
राजा खामीति दैवेटि महेष्मण्डिति चाथमेः।
राजस्यभिन्न्येवेति तथा विद्वृत्तकेषः ।
राजस्यलूभिन्निवृत्तः सोपय्यवप्रयोगः ।
खेच्याय नामस्यविन्यासंप्रवृत्ति प्रायें चेतरैः।
यस्येऽथवा नामन्य वाच्यो राजा विद्वृत्तः।
वाच्यो नटीप्रबधारावाराय्यनामन्य परस्यप्रसं ।
सूतवधारं केद्येंभाव इति वै पारिपारिंकः।
सूतवधारो मारिः तिति इत्यदेभु स्माः।
वयस्येतृवमैहेति सदाहेति याकुः।
भगवन्निमिति वत्तवयः सर्वेवर्षविन्याणतिः।
वेदेद्राश्चेतैहे चेतीचेत भवतीति विद्वृत्तः।
प्रायूपरी रथिनं सूतो ह्रेष तालेविति चेतते।
वस्त्र पुष्कर तालेविति नामा गोक्षेण वा सुतः।

(च) राजस्यविन्यासं प्राचीनम्। राजस्य रथित्वसं ध्रुव ध्रुवित वा चाथमेः। नोके।
जने। महा ध्रुवित्वसं राजस्यविन्यासं। ब्रह्मचर्याविन्यासं तथा विद्वृत्त्वसं ध्रुव ध्रुवित्वसं।
आकाशस्य ध्रुवित्वसं यथार्थसमयानात्मकः। यस्य राजमयो वाकस्य प्राचारिकः।
विश्वाविन्यासं। खेच्याय नामस्यविन्यासं। जातिस्यविन्यासं। चेतरैः।
विद्वृत्तः। राजस्य रथित्वसं ध्रुवित्वसं चाथमेः। नोके।
जने। महा ध्रुवित्वसं राजस्यविन्यासं। ब्रह्मचर्याविन्यासं तथा विद्वृत्त्वसं ध्रुव ध्रुवित्वसं।
आकाशस्य ध्रुवित्वसं यथार्थसमयानात्मकः। यस्य राजमयो वाकस्य प्राचारिकः।
विश्वाविन्यासं। खेच्याय नामस्यविन्यासं। जातिस्यविन्यासं। चेतरैः।
विद्वृत्तः। राजस्य रथित्वसं ध्रुवित्वसं चाथमेः। नोके।
जने। महा ध्रुवित्वसं राजस्यविन्यासं। ब्रह्मचर्याविन्यासं तथा विद्वृत्त्वसं ध्रुव ध्रुवित्वसं।
आकाशस्य ध्रुवित्वसं यथार्थसमयानात्मकः। यस्य राजमयो वाकस्य प्राचारिकः।
विश्वाविन्यासं। खेच्याय नामस्यविन्यासं। जातिस्यविन्यासं। चेतरैः।
विद्वृत्तः। राजस्य रथित्वसं ध्रुवित्वसं चाथमेः। नोके।
जने। महा ध्रुवित्वसं राजस्यविन्यासं। ब्रह्मचर्याविन्यासं तथा विद्वृत्त्वसं ध्रुव ध्रुवित्वसं।
आकाशस्य ध्रुवित्वसं यथार्थसमयानात्मकः। यस्य राजमयो वाकस्य प्राचारिकः।
विश्वाविन्यासं। खेच्याय नामस्यविन्यासं। जातिस्यविन्यासं। चेतरैः।
विद्वृत्तः। राजस्य रथित्वसं ध्रुवित्वसं चाथमेः। नोके।
जने। महा ध्रुवित्वसं राजस्यविन्यासं। ब्रह्मचर्याविन्यासं तथा विद्वृत्त्वसं ध्रुव ध्रुवित्वसं।
आकाशस्य ध्रुवित्वसं यथार्थसमयानात्मकः। यस्य राजमयो वाकस्य प्राचारिकः।
विश्वाविन्यासं। खेच्याय नामस्यविन्यासं। जातिस्यविन्यासं। चेतरैः।
विद्वृत्तः। राजस्य रथित्वसं ध्रुवित्वसं चाथमेः। नोके।
शिष्योसनुजग्न वत्स्योत्साहाय्य स्थायिति चाष्णमेवः।
विप्रैर्युस्मात्मेति सत्त्वेति च भगवन्।
साधो इति तपस्वी च प्रशान्तशिशुष्वेव बुधे।
एकर्घ्नौतामिश्रः पूज्यः शिष्यायदीर्जिनिगदिते।
उपाध्येयति चाचायीम् महाराजेति भूपति।
स्नामयि युवराजज्ञु, कुमारो भट्टेदारकः।
सौम्य भद्रसूचिविवर्मसङ्कोष्टु, कुमारकः।
वाच्य प्रक्तितोपराराजः कुमारी भट्टद्वारिका।
पतियेष्वा तथा वाच्य ज्ञेयस्मात्मामः स्नियः।
हलेति सत्स्मी प्रेष्या हस्ते वेश्याःज्ञकः तथा।
कुतिनमथलेळन्गतः पूज्याः च जरतीजनः।
चामलशैला पाण्डा वाच्या: स्वसमयागतः।।
शकाद्यश समााय्या भट्टाचार्यनाथभिः।।
यथा यत्कल शिल्यं वा विद्या वा जातिरेव वा।।
तेनेव नाम्म वाच्योस्सै चौरासान्या यथोपचितः
॥ ४२।॥ [घ]

अध्यायानेगाः।
पुरुषाणामनीचानां संख्यां स्त्रां क्रतायमानाम्।
शौरसेनी प्रयोतप्या तादशीनांश शोषिताम्॥
आसामेव तु गायामु महाराष्ट्री प्रयोज्येत्॥
अत्रेयाः मागधी भाषा राजान्त: पुर्चारिणाम्॥
वेदान्तान्त महापतियां श्रीहिनां चाँदामागधी।
प्राच्या विद्वत्कानैनां धूर्तानां खाद्वन्तिका॥

शिविं प्रथमा सौ इदू धति वाचेवदेः। सहं वर्षमाना सौ चलित
वाच्या। प्रथमा किंतरी इदू धति वेश्या भद्रजा धति वाच्या। कालान्त: भुदा
नगः; अनु: प्रभासन: धति पुल्या तथा नवसिं इहाः स्वीकार: प्रभासन: धति वाच्याः।
पाण्डा: शकाद्यश: स्वसमयागतः: स्वभावितानसारिः: भास्मथेः समीपवर्तनः
पदे: वाच्याः। शकाद्यश: शुद्धविद्यात्मात्र: भद्रजास: दिनामिभ: रसायनः।।
वश वर्तु वर्तमान प्रभासन: वा विद्या वा जातिरेव तेवेव तदुत्तदनेव नाया कसी
बाया: प्रथमा यथोपचितः प्रथम।

(२) मायाविभागानां चर्चित्। शनीपानामेव चतुष्कानां कतावर्णां
विदुर्याः माया संस्कृतसालं। ताश्लीनामेव चतुष्कानामालिकः: श्रीपितान्योर-मणी माया प्रथीमाः। भास्मथे चतुष्कान्त नारायणाम गाष्टामु श्रीसातुमु
योधनागरिकादीनां द्राक्षिणाया हि द्रीवताम्।
शकाराणां शकादीनां शाकारीं सम्प्रयोजयेत्।
वाह्नीकभाषा दिव्यानां द्राक्षिणिः द्रव्याबर्तिः।
श्रामीरिः तथाशैरी चाङ्गाली पुक्काधिरू।
श्रामीरी शावरी चापि काष्ठपचीपजीविः।
तथेवाङ्गारकारादी पैशाची स्थात् मिश्याचावाक्।
चेटोनामयनोचानामपि स्थात् शौरसेनिका।
वालानं भज्ञकानाक्ष नीचग्रहविचारिमात्।
उन्माचारामातुराणां सैव स्थात् संस्कृतं कवित्।
ऐर्यवर्षा प्रस्तुत्य द्राक्षिणरिपुस्वतु।
भिचवभधरादीनां प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्।
संस्कृतं सम्पूर्णात्यथं लिखिनीषु चमासु।

निहारिति प्रयोजयेत्। भव नाथी राजः भवः दुर्परविरविरां भावः सागवी।
चेटानां राजशाही राजपुतानां देविनाथ बह्मागवी। बिटूपारीनां भावः प्रावः।
घृतां भावः भरविनिका। द्रीवतां कीडः योधनागरिकादीनां
द्राक्षिणाया भावः। शकाराणां शकादीनाय शाकारीं भावः सम्प्रयोजयेत्।
दिव्यानां बांजीकभाषाः, द्रव्याबर्त्ताः भावः प्रयोज्या त्रित्व श्रीव:।
श्रामीरैं श्रामीरी, पुक्काधिरू शाङ्गाली, काष्ठपचीपजीविः
काष्ठपचीपजीविः। द्राक्षिणाय भावः भावः। श्रामीरी शावरी चापि काष्ठपचीपजीविः।
चेटोनामयनोचानामपि स्थात् शौरसेनिका।
वालानं भज्ञकानाक्ष नीचग्रहविचारिमात्।
उन्माचारामातुराणां सैव स्थात् संस्कृतं कवित।
ऐर्यवर्षा प्रस्तुत्य द्राक्षिणरिपुस्वतु।
भिचवभधरादीनां प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्।
संस्कृतं सम्पूर्णात्यथं लिखिनीषु चमासु।
देवीमन्विनसुतावेश्यास्वपि कैशिकास्योदितम् ॥
यदेहसं चौपालान्तु तदेहं तथा भाषितम् ॥
काय्यं तथोपमादीना काय्यं भाषाविपरंयः ॥
योपित् देवीवालवेशयाकितवापसां तथा ॥
३४२ ॥ [॥]

eवासुदेहराज्ञानाकरेण बोध्यमानि। भाषालब्धानि
षष्ठिन चक्रवां नाटालज्ञातयतथा ॥
तवसिंधुतः प्रयोज्यानि बोध्यमानि, तयोदश ॥
वास्तानि दृश्य यथालाभं रसव्ययेचया ॥
३४३ ॥ [च]

eyथालाभं प्रयोज्यानीति सम्बन्॥ प्रजे किन्न नाटके ।
tथ लक्षणानि।
भूपणाचरसंवाती शोभीद्राहर्णं तथा ॥

(४) सामायकस्तोत्रां दर्शिते ॥ जस्नाने पुजपानि पद्वंशसुः
तथा सामायकः स्यदिनम्। प्रसिद्धते बोध्यमानि बोध्येषु, बोध्यानि दृश्,
यथालाभं यथोपितं सामवेद्याय गुणाक्षेत्रमात्रं प्रयोज्यानि।
च्छुसंशयनश्यनानासुल्यतकं पदोचयः ॥
निर्दशानाभिप्रायों च जस्विनिचार एव च ॥
दिष्टोपत्ति च गुणातिपातातिशयं तथा ॥
विशेषकार्षितकं च सिद्धिभूषिपर्यं यों ॥
दाखिन्यानुज्यं मालाभूषापतिगंगेशं तथा ॥
पृष्ठा प्रसिद्धं सार्वयं संचिपो गुणाकीर्तिनम् ॥
लेषो मनोरथोनुक्तसिद्धं प्रयवच्छतथा ॥ ४३४ ॥ [ह]

ततः ।

लच्छाणि गुणः: सालझारियःगलः भूषणम् ॥

॥ ४३५ ॥ [ज]

यथा ।

"आशिपक्षविश्वातः सुभाष तत सुखविषयः।
क्रीड़हर्षसमग्राणं किमेवास्मि दुष्करम्" ॥ (अ)

(ह) लच्छाणाः सुभाष ततः। तव वेदु मये सुपपादी दुष्कर्षित वचयामि सवलिः।

(ज) सुपपादाः सुभाषितः। सालझार: मावनार: वल्लभार: चुन-प्रापत्यांसादवः: तद्: सवलिः: शुचि: मावनारिचिः: योगसु नवनमेव भूषणम्।

(अ) द्राक्षरस्वरा शातिपतितः। हें सुभाषु सुन्दरि। प्रर्विन्यानि पदानि तव सुधास मिर्या धारिमु धारिपतिनि सवलिः। तथां, क्रीड़हर्ष-समाधिः कौन्ते: वीरजीव: बलाकारः दुष्कर: शुचार्यः चुनविवादं वेन समवान् शतानाम् पथाम् पश्चिमदानां किं दुष्कर्यम् षामासम् भलि? सर्वसेव सुकर-निबन्ध:। धर प्रर्विन्यानामचेतनस्य तित्रि न वधवतीर्थ भवनदलसुदयानं-
वर्णनाचरसंवादसिवासिवासिदिरेष्टिते॥ ४३६॥ [अ] ।

यथा शाकुनलेव राजा । "काचित् संवी विनांतिवाध्ये
शिशीरस्यग्राहः। प्रियवदा। संयर्द लघोसही उपसम गमिना
अद्वित (२५) (०)।

सिद्धर्थे: समं यथा धसिष्यः प्रकाशिते।
शिश्नलचणविथाया सा शोभेयभिषेकिते॥

४३७॥ [ठ] ।

यथा ।

"सर्वगतभ्यव: युक्त: कौटिल्यपि गुणाविषः। कामं धर्मारिव कृतो वर्ज्यनियः स्वतान्त्रमुः।" (ढ)

(२५) सामायं सभौभागं उपसम गमिनयति सत।

(अ) दशसंपादतं सवर्णिते। विषायं: समीरंहरूधवं: सिन्ते:
वषे: चंदे: वर्षस्य रक्षा च तत्तत्वान्।

(ठ) ददाचरितं यथिति। जत शुपललितविथितांतवचः सर्गना।

(ढ) समसंन्वतो सवर्णित। भव विनवर्गित: साधत सुत: चेत समं रहे
केषी: सत्मनुष: साधत: साधत: सज्जेत चेत स्र्वस्तीतं शपथं। विषाया
विद्यमानोडितां गर्भवत् दत्त शिश्न: भीमा दत्त भविष्यते कामिते।

(त) उदारचरि सदशर्मेण। जन्म साधू: वम: जनवयः जनव वेष-
विशेष:। जल जलम्बमभं समानं बौद्ध मात्र सिद्धते संज्ञायिशिश: भनेत
अध्यमानं: गुणाविष: भौमुग्याधिकारितमभं सीर्विः कृत: निष्ठुर: निर्गय-कार्यशालितमिति भाव: यथावेष समानं वक्त निष्ठु: वा। जल साधारितमिति
रसयाति। जन्म दृष्टं च भविष्यति तत्तवस्य शब्दमानसते भीमा।


যথা।

“প্রবণায়ক্ষা জনাতীতে কান্তু সাধু লয়া কতমূ।
কা দিন্ত্রীবিনাং কা নিশা শয়না বিনাম। (৪)
হেতুর্বাক্য সমাসোত্তমিতাশেতুদর্শনাতু

(৪) এতিত্তে। এবং স্যায় নিবিদায় মাতৃভূত পুরাকাম পূর্বকেরু কর্মালাভায় দেহীচে ক্ষুণ্ণ সংযোগায়াতি (২৬)। (৬)

(২) উদাহরণমার্জন। যথেষ্ট। যথা তুল্যার্থযুদ্ধেন বাক্যেন ভিন্নপ্রকারে

(৬) উদাহরণত প্রত্যাহিন। কোন প্রত্য ব্যাখ্যাত দৃশ্যমান।

যথাতীতসূত্রে কান্তু রাগামিষ্ট। প্রবণায়ক্ষা প্রতিহারা লয়া শাস্ত্রী কতমূ।
লয়া শাস্ত্রী কতমূ। তথাপি, শরীর সুর্যোভিনা অন্ধিকার মধ্য মানুষ: দিবসচরী: কা? শরীর রন্ধ্রো বিনা বিশিষ্টতার মধ্য মানুষ: রাজনী কা? প্রবণায়ক্ষা পরিনামভোগী বর্তমান অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টিপটিতলায়াবাধমান।

(৬) এতাত্ত্ব প্রত্যাহিন। রসমত দেহীচে ক্ষুণ্ণ সংযোগায়াতি (২৬)। (৬)

(৬) উদাহরণত যথেষ্ট। শর দেহী: বেশিয়েগমগ্রহণ প্রত্যাহিন।
संशयो ज्ञाततत्त्वसः
वाक्ये स्वाद्यदृनिषयः ॥ ४४० ॥ [ द ]

यथा यवात्तिविजये।
“द्वारं स्मृतिहिन्न्य प्रज्ञेः किं वधकन्यका।
किलाभाय विपश्येते देवतां किसु पार्वं” (ध)

हष्टान्तो यस्तु पदार्थे-
साधनाय निदर्शनम् ॥ ४४१ ॥ [ न ]

यथा वेश्यां भीमः। “सर्वं! उज्ज्वलमेवतु तस्या: यथो
दुर्विचारनकलवं हि सा” द्वारात्ति (प)।

तुल्यतात्र द्विगते
ततः प्रत्यागामिना ॥ ४४२ ॥ [ फ ]

यथा तत्रैव।
“प्राचीनेषु हि दृश्यान्ते कामं स्पष्टं: श्रमाशुभं॥

श्रीमानसंस्कर: सतुसद्वृत्तेन हृदयोपनाधि संवेदै: श्रीमानसंस्कर सविपतिद्रव–संभिनतायान: प्रशास्ति।

( २ ) संवेदनात् संवेदं दृति। प्रशास्ततत्त्व तत्तत्तत्त्वेत्तत्त्वं अन्यतत्त्वं:
श्रायेत् यत् सत्यमः सत्यः अनुरुपो संवेदं: चातु।

( ३ ) क्षणार्थं पद्धति। चतु नावाशः बहुताशः श्रवणात्मकम्:

( ४ ) हष्टान्तो हष्टान्ते दृति। सर्वाणां नावाशः द्विताशः मनवणिषयः:।

( ५ ) हष्टान्तो हष्टान्ते दृति। यथा सर्वात शाक्यात शाक्यात शाक्यात: चातु कलात्मकः स ददात:।

( ६ ) हष्टान्तो हष्टान्ते दृति। तस्या सत्यात्:। च द्रुपद्यं द्रुपद्यं
कर्तुः: परिश्राब्द्वो द्र्यो द्र्यो द्र्यो श्रीमयम्।

( ७ ) हष्टान्तो हष्टान्ते दृति। प्रत्यागामिना: प्रत्यागामिना: प्रत्यागामिना:
ददेन यथा तस्य:; ददेन यथा तस्यः स ददेनः।
शतसङ्ग्रा पुनरिव सातुज स्थतीव माम्॥ (५)
सच्चिद्योग्यानुरूपो यः
पदानं स पद्रोचयः ॥ ४४३ ॥ [भ]
शाकुलाले यथा।

“श्रवणं किशलयरागं वोमलविटपानुकारियं वाचः।
कयुसुमंव लोभनींण गीवनसम्युः सर्ववे।
शत पदङ्गदर्शणं ब्रह्मसामि स्तत्षभवेव।
यथायानं प्रसिद्धानं ज्ञितं परिभोजनम्।
परपच्छुद्धासाथं तन्निद्रर्षनसुच्चतिः ॥ ४४४ ॥ [म]

यथा।

“चन्द्रसारणियेंहिसर्वेन गद्वृहिके नुपान।
किं च वासिनं रामेश्व सुतो वाचः परास्युऽह।” (६)

(५) उदाधरितं विचित्रं। शत दुर्भोधनादीनं श्रवणां सातुजां भेदनिधन-श्रवणां नूतनाम्।
(६) पदीतथासादं सचयं द्रव्यं। पदानां सत्तान्तुः वः रूपः रूपः।
(७) पदीतथासाति यथवनं। निराकरणं प्रसिद्धानं यथायानं सख्यपववनां यत।
(८) उदाधरितं विचित्रं। चतुं वाचः, चतुं व्याधिसचयं।
(९) वाचः चन्द्रभूमिकपातं रूपवनं निराकरणं प्रसिद्धानं रामकृष्णेनवनन्ति।

(४) विक्रमाध्यम साहित्य दर्शति। वाहुह्रासाग्रह श्रुतिः संज्ञानवद्वितीयम्। अवरोधसम्बन्धम्। (५) भाषामाध्यम साहित्य दर्शति। रुपायद्वितीयम्। अवरोधसम्बन्धम्। अवरोधसम्बन्धम्। (६) विक्रमाध्यम साहित्य दर्शति। रुपायद्वितीयम्। अवरोधसम्बन्धम्। अवरोधसम्बन्धम्।


(३३२) साहित्यदर्पणम्।

यथा सम चन्द्राकल्यायम् “राजा। नूनमियमत्: पिपिति
सदनविकारा वचनी:। यतः।

चसौत परतीयरहितं निरोधमानापि नेचनी विकोषित।
सख्यामुदारणहर्षमसमझमोचनिर्गुणे देते” || (स)

देशबालसुखपिण्या

वर्षानार्तिष्ठमुच्यते || ४४८ || [च]

यथा वेशां सहदेवः।

“यद्द वेदृत्तिमिव व्योतिरायों ख्रेदयुथ सचुत:म्।
तथाबद्धङ्ग अस्मीय नूनं संवेदविधिता” || (च)

उपरिंत सनीहारिः

वाक्यं शास्त्रानुसारतः || ४४८ || [क]
श्रद्ध: परिष्कर्त:  

यथा श्राकुतले।

“शस्मृतस्तु गुणान्तः कुशः प्रियसंबोधस्तु सप्तवीजलीः।  
भर्तीविचारस्य रोपणतया सा च वाच्यं वर्त्त्वा:।।”  
इत्यादि। (ख)  

gुणातिपात: काय्यं यद्  
विषयेतं गुणान् प्रति ॥ ४५० ॥ [ ग ]

यथा समस्म चन्द्रकलायाः चन्द्रं प्रति। “जय संहंशिलािः 
तमो विश्वयं सप्तवीजलि ते पाश्री वससि सिरसि पशुवध्यों तत्तदि 
द्रवीषं जीवणं दरसि” (२७)। (घ)

इः सामान्यगुणोऽत्रेकः  
स गुणातिपक्ष: सत: ॥ ४५१ ॥ [ घ ]

यथा तत्त्वात: राजां चन्द्रकलायां सुखं निर्दिष्टं।  

“पशावन्तस्वश्रविक्षचन्द्रवेलिमत्युगल-  
स्तलस्मृतस्मृतस्मृतकालोऽविलिसदलिसभुत: उपरि।”

(२४) जय र्वति। यदि संहंशिते तमो गुरुगते सकर्तेः पादः पर्वतोऽपि तियत लोकम दरसि र्वति गृहेऽ।

(ख) छत्रवर्तित यथेऽति। चतुर्गुर्वयुवादिकं मासाङ्गिकरि मनोहरि 
वस्म्यः।

(ग) गुणातिपातस्मािकं गुणातिपात र्वति। गुणान् प्रति यस्मादिहि 
काय्यं गुरुविद्योऽपि विपये: स गुणातिपात:।

(घ) धर्मशरित यथेऽति। चतुरमासाङ्गिकायमानि विपये: वृषु- 
कीर्त्तित्वस्म्यः।

(ज) गुणातिपातस्मािकं ययति। व: सामान्यत: चतुरमासाङ्गिकायमानि 
र्वत:। च: चान्ति यथेऽति। च गुणातिपात: सत: दयितः।
चाहिए दीयांस्य शतपरिपूर्णाग्नि खिलसकलुः ।
कृत: प्रासविन्दी विगलितकलिदा सुमुखि । तैव ॥ (च)
चर्चानु सिद्धान्त बधनुहीः
विशिष्टोत्तितिविशेषणम् ॥ ४५२ ॥ [४५२] ।

यथा।

“दशापंडारी विस्लोलो हिजावासी जनञ्जयः।”
(ज)
पूर्वसिद्धार्थकथनं
निरुत्तिरिति कीर्तितं ॥ ४५३ ॥ [४५३]

(च) विद्याधर्मि यथा। चेतानि। तै सुकृति। ते लया चन। अभिभावक चतुर्दश्वा संकट विक्रमसिरविकाशितं नन्दा दीपावलयं कोड़ाधिकर्षयं यथा ताहं। तत कृत्ति मलविनिरुपण कामेऽशः। श्रवणं तथा विश्वासं च चतुर्दशक्षणं। नवोऽवस्थानं संयमार्गश्च चतुर्दशाः। चतो तटायुः। सत्तं पौरोषानी-अतिरिक्तश्रेष्ठकालीसुविधाभूतक्रमेन स्थितं चतुर्दशमिष्ठ।

(ज) विश्वेश्वरानां यथा। चेतानि। न सिद्धान्तं वर्णनं शक्ति। अश्रूणतिः। विद्याधर्मि चतुर्दशमिष्ठतिः। निरुत्तिरिति ।

(च) विद्याधर्मि यथा। चेतानि। चतुर्दशां च चेतानि च चेतानि च चेतानि च चेतानि।

(ज) विद्याधर्मि यथा। चेतानि। चतुर्दशां च चेतानि ॥
| यथा वेयाम्। "निष्ठाग्रामकौर्य:" इत्यादि (ि)।
| वहना कीर्तिं सिद्धि-\n| रामप्रेमाधि सिद्धि॥ ४५४॥ [ ट ]
| "यहीयं कृमगर्जय यथ योषय विक्रमः।।
| प्रधियया रज्ये राजस्वितकं लय पत्रसिद्धम्॥ (ि)।
| हयादीनां भवेदु भंशि।
| वाचाचार्युदयच।॥ ४५५॥ [ ड ]
| वेयाम कानुकिं प्रति दुःशोषण:।।
| "सहस्त्रयथ चफनवं सहस्त्रं सचुं सहातुजम्।।
| सवलेन निहितं संयुक्ते न चिरात्मणुदु: सुयोधनम्॥ (ि)।
| विचारस्यान्यान्यान्याय:।
| सन्देहात्तु विपञ्चियः॥ ४५६॥ [ ए ]

(ि) नित्यसिद्धां पूर्वति। पूर्वसिद्धां पूर्वेण निष्ठाग्राम, चर्यानां कथनं
| निशिद्धितिं कौर्यिन्तम॥।
(ि) उदात्सि चतुर्विष। भव कौर्यादिविनाशय पूर्वसिद्धां कथनम॥।
(ि) सिद्धिनाश कनाधिति। बनामिदा द्रष्टः साध्वे सिद्धि निष्ठाति।
| कौर्यादिविनाशय:।
(ि) उदात्सि चतुर्विष। ऐ वाल! कृमगर्जय एश्वार्य:। चक्ष:-
| पालितः। बन! विषयं एश्व वषय चन्दनाय विधम:। वीत्यस्मिन्य:।
| तद्भन्दं पुरिमय:। रचसि पश्चात्त्विस्तरे पृथी एश्विन्य लय। निष्ठाम॥।
| चत बनामिदा
| राज:। पुत्रोभारादिगुप्ताविस्मित्य: श्री:॥।
(ि) शर्मायत द्वारीमालान्ति। हयादीनाम वायुदेवेन यत्:--
| विदः, वधतादेव:। सिद्धादेवादिसिद्धिय:। चात्रानु विशिष्टाविदय:। चत्वरमतः
| श्च श्री:। भवेु॥।
(ि) उदात्सि चतुर्विष। चत बिषयदि न स्नात्ति निःस्तिं चित्रयति चन्द्रामुनम॥।
“मला लोकमदातारं सलोंि ये: क्षता मति।
लवि राजनि ते राजनू। न तथा अवसायिनः” (त)
द्राविख्यः चेद्या वाचा
परविचितानुवर्तनम् ॥ ४५७ ॥ [घ]
वाचा यथा।

“प्रसाधय युरीं वल्ला राजा ल्ये हि विभीषण ॥
श्रावेणानुगहोत्सर न विप्ला: सिघिमन्तरा” (ढ)
वाचा: स्थिग्रैरितुननयो
भवेद्य साधनम् ॥ ४५८ ॥ [घ]

(ढ) विपर्ययवाक्य विशारदिति। स्त्रेष्ट्यानां संवधातु विचारेऽव चतुथावाभः
विपर्ययः।

(त) यदाःपि सतिति। कोंक लगवीर्याम् चरावतारस्मृ भवद्यान्त मला
ये: चलोंि मति: क्षता सन्नूर्दीव खिरं न नुवापि याभिः गर्तितिमिति साभः।
हे राजनू। लवि राजनि सति ते तथा अवसायिनः ताहुशालवनः: न सवन्तीति श्रीपः.
सनीयमवब्रम्भा न विचारन्तीति साभः। ।

(घ) द्राविख्यामान: द्राविख्यसतिः। चेद्या शारीरारापेति वाचा ष
परविचित्य चतुथनम् पवुष्यवभु पवुष्यवनिवर्यः: द्राविख्यामः।

(ढ) यदाःपि प्रसाधयति। हि विभीषणः। युरीं प्रसाधयः यस्य...
क्षत्युर, हि यत्कल्यानेन वरणेन श्रवेण राशिः चतुर्गहोत्सर जनय
स्विद्युष्म चतुरा विना नविष्णु: स्वातितिश्रीपः। ।

(घ) भवेद्यसतिः वाचा: विधयः: तिर्थुः: वाचा:।
पदः परिच्छेदः । ॥ २३७ ॥
एवं चेदावापि ।
यथा विष्णाम् भस्मयासानं प्रति रूपः । "दिव्यालोकं
कौन्ते भारताजतुवपरश्रमे किं न सभास्यते लघु" (न) ।
साल्ल खाद्य यदभीष्टायां
नैकार्यप्रतिपादनम् ॥ ४५५ ॥ [प]
यथा श्राकुनले राजा ।
"किं शीतलः लम्बविरोधिसिद्धार्थवातः,
सम्प्रभायम् नलिनीदलतालम् ।
अहुँ निवेशः चरणावुतः पद्मास्त्री, 
संवाह्याम् कर्मभीतः ! यथा सुखः ते" ॥ (फ)
अधीपतियेषुद्वायरी
उपार्तिरोत्ते: प्रतीतयात् ॥ ४६० ॥ [व]

(न) उदाहरति यथेति। दिव्यालोकं यास: सम्पु: तविन्तः कोविदः
विचरणः: तविन्तः माराहौ मराहस्य परां पुस्मान् त्रीयः प्रत्येकः: तथातः 
पराकम्: वयस स्तायि। पदः विश्वासिने पञ्चकाम: भवनीपलसः ब्रह्मम् 
माधवम् ।

(फ) मादामाहं साधवति। भभीताच्छ महासाक्षात्तयाः द्व्यः: यत् 
नकारघणपितामहः चन्द्रराधयुक्तः वा माला चताः ।

(फ) उदाहरति। विसिति। इते कर्मयो। चीत्वे: कुम्भविनीदिव्यः 
सम्प्रभायमाहौदार्श्यः: नलिनीदलतालम्: नरप्रभायपञ्चात: भाद्रवातः सवाक्षः 
यामयि: किंस? एव चरणाम् पद्मास्त्रीः तव चरण्यां चतुः कोद्वे निवेशः निमित्तः 
गवानुः संवाह्याम्। वधानिकायकं इत्यादि। पदः सब्जीद्याल शकुनलापरि
तीयेषु साधनाय वातावरणायदाहास्योऽथायायानि: प्रतिपादनम् ।

(फ) पश्चावतसमाग्निकायिनिति। पश्चावत्समाणं: तर्कः: यत् 
सनातः स्तायि: प्रतीतं वा पश्चावतः ।
यथा वेष्याम्। द्रोपिद्यायासं राज्येष्विष्मेशुकुमिचं
तीति कथयन्ति कर्म प्रतिः "राजा। साधु राज्यसम! साधु।
कथमचया।

dत्ताम्यं सेवितर्यो वध्यमानं किरोटिन।
सिमुराजसुपेशष्टि नेवें चेकमचया।" (भ)

dूपशोधीश्यामयां तु
भक्तिना गहीं तु तत्। ॥ ४६१ ॥ [ म ]

यथा तदेव कर्म प्रति "अष्टक्ष्याम। निर्विचित्य गुरुशापः
भाषितवशातृ किं में तववायधम" इत्यादि। (य)

चर्चयं नापरैवैकः

हृद्यार्थनववेशं सतं ॥ ४६२ ॥ [ र ]

यथा तदेव सुन्दरः। "अर्जया! अर्ज अर्ज वाम
सारविविदिती दिद्वी तुहोंहि सधाराभयो दुष्योधण श वेति"
(२५)। (ल)

(२५) श्रीमत। भाष्यः। भव अभि नाम सारविविदिती दिद्वी दुष्योधः:
सधाराभयो दुष्योधिनी न वा द्रव्य सैं।

(भ) एवधारित मनोहर्त। द्वाषमय्यशि। नेवें चेतु यत्रेऽव न खादिः
वस्त्र: नरवशा भतिःवरः। सूप: द्राम्यं दद्म। भाषर्यं वाते ताहुः पूर्वसुपरः
लाम चतुर्न्यायी वैविदित्तम भाषयं द्वामिववः। किरोटिन। भ्रुस्मिन शायमासः
hनसानं सिमुराजल जयब्रमसम! द्वामिवे। भव कर्मेन्सिद्धात भववायेः सिनु
राजसोधिश्यामसं प्रसीतः।

(म) सर्वसादेश दूपशै। दूपपणु वहीणवार्यः या महर्षुः तत्
gहेः प्राण।

(य) एवधारित मनोहर्त। अभि ज्यासुरकाः कर्मस्तुः सना।

(र) हृद्यार्थम् प्रकृतिः। भवर्येनापेण: प्राचार्याशुकः बाकः: भष्यामासः
वाक्यम् वहीण सतं ॥
प्रसिद्धिनकायिकायायः
सत्त्वादिरः साधनम् ॥ ४६२ ॥ [ व ]
यथा विक्रतायेः राजाः
खयांचन्द्रस्य स्वयं मातामहपितामही
सत्यं हतं पातिहाः भायुष्याः च भुवा च यः” ॥ (श)
सारणयमाभिभूतस्य
सारणयत्व चौभवतं नमः ॥ ४६४ ॥ [ ष ]
यथा वेञ्चाम्
दुर्गोधनभा भीमं प्रति युविशिष्टः
“दुरारानं! दुर्गोधि नहंतक!”, इत्यादिः (स).
संिपो यत् तु संिपा-
द्रात्मानायायं प्रयुज्यते ॥ ४६५ ॥ [ ह ]
यथा समं जन्त्रकलायाम्।“राजा। प्रियि!”

(ष) चरावर्ति यथिति। चत्र प्रायोगिनायास्यनानाये दुर्गोधनायेष्वम्।
(श) प्रकृतिसाध्य प्रतिहितिति। चरुकटं: चौकस्विति:। चौकस्विति: परि: चर्यक्य वायुक्य साधनं प्रतिहितः।
(श) चरुं पदर्थिति यथिति। चत्र चौकस्विति:। चर्यक्य वायुक्य ग्रीवकारिकामिति:।
(श) सारणयमाभिभूतस्य सारणयत्व साद्भाविति। साद्भावम् समानध्वमलातू सारणयमाभिभूतस्य
चरुमयं प्राससं यथा चौमयं ववतं च चवतं:। साद्भावम्।
(श) चरुमयं यथिति। चत्र सारणयमाभिभूतस्य ग्रीवकारिक्य चौमयं-
चरुमयं。
(श) संिपोधार् चंिदिति। चंिदिति। चंिपोधार् चंिदिति। चंिपोधार् चंिदिति।
(श) चरुमयं यथिति। चत्र चंिपोधार्यमाभिभूतस्य सुबनिर्धारी च चंिदिति।
साधित्वपर्यम्।

मशालि खेदयचि किं शिरोककसमपरिपेलवानि मुखाेः। (च)
आरामन निदिष्टा।

"अस्यमिहिटकुसमाना सम्पादिविता तवाक्तिद दाखजनः।"

गुणाना कीत्तं यथा:
तत्तेव गुणकीर्तंम्॥ ४६६॥ [ च ]

यथा तस्मिन। "नेत्रे ख्यञ्जन इत्यादि" (ख)।

स लेशो भवेति वाक्यं:
यद्वादश्यपुरः सरस्॥ ४६७॥ [ ग ]

यथा वेजिहः "राजा।"

हते जरति गाढ्ये पुरस्कल्य शिरक्षिनम्।
या ग्लाधा पाष्ण्डुपुलाणा सैवाच्चाकूं मविष्यति।" (घ)

मनोर्चस्वभिप्रायः
स्थितिकृत्तेज्ञति यथा॥ ४६८॥ [ घ ]

अश्वानि किं वर्षं सुधा ख्या विदयचि हि मयशि। चरं वाक्यमः तव इद्दंकुसमानम् भमीद्यपाणां चम्पादिविता यति भमीर्दै तति दशं एव सम्पादिविता किं तस्मिन भावस्यिति मावः। शब चन्द्रः लालार्यवाच् नाम भावार्यमायः।।

(च) गुणकीर्तंस्माद गुणावासितत। संदेसः।

(ख) वदाहरति वथेति ब्याल्प्यास्र माक। चतुर्याविशालवा स्यधुपाणां
कथनम्।

(ग) वेभानाद स दृष्टि। चादास्यपुरः परं यस्य वाक्यं भवेति कथयते रे
लेशः।

(घ) ष्टामानि वथेति। शिरक्षिन्थे पुरस्कल्य जरति हस्ते
गाढ्ये भीषे हति भर्जनीति स्रवः। पाष्ण्डुपुलाणा या ग्लाधा योकस्म छयाक्ंसम
शेष ग्लाधा मविष्यति भविष्युत्तमं दृष्टि देशः। चतुर्याविशालवा भौष्णवधुच्च
दृष्टि चादास्यम्।
पढ़: परिच्छेद: १

यथा।

"रतिकोलिकान: विकिरित: समस्यमत्रः।
पश्च ससु ! समाध्वेष्यं कादःवचुद्वत्ति प्रियाम्।" (च)
विशिष्ठार्थिर्तितिविस्तारी-
श्रुतासिद्धिप्रदीयते || ४६६ || [क]

यथा रघुचवारिकायः।

"हन्ते तत्व ! यवेते चातुरानसं प्रति।
प्राचौ कल्याणमानावसी तिष्ठुवन्धुः।" (ज)

स्थात् प्रसारायतुः पृज्ञाः
प्रियोतिहर्षापाणेः || ४७० || [स]

(क) सन्त्रासमाह सन्त्रास ग्रति। भज्जनरेख भगविष्णुः यतूः परीम-प्रायाः वकः, च सन्त्रासः।

(ख) चदमदति। चदादति। वाकिनः प्रति ब्रह्मचिहः। ते ससु !
पश्च एव: नन्दवनमः शवनस्वमः भवेत। रतिकोलिकान: विकिरितः सुरविविहारी कथ:।
शुरुवधेकादश: कथः:। किचिदं प्रेयत समाध्वेष्यं बलिता हस्ये। मिहा। वातुि भवः। ष्ठ चापुम्बन्द्रवः वातुि-मितवंह समाध्वेष्यम् वर्षः।

(ग) प्रतियोगिसौ विशिष्टां ग्रति। विशिष्ट: वप्पलाब्दायतिर्मयः।
प्रथं प्रवाहनं वस्तु वायस: भन्धि: संविस्तिः। पद्धिकितः। चदादतिेते कथाः।

(ह) चदमदति। चदादति। वाकिनः प्रति ब्रह्मचिहः। ते ससु !
हन्ते तत्व : भन्धिः। ष्ठ चापुम्बन्द्रवः। सन्त्रासमाह सन्त्रास ग्रति।
शुरुवधेकादश: कथः। यथा। एव। ववः। एव। ष्ठ चापुम्बन्द्रवः।
साहिलदर्पणम्।

यथा श्राकुलती।

“उद्रैति पूर्वे कुसुमं ततः फलं। चनोदयं: प्राक्कु तदनलरं पयः। निमित्तनेतिनितिक्षणं विधि:। तव प्रसादक्ष्यु पुरस्तु सम्पदः।” (अ)

अर्थ नायाखालस्या।

चाशीराक्रान्दकपटापठधामार्गवाचमाशयः।
उत्प्रासनं सुहाचोभपञ्चात्तायोपपत्यः।
चाशंसाध्यवसंयो व विसर्पाल्लेखसंभ्रमिति।
उत्तेजनं परीवारो नीतिर्यंविश्रिष्टगम्।
प्रोद्याहने साहित्यसम्भमालोन्तुवर्त्तनं नम्।
उत्कीर्णं तथा याज्ञा परीहारो निवेदनम्।
प्रवचनायानंयशिक्षाध्वर्षोथषेषणम्।
दृष्टि नायाखालस्यो नायाभूषणश्चितवः। [ ३ ]

(म) चित्यकीमाश् सादिति। पूवं जनं प्रायाधिवं चतुर् प्रथमाः स्वा प्रकीमिति: स्वात्।

(भ) च्छादाविति यथे। पूवं प्रवचनं फलोवचि:। प्रायिकवः: कुसुमम् छद्रैति।
उदवं प्रथ्याति, तव: शनलनं कुसुमीथवः प्रतिपायः:। फलम्: छद्रतीथविनानग्नः।
प्राक् छद्रैति: श्रेयः। चनोदयं सुहाचोभाय: छदयः:। तदनलरं श्चैवेद्वाय̄व: पयः। चाशीराक्रान्दकपटापाठधामार्गवाचमाशयः।
निमित्तनेतिनितिक्षणं:। चाशंसाध्यवसंयो:। नायाखालस्या। [ ३ ]
शङ्कर: परिच्छेद । ४४२

शासीरिहः जनाशंसा ॥ ४७१ ॥ [ ढ ]

यथा शाकुले ।

"यथातीर्थ शर्मिष्ठा पत्युर्वदृढ़मता भव ।
पुत्रं लमपि समाजं सेव पुरुषवामुद्रि" ॥ (ढ)

आङ्कन्द्र: प्रजनितं शुचा ॥ ४७२ ॥ [ ढ ]

यथा प्रेमाम् "कचुकी। हा देवि! कुन्ति! राजभवन-पताके!" इत्यादि (ढ).

कपटं साध्या यथा

हृपमन्यदिभावते ॥ ४७३ ॥ [ ४ ]

यथा कुजपवज्ञे ।

"स्मगृहं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः ।
नौयति रचसा तेन लच्चणे युधि संग्रामम्" ॥ (४)

(ढ) नायाक्षारामाग्नि भविष्यति । शाशी:प्रशस्तीनि वरलिङ्गशूर नायाक-क्षारे द्वेषः ।

(ढ) भाषावाङ्गाय भाषित । इशनलय भाष्मा इशाभाष्यावनम् ।

(ढ) ऋदाविति यथेष्टि । यथातीर्थि । शर्मिष्ठा हृपपर्वशुता यथातीर्थि लं पदुः हुपलया खरसंता खरु भाटर्माया भव । नाशर्मिष्ठा पूर्वस्मया लमपि समाजं पक्षपश्चिं पुरुषं भाषुर्म हस्त । भव प्रकल्पान्त्र प्रति कपटम् पुष्पार्धवनम् ।

(ढ) आङ्कन्द्रष्ठ शकाश्यादि । यथा श्रीकृष्ण प्रवित्ति प्रवाप्य: शाकाशः ।

(प) ऋदाविति यथेष्टि । घटम् ।

(प) कपटमाङ्ग कपटमिति । यथा साध्या श्रीवदेशे भवाम एष विमांवते प्रदश्चाते ततु कपटम् ।

(प) ऋदाविति यथेष्टि । घटमिति । तेन रचना शारीरिः स्मगृहं

(व) ऋदाविति यथेष्टि । घटमिति । तेन रचना शारीरिः स्मगृहं

(व) ऋदाविति यथेष्टि । घटमिति । तेन रचना शारीरिः स्मगृहं

(व) ऋदाविति यथेष्टि । घटमिति । तेन रचना शारीरिः स्मगृहं

(व) ऋदाविति यथेष्टि । घटमिति । तेन रचना शारीरिः स्मगृहं
श्रद्धा सा परिबवः
खल्पोषपि नामिसहस्ति || ४७४ || [ द ]

यथा शाकुनलये। "राजा। भो: सल्वबाधिन्। अभ्युपर्वं
तावद्वासिः। किं पुनरिसामभिसन्न्याय लभ्यते। श्राजं रवः।
विनिपात।" इलादिः (घ)।

गर्भावलिपिः वाक्यम् || ४७५ || [ न ]

यथा तत्तवे। "राजा। समापि नाम सल्लेद्विभूषणि
वथा।" (प)।

काय्यसरस्य उद्यमः || ४७६ || [ फ ]

यथा कुबे। "रावणः। पार्षासि श्रीकविवीर्योदलकमिव
लावत्।" (ब)।

प्रहसं शुचवत् काय्ये-
हितोराश्रय उच्यते || ४७७ || [ भ ]
पद्म परिच्छेदः ।

यथा विभीषणनिर्मोक्षानां । "विभीषणः। रामेवास्यचियाम" इति (म)।

उद्यासनलरुपहासी

वृजसाधी साधुमानिनि ॥ ४७५ ॥ [ब]

यथा शाक्तनले । "गाहं रवः। राजन । चतुः पुनः पूर्वः

हतात्। व्यासकाहित्सृृतोभवान् तत्तथसम्भवीरोद्दोपरि

ल्याग्।" इत्यादि (र)।

आकाशः रमणीयत्वात्

वस्तुनी या स्वहा तु सा ॥ ४७६ ॥ [ब]

यथा तत्वेषः। "राजा।

चावणा समुतिनायमपरिच्छेदकोमलः।

पिपासतो समातुः घासातीव प्रियाधरः।" ॥ (व)

( म ) भागवतमाय शक्यमिति। कार्यनिग्रहः गुप्तवत् उत्तृत्त ग्रन्धम्

भाषाः श्रुति।

( स ) चत्राहितर्ग यथािति। प्रासस्। चत्र राजायः राजाय राजस्वः गुप्तवत्।

( य ) उद्यासनसाधी उद्यासनामिति। भागवानं सत्यमः यथाति याधु-

मानी तत्तथाय चदाय: चदायां चदायां बहुविंशित च।

( र ) चत्राहितया यथािति। पूर्वः हतात्। प्रकटनाधीर्यवचनः पूर्ववचनीयवचनः

वयेः। व्यासकाहित्सृृतसंबन्धात्। या चतुः चतुः चतुः चतुः चतुः

( व ) चत्राहितर्ग यथािति। वस्तु: विषयस्य राममीयवलस्तु समीरवलात्

या च भागवतं समीरवलात् घास: सदाः।

( व ) चत्राहितर्ग यथािति। पासाहितया। भागवतं समीरवलस्टु समीरवलात्

स्तुरुङ्गिण: चत्राहितया। चतुः सत्यमः यथाया। सत्यमः यथाति।

(व ) यथाति। वस्तु: विषयस्य राममीयवलात् समीरवलात्

वलात्। घास: सदाः।
अधिचित्पववचः कारी
चोभः प्रीतः स एव तु \( \text{।} \text{।} \) \( \text{॥} \) \( \text{६८५०} \) \( \text{॥} \) \( \text{॥} \) \( \text{[श]} \)

यथा।

"लया तपसिचाष्टाल ! प्रच्छन्नवाच्यवरिष्टा।
न केवलं हतो वाली सङ्क्रमा च परलोकत।" \( \text{॥} \) \( \text{ष} \)

सोहाबधीरितार्थसः
पञ्चाततापः स एव तु \( \text{॥} \) \( \text{६८१} \) \( \text{॥} \) \( \text{[स]} \)

यथासनुतापः। "रामः किं देवा न विचुमितोऽद्रहूहो सिद्धार्थमस्तम्यार्थसः" \( \text{॥} \) \( \text{ष} \)

उपपतिमित्ता हीतो-\( \text{॥} \)\( \text{६८२} \) \( \text{॥} \) \( \text{[श]} \)

\[\text{॥} \text{॥} \text{॥} \text{॥} \text{॥} \]
"ञियते नियमाणे वा तथि जीवित जीवित।
तां वदीर्घमि जीवन्ती रचावानं समाधुभिः।" (क)
आंगसनं खर्दार्शसा || ४८२ || [ख]
यथा शराणे "माधवः। तत्प्रयोगमनंहमङ्गलमेव
भुक्तोसि तथा सुखम्।" (ण)
प्रतिज्ञाध्यवसायकः || ४८४ || [घ]
यथा सम प्रभावत्वा वचनाम्।
"प्रम वचः छणेनैव निमं गदयानया।
लोकमनृत्यास्वेव सुवनहयवः।" (ढ)
विसपीयत् सत्त्व समारङ्गः
कर्मनिर्धारलप्रदः || ४८५ || [च]
यथा विषाम्। "एकस्व तावत् पात्यवयः।" इत्यादि (ण)

(क) वदापि वचेत्। तत्थि नियमाणे वा विभवे, तथि जीवित
या जीवित, यदि तां लोकमनृत् दphem तदा सम प्रभुः। भावः
भावः। तत्तशा लोकमनृत्यास्वेव सुवनहयवम्।
(ख) आंगसनादाध्यवसायकः। आंगसनम् भोजितवर्मि सगदी
धारपरम्।
(ग) वदापि वचेत्। तदा: माधवः।
(घ) प्रतिज्ञाध्यवसायकः प्रतिज्ञाती. प्रतिज्ञा कार्यवेच कर्मचलन देहतर-
निर्देश क्रमः। भावावः।
(ड) वदापित् वचेत्। चतुर वचनामस्य मुद्रमं शरीरैक्यस्ते प्रतिमा।
(च) विसपीयत् विसपी वचेत्। कर्मनिर्धारद्वयः यत्तं कर्म समारङ्गः
प्राकां वसं विसपी।
(ह) वदाप्यत् वचेत्। एकस्व द्रोपदीपेशुवम्य पाकः। पात्यवयः
व्युत्तमनिर्माणधार्मिक माधः। चतुर्दशस्य समारङ्गाद्वयः कर्मः।
कार्ययुक्तस्य

यथा

शालकरणे। राजां प्रति "तापसी। समिदाहरणाय प्रसिद्धितवावाम। इति। व च भवद्वयोः काव्य साहित्यस्वत: इव ग्रन्थितस्य प्रतिसाङ्ख्यस्मार्यम: इति। न चेदन्यः कार्यानितिपात: प्रविशो मृत्युतामातस्तिथिस्वार्यः।" इति (अ)।

उद्भवानिलोच्चति।

साकार्यसिद्धिप्रयोगः

प्रेरणाय कठोरवाक् ॥ ४८० ॥ [अ]

यथा।

"इन्द्रजिव्वर्गोऽयोऽसि नान्दीव वनवानसि।

धिक! धिक! धिकः प्रच्छन्नरुपेण युग्मसेव्यंख्याकुलः।" (ट)

(अ) चढळासाह कार्ययुक्तस्तिथिः। कार्यकेष चष्टं चढळे।

(अ) वदाधरति यथिः। समिदाहरणा काल्पनिकाय साहित्यस्वत: प्रविश्विद्विता स्वत: ततो चाहत इव प्रतिसाङ्ख्यस्मार्यमा:। साहित्यस्वत:। कार्यानितिपात:। प्रविशो मृत्युतामातस्तिथिस्वार्यः।

(स) चढळानिलोच्चति। साकार्यसिद्धिप्रयोगः। साहित्यस्वत: चढळे। प्रेरणाय प्रविश्विद्विता साहित्यस्वत:। कार्यानितिपात:। साहित्यस्वत:। प्रविशो मृत्युतामातस्तिथिस्वार्यः।

(ट) चढळानिलोच्चति। साकार्यसिद्धिप्रयोगः। साहित्यस्वत:। चढळानिलोच्चति। इन्द्रजिव्वर्गः। चढळानिलोच्चति। साहित्यस्वत:। प्रच्छन्नरुपेण युग्मसेव्यंख्याकुलः।।
भव्यान म तु परीवाटेः । ॥ ४८५ ॥ [ ठ ]

यथा सुदराहे “दुःध्वनि: ! चिक्क! चिक्क! सुत! किं
काँतवानिः वल्लसे प्रकृतिनिर्लिंगितसः पाप: पापं विधाःक्ति”
प्रायादि ( २ )

नीति: शाखेन्व वर्तनम् ॥ ४८५ ॥ [ ठ ]

यथा शाकुनले “दुपतः! विनीतविभ्रवेश्यानि तपो
वनानि” इति ( ७ )

उत्तसाधृष्टम् यतु स्याट्तकीचरणमनेकमा ।

उपालक्षक्षृष्णः ततू स्याट्स्व विशिष्टम् ४८५ [ ७ ]

यथा शाकुनले राजान्ति नीति “शाखेरः । प्राप्तः! कथमिद्
नाम किंमिदमुपयोक्ति। नतु सवाचेव नितां लोकः
हंनानि निश्चाटः ।

सतीमयि प्रातिकूलकाः संश्याः
जनोज्ञानम् भर्मंते विश्लेिति ।

( २ ) परीवादसाह मर्मसूक्तिः । खटम्।

( २ ) उदासाहितयथैः। वस्वस्तुः भावसञ्जयः प्रकृतिनिर्लिंगितसः प्रकृति
नृथितं दुर्बिन्दितस्तु दुर्बिन्दितसः। पापः पापम्या भीम इतःः पापम् विनिः
कृत्वा विदारणमिहं सिद्धिः । तत्र मृत्युनिर्विदारणस्य रूपाः रूपः प्रायांचितं
वलं एवं प्रति भीकास्यानि दुर्बिन्दितं मलं कनन्सः।

( २ ) नीतिसाह नीतिः ततुपं तपोविभ्रवेश्यानि वास्तवर्यं शाखेरः
कर्माङ्कां विभ्रवेश्यानि: नीति: ।

( ७ ) उदासाहितयथैः। तपोविभ्रवेश्यां भौल्यं विनीतिः मात्रमो इतः।

( २ ) चक्षुमिद्रोपाद उक्तेऽहः। चक्षुः कामिनसः चरं म्यायः विषयः
उपालक्षक्षृष्णः तिर्स्यार्यदेविनिर्नानि हनकाः। यतृ चाकौनमु दचिनः सागृ
ततु महेिश्रयं राजः।


dvaye balarasayate

"kaala-prabandhakaraure khri ti kii viichikikasii.

"talajagatriyam ratu tata! tatva ratva kaam" (v)
saahayya caahit caa yath yath
saanuukutyam parsha ca (v) [n]

( v ) caahit eva dhara

vivaadhitya pratha dhara

( v ) caahit eva dhara

vivaadhitya pratha dhara
पञ्च वर्षे देि

वधा वेष्यां कृप प्रति। "प्रश्नांवा। लमपि तावंद्राचः पाल्वकाते भव। कृप। वाण्ह्यंहस्व क्रित्तिमेव।"

इत्यादि (५)।

अभिमानः स एव स्यात्। || ४८२ || [फ]

यथा तत्रैव। "दुर्योधनः सताः! किमव्यस्तं कपयं वचसे।" इत्यादि (ब)।

प्रश्नादतुवचनः।

अवृहितिः।

|| ४८४ || [भ]

यथा शाकुंकले राजा शाकुंकलां प्रति। "अधि! तपो वहऱ्ये? भवस्या। दार्शि भद्रिधिसिद्धालाइष।"

इत्यादि (२८) (म)।

भूतकाय्यांस्यांसूक्तोत्त्रधृतेऽनं सतम्। || ४८५ || [व]
यथा वाचरामायणि।

"सत्त्वीपति पश्चिमवत्तनविदिषे श्रक्ता भवद्रू देवे।
गाढः वचिस्ति नामिन्ति हतुसुता द्रोणादिरवाहतः" इत्यादि (२)।

याच्या तु कापि याच्यायाः।
संह दूतसुचिन वा ॥ ४५६ ॥ [०]

यथा।

"कापि देहि वैदिकी दत्तात्रत्विणि राजवः।
गिरोभि: कन्दुकृष्णा तिं कारयसि वानरान्॥ (२)

परिहार दृष्टि प्रोक्तः।
कृतानुचितमाण्डलम् ॥ ४५७ ॥ [१]

यथा।

"प्राणप्रायाणमः: खार्तू उत्काण्डावनसन्धरस।
तत् चमस्व विभोः! किंच सुप्रेयक्षे समपितः।" ॥ (३)

(२) श्रवातिरि वचिस्ति। वै शृणुस्ते सांपमायवनसाङ्गे: कार्याचः
कघाषम्।

(३) याच्यामाणां: याच्याष्टि। संहं वा दूतसुचिन कापि जनि वा याच्या
प्राप्यना सा याच्या। संह याच्यायास वदाहता, भी वहीरः! दीयताः जन-।
कला रामः। संह दृष्टि प्रवादि।

(४) दूतसुचिन श्रवातिरि वचिस्ति। जयापीति। जयापि ददांस्वमपि
वैदिकी चीतां देशं प्रवालर्यः, राजस्वः रामः। लांथर: दवान्तः। जयापि श्रावः।
गिरोभि: दश्वमहिती भावः। वानरानपि कि तत् कन्दुकृष्णां कारक्षिणि वानराधव
गिरोभि: शंयापतिवति:। कन्दुकृष्णां कार्यां तत् कथं चं दृष्टि भावः।

(५) परिहारमाणां: परिहार दृष्टि। कृतस्य वशणिष्यं कर्मिः: कार्यां
रमा परिहारः। श्रीक।

(६) श्रवातिरि प्रायाष्टि। रामे प्रति वालिन चंतितः। प्राणप्रायाण यथौ
हुँ यातना तेन भाषा:। चालित: चनू यदू इव नारायणे दुर्ववहितं:। चालितानु
श्रवधीरितकर्त्तव्यः
कथनन्तु निवेदनम् || ६५४ || [स]
यथा रागिवायुद्र वे। नक्षम्। श्राय्य। समुद्रयस्यन्याचन्द्रादित्ते किमीत्वा" (ह)।
प्रवर्तनन्तु कार्ययः
यत् स्त्रात् साधुप्रवर्तनम् || ६५६ || [घ]
यथा वेष्यां राजा। कझुकिनु। देवस्य देवकीनन्दनः सहायताः वलस्य सोमसेनस्य विजयमङ्गलाय प्रवर्तनां
तत्रोपचिता। समार्थः। (क)।
आङ्ग्यानां पूर्वीत्तोतिः || ५०० || [ख]
यथा ततेव। "देवः सोप्यमरतियोशिणितलेघोस्मिन्
ऋदा: पूरिता।" इत्यादि।

लया तपश्चिष्टकालेभिः कटुवेकः कायितवानकृति। छ। चित्तो। नेतृ श्वचः
विषय पूर्वरेण हर्षार्याः स्म करण्यानं भावा ते तथां सम्बन्धः। चतुर्विविष्यः
शार्याः पूर्वलक्ष्य सान्जनम्।
(स) निवेदनमात्र श्रवधीरितिः। श्रवधीरित्वस श्रवेतात्वम्य अर्थयः
विषयता कर्मभक्ति कार्यात्मकोऽन्यवास्तव: निवेदनम्।
(घ) उदाहरणं वचनं। धर्मः। चतुर्विविष्यः श्रवेतात् मम करण्यां भावोऽन्यवास्तव: तत्कार्याः
विनिवेदनम्।
(ड) प्रवर्तननामात्र प्रवर्तनम्। कार्याया चतुर्यथव्यायं नतू प्रवर्तनां शास्त्रां
(छ) विद्यार्थीर्त वधारति। चापतिः: चांदिः: समार्थः: चमकीलः।
चतुर्विविष्यः शार्याः पूर्वि-साधितम्。
(क) आङ्ग्यानां आङ्ग्यानमिति। पूर्वेणकालः पूर्वांगतिकः वधिः
कथनम् आङ्ग्यांम्।
युक्तिर्वार्थस्वरूपः ॥ ५०१ ॥ [ग]

यथा तत्तेव।

"यदि समरसवास्य नास्ति महोभिः
भेयमिति युक्तिमिते ज्ञव्यावहः।
अथ मरणस्वास्येव जन्तोः
किसिदि सुधा मलिन यशः कुरुम्।" ॥ (घ)

प्रहर्षः प्रमदाधिकल्याः ॥ ५०२ ॥ [घ]

यथा शाकुन्तले। "राजा। तद्रिस्मिदानीमायानं पूर्णं
सन्तारं नामाचन्द्रि" (घ)।

शिचा नखुपोङ्द्रेणशनम् ॥ ५०३ ॥ [घ]

यथा तत्तेव। "शब्दः शुद्धं प्रक्षमास्यं शरसं
ब्रह्मचर्यार्थं प्रधिचिन्दित्रिं दलिक्षणं सच्छबरदी गमनम्।" (कृ)

(ज) एषां लघं नायानहट्टारणां समाचत् एकरुपः।

( १० ) सत्तेति। चद्रः न युक्तिमायासविधीन नवमासकल्लक्षरनिश्चितं
विशेषसुचुः लक्ष्यदीपां गमनम् दशः ॥३०॥

( ग.) युक्तिसाध युक्तिरिति। चर्चस्य वाच्य अवधारण सिद्धम् ।

(घ) चतुर्ब्रह्मः चतुर्विद चतुर्विदं चतुर्विदं चतुर्विदं।
यदि समरसवास्य नास्ति महोभिः
भेयमिति युक्तिमिते ज्ञव्यावहः।
अथ मरणस्वास्येव जन्तोः
किसिदि सुधा मलिन यशः कुरुम्।" ॥ (घ)

(च) प्रहर्षस्य ग्राहयिता धिति। प्रमदं ग्रहवित्वान्तः चाथिकृहः।

(छ) चतुर्विदं चतुर्विदं चतुर्विदं चतुर्विदं।

(क) चतुगमनमाहः रिति। अछतम्।
वश: परिच्छेदः

लेखपि में रेन व्यपदेशी गड्डलिकामवाहिणी। यसु च कैफा-
वित शुल्कान्वरामाकालयुक्तुपालन्तविचारी। नाटकी प्रय-धानः कलावलात्तिहेतैप्रसिद्धि। एततः च (आ)

“पलासस्य चतुर्देशित चतुर्पश्चमतुल्यम् न।
पर्यतन्तशाहचर्यापितस्मलहारिरोपशोभितम्।
महारसं महाभोगसुदातात्वचारनान्नितम्।
महापुरुषवर्धार शास्त्राचार जनप्रियम्।
सुनिहतसन्वियोगश्रुतयोगश्रुतायोगसुखायतम्।
महाशुभात्तिपालः कबिः कुल्लरूप नाटकम्।” (ल)

इति सुनिहतসन्वियोगश्रुतायोगसुखायत्म। बोधात-क्षानिः वहनेति।

(ल) उदयाद्वित यथेति। खेतः। जय मालनां प्रति तत्स्रय उप- खेतवाक्यम्।

(आ) एवान्तित। यदि च सूपाष्ट्रीयां पूर्वोकालन्त नागामुखपादीक- दश्यास्यामान्योगागारु नागालिङ्गेनैवविशिष्टसमाहिता शास्त्रशिप्रेक्षितम् संदर्भम् गड्ड- लिकाशायस्य गतावस्तुविकारदा। दयाय: प्राप्तिनिरीक्षिती भावः।

(ल) पशैति। पश घम्यः सुखायतः यत ततः सरायः रथः कौशिक- 
कादमः यत ततः जनुपर्यः भृदः पूर्वः संधुर्यः पर्यतन्त्रयात्वन्तः खतः यात्रीः उपेत मुखम्, 
खड़कायः नागालिङ्गेऽपूर्वः कौशिकः उपनिमितः महानु मित्युप धरणः रसः यमारः चीरीः यथः ताहः, 
महानु भोगः: मानादिर्यंत ताहः, 
महाचारः या, उदयः विषादुत्कारित्वेनुषा प्रति भावः यथः रथम तयः 
कादमः महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित- 
विम्मितीः सरोवः, शुकः: शुद्धितश्च धरणः: भावः: यववस्यः यथः ताहः, 
जनवर्ग्योऽकारः, दुःखः। उपायविरोधः: महानवः यथः साहुः, 
घुरायतः भानादिनिध्यः, यहः: सहायतः: भद्रादिमः: 
स्त्र०: महानु मित्युप धरणः सरायः अविवर्त्तेऽपौरीदात्म्यः: कौशिकः \n
(आ) उदयाद्वितिः यथेति। खेतः। जय मालनां प्रति तत्स्रय उप- 
महाशायस्य गतावस्तुविकारदा। दयाय: प्राप्तिनिरीक्षिती भावः।

(ल) पशैति। पश घम्यः सुखायतः यत ततः सरायः रथः कौशिक- 
कादमः यत ततः जनुपर्यः भृदः पूर्वः संधुर्यः पर्यतन्त्रयात्वन्तः खतः यात्रीः उपेत 
महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित- 
विम्मितीः सरोवः, शुकः: शुद्धितश्च धरणः: भावः: यववस्यः यथः ताहः, 
महाचारः या, उदयः विषादुत्कारित्वेनुषा प्रति भावः यथः रथम तयः 
कादमः महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित- 
विम्मितीः सरोवः, शुकः: शुद्धितश्च धरणः: भावः: यववस्यः यथः ताहः, 
महाचारः या, उदयः विषादुत्कारित्वेनुषा प्रति भावः यथः रथम तयः 
कादमः महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित- 
विम्मितीः सरोवः, शुकः: शुद्धितश्च धरणः: भावः: यववस्यः यथः ताहः, 
महाचारः या, उदयः विषादुत्कारित्वेनुषा प्रति भावः यथः रथम तयः 
कादमः महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित- 
विम्मितीः सरोवः, शुकः: शुद्धितश्च धरणः: भावः: यववस्यः यथः ताहः, 
महाचारः या, उदयः विषादुत्कारित्वेनुषा प्रति भावः यथः रथम तयः 
कादमः महापुरुषवर्धार नायकाधारणेऽपौरीदात्म्य धरणः सरायः: खिंसित-


(२) नेवपदभिषित। नेवपदश्रीनि दया बालाकान्ति मणीविमिश्रार्जनी-
कथ्य।

(३) नेवपदसागः तकरीत। तकरीमांहः नीचायने पुरुषम सिरस्य
प्रकोपेित्यः प्राप्ते पुरुषाः भयं सिद्धिमूलम् गाने तत् नेवपदस।

(४) चादारिति यथित। गोरीगदशः ब्रह्म। चतुर्भुजं विष्णुस्य यथा भव
कलमः प्राप्तं तथा केःस्तरप्रत्यक्तः गोरी कृतिमान्यायामश्च। भगवतः गोरी।
पार्द्धि। युधिश्वराभीमि सवयं। चतुर्भुजः सम् भविष्यन्ति श्रवणं सुङ्गोऽष्टयः
भव।
पह: परिक्षेदः।

भिननवसङ्गानाधारः। उपलब्धपुष्टसूत्रम्। कोषीद्-भानायणः प्राणपत्यतनं धीमायमिति।

निकलातीयर्हितं श्रोकचितान्वितावलाः। सुप्रसारितगानं यदासीदासीनमेव तु॥ [ष]
भातीत्वमिश्रितं गैर्वं चन्द्रांसि विविधानि च।
स्लीपुस्योर्चित्कृत्याः स्त्रियां पुष्पगलिड्डका॥ [त]
चन्द्रासंहि पति मला प्रेमविच्छेदमन्युना।
वोणापुरः सं गानं लिंगां प्रक्षेत्र्को मतः॥ [ष]
स्लीवेशधरिणां पुंसां नाथं सर्वां लिंगूद्धकम्॥

५०३॥ [ढ]

(ढ) धीमायनाद्रां धीमायमिति। यत स्नेति चक्षापितां स्त्रिया
स्त्री प्रक्षेत्रं पति तत् कालमित्रि:। धीमायनाद्रां पञ्चयेः।
(ष) कोषीनामां निधिष्ठिति। श्रीनाम चालिता चक्षु मिलितोऽसि
धीमायनाद्रां निधिष्ठिते। धीमायनाद्रां रहित केनापि साहित्य न चक्षात्वस्त्रियां चन्द्रांसि विविधानि सहायीसि:।
यथां रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा यथा रेणु संहितं सर्वां लिंगां तद्भवं तत् यथा
तथा मालयाम्। "शक्रणः। एपीृतः सातिती संहासः।
कृत्यन भट्टाक्षे: सुन्धरतत्त्वां चान्नितः।
प्राक्तां वचनं वत्ति यतं तत्त् सेव्यं विद्योः।

५०८॥ [७]

करणं वीणादिकिष्या।

चतुर्सपदं गीतं सुखप्रतिसुखीनानितम्।
हिगुढः रसभावावस्थातः तांतरम् पुनः॥ [८]
कोषप्रसादजमधिचे पयुतं रसोतरम्। [८]
हावहिलनिवितं चिवस्वीकावस्थमनोहरम्॥
उत्तिप्रक्षमितसंयुतं सोपलक्षमलीकवत्।
विचासनानिविंगौतारं मुन्त्युप्युतासुभ्यते॥

५०८॥ [८]

(७) चेतनसांध करणित। चटमुखः सर्वतस्यानि नायिकाया चनम्। व्यासं चुतुष्कशान्ति द्वेषं; सुप्रभेन करणेन चिन्तित। कृत्यन कोषाणि पुष्पः। यद्य प्राक्तं वचनं तत्त् सेव्यं विद्योः।

(८) हिगुढः चतुर्सपदिशमित। चतुर्सपदी सामन्तिसमनोहरायतं भाव: पद्या न तत् राह्यं, सुखभितत्वात सुखदिनिविंगमलीकवत्, रसमारावम् चार्यं उक्तं गीतं हिगुढः।

(८) चन्द्रभोजस्याम चन्द्रभोजस्यामित। कौमालं प्रशादादा नातसं, पथां: निर्देशं तत्रुक्तं, रक्षासं सर्वमिल्यवं, नीतसं चन्द्रभोजस्याम।

(८) चन्द्रभोजस्याम द्वे। प्रविं नूत्नविविक्षारितिः खश्योऽनि, एक्षा एक्षा जान्वानसाधारणविधवा सातूं त एव वीति खश्योऽनि चिन्तितं, बिभिष मनोकृष्णं भीतरस्य मनोहरसं, वज्रभूतिः स्वरोवरायां संयुक्तं सोपालभमेकवत्, पञ्चीकरं भगवादश्वितम् भविष्यवान, विश्वेतिँ चिन्तितं गुहं गीतं दृष्टं च यत् राह्यं, गीतं द्वारपललक्षम् उक्तं।
पद: परिष्करे:।

शास्त्रानुदाहरणानि।

एतदेव यदा सर्वे: पताकाशानकैखःत्तम्।

अहृत्य दृष्टभिंधीरा महानाथकमूँचिरे।

५.१० [व]

एतदेव नाटकं यथा वाल्लरामायणम्। भद्र प्रकरणम्।

भवेत् प्रकरणेहि वर्तं वैस्विकः कविकल्पितम्।

श्रजारोजयी नायकस्तु विप्रोजमालोऽवश्यवा विचिकः

साप्ताधिवर्मकामायं परि धीरप्रशांतक।

५.११ [भ]

विप्रानायकं यथा सच्चकटिणम्। श्रमाल्यानायकं साल्वी

माधवम्। विष्णुनायकं पुष्पमूहितम्।

नायिका कुलजा कापि वेशया कापि हयं कावित।

तेन भेदास्वलस्य तत्व भेदरूतीकान्।

(३) महानाथकस्माद एतदिति। एततं नाटकमेव सर्वं: पुराणिकः। पताका

नामाद: दशसयर्षेऽपि धीरे। विहासः महानाथकः कविरे उक्तवर्यः।

(४) प्रकरणमाद चतविति। प्रकरणो भस्तु वर्णीविं वैस्विकं

दृष्टभिंधिः कविं कतिपय सुसमीतिवर्तनियवः: भवेत्। यदार्थः: भस्तु

प्रामाणम्। नायाः: धीरजातिः पुर्विकत्तदः साप्ताधाः: पशयः तत्तः

सुहितः। यह पर्यासाद: सम्माधानमुत्तवः: कायः: स्रीनवासद: पशयः: महोपाध्यायः

परमाशीर्ष: तत्त: तदादात्: न तु चाप्यवर्तितविकाशीतीभवः।

(५) नायिकेति। कापि प्रकरणे नायिका कुलजा कुक्रिना, कापि

देवया, कविः हयं जनस्त: वेशयाः। तेन हेतुना तत्व प्रकरणस्य तद्: स्वेतः।
कितिवद्युतकारात्मिकेत्वकसङ्कुलः ॥

पृग० ॥ [म]

कुलाची पुष्पमुखिते। वेख्या तु रह्यदते। हे प्राणि
स्रुच्कलितायाम्। तथा नाटकप्रसन्निलिङ्गः (य)। श्रेष्ठः
नाटकवल्लः। चयं भाषणः।

भाषणः साधृष्ठ चरितो नानावस्थानानारत्नः।
एकादश एक एवाव नियुक्तं परिवर्ती वितः॥
रज्जे प्रकाशमेहत्तेनारुमुत्तमितिरैं वा।
सम्बोधनसिविष्यैती कुँडलङ्गकारश्रापितः॥
सूचयेँश्रीदीर्घकारी शौर्यसौभाग्यवर्णः।
नवनिधित्वमुखायं दृष्टिः प्रायेण भारती।
मुखनिधित्वे सभ्यो लाखाज्ञानि दृष्टापि च ॥

पृग० ॥ [र]

चित्रितः। तद्वैर्य संदिग्ध चतुर्यीय संस्कृतः यत्र कुश्या वेख्या च नायिक्षा प्रति
भाषणः। किंतनः घुर्तः यूनवारः भादिवमें शिकारहीनं यथा तथा विदः
पूवीक्षणः। तथा वेर्तकः एवं एवं घुर्तः चामः॥

(य) बश्चति। विग्न विपिन्य चर्चेः चक्षु नाटकप्रमाणितः चश्च
प्रकाशा नाटकस्नेव प्रतितिमुखरः यथा तथा तस्यः तवः।

(र) माणनाथः यशोः। भाषणः। घुर्तः यथा नायिक्षा चर्चेः चतुरः।
नायिकुद्यान्य श्रवणः हृदयमें ध्वानः। चन्दः। चल्यः च तापः। तथा एकादशः
एकेन श्रवण सत्यमेनी इत्यथः। भाषणः। स्वातः। भवतः एवं एवं नियुक्तः। चतुरः
परिवर्तः। वितः। श्रवण भाषणमिदं दरवर्जना वा भ्रमृश्च उपवा रज्जे नायिकालावर्गः प्रकाशी
युग्येत्।। भाषणाराधितः। सम्बोधनसिवीष्यैती कुंडलङ्गकारश्रापितः॥। शौर्यसौभाग्यवर्णः।
वीर्यदीर्घकारी चर्चेः च श्रवणविदेशं दीर्घं स्मृतिसर्वत्रिनं यथार्थमिति च।।
पदः परिचयः ।

तत्र घातकभावस्वतः पार्वतनमयः सप्तम्वज्ञानदशः
तर्प्रज्ञानरूपः सोभवभूत्तवणः
नयं सूक्ष्मेतः प्रायो भारती कौशिकपि हस्तिभवति।
लाखाङ्गानि गैयंपदार्दीनि। उदाहरणं लीलासुधः।
अथ व्यायोः।

स्थातितित्रृती व्यायोः सुभाषिकजनसंयुतः।
हीनो गर्भविसर्गस्यां नरेष्वरुभिराश्रितः।
एकाझ्य स्वरूपस्तानिनिमित्तसमरेदयः।
कौशिकोविषयतिः प्रक्षात्स्वत नायकः।
राजार्जिन दिव्यो वा भवेदीरोहितः सः।
हास्यव्रकांशालोभ्यं इतरीवाप्रिने रसः।

५.१४ ॥ [च]

यथा सौम्बकाशरः ॥ अथ समवकारः।

हतं समवकारे तु ख्यातं देवामुरार्जः।
सम्हयो निर्मितीपासु चयोज्ञासतः चादिः।
सम्यो हावल्योलवधेक एको भवेत् गुणः।

तस्मां सुमां दितिहस्तम् चतायं कर्मनीयं प्रारंभं भारती हताः। सुमां निर्मित्तम्
एती सम्यो, तथा खास्यानि दम्यादि प्रथोवननीति योः।

(४) व्याेमगामां चतेरं। व्यायतित्वं यद्य। ख्यातं पुराषास्यधुण
प्रश्नमु दृष्टिहरक्ष्य यथा नानां, गर्भविसर्गायम् चावग्याः हीम: गर्भविसर्गः
विभिन्नतिः द्वीपः, जीवोनिनिमित्तसमरेदयः, कौशिकशिविगाः हस्तिः इत्यतः
संगमणं उद्धतः। उपास्यानि विकृतः तथास्मि:। अथ मृतम्।

(५) सुमांकामां चतेरं। हस्तिभवति। देवामुरार्यं देवामुरार्जः।

२१
नायका हाद्शोदाता: प्रश्नाता देवदानवां: ॥
फलं पृथक् पृथक् तेषां बीरसुख्योऽक्षिलो रसः ।
वत्तयो मन्त्रकौशिकी नात विन्दुप्रवेशको ॥
वीय्यशानि च तच स्युर्यालाबं चयोद्रश ॥
गायत्रुशशिशु खान्यमं कन्दांसि विविधानि च ॥
विश्रुशारस्याकालं कार्य्यात्म विविधवः ।
वस्त्र हाद्शशालोभिनिषयां प्रथमाङ्गगमम् ॥
हितीयुक्ति च तिस्मिंद्रांश्च तत्तीयेन ॥

पृ ५१५ ॥ [व]

नाड़िका घटिकाहसुखाय । विन्दुप्रवेशको च नातकोऽ
हावपि नेहव विविधात्मी । ततः

धमर्थकामेन्द्रविधः गृहारः कपटः पुनः ।

निर्विरोधः: विवर्षरिष्ट: सम्भव: चतुर्वसमि: विना चलार: सम्भव: प्रशोचा
प्रबं: । चढ़ा: परिच्छेदः तवः । तद् चासी स्वहि हि सभी सुखतिकृते
क्षति भावः: चन्द्रयो: हितीयतीयोर्ग्योरिवचः: एक: एकः श्रम: गर्मः
निवर्णमुद्दयः भवेनु । उदात्त: वीरोद्दातः: । तेषां नायकानं पृथक् पृथक्
बिद्व मित्रः फलम् । चातिखः समवो रसः चीरसुखः चीरसम् च प्रधानम्
चानं ज्यानीती भावः । पड़करा इतिवर्गदी कसाधरा इतिचित्तिक तत्तपं
तीनि । कंदवीरकः कंदा कौशिकी यासु ता: प्राये चौमिकि होना इवर्यः ।
हाद्शशालोभिम: छाद्शशमि: घटिकामिः प्रथमांगः प्रथमाङ्गविवस्त्र वस्त्र निषयां
समान्तीयम् । हितीयुक्ति तिघ्नमिः नाड़ीमि: तथा तत्तीयुः स्वहि हाथां
कालीयं तवं वस्त्र निषयायामिति श्रेष्ठः ।
( मा) प्रसादशक कपटश विद्वस्त च वैविध्य दर्श्यं तत्त्वति । चसाेयः
शाभाविक: क्रियमय द्रौपदी विदव: पुनः।।
चेतनाचित्तनैस्य चेतनाचित्तनः: कृतः।।

पृष्ठ १२ [श]

तत्र शाभाविरोधेन कार्तजः संबंधिकः। ग्रामसंवादकः। धर्मश्रवः।
प्रहसनश्रवः। कामश्रवः। तत्र
कामश्रवः। प्रयुक्तव: एव। अन्ययोक्तः न नियम द्वाहः।
चेतनाचित्ता गजाद्यः। समवकृष्णिप्रति (य) विष्णूवर्याय
प्रत्यक्षत्व समवकः। यथा समुद्रमयनम्।

प्रथ पिनः।

मायेन्द्रजालसंग्रामकृष्णोद्भावान्तिप्रति:।
उपराणिश्रविष्णु दिनः: ध्यातीत्वतः।।
ञ्जकी रूप्रस्तल स्वेदहःस्य रसः: पुनः।
ञ्जारोज्जल मतः नेत्र विष्णूकप्रवेशको।
नायका देवगम्यवर्षवर्णी महोः।
भूतप्रेतपियाचायः: वीरःगायत्रसुद्धः।।
उस्यः कौशिकीहोना निर्विष्णार्थे समथः।।

प्रेसः: धाराचारी: विघ: जय: धाराविकः। कृष्णः: देवः: देवनाथः।
विद्या: कहाड़द्वित: स्मृति: चेतनस्मृत:: चेतस: पत्रीति: सदा चेतनायैवाध्यक्षः
प्रत्या: विजेशः।

(१) षष्ठेऽथ चर्मभिन्न समकः: प्रक्ष्येऽथ एवः।
(२) विद्माह: च: विन्यति। उपरग्नी: भन्तवेऽदारोऽयाविन्यः: भुविरः
झेंको मिश्रितस्थिरः प्रकीर्तितः। मुखप्रतिमुखी सम्भौ तत्र निर्विहायं तथा॥
नरद्वियांवनिघाती नायकप्रतिनायकः।
स्थाती धीरोदितावन्मो गृहभावादयुक्तः॥
द्वियस्थितमनिष्ठुपिसङ्कोटाराविनिक्तः।
श्रृंखरारभासमस्य तिष्ठित तिष्ठित प्रदर्शियत॥
पताकामायका दिव्या मथ्या वापि दश्येहतः॥
युद्धमानीय संरक्षं परं यथाज्ञानिवर्तते॥
भासामानी वथप्राप्ता ऊपि वधा: सुरव नो॥
एकाङ्को देव पवात नेतेलाहाः परि पुन:॥
द्वियस्थितलुः युढः नायकः: परित्योगी॥

uede:। ध्यातिः पुराणादिब्रह्मसुवर्णम् ग्रंविष्ट: वसु ताहम:। देवसा: चज्ज्वला:।
प्रधानः स्थानः।

(४) छेंकामानाच प्रेतित। शदिवानी दिन्यस्वहंली कृष्ण। नन्दी नायकः प्रतिनायकः वा कृष्ण। निष्ठ: नायकः प्रतिनायकः वा एति नायकः
प्रतिनायकाचमित्वभिः नायिकी सावः॥ गृहभावात् गृहभावात् श्रुव्यज्ञानयुक्तः
प्रतिनायकाचमित्वभिः नायिकी सावः॥ द्वियस्थितमनिष्ठुपिसङ्कोटाराविनिक्तः।
परं श्रुत्व प्रतिनायकानिलाद्वमं चर्चः कृष्णम। प्रामथ्य तु कुरे॥


सिरे प्रातात्मा। मन्म प्रतिनायक। पताका-नायकाल्य नायकप्रतिनायककोरेमिता द्य। नायको सुगवदलयम् नायिकामध्ये इहे वाज्यतीति द्वेशाम। यथा कुमुमगंधरविजयादि। भ्रम ध्रुव।

उत्सुकिनाा एकां नेताः प्राकृति नर। रसील परमा: स्थायी बहुलीपरिदिभिनम् ॥

प्रक्ष्यातमितिहतस्य कविबुद्धा प्रप्रद्येत। भाषवन्त समवतान्िाण्यसिन्ि जयपराजयी ॥

वुहिन वाचा करं सन्निवेद्वचनं बहु ॥

५.१४ ॥ [ च ]

इमाद संपदा नायकाचार्यः ग्रंथपरिच्छेदाध्यायम् उक्षुटिवः काँडेनामानम् ॥

प्रत्येक तु उत्सुकान्त विलोमस्वयम् स्वतियत्र। द्वितीया उत्सुकिनाा: ॥ यथा श्रींहायतः।

प्रथ वीथी।

वीषयामस्य भवेतेः: कस्मिदिकेयेन कल्याणः। चाकायश्बाष्टेत्स्तात्सिद्धां प्रत्युत्तिमार्थितः ॥

सूचयेद्वृ मूहिन्ट्यारं विशिष्टन्यान्न रसान्यपि।
साहित्यार्थगमः

मुखनिवेशः सम्बौँ धर्मप्रकृतयोऽखिलाः ॥

५.२० [ क ]

कविदिलुतमोः मध्मोऽध्मोः वा। मुद्धवळळवाच्छ

अख्या: कौशिकोहत्तिवळळम्।

आयास्वयोदशाज्ञानि निर्देशनि मनोविषयः इ

उद्वाहयकावल्लगिते प्रपञ्चमिसति चलम् ॥

वाक्य व्यधिवले गण्डवस्यन्तिनालिके।

अस्तप्रकाश्याहारस्तवानि च तानि तु ॥

५.२१ [ ख ]

तत्र उद्वाहयकावल्लगिते प्रस्ताववालस्तावि सोहादहर्षं लचिते।

मिस्यो वाक्यमस्वृतं

प्रपञ्चव हाॅख्यदन्तम: ॥ ५.२२ [ ग ]

वधा विक्रमोवळळम्। वद्धमोवळळविवोऽवोच्चन्वळळवचनम्।

तितत्स्म्यांदुनिवायः

योजनं शुरुसाध्यतं: ॥ ५.२३ [ घ ]

नायकः श्रवषे: कल्पति निवधते। बचलिवा: सम्बोः पतीश्वति सावः पति-प्रक्तमः बीजायः। प्रयोज्या श्रवषेः।

( ख ) पशुः श्रवषे। पशुः कीयाः। अवयूः खळम्।

( ग ) प्रपञ्चमाग्रा निवध श्रवषे। निवध: परक्ष्ये हाॅख्यः हास्यनकमः

पनहूः मियाहूः वष्कोः प्रपञ्चः।
यहा तलाव "राजा। ।

स्वादिष्ट्यांना नाथ! द्रूप सर्वातस्फुट।
रामा रघु वनान्तोऽक्षणु मया विरहिता लया" ॥ (२) ॥
नेपथ्य तलाव प्रतिवथः । "राजा। कथा द्रूपवाच।"

रत्न प्रति लक्ष्मीनित्यतल्लेन योजितम्। "नाथदिलितविषयं
मेवेदम्" द्वित कविता।

प्रियामैर प्रियैवर्त्ये-
विलोक्य कलनाच्छलम् ॥ ५२४ ॥ [८]

यहा वेखा "भीमारुणी।

कतो युतचिन्हानां जतुमथरणोऽहीन: सीतामानिनी
राजा दु:श्रासनादुःशरा सहस्रतमकासराजस्य मिवम्।
कश्चाकेशोऽपियप्यवनयनयतु: पाण्डवा यथा दासा:
काँडे दुर्योधनोऽसो कथयतु न रुपा द्रुतमभयति दः।" ॥ (३) ॥

(१) विगतसाय विगतविनिति। 

(२) चदाधरति स्वविनिति। 

(३) चदाधरति स्वविनिति। 

(४) चदाधरति स्वविनिति। 

(५) चदाधरति स्वविनिति।
साहित्यदर्पणम्

अन्ये लाहुरकलं कवित्त काय्यसुहिष्णव कायचित्।
उद्रीयते यदचनं वञ्चना हास्यरोषणत्। [ अ ]
वाक्षत लिङ्गसम्बन्धः दिशिप्रत्युत्तितो भवेत्।

५२५।। [ भ ]

हिन्दौतयुपलचरं यथा।

"भिचो! मांशनिष्वं प्रकृत्वेऽः कितने सर्वं विना
मयासापि तव प्रियम्? प्रियमहो! वाराजनाभि: सह।
वैस्यायर्यविचि: कुतस्तव धनम्? यूति चार्येऽः वा
चार्येऽन्नपरियहोः प्रभवः? नष्टः काण्डा गति।" [ अ ]

केचित् "प्रकृतवाक्यस्य साकाङ्क्षेयः निर्द्दीर्तिवाचकः।"

इत्यादु।। अन्ये च "श्रवनकः प्रश्रव्याकोमुखः।"

अन्तोन्यावाक्याधिक्योति:

स्पष्टवाचिवलं मतम्। ५२६।। [ ट ]

लसाया: क्रीया: केशरामण् हस्तरीयः च अपनयने भाकर्षणे पटु: नियोज-\n
विता द्वयः, पार्या: यस दासा: किंद्रा:, च: प्रशिक: बधी राजा दुर्योधनः
क कु व भाल तिदति कथयत गृहसिति श्रीयः। ४६. भवानु: प्रवृत्तिर्युस्म्। सार्वं
भौसांभर्यविचि: यथा कृत्यं तथा साधारणूः न संधास्य तपस्यती श्रः।

( अ ) चणे लिति। कस्मविचित् कवित्त काय्यसुहिष्णव चवनासाड़र्शिणरं
यत् वचनम् खड़ीये राज्येण्ये कथये सभी पवित्रतायु तत् भवम् भाइ: कथयति।

( अ ) वाक्षविसाद: वाक्षविलिति। हे वा लिङ्गो वा प्रबुद्ध: प्रतिवच-\n
नान्ति तथा: य: द्राक्षमण: श वाक्ष-विलिबैतुः।

( अ ) चारुदासवित यष्टिति। खट्टस्।

( ट ) भविष्याम् भविष्यति। खण्डः भव्याकर्षण भवीतं परस्मरं
वाक्षप्रायं प्रचिनित्व चाकि: भविष्यं मतम्।
वदः परिष्कृतः।

यथा मम प्रभाववाल्यां "वजनामः।"

श्रव्य वचः: चपेनैव निर्मिथ गद्यानया।

लोकयोग्यौत्तिथियाति भवनदयमयि वः।"। (८)

प्रदुषः। अरेरी प्रसुरापदः। (९) भलमसुना वधुप्रला-

पन मम खलु।

श्रव्य प्रचण्डभुजसदरणस्तितीहः

कोटशिक्षणगमितकागदसूक्ष्मपातः।

श्रास्तां समस्तदिनितजनाचोरितियं

चौथो चषेण पिततायणलोभनीय।"। (२)

गगुङ्द प्रस्तुतसम्बन्धी

भिन्नार्थ सत्तरं वचः।। ५२७।। [२३]

यथा विश्वां "राजा।

प्रधानसितृं तव चिराज्जवनखलस्य

पर्यासेतिव करमोहूः। मसोहुयुममस्।"। (३)

(३) उदाहरति वशिष्टः। वशिष्टः। चपेन श्रव्य कथया

हनिष्ठश्वर्येऽभाय: गद्या निर्मिथैः चुम्बकितःयाः। लोकया चतस्तोऽभायः पथः

युमार्क युधाननालकोये: चनावेरी पहल। सुविधेन र्यामै विषयोऽपि: कथा

पातालावालिता भायः समुर्दैपिक्यातिः चवादित्यायामिः।

(४) प्रसुरापदः। प्रसुरापदः।

(५) चषेण। चषेण सुंदरे वादुले समकिताणु निष्कितानु चषेन

बीरद्रातु संबारातु: निगृहितानु निज्ञातानु बाणाणु मधाणु समुद्रः पाति:।

इति चषेण प्रसुरे चषेण समलागि दिनितानं देवानं महिष्ठः। सविते: चण्ठाना

मधीविता घरी विगङ्गातानां मांसमोहिनि बोधनीया चतुर्विद्धनीये: श्रास्तां

मस्कृ। चनावेंत्वकं इत्ययः।

(७) गगुङ्द गगुङ्दश्च निशिष्टः। प्रस्तुतसम्बन्धी श्रास्तायांसहकं निद्राये धुन-

गये नवरं लहररिः वचः: गगुङ्दः।
भन्तरं प्रविष्य कषुकी। "देव! ममं भगम्" इच्छादि।
गति राधकैतन्मक्ष्यं वचनमूलाभक्ष्यं सच्चरे सच्चरम्।

व्याख्यानं सरसीतक्ष्मा-
न्यथावशन्दिन्तं भवेत्॥ ५२८॥ [ थ ]

यथा कृत्तिरागां सीता। जादु! कल्यं कुन्यु प्रभोश्चा-
पक गंतिं तथां सो राजसा विषयं प्रस्तुती। (११)
लबः। प्रथम किमाव्यां राजापितविय्यं भवित्व्यम्। सीता।
जादु! सो तुम्मां पिदा (१२)। लबः। किमाव्योः रक्षपतिः
पिता? सीता। साधकम्। मा भ्रात्वा संसर्धं घं कुन्यु तुम्मां
स्त्रालाए जेव पुस्तीकित्" (११)। (ह)

प्रहेलिकैव हायैनेन
युता भवति नालिका॥ ५२६॥ [ थ ]

(११) कृत्तिरागां। जादु! कल्यं कुन्यु प्रभोश्चा गंतिं तथा सो राजा
विषयं प्रस्तुती दृष्टि सौ।
(१२) कृत्तिरागां। सो तुम्मां पिदा।
(१२) मा भ्रात्वा, रक्षपतिः कुन्यु किमाव्योः स्त्रालाए एव पुस्ती
कित्।

(त) प्रहेलिकैव नालिकेन। युता भवति नालिका॥ ५२६॥ [ थ ]

(थ) भवत्राथिन्महां जानामिति। सरसीतक्ष्मा स्वाभावत दक्षके
वायसा भवद्वा भ्रात्रान्म भवस्तिन्तं भवेत्।
(ठ) प्रहेलिकैव युति। भवत्राथिन्महां सो तुम्मां पिदा। एव पुस्ती
कित्।
चष: परिष्कर्दः ।

संवरणकायस्य प्रकीलिताः। यथा रञ्जावासम्। ब्रम्भु
जनम। सह्य! जस्य किंद्रे तुम्मा भाषदा सो इति ज्ञान
चिन्तृति। सागरिका। किंसे किंद्रे यहाँ भाष्यदा? इत्यादि।
यथा चिन्तफलशस्त्र” (१४)। भवे लं राशि। भैते प्रायत्तेयः।
संहत्तः (न)।

अस्यवःलापो यथावसायमस्य तथोत्तरम्।

अर्थात्तोपि मानसुः पुरो यथा हितं वचः ||

पृ५३० || [ प ]

तबायं (ह) यथा सम प्रभावन्यम्। “प्रबुधः। सह-
कार्यकृत्यमार्यमवल्लकं सानन्दम्। चर्ही कथमिहूः।
चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से” || (ब)

(१४) शरीरित। सह्य! यथा किंद्रे लस्यताः स इत्यद्वितीयति चाः।
ब्रह्म किंद्रे भास्तात्तिति चाः। न नेत्र विद्ववशक्रयति चाः।

(प) नालिकाशास द्वानिकितेवैत। प्रशासन युक्त प्रकीलिका एव नाशिका
अवति।

(प) पदार्पणातिर यथार्थ। भवे राशि। भैते लस्यत्तिति स्वर्यं संहताः।

(प) चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से।

(फ) चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से।

(प) मत्तित। चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से।

(फ) चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से।

(प) भवे राशि। भैते लस्यति स्वर्यं संहताः।

(फ) चन्द्रिकालयोऽक्षेपीणी परिवल्लुला रसावस्त्रा तथाः।
किश्लयपेशेस्वलापि: कोकिलकलभाषियी प्रियतमम् से।
एवमसम्यक्षङ्गस्य। बटौल्य यथा वेशां दुर्योधनं धर्मि गान्यारोवाक्ष्यम्।

व्याहारो यत् परसार्थः
हास्यचोभकं वचः।।५३१।। [ म ]

यथा मालविकाविनिमित्त। लाखप्रयोगवाने मालविका निर्गन्तुमिच्छति। “विद्युक्तः। मा दाब उपदेससुधा गमिन’
ससि” (३५) इत्युपनक्रमेय। “द्रासः। विद्युक्तं प्रति। चार्ये।
उच्चतां वश्वयं क्रमदेशो लचित्तः। विद्युक्तः। पद्मं वन्दना-
पृथ्वा भोधि च द्वमार्थे बहिर्दा (३६)। मालविका। खयत”
इत्यादिना नायकस्य विषुवनायिकादर्शनप्रयुक्ते। हासलोभ-कारिणा वचसा व्याहारः (म)

दोषा गुणा गुणा दौषा
यत स्युख्द्वं हि तत्त्।।५३२।। [ य ]

क्षमेऽ यथा।

“प्रिये! जीवितता कौँ निषेधलं कावप्रता।
भृगुस्तेस्तथा विदिवते गुणतां गतां।। ( र )

( ३५ ) ना ताषुद्वदेशसुधा गमिन्यसीति स०।
( ३६ ) प्रथम ब्राह्मणां भवित सातनया वहितेति स०।

( म ) व्याहारमाध्यान्य शान्तः द्रोि। यथा तद्धारे निनिम्भे यथू हासलोभी
करं वचः। भरी व्याहारः।

( म ) उदासरति वचेि। क्षमस।

( य ) वदवसामसे दौषा द्रोि। यथा नाकी दौषा: गुणाः। गुणाः। दौषां
छुः। तत्र। क्षमस।

( र ) ददाशरति प्रति। ई प्रिये! जीवितता बहिद्धे जीवनमिथिः
कौँ निषेधता, निषेधे दलं च इत्यत, तथा क्षम प्रता उपकारिष्ठकारकः
तप्पोऽकुलश्वसीन्धृथे भूषितं योवनतिथष्य।
सुखेकलायने जाते तुः धारेव समाधुना।" (ल)

दती चान्ति नात्कादीदु ममवव्यनपि वीयामवशकधि विवे
यानि। विणुपत्थर् नात्कादिदु म्हनंविश्वध्याजः चाहादख्तति
वोथ्री। नानारसाधारण मातारूपमवया। खिस्तवादघीषी
मयम्। यथा मालवविका। यथा प्रहसनम्।

भागवतस्मिन्सन्धलास्काङ्क्षिनिर्मितम्।
भवेत् प्रहसनं वतं निन्द्यानं कविकल्पितम्।

$\text{प्रजनी-}$

अध्यात्मज्ञानी स्मितिर्नं वा। $\text{प्रजनी-}$

तत्र।

तपस्विभगवद्गदार्शनेन भ्रात्रः। $\text{व}$

ऐधे कविस्य सिद्धमुस्त। तव विरहे ऐधे कविस्य सिद्धमुस्त। परस्याः
तदान्त्री कविस्य ऐधादिगम। शेखरं नौ वेषत् तस् कविप्रयातिकश्वासुक्यानि
भावः। म्हुवं दुहस्तान्त्री तव द्रव्यं प्राच्यार्यस्य। सम एते, कविस्य गौरवः
दयं। गुप्तवान् षुचकुलर्व नामः। भव देवाश्च गुप्तवान्।

(व) तस्य श्रति। श्रद्धां प्रति लाभसचिन्तितम्। तस्मा। काश्यः।
कविस्यक्षा तारार्जयौ मूरणं विविषतं तस्मा। चलोऽन्यं सम सुख्यान्त्रस्य
गृहसाधारणम् जातम् पुरूष विरहे वदवे। दुःखयं पचिन। भव गुप्तानां
देवस्य॥

(र) प्रकरणार्य प्रस्वति। मायायति। मायादवः भाषाय दव भाषाय
गुप्त निदवसद्व सती समयानां गोमनि। काश्यानि ग द्वम। तस्यायायति
भावः। भव प्रधानेः भाषाय दत्तिन्य प्रस्वति वेदः। तोषकाराः। चितवनः।
एको यत्त्वे धृष्टो हास्यं तंकुद्धुमाच्ये।

मृ.२३५ [१]

यथा क्युर्यकीर्दि।

आश्रिभा वाच्यन जनं संकीर्णसितं तदु चिदु।

मृ.२३६ [२]

यथा धूर्तशरिर्मुम।

वर्तं बहंनां ध्यतानां संकीर्णण कैचित्तृचिरे।

ततं पुनर्मवति द्वारमधयवैकाकेनिनित्तमु।

मृ.२३७ [३]

यथा नक्कमेलकादि। सुनिस्त्राह॥

“वेम्याचंतकुषकविविधपूर्वी बन्धको च यत्स्यु।

अविलासवेशविराजविप्रिच्छद्वियितकरणं सङ्कीर्णसित!” [४] (ह)
विक्रमनु विदुर्खत: पशुकस्मुकितापसा:।
भुजइकारकभटप्रभुवात्सवामुतः॥५३॥ [च]
स्तनु संहि:येन गतार्थमिति सुनिना प्रश्यांगलोकम्।
प्रयोगपुप्पकाथी। ततः।
नाटिका भृषस्त्राचा खात् खोप्राया चतुररमिका।
प्रत्याय: चौरंजलितच खारायको न:पः॥
सारान्त:पुरस्मयं सञ्जीतयाप्रत्यांतबवा।
नवपुनाराग: कन्यात्त नायिका न:पम्बश:॥
सम्प्रचर्च: नेतास्य देवास्वासनः यक्षिः।
देवी पुनर्भविन्य:ष्ट्रा प्रगाम: न:पम्बश:॥
पदे पदे सापनवती तथः: सल्ल्मी हयो:॥
ढळिः: खात् कौशिकी: कल्याविषयः: सम्भयः पुनः॥५३॥ [क]
हयोनाय्यकनायिकयो:। यथा रक्षावलोकनायांबलभ्यः।
कादि। सत्य लोकको।

(च) विक्रमनु। तत: सप्तज्ञुकितापसा:। मुक्तास्य: विदुर्ख चारवेच
संतान: नकारया वेयस्या:। वेषस्युक्तक यदयु:। तत: दस्य: विक्रम: बिरुः।
(क) धर्मपक्षापाय: विक्रमनु। तत: सप्तज्ञुकितापसा:। मुक्तास्य: विदुर्ख चारवेच।
संतान: नकारया वेयस्या:। वेषस्युक्तक यदयु:। तत: दस्य: विक्रम: बिरुः।
सप्ताधिवर्णश्रावः दिव्यमानुषसंघर्षवः
चोटकां नाम तत् प्राणः प्रत्येकः सविभूषणः

६४०

प्रत्येकः सविभूषणकलादेवः श्रुत्करोधः। सताः यथा
स्वाभितत्वः। पद्धाः यथा विक्रमीवः। यथा गोष्ठः
प्रकल्पतनेवभिः पुंभिरेशभिविलहलः।
नौदात्तवचना गोष्ठी गोष्ठी कोशिकोटिचिष्टालिनीः
हीना गर्भविमर्शं पञ्चश्रेणोदिनिचित्तः।
कामश्रुद्धारस्तुता ख्यातेकाइविनिहितः

६४२

यथा रैवतमदनिका। यथा सद्वम्।
सद्यं प्रात्तात्सज्ज्यायं क्षाट्वप्रवेशकम्।
न च विक्ष्मकोपस्व प्रचुरव्याहृतो रसः।
अहं ज्वनिनिकाभः खः खाद्यनानास्तिकासमः

(ख) नीतिकान्ते भविः। भविः। यद वा च चतुः वा नव वा पशु
वा चारः यद द्वारः दिव्यमानवस्त्रं दैवत्स्तुपस्त्रं
प्रवहं, विद्युककडन्तः विवर्तिः गायक नोतकः।

(ग) नीतिकान्ते भविः। प्रक्रतीर्थिः। प्रक्रतीः नातिविद्यिः। नौदात्त
वचना संज्ञायामाध्यिः। नवत् सद्वम्।

(घ) सद्वमः भविः। सद्वमिः। प्रात्तं संज्ञायामाध्यं ज्ञायिः
वृक्षं वायुं वायुं वायुं नवं तत् प्रभावं प्रवैभावितं प्रवृतः। भुवः।


यथा कय्यूमच्छ्री। ध्रुव नायरास्वकम्।

नायरास्वकमेकाइं वहुताल्लवस्थितः।

उदात्तनायकं तद्भू पौषपमर्दिपनायकम्।

हार्षियोज्यव सञ्ज्ञारो नारी वासकसज्जिका।

मुखनिवृत्ते सभी लाखाङ्गनि द्रूषापि च।

केचित् प्रतिमुखं सम्भवित्वेन नेन्नति केवलं।

¶43 [७]

तब सन्निहितवति यथा नम्भवती। सन्निहितस्त्रयवती यथा

विलासवती। ध्रुव प्रश्नाम्।

प्रश्नानि नायको द्रासी हीनं स्मापनायकः।

द्रासी च नायिका हिति: कौशिकीभारती तथा।

सुरापानसमायोगाद्विहिताधिकं संध्यति।

अधिन ही लयतालादिविलासो वहलस्या।

¶44 [८]

अभ्यन्तायाः: चदा: प्रयोला: प्रहस्यानि जवनिकामसं: प्रयोला: इच्छेः।

अभ्यासं चतुर्दशिकम्।

(५) नायरास्वकमाः प्रश्नाः। प्रश्नाः। बहे खल्ल मानवभाषायां द्वारक दामस्य च सिथितं तत्। ताह: काव्यकामान:।

ढारानायकं घोरोगानायकतुः। गीतानां: पूर्वकर्तिः।

उपाखयात: नायकहकारी यथा तत्। समाराः: महारस्यहितिः।

प्राय: नये गति द्राससी। सागलविवृत्ता पूर्णकालका। नृत्य: स्वयं।

(७) प्रश्नासारः प्रश्नाः। प्रश्नाः। प्रश्नाः! प्रश्नाः। हीनं: दारापनि इति

करः। सुरापानसमायोगाः सदापनविशाः धिरेत्स्य प्रक्षम्य स्वैः सत्त्वां दितिकां संहारित:। नायकम्। नये गति द्राससी।
श्रुतार्थितलकम्। अधीश्चायम्।
उद्धतानायकं दिव्यवातलेकाखभूषितम्।
शिल्पाकादेयुं ताहाश्चुद्धारकर्मणि: रसः॥ [क]
उद्दायं वहुसंगासं व्यस्तगतिसनोहरम्।
चतुली नायिनालति बयोजङ्गा दृति कीचन॥

५४५॥ [ज]
शिल्पाकाशानि वच्छमाशानि। यथा देवोमदावे।
अध्यायम्।
काव्यसारंभठीढीन्द्रकाञ्च शास्त्रसुल्लम्।
खङ्गशात्रा हिमदिका भगताजैत्रलख्नम्॥
वर्षामावाच्छुलङ्कागुत्म शृगारशाणितम्।
नेता खी चापुदाताल सभी चायी तथानिमः

५४६॥ [ञ]

(क) चहायमाण चरिता। चरिता। चहाण: चोतोदाध: नायको
यत तत्तु, दिव्यहं दिव्यपरिव्रायाम्। भवतु श्रम।
(ज) चहायमाण। शायकव विभावेन द्रति भावः शीतेन सनोहरम्।
देष श्रुताता द्रतम् उद्दायं वद्वत्ती श्रेषः।
(ञ) काव्यसारं चरिता। शायकम्। भासर्वत्र इतिविशेषः तथा
वीणं रक्ताश्च रिपुरिका कप्रताः। तथाश्चायकमित्रिविशिश्वर्यः: वर्षामावा
नवाच्छुलङ्गाकाञ्च शृगारशाणितम्।
नेता नायक: कौ नायिनाः चहाण: छदाणा च। अध बाल्य
वायी दुधाउतिकृ द्रत्व: श्रविः: निविष्ठर्तिलेखः:। भवतु सुगम।
यथा बालिवधः। अथ रासकम्।
रासकं पद्मपार्व खान्मुखिनिवंधगानिनितम्।
भाषाभाषा-भूस्थितं भारती कौशिकोकुमतम्।
अनुरूपानेत्रेज्जं सवीयाप्रति कलानितम्।
शिष्यनान्दीयतं व्यातनाविकं सूखनायकशु।
उदात्तभावविध्वंसंग्रहतं चोतरोरतसं।
इत्य प्रतिमुखं सचिनिपि कौशिकः प्रचच्छते॥

५.४२॥ [३]


नाया युद्ध, स्थान प्रशिद्ध नागिकाय यत तत, चंद्रशाब्दक महाशर्म विमलम । पर्वत समाधि ।

(१) संबंधपूर्वक भ्रमण । संख्यापद दृश्य । प्राणिण: सूर्य: राजार्थी वा।

(२) गुंडादेश नागराणी: हेनि विवातिरिब्राह्मणकृत । क्षेत्रभूषणः, संञायां युद्ध, विषयः; श्रद्धामयाविषय: स्मरणी विषयी सत् हुँकुशपथ: ।

(३) अग्रविद्यावती । प्रश्नलतिरि । प्रश्नर्वर्तम पुरापौरिष महिप्रकाशः

(४) निविद्याकार नामिका यत तत्। उज्ज्वल मयुष्य बहुः श्रीमन्त्रयोग्यतिलिङ्गः ।
एकादशी भारतीप्राय इति कृतिक्रियाचति ॥(८)॥
जम्हुसुदाहरणम्। अथ शिल्पम्।
चतवारः शिल्मणिज्ञानः सुश्रतस्वी वर्णयत्यथा।
अश्वालहस्याय रसा नायको व्राज्ञो मतः॥
वर्गीनाल अश्वानादिद्विनां स्वादुपनायकः।
समविश्वर्तिकारि भवेतस्तस्य तान्ति तु॥
शारसातर्कनेन्द्रीहतापोदेगप्रक्षतयः॥
प्रयत्नग्रहशोकश्चावहितयाप्रतिपत्यः॥
विलासालखवास्यानि प्रहर्षिणीसृष्टितः॥
साधनान्युगोर्चासविस्तरः प्राप्तस्यत्यः॥
लाभविन्युतिसमासः वैशार्द्यं प्रवृत्तनम्॥
चमत्कारविशेषम्यश्चां स्पष्टवाच्च नीच्यते॥
५.५.१॥[८]

सम्प्रॅत्रयथाये: पूर्वस्मितायादें चतस्स सिद्धम्। यथा
कनकावलीमधवः। अथ विलासिका।

(८) चितः। श्रीमद्भाषी चापविद्या ची: चौरिविशारि नदी-
यं: बिनित्य गर्भिणं परिप्रस्त:। तथा एकाद: एकेन्द्र भद्रेण समाचार: भारती-
प्रायः भारतविशेषषु: सन्दर्भ द्वि प्रेषिण प्रविष्टाः: प्रचारस्।

(९) बिलसमांच प्रतीति। चतवारः इति। इत्याद: बिलसमां
धारणस्य: राजस्थानागमे परम्यो: भवनायकः नारकोकाराहि हौनः
हतः॥ प्रति बिलसमां भारसाराहि वसमुक्तनामि वस्मिनितिः च्छवानि।
भोगसान्तं भा: भालास्तु चहमातृ सुप्रस्थितः न भवे:। चतवार: सम्प्रॅत्रयथाये: पृथ्विकाः त्रायाधिरुप्तिस्य यद्यप्यः।
श्रद्धार्बहुलेखकाः दशान्यासातः संयुताः
विट्वषक्विट्वायाः पीठमण्डने भूषिता ॥
हीना गर्भविमप्याः सन्धिभ्याः हीननायका ।
स्वल्पन्ता सुनिपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥

५५२ ॥ [ त ]

केचित् तथं विलासिकाः खाने "लासिका" इति पठलि
तथायतः "दुर्मलिकायामन्तरिष्यः" इत्यति। ब्रह्म दुर्मलिकाः
दुर्मलो चतुर्जना स्वत् कौशिकी भारती तथा।
चागम्भीर नागरपृत्य ऊनवनयं भूषिता ॥
चिनाजः प्रयमोद्धाराः विट्वषक्विट्वायो भवेत्।
पञ्चनालिका विष्णो विट्वषक्विलासवान् ॥
वशालिकसृतीयस्तु पीठमण्डनिलासवान् ॥
चतुर्दी दशनालिः स्खादः कौशिकनायकः ॥

५५३ ॥ [ य ]

( त ) विलासिकाः खाने। पञ्चमो। स्खादनि नातिशुद्धानि
इति पयानि यव तदाभो। कथत द्वट।

( य ) दुर्मलिकाः खाने। दुर्मलो। चागम्भीर गर्भविमिश्रिताः।
नागरपृत्य द्वन्द्वीन चन्द्रकेशन सायकेन भूषिता। चाग्य प्रथमः पञ्चमः चिनाकः।
विट्वषक्विट्वायः विट्वष कौशिकः कौशिकः। पञ्चनालिः पञ्चपरमेश्वरः।
स्खालिः चिनाशिष्यकानादिः। दशनालि: दशचक्रिका
विष्णुः। कथत द्वट।
यथा विन्दुमति। अथ प्रकरणिका।

नाटिकैव प्रकरणी सार्थवाहादिनायका।

समानवशेष नेतुभवे द्राच च नायिका॥५५॥[३]

समयमुदाहरणम्। अथ इत्येकः।

इत्येक एव एकाञ्चः सशास्त्री द्राष्टा वा स्वियः।

वागुदाचैतकपुर्वः कौशिकीदितिसहुलः॥

सुखालिमी तथा सभी बहुतालजस्थितिः॥

५५॥[३]

यथा केलिरैवतकम्। अथ भाषिका।

भाषिका शच्चामीपथा सुखनिर्विधपानिता।

कौशिकीभारतीहतिरूत्तैजाकलिविनिमिता।

उद्भासनायां मन्दपसीवोभावासारकम्।

उपन्यासोऽय विन्यासो विवेचः साध्वसं तथा।

समप्रेमं निक्कलितं संहार इति सत्म॥[३]
उपन्यासः प्रसेन्न भवेत् काव्यिक कीर्तिनम् ॥
निर्वेद्वायूः कवितिविन्यासः विदि स सूति ॥
शान्तिनाशी विबीधः स्त्रानियाङ्गानान्तः
साध्वसम् ॥
सीपालस्वमः कौपीड़येव समर्पणम् ॥
निदर्शन्योपन्यासी निजसंगीतिः कथारिते ॥
संहार द्वित च प्रार्थितम् काव्येऽव समापनम् ॥

$\text{५५७}$ ॥ [ प ]

स्त्रानियाङ्गानानी। यथा कामदत्ता। एषां सवेंपा-
मणि नाटकप्रभावतिज्ञानिः यथोचिच्च यथालाम्ब नाटकोत-
विशेषपरिः। यत च नाटकोत्सवापि पुनरूपार्थन तत्र
तस्मान नियमः। चयं श्रव्यांकाव्यानि।

श्रव्यं श्रीतत्वसातं ततु पद्यगङ्गमयं हिधा ॥५५७॥

$(प)$ वधवासादेही वधवासेऽविदि। वधवास इत्यादिप्रकृति कविषम
कौरंस सुपनम् वधवासेऽविदि। सक्षू। निवेदं। वधवासादेही वधवासेऽविदि।
तथा वचबि नायम् प्राणि। वधवासेऽविदि। वधवासेऽविदि। सक्षू। निवेदं।
सक्षू। निवेदं। वधवासेऽविदि। नायम्। वधवासेऽविदि। निवेदं। निवेदं।
श्रव्यं श्रीतत्वसातं ततु पद्यगङ्गमयं हिधा ॥५५७॥

$(फ)$ श्रव्यं श्रीतत्वसातं ततु पद्यगङ्गमयं हिधा ॥५५७॥
तत्र पदमयान्वाह।

क्षणोवधपदं पदं तेनेन्त्र च सुन्तकम्।

dाख्यान्तु युग्मकं सन्दानितकं विभिन्निष्टे॥

कलापकं चतुर्भिस्म धन्मिं: कुलकं मत्म॥

५५८॥ [फः]

तत्र सुखं यथा मम।

"सार्वनन्दमनन्तमवयस्मां यदोगिनोपि चर्या

साधारकृपुपासि प्रति सुह्र्द्यान्वितानां: परम्।

धन्यायवः मधुरायुरीयुवत्वस्युद्ध चक्षा या: कौतुकादु

प्राणिविशिष्ट समालपन्ति शतान्त्व करंति जुम्पिन्ति च॥"॥ (ब)

युग्मकं यथा मम।

"किं करोपि करोपानि कालसे! गण्डक्षलोमिमामसे।

प्रणयार्के कामोऽनेकानि नोचिता: क्रुद्धः॥

द्रति गायत्रु कर्मणि वहुमोहासे वयम्।

श्रद्धेन हयःकाययक्कंदे। क्षणोमि: गायदारिंदिम्: बद्धि श्लावसाति-सर्वानि

साहित्यायथापनि यत् तद्हस्मु:। एकेन तेन पदेन। भमात्त व्यथम्।

( ४ ) सुखसहसातरति सावित्रि। सुहु: पुन: पुन: आक्षेतानाः: समाभिनिता योगिनः। श्रीसार्वनन्दम् भानज्जुनसम्: भन्नम्: भय्यम् भय्यम् भय्यम् परं जनानि परं न्यो यं श्रीसार्वनन्दम्: भानज्जुनसम्: भन्नम्: भय्यम् भय्यम् भय्यम् परं जनानि परं न्यो यं

( ५ ) श्रमिनि। दृष्टि कालसे। करं धन्यः धन्यायवः भानज्जुनसम्। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते। दृष्टि वधाते।
साहित्यदर्पणम्।

ताचल्लिकभूतो मधुरी मोहपछलनिः।।(भ)।।

एवमय्यवादः।

सर्गवस्यो महाकाव्य तत्त्वाते नायकः सुरः।।
सूरवर्ष: चतुर्यो वाँपि धीरोद्दातागुणान्वित:।।
एकांवर्षवा भूपा: कुलजा वहवोपि वा।।
शृङ्गावर्षकान्तानामेकोब्रजो रसः द्रैयते।।
ञ्जानि सर्वार्थिन रसः सर्वेः नाटकसमयः।।
दृष्टिहासीवां हर्षमन्दवू वा सज्जनाश्रयम्।।
चरणार्थस्य वंगीर: स्वरोजकश्र फलं भवेत्।।
झाडी नम:क्रियाशरीरावः वस्तुनिर्देशः एव वा।।
कानिकः खलादोन्य सतास्व गुणाकोर्षनम्।।
एकांतत्तमः: पद्यसारसांन्यवंतत्कः।।
तत्त्वाविषयीत्वस्तु नातिदीर्घं सर्गं चतुर्भाषिका इति ।
हर्तत्त्ववर्गवर्गं सर्गं कथनं प्रवर्तयति ॥
गिन्ये भाविष्यं थर्यत: सूचनं भवेतु ।
सत्यासूर्यं निदोजस्वरं निपदोषधात्मांवसं ॥
प्रात्मविभाजनं श्रवणं यशोयनं निपदोषधात्मां ॥
सचिवोग्निश्रवणं च सुनिश्चित्यन्तिरार्धः ॥
रात्रिप्रयाणोपयथमन्त्रप्रवृत्तिदयादयः ।
वर्गनीयं यथायोगं साक्षीपादं च नमः ॥
कथवेष्टस्य वा नाम्ना नायक्येतरस्य वा ।
नामायु सर्गपादविकथाया सर्गं नामं तु ॥

१५५ ॥ [म]

सम्यक्षमिन्यं यथालाभमतं स्थितिविश्विनि, भवसानिन्यपरज्ञका- रितिः बलवचनमविविचितस्य। साक्षीपादं इति जतकेनिः- माध्यायादयः। यथा रस्वघन्विशिष्यपालविन्यार्थादिः। यथा वा सम्यक् राज्यविलासादिः।

dab
शब्दिन्मान्वि पुनः सर्गः
भवन्लाग्रामाससंज्ञकः || पृ.६० || [ य ]

शब्दिन्म महाकाव्ये ||
यथा महाभारतम्

प्राण्ते निर्मिति तक्षिन्न सर्गः ग्राम्याससंज्ञकः ||
कन्दसासन्द्रकैनेतरतु शैवचिन्तितकैर्पि ||

पृ.६१ || [ र ]

यथा सेतुवचः ||
यथा वा सम कुवल्यावचरितम्

षपवंतेनिवेदेः तक्षिन्न सर्गः काव्यकाविभागः

तथापसं शैवोपायानि कन्दांसि विविधान्यापि ||

पृ.६२ || [ ल ]

यथा कण्ठपराक्रमः

भाषाविभाषाभाषायमात् काव्यं सर्गं समविशिष्टतम्

एकार्थप्रवचनः पदः समवसासग्रावर्जितम् ||

पृ.६३ || [ व ]

( य ) भवन्लाग्रामाससंज्ञकः
( र ) प्राण्ते निर्मिति तक्षिन्न सर्गः कन्दसासन्द्रकैनेतरतु शैवचिन्तितकैर्पि ||
( ल ) षपवंतेन निवेदेः
( व ) कण्ठपराक्रमः
( भ ) शब्दिन्मान्वि पुनः सर्गः कन्दसासन्द्रकैनेतरतु शैवचिन्तितकैर्पि ||
यथा भिषातन्म भाव्यविविलासवर ख्रुग्दकाव्यं भवेत् काव्याः
ख्रीक्षेपशानुसारि च || ५७४ || [ श ]
यथा मेघदूतादिः

कौष: श्रीकामसूहसु स्यादन्योन्यानपीतकः ||
ञ्ज्ञानक्रमेण रचितः स प्रवतिभनिर्मायः ||

५७५ || [ ष ]

सजातियानामेकं मद्रविशी व्रजया। यथा सुका-
वास्त्रादि। भव गवकाव्यानि। तत गवम्।

व्यवस्थोक्ततं गयं मुलकं वस्तगर्भं च।
भवेदुक्लिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम् ||
भायं समासरहितं तथभागायं परस्।

[श] ख्रुग्दकाव्यसः ख्रीक्षेपसः काव्यसः एकदीशानुसारि किययश्चूनि-
वपसिन्यः कायं ख्रुग्दकायं समेतु।

[ष] कौषः कौषः कौषः चति। ज्ञानानविभेदः परवर्तिनिर्वेचः श्रीकायां
कसूहः कौषः च कौषः च ज्ञानक्रमेष सजातियानानसिद्धिनिमायिणि सर्वत्रस्त्रित चति-
मनीषः भविषयांशयां देवशः, यथा चमरकौषः।

[ष] गवकाव्यम् लक्ष्यम्। न्यायमेव प्रवक्तः चतुहिंसं विश्रुतं कलावं
गयं, नम शंखार्ज—क्षुण्य, न्यायम्, कलाविदिकार्यं, पूर्णकः। चायं,
सुखन्तः। परं न्यायम् तथा पद्यसः मानिनि संविख्यम् यतशुपद्यतः चतुक्षिको।
साहित्यदर्पणम्

अन्तार्नायणसंसारम् तुभः चाल्यसमासंकम्॥

५६३॥ [ सं ]

सुग्रीवकं यथा। "गुप्तवचिं प्रयुक्तश्रवेदवादिः।" इत्यादि
यथा सम् "समरक्षूपायननिविद्धुजुदारेप्पुष्कलीकादोक्षुप
शिल्कितोंटधारारोजङ्गितवैरिनागर।" (ढूँ) । यत् अन्तः
सतकोड़द्वेशतुसुनिष्ठवित्स्तवः पादः। समरक्षूपायनम् च प्रथम
संसारसहितस्तुस्तवः पादः। खल्लिकाप्रचारं यथा समवेत।
"श्रेणिसं विचुस्मनं शिष्ठतददर्शनविद्धतसमरपरिग्रहः
दर्शनवल।" (३७) इत्यादि (ढूँ) । चूँकं यथा सम।
"गुप्तवचिमः जगत्कलनागर। वाभिनोमदन। जन
रजन।" इत्यादि।

कथायां सरसं वस्तु गद्येरीव विनिमितम्।

व्याचिदित भवेदाय वाचिदं बलापवलाके॥

(३७) परिवर्तव्रत। परिवर्त विचुस्मनिविद्धतसमरधर्मितिस्तवस्तु
प्रवित्सं प्रवित्स श्रवेदवादिः सं।

प्रायमलयं: क्षेत्रविवेकाय प्रायं दुः तुभे पुनः चूँक्षरिमलयं: पञ्चसमासंकम्
द्विते समातिष्ठेत रुपालियं:।

(४) समवेत। समरक्षूपायन निविद्धां दत्तायां सूजनडुः शीतीर्यां
क्रां विषाकं सन्नायां हरि तदयत् चतवः: तस्य निष्कल्पः: नौवाः: ददारः: तेन
हस्ताक्षरिति वैशिष्ट्यः: श्रीरामगः वेन तस्तःसःवः।

(ढूँ) परिवर्तव्रत। परिवर्तम नववर्तस स्तवविख्या: प्रवर्तम: ये निविद्भवता:।
भाषिन्ततः नौवाः ददारः: अधिनिष्ठतः: तेन निविद्भवता: ददारः: तेन
हस्ताक्षरिति: श्रीरामगः वेन तस्तःसःवः।

(६०) गुप्तवचिं बलायादि कथावैशिष्ट्य। कथायां सरसं वस्तु दर्शितसः
पदः परिच्छेदः ।

नाद्री पर्यानमस्तः खलार्ध्वाचकीतिनम् ॥

५६७ ॥ [ क ]

यथा कामस्वर्याः

शास्त्रायिका कथावल्यात् कविवेशशास्त्रिनीतिनम् ॥

मक्षायमन्यकवीनां च न्तं गद्यं ब्रह्मचित् क्रियत् ॥

कथानां व्यवक्ते शास्त्रास्त्र इति वध्यते ॥

धार्मिक व्यवस्थार्थां हंद्या चेन कैनक्षित् ॥

अन्यापदेशेनाशास्त्रसुबिनि भाव्यर्थसूचनम् ॥

५६८ ॥ [ ख ]

यथा हर्षचरिताः

"श्रीम लोकियस्मि हदास्त्राध्यायन्वैदीरणात्" ॥

इति दश्याचार्यवचनात् केचित् : "शास्त्रायिका नायके:-

(क) पदव्यज्ञापितोपाध्यायीकामां भार्याधिकृता। भार्याधिका

रुपायण विनिमयात् । चन कथायो कृतित् । भार्याधिकृत। कविहार वदन:-

नर्मदाश्रिकाः समिकाः । यथा खलार्ध्व सर्वेऽन्नां कर्मवर्धितकावृत्तिमात्र । भार्याधिका

रुपायणां व्यवस्थानां व्यवहारमिति भावः। विशेषकरे साधारण यथा: कविहारस्य

कृतिरुप विमंडलीति भावः कथानां व्यवहारस्य विशेषः: भाबः। कथातः नामतः नायकनामे

व्यवस्थानां च तत् रुपायणां क्रियासूचना वहनस्य: सति चेन सूक्ष्मपर्यं साध्यात् भवायामेन श्रवणेऽन्नाः

रुपायणां व्यवहारस्य महिमाः: भविष्यत् । यथव नायक: श्रवणस्य: प्रकर्ष्यात् विनिमयात्।

(ग) भविष्यत् । नायकिकायामासि भये!: नायकसवतिरदेवरि
नैव निविष्कारः इवानमुखस्याया (ग)। भावानाद्यवरः कथाख्यायिकयोरिस्त्रादिभंतिरस्ययुक्तः। यदुस्त्रो दण्डिनेव।

“नवानालभ्यिण्यति (घ) श्रीवाकाशानजातवः”। इति।

दण्डितवाहसुदारण पञ्चतन्त्रादि। कथ गद्यपद्धतिमानि।

गद्यपद्धतिः कार्यं चम्पूरितिभिषीयते ॥ ५६५ ॥

यथा देशराजचरितम्।

गद्यपद्धतिः राजस्तुतिविलख्यास्यच्यो यथा ॥ ५७० ॥

यथा विष्कृतमाला।

कर्मकालं भाषाभिमित्विधानभिचिन्तिनिमित्तम् ॥ ५७१ ॥

यथा सम पौढ़भाषामयी प्रधानोत्वाली। एवमचे-पिप मेडा उद्धेरणमन्चल्लादुत्तमसादनतिक्रमां (घ) न प्रयालितां।

इति साहित्यदर्पणी ध्यात्त्ववकाशायिनृपणेनायम्। प्रफळः परिच्छेदः।

हरिक्रिष्णार्थं हरिक्रिष्णार्थं भिन्नम्। भिन्नमयं हरि इति। दृश्याधार्याय वर्णनात्

नायकेनैव भाषानिर्मितं वेदभिन्ननिर्मितं भवितां।

(घ) भवितस्ति। भवेत। कथायामाक्षाकाराय वेतस्ति।

(घ) एवमन्नेति एवमस्ते नामसाधारः प्रभवानवारः। विश्वासः

वहानात् कथामेदयतिक्रमानु एवमेद्यु प्रभावावर्धितं भावः।

इति विषयं, प्रभायतिकारिणय श्रीकीर्तिविश्वायास्यग्रामोद्यावायेश

विनिर्देशः विचारः साहित्यदर्पणं पञ्चपरिच्छेदवायुः

वर्णनाः।
सत्तमः परिच्छेदः

इत्यह प्रथमः काशी दीपगुणरीत्वलझाराजामहसिनितः क्रसी दर्शितः। सम्यक् के ते देवपैचायामुः श्रमकर्ममासात्मां दौभाणां स्रुपमाहः।

रसापकर्षेका दौष्टः ॥ ५७२ ॥

पश्चायः प्राशिव सुभोक्तः। तद्विशेषमाहः।

ले पुनः पद्धथा मताः।

पदी पद्रांश्च वाक्षेरेष्य सम्भवति रसिषपि यत् ॥

५७३ ॥

तवः

दुःश्वविविधाश्रीलाचुचितार्थानयुक्ततः।

याम्योपप्रतीतसन्निदिर्घनेयाय्यनिन्िहतार्थाः॥

वशाचकलं क्रिणतः विरूपमतिकारिता।

शविस्त्विविधायांशभाववश पद्रांक्ययोः॥

दौष्टः केचिंवन्न्येषु पद्रांश्चिपि पदंस्परस्म्।

निर्याखासमथे च्युतसंब्कारतास्तथा॥ ५७४ ॥

पशुपवर्णवत्या स्विदुःस्रववप्पुदुःस्वलम्। यथा।

“कार्तारियः यातु तन्वन्त्री कदानज्ञवस्ति।”

पश्चैलवं (क) त्रीडात्जरुसाप्रस्त्यवश्चकलाविचिं।

क्रमेष उदाहरणम्।
“हसारिविजये राजेन! साधनं सुमहंतव। प्रससार शनेवार्युविनायि तत्नि! ते तदा” (ख)
अथ साधनवायुविनाशशब्दा: भशीला:।
“शूरा भरतरं वानित प्रशमुता रशाधरे” (ग)
अथ पशुपदे कान्थेरसभ्वनतत्तथवुचितायत्तम्। अथपुजनलं तथा प्रविधावपि कविबिमरवाकृत्तम्। यथा। “भावि
पदा: सरोवरे”। अथ पशुपदे: पुलिङ्गः (घ)। ग्राम्यलं यथा।
“कटिसो हरते मनः”। अथ कषिङ्गद्वो ग्राम्यः (ङ)। अथ-

(ख) गुतिकं खर्णकलं गुतिसारत्: क्रियजनकलम्। कारिय महावीरम्। विद रेवियेः गत्या: पालसातूः। गुजनकलम्।
मनाथ महारथ्य प्रकर्षमानितिम रसायनस्। तद्रीशलं भौक्तिरसातूः चक्रवत्या
सर्वाधिभूतेऽतित्वम् ततः मानम्।
(घ) दत्तं। इह राजेन। हसाराम चरोक्त्रं श्रद्धयं निवधे तथा सुमहंतं
साधनं वैनायुपावः। इह तत्न्त। ते तद् विनाय चन्द्रमो निशोः प्रक्षयः। वायः
मोक्षसमीचं प्रक्षयं। तद् सदैव शवसार कस्थार। चति विभागापाणि
प्रयुक्त: शवनिधि: दुष्पालवियता ब्रह्मचर्यः। चन्द्रमो भ्रात्य वायुष्ट्रः
पाहयुष्ट्रत्वया दुष्पालवियतः। चन्द्रमो भ्रात्य भिमाशशरः: क्षुद्रवशशः
तथा नमक्रायुष्ट्रत्वया। तत्र त्रिभूतः भ्रात्य: नमक्रायुष्ट्रत्वया।
चति राजवियकरोदपिघ्यम् रथम
स्त्रियायुष्ट्रत्वया। ततः तृष्णायुष्ट्रत्वया। ततः महारथ्य तथा महारथ्य सूक्तातातः तदार्थायुष्ट्रत्वया। प्रकर्षमानितिम
प्रत्येक्षे दत्तम्।
(ङ) पुरा दत्तम्। पुरा: वोधा:। रथारे संपासाथी रथभूरातः। निश्चयं
प्रति भावं। चन्द्रमो ईचः वाल्ळो प्रांतन्ति। चति बीचः सवः चाराइः। पयःश्चमनन
मुक्शित्तिम चरुति: येलन्त। तेन चति वीरस्वाय प्रकर्षमानितिनितिति। निष्ठम्।
(घ) यथा तेन प्रसारेश प्रविधीद्रेष्टं वयः कौशालाधि प्रसिद्धिकल्पाम्। पुलिङ्गः
कविबिमरूपाः दत्ते श्रीप्।
(ङ) ग्राम्यलं हृदाविकारविशालने स्वामिवत्। कारितीति। चति
प्रकर्षमानितिनितर्घयम्।
तीतलमेकर्ममात्र्यक्षिपणम्। यथा। “योगेन दलिताय- 
श्रव्य।”। अत योगशास्त्र एव वासनाय शास्त्रशब्दः (च)।

“श्राणिः परम्परां वन्यां कचं कला लपं गुरु”। (श)

प्रत्य वन्यार्ति किं वन्दीभुतायासुत वन्दीनयायार्ति
मन्दिरः। नेयार्थलो कुटिप्रयोजनाभावाद्यक्षिपणं लक्षार्ते-
प्रकाशनम् (ज)। यथा।

“कसले चरणादातं सुखं सुमुखिः! तं करोत्”। (भ)

अत चरणाघाते निःशिलं लक्षम्। निःशिलार्थलमुभया-
ः श्रव्याप्रविहितं प्रयोगं। यथा। “यसुनाः शब्द- 
मवर्ष व्यातीते”। शब्दरश्चरो दैवे प्रसिद्धः इह तु जले

(च) भ्रमीतलम्। एकवर्षमात्रि न तु सर्वं प्रविधिं व्यातालम्। योगेन
कोक्षश्राणिः प्रक्षिप्तस्मी। तेन दलितः कृष्णतः श्रव्यः वासना युक्त
लक्षितः। अत वासनावलम्ब शास्त्रशब्दं प्रजानां श्यामसारानिधागानास्तु
प्रक्षिप्तोपदार्थां दृष्टि वीर्यः।

(ज) नेयार्थलो। श्राणिः परम्परां श्राणीवद्यक्षिपणाः श्रव्यां
कल्पं गुरुवर्षतः। यथा प्रक्षिप्ताय वासनाः श्राणो"नासा
कल्पमात्राय बन्धनम्। अत श्रव्यशास्त्रः वासनाय विविधताः
राजशास्त्राय गुरुवर्षताय गुरुवर्षताय बन्धनम्।

(ञ) नेयार्थलो। वासना कुटिप्रयोजनाय तेवः तुकमहिमायां
तद्भवं श्रव्याप्रविहितं चान्याय प्रणमणम्। चालीकितं
चान्याय प्रणमणम्।

(ञ) कसले गुरुवर्षतः। निःशिलार्थलो दैवे। कसले करारस्वर्णातिन
मन्दिरः। अत कुटि-श्राणिः योगस्थानं बलिः प्रथमं त्रिविधिशिष्यम्। तद्भवं
कार्यविभागोऽविभागः तव: शास्त्रोपदार्थो बिविधे रक्षेताति। प्रविधिस्वर्णतमि वीर्यः।

(ञ) निःशिलामव्रं चक्षुवर्षतं चक्षुवर्षताय निःशिलायां। यथा वासना-
कसले कालिकामिस्त्रं चान्याय चान्याय तद्भवं तित्वात्श। चान्यायः।
भारतीय आत्मवादः

निहतायः (छ)। “गोचिसु कर्णसादृशः। चाँदपूर्वो दाग-धातुरानाघचावचकः। यथा वा॥

“दिनं में लयी समासी भान्तच्चिड़ूपि यामिनी”। (2)

प्रत दिनसमिति प्रकाशसमायःवाचकम्। लिखितमयः प्रतीतियविषमि । “दौड़रोजावसितजनकः: प्रसन्नः।”।
प्रत दौड़रोजा लच्छीखा वसति: पद्मं तस्य जनसुवी जलानि। “भूतवेतु भवानीः।”। प्रत भवानीशन्त्री भवान्यः: पयन्नरप्रतीतिकारिकविश्रासवसयित(3)।

“संग्रामासिन्तकाविषुःमहोच्चूः: विमीमिमुले”।

प्रत द्यालं विचित्रः, तच समासे गुप्तीभवानतुवाचल-प्रतीतितकः। यथा वा। “रचांस्यापि पुरुःसाठमलं रामानु-
सत्वं परिज्ञाते। यथा वा। ’’श्चासुध्रिती:-
ग्रामाँ’’। अर्थार्थार्थिति वाच्यम्। यथा वा।
’’यदि ते पति समुद्। कर्तारः पठवाय इव योगधर्मर्थः’’।
यथा वा।
’’श्रुष्णा भवतानाद्। सुकृत्समिः सा पुरा’’। (२)
अर्थार्थार्थिति नवः प्रस्त्राय प्रतिपतिपदप्रमिति विवेयलमोक्षितम्। यथा।
’’प्रभांधनम् विवेयिन प्रतिपती प्रधानता।
प्रस्त्राय प्रतिपतिपदवी स्वयम् तस्य यथा नन्दृ’’। (३)
यथा।
’’नवजलघारः सञ्जोयनं न हस्तिमाधारः’’। (४)

दप तथा भावः पदार्थाः सत्वो विवेयिन उपादेयस्य प्राधान्यं तत् प्राधान्योऽर्थार्थिति निर्देशत् एव च। तद्धपेषायम् पंशुष्कस्यसमानान्तः। विवेयिनसुध्रितीद्विकृतिनिबन्धवामिनिः: य च कष्टान्त्वमाने गुणोंमानेन कष्टकु च ज्ञानशालात् प्राकृतिकी विचे- यत्र च चर्माधिकारितम्। अन्तरालोकोत्तरतं पञ्चस्यिनीसततं। तेनान्तर मानसीः कष्टक्ति तद्भवतात्। नवजातिकिन्न्यात् च बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् नवजातिकिन्न्यात्। नवजातिकिन्न्यात् च बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र। राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् राजः राजाः सत्वान्तः विवेयिन उपादेयस्य तत् बोरस्थात्तात्र।

(२) श्रुष्णाभावामिति। यथा वार्ताः विचारः विवेयिन च महामायं च देवतास्य मायामयो च। नवजातिकिन्न्यात्। यथा वार्ताः विचारः विवेयिन च महामायं च। नवजातिकिन्न्यात्।

(४) नवजातिकिन्न्यात्। नवजातिकिन्न्यात्।


साहिलदर्पणम्।

उकोदाहरणे तत्त्वुपयस्माति युष्मभावः नजः पर्युदासत्या
निषेध्यस्तिष्ठ विषेयतानवमः (त)। यदाहः।

"प्रधानम् विषेयम् प्रतिपेदप्रधानता।
पर्युदास: स विजेयो यत्ततरपदे न नजः"। (ठ)

तेन।

"चुगीपत्रान्तत्र्यः सैनि धर्ममनातुरः।
श्रयधू राष्ट्रे सौर्यानसः सुखमन्न्यूः।"। (ठ)

चतु अन्तःतस्मन्त्रवाकर्मणावेव विषेयमिति नजः
पर्युदासत्या युष्मभावो युजः।। नचु मचामभोजी व्राह्याः।
असुंभ्यम्यशा राजदारा इत्यादिवतु असुतीत्वात्पाप प्रसंज्ञः
प्रतिपेदी भविष्यतीति चेत्।। चतुरापि यदि सौर्यादिरुपः
क्रियांशित नजः सम्बन्ध: खातदेव तत्र प्रसंज्ञप्रतिपेदल। वातः
शक्तम्।। न च च तथा। विषेयत्या प्रधानिन तत्त्वविष्णुपिने
कर्तःशैने नजः सम्बन्ध:।। यदाहः।।

सिद्धम्।। चतुः सम्बन्धविधिवर्गम् द्वारिकाचरविधिनांप्रधानं नजःस्वस्त्यतदः
माल्यम्यशा प्रथानां विभागः भविष्यात्वादिनां नजः सुगन्ध:। सर्वप्रधानप्रतिपेदल।।

(ठ)। चकोदाहरणे सुमुक्तेष्विषेयतानवमः विषेयस्तिष्ठ।।

(ठ)। प्रधानमुपलित।। यद्य वाक्रविधि: विषेयम् प्रधानां सुखान्त प्रतिपे
वेदे नवैध भाषानां युष्मायाः।। यद्य च चतादे प्रेतर्विपृढः रुष् नाचू सिद्धती
लघु:।। चकोदाहरणे।।

(ठ)। चुगीपित।। च विदेश: चक्षु:। भविष्य: सन्नु भाषामान चुगीपार्श्वे,
मानातुर: चापिलितः सन्न सन्न सन्न, सम्बन्ध:। सन्न सन्न भाषान्
कर्तानु बालें, संस्कृत:। मानातुर: सन्न सांख्यः परमसूर:।। चक्षु
विभाष्यस्तिष्ठ भाषानां प्राधानां प्रतिपेदे सदु: इत्यादिय निर्माणी नवैध
प्रकुंप्रैत लस्ास्त्रिन नजः सुहर्षः।।
"श्राकभोजनशोली हि यत: कर्म प्रतीयते।
न तद्निन्यसार्वतु कर्मरूपिनिविधानत इति" ॥ (घ)

प्रसुतीव्रत तु विनयेव सह सम्भव इति दृष्टि एव। एते
च लिङ्गवाद्य: समासगता एव पद्मोऽपि। वचों दुःश- 
वलं यथा।

"अराच्यथ: कदा लप्पः कार्त्तीयः विरहः तव। (न)
क्षत्रपृष्टिसार्थाय वात्वोत्तम समस्यूते" ॥ (प)

शब्द जुगुप्तायकांसूतीलता।

"वयलमललोहितायब्रजाभिभूप्तिता तंतुः।" (फ)

शब्द कमललोहिताय पद्मरागः। चंकामिः वामामिः।

"धन्यलख न काश्य प्रेय निकामेन कुरक्ष्याबाह्याः।"

(घ) शाश्वत । यतः यथात् श्राकभोजनशोली: कर्म प्रतीयते, कहनि
प्रसेवितस्वयम्भव विधानत: विधानात् न तु तथा कथा: श्रीजनमार्ग प्रतीयते
प्रणेनाश्वः।

(न) स्वार्थः। तव विरहः अराच्च शास्त्रात् चार्यः: पौडः तथा श्रामः
विसृझित प्रववः। वह दहा जलाभिः कर्तारंदाय सुधृः प्रायमाति। अव शनी- 
पद्म रघुवर्षपञ्चमार्कार वाक्याः दुःशतवलम्।

(प) ज्ञतिः। भयस्य कामः। चन्द्रिष्टे सहस्त्रीयवर्षाँ: कता प्रधानीष्ठ
साह्यः। परशुरविताः राधाराम रुपामिवः। कामः कंताः एकांसमस्य भद्रे भषयत। अव
शाश्वः समस्य ते दृष्टि शाश्वः जुगुप्तायश्चकालाः पद्मवलम्।

(फ) स्वार्थः। चन्द्रवर्षः: ब्रजविष्कृतवर्षः। पद्मवर्षः: ब्रजामिः। वामामिः: 
वामामिः: नारायणिः। तथा श्रुपिना भवते। अव कंसवदीविवमानाचारी
वषयवात् प्रद्वर्णनामावस्याधिकाः सा ज ववथा वर्ध्योपजनामावस्य वशस्याकार- 
शष्टीति पद्यमवस्य विख्याताः नेवार्यामस्य।

(श) धन्यलखः। कुरक्ष्यावाच्यः। प्रूपाः समस्यानवाच्यः। विधानाविश्वः
वेस वातामिः धन्यलखः संयोगविश्वाधिः। धन्यलखः: संयतः: काश रक्षम।
रचनालय्याश्रमसे शीभांग्

"नायकारी भयमेव मे यद्रिति" प्रत्र नः प्रबंधः नायकः दृश्यः क्षणव्यायः विविधः विविहितः (भ)। तत्त्व ऋद्दरचनावेपरीलीन गुणिम्भूतः। रचना च पद्हयशः स्वप्न-रोलितः वाक्यव्रूपः।

"मानन्द्रोति ते नेत्रेऽधोसी सुभुः! समागतः।"

इवादिः "यत्तदेतीतः समवः।" प्रतिन्यायादुपकान्तः

इति निरकालेत्तत् तु चतुर्व्ययमानार्यतः प्रतिपाद्यमान इदमेवदशब्दः विशेषः एव स्ववितः युक्तः।

प्रति तु यस्तुपरिकालशतः अनुवाचल्प्रतीतिकतः समक्षः क्षणव्यायः च यथाक्षणिकालशतः प्रतिविनियारस्यिल्लमार्यः (भ)।

"यः स ते नयनानन्दकरः समवः! स भ्रागवः।"

यस्तुपरिकालशतानन्दकरः समवः निरकाले वमानवुग्ममयः।
यथा।

"श्रान्त्यति ते नेत्रे योक्षुनाती स्वागतः।"

एवमिदमादिग्योपादानेतिपि। यत्र च यत्रदृष्टिक्षणः येत्रं सम्बंधति तत्रैवकाच उपादानेतिपि निराकारस्य प्रतीतितिर्चति न च चत।। तथा हि, यज्ञाद्वित्ववाच्यगतलेऽपादाने सामर्थ्याः पूर्ववाके तत्वस्याध्ययनः। यथा "श्राला ज्ञाति यत् पाप्स" (श)। एवम्।

"यं सर्वशेष्ठा: परिकल्प वसं।
मरी खिते दोहरि दोहद्वी।
भृष्णित रहाजि सहीष्ठीव।"

प्रामाण्यविपि तत्त्वस्य प्रकाश्यप्रि निःस्यानामुभूतायले यज्ञस्य-स्वायत्तम (र)। कर्मणि यथा।

"स हला वालिनं वीरस्तुलं दिप्तिकारिते।
धाती: खायन इवादेः सुर्यवं संविधेयवे"।। (ल)

"स व: श्रिकालामोलोस्ताद्राकारायोपास्ताम"।। (व)

(श) यत् चेति। पाण्डवम् परेषभास्तमलम्। सामायोत् योव्यवाच्याः।
प्रामिति। यत्र पार्थ तत् भाला ज्ञाति तत्रैवकाच तत्र्। बलाहोक्तयति अयः।।

(र) यमिति। भव स रहस्तवः। अच्छीति पूर्ववाके भाग्यं तत्त्वस्य-नायाः।।

(श) श दति। य बाल: राम: शाबिणं हला धातो। खायनि प्रादेशिकाविवि
चिहितजिते तत्रेऽ तत् शाबिण:। पदे राज्ये सुभूवं संविधेयवे अभिमित्तवारः।
भव श दति य:। उपौसंदितिति भाग्यं यज्ञस्य समवते। यत् यज्ञवल्क
शक्तालम्।

(व) श दति। श: दयितु: श्रिकालामोलोस्ताद्राकारायोपास्ताम:। श: वानारसानाश्वाम्य सुयि दृश्य:। शव: सहस्रां दृश्यादि। अभव इवःः।
“तास्मिद् जने संदर्भसुखों हृदि चिन्तयामि” ॥ (श्र)

यद्य च यथेव्विदंकितस्तितानामपौद्दमादिसंद्राः मिन्ने
लिङ्गविभाषाः तत्ताव्य निराकारविशेष ऋषेण यथा ।

“विभावत सुगंधावरी चतुर्द्वार शुभवूसुष्मम् ।
दलितविभावत  यथेव्विदं  द्रोहः परिक्योपिनः” ॥ (व)
काविदिनुपालवृहद्विनिर्माणिः सामवादगमि यथा ॥ (ह)

“न से श्रमिति कोपिपी भार्षेक्लोचरः । सा गुधः
नन्द्या भवने कोपिपी वालोक्येव लक्ष्यान्तः” ॥ (च)

तथावति सते भार्षेय श्रमितेति वृद्धमुः।

“यदादिरहुः! भे तत्तु को वानपन्नितमिः”

इत्यत्त्वेतः यथेव्विदं साकां द्रति न वाचम्य। तथावतिः,
यदादिरहुः चतुर्द्वार श्रमितेति सतेन सर्बां सर्वा विवर
चितमूः। तथाभूस्मय तस्य तत्कथ्यन परासप्रे: (क)।

शत या: गुप्तानिराराति द्रति भावेन यथेव्विदं स द्रति समाधयते। शत
पञ्चदीपकोशक्तिः।

(श्र) तामिति। शत वा सता कौस्तिति भावेन यथेव्विदं तामिति
समाधयते। शत पञ्चकोशकोशक्तिः।

(व) विभावति। यथा च सुगंधावरी विभावत  द्रोहः  सुभवानाः सूक्ष्मम्
भवताः। शत निकस्तिकोशविदं द्रोहसा: कौस्तिकः।

(ह) दलितविभावति। यथेव्विदं वेता दलितविभावति परिक्योपिनः
वानः। शत निकस्तिकोशविदं दलितसा: भिन्नविभाविकः।

(च) भवतार्थातिः काविदिनु:। शतानां द्रोहविदं चतुर्द्वारः
सामवादः यीविवादः काविदिनुः। प्रवृत्तिः।

(क) नेति। है दानी! पुष्पितसा! कोपिन जनः न स सा भार्षेय
श्रमिति श्रेपः। द्रति सा गुधः श्रेयः मा कुशः, नन्द्या
भवने कोपिन गरुद्वान्तः। गरुद्वान्तक्यातान यानि: मिश्रः। शतिः।

(क) यात्रिति। शत यथेव्विदं एवः एवेन तच्छ्यन निराकारः
भवः साक्तां द्रति न वाचम्य।
समस्त परिच्छेदः

मनोवासपी वाक्मगतलेनोदाहरणं वोधम्। पदामि खलुका-कार्यम्। "तथाच सिद्धा इति देवकार्यम्" (ख)

"धातुमतः गिरिधंते"। यज्ञ सताश्चलः चौवार्यं निनितं। (ग)

"वर्षीं किं महारीनी विजयो यस्य तारकः"।

यज्ञ विजयं इति कल्यमतः शापतवयायिष्वाचकः। (घ)

"षाणि: पलवपेलवः।" पैलवशद्वस्याकारः अश्वोलिंड।

"संग्रामि निनतः: शूरा चोवाश्यमागतः।"

यज्ञ बच्चश्वद्वस्य गीतः श्वागाचकले नीयाखळ्म। तथा

सत्येव वाण्या निरीति पाठे यज्ञ पद्धयमणि न परिवर्तित-सत्यम्। जलशादी तु उत्तरापं वाण्यानलादी पूर्वपदम्।

एवमक्योपय यथासम्भवं पद्धमश्त्रोऽज्जया। निर्धारकानादीनां तवायाच्छ पद्मास्मतलेनैव लम्बे संभवः। (ङ) यथा।

(ख) तदर्धतं। यज्ञ सिद्धं इति पद्धि चंस्मूली वाहि इति शम्भः

वषणाकायाभायायाभिनीतं माइ।

(ग) धातुमण्डित। यज्ञ सताश्चलः चौवार्यं प्रसिद्धं। यज्ञ तु विधी-नागायपायः मयुषं इति यज्ञ धातुमातिति पद्धि चंस्मूली सताश्चलः

निनादारः।

(घ) वर्षीं इति। यज्ञ तारकी विजयः। यज्ञा नामी। कार्यविवक्त्वं विनाइ। वर्षीं। यज्ञ विजयं इति पद्धि पद्धमश्त्रुः। कल्यकतः। विनिलं द्वार्यम्

अवाचक इति माइ।

(ङ) पार्थिवारं। भावासारे वेल इति। इ पचरे द्वारं। निनादि हृद्राक-शक्तातिदिः माइ।

(ङ) संताश्च। यत्सदा: वीरा: संदाने युति निन्तता: वन: वधोधवलं

पशुंगि यात्वा: महा वीरा ते वधोधवला:। वधोधवलं शरकारं अतुपार्थिवं

काम्यतीतसमायः। तसै द्वारमवलय:। भागता:। शास!। यज्ञ वधोधवलातिति

पद्धि संस्मूलरणपति:। मद्यी मी: श्रवणकले। श्रवणितसत्या चौवायं इति माइ।
“सुध सानेहि सानिनः।” अब निष्णाते दत्तिपयकाल्यानं प्रयोजनः। “कुश्छं हनितं काळोद्रे।” तद्र हल्लोदि गमनायेप पठितसंपि न तत्र समस्यम् (च)। “गाजीवी वनक-शिलानिमि सुजायसामाज्ये विषमविभिन्नतचन्द्र चचा।” (ज)।
“आडो चवसनः। [ पारं १ १ ३ - २५।] “स्काजामकस्व-चेति” [ पारं १ १ ३ - २५। च० वार।] अदुश्याक्षनवतारादां पूर्वं हि: स्काजामकस्वके वालेपरं नियमितम्। इह तु तत्रलंकितमित व्याकरणलब्धियो अवलोकि अवित संस्कृताश्रमस्। ननस शब्द “अधिप्रे” इति पद्मव खतों न दुष्टारूपिः इति तु पदार्ज्जनाधिपिभविवस्य वाक्यव्यवहार। दैवम्। तथाचि, गणपोषा-लहरायां शब्दर्थिचतल्लेन व्यस्कितेस्यदन्तैवायतिरिक्तानुविधानिविल्लेत्। इह तु दोषस्य “अधिप्रे” इति पद्मसायस्यवचारन्यवायतिरिक्तानुविधानिविल्लेत्। दैवम्। तथाचि, परिवर्तनेनि परिवर्तनेनि तस्य तात्वस्याद्वेव पद्दोप एव तथा। गणपोषाणेन परिवर्तनापि न पद्दोप...
दोषः। एवं "पन्ना"। इत्यवाप्रयुक्तः पदगतलं वैधयम्। एवं
प्राक्ततादिव्यकरणलचणहानाविपक घुतसंकृतरत्नसूचयम्। इह
श्रद्धानां सवथा प्रयोगादिविंसमयर्लं विरलप्रयोगी निध्यार्थ-
लम्। निध्यार्थलमनेकार्यः स्थविधयम्। भ्रमातीलो लेकायेर्य-
स्थापि गहु सार्वविपयोगविरहः। भ्रमुलमिकार्यः
स्थविधयम्। भ्रमास्मिने अनलमनेकार्यः स्थविधयम्। भ्रमास्मि
कले हन्त्यद्योपि गमनाद्ये पड़िता।। भवाचकले दिनाद्ये
प्रकाशमयाय्ये न तत्थित परस्यभेद।। एवं पद्धोदकार्याया
वाको दोषा उक्ता: सम्प्रति तद्हिमातीया उच्चन्ति (अ)।

वर्णिनां प्रतिक्ललं लुभायतविसर्गे।

अधिकन्यूनकालितपद्यताहाटः:।

पतन्विकर्षता समी विश्वेशाश्रीलक्ष्यता:।

अद्वीतारैकपद्य समायुनराचता:।

बभवन्मतस्वव्या क्रमास्तपरायथता:।

वाच्याद्यानमिधानव्या भगप्रकामता तथा }
व्याख्यादर्पणम्।

खागः प्रसीधेर्ष्यानी न्यायः पद्मसमासतः।
सम्मोभवता गंभीरता द्वीणा: स्वर्णाक्षमथगः।।

५७५।। [ अ ]

वर्णान्त रसात्पुष्पाविपरीतत्वः प्रतिकृतत्वः (ट)।

यथा सम।

"ब्रीवर्द्र उलटक भरणे काहः पि मोहास्व यो परिवर्त्त ः।
हिन्नवर्ण फिरुल वृक्षाद्व पूलोद दिष्टीए सा।" (१)।

भ्रम टकारा: सुध्वरस्वपरिप्रम्यं: केवलं शक्तिप्रदर्शनाय
निवेदः। एपाणैकहिंदितिचंतु: प्रयोगः न ताहुग्रसमंद्र इति न
दृष्टः। "गता निशा हमा बलारे।"। भ्रम लुसविगर्मः।
शाहता बोलं प्रासा विसागः यथा।। यथा। "वीरी वरी नरी

(१) बोधित्रयः। देहपंखति चहोरतयति मथने कथितमपि मोहाभावयि
न परिप्रेयति। देहवे फिरुल जनुया खदयति छते: सा दृष्टि लं।
देहरस्वते देहसुलानीकर्रूति। चहोरतयति पार्श्वपरीमनं करिति।
सम्मोभवति नीहोग्वितमबे प्रकटयिति। न परिप्रेयति परिचर्यां न करिति।
संकुश्ति परिचर्यां न करिति। खदयिति
वस्त्रयिति। खदयिति कुर्वितः वर्तं दृष्टयि।।

(ट) वर्णान्त प्रातिशुक्लासाप्रेयति यथोः। यह्वरस्वपरिप्रम्यं: यह्वर-
स्व प्रतिशुक्लः। भ्रम टकारस्वानं शौचिविश्वाकः शीर्षिवशदादिदीषु एव
पृष्टिगितात् यह्वरप्रवर्धाणः। भ्रम दृष्टिकोनोपरीति विशाम्यः।

(ट) प्रोष्टिम्न्यात् सुमालिगति गता दृष्टि। बुधः: प्रथोऽशी: दोषोऽशी: श्रीशत-
याति" द्रति। "पञ्चवाक्तितरज्ञोषि"। भ्राताकाहतिपदमधिकमृ।
एव "सदापिव नीसि निनाकपारणिमस" द्रति विशेषणमधिकमृ।
"कूत्यं हर्षाय निनाकपारणेषि। भ्रत सु विशेषप्रति
पञ्चायरुपात्ताय उत्तममेव। यथा वा "वाचसुवच कौनः।"
भ्रत वाचमित्वधिकमृ उवाचित्वनेव ज्ञाताय लातू। कथितु
विशेषणादायं तबायोगी युजयते। यथा। "ववाच सहुरा
वाचम" द्रति। केवित्याः: "यद विशेषणाय निनाकपारणे
वत्तं सम्भवति ततापि तबायोगो न घटति।। यथा। "ववाच
मधुरं धीमानू" द्रति।

"यदि सम्यचित्ता दृष्टि: किं समेद्रतया तसा।"
भ्रत प्रथमचे लयैद्विय पदं चूनम्।
"रतिलोकायमस्म स्मितलसयमनितो वहनः।"

वोलाश्च: पुन: तु। एवं "पञ्चवाक्तितरज्ञिविवि
प्रस्थुतान।"। भ्रत विशेषणाभव धृतपरिप्रकटस्यत्रस्य द्रति यवं
नार्तेव परास्यं युज्यत।। एतं एतं लचणारुसरोग्यं यथं
रसान्तुगुणसमप्रायुश्चावान्तलस्य।। क्रमेण यथा। "हस्तः
सत्तमत्स्या दृढः भिन्ने मनोभवः कुपितः। "श्रव्य! 
मध्य मानिनिः सा कुश मानम्।" इतं दृढः हास्यरसके- 
वातुकीम्। "विकसितसहकारहस्तिपरिमल एव समा- 
गतो वसलनः।" यथादान्ये लक्षार्थि गुरुभाव उज्ज्वलतः 
सवं द्वितीयमुखपादविषयम्। प्रथमद्वितीयपादविषयनु 
वसलतिलकार्यन्। इत्र प्रसुदितशीर्ष भागतो वसल इति 
पाठे युः। 

"स्वास्तं गुरुंरकोर्हभवेऽधनः सदन्वेय सा 
सम्बारः खलु तेष्य एव विधिना धरिण स्त्री युवा। 
गीमकान्तिज्ञा हिंसा करतलात् ग्रोणां नित्वम्यचार् 
इते ययु पतन्ति सूदमनसामस्वाच्छादि वस्त्रापि च।"। 
इति वस्त्रापि चैति वन्यथा स्वयम्यनुति: (ठ)। 
"वस्त्रापि" इति पाठे तु दाख्येऽमिति न दोपः। "इद्रम- 
प्रास्युर्मातांलतः" इति काय्यप्रकारः। वस्तुतं 
"लचणानुसरणेऽध्वनयम्" इति यथे। 

"प्रोज्यलज्ञलनज्ञालाविकटोरस्तभाच्छः।"
वसम: परिच्छेदः ।

शास्त्रिकुलसम्बन्धां भाषा यो नरेच्छारी” ॥ (२)

पत्र अर्णाण प्रत्यप्रकारः पति: ।

“दृश्यते उत्तरे पवित्र भविष्या! तेजः” ।

प्रत्यप्रकारः परशुराम। नबनुभवः विनिब्रह्मज्ञानेन सर्वविविषयेषु तु सहस्रोपः ।

यथा ।

“वासवशास्त्रेऽभावं दन्तकटोनविनोदवतः” ॥

“वल्लक्कामेचिचिद्वित” शदन सन्तौ जुगुपायावच्चकः

मत्तेनवस्य ।

“उद्भोतावत तवौलि सर्वन्ति चारवस्थितः” । पत्र सन्त्योः

कष्टवस्य: ॥

दन्तुविन्वाति कपूर्गीकीप्रदश्वलयनः करे: ।

जगन्मा कुरु तत्वचित्! सान्त पाडः नतिः प्रिये” ॥ (३)

पत्र जगद्विद्धी प्रत्यप्रकारः पतिसुचितमः ।

“नागशृष्टाः घनधारां तापयत्ती वियोऽगिनः ।

पतल्लिण विविशिः पादा भासवतः चासायमः ॥

(३) सधित्विश्रूचिराविति दृढः पत्र आश्वविद्वते

वल्लक्कामेचिचिद्वितः। पद्मावायुविविषयाः। सन्तिकर्मांसतः 

सर्वन्ति मर्या: तयसाः सन्तौ भवसायं भर्ष्य चर्या सहनी सह: 

तुद्रीर्ष भविष्यित्यम्यात्ती मर्यादी तत्तदाः देवी।

(४) सर्वन्तिकर्मांसतां सदित्विश्रूचिराविति। पद्मायुविविषयाः

पत्रसर्वस्ती: कर्परावृतन् नीरः 

पुष्ये करते: किषपेऽन्त: भवसायं तथिककुद्वै विन्वति विराजते। 

देव लोकः! हरिविशि: पापाति शरणप्रस्त: हिते सान्त सा कुशः।
अत्र चतुर्थमात्रे वाक्ससमासावपि पुनरात्: (त)। नभवन्तसब्बक्ष्यो यथा।

"या जयश्रीमनोज्या यथा जगद्धतितम।
यमिषाची विना प्राणा विलीया में कुलोद्या सा?" (थ)
अत्र यद्दृष्टिनिर्देशानां वाक्षानां परस्परनिर्यंतवालातः
देवान्तात्पातिनां एण्याचीशब्देन अध्योपस सब्बक्ष्यं कवेरभिमती
नोपपयत एव।

"यां विनामी हथा प्राणा पणाची सा कुलोद्या मे?"।

इति तस्माद्धृष्टि वाक्षानात: पातिले तु स्वेरपिय यद्दृष्टि
निर्देशानां सब्बक्ष्यो घटते। यथा वा।

"इच्छि यक्षराचिं तदा धनी सम्यक्।"
अत्र यद्यवध्या तदंत्यवध्येन सब्बक्ष्यो न घटते। "इच्छि
शेषः" इति तु युक्तः पांढः। यथा वा।

"व्यौतसाचयं यथ: पुरस्तः राकः कैरवाणि च।
राजति व्यासकसारराजस्मः सुधारः।" (ढ)
अत्र कापारश्वद्वस समसा युष्मभवाचदर्श्य सब्बः
संयोगः। विप्रश्विस्त्रं यदेवविस्त्रं तदेव दृष्टम्। इति तु

(त) वनाधुनरात्सात्साहित्यति नामयन इति। खदम॥

(थ) ईति। या मनोज्या कामसा जयथीः विजयवर्गीः यथा जगत्
प्रवहं सुविधं या शिष्याची इरिष्यथानां विना ने मह प्राणा: विमलचः; भव
सा कुतः कृत विकार्यं इति ईत्यादिः।

(ढ) व्यौतसाचयं व्यौतसाचयं प्रथां: रामिः प्रथाः जलानां पूर: राजः
तारकः नरवाणि कैरवाणि: चहुः प्रथाः: कृतार्थाः: च। व्यास चाबालाशेष: काव्याः
वर्षों द्वे प्रयतः। तथा राजस्मः सुधारः राजति श्रीमतीः। जतं
उपर्युपसे व्यासकसारराजस्मः संयोगः। न घटते इति दृष्टि दैवः।
प्रधानेष्य कारारपदार्थायं प्राधानयनाप्रत्येकः सवृष्टिपि प्रयः-पुराणदायकसंसारसङ्क्षिप्तये न प्रतीयते द्राति सवाहकारायतंविरोधाः-वभास्व इत्युभयोऽमेदः।

"अनेन किन्तु मातुः कष्टं परशुना तव।
बहस्यः कुपारणीयं लज्जति सम भारवेः।" (७)

अव भार्गवनिन्द्राय प्रयुक्ताय मातककथितेनकवयः परशुना सह सवयिनी न युस" द्राति प्राणाः। परशुनिन्द्रा-सुकृंदेन भार्गवनिन्द्राधिक्यामेव देवदध्य चोतवयति। द्राति श्राव-रिनिकाः। प्रक्षमता यथा।

समय एव करोति विलावलः
प्रविष्कम्भ द्रातीव श्रारीरियाम्।
शरदी चम्करवः पश्चिमकालः
स्वरामयस्य रस्यीयताम्।" (८)

धत परामृश्मानावानामान्त्रयं व्रतिं प्रयोगेऽयुतो न तु प्रविष्कम्भ इत्यनन्तरम्। एवम्।

"इत्यं गते सम्पति श्रीचनोयतं
समागमप्रारौंत्यं कपालिन्।

(७) चर्चनेति। परश्चरम प्रति श्रावकरियम्। हे भारवेः। नावः
यत्र चिन्तुः चर्चन तस्य परशुना चद्द्रसः सर्वं सम चपावः नाद्रारात्याः
पवित्रः तथान्तः।

(८) चक्षताहुदारगति समय द्राति। समय एव श्रारीरियां पथारिणां
सैक्याः दुःखमात्र करोति अननपी द्राति प्रविष्कम्भ इव कष्टम इव शरदी
उपनिषदायं रमणाः पश्चिमकालः वरेऽ वेपो वातमः स्वरूपः: यतः ततुः यथा
तथा रस्यीयतम् सनास्तामः पूर्वः श्रार्थः।। चर्चनासु मधुरविनिष्कस्य श्रामस्यः
वर्तमानः ते तेषाः न तथा प्राधारः ततं हंसानिश्चितं द्राति प्रविष्करितः भवः।।
उच्चविनिष्कस्य कष्टः। जत परामृश्मानावानां समय एव करोति विलावलः
समागमप्रारौंत्यं कपालिन्।
कला च सा कान्तिमति कलावतः
स्वमुख लोकः च नेन्कोलृदी" ॥ (प)

चत्र व्यविष्यन्तररेखेि चकारे युकः। भमतपरार्यता
यथा।

"रामसंप्रायस्वररेत्यादिः"। चत्र श्रद्धारस्वस्व व्यन्नको
हितीयोधः प्रकटरसवर्रोिहिादनिः। वाच्यावनिमित्यां
यथा।

"व्यतिरेकलबं कं मे वीण्य वामाचि ! कुमन्चि"।

चत्र व्यतिरेकलबमप्रवीण्योपरवश्यं वकाशी नीकः। नून-
पदले वाचकपदविव न्युंता विवाचिता। अपेस्तु न तथा-
व्यविष्यनियोंभें: (फ)। एवमृत्युिापि। यथा वा।

"चरणानतकान्तायाशान्चि ! कोपस्तथापि ते"।

चत्र "चरणानतकान्तापि" इति वाच्यः। भमप्रकर-
माता यथा।

"एवमुको मन्दिरस्चः रावणः प्रल्यभाप्तः"।

चत्र वच्छावुषा प्रभीिां प्रतिवचनसमापि तेनेव वकुमुखितं

(प) हर्षमिति। कलावतः। चंद्रसः कान्तिमति सा प्रकृता कला भम-
विचित्र इतवः। कला तु कोष्ठार भम इतवः। चंद्र लोकः जगतः। नेन-
कोलृदी नयनानन्ददायिनीति भावः। लक एवर्द्ध वाचयः कपालिनः। स्वरीकर\-
मिः। चंद्र समागामस्थवः संथगाभिमायेभ श्रीनीययावः गतः भामः।
विभाषावलि हस्तमः। भमतपरार्यता भमः। भमभमित: पराधः। व्यायामः। यव-
तहावः। चदालिति रामिति। चष प्रकटरस्वा भीमास्वा वर्तोिहिाद
विभाषाविदितात्य भमित:। भमः।

(फ) अपेस्तु इति। चपसगृँया योिस्मधिषेष न वाचकलकमिति नियमा-
दिति भावः।
तेन "रावण: प्रत्यवोचत" द्वित पाठो युक्तः। एवव रति न कवितपदलोपः। तत्रेको यशप्रतिनिदिः यज्ञप्रतिनिदिः प्रविष्टवय-त्वात्। इह हि वचनप्रतिप्रचन्यथोऽहि यशप्रतिनिदिः खलम्।

यथा।

"उदेति सचिता ताम्मनाच्च एवासः मनि च"।

इत्यव यदि पदान्तरेण स एवायः प्रतिपावयते तदावयोंचर्य
इह प्रतिभासमानः प्रतीति खण्डयत। यथा वा।

"ते हिमालयमानमच्च पुनः प्रेच्छ च शूलिनम्।
विदच्छै सनविन्यायं तहिष्ठतः खसुखः।"

इन “ग्रहवा द्विति” इदम् प्रकान्तस्य तेनेव तत्समानाय-नेतद्वः श्राभश्वाय वा परामर्शः युज्यी न चक्षृविन्दः। यथा वा।

"उदन्त्रिर्चः भूः स च पतिर्प्रया धीजनमयम्।"

इन “मी भूः पय्यायां स च पतिर्प्रयाम्” द्वित युक्तः
पाठः (व)। एवम्।

(व) एवेकृतः। पय एत्यश्च प्रतिनिदिः गच्च तद्व न कवितपदत् द्वित
भासः। एत्यश्च प्रतिनिदिः गच्च भिषिधम्—एवविशयायुक्तहि गच्च विधियान्ते
प्रतिनिदिः। १। एकोशी विशिष्टा एत्यश्च विधियान्तम् विधियान्ताया
प्रतिनिदिः।। १। एकोशी विशिष्टा विधियान्ते एत्यश्च विधियान्ताया
प्रतिनिदिः।। २। इद तीर्थ मधु दरावेशः यान्ये एकोशिः विशिष्टा चचनाय एत्यश्च विधियान्ते सत्विश्वव विधियान्ताया
प्रतिनिदिः द्वित भासः। एत्यशी। इन ददयकोणायमस्त्वकुषि
चुटिय्या ताम्मस्य भन्त्यकोणायमस्त्वकुषि प्रतिनिदिः द्वित न दोपः। चतुर्वे
यथा विन्तला भूः पय्यायां स च पतिर्प्रया धीजनमयमिति। इन एत्यश्च प्रतिनिदिः गच्च
विधियाय। भूः पय्यायां श्राभश्वायुक्तगच्च प्रतिनिदिः।। एत्यश्च प्रतिनिदिः गच्च
माण्डलिनिदिः। प्रतिप्रवर्तितः चर्मकर्मिनिदिः मुघितः। यथा। पदान्तरेण
विभिन्न ताम्मिनिदिः पय्याय इदवः। प्रतिप्रवर्तितः चप्पूः चवाच्छ। प्रतीति सौंचस्य तिरिक्ष्याति।
“यशोविन्द्रमुः सुखलिप्तया वा
मनुष्यसंस्कारामतिवर्तितं वा।
निष्ठुसुकनामभियोगेनां
समुत्सुकेतवाधिक्षुपैति सिद्धः॥ (भ)

अत्र सुखमोहितंमिथुचितम्। यत्रमायोऽप्रक्षतिविषयः
प्रक्षसमेदः। यतीयेप्रत्यायविषयः। चतुर्थेप्रलयविषयः
प्रसिद्धियागो यथा। “चोरे वारिसुचां सर।”।
अत्र मेघानां गजंतमेव प्रसिद्धम्। यदाहु।

“मच्छिरादिरु रत्नप्रायं पर्चत्रु तु कृतिप्रभृति।
स्वस्तितमणिवादि सुरते मेघादिरु गर्भप्रसूखमिवादि”॥

अवक्षानमयदत्ता यथा।

“तौँतौँ तद्रीये गजससुतवन्यात् प्रतीपगामुतरतोमस्य गजाम्।
वर्गवालयजनीवभूषुवंसा नभोलुनलोलपचा।”॥

अत्र तद्रीयपदात् पूर्वं गजारितयक्ष पाठो युक्तः। एवं
“क्षितानु न या: संप्रायुति स किं प्रभुः।” अत्र संप्रायुत उल्लेखः
पूर्वं नजः स्वितिश्रविता। अत्र च “पद्मादवशाखानेन निवेदि
द्रवपि सर्वेऽवकं विविचितायराधायने सम्यक्” (म) इति

(भ) यथे इति। यथे: भविष्यं चतुः सुखलिप्तया सुखाजितया वा
समुत्सुकोऽप्रजयेशु ग्रन्थाम् प्रतिविषयं चतुःकिसीम् चतुःकिसीम् वा
निष्ठुसुककानां निष्ठुसुककानां ग्रन्थाम् प्रतिविषयं चतुःकिसीम् चतुःकिसीम्
निष्ठुसुककानां ग्रन्थाम् प्रतिविषयं चतुःकिसीम् चतुःकिसीम्
निष्ठुसुककानां ग्रन्थाम् प्रतिविषयं चतुःकिसीम् चतुःकिसीम्

(म) अवक्षानमयदत्तायथार्थिति तौँतौँ इति। तद्रीये तथा ग्रन्थाया इत्यं
तद्रीय तविनः तौँतौँ तत्तिवतारे गजससुतवन्यात् स्वितानि: सेवु रत्नयुक्तं इत्यं.
प्रतीययां प्रत्यक्षशास्त्रकारं समुदात्मिक्यं। ग्रन्थाम् चवरत: भक्ष कृष्णम नमस:।
मामस्म व्रजनाय चौता: चौता:। चौता:। पवां चताघृतां: पवां धूमणः।
वाक्यदृष्टा। एवसम्बन्धापि। इह केषवाहुः “पदशब्दैन वाचक एव प्रयोगी निगतति न च नवी चाचकता निविवादात् स्वतन्त्रार्थविधनविधंिरहात्” इति ( य )। यथा “हर्स गतम्” इत्यादि “लम्” इत्यनंतरं चकारालपदााँदानदेश्मता तथाताप्यति। अश्चानक्षसमासता यथा।

“अद्यापि स्तनशेलदुर्गविभवे सीमन्तिनीं छन्दि स्वातु वाच्यति मान एव धिन्ति कोधार्दवालोहितः। प्रोक्तस्तुतरसार्थरितकरः कवलसो तत्तुषणात् पुयस्वरकोषनम् सरदलिखितेतिकाखण श्रवी”॥ ( र )

प्रत कोपिन जही समारी न जन्तः कविरती जन्तः। वाक्यान्तरपद्यानं वाक्यारनरेतुप्रवेषः सजीवङ्गम्। यथा।

“सुष्ह चन्द्र” कुर्वःचि ! पश्य मानं नभोक्ष्ये”।
तत्त्वं नभोग्ये चन्द्रे पश्च मानं मुच्यति पुत्रम्। "हिंदू-लक्षेमेकवाक्यविविधयमिति" श्रमाशज्ञम्। वाक्यात्तिरं वाक्यात्ति-रातुप्रवेशो गमित्ता। कदाच।

"रमणे चरणप्रान्ते प्रसंगव्रतणं धुना। चदामि सखः। ते सन्ध्या कदाचिच्छोचिता: कुषः।"। (त) तत्त्वदृष्टानां धुः।

अपुष्टुण्ड्रम्यमार्ग्याहताशीलकर्ष्टा।
अनवीक्रमानविनद्विप्रवक्षाक्षिपितिविविधविविधविकर्।
सन्निहतपुन्तसली क्ष्यातिवियाविकारस्वते।
साकालात्तस्चवरभिन्नतास्मान्यविलुत्ता।
चरित्यसबिशिष्यत्वानियमः नियमस्स्तुधा।
तथोत्तिमत्त्वायु विधवनुवाद्यायुतते तथा।
निम्नतपुन्तस्तलमश्यद्दोषा: प्रकृतिनिर्देशः।

कृषि।। [व]

तत्त्वप्रभायो विशिष्टविशिष्टो नियमनियमः। श्रवापुष्टम्
सुखात्तपकाविलम् (म)। कदाच।

(त) रमणे द्रित। इ सखः। रमणे काले चरणप्रान्ते प्रसंगव्रतणे पतिमोक्षे द्व्यं: भ्रुवना कदाचिच्छ: कुषः: कीङ्गः। न भ्रंचिता: द्रिति ते तथां
तथा यात्राये प्रकृतिः। भ्रत प्रयासहित्यमथूतप्परस्यतत्त्वाति:काले तत्तिर्यचरण-\\r

(प) द्वैरविज्ञान। सप्तद्वाराविन्दः: सप्तद्वीपः: प्रकृतिभिंता: \nकथिता।। मद्यप्रसिद्धि यदि ख्यातं सहायत: तद्वेदिक्षिपलमवल्लभम्।
(श) सुप्तपकाविलिस सुप्त नित्यायु भ्रुपोदिलम्।
“विश्लेषण विति व्योऽचिर्विषु’ सुभ्र रूपं प्रियं” ।
भत्र कर्तारभद्री मानवाग्नि प्रति न किष्ठुकुहरि ।
अधिकपदले पदार्थनिर्ययतीति: समकालमेव वाचप्रतिभासः, इह तु प्रायादिर्दित विषेषः । डुःखमाता यथा ।
“दैविको में वाजिनराजन। गजनेत्रवा मदालसम्” ॥
भत्र गजनेत्रवाप्रथम याचनसमुचितम् (२) ।
“सूपियि लं समीपे में स्वापियेवधना प्रियं” (३) ।
प्रभार्येमात्राः। कस्यचितु प्रायुक्तप्रकर्त्वः वाचिधाय
पश्चातकान्ताप्रति दृष्टि अहंकारः ।
हरिन्ति हदर्श युनानं न नवेन्दुकलादयः ।
बीचे सकरेत तन्वी लोकलोचननस्त्रिका” (४) ।
भत्र शेषसिन्दुकलानं श्रान्ते श्रिदेसुशिवाइवामन्दयं तन्वरः
मन्त्रकालारोपः ।

“हनुमेव प्रवर्तस्व स्तव्यं विवेदिविषाः ।

(४) डुःखमाता स्थिरेय क्षमित्ययायः। भक्तस्तायं ध्यानकस्मेव पदार
नायकरहस्यम् २५ तु स्थिरेयि भिन्ने बोधः। परिशितिप्रथम वहूऽख्या’ बलकु
लोकः प्राप्ते हदर्शेषी क्षमामुख्यमिति नििमः। प्रवर्तिहि भस तु प्रथम खला
मुख्ये याचनं प्रशान्त तुहुऽख्यास्विषक्ति केविरक्षित्वि भावः ।
(५) सम्प्रेषित। कान्तिकिरु ‘वेदाश्रयिष्टेन श्रीकामके ति सचायों
प्रकोटं हदर्श्याप्रथम मित्यंगः। कषोदाहर्ये सर्पिलिः ख्विनीति पदार्जय
प्रवर्तिहि वेदार्थिक्षिति प्रवर्तियोस्तिति मित्यंगः।
(६) हरिन्ति। नवेन्दुकलादयः युनानं स्रोवणं हदर्श न हरिन्ति न
षार्द्धः को: पुक्षिं: श्रीकामं श्रीयमनपदिका नयनत्यौता स्वात्तरिवधयः
विनीयः: इद्यं तनोऽहकारीनं न बोध्यते न हयते। पद नवेन्दुकालानामकर्मम्
पहा खलु चन्द्राकारोपीश सर्पिलिक्षितु दति बोध्यः ।
(७) हरिन्ति। इनुः विनाशपिनु मद्यनिति मित्रः प्रहसना दशिष्मवः।
यथाशु जायते पातो न तथा पुनर्जन्तति" || (१४)
श्रव्यं प्रयोजनीलः।

“वर्पैः लोकोऽऽस्मि यथा च वनस्पतिः पञ्चः क्षणः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः पञ्चः
समम् परिष्क्रिद्।

"सदा चृति कै भानु: सदा वश्तिः माहति:।
सदा धर्मसंहृतं श्रेयः सदा धीरोविविखतम्।"

भव सर्वमनस्वोक्तम्। भव वर्ष यद्य पद्मं वर्षायांकरे रुपादानेषु यदि नायनविशिष्ठमातरं तदाद्व दीपस्य सद्वं इति कथित्यद्वास्तः: (ग)। नविन्दतलं यथा।

"भानु: सर्वव्युक्तरुपः एव रात्रिनिवं गम्यवहः प्रयाति।
विभिन्नत्वं श्रेयः सत्तं धर्मसंहृतं श्रद्धागतस्तेरुपं धमं एसः।" (घ)

"महेश्वरेऽ देवाचारिः परिभावयाः श्रीचितमपि
प्रभाववाहस्य खलु तव कथित्र विषयः।"

(घ) महारुपम्। महान: चरुः सकलं एकवर्तं युक्तरुपः। यथे तुर्ध्वान्
्योजन्ययात् महर्षिः पहः एव, न तु क्रयातिः तस्य विभावम् इति भावः। गम्यः कर्त्तव्यः रात्रिनिवं प्रयाति। यथति स क्रयातिः विश्रालिताः। श्रेयः: यत्र: गन्तव्यं न कर्त्तव्यं। न कर्त्तव्यं विश्रालिताः। श्रेयः: श्रीति दिस्ययात् अनुशासनं अनुमितत्वं भावः। द्राक्षः तवो च्चा गम्यः। यथार्थ: कर्त्तव्यं यथार्थं ग्रहेऽत् कौन्ते। श्रावः: चपं एव: सदा बायन-?

(घ) निर्देशाद्वाद्वादिति यहोत्सविति। श्रव्यः: सङ्गोत्स्यं श्रवं
प्रमित्वं वचनम्। देव! तेन सम मिन्य प्रद्यम्: परिभावयाः पराध्यं भ्रमायाः
जीवितं राक्षसं मुदापशं निविर्मलातिः श्रवित्वर्काण्णिपद्यंः। तन् राक्षोः।
साहित्यदर्पणम्।

परिक्ष्यक्रनं तेन लम्पि सुतंगाकार तु भयात्।
विमोक्खे शस्त्र ! लामदपि यत्र स्वस्ति मय्ये।” (ड)
चर्च्यो विशिष्टमनोचरणे हेतुनीति रति निःपृत्वलम्।

“कुमारस्ते नराधिप! नरिं जमाविन्दर्त”॥
चर्च्यो लं स्नियस्कति विशिष्टाध्यक्षाचनानात् प्रकाशितविश्वस्वरुपलम् (च०)

“चचला चचला वा युन: सेवा नृत मनोपिनः।” (३)
चर्च्यो प्रकरणाभावाच्चानात्स्नियास्ती: को वसलित निश्वया-भावात् सन्निभाष्मलम्।

“सहसा विद्वानेन नज्ञायमचिन्मक: परसापद्यां पदम्।”

तं प्रभुकः प्रभुकः: यद्य समिवं: प्रभावात् तव कथितं कौशिकं जन द्वयं:।
विशयं: सत्निमुः: न स्सृतं द्वयं: सत्निमुः तव: लाभं वर्षे अत्यःनिमुः: मय्ये।।
चर्च्यो लं समिति स्नियास्ती: को वसलित निश्वया भावात् सन्निभाष्मलम्।

(च०) प्रकाशितविश्वस्वरुपलम् कुमार द्वयं। ई नराधिप! चपते! ते
तं कुमारः स्त्रियां राशिवं: समाधिन्दुर्वाचृत्या: स्नियास्ती। प्रकाशितति। प्रकाशितं
प्रकटिं सत्निमुः व्यक्तिः समस्तं सत्निमुः: प्रकटिः। सत्निमुः सर्वस्मिन्म भावः तस्मात् भावः।।

(३) सहस्याद्वार्तितस्ते अनुज द्वयं। ई मनोपिनः। विहाराः।।
अनुजः: कभः वा भयः: काशितः: सेवा:। चेत्योः चेत्योः: युनः: सेवा:। चेत्योः: प्रवविलितं
वस्सिन् भृत्यं कार्यं प्रकाशितम् चतु चालास्ती: कर्तव्यं द्वयं: मय्येः: नृत कार्यं यूनिनिति
शेषः। चर्च्यो अनिमुः व्यक्तिः सत्निमुः: न्यायस्वस्तिते: मासः: तथा भमास्तिकर्त्यां
वस्सिन्निते: मासः। अविनिते:। रसनिवार्तं व्यक्तिः सत्निमुः: प्रतिवेद्यं द्वयं: विशिष्टमिति तोर्यम्।।

(ज०) पुनःविनि्वाचितर्ति कर्देति। सहसा चेत्योःचेत्योः: कियाः
यणाते हि विश्वस्यकारिणं गुणालयं: स्मयेव संम्पदः। (ज)
चतुर्दशील्यतिरिक्तेऽहि विश्वस्यपाद्यत्वाथ इति पुनः ब्रह्म। प्रसिद्धिविशिष्टता यथा।
“ततथचार सुमरे शितशूलधरो हरिः।”
चतुर्दशी शुल्लको प्रसिद्धम्। यथा वा।
“पादाघाताद्विशोकऽज्ज्वातात्यकादुपत्तः।”
चतुर्दशी पादाघाताद्विशोकऽ पुष्पेऽव जायते इति प्रसिद्धं न लज्जः इति कविस्मयेऽविशिष्टता। “अधिरे करणचत्र चण्डाल्या।” चतुर्दशी श्लोकामिनिविशेषवाद्यनिविष्टा (भ)।
एवमधास्त्रिविशेषलमपि।
“ऐश्वय धतुपी भडं चचवच स समुच्चतिम्।
स्वीरउजव कदं नाम स्तुति भारवोधुना?।” (ज)

(भ) व्यासद्विपिवदानुदाशि व्यासी। व्यासे: प्रविंि: विभादना वेदार्थम्। भव विभागादशी हस्तिलक्षणोऽनुसार वास्तविकारणोऽस्मिन प्रथम तावः पत्थरंस्थायेऽविदीह बीरभरः भारतविषयाली कर्तव्य दीर्घं विष्णुम्। विभास्वरूपोऽपिश्वरः पश्चिमादिणी वाचस्य: नियमस्थितिः। रंगेनां समवेत: नियमस्थितिः। तद्वा च व्यासे: प्रविंि: सहितस्य तद्वैपर्ये कथसाधारणसिद्ध पक्वमाहिः चादर्श्या विष्णुम्। विभास्वरूपोऽपिश्वरः पश्चिमादिणी वाचस्य: नियमस्थितिः। रंगेनां समवेत: नियमस्थितिः। तद्वा च व्यासे: प्रविंि: सहितस्य तद्वैपर्ये कथसाधारणसिद्ध पक्वमाहिः चादर्श्या विष्णुम्।

(च) अद्याघाताद्विशोकऽ पश्चिमी। अद्याघाताद्विशोकऽ पश्चिमी।
चुम्बोऽध्यानानुदाशिं शौचेऽध्यानानुदाशिं। देशामुक्तं महं द्वेषं पुत्रिज्ञाति। श्लोकश्चिं
चतुर्वेदिकाएँ श्री०

"सजने पुगाती कामः कामिनी गलितवसी।
खलः पू० वसमज्यां तापाय ० ० चेताः।"

सजनः कामिनी च प्रेमोनी तक्षसरः खलोऽशोभन्
इति सहचरभिचलम् (०)।

"श्रीजा श्रीकृष्णाकोपप्रज्ञावती शास्त्री चलूनवं
भूतिनिविधितपि पिनाकिनि परं सल्लिन्ति दिव्या पुरी।
उत्सवित्वा हितावते च तदने नैहिंग्वरो लभते
स्थाणेत्रा न राज्यः क तु पुनः सर्वच सर्वं गुणा।" (०)
“श्रेयस कारणानि निवेदितं सिद्धं किं वर्णयामहेऽः”। (ड)

"भावतं एव नामितं नेत्रे नीलसरोहि। तरका वलयस्तेन लावासाभवापिका।"। (ढ)

प्रतावत्ते एवेति नियमो न वाचः।

"यात्र तथा नीलनिचोलिच्यो रजनीषभिषारिका।"। (च)

प्रत्य तमासासिति रजनीविशेषो वाचः।

"शापातपरसे मोऽ निमित्ता किं न कुवंते।"। (त)

प्रत्य शापात एवेति नियमो वाचः। ननु वाच्याकार-भिषाने "अविक्रमलवम् द्वादशाभिभवः इति चेवकारस्येति कौशिकयोरेऽर्षः। शताधि। निमित्तिकारचननेव पद्यमूलं नियम-परिष्ठेविशिष्यं द्वितीयं तत्। तथा सलायि हयो: शब्दायंध्रो-तायं नियमकामावात्। तत्र का गतितिरि वेदूँ "अति-

इति। च श्लोकः श्लोकःश्लोकानि हि। इति द्वादशसिद्धकार श्रीमतानि निमित्तिकार च शब्दाश्चान् परिष्ठेविशिष्यं द्वितीयं तत्। (ड)

(ढ) शब्दिष्ठि श्लोकानि द्वादशकारितिः। च शब्दिष्ठि सामायदेव वकल्ये श्रीमतानि द्वितीयं तत्।

(च) शब्दिष्ठि श्लोकानि द्वादशकारितिः। च शब्दिष्ठि सामायदेव वकल्ये श्रीमतानि द्वितीयं तत्।

(त) शब्दिष्ठि श्लोकानि निमित्तिकारितिः। च शब्दिष्ठि सामायदेव वकल्ये श्रीमतानि द्वितीयं तत्.
भवनीयान्द्रित्रहरेपि के दोस्तो श्रवणान्तरावविव दोषप्रतिभासः इस
tु अर्थप्रवलधान्तरतमिति मेधः। पवित्र श्रवनिलीलास्त्र
वहनाद्यां पूर्वार्द्धप्रायमिति मद्यार्द्धिकोषविभाग एवं पद्यस्वरूपः
यो दोषः श्रवनिलीलास्त्रः स मद्यार्द्धिकः एव। यथा पदार्थानि
न्यायप्रत्ययमितिपूर्वीभावः सीधिपि मद्यार्द्धिकः। यथायात्मीयान्तराव
विभः सीधिर्यात्म इति। एवं च अन्यपरिवर्तनलदीश्याम
पिन्धिकृतलदारिद्रेनो बोधः। अमस्तपराण्यः तु "रामचन्द्रगुरु
श्रेणी इवादारी" नियमेन वाक्याविलासभिक्रियायाहाक्षोधः।
श्रवणादारी तु न नियमेन वाक्याविलासः (०)।

"अनन्दिरस्यपर्चसी परर्परानु हनिष्ठति"। (२)
आत परर्परं हला स्पष्टन्द्रचितवतीति विभेयः।

"शशीकु ड़ाभरणं! चन्द्र! लोकतमोपः!।
विरिह्याराशिज्ञरणं! कदन्ययं न मां ब्रह्मा"। (३)
सत्समः परिचयः

चतु विरहिण उक्ती चतुर्योपदेशाय नातुवायः।
“लम्ब रागाहतात्ज्ञा सुलभ्यती चतुर्योपदेशायात् चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय
तत्त्वज्ञानम् बोधितं विदितं वैस्तु वेदान्तियत्यत्व चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय चतुर्योपदेशाय
स्थलम् योगिन्योगाहेतुमिति गतेवामुखिः दस्य कौरवः॥(२)

चतु विदितं लेख्याकल्लिन समापितस्य वचनं तेनीवादि
पुनर्प्राप्तम्। अः रसदोपानाह।

रसस्योतिः स्कन्ददेव स्वायिस्भारारिषोपि।
परिपनिरसायस्य विभावादः। परिग्रहः॥।
आचेरः कल्पितः कङ्कादलनुभावविभावोः॥

प्रायशः प्रायशः। जीवभावनाम्। सां श्रद्धा परार्थाय विनापराध्यत्वं भावः। न अर्थदं न कृतिः। चतु विरहिणः। चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश।
प्रकटिः। तत्र चपादनमाप्यवादः। चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश चतुर्योपदेश।

(२) निमुत्तं निष्कालं पार्वतिकस्त्राविधीयं स्त्राविधीयं हरिवर्धिन्यं राजेन च भक्तिरहस्यं। राजेण प्रज्ञान चाहतवरिष्ठं च चाहतवरिष्ठं विनाम् पूर्णानि च पद्मास्य यस्सः। ताहस्याः
श्रस्य सिद्धस्य लक्षवरिष्ठयं राजेन्विद्धम् नवनिविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम्। यथाविद्धम्।

(३) सदाविद्धम्। राजेण प्रज्ञान चाहतवरिष्ठं च चाहतवरिष्ठं विनाम् पूर्णानि च पद्मास्य यस्सः। ताहस्याः
श्रस्य सिद्धस्य लक्षवरिष्ठयं राजेन्विद्धम् नवनिविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम्। यथाविद्धम्।

(४) सदाविद्धम्। सदाविद्धम्। राजेण प्रज्ञान चाहतवरिष्ठं च चाहतवरिष्ठं विनाम् पूर्णानि च पद्मास्य यस्सः। ताहस्याः
श्रस्य सिद्धस्य लक्षवरिष्ठयं राजेन्विद्धम् नवनिविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम् यथाविद्धम्। यथाविद्धम्।
रस लश्य रसशब्दः सुकृतार्दशिलेढः। क्रमेश यथा।
“तासुधीच्छ कुरकाची रसो न कोपयन्तियत। चन्द्रसन्धलमांलोकः स्वप्नारु समस्तन्तरम्”। (फ) स्वाभिमानस्य स्वश्रद्वाचालं यथा।
“अण्यायत सतिष्ठस्वाभवैलयः कोचनगोचरे”। (ब) अभिवचारिणः स्वश्रद्वाचालं यथा।
जाता तजावती सुभा प्रियस्य परिनुस्तने”। (भ)

(फ) कामीलश्रावर्त तामस्ति। ताः कुरक्षाचीम चदीच्छ दृष्टं नः। प्रमार्कां कोऽपि प्रभवतिन्यः: रक्ष: प्रजायत। चन्द्रसन्धलमांलोकः अनारं। अनं सर्वारु सुरतायेशिवः: समस्तुः प्रासादिमोच्यः। भव रक्षनागार-स्वारस्यां सरस्निहः।

(ब) प्रजायती। लयः कोचनगोचरे हेते सति तथा: कक्षायाः। वति: शुद्धं प्रजायत। भव स्वाभिमानस्य रत्न: सवश्चेत्वोपारस्यम्।
ब्रह्म प्रयत्ने पादे "श्राचीनुक्लिताची सा" इति लग्नया
प्रतिभावसुखिन कयने युक्तः पातः।

"मानं मा कृत तन्त्रवः! ब्रह्मा योवनमुखिषम्।"

ब्रह्म योवनाकेश्यर्विवेदने शृङ्गाररसः परिपरिशिष्टः
शालसम्वाते शालसेव च विभाव इति मार्गारे तत्त्वज्ञानी
न युक्तः। (म)

"धवलयति शिष्यरोषिविचि भुवनतलं लोकलोचनानले।
इत्युर्विश्वासकं चौरसुखी सा निरोच्यं तन्नी।" (य)

ब्रह्म रस्योद्धृपनालक्ष्मनविभावकुमारपद्यवसायनी
स्थिताविशिष्टं कष्टकल्यान।

"परिहरसारित रति मद्दलिती
स्वल्पितसं परिवर्तिते च भुयः।"

( म ) जाविते। सूखा शाशा प्रियः परिकुलने छलावली जाता।
ब्रह्म प्रभुविभावसः लग्नया: सख्मीनोपादनम्।

( म ) मार्गिते। ब्रह्म गदार्शय विरोदिनः शालरसः चर्ये प्रोक्ते
प्रभुविवेदनम्। विभावः चर्ये प्रति प्रियः।

( य ) द्वितीयोऽरी। धीरकां धीरकानन्दे नयनान्तरविभाविनी
शिरोरोषिविचि चन्द्रसङ्थः मुखतलं भवत्तातः तत्
रूपम् च यथा तथा दिखलाटा भूमुखी सा तनी निरोवतां द्वितासः।
ब्रह्म चन्द्रपाद्यन्यायानी बदरे: नायिका चैवमृः ग्रंथायांश्च श्रुतकामिनी
न्यायनक्षेत्रातादृः प्रयोक्ताचिनी नीःकोः। कष्टकल्याना कष्टकादेवधः
चन्द्रायं विना नायक्य प्रवाहितम्ब्रम्बायु नायिकायां नायकः। कष्टकल्याना
कष्टकादेवधः। कष्टकल्याना कष्टकादेवधः। कष्टकल्याना कष्टकादेवधः।

( र ) परिहरसारिते। कसाध्ये धीरां धीरासंपर्वं धन्यः तनुः
स्वतः प्रिवति चित्तियत्रिषिम। भवि न्यायानादेव चहुः परिहरसारिते परिवर्तः
मद्दलिते निनाति ध्रुवे नायक्यः प्रिवति मद्दलिते ध्रुवे नायक्यः प्रिवति मद्दलिते
ग्रंथितम्बायु: धर्मकेन्द्रे भुवै न्यायः।
साहित्यदर्पणम्।

छति वत विपणा द्राक्षादेहि
परिसमवति प्रसबं विमति कुमः?"। (५)

चत्र रतिपरिहारादेहि कुशादारिपं सभ्यावत् कामिनी-
फूलो विभावः लक्ष्मादैचेरः। शकार्षेण प्रवर्तं यथा। वेशी-
संहर्षि हिलिये वृक्षोऽद्वयानामालेकोरसिधी वर्यारुऽव्याधी-
मानुसमावेशं श्रमकारप्रणयम् (ल)। केलो यथा। वैरचरिते
राजवसा राव्योद्वराराविशाखे संग्रामे "कालिणीमोचनाय गण्यामि"
(व) इति राजवसायिति। धुनः पुनः सर्विर्यि यथा। कुमारसम्ब्रेवे
विविदान्ति। अक्षिरः नागव्रुशसिंहारे यथा। रक्षावायुं चतुर्वेणे
वाभ्यागमने सागरिकसाय सिद्धिति। धुनः कीर्तिने
यथा। कपुरास्मार्गीं राजनायिकयोऽहं कतं वस्तुस्यं
वर्णनमनात्र वन्दन्तिवर्णतं प्रशंसा। अक्षीतिविवर्णतिः
यथा। किरति सुराजङ्गकालासादि। प्रकटयो दिव्या
प्रदिब्या दिव्यात्विस्तिष्टि। तेषां धौरोदात्सतिना तेषा-
सप्तमात्समधमधमधमलम्। तेषु च यो यथाभूतस्यायायाया
वर्णं प्रकटिविपर्यय्यं दौष्ट्यं। यथा। धौरोदात्सत्सरासम्ब्रे
धौरोदात्रवत् छद्राना वालिवधः। यथा धुनः कुमारसम्ब्रेवे।
उत्तमदेवितयोऽयं वार्तौगोरिक्षयोऽस्मीगमस्नानयानम्।
"इदं पित्रोऽस्मीगमस्नानसवल्यतंनमुचितम्।" इत्यादिः।

संदर्शयोऽविषयी क्त्पप्नमूच्छम्। वत चेष्टे इति प्रथम विपणा दार्शण दशम भवसि
प्रथम देहे प्रसबं ब्रह्मात् परमात्माश्चा प्राकुल्यति, भवति विषये स्तं कुमः वेषिति
क्रियः। यथितायादि।

(५) प्रारम्भपन्म प्रारम्भपन्म विचारः।

(६) धाराधरी धाराधरी अविधाः। तद्विष्णु प्रारम्भपन्मः कुमारस्वीचणम्
विवाहयः इत्यत्यक्षयानाय इत्यदि।
सतमः परिषेद्यः.

चन्द्रबन्धवः देवकालादीनामनवर्धे जहरानमः। तथा सति
हि काव्यशास्त्रतप्रतिमासेन विनियानासुमुखीकारास्त्रवः।
एमः पृथगलक्षार्दौषधागाः नैव संवेदः॥५७॥

एमः उक्तोपेभः। तथाहि उपमाय्यासाहित्याम्रवयोऽपि
पमानसः जातिप्रमाणागतान्वृलाधिकथायोरथिन्तरन्यासि
उत्प्रचितार्थसमर्थे चानुचितार्थलमः। करणे यथा।

“प्रख्यातिः काव्यशास्त्रग्नि वितताधर्षिम्”। (श)
“प्रख्यातिः काव्यशास्त्रग्नि वितताधर्षिम्”। (व)
“चशाठल द्व राजासो संग्रामितिकालाः”। (ह)
“कपूरकशाठल द्व राजाति चन्द्रविश्वम्”। (ज)
“हर्वचोलकांडोऽव विराजन्ति शिवास्वलः”। (क)
“सत्त्वान्त्रिसमानी ते”। (ख)

(श) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
(व) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
(ह) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
(ज) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
(क) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
(ख) एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः। एमः द्रतः।
"दिवाकराद्रवचति यो गुहामु 
लीन दिवाभीतमिवार्थकार्मम्।
चुद्र्दपि नन्न शरणं प्रपन्ने 
समलसुदैःगिरसा सतीव"। (ग)

एवमादिदु उत्तप्रेधितार्थकृतार्थभृत्ततवैव प्रतिभासनं
श्रुत्यात्मात्रास्वतितिमेव तत्तमय्यनम्। यथमक्षम पादत्यगतख
अप्रयज्ञानं दोषः। यथा।

"सहस्रालिजनं ब्रम्हं सहस्रा कुञ्जमन्दिरम्।
उदितं रजनीनाध्य सहस्रा याति सुन्दरी।"। (घ)
उत्तप्रेघायं यथा बद्धव्योत्प्रेघायोतकलेवाचकलम्।

यथा।

"एव मूलवाय धमः चित्तिपि रचति मित्तिम्।
एवमन्दुपासे हातिविषलयम् प्रतिकूलवर्गलम्। यथा।
"श्रीवर्धन उद्धारम्" इत्यादिः (ड)। उपभाषाय साधारणः

(ग) दिवाकराद्रवचति (य: हिमालय: गुहामु कन्दरासे हीनमु: जस्मार्गे
दिवाभीतमिव पेचकार्मन: दिवारासु चूम्।) रचनित। तशाहि, यत्र गुहामु
कने शरणम् चार्थं प्रपन्ने: शरणागते: क्षत्रियं: साधारिति उच्यः।
मित्रासं महात्मानं समस्तं घोषः। भवतीति शिष्यः। चिच्छातिनित्तम्।
भव उत्तप्रेधितार्थः चित्रेनांकवारस्वास्य: चिच्छात् तथा निधातिनित्तम नित्यमक्षमं
सुर्यम् अधृतम्: चतुर्यम्: सो चतुर्यम् अधृतम्: भवमांस: चतुर्यम्: प्रकृतः
हर्षव्यायाम् जनविज्ञाय चवर्तिनयम:।

इत्यादिविषः। न्यायं महाराष्ट्र्याः प्रदेशाः

(ड) चतुर्य: प्रदेश। इत्यादिष्ठिणां प्रदेशात्त्विष्ठिणां प्रदेशाः
भस्म: परिच्छेद: ।

स्त्राविकन्यूनलयोगिकपदलं न्यूनपदलशं। क्रमेष घटाद्वरयम्।

"नयनन्योतिया भार्ति शंखमूं तिसितथुति:।
विदुतीव मरमेघो नीलवारिदकाधुक्त्। (च)
भव भरावतो नीलकण्ठलस्य भएत्तियानां भुज्यातृथ्यादारादेषि:।"

"कमलालिक्षित्स्तारहराहारी सुरं दियन।
विदुतिभूमिती नीलजोमुत इव राजते।" (व)

श्रीपप्पमानस्य सबलाक्षम्य वाचम्। श्रीमानंदोपमानोऽश्योलिंगपवनभद्रस्य (क) कालवस्वविद्याविशिष्टं च
भवमप्रकाशलम्। क्रमेष उदाहरणम्। "सुचिव विसलबन्धः।
(ज)। "ज्योत्स्ना इव सिता कीर्तिः।" (ञ)।

"काथ्यभिव्या तथोरासिद् त्रजतो: शशवेष्योः।

र्वर्षकं ग्रहार्थं प्रतिकृष्णवस्तुम् एवं वीराश्विकरं भवसभाषवकालसं तीर्थं
प्रतिकृष्णवस्तुमिदादि स्वामा।

(क) नामेति। नृत्यासंज्ञाम: सिवता वचस्य नृत्याय लात्राः। श्री: नृत्यासंज्ञाया सीमावारिदकाधुक्त् नीलावारिदकाधुक्तोऽरसैष:। विदुतिः। इव
भार्ति विराज्ञे।। भव भएत्तियानातु भएत्तियानातु। भवेष्यादः। नीलवारिदकाधुक्तमभिषि:।

(ख) कमलविद्व:। श्रवणं पञ्चसा तालिक्षितं:। चारिदिः। तारिकः नहंता
प्राणश: दारो मनोजारीयं:। सुरं दियन। तिसितथुति:। विदुताः। विमूलचितं:।
नीलावामुत
द्व नीलावामुत
इव राजते।। श्रीपप्पमानस्य कालवस्वविद्याविशिष्टं च
भवस्वान्
व्यक्तिर्भक्तः। तारिकक्षः। तामादृत:। नृत्यायस्य:। चारिदिः।

(ण) सुधवेदिः। श्री पप्पमानस्य विमूलचितं।

(म) श्रवणं पञ्चसा तालिक्षितं। श्री पप्पमानस्य विमूलचितं।


हिमनिमुखन्येयो चित्राचन्द्रसिद्धिर्

चर तथाभूतचित्राचन्द्रसिद्धि शोभा न खलु एव धर्षितू श्रियतु तु सर्वदायिन भवति। "शताव राजसेत तन्व!"। चरत लता राजति तंतु तु राजसेत (ढ़)

"चरं जीवतु ते सुमृतमांक्षेयसुनिधयात्।"

चर मांक्षेयसुनिधयावलेव न खलु एव धर्षितू जीवतु द्वन्द्वनेन विधियात्। द्व तु यद विधवचनमेंद्रिणि न साधारणस्तम्भोक्तायाभावस्तव न दृष्यः। स्मरण उदाहरणम्। "सुखं चन्द्रु द्रवाभाषित" (ढ़)

"तद्योऽस्मात्मोऽस्मात्। स्त्रीमभिषुरताभ्यत।

दधते सा परां शोभा तदोऽया विभासम् द्रव"। (ढ़)

(ढ) कारोरः। प्रवज्ञः: श्रवणः: श्रवणःयोः: पवित्रपरिषद्योः।

(ढ) लघुकरः। प्रवज्ञः: श्रवणः: श्रवणःयोः: पवित्रपरिषद्योः।

(ढ) चित्रोऽन्तः। प्रवज्ञः: श्रवणः: श्रवणःयोः: पवित्रपरिषद्योः।

(ढ) सहस्रविदः। प्रवज्ञः: साधारणसमस्या भामतीती विधारण वपुसारीणमिथः। मधुमद्य दृष्टि न द्रव्यगति दृष्टि भावः।

(ढ) विद्यार्थः। प्रवज्ञः: शरणः: वेणः: भ्याभिः। स्त्रीभि: सम्महः तथा सुवर्तः। माधवंकुलः: तदर्धः: विभासः: विसाधः । द्रवते यह शम्भ! विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः विभासः विश्वम विन्यासविन्यासाचे कल्पन्यायाय भक्तान्तर्तु एकाधनानातः वि
पूर्वदार्शिक उपमानीयमयोर्दशेव साधारणसमेत न्ययसिद्धेष्व प्रकाशवायुर्वा स्थुटप्रक्रियाप्रमाणः (य)। प्रसन्ननुपासी वैविध्य भूपुष्टार्थम् (त)। यथा।

"प्रनाराज्यविसिद्धसमाविवर्तिक्षणाय महत्तमिक्षाम"।
परिसरसमरस्यार्थे। रघुराजसमार्थक उदाहरणः (य)
एवं समासोऽनी साधारणविशिष्टसमावात पराध्यं प्रतीतावपि पुनःमय शब्देनीपादानस्य प्रसन्नतप्रशस्यायां अवश्यनवैव प्रसन्नतार्थावगते। श्रव्येन नरणिधनां च बुद्धताम।
कर्मण्य उदाहरणः।

"अनुग्रहवत्तामः योचनवोद्वेद्विन्त वपुः सुखमतापरमः।
निरक्षायद्विविसिद्धसः वियदालयाद्विपिदादिनिर्विद्यिता।"। (द)

(व) साधारणसम्बन्ध उपमानीयमयोर्दशेष्व प्रमाणः दश्यत युक्तिः।
पूर्वदार्शिकः दृष्टि समस्तवध्य स्वाभाविक शारीरिक सम्बन्धः यथा विस्तः क्षितिः पुराणः शब्देननिर्देशते तु शब्देन एवमात्र निर्देशितः। अवश्युपिनिष्ठत: प्रकाशवायुर्वा क्षु: समस्त: धर्मः। चहिनां: शास्त्राजां समतोत्ततः श्रेषः।

(त) प्रसन्ननुपासी। वैविध्य निरक्षायद्विविसिद्धसः सुखार्धपरीभितिः यावन्।

(द) उदाहरणः। चर्चिति । चर्चिति । प्रसन्नसिद्धान्त । अवश्यार्दान्त । चर्चिति ।
निरक्षाविशिष्टसमावात पराध्यते। वैविध्यार्था दश्यत युक्तिः। प्रसन्नसिद्धान्त । अवश्यार्दान्त । चर्चिति ।

(द) शब्दसंरचनानिति । शब्द संरचना दिक एव गविष्णु देवश्री बुद्धस्य; शिवमेव संरचना तदनेभीचन्त्रये । नेतृत्वोऽयुक्तायाः। मुख प्रविष्टवेव संरचनानिति समावेश्व चतुर्र्तवेव दोषविशेषायः वपुः सतीर्थे देवस्य कार्यवानि चित्रवाचस्युः ॥ ॥
चाहिल्यदपंशम्

अत्यापरदिगिलेतावैत सखा गरिकांल प्रतीयते।

"अत्र विद्वेषु मथको नायानू पुरो वाचेत न। मध्ये वा ध्वर वा चालसुक्तमाणिध्वंसे मंगीला ध्वनम्।
ख्योतीपि न कमते प्रचलितु मंड्येषुस प्रिताखं चिक् सामान्यमिचतं प्रसुबिचारानां चर्चातमल्।" (४)

यथा।

"चक्राभिषिक्ततास चक्री गीतं गोविन्दमंडुक्षितम्।
हर्ष हरपक्षेतु प्रायक्ष्ठे यस्म भूमुन।" (५)

उक्तोपाणाच किंचिदीयतक किंचिद् गुणलमिल्याह।

वत्तरि क्रीडसंयुतो तथा वाचे समुदाते।

चपतािकर्षः निदिनन्थ वियदासंयाल प्राकाशमनात निराश्रयत हृदीनथा।
प्रमिताङ्गातः। चप रविकसाने यथा तुहळनायतं तथा चपः
हिंदीनन्थे गणिकामातिरिति भावः।

(४) पानलित। विद्वेषु विद्वेषाः प्राकाशम गणिनीति तथोः
भाषे प्राकाशम गणिनीति पुर। भवन्त: प्राकाशम चह्विरविद्वेष द्वित प्राकाशम्
मथक: न वाचेत न निविधिते, वचनमार्ग: नुकारासंशुमार्ग: मध्ये वा ध्वर
वाचे वा वस्मू मंगीलां पुर मार्ग प्रवेदादिव्यः। वचे धारणयतं, तथा खोताः
चप तेनाखां सहेक्षपि प्रचलित न कमते। चन्द्राच्छन्म पश्विरविविधत तत्कालम
वचलनं भू हरक्षेत्रम चक्रेतर सदाविविधिकालित प्रमुखिय सामान्य मार्गां
अनं चिक। शारू चक्रितितल् इत्यस। चप व्यक्तवृद्धिः प्रमुख चर्चा
प्रभांततिरित नुसातकाचाराः नुसातकामातिरिति भावः।

(५) पश्वित। चक्री नारायणः प्रकाशितताः चक्रविविधिमार्गः गीताधितः देहः चक्रमथा गीतं वैविधि द्वित ग्रहमविधमार्गः ययम
भूमुन: राग्ग: प्रायक्ष्ठे प्रमृद्ध सहुमार्गाचारीपाणारायणकर्षणकालिदानम्
देहातको सोत्ताथां धर्मानामप्रसबिधिमातित यातविष्ठता।
रूढ़त्र तू रसिल्लनं दुःखबलं गुणो भवित्।

५७।।

एकु च प्रख्यातकरुपविशेषाकतया सुखगुणप्रकारविशिष्टकारी त्वाद् गुण दति अपदेशो भाषा: (प)। क्रमेन यथा।

“तथिचैतकशब्द कष्टलुब्धतप्राप्तम् में निरंतर कृत: पच्चिर: गररतिमिति भिन्नादना मनो निमित्तम्।
शब्दोभूत तक्षपायिनीमयं: प्रोहामन्वितानल घ्नालाजालकरालित: पुनरसावस्तां समस्ताल्ला।” (फ)

चतु शृङ्गारे कुवितो वधा।

“मूर्तिधारधुमानान्दमर्मादनादहुलीहुलकालं बृत्ताध: कौटुंकातू प्रमभमिनि: चिसनवचलचम्।

(प) प्रतिरक्षमार चकति। गुष्टेते चौद्यवल्कं वाची पदं।

(फ) तदाधिक। तथा: चित्रवाच्य चीताध चित्तिलुब्धनाय प्रकारारम्भाय नाम नाम: निरंतर यथा तथा चरित्यात: चरितोपङ्क्ति: मधे: निमित्तम् जनातीयो भिन्नादना मनो समस्ताल्ल।

(प) कृतित। मूर्तिधार्यां व्याधिमानां चपलानी चतुराय चतुरा, अमीरी वा चर्चारु वेदान्ती नम्बरी कर्म: तथा: बोधा चर्चा यथा कल्पितानां तराणन्त: ततास्त: चतुरा: चतुर्वारा जनानी चोटा: भिन्न: तेन्ह दृश्यान्त आहुि मुष्टां सवहा भतिमम् नमस्ते निमित्ते चैव चीताधायां।
साहित्यपर्यमः

अत्रेयव्याक्त्रियं भविष्यमवर्मसीत्रग्रहश्रव्यवेषः
भान्त्रग्रहश्रव्यवेषः प्रतिततु शिवं शास्त्रं तात्संवं वः। (ु) प्रथम उत्ततात्संवं वाचम्। इसे पदे मम। रौद्रादिताः
तु परतुहितयादिचयायं दुःखवताम्यं गुणः। यथा। "उदात्त
कल्योत्लक्षणकत्वम्" इवादि। प्रथम वीमलो रसः।

सुरतार्भगोगोहालावस्तीलतवं तथा पुनः ॥५८०॥ [भ]

तथा पुनरंतरि गुणः पयः। यथा।

"करिहस्तेन सम्बाधे प्रविष्यान्त्विञ्लोडिते।
पदसप्तृ ध्याः: पुःसः साधनानस्त्विराजेति।"

प्रथम हि सुरतार्भगोगम्भरां "हरिश्च: पदे: पिशुनेच्छ रहस्य-वस्तु" इति कामशास्त्रिधिति। भादिस्वद्यतां शमकान्याप्रभु-तिषु वोहियम् (भ)।

विवाहि नवारणां लकाशि यथिनव तत्। तथा कैः नक्ति: निःशः। चतुर्विंडः
द्वायः: यः, ष्ट्रुणक्ष पारदशः। तस्य यः, भस्मः। सामय पूर्णमिनियः। तथातु
भव: उवधः। न्यून रामेश्वर ब्रह्म धन्यचं चक्कनु चतुश्च यः। नवमानु कायः
तस्य प्रदेशम् भव: चुंचू चर्माश्च यथिनव तथास्तूः, भावोदिद् भाषा तात्संवं
तात्सं ध्रुवं, तात्सं नरं शुभाविस्मयः। वः: गुपांके शिवं सत् नरवं निर्ततः
देशताः। शायतिकालो इत्यम्। प्रथम वाचम् सवलताः हुःपवलं गुणः।

(भ) पुरस्तेऽति। पुरतस्य पारमः: वेदा तथा गोहि स्रामा शम्कानायाचमस-वेतस्तीयमुखमुख द्वायः: तत्रप्रथवितु पयोरूवलं तथा पुनः: गुण एव द्वायः।

(भ) शदाधारिति करौः। समाधे सत्तुर्वाम्य वर्णेन जरिष्क इत्यं भुतादिकं विशीर्ये क्ष्यानां नास्ते। नास्ते नास्ते चतुर्विंदः विशीर्ये: सवानां। एविनाम्ब: चतुर्विंदः पुण्यमिनिये विश्वारति। तथा: वेदा तथा गोहि स्रामा शम्कानायाचमस-वेतस्तीयमुखमुख करिष्क इति कामशास्त्रिधिति: तत्रप्रथवितु पयोरूवलं तथा पुनः: गुण एव द्वायः।
स्वातामदेवी श्रीपादी निहतायांप्रयुक्तात्।[व] ॥

"पर्वतमेदि पवित्र जीतं नरकशः वहुमतहसः।
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरस्यिदम् पतंबमतं।" ॥(२)
श्रुतं इन्द्रपणे पवित्रशाही निहतायां। सिंहपरी मत्तंभादिदी
मात्रावर्धनप्रयुक्त।

गुणः स्वादप्रतितित्वं ज्जतं चढू तत्ववाच्योः। ॥

५८२ ॥[च]

यथा।

"क्लाममनन्ति प्रक्षति पुरुषायपर्वतिनिन्यः।"

विषयार्थि साधनाः। योगिनम् चयपर्वत। गतागमं कर्मणु पुष्पः। भस्मै सिंहति
विद्याम्। भव त्रिद्वंदवसमाश्रयः गुणः।। पिपिनेशु द्वैतेशु रहस्यवक्ते
वा तिथिवासिनः। कामशास्त्रसिद्धः। कामशास्त्राङ्गसूत्रः। समवार्थिनित्वम्
हरिमिव जनानां यथा—उत्तारोक्तमण्डलपारितं प्रविष्टम्। कीवर्णे
स्त्रियाः शक्तिपञ्चमे त्रां नाथे। इति चान्तिष्वतस्कम्। भव चुरुःवार्हिकः
सत्रीणे गुणः।।

(२) सासामिति। श्रीशादौ निष्ठाययुयः प्रमुखाल्यं भद्रीयो यथा
नापि गुणः। नापि दीप द्वायः।।

(४) पवित्रिति। हरिमिव इत्यमिव पविष्टमेदि पवित्रं मिलवा निकुञ्जः
दियाः। इन्द्रोपि कुलिनेन पर्वतनां पर्यावर्तितैः। साधनः पवित्रं
पावेन्द्रणकारिणयेऽः प्रसव्यानां पर्यावर्तितस्ते। भस्मत पवित्र
कुलां नामेति रस्तोत्सत्ति तयोः सिंहपरी
मितुर्व पवित्रितम्। हरिमिव नारायणसिद्ध नरकश्च निर्यायः
अन्यत्रादिपं च हैति विशिष्यं। हरिमिव हरिमिव द्वाराहस्तरां पुष्पस्ते बुद्धिमित्रः। प्रहाराति
तत्र घटमे पतिरामेतेऽविष्टियाः। भस्मम बस्त्। मत्तं भद्राः। इति
चतुष्टां, पवित्रं जुलारितं सन्द्रा।। भस्मः भस्मं मयमिनिति दैव॥

(५) जुला दैव। वद्द्वा! पीढ़व्या च जलं भाविनः। वद्धं
तदा भद्रकालं गुणः। दैव॥
विहितवाचारले विषादी विभागे क्रुद्धि 

dेनेयश लाटानुप्रासिसनुकम्यां प्रसादने 

(व) कथितमतः पराय: बुधः
videsha vacharan ca utarayam. tam prasthitam vratam ca. kriyakram gacchanti. tatho tasya samasyaṁ tvadbhi bhagavartyaṁ tatho: pravartinā samayānāṁ prakāśaṁ sūryārāryaṁ prabhavat:। भानमनस्त जनवनिष तुषा दयी शिष्य।। लाभिव तद्धिनयं तथा: प्रकटे: वदास्यां सापिश्येन भावः वन्दाश्च नृत्यं पुष्करं बिरुदं सांविता। चत वयां देशां महेंद्रस नागपत्य प्रसादय प्रतात्मे योगमास्मिकाशिष्ठुपद्यां च प्रतीति चिप गुणाय बलेते।।

(श) कथितमतः पराय: कथेः

(श) युज्य पाठः।। य: तस्माः तमीनुर्जनाः विह्रेडः विशिष्ठम बदलनाय कलामिः साधकयुक्त्याः कालूं, यथां तस्माः चतवे भस्याय ताभिः कवाभिः \\

(व) कथितमतः। कथितपद्यं विहिताचारायालिपिः एकादशकार्षिः उप: सादिकमः।
गुण इत्यं यथा। "उद्देशि सविता तामि।" इङ्गादि। यत्र
विनिमयानवादः।
"हन्त! हन्त! गतः कानो वसन्ते सखि! नागतः।"
प्रत्य विपादः।
"चित्रं चित्रमनाकाशि कथं समुखि! चन्द्रमा।" (क)
प्रत्य विख्यः।
"सुनयं नयने नित्येिहीिति"
प्रत्य लाटानुप्राशः। "नयने तथेष नयने चेति" भ्रादादा-
वर्णानांग्रेजः समितवाचृ धरि।।
सन्द्रियः स्वतः व्याजसूतिधर्म सविति चेतु ॥
प० १४ ॥ [च]
गुण इत्यं यथा।
"प्रयकातः खेलपारं भूषितििििनििपरिजः देव ॥
विस्तारेण उगहने समर्पि समस्मायोः सदन्सु।" (क)

(क) चित्रातिः। नायिकाया सुखं ददा नायकस वसितास्यु॥
(क) सन्द्रियाः सिद्धते। व्याजसूतिधर्म व्याजसूतिधर्मसाधि
व्याजसूतिधर्मसाधि वासितास्युसिद्धार्थः।
(क) प्रत्याः। राजा नाति कयस्तु दर्दान्तारात्माः। देव !
समां विस्मयं चायि: तत सम यथः। सदने वस्तु समं संस्कृतम्।
सायि नामास्यां नामास्यां तत्समस्यां तत्समस्यां। प्रियां गुडाका गुडाका सर्वभाषानि शास्त्राः
निर्देशकोऽः। गुणाः गुणाः गुणाः, प्रेमाः माधवः विख्यातमाः। शार्यसरे
पार्थ यानसमु वस्तुपर्योः। भूषिता: चरणाः निशिष्या: सवाः: परिजः:
पार्थाः: शाळासूत्रादि केरिणांकोऽः। शुभोः छाण्डः निशिष्या परिजः: दुः-
केशाद्यय: दत सविण्यांकोऽः। विशेषत्: श्रीमाने: कर्णेऽसि: श्रीमि:
इत्यादिकाः, केरिणांकोऽ चो देवी द्रास्मः। दोहं नितिः" दम्यात्मिः
वैयाकरणमुख्ये तु प्रतिपादोऽव वाचारि।
काभम् दुःखवत् च। ॥ ५८६ ॥ [ख]

गुणार द्विगुयः यथा।

"दोषविविसिः काष्ठं गुणहनोर्भाजनम्।
विप्रत्ययोऽभम्: काष्ठं यत्र सचिविते न तत्।" (ग)।

अवतारः कहः वैयाकरणं वताः। एवसवः प्रतिपादोऽवले-गुष्प। अवतारायं सुपाद्यायं ! वामः न कदाचन।" (घ)

अत दुःखवल्मुः। वैयाकरणो वाचः। एवसवः वहृत-लेखाप।

ग्राम्यतमसभमोतिशु ॥ ५८७ ॥ [ठ]
गुण हत्तेव। यथा मम।

“एका समाधविवो दौसर हैण्डवीणिंडो व्य।
पदेन भक्तमोहा प्रदंकत्व भ्रासासु दुःखदार व्य” (१) (३)
इत्यविद्वंकोति।
निषेवुता तु ख्यातिर्ष्य दोषातान् नैव गच्छति॥

५८॥ [३]

यथा।

“सम्रति सम्यकामयकहन्तानि विघटयिति” (ज)
कवीनां समाने ख्याते गुणः ख्यातविश्रवता॥

५८॥ [४]

कविसमयख्यातानि च।

मालिन्यं योमि पापे यशसि धवलमा
वर्षांते हासकोण्यां।

(१) एव श्रमरविवो हस्ति हैण्डवीणिंडो इव।
पदेन भक्तमोहा प्रमाणासु दुःखदार इव॥ सं०॥

(३) चतुराहसनि एव हस्य। चतुर हैण्डवीणिंडोदुःखदाराः
ख्याती।

(४) निषेवुतिति। निषेवे हैण्डवीणिंडो ख्याति प्रमिते चेव खीष्टा तेन
गच्छति भावति।

(५) चतुराहसनि समानि। चतुर सम्यकामयकहन्तानि
क्षत्रिकर्ण प्रवधानाम साग हेतौभावकता न देयः।

(६) चतुराहसनि। ख्याति प्रसिद्धेष्यमा सम्यकेष्यमा ख्याती
गच्छति अभिमोहा प्रवधिकर्णिणि इत्यकं इवः।
पत्रे च क्रीड़रागी सरिद्रुधिधिंत
पद्मन्बरादि।
तोयाधारे अक्षिलयानि प्रसरति च
मरालादिकः पत्विसिद्धे
ज्योत्स्ना पेया चक्रोरैलधरसमथे
मानसं यानि हंसा: ॥
पादाधातादशैवं विकसति वकुलं
योगितामाखमवै-
यूनामढेषु हारा: स्फुटति च हट्यं
विप्रयोगव्य तापि: ॥
मौर्योरालम्बमाला घनुरथ विशिखा:
कौसुमा: पुष्पकेतो-
भिन्नं स्यादस्य बालेयुज्वनहट्यं
स्वीकारचेष्य तदहत् ॥

(च) माधिक्यमिति। योगिः प्राकाशी पापे च माख्यम् तथा हास-कौरणः। धर्मता प्रभवः वर्जयः। कवित्वमिति श्रेष्ठः। क्रीड़ारागः कौपाकुरागो
पञ्च श्रापवं वायुः द्रव्यः श्रेष्ठः । पद्मन्बरादि प्रकृतवस्यादि चरित्विन्दु-गतः चरितम् नदीः पशुपदिः समुद्रं च विकसतीति श्रेष्ठः । चिन्तकिमि
वर्णिकिर्मि। तोयाधारे नामाये सरावादिकः हृदारि: पत्विसिद्धे: प्रवरति
विषमाति ॥ चक्रीरे: पत्विसिद्धे: खोत्स्ना पेया पातुः। जलधरसाम्ये
वर्षूलितः कर्षाय। हंसा: मानसं यानि। योगिः रस्मानां प्रादाधातात्
पर्षताधनु: च श्रीमं पुष्पः भाष्यमयः सुखनं: स्वतविचित्रात्वः वकुलं
विकसति ॥ यानं तद्धानाम् भरेषु हारा वस्मोर्नेया द्रव्यं श्रेष्ठं ॥ विप्रयोगव्य,
शतमः परिष्कृतः।

श्रव्यायों निशायां विकसति कुसुमेः
चन्द्रिका शुकपथे
मेघधानेषु दल्वं भवति च शिखिनां
नाथशेषके फलं स्थानं।

न स्थाज्जाती वसले न च कुसुमफले
गन्धसारदुमाशा-
मिलायुन्येयमन्धत् कविसमयगतं
सल्कवीनां प्रवेजः॥ ५८० ॥ [ञ]

एवासुद्रहरणावाकेरु सायनी।

धनुज्यादिकृ, श्रव्येषु, शन्तास्य धनुराद्यः॥

५८१ ॥ [ट]

विक्षेप काव्ये: सताये: पद्यं स्कुटविविधीयते। पुष्पेषुः काव्यं सौरं
या रोकोऽसाना भसर्वतिदन्त्व: कोहसं विभिन्नः: भाषाय कौमुदः: कुसुम-
निरंतरःः। पश्चात् काव्यं बाये: युवजनानां पद्यं स्वर्गं विदीर्यं खातं तदनु-
सीयं कटापियं मिर्यं सावित्रिकं श्रेयं। अत्र दिवदेव भगवों भर्री निद्रायां
कुसुमं तथा ग्रहणे चक्रिका विकारेत्वा कानेकायाः: प्रकाशोधरमरात्माः
भवदिव्याः का वर्णिनया दत्तं भावं। मिलायुन्याः भावे भावी यथा विभूतिः
स्वायं हलं सत्यं, भर्ती च फलं नापि सनं खातं। वासनाः जाती
धातुपुष्क्रं न शाच। गन्धसारदुमाशा खन्नानां कुसुमं फलं न खातं
अर्थार्थ खन्न्यं खन्नानां हमसमात् विद्वा लिखितं खन्नं सत्तिनानां हंसे यथे
चर्चां दुष्को।

(ट) पुष्पकालण्यं पद्मादलकृत पद्मार्थमवी: । कामकेनेऽव: चन्द्रायाः
मंगोनातु खन्नं निर्विधेन्यां पद्मादलकृत पद्मार्थमवी:।
प्रयोजनम्: स्थिता चमी

धनुर्जयः: सालासिहिता एव निवन्धिता: न तु प्रसिद्धता
जवानकाचीकरकहुँिगादयः।

उत्कावानन्दममादि: स्थानूपर्दता गुणः।

यथा।

“गदालिङ्गवामनीकपत्कुचप्रोक्षिपरीमोक्षमा”

(३) चेतावति पुरुषिति:। चनुः व्यासालम्बन चद्वतीति कथोऽकेः। भास्करे: अनिति: रोढ़सि द्वारापीद्विनां पुरुषति। चेतावति भावोकरमिति
विदारभस्। मयावति कुतेश्वरमसव कव्यमूर्द्धविश्रविषयं श्रीश्ले-भृणबलथितेनतयोः। शनकोशरंद्रे:। वत्स खिसलं बोधवतीयः। निपुत-पद: चन्द्रपरहितं: पदाग्नियोगविश्रं दश्यं:।

(४) प्रयोजनम्: ब्रह्म। जगनमकाचीमायिनां सन्तकालेपुस्तां चतमन्त्रिदिति
भायः।

(५) रसावति। सान्तेन समारे:। लनशा चको वसि: सन्तष्कर्दता
उष: व्रत:।
सस्म: परिच्छेदः।

चान्द्रप्रेयम्यातिरंकिविगलच्छोमर्गितमबामः।
सा मा मानद! माति सामस्वरसित चामाचारोपकारानु
सुसा किं तु? सता तु किम्? मनमधे लोना विचित्रैतु
किम्?" II (७)

चत पीड्यति न्यूनम्।

ञिचिन्न दृष्योऽन गुः। II ५६४ II

न्यूनपद्वलमलेव। यथा।

“तिष्ठेऽवधोवशात् प्रभावविप्रिता? दृष्टि न सा कुपरि
र्गायोग्यानिति भवेत्? सवय वुद्धगृहार्द्रमक्षा समः।
तात्र चतृं विद्वेशप्रोकोपि न च ये शत्रा: पुरोविरिनोः
सा चालनसमीकरं नयनयोग्यानिति कोयं विचि:” II (४)

(७) उदाहरण्यं गाढ्यति। सहायं प्रति कल्याचित् नायकब्रम जानिरियस्।

गांटे हठे यन्त्व भारिजसं भारिष्य: तेन बामोनतति खरेकशकी कुंची वशाल-
सबोषा, नरहु भौगोलिक: प्रक्षेप यहीं गमत: रीमोढः: रीमाष: वशालाराही,
सान: चं: वंद्रेकं: प्रचार: तस्य भविष्यधिम भातिरिक्षेन दिनोल राष्ट्रायुः
रोसम: प्रणारान नितावसात चस्य वस्यव धाराशयमुता, या विदि प्रभावम्।

ई मानद! मा मा मांग प्रति पश्यने मा पीड्य एकस: एति चामाचारोपकारानु
मीलुम्भचारिणी सुमारे सुसा किं तु? सता किं तु? ने सम सप्तभि कीना
किं तु? विलोकितेन न्यूनम्।

(४) नित्यित्विति। नार्त्तोत्वन्तनुर्तभं रङ्गः पुरस्वकी वितरिद्धवकिमित्।

बायकलात्प्राध्यक्षानति प्रधाभिष्यो विद्विध्वमहिमः। इत्यादि विद्विधा तथाः
तिहित: II। चतृं न कुपरि सम्य स्वादित स्थितिः प्रसिद्ध तथाः नाति इति:
सः। उद्द्वाहा समः। बाहारेष प्रत्याविधिविस्मिता सावः। ने सस पुरोपिनितौ सह
प्रमाणानि तं इति नित्यित्विति। न्यूनम्। प्रत्ययां: चतुर्व न च महाः। समाधिः। तं किंतु सा
कदन नयन्योग्योमिती यथा गता इति चत्रो कोः विचि: द्वारं:। दारुँका
विकोलितेन न्यूनम्।
पत्र "प्रभावपिठिति" "भवेदिति" चैतनदं "नैत-क्षत:" हृति पदानि भूनानि। एवं पदानि भूनतालयामपि
पदाक्षेत्रब्यक्त:। वितक्रित्यभिचारिभावसर्वत्तपकरणान्
गुण: दीर्घेन न सेवादिवाकरकः च प्रतिपवं तिष्ठेरुद्वादि-
वाक्यप्रतिपतितपूवः (ढ) स्फुटमीवाचमार्गत हृति न दौषः।

गुण: काय्यधिकै पद्मः॥ ५८५॥

यथा।

"आचरति दुर्जनो यमाहसा मन्नोधगोचरानया।
तत्र न जाने स्थ्रयति मन: किल्लु नैव निन्हुरताम्"॥ (ढ)

पञ्च न न जाने इतनेन प्रयोगवव्यक्तेः (ढ)। हितीये
जाने इतनेन प्रह्वीव जाने इतनेन्योगवव्यक्तेदाश्रितिनिति-
विशेषः।

समासपुनराचलां न दौषो न गुणः कृति०॥ ५८६॥

यथा।

"प्रयासा गुणर्वः।" इत्यादि। पञ्च प्रथमार्थन वाक्य-
समासावपि हितीयाेंवाक्यं पुनरपातम्। एवष्ठा विशेषः।

(ढ) शत्रूति। प्रतिपवं प्रथेता वाक्यप्रतिपति: वाक्यन्याश्च।
(ढ) भाष्यहारः। दुर्जनः सबूतः प्रतिभावमार्थन सनसिद्धि प्रभोधरानृ
सम्पावनः कदापि सन्मिद्य शिलितासिद्धः; शरणुः कायाधीनीति वायुः यत्
भाष्यति करीति तत् न जाने दौषः। काने निलेन मन: निन्हुर्तां नैव स्थ्रयति
काय्यधिकः समायम दौष्यमविवर्तिते निन्हुर्ता भावधुः, मनसु तामवबिनिततः
नेत्रित्वाः प्रविष्टाः।
(ढ) शत्रूति। प्रथमस्वप्चकेः शाब्दवः भावायोगसा इत्यतः। यवच्चेदः
निरापः। चुम्बनीति। पञ्चाश धोमः भावोद्वयः। तसा बालचेदः
निरापथं तष्ठाय विशेषयिनिति: वैविवेकार्थविशेषः।
गर्भितां गुणं कार्यं ॥ ५६७ ॥

यथा ।

"दियात्रेण विभवशतुरागाट्यां सही साध्यं मिष्ठा कार्यं वदनं एव हि वर्णं रोमाशिता: पार्यत ।
विषयं प्रतिभातवे किमपरं समायं तस्मै ननो चधातू प्रादुर्भूतू कायाकृतिमिदं यत्वेत्र चास्तं गतम्" ॥ (१)

श्रवं वदनं एवेवादि वाकं वाक्यातरप्रवेशात् चमत्कारातिरियं पुर्णाति ।

पतत्प्रकर्षं तत्थाट ॥ ५७८ ॥

तथेऽति कार्यं गुणं । यथा । "चतुःप्रश्नादि" । श्रवं चतुःप्रश्नादि युक्तमार्गाथं यशस्वादनस्वाधारणस्त्रायो गुणं ।

( ५ ) समार्थ । वाचमायुपादां वस्त्रां शत्रु वुद्राणं वुद्रस्वीकारं तथा माहं । कृष्णरूप । यथा विज्ञाप्यात्मकं वाचमायुपादानं वस्त्रावशो दीप्तं वाचमायुपादानं वुद्रस्वीकारणम् न दीपं : इति माहं ।

( ८ ) दियात्रेण । नियात्रां नितिमात्रां प्रसंचारम्: समुपएः : विभवशतुरागाट्यां चाचात् रमासाहि मधो साध्यं मिष्ठा कार्यं वदनं एव हि वर्णं रोमाशिता: पार्यत ।
विषयं प्रतिभातवे किमपरं समायं तस्मै ननो चधातू प्रादुर्भूतू कायाकृतिमिदं यत्वेत्र चास्तं गतम् ॥ (१)
वाचितकूल सङ्केतन न द्रोणो व्यभिचारिणः।
अनुभावविभावाभ्यां रचना यत नौचिता ॥५७॥

यत विभावातुभावसुखिन्न प्रतियादने विशदप्रतीतिनाःस्तृत च विभावातुभावकवितपुष्टिराखिरमिावातुगुणं तव व्यभि-चारिणः सङ्केतनोऽकृत्ती न द्रोणः (फ)। यथा।

“श्रीसुभोनः कक्षलरा सहसुभा व्यावर्तनामा द्रिष्या
तेन्वैवस्युभ्युजन यथ वचनेरीत्याभिसृष्टि युनं।
ह्रुष्यं वर्मालासाध्वसरसा गोरीं नवे सज्जामी
संरोहत्तुलका हरेण हसता नृत्त्र शिवायख्योऽव।”

अत्रोक्तकृत्त लराकरुत्तुभावसुधिन्न प्रतियादनेन भक्तित
प्रतीतिः। लराया महायदिनायि सम्भव।। द्रिष्यीतभावस्य
च व्यावर्तनं कोपादिनायि सम्भवत।। साध्वसहस्योऽस्तृत
विभावादिपिनिपोषणं प्रकरणस्प्रतिकृतवलालादित्वेऽव
सङ्केतनेन सङ्केतनेव व्यायम् (व)।

(फ) कविगदित। यत भनुभावविभावाभ्यां रचना छाडनेन नौचिता
তত কিছু ব্যভিচারিণ: সঞ্চিতন কক্ষান ন দৃষ্ট:। যথেতি প্রতিপাদনে কথনে
বিশদপ্রত্যিতি: কৌশলকাস।। পুষ्कরিণীধিঃ পীর্যামায়: ভুগুপম। চন-
কুম্ভম।

(ব) চৌসুথকিনিত। নবে সঙ্কীর্ণ চৌসুথকিন বিদ্যমণ প্রতিষ্ঠাসভাব-
কৌশলকাসা কক্ষলরা লরাকরী, সহস্রব সমাভাবাত্যা দ্রিষ্যা বজ্জয়া আর্চ-
সায়ান গনানিনির্দীর্ঘব: তে তে; তত্তাংবিতিরীতব্যত: শ্রুতধূময় সর্বজ্ঞত্য
বচন:। পুন: চেষ্টামূল্যনীতা গৌরী প্রতাপী প্রেমী পূর্ণ:। সত্যবিধি গুণ:। এত
হ্রদ ভাষ্য:। সাধারণ: মহাবিণ:। যথা তাহী প্রক্ষালনে স্থিত
চাত্মিকান্ত চতুর্দশন্তুলকা রোমাঞ্চতাকী ব: স্বাক্ষ শিখায় কল্যান-
চান প্রমুখ মধু। যথেতি প্রতিপাদনে কথনে কালিতি ন প্রতীতি: চৌসুথকিনিত
ಸಾಧ್ಯಾಯಿದಿವಿದ್ವರು ವಾದಿಯು ಅಯಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ:  

$600$ [ಮ]

“ಕೊಳೆಯನ್ನು ಗುಣದರ್ಶನ: ಕ ಚ ಕುಲಸಿಲ್ವಾಡಿ”

ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಕ್ಕಾರಿಸುವ ನಾಮನಿಂದು ಕಲ್ಬಲಸ್ತುಪದ್ಮರಾಜ ಸಂಕ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ರಧಾನ  ಸಾತ್ರೆಯದ ಸಾವಿರುಣಯತ್ವ (ಮ)  

ವಿರೋಧಿಸುವಿಕೆ ಸರಣೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಾದಿಯು ಕ್ರೈಟ್  

ಅಬೇಧರೀಧೋ ನಾಯಿಯುನಿಂದು ನಾಳಿಯಲ್ಲಿಯ  

$601$ [ಯ]

ಕ್ರಮಣ ಯಭ ತಂತ್ರ ಗುಣನುಕುಲಾಣತು "ನಾಯಕಿ" ಇತರಿಸು.  

ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ ಸೇರಿಸಿಕೆಯ ಲಿಯುಕೆಯ ಸಮಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಧಾನ  

ತಡ್ರಹೀರೆ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಭಿಲತೆ (ರ)  

$602$ [ಹ]

ವೈಚಿತ್ರ್ಯಸ್ಥಿತಿ.  

ವಿಧಾನವು ವಿಧಾನಕಾರರು, ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿರೋಧಿಸುವಿಕೆ:  

ವಿಧಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಭೂತ್ವದ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಧಾನಕಾರರು (ಹ)  

$603$ [ೱ]

ವಿಧಾನವು ಕ್ರಾಂತಿ.  

ವಿಧಾನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕ್ರಾಂತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ  

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಧಾನಕಾರರು (ೱ)  

$604$ [ೲ]

ವಿಧಾನ:  

ವಿಧಾನ ವಿಧಾನಕಾರರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ  

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಧಾನಕಾರರು (ೲ)  

$605$ [ೳ]

ಆರ್ಯನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ
साहित्यदर्पणम्।

"सरागया सुतवनधर्मेऽतोया,
कराहतिधातितप्रभुविधीया।
सुढःसुढःप्रभुविधीयनविद्विरोध्यया,
रूपा त्रंपं प्रियतमधिव भेजिये।" (ल)

अत सभूग्रेणसर्व वर्णनीयस्य वीरविभिन्नर्युः कौथः-
ख्याताभावसायेन विविचितः।

"एवं ध्याननिरीक्षणाचुकुलितप्रायं दितीयं पुनः
पार्वत्या वदनाखुजस्यनभरे सभ्रोगभावालसम्।
अवनस्तु दूरविद्वाचापमदनक्रियानलोकोपितं
शभ्रोसिद्धर्त्स समाविसमये नेत्रवर्य पातु व।" (ब)
अत शान्त्रुक्रारात्रिद्वारपिण्युता भगवद्विधया रति:।

नामिन रते: चन्द्रास्य बर्षामतया भगवाणसभावतया। तद्राज्ञा सोय
मुखारस्य चौरस्य करश्य रत्नोऽदिलालोऽदिनाम्।

(ल) सत्राभोति। शियुवारण ऋषि प्रति कदाचिपिण्डः हहा राजा व्री.-
हर्षणिनस्मिद्य। दहा: समाहरी राजान: सरागया चास: सुखोपीत्यसुम
भुराय त्यहितवा धुतान बलितानि चणानि जवित्रेनानि चर्मवायानि
वशा: तदास्त्रत्या कौरिचन चलनिर्क वेक च देवनन्दिनोऽदिति भाव: कराहया
कराहतेन अनिन्त मेघिन पुष्च विशाक्षम जस्य पीठ वशा वशाय तथास्त्रत्या,
तथा तुहुि: पुन: पुनः दहानि विविहित: दश ब्रो: चयां वशाय तादश्या
यथा कौरिचन प्रियतमधिव भेजिये भेजिये। बच्चार्यनागृह, नागी नृणी
गतिस्वारा चुरुङ्गापिदितत तलाशामन।

(ब) एकाभिनीत। एवं नेित्रां ध्याननिरीक्षणानामुकुलितप्रायं प्राचीन
सुध्रवाभावामापर: दितीयं नेित्रं पार्वत्या: गोल:; वदनरिव चमुनजः पयः तथा
मनोचिर्म: उपावण: ताळ्यनु सभ्रोगभाविन चलां सददशिंहव्य: नस्तवत द्वीर्यं
नाकार्यवयः। दूरस्य निषात्मान विद्वत् चार्य्य वेन सहायी की संबंधः तात्त्व: यः
कौ: एव जनव: प्याय: तेन उद्दितव: दरविव समाविसमये ध्यागभावस्ते भिन्नः
प्रत्यक्ष: यथा यस्य चामस्य सभ्रोः। भित्रात्र नीतर्यो दीप्यु जीभाषानि व।
यदा वा।

“चिती इत्यावलम्बः प्रसमभिन्नतोप्यादग्रामः। श्रुकलां गतस्तु केतीश्वपास्वरभनिपिलाने नैचित्ति: समुचित। समुपास्तो साहित्यलाभः। कामोक्त्रेश्वराधः स दृष्टा दृष्टिम् शास्त्रीवः शारामिः।’’(श)

चत्र काविगता भगवदिक्ष्यः रति: प्रधानम्। तस्था: परीक्षायते समुपास्तिक्षुपरिवर्ती द्वितीये उपातिः अपरिपुष्टत्वं रसपदवीमप्रसादस्त्वा भावसात्वकमेव कश्चणोपश्च। तस्था च कामोक्ति सात्विक्षालादायात् हेढारः। प्रवक्ष्याविशेषाय राजस्त्वं करणां जातेवेति द्वयोगी करणश्रुद्धायोंनेपुस्तकेव दुःस्त्रापरिपुष्टहितिवर्ततिभावास्त्राप्रकरणत्वा योगवाक्यसः।}

युपान्तः पातु रचतु। श्राह्वकृतिकीड़ेविषयः। चत्र भ्रमिति भगवदिक्ष्यकर्तिये मधवाय विकृतमायां भाषामाय शालिङ्गार्थलावणां न विबोधः वरं भावणा पांशीक-लम्।

(श) प्रवयवाचित्वा चैभास्मायमधवाणां सन्नविश दर्शयति चित्तमिति हि। यां शाखा: समुपास्ती भाषायितिः। विपुरुस्तायं निष्ठा दृष्टिः। चाद: भविषयः। चप्पूधारो यथा ताक्ते: चित्तरुकारः श्वेतः। कामोक्ति सात्विक्षालादायात् हेढारः। प्रवक्ष्याविशेषाय राजस्त्वं करणां जातेवेति द्वयोगी करणश्रुद्धायोंनेपुस्तकेव दुःस्त्रापरिपुष्टहितिवर्ततिभावास्त्राप्रकरणत्वा योगवाक्यसः।


(४) भक्ति। तस्मात् रति: परियोजनतया वीणानातिरिलेन। परिपुर्वतः परियोजनसारसतयाः समपेक्षीं रसनिधि:। अभासतः विभावमाधिक्रमः। परिपुर्वतः रसलालितः। भाषातः महाभाषाः। बहुमाधिक्रमः। वाचस्पद: चार्ची च भाषा:। लक्ष्यसम्भीतः विद्यते वचनः। सस्न ज्ञानम् साक्षरात् वाचस्पदः भाषातः:। भवतः: भक्ति:। नन्दन औषधिः समपेक्षीः रसलालितः। औषधिक्रमः। वाचस्पदः। विभावमाधिक्रमः। भाषातः। नन्दन औषधिः। नन्दन औषधिः। वाचस्पदः। विभावमाधिक्रमः। भाषातः। नन्दन औषधिः। वाचस्पदः। विभावमाधिक्रमः। भाषातः। नन्दन औषधिः।
"प्रेम वाध्ये पंगणी गावणी खाड्यासार्ये।
नाखायते समय यततः खण्डस: सृष्ट: द्रव्य॥ (स)
नसु “श्राव्यः करणीभविषयस्वरीविशयानके:” इत्युत्तावने
विरोधिनीविरुद्धायो: कथानकः।

"कपोले जानकः: कारिकमेवजस्वितमुषि
धर्मस्रोतेऽसारं पुलकं वक्ताकालम्॥
मुः पशुम् श्राव्यम् रजनिधरस्याकालकलम्
जनातुरायां द्रव्यतिः रहस्यां परिहः॥ (२)
हलार्दी समावेशः। प्रशोचते। इद खलु रसाना विरोधी-
तया अविरोधितायाः विधा अवस्था। कयोविदर्शालम्ब-
नेत्रेण कयोविदर्शायेकं कयोविदर्शार्थां द्रव्यं द्रव्यं। तत्
वीरुज्ज्वार्योरातिसम्प्राप्ते समावेशः। तथा हाय्रीद्वीपमले।

(२) महामिति। धरी रस: यदि समार्थे अपारयिनु। रसे वहम् अप-
धाः, माध्य: विषयशास्त्राचिन्ना वापितां विरोधपरिवर्तास्तु शास्त्रमिति:
स्वप्नां संपर्या युग्मावेश्य संस्कृत:। सातूत तत्काला यत् यथात् समः समक्ष यथा
तथा साधारणे न प्रायोगिक्यो निबद्धः तत:। च: खण्डस: श्राव्यः। कार्यः।।

(४) कपोली द्रव्यं। रसोऽपरहस्तः। माध्यः: राम: कारिकमेव इन्द्री-
भावस्य: देन:। तथा यूनी कालिः कुर्मायं इत्यति तथादिः यथार्थे: भावायः। लाभायः। वीर्यायः: कपोली सदृशी:। चवक्ष: सदृशी:। सार्य: शरीर: कामोऽसृष्टाः। चवक्षः सार्याः।
सन्ता वार्तमान वत्रधारण श्राव्यं सन्तिका श्राव्यं तथा रजनिधराः
श्राव्याः या:। देवीमाणा बोधकं विम्बास्यादिकालिकं:। महां: महायुर-मूकः धातुरायां:। द्रव्यम् द्रव्यम्: द्रव्यम्।।
पत्व भौ:। वातार्श विरोधिते विश्रवः। तथाग: बीर्याः रजनिधरस्या
प्रामाणयिन:। तत्र वायुवक्षाद्वार: वाहीते। इत्यूत्त्वा बीर्याः रजनिधरस्या
प्रामाण्याः।। महायुरां तु वृक्षक वायुमन्त्र तथा: कपोल्योऽपुष्कारातिलम् पृथुप्रथा:
विवाहः: तम्मुख्यास्त्रालोकस्मसम्भावने बीर्यः।।
साहित्यदर्पणम्।

सभ्रोगसं। चोरणकरणश्रीदामिभिविव्रित्रार्थसं। ठालभेन-
कोन ब्राह्मणेकोन च बीरभयानकयो। मैरमधैविभावे-
क्वाभ्या शालासुङ्करयो। विधायेविरोधी वीरखाकृतरीमाल-
थ्याम्। शुभरास्त्रायुसः। भयानकसः च बीमस्वेतिः। तेनाबं-
चोरास्त्रायो निक्षितालख्यनलाव विरोधः। पवः चोरः
नायकविविश्लेष भयानकसः प्रतिनायकानिशिलेन निवम्रे
भिन्नायुक्तलेन विरोधः। च। यथा नागान्थे प्रथमाचयक्षा
वीरसूतवाचनस्य मलयवल्युतारो दृश्यत्। तत् “पढ़ो
सौतमो हरिद्रविपि” श्रुतिस्थानरानिवेशनां ब्रैरत्वायो-
भावाच शालासुङ्करायो विरोधः। पवमचारी विनियमः।
“पारुदायां मदुर्म्” इवादी च गापुरुतादीनामधुभावः
कुछ्यविरालभेदयोति न विरोधः। (च)

अनुकारे च सर्वां द्रोषायां नैव दृष्टता॥

६०२॥ [क]

सर्वांत दुःखलस्वैविवनाम्। यथा।

“पवपर दुःखवन नौमोत्वादि जल्यति कसन”। (ख)

(च) समाधेन दृष्टिः। विधा विधिः भवस्या दृष्टिः। नियम दृष्टि
यथाः। नैरस्यपरमाणु शांतास्वस्त्रीस्वार्थार्थस्वार्थार्थिः हवनागायः। थप
छटादस्य बीरविवाहायः। भिन्नायुक्तलेन बीरसः भालसः रजनीकरिना,
महाराजः बालकरो जानकीबेहदः भालसमन्विताः। सभ्रवस
धारसार्रासं। पवसुतः रसाय त्रिविश्वासः। शुभरास्त्रायुसः
नैरस्यपरमाणु विनियमान्तः नैरस्यपरमाणु बालसः.
विनियमः। विनियमः। विनियमः। पवसुतादि स्वाभावानामिति भवाः। पतने
पवसुतादि स्वाभावानामिति भवाः। पवसुतादि स्वाभावानामिति भवाः।

(क) शुभाराम शैतिः। शुभाराम शैतिः धर्मायात्र दृष्टिः।

(ख) वर्ताव्यति एव दृष्टि। दृष्टताः।
रसायनिकमासख धर्मि: शौर्याद्यो यथा ॥६०४॥

गुणानाह।

रसायनिकमासख धर्मि: शौर्याद्यो यथा ॥६०४॥

(ग) रामचरितमानस । प्रभु: शौर्याद्यो यथा: महाभारतानि द्वितीयो यथा: भद्रम्यातः कृपावर्धय धर्मि:।


456

साहित्यदर्पणम्

काव्यपद्धतिस्तीला पापायिकानुसार गोिपणम्। यथा चैवात
रसमान्यस्य धर्मलं तथा दर्शितम् (क)।

एवं माधुर्यसीमोज्जय स्रस्यद्र द्वितीय ते विषया।

(६०५)॥

ते वृषभा। तत्र।

चित्तव्रीभावसिद्धी झाडी माधुर्यसुचते॥ (६०६)॥

यतु ते कैंचिद्रुतां “माधुर्यं दृष्टिकारणम् द्वितीय तन्म।
द्वीभावस्य भास्तादर्शूपद्धाराभित्रलिंकृत्य तत्कायिकसामाः।
द्वीभावस्य स्वाभूपरिचितस्य वस्त्राकृतिस्य विस्मितिक्षेप परिक्रमाणि रत्नादिराका-
रात्रिविलासदीर्घोंचिन सहस्यचित्रार्थ्येकम् (ख)। तत्र।

(क) रशेति। भविष्यं सुमार्थस्य सीमावर्ष: भागिनेन दयादार्शिका-
दीन्यं ग्यापम्। महत्त्वसिद्धां सहस्य: भागिनेन दयादार्शिका-
दीन्यं ग्यापम्। समस्तत्त्वस्य समुक्त्रप्रवेश्यं च नवप्रायतता
तथा। सप्तसप्तं स्वम् ब्रहमानं ग्यापमिव:। समस्तत्त्वसिद्धां तथां
महत्त्वस्य सुमार्थस्य सीमावर्ष: भागिनेन दयादार्शिका-
दीन्यं ग्यापम्। तथैव वृषभा। तत्र॥

(ख) प्रभुभोक्तां चित्रिति। चित्रित नानं द्वीभावम्: रसभाषम्। रसभाषम्:
द्वीभावस्य। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्। रसभाषम्।
रसभाषम्। रसभाषम्।
सभोगी कहणे विप्रलाभे शानेष्विधि क्रमात् ॥

607 ॥

सभोगादिशिष्टा धपलचन्त्रानि ।

वेन सभोगाभासाधिशु

अध्येत्तय न्यितिशिष्याः

यथा ।

मूर्तिः वर्गान्तर्वर्णेन युतायाठड़दान् विना ।

रणी मनो च तद्रुक्तः वर्णाः कारणतव गता ॥

अद्वितिरल्पदविवी मधुरा सचना तथा 608 [ग]

यथा ।

"अन्नकुमकलमुखुद्धदपाक्षयः भक्षयः

जनयन्ति सुहृत्नामन्त्रः सत्तापसन्नितम्" (घ)

यथा वा सम ॥

"लताकुष्ट्रु गुणजनमदवदलिष्टिः चपलयनः

समालिकि कर्षन्तु दुन्ततमनन्तः प्रवलयनः

(ग) नूतनिति । नूतिः विनाय वर्गां वर्गान्तर्वर्णां कर्तवादीनाथं अन्तवुच्छेन चरसं

यथा ।

(घ) एडाइश्वरी विद्धिः । एडाबन कालम मदवधुभः महाकालिनिर्विद्धि

तथा । काव्योः । चपाक्रमः नेत्रविकारीक्षितं सुहृः दृशः सुहृः दृशः

धर्मसत्तानां तत्सं चलः चलः कर्षुः सितालिनिति ऐः । कर्षापमनन्ति

सत्तापेश्वर्मन्ति लयाद्वितियं लनवलि

धारणविनाः ॥
धन्तरब्रह्म विनयपुरुष विकारश्रवण दौष्ट्यसूचये ।
वीरवृत्तान्तर्त्रेशु अर्जिणाधिकयमश्य तु ॥ ६०८ ॥

तथा श्रीजाति । अन्त्यापि वीरदिविषां उपखण्डानि
तेन वीराभाषादव्याख्याचर्तिर।

वर्णस्यायस्यायनां युक्ती वर्णीं तद्विद्धमी ।
उपयोगी द्वयोजास्त्रेतद्रूढः: सह ॥

शाकारस्य प्रकारस्य तथा व्यञ्जनतां गता ।
तथा समासवहुला घटनीदलवश्चालिनी ॥ ॥

( ६०८ ) वर्णसिद्ध । महत्तपन: गुज्जल: खमन: महान: मध्य: चेम्बिपुर:।
समस्मृत: दिखिन: ताइस्न्न वर्तक्कुर: वसारतिविभचर्यां बपवर्ण:।
कामयक्ष: अक्ष: शरीर: सताक्षादः: खमनम: हुम्पत्तम: ज्ञातेश्वरम: वर्णांः
कास्त्व ज्ञानयुक्त दक्षिणिहस्य: भरतिन्त: पद: स्वः सब: तर्कवर्ण: कामयक्ष:।
राजिहृद: परामुख: विन्यन: लम्बान: बन् दिविः दिविः संकारां पुष्पसं निरत:।
विचिन्तित । वस्तन्वयुक्तवस्तिः । शिखरिप्रेमचमस:।

( ६०८ ) चोज द्रतिः । चिन्तस्य सन्म: विशारदेण विशारक्षेत दीपलः
विकासविशेष ईश्वः ।

( ६०८ ) वर्णसिद्ध । वर्णस्य ग्राम्यात्मायां वर्णां युक्ती तद्विद्धी दितीय-|
चतुर्याविंश: नवाभिन: खिल्लीय: । दत्तीचिन: वुजयतुवः द्रतिः कीर्तिः।
उपारि निमित्तं, पद: वदवो वा वदोः: उपयोगीभागोिंश्वतः सर्वं: रेष्कुमः।
वर्ण: क्लेश: चया—भवः । श्रमः । भार्तृस: इत्यादि । भीलाशार्वी
प्रमायक्षणिपादातिः घटना रचना ।
यथा "चचवेद्मुनेन्यावादि"।
चित्तं व्यापोति व: चिन्त्रं मुक्तिक्यमनसिवानलः।
स प्रसादः समस्तेऽरसेऽरु रचनासु च।
ई०११ [ ज ]
व्यापोति भाविकोरेत।

यथा।

ान्ध्रास्तत् ज्ञेनका अर्थीवेषका: श्रुतिनामः।
ई०१२ [ भ ]

यथा।

"शूचीमुखेन समादेव कवत्रागस्वः
सुकाकलाप। चुवस्य स्तन्ये: प्रियाया।।
चायेः चरख शतशी विनिक्तासमी
स्नेपायि तां कथमके न विलोकयामि।" (ज)।

यथा श्रवणमिव गुणव्योच्यते वुधः ई०१३ [ट]

(ज) विषेषसिद्धः पनसः पररस्त्ररूपः द्वननंवत वास वः
पवतं व्यापोति भविकोरेत श्रवणमेव विषेषसिद्धे। स्: महादः।।
(भ) श्रद्धा दत्तम्। श्रुतिनामहः श्रवणसाधैवेष्यः।।
(च) तदाद्यति यद्हेति। सूचीति। हे सुकाकलाप! मौदिकादार!।
ते शूचीमुखेन शतशीवायाधिते भावः कहतु सकारारते न त उनः उपरिति
भावः लक्षणः कवत्रत्र: चुवस्य प्रियाया:। प्रियाया:। चुवस्य कवत्रागस्वः
प्रियाया:। शतशी विनिक्तासमी। चायेः चरखः शतशी। विनाशिणं विनिलेखः
श्रवणे विद् सम्म पदहृद्मौनौपरीधि: सहीन्द्री ते कथे न विलोकयामि
भगवानि। विद्वेषसिद्धः इत्यः।।
(ट) एण्यसिद्धः। पदां साधृष्टिकसादास्तं मुद्रैदं वृकस्या।
"श्रीवरस्ख श्रीयादिगुणवियोग इवेति श्रेषः।
श्रेषः समाधिरौद्रायं प्रसाद इव ये युनः।
गुणास्विनः नैस्मत्का श्रीज्ञानभवन्ति ते॥

ई१४॥ [ठ]
श्रीजसि भवथा श्रीजः पदवाचि शब्दार्धमविशिष्यं तत्र
श्रेणो वहनामस्रि पदान्नमिकपदव्यमहानामा (ड)। यथा।

"उल्लक्कजलकुञ्जरनंनसस्सास्सास्सास्सास्सहस्सास्सुब्बोहाः
सवं: पर्वमकन्द्रोदरस्वव: कुर्वन् प्रतिध्वानिनोः।
इवैवहरति धनि: शुचिपदंतवायी यथावतं तथा
प्रायः प्रेमदास्यशब्दधवला वेलयसुमुहस्थि॥

अथ वन्यवेक्षात्तात्तात्तादेव (ट)। समाधिरात्

परर्वथवा न्यस्ते: चचषते कथति। गुणहत्तिश्व श्रावोपायपकल्पेषि
बौह्वमस।

(ट) सामायं प्राचीनोकानां शब्दगुणानां समाधानमात्र दीप देति।
श्रैमाधवं: चलारं वेदीत: गुणां: चिरलनै: प्राचीनोकाः: ते श्रीजिसि परमर्या
श्रीजः पदवाचिक्ष颊 शब्दार्धमविशिष्यं शलभवंचि शलभमृता: शर्मति।

(ठ) श्रीपाददेव तत्ततिः। ततं तेषु सति इववधयं: संक्षब्रवतु मावनं खुर-षुन्म साइना खुरष्यं यस्मत: शर्मविशिष्य: दीप:।

(ट) चदायतिति वथिति। चन्दनश्च। चन्द्रावशिष्याः
जगदप्रदर्शयाः बलीन्यान्याऽस्मिन। विवेक: वेचय: भास्कर:।
श्रुतिकालं सामायं चतुर्वेदोऽस्मि: च: चतुर्वेदोऽस्मि।
प्रतिविशिष्यिनी: कुर्वन् यथा इववरति षणातिः तथा प्रायिष्य बाहुविनां प्रेमान्
कर्जयि: प्रति:। एहाः: गहतस्तस्तस्तस्तस्ताः, ऐश्वा बलात्मीयान्यायिः
इति। श्रीपाददेव तत्ततिः। ततं तेषु सति इववधयं: संक्षब्रवतु मावनं खुर-षुन्म साइना खुरष्यं यस्मत: शर्मविशिष्य: दीप:।
चौहावरीक्रमसः। आरोह उत्कपाः। भवरोहिष्यपकः
कर्तः को वैरल्लोकवी विवशः। यदा "चढ़ुकः
स्वादि"। इति पादनी कर्मण वनस्य गाढ़ता। चतुष्टिष्ठ-
वार्ति तु प्रयक्षः। तस्मापि च तीव्रप्रयोगिकायत्या श्रीनिवः
विद्याति (ि)। उदारता विकटवत्त्वः। विकटवत्त्वः
पदानां निर्यायलेखः (ि)। यथा।

"शचरणसिद्धिनिविद्यैंपुरुषसत्कीलामः।
भ्रष्टिनिमित्तमालीतु तनं चिन्त कलछः।"

पदः च तत्ततालुप्सरिः रसात्मकस्वानसनत्तिर्पिवः मुद्रा-
प्रीतिकल्लितपूणः। (ि)। प्रसाद्य श्रोतिधिनिकायवाः
(ि) यथा,

"यो यः शस्त्रं विभाषि सभूलगुरुसः पाण्डवीनां चस्तृतः
यो यः पाण्डवोऽविश्वरधिकवति गर्भश्वायं गति वा।

(ि) समाधिसाध समाधिकरित। तस्मापि चतुष्टिष्ठानीया दलवः।
श्रीजन्म हुतेन प्रस्तर न क्रियायत्रा कौशलंकीयाः। श्रीजन्मगुणन्ययमः।
(ि) श्रीधार्येनाद दलाधिकरित। विकटवं चचरण स्वर्ण स्वर्णादा-
भूतः। श्रीतदलां स्वर्णादेन नवनशीलतस्वम।
(ि) दलाधिकरि यथित। समाधिनिवृत। नरः वनस्याः दलाधिकरिताः;
नुपुरे य गुणशाहाः भिवि विबिध व कलं कृष्ण सर्वित रुपितं रुपमस्य
प्राशीत। यथित। तत्ततालुप्सरी तेषा प्राचीनाः सत्माधिकरितः।
भ्रष्टिनिविद्यैं विकटविकायलेखः।
(ि) प्रसादसाध प्रसाद यथित। श्रीजन्मगुणन्य सत्माधिकरितः
शाला स्वर्णं यम तालाणधिकरियंगुणन्यालेखपरिनामः।
(ि) दलाधिकरि यथित। यथित। पितरं त्रिगी दलाधिकरि प्रवा
शुमक एव दलाधिकरियमः। पाण्डवीनां चस्तृतः
इतिविदा यथाहः यज्ञात्मकः प्रकाशः गह्नः यज्ञ तालमः
स्वतः नस्त्र विभाषिः धार्याः। पाण्डवीनो इत्यति तथः य यज्ञः
ि}
डू. यथा सत्तैच साधनी चरति सृवि रणि यथा यथा प्रतीयः।
क्रोधाःस्व मन्त्र। स्वातिकम न्यातामलकः। काठसमाय दृश्यतम्।
प्रश्नकः परिभाषणः तेनेवाहीक्रमम् युनः।

615

यतः। “खासानु सुचित इत्यादि” ।

अर्थव्यत्तो प्रसादाक्षणकेनेव परिघ:।
अर्थव्यतिः पदानं हि भविष्यथवसमर्पणम्।

616
एकत्रिते सम्बन्धः। काव्यरूपः कान्तिस्वरूपः सुकुमारता॥

$\text{१५}$

स्तवीतकृतिः सम्बन्धः। कान्तिरूपः। तत्र हालिरुपः कांटिपद्यः सवेदरूपः काव्यरूपः सुकुमारता चण्डकम्। (फ)। चन्द्रयोक्तादि रूपः।

काव्यरूपः समता मार्गीमेत्रकः।

अन्यायोक्तागौणेश्च चन्द्रपातो यथायथम्॥

$\text{१६}$

स्तवार्कण्ये विकटेन वा मार्गीयोक्तात् संर्वन्येण वेतने विनियमान। (फ) मार्गीमेत्रः स्त्रि काव्यः।

“श्रुयथा भूमियाप्रणियाजनामोग्नविभंगुः।
पारोद्धः यिष्येयापरिणुष्ट्रक समरातु किं तात्त्वा।

(फ) चरित्रनीति काव्यः सुकुमारताः समाप्ति वाचस्य। शास्त्रः दोषपरिवर्तिक पुमनास्य वागातु परिधारातु कालिन्दः स्वरूपः सुकुमारता नाम भव्याः प्रकृतं हृद्योः। तत्र प्रान्तीपरिवर्तिनः काव्यः। देवतापरिवर्तिनः सुकुमारता। हृद्योः। कालिन्दः कान्तिरूपः।

हालिरुपः: निकालनेतिविभिः। निकालनेतिविभिः। भूमियाप्रणियाजनार्कीदिपिर्या:। तिैं ज्ञ्यातामुः स्वरूपः:। तस्मान देवतापद्यायेन यथा वै कौशिको विलयम्या या सोमा तत्र भाष्ये श्रवणे हुन्ते द्रव्य तथ्यात्त्वम्। सुकुमारताः सुकुमारताः। शृण्याय्यमुक्तमिथुतामुः स्वयंसिद्धः।

(फ) प्राणीमेत्राः समाप्ति वाचस्य। द्रवणीये। चरित्रः।

सहिष्णु एव स्त्रयः। नास्ति। द्रव्याय्यमिथुतामुः। समाप्ति। काव्यः वै निर्बली। द्रव्याय्यमिथुतामुः। समाप्ति। द्रव्याय्यमिथुतामुः। समाप्ति।
साहिल्यदर्पणम्

उद्देश्यविधादिवरणसन्तप्रभाषामदानाङ्गवः
स्थोतःश्रोवशरीरप्रणालू मुनरितः गुर्मनिरव्याप्यते॥

चन्द उत्तेजने वाचे हुकुमारवनस्वागो गुणे एव। अनेकमः
विविधुले माध्यमयादिवेवानतः प्रातः (म)। यथा लताकुले
तुष्टातितादि॥

चोजः प्रसादे माधुर्ये सौजन्यामयः सुदाराता।

लदभावस्य दोषेनात् सौङ्गता चर्चागा गुणा:॥

६१६॥[य]

चोजः साभिमान्यलक्षपुस्त। प्रसादोदयविभच्छम्। माधुर्ये
सुतिविचित्रप्रसं। सौजन्याम्यसपूर्णम्। चदाराता अयामः

(म) समस्यते। समस्येन कोमलेन विकटेन जमरेन वा सांवेश प्रायालया
चयानास्य भारस्य। तैतेव पूर्वप्रायालया एकवेधः परिनिर्दान समायमस्।

(म) सागामिदेशं दोषेनुसादनरति अनुवृद्धित। भायूदारिन विचित्रीये
परिपुर्वानि चर्को यथा तालये तथा चन्द्दः। चयानाः पाचे लक्षवः
घटान्य ज्ञनस्य च भारसः। विद्यार्यः यथा तत्वार्यस्य वपुः। शरीरः विभूति दधानाः
एव। पारिवर्त: विवेयः विद्यार्यः। वाणिज्यवधे कुदालसाधे संयुक्ते पाणिभवी
कृत्यः समातु। सक्रद्धप्रपरिमाणार्य प्राणीः ताता, तेन विन्कृतं । न कापि तस्मात
गामकाराणार्यानिरूपममित् भावः। चयानाम् चदयः गच्छां हि न्यायनामानिवच्छः। धुरावरणे
उदारारणां वर्षस्युरास्यां वन्यानां हस्तिकाराणां हस्तिकाराणां हस्तिकाराणां अध्यायः सीघ्रः। चल्कः
व: दानार्येः। सदस्वलावः। तस्मात्। सौङ्गत: प्रसादेः सौङ्गतेः कृप्यः। यथा
तपाविषयात् इति:। श्रावः चिन्ह्र्यी:। कलार्यः। प्रख्यातनः। स्थलाये। श्रावः श्रावः श्रावः
इति प्रायस्य। भावादिः भावादिः भावादिः। चन्द नित्यायाः चदये चाल्के
वाचे वाचे। एवंविभजयिष्ठु कागामिदो दोषेन एवं ताता सीघ्रम्।

(य) साध्यं प्राणीयालाग्यमुखानां समायतानां चोजः इति। चोजः
प्रख्यात: पदेन चर्चागा: गुणा:। तद्भावस्य तेवानीलो। प्रसादानाम्। प्रवास्य च हस्तेन्
भावानाध्यानाध्यायः। दोषेनात् दोषेन भावान परिवागादिच्छः। चाल्कः।

(र) चोजः इति। चाभिमान्यलक्षपुस्त। भाभिमान्यकामाललोस्तरम्;
तमः (र)। एपाश पद्धानाम् स्वर्गाल्पवात्मकं यथाञ्जलम् सुपुष्टार्थं 
धिकपद्धनावीकरत्तमाक्षुलकुष्ठोऽत्यस्ततान् निराकरणेन्नाम 
ज्योऽकारः। स्पष्टमुद्रादिर्मण्यि।

अर्थ्यतिः भ्रमाविक्षयलज्ञारिष तथा युनः।
रसध्वनिगुणोंभूलव्यङ्गायां कानिनामकः।

$\text{ई२०}$

भ्रमीक्षत इति सवमः। अर्थ्यतिस्तुलस्मावस्तुलम्।
कानिौदिरसवलम् ( न )। सष्टु वदाहरे।

श्रीगोचित्तता माधवंः समतापरम्।

$\text{ई२१}$ [ व ]

श्रीः कसकौतियातुलवणलोपपतियोगपद्धतानाम्।
तव क्रामः किषाणसत्तातः। विद्यान्विश्वान्त कीटिच्यम्। धम- 
सिहवर्नाविवर्नहुसुलहलम्। उपपादक्युतिविन्यास उप-

पुष्टाकोपरालिपिस्वी। गर्भाङ्गोऽवस्य विषयीमान्। प्रसादः भविषयवरा 
लोपरालिपिस्वी। वाव्येकृतं विविधवर्णं साधवेयम् भविषयवरालीपिस्वी।
घमस्यं युतिकृते वैकिसास्यं भविषयवरालीपिस्वी।
घमस्यं रत्रजनाधिकार्यते तदादता शाम्भादिराखिश्वेति तिस्ना 
यायः।

( न ) प्रायीनीकामंगतंतयं यंक्ति कानिच समाधि अर्थ्वक्षितिः।
समाव्यक्तिः पछादः तेन प्रेक्षः तथा रसभिः। रसरस्यं अभिना 
गुष्टौमतः स्वर्णः तथा कानिनामक:। गुणः वैकित इति श्रीः। अर्थ्यतिः 
माधवं दर्षणस्वी। शुद्धवर्णं श्रावव्य समग्रविश्वरः 
मिश्रिते:। कानिनामकताः। दोसरं रसीवृक्षविन्यासः।

( ब ) प्रायीनीकामंगतं यंसं समाधि समाजान्त वृष्टि इति। 
विविधात 
मातं देशां वैष्णवागमित:। देश:। दुस्ता परः केशमूल पद्धिः। दोसरालिपिः।
साहित्यदर्पणम्

पति:। एवां योगः समेलनं स एव रूपं यथा घटनायास्मातः

श्रेणी वैचित्र्यमात्रम्। अनन्यसाधारणसाधित्वकारिताः

श्रयविराहान्ति साधः (ः) यथा।

"हृद्यैः कामसङ्क्षिप्ते प्रियतमे" ह्यवादि।

प्रज्ञ दर्शनादयः क्रिया:। उभसयस्मानरूपं कवित्वम्।

लोकसंस्कृतवहाररूपमनुिणलम्। "एकासंस्कृते, प्यारा

ढ़ेण, नयने निली, श्रवहक्तक्तचार इति सपादकानि

एवं योगः। अनेन च वाच्योपवत्तिग्रहणवेगात्य रंसा

क्षादी व्यवहित्रप्रय इवस्थागुणता समता च। प्रक्षान्त-

प्रक्रियप्रश्नविध्यवैमार्यविभागिताः। स च

प्रक्रियप्रक्षान्तदोषाविरङ्ग एव (ः) खटसुदर्शनम्।

न गुणं समाधिस्थः

समाधिसारायनवच्चायायोनिरुपदिविधायत्वस्यः।

तत्तवादिनिर्गतः यथा।

(ः) वैष्ठार्थान: न तु गुणश्चेद्यनामस्माते इति साधः। चन्दोऽस्मिनः

द्रववं समेलाः समस्मात्रि एव गुणश्चेद्वाय इति साधः।

(ः) च दासार्थतः यथान्ति। प्रज्ञ दर्शनादयः भादिपैन चप्पगमनादीनां

वेषसः। चम्बन: कालयोः समाधेन रजः तवें द्वं यथा ताद्रशः। वीकःः

क्षीतां सम्बाविश: ताद्रशः वेषः: एव तवें यथास्थाचलम्। वपूर्णकानि

श्रीवाहाय्यास्मातः। इत्यसः: नेलाः। वाचवितः। वाच्यसः

अभिवियार्यक्ष उपएतः। युक्तः: तथा: यथाच मृत्यु शास्त्राय: कामालिकायामिति

प्रक्षान्त:। व्यवहित्रप्रयः प्रवेशः। विशेषन्यतः। विशेष:। च प्रकारः

नयोः: भारवेऽः प्रवेशैवयोऽः: विपर्यायेन वेष्कौमें च नवः यावत्वादिता

विशेषन्यवसविरङ्गः ताद्रशः प्रकृतिग्राह्यायेन चप्पकान्। वादशत्रेव समाधिन-

मिति साधः।

(ः) चमानिमांगूर्यः समाधी विद्विति। चमानिमांगूः विद्विति।
"शयोसुष्क्षितामत्तङ्गशचिवुकप्रस्थिनाधिनारङ्गकम्। (च)

अन्याचायायोनिनियः।

"निजलयनप्रतिविवेचस्वुनिव वहुः प्रतारितः कापि।
नीलोत्पलाविचित्रानि करमपवित्रः कुचुमलाकै।"

परम नीलोत्पलनवनयोग्रतिसंड साद्रश्च विचित्रनिभिषेष्वसं
विवदम्। परम च ब्रमसाधारणोभोभानोभायकलात्र गुणानि
किंतु कामशरीरोभिनवर्त्ककलम् (च)। काचनुस्मि चेकः
खिन् पदार्थः वकादे "वत्तिंज्ञन यस्मुः चोतिः।" दृशि वाक्य-
रचनम्। काचित् "निदाधिश्रीतलिपिवाक्षयुक्तुमाराजस्मि
राववर्षा योःपि" दृशि वाक्यां वकादे "वराणिणी" दृशि
पदाभिधाम्। काचित् "एकस्य वाक्यार्थः विचित्रितिशेषिनवि-
शादनवेगचारभिधानमिलोऽरूपः व्यासः।। काचिद् "वहुः
वाक्यप्रतिपादायकाव्याकनाभिधानमिलोऽरूपः समासः"

शयोनिः नूतराविः। केनापि कविन्या चमिकदूर्वूः दशः।। अन्याचायायोनिः
विशिष्टमण्डितमिकृः दशः।।

(च) शयोनिनिदाहस्ति वयः दृशि। चयः तत् च सुस्थितः गौर्यकर्मणि
कलिन्तोमकलिः। यत्तु सत्ययु समपानिनिः भावः। प्रथम लाभितेमिख
विद्वृत्त तथा प्रधानस् प्रथेय यद्यक्त नारदः फलविनेः।। चतु सुविष्टशः
विवृत्तिः। दपसः न केनापि निचेष्टित शयोनिः।।

(च) अन्याचायायोनिदानति नित्यः। कापि क्षुद्रसाधारणोभोभानी-
वचः। निजलयनवयः। प्रतिविवेचः। शयोनिः पुः। पुः। प्रतारिता स्वतः
विभोजिताः। कांम पर्यंतः न्यायायेनिः श्रेयः।। विचित्रिते श्रेयः दशः।।

शयोनिः।। विचित्रितिशेषिनं वैवधिस्विषिः निष्टिः रक्षितम्। परम
कामायः। ब्रमसाधारणोभोभायकलात्कस्मः ब्रमशाधारणामीमायः। चरणांकोः
लिखितः।। कामशरीरितिः कृपः बायार्धीयमीयोक्तिविंकः।।

(च) वाक्यप्रतिपादायः। प्रश्नावेशः गुणाणि चासनां चासनः कार्यादिः।

"एकस्य वाक्यार्थः विचित्रितिशेषिनवि-
शादनवेगचारभिधानमिलोऽरूपः व्यासः।। काचिद् "वहुः
वाक्यप्रतिपादायकाव्याकनाभिधानमिलोऽरूपः समासः"

शयोनिः नूतराविः। केनापि कविन्या चमिकदूर्वूः दशः।। अन्याचायायोनिः
विशिष्टमण्डितमिकृः दशः।।

(च) शयोनिनिदाहस्ति वयः दृशि। चयः तत् च सुस्थितः गौर्यकर्मणि
कलिन्तोमकलिः। यत्तु सत्ययु समपानिनिः भावः। प्रथम लाभितेमिख
विद्वृत्त तथा प्रधानस् प्रथेय यद्यक्त नारदः फलविनेः।। चतु सुविष्टशः
विवृत्तिः। दपसः न केनापि निचेष्टित शयोनिः।।

(च) अन्याचायायोनिदानति नित्यः। कापि क्षुद्रसाधारणोभोभानी-
वचः। निजलयनवयः। प्रतिविवेचः। शयोनिः पुः। पुः। प्रतारिता स्वतः
विभोजिताः। कांम पर्यंतः न्यायायेनिः श्रेयः।। विचित्रिते श्रेयः दशः।।

शयोनिः।। विचित्रितिशेषिनं वैवधिस्विषिः निष्टिः रक्षितम्। परम
कामायः। ब्रमसाधारणोभोभायकलात्कस्मः ब्रमशाधारणामीमायः। चरणांकोः
लिखितः।। कामशरीरितिः कृपः बायार्धीयमीयोक्तिविंकः।।

(च) वाक्यप्रतिपादायः। प्रश्नावेशः गुणाणि चासनां चासनः कार्यादिः।
साहिल्यदर्पणः

इत्वावसादौनामवेंकतरानां न गुणलसुचितम् प्रयोगु वेचित्रता
मातावहलम् (क)।

तेन नाथसुगमः पृथक् ॥ ६२२ ॥

तिनोतकारिणः। अर्थसंहलं श्रीमन्द्रः प्रस्तलयः प्रीता:।

इति साहिल्यदर्पणे गुणविवेचनो नाम भ्रमः परिष्कृतः।

नवमः परिष्कृतः।

प्रथोद्धकमः सममध्यसदृशारिनिरूप्यं वहवकायलिनीश्वरः
दीपितमाणः (क)।

पद्मकुटना रीतिर्ग्रंथमानविशिष्टवत्।

उपकर्त्वाः रसादौनामः ॥ ६२४ ॥ [ख]}

वाक्येऽवर वचनम्। तत्र दुर्मिल्यादि त्रयमसहारापरः विविधायतु स्वयम्।
समासः वृहतः पदः। वाक्येऽवरः प्रतिपादिः अर्थसंहलं एकधेरि वा वाचिन वचनम्।
ततोद्विदलं निविदाचिति सोधम्। सदैव: प्राचीनशिल्पाम्। न गुणलसु भवनाव-नवाधारस्य स्वस्वात्मायायकाल्यादिति सावः।

इति नि, ख, अवाचीकारिणः श्रीवीणानन्दविद्यासागरस्यादोक्षविविधिता
विशिष्टः साहिल्यदर्पणः भवमपरिष्कृतः। वभागः।

(क) परिष्कृतः। चवद्रा: चूरीकाटाप्रायोगिनीतिः भावः।

(ख) परिष्कृतः। पदानां चवद्रा: समकः योजना व्याख्यानविवेचनके
मौजयः: रीतिः। सा चवद्रां संकोऽसंध्यां स्वामयं विवाहः तदत्। रसाय- दौनामानुष्ठादिप्रस्त रसायवाहारावारीस्य गृहस्य। उपकर्त्वाः पीविसिका।
माधवैय चांदनीचे घर, वेदांती खालील तत्त्वात था
चौथै व्हाय गोदी च पाणीली लाठीका तथा

आरती: । तत्र ।
माधवैय व्हाय वेदांती खालील लालितास्तिका ।
ब्रह्मचरित्रातील वेदांती आरतीरिबळी ॥

वया । "अनन्यस्मृतमिहः" द्रव्याति । दृढःश्चायाः
"अतसःसमस्केरस्ता तुः दशिमुग्धिष्ठे वेदांती ।
ब्रह्मचरितीवहूऽत्त्वप्राप्ताचरा च हुविष्याया" ॥ (५)

भूजः प्रकाशचैवेदीः च चाडळः गुणः ।
समासवहूऽत्त्वप्राप्ता गोदी

(५) तथा मेघांगां आरती । शास्त्रः ।
(४) वेदांती दास्यनायेः । दास्यनायेः पूर्वः । दैवः । विनासकेशः
मलीकारिः महत्तिः । समासवर्धिता वा चतुर्माणा रचना । विरुद्धेष्वर्धिता
हृति वेदांती आरती । चैती कप्री द्रव्यः ।
(५) भक्तमन्त्रेः । चतुर्माणा चतुर्माणा रचना । रचनाः
रचनाः दशमिकः । महत्तिः । गुणः । गुणः । रचनाः
रचनाः दशमिकः । चतुर्माणा चतुर्माणा रचना ।
(५) गोदीमाग भूजः आरती । चौऽप्रकाश: । अनन्यस्मृतिपादकस्तिकः
वर्नः भागः ॥ (३) वर्णांविभिन्नस्तिकः गोदीः ।
राज्रा वर्णीकमारे वर्णयित्वमेधाविकासोऽनं शब्दापि विदृष्टमि।
सन्तुरा्ग्राहणये सुहुल्लवदधवनिधता निश्चलारचसुज्ञे
भोजस्वलाभ।
“समस्तपद्यपदातरकार्तिसमविदतम्।
सन्तुरां सुकुमाराः पाषाणकं कवयो विदुः।” (ज)
शाटी तु रैतिवेंद्रमी
पाम्बाल्योरतरा स्थिता || ६२८ || [७]

यथा:

"श्रयसुदेश्यति सुद्रामङ्गनः परिविना-
सुद्रगिरिवल्योवलमन्दारण्यम्।
विरहविपुरकोकलनवधुरुविमिन्दन्
कुपितकापिकपोलकेडांतस्मस्मासिः" || (७)

काधिदाह।

"स्तुपतस्मासुभगम् युक्तवेधारे चाविभूविभिषा।
उद्विदिश्येष्यापूर्वतिवसुच्चासा सविवाठी।" || (८)

अन्ये ताहूँ।

"गीड़ी डमरवचयः स्त्रातृ बेदभा ललितकृम।"
पान्धाली सम्भवेन जाती तु सदुभि: पदेषः।
कविचित्र वन्तायोगिचित्रा—
दन्ययो रचनादयः। ॥ ६२० ॥ [ ७ ]

वक्तादीयादिशब्दाहाचयामवशः। रचनादीयादिशब्दाहाचयामवशः
हतिवर्षी। तत्र वक्तायोगिचित्रा। "मणियस्त्राण्वाभः!"
दलादिः। अत्र वाचस्य क्रीडायश्चल्लक्ष्यस्मि भीमसेनेन-
वश्लेनोहता रचनादयः। वाचिीयोगिचित्राद्विष्टे। "सूर्येश-
व्यापूर्वमान इत्यादि।" प्रवन्धीयायोगिचित्रा नाटकादिः।
रैदियो प्रभमन्ययश्चल्ललेन न दौर्षसमासादयः। एव-
मान्यायिकायां मृकुरंगिदिः न मस्तिष्कसादयः। कथायाः
रैदियो नात्वमसुहता:। एवम्यादिः प्रयम्।

इति साहित्यदर्पणे रोतिविवेको नाम नवम: परिच्छेदः।
अधावसर्पासानलखारानाह।

(७) कविचित्र। वक्तादीयानां श्रीस्वामी चन्द्रयोगि सविविधत्वा रचना-
दयः। भवनीति श्रं:॥

इति बहु, प्र. तपायश्चरितं श्रीजीयादिपाद्यायागमदावायिन्य विषयसमि
विभव्या साहित्यदर्पण नवपरिच्छेदव्या समाय॥
श्रम: परिष्करे।

शब्दार्थ योरसिरा वे धर्मः शोभातिमायिनः।
रसाद्रेणुपकुर्वलोकज्ञारालेकादादिवत्। \\
\\

यथा श्रद्धादः। गरीगोभातिमायिनः। गरीगोधुपुरकुर्वलोकज्ञारालेकादादिवत्।
शब्दार्थोभातिमायिनः रसाद्रेणुपकुर्वलोकज्ञारालेकादादिवत्।
तथातुपलिप्समादः।

श्राधार्थयोऽपि। प्रथमः (क) शब्दः वृक्षिनिधिपलात्।
शब्दाल्पिनि वताविष्ठो शब्दाशलिपिरख्याप्ति।
युनक्तपदार्थाभासः चिरलकृ।
शब्दाल्पिरख्यात्स्यत्र नित्यलकृ। पद्धम तमिवाह।

शापातति यद्यः पौनह्यत्वाभासनम्।
युनक्तपदार्थाभासः स भिन्नाकारशब्दः।

632 || ख [ ]

श्रद्धार्थयोऽपि।

“श्रुतज्ञकुण्डली व्यतातिशिष्यभ्रांगश्रीलः।
जगन्निपि शब्दापायद्वाराधीतोऽसि।”

शतः श्रुतज्ञकुण्डलित्वास्थित्वाम् भापातमात्रेय सर्पादिक।

(क) प्रयम्बित। शुचीकट्टायनाथिनः सायः।
(ख) भामत दति। भामत:। सम्पायत:। श्रुतिः च वाच्यः।
पौनह्यत्वाभासः युनक्तपदार्थाभासः। स भिन्नाकारशब्दः। युनक्तपदार्थाभासः च।
नतया पौनहस्तक्रपतिभाससनम्। पर्यवसाते तु भुजनस्यं कुष्ठलं विचाते यस्मेव धन्यक्षर्थस्वम्। पायद्वादित्वत् क्षयादिव्यार्थस्र। मल्लकार्।। पायद्विश्लोकश्वापभ्यार्थ्यव पर्यवसातु मुखः कुष्ठलीतमव्यः प्रथमस्येव परिवर्तितवहलम्। हरः शिव इति हिन्नेयः। श्रियश्चांभवेत् इति ह्योरपि। “भाति वदा न व्यागः” इति न ह्योरपि तिः शब्दपरिवर्तितसहस्रोऽहलायः। लघुभासम्। अभोभायालङ्कारलम्। (ग।)

अनुप्रासः शब्दसाम्यः।

वैष्णेदिपि सरस यत्।। ईशः॥ [च।]
दशम: परिच्छेद: ।

सरमात्रेकऱी वात्स्यं वैचित्र्यासाहाय्य गणितम् । रसायनशास्त्र वनस्पती प्रकाशन व्यासोःस्त्रः:।

केवल प्रयोगसंकल्प
संकल्प वायुमननक्षेत्र 

पद्धति कार्यानुभावः । प्रतीक्षितत्व सहस्रतः क्रमतय । रसः सर इलाक्ष्यमें विनायक नामालर्हाय विवेकः (च) ।

उद्धरणः सम तत्पदानामः।

"श्रावण वसुकागम्यम् नृत्यं परस्य प्रभुरान्। त्रयोऽन्तरित कविरीतिपावनः पवनः। (च)

प्रथम गणान्कीति संस्कृताः कविरीतिसंस्कृताः। यावनः पवनः इति वहनां अभिवनां सताधितिः। केवल प्रयोगः। तत्तथोऽन्तराधिक देशमन्त्रः।

प्रतीक्षितत्व वायुमननक्षेत्र ।

एकास सहाय्येण बल्लनाप्रास उच्चते। (च) [ज]

अष्टम: ततः नेघिनां साम वात्स्यं गणितमाविनाशितिः पवनः सताधितिः।

च क परिवर्तः केवलस्त्रियां।

(च) ततः वनस्पती देश यति। अवनां प्रभुरानां। स्वरूपः वसुकान्तः श्रावणः। (स) अवनां प्रवर्ततः श्रेयः सताधितिः।

(च) शास्त्राधिकृति। वल बलाधिक देशमन्त्रः।

(च) भाद्रार्थति। अध्ययनः वसुकान्तः श्रावणः। भाद्रार्थ। (च) वसुकान्तः श्रावणः।

(च) भाद्रार्थामासं प्रथितिः। जमिन एवं होक्से श्रावणः।


उदाहरणः

एकधा स्यूपत एव न तु ऋमतीश्वरः। शृणुक्षमः स्यूप:
पति कमलस्य सकादपियनेत्रोपद्यकः। उदाहरणः

“उन्मोलनमधुगमजसुदमधुप्रायोगुत्तवाचुरुकुमारः। कीड़कोलिमकाळाकोलकेप्रेपकर्ण्यवरः। 

नीलयन्ते पत्थिकौ: कदन कथय्य ध्यानवधानस्य: 

प्रासप्राप्यस्मासमागमरसोजःके वासीः।” (भ)

भगः स्य्योजःके म्हणूः रस्योरिकेभ्य साम्यः। न तु 

लैनेव क्रमेश्वरः। हितीचे पारे तु कलयोरकर्षाः। तेनैव 

क्रमेश्वर च प्रथमेत्यकथ्य तकारखे सक्तेः ध्वारस्य च प्रसिद्धः। 

रसविविक्यापारस्वती वंशरचना तस्स्त्रादुगतेन्य प्रकर्ष 

न्यस्थादु द्वितुप्रासः। (ज)

उदाहरणादु यदेक ख्याने तालुरटादेने।

(स) द्वारकतिदिति। वर्णविज्ञानसमिदिति। श्रापविश्वः च 

हःहृद्युज्या। वे सुभासः कविता: तद: वापृत्तः विशेषकविशिष्टः। चूँकरे यो 

कौटिया विदर्तः कौटिल्यां काक्षोऽगुणमेष्यां कदवचः: काकाक्षः: 

हःहृद्युज्या:। वर्णां संज्ञितः कवित्रः: वेशु तत्त्वविषयः: भविष्य: चार्यः: 

वाणिज्यः: वाणिज्यः: वाणिज्यः:। वर्णां विशेषकविशिष्टः। 

वर्णार्थानुसारविशेषकविशिष्टः। चूँकरे: व्यापारः चतुर्विशेषक: 


शान्तः चान्तीकृतां हतसः। (ह)

(अ) रसेणि रसविविक्यः च: व्यापारः। व्यवस्थननांनयां कदवच तदवत्रादेने 

विशिष्टः। (क) स्याप्रायादु कथार्थालादिति। एकधा ख्याने वर्णायनसाराः 

(च)
श्रमणं वायुनस्त्वं सुखनुप्रासं उच्चते॥

६३७॥ [७]

षदि तृष्णम्।

"हता दग्धं मनसिंहं जोवयति हिरे्व या:।
विरूपाचर्य जयिनिष्ठा: सुमो वामलोचना:।"

भव "जोवयन्ती" "या इति" "जयिनीरिति" भव
जकार्यकार्योरेकव स्मानि तालो उःशय्येलात् सादश्मम्।
एवं दन्यकह्वाप्राप्तमायुद्धाखयेम्। एव च वहनगानामः
तीव सुकुस्वाचवहलाच्च चनुप्रासः।

वायुमं चेठ यथावशं सहाययों स्वरेण तु।

श्रावणते न्यायोज्यतावदन्यानुप्रासं एव तत्॥

६३७॥ [८]

"यथावशस्म" इति यथासभवमनुस्सारविपर्वसीरससंयुक्ताकरविशेषम्।
एव च प्राध्येण पादभ पद्मः चाले प्रयोज्यः।
पादान्तः यथा मम।

"केष: कामस्तवकविकासः कायः प्रकटिन्करबविलासः।"

स्मानेन भारतदास्ये भारतदन्तन्त्री धर्मचर्यात् श्रापणम् यत् चाद्रस्तः च
शुष्कपूर्णः उष्णम्।

(७) देवेति। वा: दग्धं परमेश्वरम्: परमं मनोक्तं मनसिंहं कामः।
हेतु मेतवेश्वर भोगयता मेतवेश्वर प्रामाण्याकारिति भावः। विश्वासाः
विश्वासान्नेत् विश्वासान्नेत् प्रामाण्यं जनविनी: तस्मान: वामलोचना: वामाचोः मुमः।

(८) चन्त्रमार्गसमास्यां महापरमिति। चेतु यद्वि यथावशं यथावर्या
स्थशया हंसित अयोगम् चायेन स्वरेण क्रमादिते तत् तदा चन्त्रोज्ज्वलात्
सन्यामी पादार्श वा चैवानि वीचलात् प्रमौिन्तात् एव चन्त्रादितः।
शवद्योऽविषयस्य कथ्यत ।
शुद्धद्विघरारातखकर्ष्यस्य वृजिति न चेतः कामसन्त्योऽविषयस्य ।
पदानलोऽविषयस्य ।
‘मन्दे हस्ततः पुलकः बहुतः’ इत्यादि ।
शवद्योऽपि प्रोज्यातः भदैः तावध्यांमान्त ।
लाटानुप्रास इञ्जुतः ॥ ६३६ ॥ [ दृष्टि ]
उदासीनः ।
‘क्षोरराजिवणयेन! नयने किं निमीलयेती? ।
पश्य निरिन्तकान्तः कल्पनवशंगोऽविषयस्य ॥
श्रवण विभवत्वयथा भरोस्तङ्गकैर्यि सुखातरस्य प्रातिपदिपि
कांश्योऽविषयस्यमुखप्यो अभिव्याख्यातानुप्रासालभ्येत। ‘नयने
तस्याह नयने च’ तत्र निदित्यनयननिधोः भाग्यवत्तादिपि
विशिष्टव्रूपात्तात्त्वः भवायतः (त) । यथा वा।

( १० ) केश दश्व। केशः काश्यकाश्यकुन्याः सुवर्धत् विकासः प्रकाशः।
यथा तद्भवं धवन क्षत्वा, कायः देशः प्रकटिः प्रकाशितः भर्षशेखः
किरियात्स्थिरशेखः विकासः यथा निरीक्षितः तस्मात् कुर्ममुखपाणी
मिति स्वातः, यथा देशमुख वरासमुख तस्मात् ऐश्वुरूपं ततु ग्रहोऽविषयः,
तथापि चेतः चन्द्राणि कांश्योऽविषयमुखविषयस्य यथायोऽविषयः
न ज्ञाति । श्रवण विकास इञ्जुति प्रथमपादानुग्राहः ग्रहः
दश्वः मिति पदानाः विदितानां स्वातः प्रकटिः ।

( १० ) लाटानुप्रासाय शब्दाव्योरितिः। तालावेस्वरतः न तु पर्यन्त
दश्वः भवाः। संयोऽति शब्दाव्योऽविषयः प्रोज्यातः लाटानुप्रास इञ्जुति कः ।

( १० ) चारितिः। चारितिः विकास स्या राजीवेऽविषयवेऽविषयः नयने
पर्यंत सत्यजीवः विषयः निमीलयेती । निमीलयेत कदिपर्वः चण्यः लाटानु
प्रासाः कल्पनवशंगं कामपत्तनं पश्य भवाः। श्रवण विभवारात्त्वः
एकत्र स्वतिश्नायाय स्वतंत्रकामसन्त्योऽविषयस्य प्राधान्यः
प्रकतिमयाः। प्रतिरेश प्राधान्यः भाग्यवलानिः भवः प्रातिपदिश्चाबिन
"यस्य न सविच दयिता द्वदर्शसुहिनदीविधितस्मि।
यस्य च सविच दयिता द्वदर्शसुहिनदीविधितस्मि।" (ध)

धच बनेकपदानां पौनकश्च। एव च प्राणिण लातजन-प्रियतावाहिनातुप्रास।

अनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ ६३६ ॥ [ द ]

खथमः।

सप्तथेऽ पृथिग्यायाः सर्वज्ञानसंहतिः।
क्रेमेण तैणविवातित्येवं विनिगद्यते। ॥ ६४० ॥ [ध]

धर्म हयोरपि पद्योऽवचित वार्तकलेव चविनिरियं चार्थकलेव निरविनिरियं चार्थकलेव निर्मलम उत्तः सत्वर्ष ित। तेनेव क्रेमेणि दंशी सोद इवादेविविज्ञात्वलं सुचितस्म। एतत्न पदपादः द्विहासीकारितुप्पत्ति पादावाहितं-धानीकविविभयत भ्रमुतस्मिदं दिशांत्रमुदार्जित्य त (न)।

मनुश्रीन योद्धयम प्रतिपावय पक्षिपावय भविष्यलाल एकायेरात्।
षठ विभद्दिशं गोपाल नापयामित्रः शीर्षं।

( ध ) यथिर्त। यथ श्रविष्य सप्तये दयिता मिथः न विद्याते दत्त कीस्म:।
सत्त तुहिनदीविधषति: दश्चः ददद्रशः दायविधः।। यथ श्रविष्य दयिता विद्याते दत्त कीस्मः। सत्त ददद्रशः तुहिनदीविधषति:।। षठ प्रयोगः ददद्रशः तुहिन-दीविधि दायविधः सत्तः तुहिनदीविधषति:।। शीघ्रज्ञातिः नातुपर्ययेः द्रष्ठा:।

( ध ) ज्ञात्याय श्रविष्य। तथ: पूर्वोऽर्थ भीया ज्ञात्याय: पश्चाद: यथाभिः।।

( ध ) यथमण्डे यथिर्त। यथ दत्त विमताः व्यवहाराः: भिध्रावाराः:
सर्वधर्मानाः संप्रति: तुहिनुष्ठलेय यथोऽद्विदेव क्रेमेण चार्थिणः: भावसः पुनः
कन्यामतिय: यथः सविगद्यते कथते:।

( ध ) विभिकाणियं विभिकाणियं यथोऽद्विदेव क्रेमेण चार्थिणः: भावसः पुनः
कन्यामतियः यथः सविगद्यते कथते:।
नवप्रायप्रायजनन  सुदृढ़तान्वतान्वतमलोकयतुः
समर्पिन सुरमिन हुमनोभैः। ॥ (प)

श्रवन पदार्थतिष्ठ: पलाशपलायिति। सुरमिन सुरमिमित्रत्र
च हयो: सार्यकमस्य। लतान्तर्लतात्तलक्ष्य स्मृतमस्य निर्मलकमस्य। परागरागरगत स्वतीनस्य। एवमन्तरायुधाधीर्मस्य।

"ययमडादी भवेदेक्षा एकोविवृंशोमध्याति।"

इत्युत्त्थतिः। "मुनलतम जाड़तामवलाजनः। इत्यत्नमया यमकवलाहानि।"

अनुसंस्कारत वाक्यमन्त्रमा योजयेद् यदि। अन्यः श्रेष्ठ काश्चा वा सा वक्तौतिस्ततो विद्या।

॥ ६४१ ॥ [ फँ ]

हिदाति स्रववशक्तिः कालुक्रोतिक्षिः। कालोदद्राहणम्।

"कै यथं कृतं एव सम्मति वर्ष प्रस्तु विशेषायम:।
किं बृहत विवरण: वा व विपरितस्य वाक्यम् सुसो हरिः।"
वामा यूँ महीना विभेदवक्ता कौन खारी चर्चते
वेनामार्ग विभेदभूममस: पूँख्व योयितसमसः”। (ब)
अत्र विशेषपद्धम प्रेरिते: पची गौयो नाग दिति प्रधंध्यः
योगात्म सामातृत्वः। अन्यत तु प्रसंजः।
“काले कोकिलवाचाले सहकारमनोधरी।
झलाग्राम: परिलागातू तखारामी न दूध्यते?”। (भ)
अत्र कहाविचित् सर्वा निघेशवां नियुक्तो न जलः। 
अन्यता काला दूध्य एवेति विवधयं घटित:।
शद्वैरकविधैरवेत भाषामु विविधाखपिः।
वाक्यं तच्छविषय सोज्यं भाषासम इतीयते॥
642॥ [स]

के तद्वितीय प्रति । विभेद प्रति । विशेषायत्वमात्रात्मक तथा: प्रति: प्रतीयः: विशेषपद्धमुष्टसः।
कर्म हृते कारण समान: प्रति शेषः: विष्णु: पची, नामः प्रक्ष्ठितः फिरेमा नायामत पात: पान: तदः प्रियाराशयः सुरत: निघेशवः
वर्षामान ज्ञात:। तद्वितीय: तद्वितीय भाषा: विशेषपद्धति प्रियाराशयः प्रति: कीवान्ति। विशेषाय: उत्तर्सिद्धः।
युग्म वामा: प्रति: प्रतिकृतमात्रिन शब्दः: एकाद्यमण्य प्रकृत सहायः विशेषार्थावर्तमाण्य । वार्तित: प्रयासिकारितम्।
कथा पार्थि: विवर्ण: प्रत्यारणाऽवर्त: रविक: पूर्विरविदः कीह्म कार: स्थत: प्रतित: शेष:। वैत कायविशेषाय: प्रतिकृतमात्रिन: नारिमातिन: बाशायस्य नारायणकायस्य बाशायस: श्वार्तित: प्रमुखिकारितम्। ब्रह्म: विविधा: शब्दः।
शुद्ध इतिपर्वम् प्रथम धार्मिकसम्यक्य वर्तमाणस: नक्तनानात् वाक्योः:
(भ) काले प्रति। 
कीह्म तत्तावधी कीह्म श्रव्यपद्धतिः प्रयात: 
तदर्शिन वामा नायामत प्रति: नायामत: कारण: तदादि प्रति: विष्णुपद्धमुष्टसः: तह्यः नायामित: विष्णु: शेषमेव एव।
(स) श्रद्धानयः।
यथा सम 
“मन्त्रल्लभिर्मण्डौऽस्य कलगङ्गोऽर्वत्रिष्ठी | 
विश्रामस्य कैलिकारोऽक्रियाति ! धौरी च गम्बसरसंगोऽर्वत्रिष्ठी”॥(५) 
एव श्रोकः संस्कृतप्रकाशस्यपीयोऽनुवाचवत्तीनागारण- 
भृत्यु एकविषय एव। 
“सरसं करण काम” (१)। 

इत्यादी तु सरसमित्वं संस्कृतप्रकाशस्य: सात्विकमपि वाक्य- 
गतलाभावे वैचित्र्याभावाब्राह्मणवल्लारः। 

स्मिस्ये! पद्मस्रीकायार्म्भितान्ते स्वेष इत्यते। 
वर्णप्रत्ययलिङ्गानां प्रकल्पोऽऽद्योगरिप। 
स्मि निष्पत्तिवचनभाषाप्राणादयश्च सः॥ ॥

(६४३॥) [१]

(१) सरसं करण: काश्चित्तं संस्कृतानि।
ऋग्वेद: परिभाषा ।

क्रमव उदाहरणम ।

"प्रतिकूलवतासुपगति हि विद्धः। विवलनमिति वहुसाधनता । 
श्रव्यमनय दिनभमुखतमुलः 
न पतिपत: करसहसमयः" ॥ (ल)

प्रत विद्वानविति विश्वविद्वानशङ्कराकारिकारिवंशयो- 
रूपविशेषात् श्रेष्ठः।

"किरणा परिक्रियासः दशिनय वसीणः। 
कानोसङ्कुछुदयां नूनं सर्वं एव सुधाकरः" ॥ (व)

प्रत "सुधाकरः इति किल्पु कप्राययोः। किष्क च च 
वहुसङ्कुचैवचन्योर्मुख्याचन्येष्विपिधिः।"

वषमन्तः: भाषाः पौरीति। प्रतिकूलविधीपि विद्धा धातुविधिविप्रिपकमोऽदातु। 
पदवीपि सुवाचारिलक्षे परिवर्त्य किल्पु मोऽथमः।

(ल) वसे प्रश्नाविश्वासति प्रतिकूलविद्धिः। विधि तैः, विधिविधाने 
वैवैतपति:। प्रतिकूलवति विस्तुतात् उपसमे प्रति महति श्रव्यां साधनानि 
चवाहा: तेवा भव: चवाहा मुः सत्यम्यः: ति नितिं विवक्ताः अभ्यास 
एति प्राप्तिः। तथादि, पतितात: पतोमिवक्ताः दिनभमुः: करानां किरानां 
श्रव्यापि साधनानिः भावः श्रव्यमनय भाषायां रचनाय न 
भस्तु श्रव्याचार्यां नानादिनयः:। च च विद्वानविति पदशा चारारिव- 
वास्तवः । चारारिवारिलक्षे परिमेति पापाधिकारिनि मोऽथमः।

(व) प्रथमविधी परिमेति किरणा इति। दशिनय चन्द्रः किरणा: 
दशिनय दशिनय एव दशिनय श्रव्यां कानोसङ्कुछुदयां कानोसङ्कुछुदयां 
कानां कानाश्रव्यां कानामाय सुधाकरः: श्रव्यतरंमिः: श्रव्यतरंमिः 
श्रव्यतरंमिः:। च च सुधाकराः किल्पु चवाहा मुः सुधाकरायां श्रव्यापि 
किल्पु च चवाहाः:। च च प्रथमविधी परिवर्त्य किल्पु मोऽथमः। 
विधात विश्वविद्वानविति विवक्तां श्रव्यां मोऽथमः।
“विकस्तेर्दनीलाजः तथा तन्त्र: सतनहयो।
तव दच्चा मद्यो मलस्तरलहारिः।” (१)
ब्रह नणुस्कास्तीलिखेऽ: श्लेषो वचनस्कृप्यापि।
“अथ वर्णोऽर्थः शास्त्राणि स्वस्त्रि त्रेष्यु वच्चति।
सामस्याज्ञमति भिन्नताः सप्तालमिव:।” (२)
ब्रह वच्चतिति विहिवच: सामस्याज्ञपिति ह्यातिनिरोऽयो।
प्रकट्यो:।

“प्रयु कार्त्तिकरपातमिवत्ति।
ब्रह पद्मभुः विभिन्नसमसयोऽपि वैलचलयो व पद्मभुः
न तु प्रकटिनिर:। (३) पवच:।

(१) विलेशनुदाहरिति विकास्तिदिः। तन्त्र: के का: केनत्रत्रत्
परिवृत्त्विकस्तेर्दनीलाजः श्रेयो श्रेयो मलस्तरलहारिः तथा श्रान्त: खरी तव श्राद्ध मोहः
हृदये दच्चाः। ब्रह दच्चाः श्रेयो विकास्तेर्दनीलाजः श्रेयो श्रेयो मलस्तरलहारिः तथा श्रान्त: खरी
श्राद्ध मोहः तदस्य चौथ्योपासनमुद्धविश्वेत्वात्। श्राद्ध मलस्तरलहारिः तदस्य चौथ्योपासनमुद्धविश्वेत्वात्।
तदश्च च श्राद्ध मलस्तरलहारिः। तथा समस्याज्ञपिति पर्यं श्राद्ध मलस्तरलहारिः इत्यं श्राद्ध मलस्तरलहारिः
श्राद्ध मलस्तरलहारिः तदस्य चौथ्योपासनमुद्धविश्वेत्वात्। श्राद्ध मलस्तरलहारिः इत्यं श्राद्ध मलस्तरलहारिः
श्राद्ध मलस्तरलहारिः इत्यं श्राद्ध मलस्तरलहारिः।

(२) प्रहार्दशेषसुदाहरिति अन्यत्तिः। अभिवाचां श्राद्धां भिन्नां श्राद्धां
सर्वदात सामस्याज्ञमुः सामस्याज्ञमुः। अभिवाचां श्राद्धां भिन्नां श्राद्धां
श्राद्धां सर्वदात सामस्याज्ञमुः। अभिवाचां श्राद्धां भिन्नां श्राद्धां
श्राद्धां सर्वदात सामस्याज्ञमुः।

(३) पद्मभुः पद्मभुः प्रकटिनिर:। केशवस्त्र वाचः। ब्रह प्रहार्दशेषसु
दाहरिति प्रकटिनिर:। केशवस्त्र वाचः। ब्रह प्रहार्दशेषसु
दाहरिति प्रकटिनिर:। केशवस्त्र वाचः। ब्रह प्रहार्दशेषसु
दाहरिति प्रकटिनिर:। केशवस्त्र वाचः। ब्रह प्रहार्दशेषसु
दाहरिति प्रकटिनिर:। केशवस्त्र वाचः।
"नीतानामाकूलीमावः तुथ्येमृत्रितिलीसुः॥
सद्गुरु बनहस्तानं कमलानं तद्विच्छे॥ (२)॥
प्रवेश तुथ्येमृत्रितिलिप्टानं सिद्ध्वैयपरिविभवेत्रेष्ठान् प्रकटतिवेष्ठैः।
अन्यथा सर्वत्र पद्द्र्येयस्माः॥
"सर्वसंह दर सद्य लं सबचेदृश्यतः॥
न्योपकारसाप्तमुखमात् त्रितृतेष्ठम्॥ (३)॥
ग्रंथ दर श्रात पदी शिवस्मोधनस्मः सुः॥
पदी च
हृद्यांतोद्विविधिति विभंसि।
एवं मरीलादी श्रव च सेषेगुप्त
प्रव्याल्प्यप्रणापिकां पतापालो न्यायतंत्रसाध्यावस्वलितकलगत
लेन विच्छिषातिविपायवर्णान् प्रथमुक्ति॥ (४)॥
"मंदे दुर्गम्य से सत्मव समासक्ष्मासार्दाः॥

(४) नीतानामिति।
तथा। इत्यादि नरेन तुथः। लोणः। नीतिस्वरूप तुथः
(सन्धि)। श्रावसः। यथं सिद्धप्रसरणः। भाकूलीमावः नीतानां॥
प्रतानां बनहस्तानं कामानं हारः। श्रावानं नरेन हारः।
प्रतानां कमलानं तद्विच्छे॥ ।
धर्मायात् प्रतिबिन्दुः।

(५) विभवायात् पनुदात्रिति वर्षेनामिति।
हृद्यां दर लक्ष्मी गुरः।
गुर्वं समाधत्वं तथा।

d) नरेन मेमृत्रितिलीसुः॥ ।
"सर्वसंह दर सद्य लं सबचेदृश्यतः॥
न्योपकारसाप्तमुखमात् त्रितृतेष्ठम्॥ (३)॥
"मंदे दुर्गम्य से सत्मव समासक्ष्मासार्दाः॥
पुनःकथिता समझोध्यादेशकङ्कुरकभाषालयः || इद्धे ||
एतदेवदयन्तः तद्मेधायः वधानसब्दः श्रेयः (ख)।
यथा वा।

"वेन ब्रुतमनोबोध्येन वदिजित्वायः पुरा खोजतो
वाक्रृत्तमुखधारकल्यावतः वद्यतः वोधवारवन्।"
श्रान्तः शरीरस्थिरो हर रति लुलद्ध नामामरा।
पायतू स वनमन्यंकं चक्रवर्त्का सर्वदो माधवः।। (ग)

चत “वेन धन्येलादी” समक्षेपः। “श्रमविलादो”
श्रमः। अनन्येवली मछवातू सभास्ठाल्दानो चन्द्रगीरव- 
भवात् पृथक नौदाहतः। इति कविदाहुः “समक्षेप 
एव मुख्यप्रविचयः।। वचोदातादिविक्षिप्रभृति प्रयोगत्व 
लेन भिद्योः शब्दायुर्तुकाहल्यभावन भेषः।। श्रमक्षेत्र 
शरीर-प्रयत्न द्व। वि खाद्रे स्त्रीभवित्रमात्रत्वात् श्रम्पने 
दयायोऽक्रम तमसलहन्यभावन भेषं, यो कि यदासिद्धः
स तद्दल्लकर एव, अचलायलिहारणमात्र लोकवदासः।।
एकाधिनिति। यथा एकाधिनि हती वसधिनि तथा एकाधिनिवर्तिते एकाधिनि शर्यं वयंग्यसामवेश द्रष्टि भावः। चयातिरि द्रष्टि। चतुर्दशिनि तपशीविंशति: वदवदारः तस्म भावति चल्ल्रावः द्रष्टि:। तीक्ष्णादिनिति। यथा लोको यो तच्चल्ल्रावर परिधिः स तच्चल्ल्रावालसर्वद्रष्टवि भावः। तथापि तन्वचार्य जानीविस्मिः सर्व भावार्थाने इत्यय: प्रभावः प्रभावः प्रभावः वा भविष्यति तथतः त्याविष्टिः अवश्चति: तासः। तद्वतते। तदादिक तद्वतते। तदादिक तद्वतते। अस्तिरी:। ती पद्धतिश्वरीति वेदस्यसर्वोपायः तस्माः तासः। भावः तेन तियम: निधायुर्युप-सिद्धत: सवः यथा शय्याः। यथा शय्याः। ष्ठार्याः तस्मिन अन्याः। ष्ठार्याः न तु तल्ल्रितोऽति, तदा ज्ञातानि शब्दतांश्च ज्ञातां शब्दतांश्च तत्तवादिनिति भावः। तत्तवानि चन्द्र-धर्मादिर्यां द्वालि शद्वेदेनिपि नार्येशिपि। शब्दगिज्यूस्यसर्वान्तु शब्दानामवितां भार्यालामाति चीन्यः। शर्यातिरिति। एकधृवर्ति: शर्यं बदे�圹ाय सर्वतति क्षायद्विद्विनि सुधात्या प्राधिकानि विश्रामितया होऽতि: प्राधिकारः एकर्षानात्तु चल्ल्रावनादि: द्रष्टवादिनिः। विभुवतिः। विश्वसः भवविधम शद्वश्च बस्य रचनात्याविधितकालाः शब्दाविविधाय। धय्यति। यथार्युशुचारन्मनि न यथे च शर्यातृप्तिः दर्श्यति स एष्ठार्यादिर्यां द्वालि यथाविष्टिः यथाविष्टिः ज्ञातानि शब्दानामवितां शशादेनि पार्यष्ठः। रंगाभिस्तवे रंगार्यात्मा शद्वेदेनि रंगार्यात्म bullying
द्वादी गझ्मेश् नारायणालंकारं तवापि प्रसव्यतीत् भवयवापि 
श्रवणालंकारस्ये। तन तु शन्डपरिवर्तनेषु स्वयंस्वयं 
अवधुना (ि)। तति।

"श्रवणोन्मोचनमायार्थि स्नियननायाश्चैत्योगाति
ब्रह्म सुलभशीत प्रतिपादकोऽऽइः क्षित्य च।" (ि)
"खेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वकुः
देहोऽति मार्गशिरसैः द्द्राति दुःखम्।"
मोहात समस्तचिप्सत जीवनमाध्यकाहे
कस्त प्रसूनविविख: प्रभुरस्सुतुः” (क)

इत्यत प्राकरणिकार्यात्र्यकारणिकायोमित्रमार्मितमवन्वासीपके(ज)

"सकलकल्पुरस्न्तवातं समप्रति सुधाङ्गुविम्मिव"
इवच्च व उपासाय विद्वानानुवायामिध्वें श्रीवेदेतिवित्तपरिष्ठारिः प्रसमिवंत।
एवाच श्रीविनयपरिष्ठारिः स्थितेऽ।
एततिहाय श्रीपर धर्मवन चम्पारितप्रतीतेष श्रीवेदेणीव
व्यपरिणों भवतु। वशया तद्वपरंदेरश्य सर्वथाभावप्रसन्नाचेति (भ)।
अभोविते न तावतू परमार्थेत: श्रीपर्वान्.

शिष्य: ददाति। श्रीहसन वधानातु श्वाकारणितं महां दला दलवं: यथेष्के
पत्वं। जीवनमधिकाशिक्षित महेषं: विकारे वहया समस्तचिप्सत हरयि
ष। शर्मावृत्ति: प्रमुख संस्थ: योतृपता: शाक्षापत्या: विवाया: समाद: केन
नाट्याणि यथेष्के नियोपयोगितामधिकाशिक्षितपरिष्ठारिः: देशोति वषुं न याति
न योस्त्यातु यास्तित यास्तिता: देशोति वषुं न ददातीति महात:।
सा तामारळेनः प्राणिशेषि: दूरणां यास्तित देशोति महेषं: ददाति।
श्रीहसन वधानातु हरकारणिकान्वय: श्रीपर्वान्।

(क) प्राकरणिकायांत्र्यकारणिकाय: शर्मावृत्ति: प्रमुख: प्राकरणिक: कामानु
तद्वपरंदेरश्य सर्वथाभावप्रसङ्गीत: तय: एकर्मोपितप्रभावातु एसेन धरमेण गुणाधिकारिः यस्मातु दीपेऽ श्रीवेदेणीव दर्प्तकु मोक्षार्थ्यं दोषां निगहते प्रपूरकाचे।

(भ) एकीकरित। एतसे पुरूष नगरं समप्रति सुधाङ्गुविम्मिव पादगुप्तविस्मिव
रुक्कवज्ञं पादपर्यं रुक्कवज्ञं न वर्णमालिकायं: चत्रवं सकालं समुख्यं
कल्पुरस्न्तवातं। चत्रसकालवज्ञशेत्यमातृतं पुरूषगुप्तर्न्र्यघीति केति
उपासाय भाष्यायां जातिवेदेवं वाक्यवेदें उपदेतयायहरियुक्तबयायां विद्वानां
विचारांप्रागिनीत: एसदिविप्रिविभाषेन एसदिविप्रिविभाषेन चध्रप्रभाते एतसे विभ-
ध्वन: परिशत्या दुःपी न ध्रुवस्तिति महात:।

भाषितं एसं तुष्योनितार्नदीनाग्नास्तागानि
नवादरारं मोक्षार्थ्यं दर्शारिः विवायां श्रीवेदेणीव विवायां: द्वितीय: समाविद्रेणः
प्राणीन प्राणायाम चम्पारितेः देशोति श्रीवेदेणीव व्यपरिणों
वेशयां बोधातु चपरिणों श्रीवेदेणीव: यस्मातु श्वास: श्रीवेदेणीव: एतसे एसेन
चपरिणों श्रीवेदेणीव: यस्मातु श्वास: श्रीवेदेणीव: एतसे एसेन श्वास: श्रीवेदेणी
लद्वानात्तराविविधाविषयता। “चन धसुरहारिना” विविक्तविषयता, न च अत तुल्योगिता, तस्याच हयोरवद्धवोऽवचलनियमाभावत्। अत जिम साधवमाधवोरिक्ष वाचलनियमस्पर्श वाजल्ल स्वात्। किंच तुल्योगिताया- संक्खेयं धर्मस्यानीकाधिपतिसम्बन्धतया प्रतीति: इह तु अनेकां वर्मिणां पुष्यक् पुष्यक् धर्मस्ववलय (अ)। “सकललिं- लिवादी” च न वप्पार्याभिमोतवित्वेऽविद्यु: सङ्गः। पूर्णोपायमाय निरिष्ययलापने:। कसलसिव में मनोज्ञेतदिवाच्यास्ति पूर्णोपायविषय इति चेन। यदि “सकललिवादी” शब्दः प्र- तया नौभा तत् किमपरास्म मनोज्ञेतदिवा यक्तः (ट) स्थितमध्योद्धारितातुपमामसुर्यभो, किंतु “श्राज्ञ्युर्द्ध्व- मालं सामान्यमिश्रापि सम्बन्धत:” इति रुद्धोपदिशा (ट)

(अ) परमार्य: स्वतः;। शद्यन्ति। चलोरान्तरेण: विविकः। ज्ञानिन्द्र: संविधित: संक्षेपत: द्वय:। विज्ञानिन्द्र: विज्ञानिन्द्र: तस्या:। तस्यां तुल्योगिताया त्योऽद्यथ्यथ्यथ:। तत्रापिति:। तथात तुल्योगिताया चयोऽद्यथ्यथ्यथ:। वाचलनियमाभावत् हांविव वाची भवत इत्यथ्राय नाति जह तु चन्ति रिएल्योऽद्यथ्यथ्यथ खाल्ल नतु तत्त्व: तुल्योगितायं वाचलनियमः। तत्र कः ज्ञानिन्द्रायावधा दौलायुवयुपयिः मन्यिति ज्ञानिन्द्रायावधा दौलायुवयुपयिः मन्यिति। ज्ञानिन्द्रायावधा दौलायुवयुपयिः। चन चन अनेकाः पुष्यकां पुष्यकां द्वारकसूपलचन्द्र हृद्धयिः वर्मिणाः: यथा। चन अनेकाः पुष्यकां पुष्यकां द्वारकसूपलचन्द्र हृद्धयिः वर्मिणाः:।

(ट) नोच्यः। उपमाय:। प्रतिभा चल्लिङ्गशर्या ताह:। न प्रमाणाणि। प्राप्तत:। उपमाय:। निरिष्ययलापने:। स्वाभवाभिरचित:। किमपरार्या दीपसः। मनोज्ञेतदिवाच्याः। प्रविध्याये। एवां श्राविसिद्धां सम्बन्धकोऽविद्यां:।

(ट) कृत्तिन्ति। प्रति उपमास्तुमयी स्पृहा स्पृहा श्राविसिद्धां किंवा
गुणकिर्यासाम्यविषयक्षिप्तसाम्यसाधनमापनकार्योंकलात। ननु
गुणकिर्यासाम्यसैव उपमा प्रयोजकता युक्त, तत्त्व साधम्यसैव
वास्तवलात्, शब्दसम्यसैव तु न तथा तत्र साधम्यसैव अवास-
स्तवलात्, ततां पूर्णीपायम् अनुभावानुपपत्तेनुण्यकिर्या-
साम्यविशेषार्थेपविषयतापरिलािवि पूर्णीपायमाधिपयता युक्ता
तु "सकलकळीद्" शब्दसम्यसैव दृःति चेत्। साधम्य-
सुप्रमोक्षविशेषार्थेउपमालचनाध शब्दसम्याद् वायु?
नीरभावूत। यद्दि च शब्दसम्ये साधम्यवास्तव-
वायुपायामपायोकम् तदो अर्थं विवेजनसेलादी"
प्राकृते प्रिति चिन्तादी सरोवरालारोपी राजादेहःसाराधीपर
ऋचकप्रायोकमः। किच्च यद्दि वास्तवसम्य एवोपायालीकायी
तदा अर्थं लघुपर "सकलकळीद्" वायुभूतोपायालीकी
क्षिप्यते। किच्च च भव हेप्राय यास्मनिवाहकता न तु साम्यसैव
प्रेरिते: प्रथम साम्यचार्यवादिलसुपायमायः प्रवादेशः वधीरी ग्वादान।
"प्रधानीन व्यपदेशा

सामायं शब्दसम्यं बाध्यं दृष्ठापि परशूरंदारस्येते संध्वत् दृष्टि सत्तनि
शम्माराणं विष्क्रमं या दिक् तनं: तथा।

( १ ) यथार्थति: यथा गुणकिर्यासाम्यसंपै उपमाप्रयोगः तथः शब्दसम्य-
प्रिति उपमायभ्रमणं भागः। उपमाप्रयोगस्तः श्रीप्रयासश्चात्तु।
शास्त्रश्च समाबलिकानावचलणवत् तस्य चातुर्वत्। तथा उपमाप्रयोगाता
दुःख दयः। भवानापदेशः: धन्यवादाधिक दन्तपद्मारुपमाभवालिक दयः।
परिलिकायं सामायिनिपातिकोणः: धार्मिक:। आर्कं: धर्मचेदः। विवेकान-
ङ्गादी उपमाप्रतीपश्चतत्त्वादिपन्द्रण दस्यकस दस्यकाध्यं
गहः; भवते नयने: देवमायिनिपातिदीपादिपलािविद्या
भागः। श्रुतश्च मूतसः शारिरः। यथात: विनाय
शास्त्रायुक्तं तदीयं दृष्यति किर्यविवृतः। नायकसान्तिः
माधवोऽकार्यः सतिः। यथात: श्रवयात सामायिनि
प्रायोकमायः बीमायम्यात्मकः, एवेदित्तं: प्रथम: पुरस्त: वधिनिन

53
"सत्यच सधुरगिर: प्रसाधितासा महोदतारभा:।
निपतत्ति धातराजा: कालवशाचोदिनीपृणे" (१)।

श्रवणेन प्रकरणः धातराजं श्रवणियादिद्रास्यां हंसां
चयामिधाने नियमातु दुर्योधनादिरूपाध्य: शब्दशक्तिमूलो
वस्तुण्वः। इह च प्रकर्तप्रवन्धाभिधेयस्य द्वितीयाध्यायः
सृच्यते विविधितलापिष्यादोप्यथायेन न विविठत दृश्य
नोपमाध्यानि च स्येष दृश्य सर्वमवदात्म (२)।

(१) सत्यच दृश्य। सत्यच: कृतकपयाचित्व: भवत्र सृष्टिः,
मधुरगिरि: सनोहयवः: वमयस्य समानं, प्रसाधिताः: गौतिताः: भाषा: दिष्टः
देव: ताहाः: भवम धर्मनाःशास्त्रापूर्वकः: सदीत्वा: भाषा: विविधिचालित
वेषयों तथा उपासना: धातराजा: ईवविधिते: धृतराष्ट्राः: दुर्योधनादिवक कालवशाः
समयकर्त्ते नदीनीपृणे वृद्धियोऽनिपतत्ति साक्ष्यस्य दृश्य श्रेष्ठ: जबलकर्त्संदे
सामान्य यथात्त्वं संविद्यसंबिधे: वामां वचारणांदिनीति माहः
भवत्र रपणदेवे नियतनी निदित्ता: शीर्षते दृश्य माहः।

(२) प्रकरणे संधायी विविधाय ग्रांथं विशेषते विशेषते। प्रवृत्ते: प्रकरणोऽ
विरूपितं खण्डोनितं नियमातु अवस्थापनातू। सृच्यते वेष सामान्य
प्रत्यावृत्ति विविधितलाप्त: वक्ष्यन्तिस्तलाप्तः। चतुरां विषयं निर्वपासिति
श्रावस्।
पद्मायाकारहेतुले
वर्णिनां चितसुचये॥ ६४५॥ [ त ]

चादिशब्दात् खज्जसुरलपकङकोमूसुविकादायः। श्रेयः च
तथाविविधलिपिसंविशवंशविश्वेशवंशविश्वेशवेष्वेशवेष्वे
शमकारविधायिनामपि
वर्णिनां तथाविविधश्रोताकाष्ठसमवायविश्वेशवेष्वे
शमकार-
विधायिनिसेनेनीपचरार्च्छस्ताद्वाल्कालम् (थ)।
तव
पद्मवनी यथा सम।

"मारमसुतपमा चाचहुथ मारवधूतमा।
मात्त्वृत्ततमावासा सा वामा मेकतु मा रसा।"
(द)
एवोडदामपद्मवनी धिग्लेषु निगमप्रवेशायं निश्चितवर्षः।
किंतु धिग्लेषु अनयाया कारिकाचरनू निश्चित (थ)।
एवं
खज्जस्वादिकामपि जात्माम्।

(थ) त्रिवाहार परिद्रत। वर्णिनां प्रदार्शिनाम् चाकारहेतुले चारि-
पद्मेन खज्जसुरादो रुद्रने। प्रदार्शिन्यस्य निवासः निश्चित
ताष्योऽयः। ।

(भ) तदाविधिति। प्रदार्शिन्यसंविशवंशविश्वेशवेषवेष्वेष्वे
शमकारविधायिं सैवाप्राप्तिविद्वानिस्वः। तदाविधिति।
ताहस्यार्थार्थिपि धार्मि चारि चवा-
पायविशवंशविश्वेशवेष्वेशवेष्वे
शमकारविधायिं च: निश्चितः: निश्चितः:
नालाक्षमस्य चब्बाहुः।

(द) सारस्वती। मार्गायाम सा ग्रन्थोऽया सुम्भा श्रीमा
समा वमा जवा चहे। चहे पवार्थाय। जवाचारानि मोतातासा: 
साहीव्य वजसा नावः साहीव्य अवास: यथा। यथा श्रीमा: 
सम बत्ते साहीव्याः। स सम वासा प्रविहृता सा
श्रीमा।

(प) परिति। हिर्नदेशु ष्टवदिपिपादीपादेशु निगमप्रवेशायं
निर्माण्य एकाद: पद्रेि निकादृशिति परिति निश्चितम्: 
विश्वेशवेष्वे
हस्ताक्षरसंपुण्यसैण्डिनेय: सवदा चारिकारक
पदक्षेपार्था
अवाहिनिस्यस्य ।
काव्यान्तरं दुधूता या सा तु नेह प्रपण्डति। [न]
रसस्य परिपीतिवहारालावः प्रहेलिकाः
उल्लिखित्विवमावा सा चुतद्वाचराधिकाः

(४७६) [ प ]
चुताचरा दुधाचरा चुतद्वाचरा च। उदाहरणम्।

"कुलनं कोकिला: साले दीवने कुलसम्भुजम्।
किं करेऽतु कर्जळाची वदनेन निपीडिता।" (फ)

चत्र "रसाले" द्वित वक्ये "साले" द्वित रंग्रः। "बवने"
इत्याद "दीवने" द्वित योद्धः। "वदनेन" इत्याद "सदनेन"
द्वित मधुरानी वो दत्। भार्तिश्वद्वात् क्रियाकारकविशयः।
तत् क्रियासुमित्यः।

"पाण्डवानां समासधी दुधूतनन्द संचागवतः।
तस्मात् गान्ध हिरण्येन स्वाश्चाभरणानि च।" (व)

(न) काव्यान्तरः। काव्यान्तरं रोगिभिषेकः तु दच न प्रपण्डति
विषायते विषालकारः द्वितः गेरः।

(प) रसस्यः। परिपीतिवहाः प्रतिकृत्वलाः। सा प्रहेलिकाः चक्षु-
विचित्रारतः चतुरवाहः। सा च चुताचरा दुधाचरा चुतद्वाचरा
प्रहेलिकेन क्रियाकारकविशयः नाथं शक्यम्।

(फ) कुलनीति। कोकिला: वाचि रकाचि द्वित: कुलनं, दीवने वने
गाधि द्विते: भलुङ्ग पदम् पुरे विकासितम्। कर्जळाची इरिष्णानम् वदनेन
सदनेनवायुः निपीडिता चाति किं करेऽतु।

(व) पाण्डवानासिति। पाण्डवानां समासधी यः चपन: द्वागवतः
तस्मात् गान्ध हिरण्येन स्वाश्च्चाभरणानि भवहारांश चहुः। दचनान: पाण्डवः
द्वितः गेरः।
श्रवण "दुःखोऽर्चनः" इत्यतः "अदुःखोऽर्चनः" इति प्रदुर्दिति
क्रिया गुसा। एवमन्त्राविपि। अवाचारप्रपुण्यमेव अथायवस्त्रस्ये
प्राधान्यात् साधस्वलोक्ष्ये लचीतवेष्ये तेषामप्रणीणवळे
प्राधकमुपमालेण्डासाह।

साल्यं वाचासवैधम्
वाचावेचो हपमा हयोः।।६४७।। [भ]

रूपकादिन्तो साम्या व्यक्तमां व्यतिरेके च वैश्वेश्वर्यामुः
हवमयोपमायां वाकर्षयम् अनन्त्ये च एकयेव साम्योऽति
रिल्वर्ग्रेभि॥

सा पृूण्य यदि सामान्यार्थमी चौपम्यवाचिच च।
उपमेऽय चौपमां भवेदाच्च प।।६४८।। [भ]

सा उपमा साधुर्णार्थमी हयोः साध्भैलेतू गुणाविवे
मनोज्ञवादि, चौपम्यवाचकामिवादि, उपमेऽय मुखादि उप-
सांच चन्त्रादि।

दृष्य पुनः।

श्रीती यवेववाचक्र्या दृवाधी वा वतियं दि।
प्रार्थितं तुल्यसमानायासुत्वादियो यत् वा वतिः।।

६४६॥ [भ]

(भ) सामान्यित। वाचावे एकंप्रितां वाची हष्टी। हपमानीमिस्त्रवर्गीः
प्रेमने वेष्टसिंहिं विढंजम्भंएकं शापम् तामिहम् साम साहवम् उपमा।

(भ) रूपम्।

(भ) दृष्टिः।

(भ) दृष्टिः।
यें तद्विते समासिक वाक्ये || ६५० ||

हे श्रीती आधीं च वाक्यादिरंग।

“सौरभमकोडस्वरुपसुखस्य कुमाराविव सनो वीणे।

छदम्य सद्यति वदनं तव शारदिनुष्ट्यं वाले।” || (र)

चत्र क्रमेश विविधा श्रीती।

“मधु: सुधावदधर: पहावतुलयोरीपेलव: पाणि:।

चकितसुगळोचनायां सन्धी चपले च लोचने तथा:” || (ल)

(र) तद्विदसमयावधसगां विविधां श्रीवीसुराविरंग सौरभाविरंग। हे वाकी। तव सुखस्य सौरभमु: पठोरस्वरुपस्य पठोरस्वरुपस्य तुल्यस्य श्रव: तुल्यां च वनप्रक्षेप तद्विदस्य श्रीती। सनी तुल्याविरंग श्रीनी श्रव: कुमाराविरंग समागमगा: श्रव: तच विलक्षणां विरितसर्लुकू वेडत लवपान। वदनां

शारदिनुष्ट्या छदम्य सद्यति द्वायति। चत्र वाक्यागता श्रीनी।

(ल) विविधावागमां सुराविरंग संहटु द्विती। तथा: चत्र: सुधावदधः

मधु: श्रव: सूक्ष्म: तुल्य: द्रव: तुल्यां च वनप्रक्षेप तद्विदस्य श्रावी। पाणि:।

पवनवात्वः पहावन: वङ्गद्वः: पतिसिद्धिवः: श्रीकृतीसः। चत्र समागमगा: श्रावी।

डीपने च चकितसुगळोचनायां सन्धी चपले च। चत्र वाक्यागता श्रावी।
नवम: परिच्छेदः ।

भ्रम लिबिधा चार्यः ।

पूर्णं प्रेष्यं तत् ॥ ६५.१ ॥

सखमाः

तुसा सामान्यधसर्तिकाः यदि वा हयोः ।
तवाग्नां वालुपादाने श्रीवकारी सापि पूर्वेच्चः ॥
६५१ ॥ [ भ ]

सा तुसा । तद्रेष्माः

पूर्णावर्डमलोपि सा

विवा श्रीतीला तद्विती ॥ ६५२ ॥ [ श ]

सा तुसीपमाः धर्मेऽय साखारणगुणिन्यारूपस्य लोपे

पूर्णावर्डित पूर्वंशरीरः पद्मकाः, किन्तु तद्विती श्रीवकारी

चन्द्रभवातृ पद्मकाः।

उदाहरणम्।

"सुभमिन्दुर्घा पाणिः पह्येत् सस: पिच्चे !

वाच: सुधा द्रव्यान्यो विश्वत्वो सनोऽशमतः" ॥ (भ)

( भ ) तुसीपमाः चुनिति । सामान्यधसर्तिः एकस्य देहीः ब्रह्मान्यं वा

चंद्रभवाने स। तथा तुसा महति सातृ पूर्वेच्च पूर्वावर्ताः श्रीवकारी च।

( श ) पूर्णसासनम्। गा तुसीपमाः धर्मेऽय साखारणगुणिन्यारूपस्य लोपे

तद्विती श्रीवकारी च। किन्तु तद्विती श्रीवकारी च।

( भ ) सुभमिन्दुर्घाः। द्रव्यान्यो विश्वत्वो श्रीवकारी च।

( भ ) द्रव्यान्यो विश्वत्वज्ञान, पाणिः पह्येत् सस:। पाणि: विश्वत्वः, विश्वत्वो

श्रीवकारी च। किन्तु तद्विती श्रीवकारी च। किन्तु तद्विती

श्रीवकारी च। द्रव्यान्यो विश्वत्वो श्रीवकारी च।
आधारार्थविविधे विविधे च क्यचि कहिँ।
कर्मकर्त्ताणुमुलि च स्वादिवं पञ्चथा पुनः॥

४५३॥ [ स ]

धर्मलोपे तुस्मेत्युपलोप्ये। कच्चक्कड़मुले करापति
विशाखिणम्। क्रमेनोदाहरणम्।

“अन्नःपुरोविसि रथेऽु सत्यिचि लः
पौरं जनं तव सदा रमणीयेति थोः।
द्रष्टः प्रियामिरस्ततच्चतिद्विमन्द्रे
सचारामत भुवि सच्चरसि चितीये।”॥ (३)

“अभ्रान्तःपुरोविसि” इत्यव सुखविहारायापदवस्य “सुती
यसि” इत्यव सेहिनिभमलस्य च साधारणि क्रमबः लोपः।
एवसमचः। इहः च वयादितुवाद्विनिरहात्सौवाद्विर्विविधेषे
चिन्ता नास्य। द्रष्टः केवित् भीपायप्राप्तिपादवकास्य वतेलोपि
उद्राहरि तद्युद्याम्। काहारदिरपि तद्यविविधित्वेनोपमः
प्राप्तिपादकालात्। ननु काहारदिरि समागीपम्प्राप्तीतिनिद्दिति

(३) चाहारे ति। आधारार्थविविधे विविधे काविः कति कर्मकर्तः
पूर्वसि च तत्त्वं पञ्चथा पञ्चकर्त्ता लुपि पुनः। धर्मलोपे महति।

(४) चनःचन्द्रावरीि। इह विषय। इह रथेऽु चनःचन्द्रावरीि चनः
पूर्वेऽपि च धानविचि च धतु साधारणविविधकाच। वैरं जनं सत्यिचि सुतिपवि
परि, धतु कर्मविविधकाच। थो: अधिरः सदा तव रमणीयेति तस्मयम
काविः। प्रियामिः पर्वसतिर्ल्याम् पर्वसतिर्ल्यायन्ति: द्रष्टः
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः। चतुर्विविधितपुरुषः।
नवम: परिच्छेदः। ॥ ५०१ ॥

प्रख्यपलेनाखत्त्वत्वात् द्वाराद्वयोगायामायाचेति न वाच्यम्। कल्पमादायवि तथा प्रसज्जात्। न च कल्पमादिनामपिवि
तुष्यतीयश्च वाच्येन, काडादिनान्तु धोतकलम्। द्वारादीनामपिवि वाच्येन निष्कायाभावः। वाच्ये च वा समुदितं यदं वाचः "प्रकटिप्रवचयो सख्यविशेषको" इति च सहवैदीपि व्यवहारक्रमायोः साम्यमेवेति। यद अभिदाहुः
"व्यायम् द्वाराधर्मं निगुप्तसि (च) काडादयस्वाचारायं द्रतिः" तदापि न। न खलु काडादय चारासातायेन च सपे
ति सार्धाचारायेः इति तदेवं धर्मलोपः दशप्रकाराः लुसा।

उपमानानुपादाने

हिशा वाक्सस्मससायोः। ॥ ५५४ [ क ]

उदारार्थमः।

"तस्या मुख्ये सदृश्य सर्थ्य नास्ते न वा नयनत्त्वम्।"

अतः सुखनযनप्रतिनिधिकस्तान्तरयोगंगमांलवातुपासात
लोपः। अत्रेव च "मुख्यो महाशम्" इत्यव च "मुख्यं यथेष्ठम्"

(च) ग्रहणसि। तदविदमन्तलेन व्याकरणविवेकलेन चौपमप्रतिपादकाद
लाम वाधकान्त। मुखक पमुष्यं, पक्षवलमादितिः प्रथायां चातन्याय-
प्रेष्यकं पातकं प्राणिप्रतिछयं मधयमे हुत द्रतिः नियमातू। कल्पमादायवि।
कल्पमादित्व वाचादित्व द्रतिः नक्षु न शकले, तद्यथास्माते वा तथा
वाचः तदनिशि हो वेद प्रमो भावः। नियमावदायिति। चैव हि निपाता
वेदस्ता एव न तु वाचका द्रति कैष्ठते वर्तिः। ततो देवादोर्षणांती
मात्र चौपमप्रतिनिधिकस्तान्तरयोगंगमांलवातुपासातः, किं वाचः प्रस्तनां
सितिः भावः। नामिती सायेमि।

(क) उपमानिति। उपमाौ रतैनि उपस्पाति उपमान: सदृश्य नददादैनि
वाचालायेः रिश्या शास्त्रमान्यम्, नमाणमता नुसा प्रमोः।
इति "नयनतुल्यम्" इत्यत् "दण्डिव" इति पाठे श्रीविप सम्बवतीलवानयोमेदयोऽवस्थितम्। प्रदेशं श्रीविपाधीतमेवेदने चतुर्विधवसंक्वेणि प्राचीनरूपः हिमकारवाणीविज्ञाम्।

श्रीपम्ध्रवाचिनि रूपि
समासः तिपि च हिधा || ६५४ || [ ख ]

क्रमेणिोधारणम्।

"वदनं सुग्रावाच्यः सुधाकरसनोधरम्"।

"गद्धभंति चुतिपरं व्यति निनद्रन् महावमनां पुरस्तः" || (ग)

अः "गद्धभंति" इत्यत् श्रीपम्ध्रवाचिनः तिपि रूपि। न वैष्ठ उपमायर्खापि रूपि। "निनद्रन्" इत्यन्न्त्वन निर्देशात।

हिधा समासः वाचः च
रूपि धर्मीपमानायः || ६५५ || [ घ ]

"तथा सुखेनिवादी" "सन्ययः" इति खानि "लोकि" इति पाठेणयोष्ठदशारणम्।

किप्समामसतां हेधा
धर्मं वाद्रिविलोपने || ६५६ ||

( ख ) श्रीपम्ध्रंति। श्रीपम्ध्रशचिनः इवादैः लोपे समासं तिपि च प्रत्ये हिधा भवति।

( ग ) वदनसिति। सुग्रावाच्यः। वदनं सुधाकरवति सनोधरम्। शत
श्रीपम्ध्रशचिनके समासगता हुता। गद्धभंति। महावमनां पुरस्तः प्रयतः
चुतिपरं चोवकेन्तु निनद्रन् व्यत्ि खानं गद्धभंति गद्धभं द्रास्तरि।

( घ ) हिधिति। धर्मं च समांसः च धर्मसिति। खोपे समासं वाचः च
हिधा मति। कित्विति धर्मसित्वर्धास्य व्यक्तिपिलोपने किप्समासगतानि
हिधा मति।
उदाहरणम्। "विधवति सुखालमस्या।" भव "विधवतः तीति" मनीहरस्वकियप्रववः वादिमां। केवचिन्तापि प्रत्येकः नोपमाह्। "सुखालम्" इति च समासः ( १ )

उपमेयस्य लोपे तु
स्थानिका प्रववे कथित ॥ ६५४ ॥ ( २ )

यथा

"शरातिविक्रमालोकाविकरसरिविलोचनः
कपाणोदयवरदं: स सहस्यायुधियति" ॥ (३)

रत्न स सहस्यायुधसे श्रावनमाचरतीति वाके उप- 

नियमात्मानी लोप॥ न चेह श्रीपतः सा पञ्चकलोप: दलादेव

न्यायात्। चतु केचितः। "सहस्यायुधेन सह वर्णति" इति 
सनहस्यायुधः। "स द्रव्यारति" इति वाक्यात् स सहस्यायुधः।

यतीति पद्मसीदी विशेष्यत शब्दानुपांतत्त्वादिष्ठोपमेयलीप

इति तत्र विचारसहम्। कर्त्तिः क्षेत्रोऽनुशासनविभागलात्

धर्मसंस्कृति: पिण्या

यथा

"यशसि प्रसरति भवतः चौरोदियति सागरः सेवेः" ॥

( १ ) विधवतः। भव्या: सुखालं विधवति विधविवारतिः।

सुखालमिति सुवन्म चतुर्वति सस्यं श्रीपतः चक्रियीः; शरसं सनीहर- 

वादेन चौरोऽक्षीयोऽथः।

( २ ) उपमेयस्यंति। उपमेयोऽय इति उपमेयः चतुः। शरस: 

( ३ ) दरातिः। "शरातिविक्रमः। चालोकस्य-विकरस्य शरातिविकरसरिविलोचनः

स्वल्प्विकारः गते विकारिति प्रववः: विकारपि वेषं तथामूल:। तथा कपाणे 

सहस्यायुधः। भीष्म- दोऽदं: शयुः चर्चा: । यथा तत्र:। च: सहस्यायुधियति।

श्रावनानविभागलात् नादरयस्वतिः कालसाधनपरिश्रमात् तत्तिथान- 

दिति सम:।
शब्द चीरोद्मिवाला मात्र चरन्तियुपभेड़ श्राप्ना साधारणः शुक्ला च शुक्लीः।

तिलोपी च समासगः ॥ ६६० ॥

यथाः “राजते सुगलोचना”ः।

शब्द सुगल लोचने इव च चल्ले लोचने यथा। इति समासः उपसाप्रतिपादकः साधारणः। अप्रमाणः लोपः।

तेनोपमाया भेदः स्यूः।

समविशेषितसंज्ञा: ॥ ६६१ ॥

पूर्णः पद्विधा लुसा च एकविशेषितविवेति सिद्धिता समविशेषितप्रकारोपमः। एष्ठु च उपसामेतेऽदु जलसाधारणः। अप्रमाणं विशेषः प्रतिपाद्यते।

एकरूपः वचनः विन्धः साधारणः गुणः।

भिन्ने विश्वालः विम्ब्लः शब्दान्तः वा भिन्नः ॥ ६६२॥ [ ‘ज’ ]

शत एकरूपे यथा उद्भासः। “मधुर: सुधावद्धरः।”

इत्यादि। विश्वप्रतिविवेकः यथा।

“भज्ञायविविस्तः सैलोम: शिरोमः। शब्दान्तः साधारणः। चर्चार: सर्वायामः: स्त्रूत्सप्रत्येकःेऽ”॥ (भ)
द्रष्म: परिष्ठेत्।

अव “समुद्रे” द्रष्म “सर्वावधारे!” इति द्रष्मवर्त्त-प्रतिविल्लनम्। शब्दमालेण भिन्नते यथा।

“छोरे। विधि नयः विकसितमिव नीलसुत्तपलं मध्य च। कथामानं कश्मानं मनोवृत्तं विविल्लमाकृत्तम्”

अव एव एव छोराविकसितानं प्रतिवर्त्तपुमाववच्छद-वेदिन निर्देशे।

एकदेशविवर्त्तचिन्तुपमा वाच्यलग्ये।
भवेतां यत साम्यः

यथा।

“नेतृत्वन्वते: पद्मैंसुब्रह्मिणि सर्णिवः।
पद्मे पद्मे विभावति स चक्रवाकः स्नातिवः”

अव हत्यालादीनां नेत्रालादीनां साहस्य वाचं, सर्णवीणा-पालनासाहस्य गम्यम्।

कथिता रशनोम्यस।

यथोध्वीसुपनेयस यद्द खाद्यमानन्ता॥

६६४॥ [ट]

(ट) एकदेशविवर्त्तचिन्तुपमासाह एकदेशि। यद्यामस साम्यसंवत् वाच्यलग्ये वाचस्य सम्बन्धे भवेता। सा एकदेशविवर्त्तीन द्रष्मा एकदेशे प्रतिविल्लता च मा। एकदेशविवर्त्तीनी संविलि। मोदम्।

(ज) रशनोम्यसा कविते। यथार्थमुदयोऽद्यवर्तमुदयम्य यद्य एकदेशाय मद्य तद्य रशनोम्यसा कपिता। रशना दातृ ततैहन्द्रवर्तमात्र प्रयं नर्तितं माम्।
यथा।

"चन्द्रायते शहस्वचापि हंसी
हंसायति चारुकर्तेन कान्ता।
कान्तायते सर्षुमखेन वारि
वारीयते स्न्‌चस्या विख्याय।"
व्र (ढ)

मालोपमा यदेक्षयो-
पमाणं वहु द्वययते। ॥ ६६५॥ [ढ]

यथा।

"वारिजेनेव सरसो शशीनेव निशोधयिनी।
योनिजेनेव वनिता नरेन योमनोधरा।"
क्षिप्तुप्सानीयेनवोऽहृद्योरि प्रक्षीतवं द्वयते।
हंसचन्द्र द्वाभाति जलं योमतलं यथा।
विसला। कुमुदानीव तारका। गर्दागमी।
शख्य रात्रे गठेन भानि भूपानीता विकृतय।
पुनर्दशस्य भवनेव चान्द्रचम्बवा द्व।

अलोपम्यभृतविभृतिभि: "चान्द्रचम्बवा द्वं" इत्यपमान
भृता बिल्मूच याचिप्यम् द्रति चाचिपोपसा। अत्रेय गठेन
द्वयः "भवनेव इत्यनेन" प्रतिनिद्धेशातु प्रतिनिद्धेशोपसा
इत्यादियम् न लक्षिता। एवंविनोविचित्रस्य सहस्रधा
सन्त्यन्तान्तः।

(ढ) प्रदायते क्षति। विश्रायः भाकामसम् भाकाश्चित्रियश्चरी प्रयमः।
प्रयत्त सदस्म।
(ढ) मालोपमानां मालोपमानि। एकख धपेनेऽव वहु धपमावं
हस्ते या मालोपमा।
उपमानोपसेयवल-  
मेक्ष्टैव तवनस्यः || देश्यो || [ द ] 

प्रथांतिकवाचः। यथा।

“राजीवमिव राजीय जलं जलस्वाभाजिनि। ।
चन्द्रेण्ड्र चवाण्डः शरखसुद्योगम्”।

भव राजीवादीनामसन्नवसंहलप्रतिपादनांवर्षुपमानोप-
भेयभावो वैविक्षिकः। “राजीवमिव पायोजः” द्रति चायख
लाटावृक्षादिविविवो विपयः। किन्त्रवृत्तिविलासिवंशः
प्रयोगं एव चेयान्। तद्वस्म।

“धनन्येव च शंक्वस्मोचितवादातुपक्रिकम्। (ध)
असमिन्नु लाटातुपसे साधारंतिप्रयोजकस्मिनि।”।

प्रयोज्यिण हयोरित-

उपमेयोपसा मता || देशो || [ त ]

एतदुपमानोपसेयवलसः। अर्थाताहत्वहः। यथा।

“कमलेव सतिम्नितिरिव कस्मला
तदुरिर विभा विषेश तनुः।।
घरणीव र्षिड्टातिरिव घरणी
सतंत विभाति तव यथा वल”।

( द ) चन्द्रयमास पदमाविति। दक्षेयं उपमानोपसेयवलस्तथायः।
( ध ) पन्चवे दति। बाप्पथितस्म प्रायमस्।
( त ) उपमेयोपसासर्वाविद्वति। दी:। उपमानोपसेयथिये। एतदु
उपमेयोपसामासः एवं:। उपमेयोपसा मता।
भवास्य राजः श्रीक्रिक्रियक नान्दनस्तोत्तन्त्रियमाः।

सहकारुनभवत्र वस्तुसृति: सत्रथदृष्टे ॥

ई��॥ [ ॥ ]

यथा।

"भरविन्द्रमिदं कौश्य खेलसुखजनमत्रः लम्।
सरामि वदनं तस्यास्त्राः संचललोचनम्।"

"भैरव सकपत्मस" इवाधि च चर्चः: साविष्टानुभवं विनोऽपितलभावसलहारः। रावणनान्धबाराजसु वैकालध्यात् (द) भूतिमधी भरणालहारसिष्यः। ततोद्द्वारः

रुपकं रुपितारोपाद्
विषये निरपद्यीः ॥ ई知॥ [ ॥ ]
“कृपिति” परिशासाद् व्यवचेतः। एतत् परिशास-प्रश्नाचे विवेचित्विषयाः। “निरपज्ञः” इत्यपज्ञित्विज्ञावच्चे-दार्थम्।

तत् परमप्रितं साहं
निरशस्मिति च चिन्धा। ॥ ६७० ॥

तद्वपकम्। तव।

चन्द्र चर्चितारोपः परारोपशकारणम्।
तत् परमप्रितं स्नितासिन्हशक्तनवज्ञनम्।
प्रवचकं केवलं मालाक्षप्रेती चतुर्विधम्। ॥ ६७१ ॥ [ प ]

तव श्रीमंगदनवज्ञनं केवलपरमप्रितं यथा।
प्राद्वे लगूत्सिद्धराजसंहलाचारवे।
श्रीदुर्लंकाप्रीयालः सख्यस्तु, तव वार्ते।” (फ)
चन्द्र राजसंहलं नृपसन्नं एव चन्द्रवनस्मिरिवारोपी
राजवधिः। राहुलारोपे निनित्तमः। मालाक्षप्रप यथा।

(प) साहं प्रवचै। इश्वरसिन्हप्रीयालः। प्राद्वे लगूत्सिद्ध
चर्चितारोपः परारोपशक्ति तत् परमप्रितं
वज्ञप्रप साहं लगूत्सिद्ध चर्चितारोपः परारोपशक्ति
(फ) साहं प्रवचै। इश्वरसिन्हप्रीयालः। प्राद्वे लगूत्सिद्ध
चर्चितारोपः परारोपशक्ति तत् परमप्रितं
वज्ञप्रप साहं लगूत्सिद्ध चर्चितारोपः परारोपशक्ति

"पश्चिमद्वीपसतदगतिसमिष्टः।
भूस्ताद्विनिर्धोऽचरएवभवान् भुवि।" || (०)
चब्र पञ्चनो उदयेव पञ्चनासुद्दयः, सतामागतिरैव
सदागमनं, भृषुतीर राजै एव पर्वतनः इवारायों
राजः स्वाधिष्ठानरोपि निमित्तम्। अभिभुजेन्द्रधिकश्रमानं
केवलं यथा।

"पानु बो जलदन्िामा: शाखरख्वाचातिकारः।
वैष्णवमण्डपम्गव्यूर्भाष्यवारी चरितावहः।" || (६)
चब्र वैष्णवसमयमण्डपवारी चरितावहाः स्थालारोपि
निमित्तम्। सारास्थप यथा।

"मनिराजश्च सितातपेन।
श्रीपञ्चक्षेत्रं हरिदर्जनायः।
विराजति द्रोमसरि:स्वरूपः
कपूर्परप्रभमित्यविवस्तम्।" || (६)

(० प्रति। एक एव भवानू भुवि पञ्चनो रूपः लक्षणः: उदयेव पञ्चनासुद्दयः
दिनाधीशः नामः सताम स्भागती नमम चदा यती समीष्टः
वायुः, तथा भृषुती राजस्त: अन्तर्पञ्चनासु भाविष्यु ग्रेशिष्यु दशभी: वचषु।

(६) पार्वति। जलदन्िामा: नवनीरदन्िामवर्तः: शाखरध्वुः
व्या: सौऽ्या: भागान्त प्राकाशवत्त परमः: वाटिनः शैलोकां निमित्तवनेशः
अष्टव सह तस्म: सभः: अन्वनद्रादशीवर्षः: चलारः: हरिदर्जनः: बु: पुषपन्
पानु रचनू।

(६) भूजित। मनिराजश्च कानस्तपै: सितातपेने विराज्यवरण: हरिदर्जनायः।
दिग्दलनायः: श्रीपञ्चक्षेत्रम् वनस्तिरिवम्ब श्रीम भागान्तयथः
सर: तथा मणोऽयः एव कपूर्परप्रभमित्यविवस्तम् विराज्यवरण: विराज्यवरण:।
राजवृत्ति मनोवादि राजऱ्यावृहत प्रवचनस्वाभाविक चित्राधिकारी निमित्तम्। एव पु च "राजसुवालो राजऱ्यारी राजसुवालो राजसुवालो राजसुवालो निमित्तम्।"

यद्यपि साधन सिद्ध्व राजऱ्यारी निमित्तम्।
समस्तस्वलुविधमेकदेशुशिवर्ति च।

ततः

आरोपागानायिनार्
शास्त्र्येष प्रथमं समस्त्।

प्रथमं समस्तस्वलुविधम यथा।

"राजऱ्यावऽप्रहलादतत्मिति वागस्ततेन सः।
चपिष्ठ्यू सर्वस्य संप्रवेशस्थिरोऽपि।"

प्रथम कपालेष मेघंलारीष वागस्ततेन मस्तलवायारोपितः।

(य) चार्ति दति।

(र) समस्तस्वलुविधसमाह।

(ल) चार्ति वापितै।

हृष्यः एव तृप्तः हृष्णेन: रावणः एव
हृष्यः स्विनिदमः तृप्तम हृष्णेन: एव एव एव। तृप्तः नदेशिन्दिक वायुम: कालः तृप्त तृप्त तृप्त।
यद्य कक्षचिदारथ्यतः
मेक्षदेशविव स्वतं Ṣ ७४ [व]
कक्षचिदारानीषमाणस। यथा।

"लावखादुस्: पूर्णात्मामः कविक्षरस।
लोकोलोचनरोलविद्वकवः: कैण्स पौरिन्ति?" [८]

अन्त लावखादृ स्वर्गाधारी: शाख्ये सुखि पौरवाधोग्रान्तः।
न च इतिमाध्यक्षावितिन्यथा विक्षरवल्लभेयकाणे यत्र सुखतया वर्तनात् सुखे चोपचरोतलात् (ष)
निरञ्जः केवलस्वै रूपाणि तद्रपि हिधा।
भालाकेवललक्षतः Ṣ ७५ [स]

तत्त्व मालाहरुम निरञ्जः यथा।

"निमाष्टेनोक्षत्त घातुषुक्त्रिका लोकच्छुपामृ।
क्रोडाग्रंथमनस्य सेरसिन्दैवरिज्ञः" (८)

(व) एकदेशविविषयिकशिकाय तथाति। यथा कक्षचिदारानाय प्रार्थनाय कविक्षरत्या वधति सत् एकदेशविवति रूपात्मिति श्रीः।

(ष) उदाहरति लावखादृ। अथा: कानाभाप: लावखादृ एव सम्भवि है। पूणे विक्षरस अभायः सुखि कैः। लोकानां धीमाणां गीतकारकाणि नमस्कृत्वः: तत् न पीयते। अथव तु विभौर चीरते वश्यः।

(८) विक्षरविश्विति विस्मितालस्य विकासस्य द्वियः। सुखतया माधवाधे, अरिव रचयत्यात। विकासात् सुखि एव उपचरोतलात् पारीतितलात् गुणसंवद्व वर्ष-नाट्यनार्थः। तथा श यत्र साधस्य सुखस्य सुखतयाय खितते तत्तवं चर्यः। यत्तु च उपवित्ते श्रवणे अथ उपवैत्तिति श्रवितम्।

(९) निरञ्जामाहिनिरञ्जनिति। केवलस्य एकमात्स्रेष्ठः स्रविति। रूपाणि निरञ्जाः। तद्रपि हिधिः—मालायं, केवलपच।

(१) तत्त्व मालायंकुदायति निरञ्जनिति। श्रा देवचु देवदीर्घेषा
दग्म: परिशेष्ठः

केवलं यथा ।
“दामि कलागमि मभत्तुचितुः प्रभृत्या पादप्रकाश दति सुन्दरः! नात्र दूरे। वच्चवत्तीपुलकांडरकांक्षकायेः बिल्लिभयुति स्रूः पद् ननु सा व्यथा से” || (ज)
तैनाटी रूपकी भिट्टाः ॥ ६७६ ॥

चिरलनेत्रचरि दति श्रेयः। कवित्व चर्यारितसंपेक्षकेष्व विवर्तिः (क) यथा ।
“खल्ल: चमासोविद्यम् समिति विजयते मानवाखण्डलखः” || (क्र)
प्रवर्ध: चाया महिपिळारोप: खल्ले मीविद्यलारोपे हैतुः। अथ भेदया पूववमालारुपलेख्यवुद्धारण सूत्तमः।

(प) वेषसुदःपरति तावी दर्ति । ऐ सुन्दरः वामांकिकं हतास्यकाठि मति भृवणा पादप्रकाश: विवति: दर्ति ऐमिः। एव पादप्रकाशः न दूरे। न दुःखस्वभीमगीक्षये:।
(भ) कवित्व: कवित्व: पुष्करकुटेरव कवित्वाय: पादप्रकाश:- बन्धिता सांस्कृतिकता साधन: महासंग्रहस्य पदं संविद्या: यदृश भिन्ने विवेचिते ननु भी:। 
(च) मा ने मम यथा पीडः। मद्य पहर्नी कालों दति तन्तु कासुक्ष्योजः विषमः। चतु पुष्करकुटेरवे बन्धिते भेष्ययुक्त कयक्ष्यते भारोपः:।

(छ) देवविश्वेत्य पश्चिमार्धपरी दक्षिणात्तिलिमितः।
(घ) नात्तवरं तावी दर्ति। नानात्त एव शास्त्रान: दल: पचास मानसानां भागवत: तन्न जा दूर:स्य तथाः। नीतिम: कसुकी धीरजसान: 
(ङ) नृष्णिनिरुपार्कायेः, बीविदाः कवित्वः दस्यमः। कुम्भः समिति कंदास्य वित्ते।
हृद्यन्ते काचिदारोयः
श्रीदा: साहित्यि रूपके ॥ ६३६ ॥ [ग]
तबैव विज्ञविवाति सिष्ट यथा सम।
"करसुद्ध्रमहोऽधरस्तनायेः
गलितमः पतलांशुः निवेषः
विकसितकुशुद्धेर्चर्य विनुक्षः
लयसमरेशदिशो सुखं सुदामः।" ॥ (घ)

समस्तवसलुकिष्ठो यथा। अरे "विसुम्वति" इवादौ
खुवचे "हरितवजासुखमिनिनायकेन" इति पाठे न चाब्र
सिष्टपरम्परितम् (ङ)। तत् हि। "भूशदावलिट्वालोऽः"
इवादौ रजादी पर्वतवलिद्रूपयः विना वर्णनीयस्य राजादि-
देवमोहिनिद्रूपयः सर्वेऽव साहित्यसम्बन्धवादसहभागः
तत्रहि कथा "पश्चाद्यदिनाधीणः।" इवादौ परम्परितः,
राजादः
सुयोगिना साहित्यस्य तेजसितादिद्रूपकः सत्त्ववादिति न
वाच्यमुः। तथाहि राजादिस्वेजसितादिद्रूपकः सुवचतः साहित्यं
न तु प्रकृति तत्ववचितं पश्चाद्यदिनाधीणं इयोः साधारणपरंतथायः

(ग) हस्यन्द्रति। श्रीदा: प्रविनाथाय इवथे:।
(घ) कलासित। चन्द्रदर्श्वर्णान्नदम्। भर्ष सुर्ध्यः: चन्द्रः: चन्द्रेश-
दिशः। प्राचाः: गङ्गि तमसां पतलं समूहः। एव चर्चः च प्रचातु
साहित् चर्चमधीः
परः। एव सत: तथाघ्ने तद्यथारि करं विचारं इत्यादिविनेत्रादितजः कुबुधावें दाशाप्नि सत्त्विनानि चतुर्घटे ताहि सुपुष्पा
पुष्पादानम्।
चतुर्धश्च गहनिश्च भजनारायणसुधामी
नायकारोपसो च श्रावलाते एकदेशः
विविलितम्।
(ङ) विनुक्षपरम्परितमिति। यत् साहित्यसम्बन्धे विना भारीपयः
वाक्यायत्नमिति:। तदैव परम्परितं यत् न तथा तत् साहित्यनिर्देशवर्गे देवि
वाच्यंपुः।
दशम: परिच्छेदः ।

विविषितलाव, इह त महीदराटे: सुनाणिना साक्ष्य
पीतुमुकाळिना सुबुधामिति न स्वितपर्यंतिम्। बचितः
हेमासामाहिनिः रूपकं दशन्ते। यथा।

"सुखं तव कुर्वाचि! सरोजमिति नानाण्या।"

काच्छिद्धिधिकर्षण्यूपिः (च)।

यथा।

"विद्धि मधुपद्येणिनिः सूखतया विचि:।" (क)

काच्छिद्धार्ण्यूपिः (ल)।

यथा।

"हीलन्यास्मस्वस्तली सुचरितालेख्ययुभितिस्मगः
व्योमांश्चकुं चतुर्दशी ! सरसतयोगक्षयच्चो क्षाता।
वरेषपाप दुरापाप कलियुगे राजावली सेविता
तेयां शूलिनि महानावलसुलं सेवा कियत् कौशलम्। " (भ)

इहं सम। यत्र च केषपाण्डुपालकाण्यं श्रद्धेऽप्रमूललेखिः

(च) वैधिकरणिः प्रति। शपनानीपौर्णिमाविसंविस्रितिकलः इवः।

(क) ददारसर विद्धि प्रति। विधि: इह नाविकायं मूलतया
मधुपदेवीं भस्माखाद्वीं विद्धि। एत भुक्तयां वैधिकरणायं मधुपद्येण।

(ल) वैधनां दशसि। विरयस्यकालः इवः।

(भ) ददारसर सौजन्येऽति। हीलन्यासं द्वশं तस्म मर्यक्षी
सामसिं हीलन्यासं: नौगन्धिका नौवनं बिरक्तम सस्ती:।
वाजामवरठकम् दुरााचिरितिः भावः। गुप्ता एव लोक्यां सायं हथपतुर्दशी सुक्ष्मा
स्माते इवः। सरस्वती येतः। तथ नुस्मत्वेण कुलक्षादिकार: एता
द्वितीयो भाषागतेऽर। कालत्त्वभुण्या दुरापापापापी सेविता तेयां भक्तानि
रक्षकाः एकायानासापश्च इल्लितां मध्ये वेदा कियत् कौशलम्। शाश्वकेरिकां
सिरं दशन। यत्र राजामयो नस्तत्तांतरिंहृष्टीं हीलन्यासं श्रद्धेऽप्रमूललेखिः।
रूपकविशेषप्राध्यायांतर्हस्मयोऽगगमस्य (ञ)। एवं वच्चाप्राणांतर्हस्मयोऽगगमस्य।

अधिकाराहृतवैशिष्यं रूपकं यत्तिवेतन्तन्नु।

$\text{६७६} \ [ \text{ठ} ]$

तदंवधिकाराहृतवैशिष्यं सच्चारप्रमाण्यम्। यथा सम।

"इदं बलं साच्चारिहितकलहं: दशधर:।
सुधाधाराधारधिसिंहपरिशिल्तं विस्मःधर:।
इत्यं नैते रात्रिनिद्रमविविकं मयेकं
तनुलावखनानं जलधिरवगाहं सुखतर:।" [ठ]

अतं कलहरहिताः किं यथिविषम।

विष्णुवालम्बनारोह्यं प्रक्षतारोहियोगिनि।

परिशामो भवेतुलयातुतलयाधिकर्षो हिधा।

$\text{६७८} \ [ \text{ड} ]$

(ञ) महाध्यायसमूहलेप्ते परिवारस्तिः पथविशेषपत्तं पथविशेषतमं पाठधारणस्वतं।

(ठ) अधिकते। अधिकमु ख्यादः प्रासं वैशिष्यं वैशिष्यं वैशिष्यं वै तत्

रूपकं तत्तिवेतन्तन्नु अधिकाराहृतवैशिष्यानांसं।

(ड) उदाहरणं इदं दिनिते। इदं हक्कात्मनिर्विक कथं नैते साच्चारस्तं

कलहं विस्मःधरं निक्षं:। दशधरं दशधरं सुधाधारस्तं

सुधाधारस्तं सुधाधारस्तं तिरिसिंहपरिशिल्तं समुद्रं परिशिल्तं विस्मःधरं।

इत्यं नैते रात्रिनिद्रमस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ः

(ड) परिशामार्कर्षिततदां विषयं। भारों भारोंस्ये भारोंस्य भारोंस्ये

विषयं विषयं विषयं विषयं विषयं कार्यं विषयं विषयं विषयं।

अश्रोऽर विषयावत्या कार्यं विषयं विषयं विषयं विषयं विषयं

विषयं विषयं विषयं विषयं विषयं

परिशामां भवेतुलयातुलयाधिकर्षो हिधा।
प्रमन् परिष्कृतः ।

अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या परिप्रेक्षणात् परिष्कृतः ।

"सत्तिनोपधानं दूरादागत्वा क्षतं सम। सनायोपथाय: कतो यूती पणस्तयः।"

अन्तर्ग्यानयथा वसनाभरशक्त्विविनोंयुज्यते, अरब तु नायक सक्षात्वन्यूत्यो: सत्तिनोपधात्रयतया। अरब प्रथमांशं वैशिष्टिकरक्षण प्रयोगः ( पृष्ठ 34 )। हितीच्य सामान्यिकरक्षण।

रूपके "सुखबद्ध पश्यामि" इत्यादी अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या रजस्वलाभावां न तु प्रकटे दयानादवपयोगः; इह तु उपायनां

दर्शितवशेष तालावं प्रकटे च नायकस्याबनादवपयोगः। अतएव रूपके अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या। अरब तु

तालावेर, "दासे कतागसि" इत्यादी रूपकस्वव न तु परिष्कृतः। अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या पारम्परिवक्षक शास्त्रिकार्यायेश्यास्तुतः। न खलु ततु का्षयीचिदार्य प्रस्तुतकायेश्य घटनाध्यमनु

स्वीकृतः ( पृष्ठ 35 )।

विषयं अरोप: परिपक्वः प्रति भादः। इ च सिद्धा—गुणार्थकारः, नाविकरकः।

( पृष्ठ 34 ) अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या प्रति तत्त्वावृत्ति: सक्षात्वन्यूत्यो: वर्णमिदम्। तथा सक्षात्वन्यूति: विषयं व्यवस्थितात् अन्तर्ग्यानयथा बाबादागत्वा

सम उपायस्मि उपहारः कतसि। तथा देवी "दासे कतागसि" रूपकस्वव यथा

तथा श्रवं: शास्त्रिकार्याः प्य: कतसि। प्रथमांशं देवी वैशिष्टिकरक्षण सत्तिनोपधात्रयतया। ( पृष्ठ 35 ) अरोपसाणशारीरिविद्यामत्या। अरोपसाणशारीरिविद्यामत्यां

तमस्यां शास्त्रिकार्यायेश्यास्तुतः । श्रवं: देवी शास्त्रिकार्याः प्य: कतसि। अरोपसाणशारी

रस्तवप्रकटसारी श्रवं देवी प्रस्तुतः न तु परिशास्त्राय तालावेर शास्त्रिकार्याः।
"साहित्यदर्पणः।

प्रथम रूपकवंदनविहिनी रूपकवंदनविहिनी दत्ते। यथा।

"वनेचराणां वनितास्पदान दरीग्धोकमक्षनिष्कमभास:।
भवन्ति यत्रीषयो रजन्यामतस्तेपूरा: सुरतप्रदीपा:।। (५)
भव प्रदीपानसोपकारत्या प्रकाश सुरतोपयोगिनि
भन्यकारङ्गी उपयोगोऽस्तेलपूरलेनाविचारङ्गनि॥

सन्देहः प्रकाशेन निष्ठ्रसः संस्करः प्रतिमोचयितः।
शुद्धो निष्ठ्रयामृत्सी निष्ठ्रयामृतः इति विद्या॥

५८०॥ [ १६ ]

यद्व संस्करः एव प्रथीवसानं स शुद्धः। यथा।

"किं तािशातरारियं रसभरोज़िता नवा वज्र्षी?
वेळाप्रोक्तिस्त्वत्स्तं किं लक्षिता लावश्यवाङ्गो निष्टे?।
उदाहत्तोलितात्मं लसमयोपन्यात्सविश्वेष्यः
किं साचार्यदपेड्याशिर्वधवा देवसु युण्डार्षिः?।। (७)

लयः। प्रज्ञपनसांश्यितः। चतुः नायिकाया भवनयनमां प्रत्येके पुष्टे:।
कायोपय न खलु तद्योगिनितिस्ते भावः।।

( ४ ) वनेचराणांश्यितः। यद्व द्विभागं रज्ज्यां रात्री दयांकन्तरस्य एव,
ग्रहाण्यं तेवास्य तवकं भग्नार्थं निवादत्स: पतिता: भाव: वाचां नाः:।। भीमन्यणः
वेलाविनशाः। वनितास्पदाणि समारथस्य वनेचराण्या: चत्वारिष्टः।। सुरतप्रदीप॥

( ६ ) चापेक्ष्ययासमस्तः

( ६ ) सन्देहाराहाराराहारास्य द्विश्यितः। प्रक्ष्यते प्रमुखे उपयोगी दश्यप्रेम:।
प्रतिमोचयितः: प्रत्यभिमचारः श्रीदिव्योऽश्चिन्तः भवां क्षया दातनेासंगमस्य: संस्करः।।
परं सन्देहः: विद्या गुहः: निष्ट्रयगमः। सथा निष्ट्रयानाः।।

( ७ ) शुद्धाप्रक्ष्यते विनम्यितः। नायिकार्यं चायमिकानां वित्त्वा-।
किरित्। चयव प्रसत: परिक्षयानां कापीचंयं: ताहत्ततारिः।। यीवन्तुमक
रपरमं राजातिरिवैहं चित्तत्रा निष्ट्रता नवा चस्त्रीया मस्त्री इत्यैः।। वेमासु
यथं प्रादावते च संश्यं एव मध्ये च निषयं: संनिषयं
सध्यः। यथा।

"पर्यं मार्गं? किंम्? स पूलुः तुर्गे: समाभिरितं:
कंगध: किंम्? सवः: प्रसतति दिशो नैप निधयम।
कतान्त: किंम्? साचार्मेहिपवहनोत्सावित्य युः:
समालोक्यास्त्रां विद्ययतं विकल्पान् प्रतिभातः।" (४)

पर्यं मध्ये मार्गंक्यावभाविनः राजनिष्येऽहितियः
संश्योत्यानासभवात्। यदात्री संश्योल्यते च निषयं: स
निषयायानं। यथा।

किं तावत् शरसं चरोमेंद्रारात्?
शाचोभिमुखसमोधाति तरकम्यः?।
संश्यं लघमिति निशिकाय कषितं
विब्योर्येककसहवाचिनां परोचे।" (५)

(५) निषययतः प्रांतवर्तमानं च निषयितं। राजततुर्यिवम्। चर्यं मार्गं:
युः: किंम्! यः: मार्गं: तांत्रिक: तरके: दाने: युः: बलः तराणाय युः: 
द्रति निषयं। ह्यात्: चाचिं: किंम्! एष चाचिं: निषयि चर्यं द्रति: न 
प्रसतति ततः तथाप्वक्त्वं प्रत्यविद्ययतं भाष।। तथार्यम् चाचिं 
निषयितं निषयं।
शारान् सयं ह्यात्: येः: किंम्! चाचिं येः: सहिबहावः: तथार्यम् ह्यात् 
द्रति निषयं। द्रति एष्य नमू साचिमुङ्गे युः दुः समालोक्य देवः 
प्रतिभातः: प्रतियोगाद: विदेश्यानं विद्ययतं ब्रहमानं द्रति। मिष्योर्जसम्।

(६) निषययतः प्रांतवर्तमानं च निषयितं। राजात् समोधारात्
कषितं एत्य ह्यारां सध्यं एतं किंम्? शाचोभिमुख: तरकम्यः।
साहित्यदर्पणम्।

अप्रतिभोमथायिते तु "खायुवा पुरुषी वा" इत्यादिसंग्रहे नायमल्हारः।

"मद्यां तव सरोजांचि! पयोधरभार्दिलम्।
अस्ति नास्तीति सन्धे: कस्य चित्ते न मांसवे।"

प्रतांतिश्वयोनिर्व उपमति "उपमानसंग्रहस्वेतदल्हारः।
विपयवात्।

साम्यालतस्वसिद्दृढुतिः
भार्तिमान् प्रतिभोमथिता।। ६८१।। [प]

ग्रहः।

"सुग्ध दुमध्यिया गवः विद्धते कुम्भानंदी वववा:
कषे कैरशश्रया कुवलयं कुवन्ति काला ध्रुपः।
करमभूयलसुमनिद्रोत्ति शंवरी सुलाफलाकारः
सान्त्रा चतुरसरीक न कस्य कुतः चित्तश्रम कन्द्रः का।।" (प)

स्त्रयम् षब्यांस्ये स्तुः सुरूति। काब्लितं विद्वते जनः। द्वितं द्वयं चरणं संग्रहं वलमुक्तीविना-
चिन्तानां वंचिकेश्वरां ध्वनिः परं परीः। भगोंघोः। विस्वयोः। विश्राति। निर्यायः
काय सुमनिद्रा ध्रुपः।। द्वितेः विविधः कुलः। परीः तत्त्वादात् तत्त्वोऽसुमनिद्रायेन
इति स्वरूपार्थिवः।। प्रभृतिपीलकम्।

(प) भार्तिमानस्य संग्रहादिति। सान्त्रां साहित्यां भार्तिमानं वस्तुतः
प्रतिभोमथिता। प्रौढऽनीन्धिया तंतुः वस्तुः।
तत्त्वादात् स्वपनिद्रायेन।

(फ) उदाहरणं सुप्रिति। बन्दीदयवर्णसंद्वः। सान्त्रा चन्द्रा चन्द्रे- संस्ये। भन्द्रयं भन्द्रया कंशे अनसं विश्वसं न कुत्ते। भापः तु स्वस्वेदिति
मात्रः। इत्यादिः स्त्रयम्। वनस्थिता। समस्या। वशस्या। गौमा। दुमध्यिया दुश्चिद्रयवर्णोऽविशाल
ववसं। परं परं ध्रुपः। कुमनोऽविधते वास्तवः।। कौः॥ कामियः
भपः कृत्यमयः वीर्यमयी। वशेषोऽविशालं कुंडलिनी धार्यति
तथा क्षत्री वाच्यं खुलाफलाकारः। ताभिकार्यारिष्टिः। कर्मरूपम्।
दशम: परिभेदः

प्रक्षेपोब्राह्मिता भावनिष्ठमंलक्षाः (व)। यथा।
“शुलिकायं रजतम्” इति। न च ब्राह्मणसूला। यथा।
“महामविरहविकालेव वरसिंह विरहो न महास्त्रयः।
सक्रे वेद तथेऽका विषुवनमणि तनयं विरहे”॥ (म)
काढितु अंग्राह्महित्तूणां विषयाणां तथा कृत्त॥
एकस्यानन्दाधोलेको यः स उल्लेख इत्यति॥

६५२॥ [ म ]

अमेशोदाहरणम्

“प्रिय हिता गोपवधूभि: विशुरीति हद्दर्धीश हिति देवे।
नारायण हिति भक्तिरत्नेंलेखति योगिनिसिद्धः।” (व)
प्रवेकमयापि भगवतस्तताहु जयोगानन्दाधोलेको गोपा
वचोप्रस्थहतीनां सचायं यथायोग प्रयोजनका। यदाहि।

“दशाहुचिं यथाभिंिलं यथायथुपति भिन्नति।


(२६) साधितण्यः। वर्णाचे यथार्थांचे साधारिंते वर्णालोनकर्त्ते तथामूलांत यथार्थांमुः एकाधिक भैं वैषये वस्तुलेखः । यथार्थाचे भैनान्य साधितः। जनःसाधनः साधनः भैप मित्येन पुलक भवति।

(२७) साधितः। वास्तवादी वाचिकादृश्यं न साधितण्यमसितं तथार्थाप्राध्यमं तथा भारीपत्य वास्तवालदिति भावः। भवःविवृत्ये भारीपते वास्तवालदिति भावः।

(२८) साधितः। नियमार्थ भाष्याभावं चालाकारालर्थ सर्व भवःविवृत्ये भावः। नियमार्थ चालाकारालर्थ विचारितः। वैचिन्द्र मूलं यस सर्वकारः। चालाकारार्थ भैप चालाकारार्थ भैप चालाकारार्थ भैप। भ्रमणाद्वारः। वाचिकार्थ यथा भैपं मेंदारीप भैपः। नववाधारे यथार्थांचे चालाकारालर्थ वाचिकालर्थ विचारितः।
वर्मृ इत्यादि भान्तिमन्तबोधिचक्ति न रूपकं भेदप्रतीति-पुरः सर्वेचारोपयोगी गङ्गामूलरूपकादिप्रयोजकलावः। यदाहुः शारीरकमोषोषान्यायायानि श्रीमद्दीपिकायतः। "अष्टि त वर्मणं परत लघुमाणगुणयोगिन वर्तते" दृश्यति। यह प्रयोक्तमातिपति सत्त्वितपति स गुणः स भेदप्रतीतियुपः-सर दृश्यति। इति तु वातिकानां शौकप्रजनपदवर्णे भान्तिकरुत्वं एव श्रव्यवीर्यविहारोप दृश्यति। अतिव च "तपोवनम्" दृश्यति सुनिबिषः "काशयतनम्" दृश्यति वेश्याभिरिलादी च परिषामालकायोः। (श)।

"गाम्बोधियाः समुद्रसरसी गौरवंशाः सारः"

इत्यादि च श्रनेकोषोलेचे गाम्बोधियांनिधिव्रूपेदः प्रयोजकः। (प)। प्रत च रूपकयोः। "गुरुवंशाः प्रयोक्तमातिपति अरुङ्गो घंट्टसी" इत्यादि च रथयु रूपकाः विविची विचय दृश्यति। अति च ग्रेशमूलातिश्रृंगायकशिचः। (स)।

(श) भष्म चेति। परमस्त: भव्यस्य: परत प्रति लघुमाणगुणयोगिन वर्तते यथा सुधर्यानि समीपः प्रयोमातृषा सुग्ध यथन्नलारेश्वः स लघुमाणगुणयोग नगोर्षिलक्ष्मीयो दृश्यति। यद भर्तोऽव प्रमोदकतमातिपति समुद्रसरसीविवेग प्रामाण्यतः। अतः परिषामालकायोः।

(प) विनयमित्रोद्धोदितसाधारणः गाम्बोधियेः। चतुः गाम्बोधियांदिपिष्टि नक्षत्रण्यावर्ती:।

(स) वैषयिकः सुखः सहानुसुसुधिसः इक्ष्वाकु तरिक वस्थिचः विवाहः। तदन्तः सुधियथ दशमिनः। भस्मः प्रकृताः। काशोऽर्थोऽग्निः। यद एकास्य अमरः। धर्माकलिताधिकारेन प्रसुः।। इत्यादिपः। चतुः शास्त्रं शुद्धं विचयं। धर्मयुक्तं सिद्धसिद्धिं विभिन्नतेऽशुद्धिः। वेष्ठितः। चतुः पुराणानि इत्रसङ्कातिमोदितिसि। तस्तेत प्रशस्तादिपिष्टि भासः।
साहित्यपर्यम्।

प्रकृत तय तत्ततिष्ठाने- स्थापने स्थापनकृति:। इति। 

इति कथ्यते काध्यप्रज्ञपुरुषक: भारोप प्रक्षारोपपुरुषकोऽपः। 

कौशिक लड़ात्तिका।

“नेत्र नभोमसिलममुरामिन्। नैताच तागः नवाः कम्बलः। 

नायं श्रीयुक्ताणि: फङ्गोङ्गी। 

नासी कल्यः श्रयितो मुरारि:।” (च) ।

“एतद्र विशालि चरमाचलचूड़ुकिर्या। 

हिम्होरिय्युफु श्रयितो तस्मे विश्वाम्। 

उज्ज्वलितः रज्जनी मदनानलस्य। 

पुराणे द्वितीयकाल्यानन्दवतीन्।” (क)।

(च) चतुर्विसः प्रकरणः। प्रकाश प्रवृत्तं प्रतिष्ठाय प्रवृत्तं प्रभृविष्ठः स्वयमः प्रकरणः। 

(च) नैवृत्ताः। इति नभोमसिलम् भारोप न भगुरामिन्: नाभुः। 

एतात तात्तात्त्वक: नवाः कम्बलः। भारोप नायी न भगुरामिन्। 

कुशलितः सक्षाकारिणि स्वितः: फङ्गोङ्गी। भवी कल्लः चन्द्रमित्र विति। 

लगुः न, श्रयितः: शनायः गतः: मुरारि:। चत प्रकरणः मदनानलस्य: 

प्रतिष्ठाय प्रकरणाय चतुर्विसः प्रकरणाय। 

(क) एतर्वित्ते। एततेम परां तथा। पदार्पणः। नायं चूँच! सिखरं उत्तप्ती। तथीलता पदार्पण स्थलाल्पुष्पावलीकरणे: विमोरविवरणिः विंगुनिः, 

विमोरविवरणाः निर्माण: पदार्पणं प्रकरणात्तुत्तमावलीकरणे उत्तमाभिषेकः सहस्रावलीकरणा। चतुर्विसः प्रकरणः।


dh एवम्।
“विराजित व्योमवः पयोविष्टारामयास्तव च जीतंभकः।”

इल्यायाकारिण च प्रकटतनिपीध्यो वोष्यः।
गौरनीयं कमयिन्द्रे दोतितला कवःश्रृः।
बर्यश्रेष्ठानवः वासन्यथवरेद्यु साच्यपञ्चुः॥


dh एवु॥ [ख]॥

श्रेष्ठ्यां यथा।

“काले वारिष्ठराणोऽसंपतितया नेत्र विक्षरते स्मातुः।
उक्कमितापि तर्कः।
न निःनिः संक्षिप्तः प्रम्वः॥ (ग)
प्रत्यय-प्रत्यक्षयं गतिः विनिल्यवः पतनावभवनिल्यवः
कतमः॥ एश्रेष्ठ्यां यथा।

“इह पुरोषोमिकारितविवः
मिळति का न वस्त्रितिना लता।

(ग) प्रक्षणनरेतस्य सप्तभुविसाधेयोऽसंपनीयस्विमितः।
गौरनीयं रश्यं
कमयि पयं कपयिन्द्रे दोतितला प्रकटयं यथि द्रव वा सयास्या परश्वे द्रव वा सयास्या
कमयि गंग्यायुः प्रयत वृषभु गंग्यायुः।
(ग) तस्य प्रस्मृक्षतुसर्दारादरसिः काळे द्रवः।
वारिष्ठराणा काळे
पराकार्यं सप्तभुविसाधेययं सयाः नेत्र जनतिः।
द्रव निःसरोऽसंपनीयस्विमितः।
द्रवविरीयः। उक्कमितातः। प्रम्वः सयाः पद्धतिः।
द्रव निःसरोऽसंपनीयस्विमितः।
(ग) द्रवपुम्सुप्तभुविसाधेयसिः काळे द्रवः। इह द्रवविरीयः परश्वे।
शालिवद्यायणः

स्वरूपं विः सुखः! कान्तरतीक्ष्य

न हि घनागमं रूपितस्त्रांक्षतः" (च)

वक्रोती घरोंतरन्यथाकारः इह तु स्वतंत्रवर्ति मेदः।

गोपनजनातगोपन सङ्कर प्रथम समिति द्वितियविद्यारोऽयमाः।

नवनिष्ठाविध्य प्रक्तः

स्थायं नियतः पुनः। ॥ ६८५ ॥ [ञ]

निष्ठायागोरायमलङ्कः। अन्यदिल्लोकस्मायम्। यथा

मम।

"वदनसिद्ध न सरोजं नयने निन्दीवर्ते एते।

इह सविधे सुभेदंगो समुक्तर ! न सुधा परिभ्राम्य॥ (च)

यथा वा।

"इहदि विपल्लतादारो नायं भुजाध्यक्षः

कुवलयदलवेष्यो कथँ न सा गरलुभितः।

---

चन्द्रशेषः वाक्यम्। विश्वः शरीरं यथा; तादेऽह तव वन्यतिः न मिलितं न सुधाते? भृपं तु सवीतं। यथा कथानितं स्वरूपं प्रति जगम्। इह चबिष्ठि कान्तीसरी सबसे तिमि? यथा यथा प्रक्तः।

न हि नैव कान्तीसरी सरासीयं, घनागमं वर्णाकालं तीति: उदाहरता चतुः। यथा पुनर्विद्यक्षम: सदृशंष सप्तिमस्।

(ञ) निष्ठायागदारसाम वन्यदिति। रचयितु प्रक्तं नियतं प्रक्तस्त्र नियतस्त्र नियतस्त्र स्थापनं नियतः।

(च) उद्दाहरति वदनसिद्धि। इह समुक्त। इह बदन सरोजः पदं न, नयने एते, न इहोऽवर्ति नीलीवर्ते, सतानू। इह समुक्तः: कान्तया: सविधे सारिषी सुधा निरक्तं मा परिमाणः। भव सरोजाविद्यक्षं नियतिः प्रक्तस्त्र बदनाहै: खायस्मस्।

(ञ) ददीति। इह पनः। भरो इहदि सविधि विन्दुतादारः। वाक्याय-धारः, न भुजाध्यक्षः: प्रमाणः; कथे इह कुवलयदलवेष्यो नीलीवर्तुष्ठाः।
मक्खज़रो नदे मम मियाराहिते मनि
प्रहर न घरमान्यासनां ! कुंडा किसु धावसि !” (क)

न त्रायः नियायानः सदाइत्व संशयनिर्दयोरिकायामः
लेखावश्यानातुः। श्रवत तु भरम्मादेः संशयो नायकायैंनिर्दयं
किन्तु न भरम्मायरिः संशयः। एककीयनिधिः चानि तथा
समीपायागमनासंभवात्। तत्तिं भाप्तिमानस्तु। अतु नाम
भरम्मायरिः। न च इति तत्वायमलावधार्यिलमः चापि
तु तथाविविधायाकुमरेणेति सहदृशवेतरः। किन्तु अविवे
धोतिययणि भरम्मादेः पत्नार्दी स्माल्नो वा नायिकाचार्याधिपः
षेव सम्भव्येव तथा विविधोऽयि:। न च रूपकथानियं सुख्यः
कमललेख प्रनिदारणात्। न च रूपज्ञति: प्रस्तुतस्य प्रनिदयाधा
रिति प्रयूगेयमलावधार्यिरस्तनोकालानहारभ्यः (ज)। शृकि
कायां राजतिथ्या प्रतिति पुरुषे शृकिकैः न रजतिमिति कस्य
विविधानियमलावधारी वैविद्यारामावात्।

भवत् सम्माननीत्र्येचा प्रक्षतस्य परात्मना।
वाच्या प्रतीयसाना सा प्रथम-दिविधा मता।
वाच्य वाच्यायोगी खाद्यायोगी परा पुनः।
जातिः गुणः किया द्रव्यं वदुत्प्रेचं दयोर्पि।
तद्द्रष्ठापि प्रवृत्तेऽभावाभाविसानात।
गुणानुत्तरमप्लवात्रिक्षेत्युन्नम्नरत।
तदार्धशब्दान्तान्ति यान्ति।

(अः)

तदवधाय अत्वेहति। प्रवेशं प्रथुत्थर प्रसादा भगवनः श्रवण-व्यक्तिकः संयमं द्रव्यं चतुष्प्रेत्वा भवेत। प्रथमं च चतुष्प्रेत्वा दिविधा—वाच्य प्रतीयसाना च। द्वादशीमां चतुष्प्रेत्वा च संयमं प्राप्ते चाचाचरणार्थः खाद्यायोगी अभावः। द्वादशीमां च संयमं प्राप्ते चाचाचरणार्थः खाद्यायोगी अभावः।

(चः)

ताहुनित्यादार्थार्था तस्थिति। कुशलकः प्राप्तमथः: दिरिग्याः:
चतुष्प्रेत्वा च वदुत्प्रेचं दयोर्पि च। द्वादशीमां च संयमं प्राप्ते: प्रथमं द्रव्यं गुणं निषिद्धं दयोर्पिः।

(उः)

तदार्धशब्दान्तान्ति यान्ति। गुण-व्यवहार भवेत।

(आः)

तद्वधाकः अत्वेहति। प्रवेशं प्रथुत्थर प्रसादा भगवनः श्रवण-व्यक्तिकः संयमं द्रव्यं चतुष्प्रेत्वा भवेत। प्रथमं च चतुष्प्रेत्वा दिविधा—वाच्य प्रतीयसाना च। द्वादशीमां चतुष्प्रेत्वा च संयमं प्राप्ते: प्रथमं द्रव्यं गुणं निषिद्धं दयोर्पिः।

(वः)

तदार्धशब्दान्तान्ति यान्ति। गुण-व्यवहार भवेत।
प्रद्विज्ञायस्य वदवाचवकालालायतं च।
“श्चनि सोनं चसा नदी लागे स्रावाविपलय।
गुणा गुणानुविलितातसा सप्रमुखा इति” || (३)
चतु चतुष्कवलं गुणः।
“गोकुलसमि सुरताण्यतः तव निकासनितिनि।
स्रावावरिवधवगमर्गम्पातंतं नातको” || (३)
चतु स्नातीति किर्या।
“मुखंशीव्रेष्टो भारति पूर्णचन्द्र इवापरः।”
चतु चतु द्वेक्षयनिविचिलादि द्रव्यम्बः। पति भावाभिमाने ३ (३)। अभावाभिमाने ३था।

(३) उपसुप्तांशुकावरति शानि धति। ततो दिलीपः शानि स्वयम्
सोमं तृष्णाभयं: स्मिताभिषेकः न तु वार्षिकवसिस्ति भावः।
श्चास शासं वसिस्ति द्रास्तिपरं: द्वितीयमिति: चार्योऽ
दिवसिः श्रीसमायः। ततस्य दिलीपः गुणः: गुणानुविलितात्
परशर्मकरतिस्तिति भावः: दशकार्य दस दशकार्य दश चार्यसिति श्रीसमायः।
चतु दस दस दशमामात्
सातिक्षिणी, दस्त्यां श्रेष्ठोऽगुणः: स्मरस्त्वं कुर्छलंगोलितः विमानसन्ध्रवताः
धर्मं धर्मः धर्मं धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां
धर्मां धर्मां धर्मां धर्मां
सवण्यां परिसिति: संगीतबंधु विमाग्रदिति।
भावाभिमानिंतुपदिं सब्दम्ब भाष्यद्वीपाताः। दत्तीया् निमित्तः
घुष व्याप्त्वायः।

(३) क्रियाप्राप्तांशुकावरति ददति। राष्ट्रविचित्रभयं।
सुरान देशादोऽस्ते रत्न मुदेवरं धति भावः: महामुद्रे।
३ सुरवासः पवित्रां
सर्वत्र विषाः समापरयों पात्रां मस्तकानु तत्व निर्यापम प्राध्याय
विस्मयस्थः: ददय: द्वाराकानि दादो। च दानिश्च साध्यद्वीपात्
भाष्यभाषि-भाष्यादिन्तुपदिः।

(३) द्वेक्षयनिविचिलादि दुहालतो। पाठमप: सतीसम्: 
कृष्ण: पवित्रां: दृष्टे: पुर्णचन्द्र इव भावः। देशुत्वव महादीम्-
"कोलफलवावङ्क्षः कष्टं भूत्वा तथाविधी।
अध्यक्षताविवाचः चास्तर्तानं गति" (३)

चत्र अध्यक्षताबिचित क्रियायः अभावः। प्रसन्नतः।
निमित्तेऽऽ मुण्डक्रियारूपे यथा। "गंगाभसि" इवादः।
सातीविलुसेच निमित्तं पारतिकलं गुणः। "अध्यक्षताबिचित"
इवादः चामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया। प्रसन्नतः।
प्रतीयमानोऽऽ च यथा।

"तत्त्वाशः सन्युग्मेन सुखं न प्रकटोक्ततम।
हारायु गुष्णिः स्वानं न द्यत्तमित लज्जया" (४)

चत्र चे चे विचरति इवादाभभावात् प्रतीयमानोऽऽ च। एव-
मक्तः। नतु धानिनिर्वक्षिप्रसन्नविवेचलहारणं सर्वामापि

मानवद्वारे एव तथा भिषाधारात् न खलु तपस्व वक्रवा च चलनं प्रखित्वम-मिवति चोद्वयम्। चन्द्र च भावपदार्शनल। भावभिमानिनी दशरथीयोगात्
वाचा च। घनीतुच्छानिनिं सुखस्य खपं विदितमम्। पति द्रवति। एते जावात् द्वयेष्।

(३) भावभिमानिनीसुदाहस्तति कपोऽऽ द्रवति। कथितमिति चतुम्। भवां
ख्याताः: कपोऽऽद्वारै गङ्गेभिः तथाविधी अविचितकराविचि भावः। मूला
भवानेन परश्वम् अध्यक्षताबिचित ईष्टयाम् पताःकाः चामताः करताः गति। पूर्वे
प्रभुत्वात् कोऽऽविनात् चबृः भवाहिन्द्र द्रश्यत्। द्रवाचार्योः विरते कात्यामित्रसासु
भवनतिलं सन्धनानाकायवधमानि च दर्शानभाव। सम्भवति परस्तु द्रवाचार्योः
दर्शनायाकस्तावत् दशरथुन्नुष्टिचित्तिमिति वाचीमभिग्धेयम्। चवायमानसः भवमात-
पदार्शनलुः भवभिमानिनीयं सिद्धियोन्मेच दर्शायोगात् वाचा च।

(४) प्रतीयमानसुन्दाहस्तति चे चे। तत्त्वाशः: कथाः: सन्युगमि
गुष्णिः पुष्वद्रश्यात् द्वयेष्। भवां द्वारारेवीद्गुणभारिः स्वामुः च
कावम् न द्रव्यं द्रवति लज्जया सुखं न प्रकटोक्तं सुखस्य काविभावतलादशं
कथितमिति साव।
तब वाचा भिन्नः पुनः।

विना द्रव्यं विधा सवः।
स्फुटफलहेतुगः। ॥ ६५७ ॥ [ थ ]

ताबोकेशु वाचप्रतीयमानोत्प्रेचयोभेदेः मध्ये च वाचोभेदेः। पीड़ग सेदास्तेषु जावादीनां ववाणां च हादग सेदास्तेः प्रलेख स्फुटफलहेतुगलेन हादगमेद्वथवः पदः।

(१) मपिमासष्मरि तत्र घटयी दूसरा हायमानी।

(२) चकुचुर्दं विनेिैति। तत्र घटयी वस्मानिति चतुर्पाणपालरिदेव जादुशिल्यः। वायुस्त्रायंतिकः।। तदाध यत्र वायुस्त्रायंतिकः। परं साप्तादिभयमयः ज्वत्रायां प्रेहतिः। तत्र तेषां वर्णस्य यत्र तु वदर्दरं वायुस्त्रायंतिकः। प्रतीवासवदित्वत्र प्रभुमानलमिति दृष्टम्।

(३) तत्सः। तत्र तापसेवित्सामावत्योऽभिषेकविना द्रव्यं इत्यमिदः। तद्रा। सादेश्यः: हायमानिः:। हायमानिः। साप्तादिभयः:। वस्मानिः:। चकुचुर्दं। दृष्टमः। प्रभुमानलमिति।
भगदवादगीता

"तिथिदेशः द्रव्यस्य स्वरूपोत्पीत्वमेव सज्जवतीति च तत्र द्रव्योप्त्प्रेचा यथात्।
पूर्वदाहरणेषु "सर्वस्य विजयस्यमः" इति।
"सचीर्षवा इव" इत्यादयः जातिगुणरूपः। फलोत्प्रेचा यथात्।
"रावणां निर्माणपि रामान्ति मिथ्या छट्ट मार्गायामः।
विवेश मृत्युम्भौतसर्वगीय्यः इव प्रियम्।" (१)
चतुः "अथार्थात्" इति भूपने द्वसं फलं जियापुश्तं
प्रेचित्तः। इत्यथापनेचा यथात्।
"सेदा खली यथं बिचित्रता लां
भर्तं यथा नूपरमेकसुभ्रांमः।
उच्चायत लचरणार्चयः
विभ्रेष्टु: खाक्षिल चत्त्वेयः।" (२)
चतुः "दुःखरूपे गुणो हेतुवेणीयेचितः। एवमुच्चः।

उत्तरणुत्क्रोणिनिर्मितस्य
हिष्यत तत् स्वरूपगः।" (८) [२]

(१) फलोत्प्रेचासुविदा हरिति चतुः। रावणस्यस्ति। रामेऽष अन्नः
निविष्टः भायः। इति रामेऽ दुःखवं भिक्षापि, चारणेऽ भायः। नागेऽ पालाणः
निहितत्वस्य दत्ते भावः इति प्रियम् भाष्यात् कर्मचित्ततम तितारुऽपि रामात्मानीविद्विक्तः
लाितः भावः। सुव एक्ष्यं विवेश।

(२) हेतुवेणीयासुविदा हरिति चतुः। रावणः हला प्रयोगम् ध्यायो
मागचत्तः। रामान पथि श्रीतं प्रलोकिततिररं। भिष्यः। भाषा एवा खली वनमूलं,
चतुः विचित्रता निवेदयता सवा चतुः पृथिवियां चतुः चतुः एव। नूपरं तव
कर्मचित्तात् प्रायोगजातः। भिष्यः। भिष्यः। तिता चतुः दुःखवं तितारुऽपि
कर्माणैं निविष्टं चर्मः। रामात्मानियाः।

(३) पुनः स्वरूपस्य चार्मेदानादात् कृतीति। तत्र सीता स्वरूपः। समृ
म्या। निमित्तं रूपस्य निर्णयादाय संस्कृतः। चतुः प्रकटी-चतुः हिष्यतः।


(प) दृश्यमणिरूपिति दृश्यमणिरूपिति पद्यमणिरूपिति पद्यमणिरूपिति दृश्यमणि दृश्यमणि दृश्यमणि।

(प) दृश्यमणिरूपिति दृश्यमणिरूपिति पद्यमणिरूपिति पद्यमणिरूपिति दृश्यमणि दृश्यमणि दृश्यमणि।

(प) पद्यमणि दृश्यमणि पद्यमणि दृश्यमणि पद्यमणि दृश्यमणि पद्यमणि दृश्यमणि।
पाकशासन इति तदेवं हालिंधप्रकारा प्रतीयमानोत्
प्रेता (फ)।

उत्क्रान्तोऽऽ: प्रस्तुतसः
प्रख्ये कं ता धार्ष तिष्ठा ॥ १६० ॥ [ब]

ता वदत्येषा:। उत्ती यथा। “जस: कर्तकदः”
इति। गतुते यथा सम प्रभाववा प्रयुक्तः। इह हि
सम्मति प्रतिदिग्न्तमार्गाध्यत्ता तिमिरपतलेन।

शगतितमितव्यायः पूर्वितमित सुगमदचोदे:।
तत्सिद्ध तमालितमिति हजारांशुङ्कृतम्” [अ]
धन अर्जनेन घटितवादेकत्रप्रेषणीयेऽस्मिन्विष्णुसः
नोयालम् (म)। यथा वा।

“लिप्ततीव तस्मोऽस्मि वर्षंतोवाल्मि नमः”। (य)

तत्व च पर दश्य धन यथा पाकशासनम् अभिलक्षं तत्र यथा
सत्सिद्धुप्रयत्नं कर्तः
हर्काश्च। यत् तु हर्काश्च भृगुसुधं तदाविश्विनिरप्रहरिच
कत्वोऽतां।। विष्णुपरस्य अवषय एव यहमव: खात् तद। प्रतीयशासनोत्
प्रेतीत परप्रये सदैव इति दीपण:।

(य) उत्ती। प्रस्तुतसः प्रतिनव व्याख्या: उत्ती प्रशुती चेति ना:
अपि दुःस्मौऽऽ: प्रतिनिःस्रितकारः पुरुषोऽऽ: इत्यां: विष्णुपरस्य अवषया
नातेन च विष्णु: इत्यां: प्रशुती:।

(अ) शगितिमिति। सुभवं जगत् प्रशुतिः: कालाधिगृहिः: पूर्वितमिति
शगितिमिति, सुगमदचोदे: कत्वोऽतां। पूर्वितमिति व्याख्या: तत्राभास्यकारः
नौकारांशं: नौकारांशं:। इत्यां: शगितिमिति।

(म) शगितिमिति। विष्णु: प्राहां व्याख्यां व्याख्याः।

(य) विष्णुमिति। तस्म: प्रतीयशासनो एव अधिराशि विष्णुमिति।
सम: पाकशासनम् प्रपिन्तं चर्चाविदीव। तस्म: सत्वान: विष्णु इत्याः।
द्यम् परिभाषेः

व्रत तस्मान लेपनय म्यापनकर्तो विषयी नोपानः।
प्रचृतवर्षगाढः तस्माःप्रस्त: चनयोत्तप्पेचारानिस्तथा तस्मी-प्रतिविरुद्धतया धारायुपेयः संहितो व्यासवदम्। केचिद्
तु "वर्तलेपनकर्तृगृहसंपादित समौलेपनकर्तलेनोलेचित व्याप-चन निमित्तं एवं नभोधपमं वर्षणनिवासकर्तलेनिलारः।"

अनुज्जारात्तेव्य वा

वेचिन्द्रान्धिकां वहितं || ६५१ || [ र ]

तत्र चायपदुच्चसिंचितः
यथा यमः

"अनुच्छेतस्य सुदर्शणं दुःपावकमकुमकलाप्यः।
अपायम् मानसं विगलितं लावखवारिपुर इव" || (ः)

अपहरितम् यथा

"मुक्तःलः सद्यश्रुतिदिवादृष्टः
विनिर्द्वीत: सारसलोचनाया।
जानिंदे: वादः कशोभसु-वीराधिवासाद गुणवचस्माय" || (व)

(र) रघुदारितः रघुदारातु वर्षिता ष्टुपं खमिं वेचिन्द्रा
वहितं।

(घ) शब्दितः इतत् पारिक्षण चतुः: घूमिन चतुर्द्विती चधिको
यथाभवासामुताय: सहम: अनुच्छेन निवारुचालिन वायुक्तारिफः: तावे-भन्नादायः छन्नी मार्गिता मानस: प्रायेय विगलितः। तताधिकर्मा घर्तु-वायुक्तारिफः अवहेल्ये।

(छ) सुकृतकः शति। सरस्त महर्षीं वहुः प्रजिमां तमान्तु विनिर्द्वीत: अनुशास्त्राः पक्षः: चुम्मूः: भाृताधशा कानाया: कानाया: कानोविनक्षणाः वर्षुपादात् श्रमातु गुर्भश्च सुवंच कर्मक-विविधायामात्र चाप तत् जानिंदे नये। चन्द्रन्यदिकः।


एवम्

मन्ये श्रवः द्वुः प्रायो

नूनमिल्यवसाद्यः ॥६८२ ॥

वाचिदुपसोपकामोत्प्रेचा (श) वधा ।

"पारि जलं नीरारिधिपश्युरकुशीरकुशीलपलाश्रामः।
बनावलीश्लाविकासहस्र-प्रतिचषोकूलितबलाभः।" (ष)

इत्यं भावशिवस्कुपसावाचकाचकादुपक्रमः उपसा पथवेष्टंसानि तु जलाधितीरे श्रवालकरः: स्म्रवाईश्वरः: समावानोत्प्रेचा। एवं विरहवर्षेन। "केवृषाविदिषाः।" (श)
इत्यं "विकारशिलोपपति खा कर्ण रुद्रयताच्या: लिटिल क्षितम् क्षितम् (ह)
इत्यादिः च स्त्रियम्। महात्मदलढ़ारे "सुभा दुष्किया" इत्यादिः महात्मांं वक्तव्याश्रोऽनां विषयस्त चन्द्रिका।

(ष) कृतिदेव। चपमा उपक्रमसावशाकास्या चतुर्वेदा।

(श) पारि धरित। सुरारसे: धुः: नीरेशिहे: कुषुक्रिस्यां परिजलं जलसमाने श्रवः
पारे धर्मः: शान्तिः: पवामां पवां रामाय वासा त्रिपात: तथा चलविष्टि
पशांम तराणां सहसे: प्रतिचषा उल्लृवित्ति वृक्षखेदविन वानि शैवविनिग
लामास्य भावित भासा भासा तार्थिभेः: वंगारविसे: कान्तस्याश्रमां: चयमतं। चप
माणितसम्।

(श) केवृषाविदिषाः। चंद्रेः: चंद्रेः: केवृषाविदिषये केवृषाभुसंयारे
ईमाराामरिषये: तदर्शारितसम्। चत्वाद् चण्डाहस्य चपमागयंकलावकायः
उपक्रमी उपमां: प्राचीनरी श्रुति भुजस्य कहवादवस्यांभावत उत्तरे इच्छे।

(ह) विकारीती। चगायताप्रायः: लिटिल: क्षितम् क्षितम् कर्णे विरास्मि खरे
भोरीवर्षं तद्विवर्तते। चत्वाद्यस्य चपमागयंकलावकायः चप
मां: प्राचीनरी कर्णे क्षितलयकामभाद्रां चत्वार्थाविते ब्रह्मम्।


( வ ) துற்பிச்சியாக்கிதே. தன்னு பார்வய்ய பராட்டு. பார்வய்ய: பார்வையாசு பராட்டு பார்வையாசு பார்வையாசு பார்வையாசு பார்வையாசு பார்வையாசு. தன்னு பார்வையாசு. 

( வ ) சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. சிரைத்தீ. 

( வ ) வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே. வெள்ளியே.
कोंकणिकोटिप विवेकस्य शब्देन्द्रप्रकारः” इति वदन्ति च।
तद्युक्तम्। निगीर्णेक्षेत्रस्यान्तराराधारप्रतीतिन्हि सम्भा-
वना। तथाखाल लक्षतत्वा महाविश्वेष च इवश्वेषः
वत्तथा योतनात्मद्विषेवं सवितुः युक्ता। अत्यंतस्यलेभं
प्रकारलक्यनया (ग)।

“यदेत्तलक्ष्यगतनिलवलां विततुति
तदाच्छे लोकः शशक इति नो मा प्रति तथा।
वदत्तला मने लक्षरिवर्डहकान्तकणी-
कटाचोलक्यात्रफळकावलकाहिततनम”। (च)

इत्यत मने गङ्गाप्रोगिकपूर्णमयां षटकापथ्याः: सम्भावनाया
प्रतीविनिविनंत्वस्मां नासावपञ्चोप्रवेचा (ड)।

(ग) भनी लिति। एकोक्तावाक्षिकोपिष्टमकोटिकोटिपैवेप्रथमः: भद
तु शब्दस्पष्टः क्षीरः शब्दश्च श्वायः श्वायः न शेषचक्रां देव भवः।
(च) यथिति। राजस्वतिरित्यम्। चन्द्राण: चन्द्रस च च बलुः एकस
वतु गजदुःकीवळः सेपुष्कुण्डिनियम् विततुश्च विद्यारूपवत्र, लोकः नमः तत्
शशक इति दाश्चे लक्ष्यति। ना प्रति तथा नो प्रतिमात्तिन्द्रीश्च: चलनु
इन्द्रः स्वेतः तव शत्रुगच्चरणिः विरुद्धाकाला विश्वेर्ष: या: तस्यः ताराः
कटाचोलकेन्त्रमेव यथा यत् च चक्षुः एव कारणः तेन चम्किता चिन्तिता तस्मान
वेषास्तास्मिन, नव श्मावास्मिसि। शिङ्गरिष्योऽपि।
(ड) चक्षुपायो दिति। चक्षुः(कोटिकोटिकाय: विलक्षमानं सम्भावनां
वाचाचे च मने न तु चल्लेक्षेत्रकोटिकलायनेति भवः।
सिद्धेश्यावसायका-  
तिश्योत्तितिनिगमयते || ६१५.२ ||

विषयनिगरणमेवविप्रतिपतिति-विषयविश्वासाय!। तथा  
च उद्त्तप्रेचायां विषयविद्यानिगितलेन निर्देशात् साध्याम्  
(क)। त्र्युष्मात्र निगित्तलेन प्रतीतिरिति सिद्धाम्। विषय-  
निगरणं च उद्त्तप्रेचायां विषयवाचः करणमालेश्व इहापि  
"सुख वितीयवचनः" इत्यादी यथाः।

"विषयवाचतुपदानेगुणुपदानेहि सुरवः।  
प्रधः करणमालेश्व निगीर्षुन्त प्रचलने"। (ज)  
मेदिरयेवेत् सम्बन्धेः सम्बन्धरस्त्रिपित्यः।  
पीवाप्रायवः कायाहेविलो सा पिन्धा ततः।  
|| ६१७ || [ म ]

(क) भविष्यभुविभाग विदुम्भ । भाषणयाय सभ्याय विदुम्भ  
विधूतू निद्रेशात् भविष्यभुविभागः। निगीर्षुः कप्पले। निद्वास्यभविभुर्धाय विषय  
विद्योत्तितिनिगमः।

(ख) विषयनिगरणं विषयस्य निगरणेन प्रधः करणेन विषयनिगरणं  
भाषणमाणय भविष्यभुविभागः। भविष्यभुविभागं विषयवाचः । भविष्यभुविभागं  
विद्योत्तितिनिगरणेन निद्रेशात् करणमाणेः साध्याम् साधनायाम्।

(ग) विषयनिगरणं शुद्धेः। श्रुतेः करणेन भविष्यभुविभागेन  
प्रधाग्रहणं विषयायोगकरणेन विषयनिगरणं शुद्धेः। निगीर्षुः  
निगरणं प्रधाग्रहणं विषयनिगरणं।

(घ) सम्बन्धारस्त्रि सम्बन्धारस्त्रि हर्षति। सा भविष्यभुविभागः।  
मेदिरयेव सम्बन्धेः सम्बन्धरस्त्रि सम्बन्धारस्त्रि  
विषयनिगरणं विषयनिगरणं। कायाहेविलो सा पिन्धा।  
पीवाप्रायवः कायाहेविलो।
तहिपध्यायी ग्रंथिदेकै सेदः। असम्भवी संस्कृतः। साधितः। 

शयोति:। अतः सेदिस्मेदः यथा समः।

"कथसुपरिर कलापन: कलापो
विलसति तत्त: तत्त: तत्त्वोपस्मेन दुःखः।
कृत्यस्य तु मया विलोक्य
तिलक्षेमेण तद्ध: प्रवालसङ्गातः।" (ज)

विषयं चक्षु-खादीव वहमोनम्। अतः चेतनगतं
मोनिलमथचेतनान। च अच्छिदितं हयोऽभेदः। एवः।

"सहायरदलेनास्य यीवने रागसाक्प्रियः।"

अदाधारश्रं रागी लोहितं प्रियस्य रागः प्रेम दयोऽभेदः।
सेदिस्मेदः सेदः यथा।

"वन्देवाज्जलवान्यमचः: सौरभसप्तः।
तथा: पञ्चपलायचायः सरसलवलोकितकः।" (ट)

(ज) सेदः भर्मेदसुद्दार्थति कथमिति। नाथिकारणमितम्।
परिनिर्देशेणः: कलापन: सर्वः कलापः वही कथमिति चर्चतं योगः। कलापसं
पुक्तवर्षन कर्ति दक्षः द्रुतः तु पररिक चतुरसिंह साहीः। वेयथकारणमितम्।
ततः कलापसं तत्त: प्रथमस्मिष्टः इत्युपप्रायः प्रहः इत्यः। विलक्षणी विरा-
जते। माघशरणमितम्। तत: तथात् अध्य द्रति श्रेयः विलोक्योऽपि कृत्यस्य
कृत्यस्य नीलीक्षणस्य राजजित द्रति श्रेयः। निद्रधर्मशरणमितम्। तद्धः: तथात्
चतुरिधर्म निकस्मात् अध्य द्रति श्रेयः प्रभातः वैपदम्। भीतधर्मशरणमितम्। अन्तः
कार्तिकेयपायादिभिन्नभोगसाधनाध्यायः।

(ट) सेदिरुपनामाधिरति। अच्छिदिति। तथा: पञ्चपलायचायः: अधः-
कावामात् भवत्। प्रातिगारणियः: सौरभसप्तः गुप्तपरमायः: प्रायः प्राति-
प्रायः द्रमेः। तत्त: सरसलवलोकििम चावलीकिं कौशाल्येः। अतः
भिन्ननिष्ठाः पञ्चपलायसाधिकाः भिन्नलाभायाध्यायः।
(3) सभायां सम्बन्धार्थति भस्म वि। तद्योगस्य तथा वदनं चातुर्लोचनम् (3)

(3) सचप्पः स्वच्छविशारदार्थः भस्म विषादः। भवेश्वरः हता नसरवधी
वितक्षेपंविनितम्। भया: चवब्या: सर्गवधी छठिकमूर्ति वामिक्रदः चत्रः
व्रजायत: यथा चमुः। विकारे। चन्द्र: कालिनरायणानां कालिनरायणानां विकारे।
कार्यः तथा। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां विवाहः।
विद्वेशः भीष्मः भाषे। भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः।
कामकालागारमित्वान्नवानानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां।
वेदांशुष्ण वेदांशुष्ण वेदांशुष्ण वेदांशुष्ण वेदांशुष्ण।
कामकालागारमित्वान्नवानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां।
विद्वेशः भीष्मः भाषे। भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः।
कामकालागारमित्वान्नवानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां।
पुरा विषा नारायणश्रवः चीरि तपस्वि तिहलं हदा। भैरवेनेत्रिन्
पद्मीड। भीष्मः भीष्मः भीष्मः भीष्मः भीष्मः।
कामकालागारमित्वान्नवानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां।
विद्वेशः भीष्मः भाषे। भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः भ्रणः।
कामकालागारमित्वान्नवानां। चन्द्रायणिर्मित्वान्नवानां।
(3) सचप्पः स्वच्छविशारदार्थः भस्म विषादः। यदि द्रव्यध्वसः सचप्पः
प्रदुष्णेः हतर्नु परस्य यानं तदा तदा। शङ्करश्रवः वदनम् चपलायद्ये हता
विसेदेन चमथ्यद्ये भस्म विषादः।
इतर वचनवलादांतील संख्येन सम्भावनया संख्या (ढ)। कार्यकारणयोः प्रीव्यंदेविपरियुक्त हिदा भवति। कार्यात् प्रथम कार्यसंधिवादे हयोः समकाललेन च। क्रमशः यथा।

"प्रागीव हरिणाचीणयों चित्रसुलिकालिकाकुलम्।
पशुदुबुलबुलकुलरसलिकुलत्रियः।"

"समस्यासमाजान्न दयं हिदागमिना।
लेन सिंहासने पितः माळकर महोत्सवाम्।"

(च) एवम् च।

इतर कैविचारः। "केमपाशादिगतो लोकांकोटितशयां-
जलीकिलेनाध्ययोवं, केम्पाशादो नकलापदिरिशये-
वसाविचारलोकयजः।" प्रागीव हरिणाचीणाम्। इतव वकु-
लादियोणां प्रथमबहितविवचारसाधनानावतिः, अते
एव अचारी इवशक्यप्रयोगों चतुर्वेदः (त)। एवम् च।

पदार्थवांक प्रस्तुतानासत्येश्वरां वा यद्वा सतित्।

(ढ) नस प्रयावेतः। यदिते क्षत्रयं शाक्यवतां हरिणाचीणया हरिणेन शतरी-
पितेन संख्येन इत्यदिरंश्चितेण सम्भव्। इत्यदिरस्वादस्वयं वदनं तत्सम्बुते
लेनान्यायनीये तत्त्व भावः।

(च) कार्यात् प्रथम कार्यसंधिप्रावृद्धित प्राप्ते। परिवर्तीयोऽ
चित्रां प्रागीव पूर्वस्य चलाचितयं उल्लासः भावाचं आवृद्धित श्रवः। शाबदीः
कक्षानां स्वास्थानां सुखानां श्रवः प्रशान्तः। चोलकरः। कार्यात्
कक्षानां स्वास्थानां सुखानां श्रवः प्रशान्तः। कार्यात्
विशेषतः वकुलविशेषतः गुणानुष्ठात भावः। तत्र प्रावृद्धित पाठे चतुर्वेदः
विचारः।

(त) इति कैविचारः। कलापदिरिशये विचारः तत्त्वः
श्रवः। बच्चोंश्चार्यांमित्रादिप्रावृद्धिः। तत्र स्वादिशते बच्चोंश्चार्यां
नात्रं भिक्षुं नात्रं तद्यथाभिज्ञातिः भावः। प्रावृद्धित पाठे चतुर्वेदः
विचारः।

(ढ) तुम्हारीप्रविष्टाते प्रदानांमिति। प्रस्तुतानां वा श्रीमान्यमात्रानां


एकधमासिसमयः खात्रद तुल्योगिता ॥

६५ ॥ [ ॥ ]

प्रचेष्यामप्रस्तुतानां धसी गुणक्रियारूपः। उदाहरणम्।

"अनुलेपनानि कुसमान्यवतः:
लतमनवः पतियु दीपदशः।
समेतेन तीन सुचिरं गवित-
प्रतिवोधितामरमवौधितः"

( ॥)

श्रव सम्यावर्णस्य प्रस्तुतल्वादप्रस्तुतानामचलिपनादीनाः-
संविधनक्रियाभिसंवन्धः।

"लत्तज्ञार्थं दृढः कस्य चित्ते न साधते।
मालतोश्नमुश्विखाकादलिनां कठोरता"

( ॥)

इत्यत्म मालवादीनामप्रस्तुतानां कठोरताश्चेत्यकुषण-
सम्बन्धः। एवम्।

__________________________

यदाधौ यदा एकधमासिसमयः। एकेन वर्षेषु गुणक्रियावर्तकवपेषु संयोगः।
अनेवं तदां एकधमासिसमयः।

( ॥) कियत्वप्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिवर्तकः गुणक्रियानितिः। सन्यासर्वनिलिङ्गः।
सेव समस्तेन मय्यार्धिनः गुणक्रियानि प्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिवर्तकः। कुसमान्यः पतियु लत-
मनवः। मालवाद दृढः। श्रवः। तथा टोपणः दमः। वर्षः। सुविरमः कारी-
स्विमः। विष्णुः। एवात् तविस्त्तिर्: धारितः। यदाः। कासी यथावत्। तथा वर्षाधिकं श्रवितः।
श्रवनमाधिनिः कुसमान्यः प्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिवर्तकः। सन्यासर्वनिलिङ्गः।
कारीश्वरमाधिनिः सम्यावर्णस्य सामान्यादिवर्तकः। प्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिवर्तकः।
सन्यासर्वनिलिङ्गः। एवात् विष्णुः।

( ॥) पुराणप्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिलक्ष्यः। तदः प्रस्तुतल्वादप्रस्तुतादिलक्ष्यः। कर्मसन्धिर्भिः। समस्तेन्द्रोद्योगोऽक्षरोऽक्षरं कर्मविधि। एवात् कासी यथावत्।


"द्वानं वित्ता हतं वायः कौर्णिंधस्य तथासुः।
प्रतिपक्षमाणं कायाद्वागारात् सारसाक्ष्ये॥ (२)॥

अध दानादीनां कर्मभूतानां सारत्कृपकेवं पुष्पस्य
एकाः दर्शनक्रियासम्भवः।

अप्रस्लुतप्रस्लुतयो दीर्घकालं निगयति।
अध कारकमेकं स्थाननेकासु क्रियासु चेतु॥

४६५॥ [ प ]

क्रिमिज्ञ उदाहरणम्।

"बलावले पादध्यानापि पूर्ववेत्।
प्रवाध्यते तेन जगलिङ्गिनव।
सतीं च योषितेऽप्रकृतियुक्त निश्चला
पुष्पसंस्मृतेः भवतीर्ख्यापि।" (फः)

अध प्रस्लुताय निविष्टाया: प्रकृतेरप्रस्लुतायाय सदा
योगिते एकाः गमनक्रियासम्भवः।

(२) दानामिति। द्रष्टार्थं वत्तन: सारम् चारितं, तत्त्वं विचाराद्
गायत्री भवार्तृतादिर्थं: द्रानं सारसित वर्षवानेत्वमस्। द्रष्टार्थ: वच:।
हतं सम्, ज्ञायत: वीतवाकालात् द्रष्टार्थिति श्रेयः कौर्णिंधस्य, तथा
कायात् परीपकरणम् भार्तेदिर्ख्याः।

(फः) दीपकाति द्वितिः। अप्रस्लुतप्रस्लुतयो परिक्रियाःभिनवम: दीपकां
निगयति। अध दिव्यं चेतु वषो भगिकासु क्रियासु एवं कारकाण सात्त तदेकी
दीपकातिः श्रेयः।

(फः) वेदीति। प्रणापिः चायतु नमस्र्यं पिनिमापि निर्मितयं तेन सारसिं
ववासनेत्युत: वस्थायं नरभूत प्राध्यते प्रसङ्गिते। तत्त्वं, सती काली
योषितृ सन्निवास: प्रकृतियुक्त भवतारेतु सन्नातिरेतु भ्रापि पुष्पसम्भू भवित्ति प्रामाणित।
वंसरूपानिः हरसम्।
"दूरं समागतवति लयि वीचनाये
भिन्न सनोभववर्षेष तयश्चिनी सा।
ष्टिषित ख्रियित वास्त्रेः लयीये
मायाति याति इतिवति ख्रियित चेपिे"।

(व)

यद्यनुमा सा खादाकक्षिोंग्य सामायिकः
यंकोडि धर्मं सामायिक यत निर्दिष्यति पूर्यक्।

॥ स०॥ [ स् ]

(च)

"धन्याच्छि वैद्मिनि। गुण्टीतारे
यंसा समाक्षित नैषधोपि।
इतिह लक्ष्यं का खालु चन्द्रिकाया
यदविस्मुक्तस्वलोकिते।"।

(म)

(म) प्रतिस्वयमागास स्त्रीहि। रत्न प्रदिशानीयं साम्य चाहख्यं चयो।
दानायोः साम्योः। एकोपं साम्यं। चापारशी श्रमं। गुणिष्याधमं। इदृशे
प्रदीशानिधियं यत निर्दिष्यते सा प्रतिस्वयमास कालः।

(म) प्रतिच्छिचि। । चै सदाय! विद्वदोस्मात्स्निति। ।"।

(म) प्रतिच्छिचि। । चै सदाय! विद्वदोस्मात्स्निति। ।"।
साहित्यदर्पणम्।

चतुर्मार्गस्वत्तरकोशर्चित किया एकौ घोंसलेऽत्र

निरासाय भित्र वाचकत्व निरङ्कर। इये मालयापि हुण्ठि।

यथा।

“विमल एव रंजिरेणु: प्रसंगोऽव नि हि दृश्यः।

शिवगिरि: शिवसहस्रहोऽद्रः

सहसुन्दर एव नि हि सलानः”॥ (य)

चतुर्मार्गस्वत्तरकोशर्चित एकौ एव। वैधेशिकः (र) यथा।

“चक्रीये एव चतुर्दशीतिकापानकम्पनि।

विनाशतीः निःशृणः: शृणौ रतनस्माति॥ (ल)

द्वान्तरः सधमस्या

वस्तुन: प्रतिविस्वनस्य। ६४८॥ [ व ]

सधमस्या: प्रतिवस्थपामायवचेदः (य)। अयमपिः

साधस्यविश्वास्यां विचारः। क्रमेऽप उदाहरणम्।

सत्यं: गृही तं समाजस्वे स्वरूपोऽपक शास्त्रः॥।

विनाशकाय: भोग्यायः

विनाशात कतः परा भविष्यत: लुति: का? यथा भविः सहस्रमपि चचार्कीर्ति

विपत्तिः द्वासातिरिच्छन्॥।

(य) विमल दृश्यः। श्रद्धा।

(र) वैधेशिकः विपरीतधस्येऽवर्षः।

(ल) चक्रीये दृश्यः। चक्रीये: एव चन्द्रिकाय: पानकम्प्या पानकिर्यां

चतुरः निःशृणः:। वेणी: वेणिरक्षेऽवर्ष: काव्यबप्रायः सत्यः। रतनमिति

सुरुचिविरूपि न निःशृणः।। चतुर्थ चतुरः दृश्यः न निःशृणः दृश्यः विपरीतधस्येऽ

विश्वासः॥।

(व) द्वान्तरस्या द्वान्तं दृश्यं। सधमस्या सधमस्या वस्तुन: विपयस्य

प्रतिविस्तारः प्रथिधातामत्सहायः द्वान्तः॥।

(म) सधमस्या। चतुर्मार्गस्यः न तु एकमपलं प्रतिविस्तारमा एकसपलं न तु चामनिवित्तं विशिष्टं दृश्य भवः॥।
"प्रविदितगुणार्थि सक्तविभाषिति।
कर्षणं वस्ति मधुधाराम्।
अनन्तितपरस्मिन्यापि हि
परिदीतं द्वम भालसुमनाय।" ॥ (श)

"लयः द्वेषे कुरुक्षेत्रः चंचति मदनव्यः।
द्वादश्यद्यायो जीविन: कूसुदसंहते।" ॥ (श)

"वसन्तलेखकनिवध्वशायं
प्रवर्त्तु कान्तासु मनः कुन्तो न।
प्रफुल्लभीमधुलयं किं
महुःत्तु काहिति वहिमन्याम्॥" ॥ (श)

इत्यद्वेष सम। अल्ल "मनः कुन्तो न।" इत्यत् "काहिति
वहिमन्याम्।" इत्यत् चैव रुपते व परिवश्यानातः प्रतिवस्तृपः
मैव। इत्यद तु कर्णं मधुधारावसन्नः नेत्रहरणः च वामः।

(श) प्रविदितविदितः। यतं चर्कीः अभिषित: शाशी शर्विदितगुणः शर्विदितगुणः
विहारिति मात्रः कर्षणं मधुधारां वस्ति चंचितः। शाशीवासः चालितः
गतः: परस्मिन् वशायांस्य शर्मी द्वम वैतं हरतः। इत्यत् मधुधारास्य
कस्यं नेत्रहरणः च नेत्रहरणः परं प्रतिवतान गयस्नष्टवस्मीतः द्वमनः।

(श) वचीतः। लयः द्वेषे वति कुरुक्षेत्रः मदनव्यः चंचति मदनव्यः।
इत्यद्वेषे द्वादश्यद्यायो न्यानि: सोऽर्थवा प्रतिवस्तृपः मैव।

(श) धारकानी। द्वादश्यद्यायो न्यानि: कान्तासु मदनव्यः एशि वस्मीतः
वेष्टः वस्मीति: न: प्रवेशः मनः: कर्षणं मदनव्यः हरतः। कुसुदसंहते: विद्विषायः
समात: सादित्याः शुधुः शुधुः। मैव श्यामः
स्रवं महिमानिष्काशये: अवेगं इति काहिति अनविष्टिः किं? नेत्रानु
निष्काशये। धार्मिकिष्याः।
शान्ति दर्पणम्।

वेन न तु एकहयम्। अथ समव्यस्मधङ्काद्योः सामायिण्यं
विशेषभवावोधितमितर्वायसः प्रतिवशूपसाद्वात्मयोऽपि न
तत्वेति मैदः (च)।

सङ्करतिः वसुसङ्करतिः सङ्करतिः वापि कुलचित्।
यदं सम्यानुविवलं बोधितस् सा निदर्शना॥

ईदेश॥ [क]

अत्र सङ्करहलसङ्करनिदर्शना यथा।

"कोजल भूमिलये जनान् सुधा।
तापयन्तू सुविशति सम्पदम्।
वेदयज्ञित दिविन भानुमान्।
आससाद चरसाचले ततः।"

(ख)

अत्र रविरेषः वेदानान्निययां कर्तवेनान्नियः सङ्करः
वेदाये इद्धेशः अपसादः सङ्कराचालप्रसतिरुपः
सः च 
रविरेषः चकमकान्यः परतापितां विपत्तारसिः सविक्ष्यात्विव्यः।
भावं वोधयति ( ग )। असभवहस्वम्यन्निदिः न तु एक्वाकानिष्काक्यः गतलेन विविध। तत्रेकवाक्यः। यथा।

“कलयति क्वलयमालालितं
कुटिलः कटाचविचे:।
अधरः विसलयकोला- माननमः। कलानिष्कथितासम्।”॥ (घ)

अन्तर प्रच्छं धर्मं कथमचो वहलिति कटाचविचे:पादीनां
क्वलयमालादिगतलितादीनां कलनमसचववत् त्वालितादि-सद्वं ललितादिकमवगमस्यत् कटाचविचे:। क्वलयमाला-देश विश्वप्रतिविम्बमां वोधयति। यथा वा।

“प्रयाणे तव राजेन्द्र! सुका वैरस्वगोहभाम्।
राजहंसगतिः पद्मामनने शाश्वतिः।”॥ (ड)

अन्तर पादार्थमसमवदराजहंसगतिस्वागोहऽसुपवच इति
तवस्थानमः कल्याति। स च असभवनु राजहंसगतिस्विव
गति वोधयति। अन्येकवाक्यः। यथा।

“इदं किलाव्यासमनोहरं वपु- स्थप:चमं साधयतुं य इत्यति।”

(पृष्ठाधि)। यापमसंह: यापमनियार्क: य: चर्मसाधकासित्वानं धर्मं।
सद्वानु तपकानिष्काक्यः। विश्वप्रतिविम्बमां गम्यः।

(घ) कलयनीति। पवः: कुटिलः कटाचविचे:। क्वलयमालायः। नीरोष्यणः: बुद्धवि सौन्दर्यानु स्थरः। किंवदलश्च पद्मश्च बीवा तथा आनं ज्ञानिन्: पद्मश्च विराबि कलयति धारयति।

(ड) प्रथाय गति। इर राजेन्द्र। तत्र प्रथाय युद्धायामच वैरिष्कच बुद्धां या जगिन्ह: कार्याच: तासं पद्माम राजहंसगतिः। तथा चाननेन सुलभं अभिय 
दृष्टि: सुका देखा।
भुवं स नीलोपलपदार्याः
शमीलतां छिन्नमृपिर्यावस्थिति॥ (च)।  

dhruvaṃ s nieloopala pādāraya
śamīlayaṁ chiṃnha mrīpīrya vasāti॥ (c)।  

नलचक्कुनिरित्तवाकार्योऽभेदनान्ययोऽनुपप्वः
मानसत्रायजवपुप्सतः च समसाधनेच्छ। नीलोपलपदार्याः
शमीलतां च देनेच्छेवति विस्मृतिविश्वाभावे पर्य्यवस्थिति
(छ)। यथा वा।

"जसपदे वन्यतां नीतं भवभोगपलिष्यत।
काचसूलेन विचित्तो हन्त चिन्तामणिसंया॥ (ज)

श्रवण्योगलोकेन जनमो व्यथंतनवं काचसूलेन
चिन्तामणिविक्षय इवेति प्रयवसानम्। एवम्।

"क सूर्योपसवी वंशः । का चाल्पविषया मति। ।
तितोषुङ्करं तोऽहादुरुपेनार्चस्म सागरम्॥ (भ)।

( च ) इदममि। भक्तलखाय एवं हदा रावी भुपम्कोलितिरस्। चः
ब्राह्मः रमसू भ्रमानवनोऽति भक्तवनोऽति वपुः श्रीरी तय: तपः तपः
स्त्रियं चात्मायलोकस्य कर्तुम् इख्यति सः। सुबं निशिष्ठं नीलोपलपनस्य
धाराय प्रायत्नश्च चत्वारीवस्थितः इति माहः। शमीलताम् जगत्कालिनः मिति
ि चिन्तामणिविक्षय कर्तुम्। वंसशिविर्यं हतसूः।

( ह ) भवति। यक्ष्यनिरित्तवावसिष्यादि प्रकृति परंतु यक्ष्यन
निरित्तवांकु भुकमहादि भवसतीयत नयाधिकशः। परमेन भविष्यतः च
वनः भववस्तानान्। भववस्तानु विस्मृतिविस्म्भावे गम्यकालवं पर्य्यवस्थितं
परिषमति।

( ज ) जनविति। तथा भवम संसारसा भौग: सुखं, भौग: सुखी क्षादि:
भवति विकालमयस्मिन्। तस्म रघुविषयालाभम्। दत्तं। इति
नवं वस्त्रम् विकालल नीतसूः। इति इद्वः वाचसूलेन विचित्तद्: विकृतितः।

( भ ) हृदिति। इतवः प्रथमवति प्रथादर्शितम् प्रथम: द्वितिभिस्मान् यथा
प्रथमः उद्दात्तम्। प्रथमविषयः वथं स्वायेंसः क। प्रथमविषयः वत्सलविहारः
दत्तम्। इतवः मति। वृद्धिः क। कदवः। इतवः सहस्रसंपूर्वति। भवस्तानुविश्वि-
सच नसिला युद्धवंशवर्गनुसून सागरतरणरूपेशीति पण्यवसानम्। इत्य बाचिलपनवाहत्साहोपसानेनसम्बोधिति नवविति।

यथा।

"योपस्तुः कुर्क्राच्यास्फलो साधुरिमाध्ये। समाखारि च चद्वीकारसि रसविवारदः॥ ( ज )

चत्र प्रकटस्तावः साधुस्मर्थसः द्राचार्यसः सम्बोधवालू पुर्ववत्त साये पण्यवसानम्। मालाक्षपापि यथा सम।

"विषचान शुकं ववंशवद्दने सूक्षमपंचसि सुगादनरदने। वितरसि तुरंग साह्यापापाशि निद्राबालं भोगविताने"॥ ( ठ )

इत्य विषविवस्तवातीय सिनो वाक्यार्थपण्यवसानं, इत्यादि तु पण्यविवरित वाक्यार्थ वाक्यार्थं सामायिकविवस्तवात- प्राध्यन्तम् ( ठ )। नापौमस्त्यपापि, तत् "हरिश्चं चतुर्विशालो" इत्यादि साह्यपण्यवसानसात।

वेगवायं द्वारनित्य भवेय:। धर्म भवेयं सोप्न्यं रथनात् प्रज्ञापन प्रेच्छन्दे द्वृत्तं सागरं विविधेयः: तथाविद्:।

( ज ) व निति। तत् इति: कुर्क्राच्या: चत्रेऽव: चाधुरिमा नाध्येषम् भवत्रुः। च चाधुरिमा रसविवारदः: समाखारि च! यथा: चहीकारसि द्राचार्यसि समाखारि चत्रकुपल्ल।

( ठ ) विषवीति। भीमविषयी चंगारस्वमुख्मूः वेधि: निद्रात्महः तस्मां प्रकटस्तावं विप्रवाहां वदने पुनः विषवी, समाखारि च! तद्वल्ल: चाधुरिमा नाध्येषम् ज्ये सर्वसिद्धं च! वितरसि ददक्ष्। भवेय सोप्न्यं चाधुरिमा नाध्येषम् इत्यादि। यस्य वेधिकि वेदहिनिप्रतिक्रिया इत्यादि प्रत्येकसिद्धां च प्रसंगतिनां: प्रथमप्रकाशां प्रखरेऽविषविवस्तवात: गतविति।
चाििष्कमयुपोस्मानामाण्नतत्ववा।
ध्वनिएरणां च पुवर्ण नै नै स च विधा।
चतुर्विन्धौपि साम्यस बोधनाच्छन्नेत्रवेधः।
चाचेपांव हार्द्धया स्पष्टिक्षे प्रियरथ।
प्रवेकं धान्मिलिताधात्वाच लाविहस्मिदिः पुनः॥

उपभोक्तयोपान्तात्मः गृहोष्णु निवार्यकारणः।
तमांहृद्यारस्य वाचविकः प्रवेकं समाधाने वाण्तो विबधेऽऽति चतुर्विन्धियास्मिनुपानायोः।
स्थितिन निमित्तं श्रुतेः निवेद्यायं वाण्तों चतुर्विन्धियास्मिनुपानायं निमित्तं श्रुतेः।
उपकष्टटान्तामध्यस्त्राय चध्वना चतुर्विन्धियास्मिनुपानायं निमित्तं सिनिला धर्मचार्याः
चतुर्विन्धियास्मिनुपानायं निमित्तं सिनिला धर्मचार्याः।
उद्वश्चरणम्।

"अकलाणं सुखं तस्मा न कलाणं विभूषणाः।"॥ (७)

(७) द्व निदर्शनाय तिम्मश्रृद्धिहितायाः। शाष्ट्रयं प्रतीति विना वा काणर्यं ध्वनिशास्त्रम् चर्मदितः।
प्रयोगचित्तं वधत्वाग्रं गमसाधा गमसाधा गमसाधा॥

(७) वारीकसाधं शास्त्रविद्यमिति। उपस्मानानं उपस्मानानं शास्त्रकमुः
प्रथमानं नूतनं अतिरेकः। च ए ए संह संह एकं एकं एकं
वधिकारं विधा। तथा चतुर्विन्धियं साम्यस बाद्धयास्मांशत:।
प्रथमानं श्रवणां नागीयानं दातस्य।।
(७) ब्रह्मस्मिति। पुंजमम्।
श्रेष्ठ उपमेयतमकल्लकालसुप्रसारनक्षत्र कलङ्कितं हैत्य-हयमणि उठामू। पश्चातेश्वरतस्त्रियादनाच शाश्वसिन्मयम्। प्रेमेव "न कलाङ्कि विभुषमाणि" इति पाठे श्राधे "जयतीन्द्रु
कल्लकालसुप्रसारनक्षत्र" इति पाठे तु प्रवादितुवादिपदबिरहदादशसमृ।
प्रेमेवालकल्लकालसुप्रसारनक्षत्र उपमेयतमकोल्लकालसुप्रसारनक्षत्रा
दिनितकरणे च उपमानगतंनिर्दिष्टकरणा योतिक। दयोरुती इत्यो-
रसितकः। श्रेष्ठे यथा।

"श्रतिगायृदायायात नारदकर धनुकर सुप्रा गुणा।" (श)
प्रेमेवाय वतिरिति शाश्वसिन्मयम् दलार्यनिर्दिष्टकरणा
योहोरपणुकि।। गुणमणि: श्रेष्ठ।। प्रवेच: रामकृता: पूवः कृर्तः।।
पति च उपमेयम्बोपमानाधिकृते उदासहरणिः। नूलावे
दिर्ध्वास्मृ। यथा।

"चीरे: चोङ्गोहिति श्रागि भूषोभूषोभूषोभिवहती निलयम्।
विरम प्रशोद चुन्दरि। योवनमनिवर्ति यतां तु"। (त)
श्रेष्ठ उपमेयम्बोपमानाधिकृते इत्यताः उपमानाधिकृते
उपमेयस्यापि विपर्तिये वा अनिरेक। इति केषाक्षिणिके

(श) श्रेष्ठि। श्रतिगायृ: शतिचन्द्र: गुणा: यथा: पश्चातेश्वराय: तथा:
कालाया: गुणा: देवाचारायाद: सुवाविष्ठि च श्राद्वतु प्रवारः प्रहर्षा: भनें-
प्रक्षेप: दिनृता प्रक्षेप: न। श्रवशिवं नाभिका, उपमाने प्रमुण उपमेयस्य
सश्चर्षकार्मी: श्रतिगायृमयम: उपमान्या निर्दिष्टकरणे प्रहर्षानुपलिमित
श्रेष्ठम्।

(त) चीरे चतुरी। श्रीकुरके: चीरेकु: चीरे निद्रव्य
प्रस्भु शृङ्गः: पुष्म: पुष्म: भोजनशहे हिति गम्भी: विरस सालायलिनकः
प्रशोद कदाच सदने: दीनाम सतीमित वेद:। भर्तिरासः न दुष्कर्षयन्ति देवः,
यथा। तु गतनित तु॥

47
"विपये वै विद वदनयन्यन करत यन्त्र केतिराहुः तव विचारसम्म। तवाहि अवदानिकमुने सत्साहस्ये पव विवचिते। अभव च चन्द्रपिंचया योःवनस्यास्थाः सुमितने अस्तु वा चृन्द्रोहारणे यथा कथित्याहिति।" (ऍ)
"इन्द्रतालीः सोऽपयं वृजाय इस्नाने धर्मपालः सितीकात्।" (ऍ)

devedhipupakṣa
cakṣur aṣṭādaśāya
tanu tāvāya
cakṣur aṣṭādaśāya

सहार्यस्य बलार्दीकं यथा खाद्याचारं हयोः।
सा सहोऽतिस्यूः लघुत्तातिशयोतिर्विष्रुः भवेत्॥

७०१॥ [ऍ]

अतिशयोतिर्विष्रुः
स्वाभिरजीवनसाधारणम्
काथायेंकारणपोवः
प्रायेविपिषयक्षुः।
सहेजः जयसागस्यूः
श्रैणिनितिकाः
कृष्णः च (ऍ)
कामेण उदाहरणम्
"सहार्यसर्वेनिः
योवने 
रागभाक्षुः"। (ऍ)

(ऍ) सत्साहस्ये स्वाधिलोकस्वाधिले। नं यथा कथित्य शाक्षीकोकवेवः
व्यतिरेक शास्त्राः की दीप श्रावश्य श्रनुपपाय द्वार्यात् विलित।

(ऍ) इन्द्रतालीः।
दामस्ते प्रति प्रेत्रितः
नक्षत्र दीपे भक्ताः
खोजितर्गुः।
इन्द्रतालीः नयमः रस्या सितीकातः
अजन्योक्षमः सोऽपयं वृजाय इस्नाने धर्मपालः सितीकातः।
प्लाये: उदाहरणः
ड्राये: धर्मपालः
कामेण उदाहरणम्

(ऍ) व्यपीयसिद्धि हृदितः।
वत चन्द्रविन्यसः वामयात्
प्रायेविपिषयः।
वाचकः सात् यथा वदि तत्
प्रथमाये: सुदृढः कारपूतः
वदा सा प्रथितः।

(ऍ) प्रथितः।
सत्साहस्ये
सोऽपयं
सहेजः
अतिशयोतिर्विष्रुः
कान्तिकविधिभिः
अतिमयितिकया मेदिक्षणेद्वस्त्रम्।
दशम: परिचयः

प्रत रागपदे श्रेष्ठः

"सह कुमुदकल्याणे: कामसुखासनं
प्रह वननिन्द्रियोद्धेश्यसुकारणं
सह सरसिजवध्य: स्नातमामोलयः
प्रतिदिनमभृत्रांगोरेश्व: सहस्रंन्ति" (फ)

"दं सम। प्रत उज्जावादीनां समविनिमेदादेव बैरो न तु सिद्धत्व।

"समस्वेव नाराधिपेन सा गुहस्मयोहिविभुषितेना।
श्रमस्ति सह तीलविन्दुना तनुद्दीपियांचिरिव चित्तेन्द्रलम्" (ब)

इत्यच सालयापि सञ्जोति। तथोदात्रीति "सह कुमुदकल्याणे:
द्वादी।"

"लक्षणेन समं राम: काननं गहनं यथे" इद्वादी च
परिगत्योक्तिमूलवलाभावतावनमल्लाहः।

विनोतितिर्विनायनेन

१ साध्याद्वसाधु वा ॥ ६०२ ॥ [भ]

(फ) सहस्त्र। भद्रकृतिः निर्हनम। पवित्रांशी: चतुर्था चतुष्ट: चिर्नां:
कुंदरां कर्ष्ये: समूहे: सह कामसु चित्तचन: चित्तचन: चाने: चाने:
विमिर्धायाम् चतुर्थारायाम् चोखे: समूहे: सह सस्ये कामवननामानि ग्रंथं
चतुर्वत्सन: निर्मलवत्सन: चतुर्वत्सन: निर्मलवत्सन: त्रिभुजब्रह्माणह: सम्भव।।
सविनानां पदानां च: समूहे: सह समां सन: समीवध्यः संग्रहयः: प्रतिदिनम दिमिर दिमि सहस्रंन्ति। साध्याद्वसाधुः।

(ब) समस्तिः। या दमुमती युक्ता समछौऽ जिन्तूऽ चतुर्थ: तेजेने
संस्कारामुला सुती सतुदीपिया: धीरा द्रष्टिवृत्ता तैलविन्दुना चहेन नराधिपेन चक्षूऽ समस्तं चतुर्वत्सन्तः यज्ञ। भव कामवननांपूर्वायंग्रंविपययः
विनीकात्म्यः।

(भ) विनोतितिर्विनायनेन। चतुर्थांवित्ति यत: न भवानुभूति चतुर्थांवित्ति
नस्ति न महति। तथा चतुर्थ: वित्ति पर्यनु यद्य पवित्रवल्लाह सुनि सदृशे परि:।
साहित्यदर्पणः

न प्रसाधू श्रोभन्नं न भवति। एवं यद्यपि श्रोभन्ने एव पर्यंतसाधू तथापि भ्रोभन्ननवामानवसुखे श्रोभन्नवचनस्या-शमभिप्रायो यत् कस्थचिविहरनीयशाश्रोभन्नलं तत्वरसचिर्विरेत् द्वैः। तस्म पुनः समावतः श्रोभन्नवेवतेः। यथा।

"विना जलदकालेन चन्द्रे निस्तन्त्रात् गतः। विना योषोपमा मक्खवनाराज्ञायत" || (म)

"असाधू अश्रोभन्नः। यथा। प्रानुयान्या जनानात्तु कान्ति साधु लया क्रमः। का दिनश्रीविचित्रकेषि?" का निशा प्रशिना विना || (ग)

"निरन्धकं जन्म गतं नलिन्या। यथा न दर्पं तुहिनांशदिविश्वम्। उल्लासिरिन्दोधिपि निन्दलैव। दश्या विनिब्रा नलिनो न येत्न" || (र)

अष्ट परस्परदिविनोतिः तिभुश्च चमलकारातिष्ठवः। विनाशद्याध्योगाभविषिपि विनाध्यविवचय् विनोतिरिविवायम्। एव चहृतितिपि सहस्राध्योगाभविषिपि सहस्राध्यविवचया भवेति वोविवायम्।

(म) विनेवति। चन्द्र: जलदकालेन विना विनाशद्याध्योगाभविषिपि विनोतिरिविवायम्। योषोपमा विना वनराजः। मक्खवनाराज:। चन्द्र: चन्द्रदुधा-पश्मात् पशुद्रा तथा योषोपमाचारणव वनराजश्रोभन्नवम्। चन्द्र:।

(र) विनाशद्याध्योगाभविषिपि विनोतिरिविवायम्। चन्द्र: चन्द्रदुधा-पश्मात् पशुद्रा तथा योषोपमाचारणव वनराजश्रोभन्नवम्। चन्द्र:। दसा चन्द्र: चन्द्रदुधा-पश्मात् पशुद्रा तथा योषोपमाचारणव वनराजश्रोभन्नवम्। चन्द्र:।

(ग) चहृतितिपि सहस्राध्योगाभविषिपि सहस्राध्यविवचया भवेति वोविवायम्।
समासोति: समैयं कार्यित्रिकविशेषणः।
व्यवहारसमारूपः प्रस्तुतेनञ्च वल्लुः।

702। [ व ]

पत्र तमन कार्येण प्रस्तुति प्रस्तुतत्वव्यवहारसमारूपः। यथा।

"याधृध्रशस्यसुकलोचनाया
वचोजयो: कनककुञ्चिविलासभावोः।
शालिकसि प्रसमसन्नमधेषपमधा
धनाश्रवविव मलाधालचलणवाह!।" (५)

पत्र गङ्गवाहः हठकाशुकायव्यवहारसमारूपः। लिङ्गसाम्येन

चाह।

"प्रसमासासिधीयस्य स्वीचिन्ता का मनविनः।
प्लानाविच जगत् कतुः सो सम्यं भजति रवि:।" (६) (श)

पत्र पुंसोऽलिङ्गमारेश रविस्वयदीयावकाशस्या
व्यवहारः। विशेषणसाम्यं तिष्ठत्वा नागाधारक्षीपम्यः
रामलेन प लिधा। तत तिष्ठत्वा यथा सम।

(ष) गमालिकामादेः गमालीकारिति। तथेः। 'कार्यित्रिकविशेष्य:। यद
प्रस्तूते व्यवस्य व्यवहारसमारूपः। विशेषगत व्यवहारसमारूपः। च गमालीकारिति।
(८) वाधृध्रशः। वें मलाधारक्षीपवाहः। यथा चाहान लवण भवः।
फुर्साधेयादः प्रसमावायः। कनककुञ्चिविलासभावोः। वचोजयोः सम्यः।
प्रसमस्य प्रवृत्त शक्ति वस्वस्य वस्वसु च चस्मसं प्रसं सजात्। शालिकसि तत्रात्
लालिते यव:। वर्गहितं हस्तमुः।
(९) प्रसाधारिति। फलस्या सुसामास्यभस्त। निगीता यथा तादुरुस्म
समिः। महामास्य दिनोऽविशिष्टयेः। नीविन्या कालाविधियोऽः। चाः। शत्रिः
चतुः समर्पः लगात् फलाद्युम चयं नीविन्यात्।
"विकसितसुखी रागसङ्क्रामकारिणीति दिनकरकरसुट्टासैन्नी निरीच्छ दिशं पुरं।
पठाणिलोपापुर्वका भण्ड कलुपानन्तः
अयति हरितः हल। प्राचितश्च तुहिन्युति।" || (ष)

अथ सुखागामिनियानि र्षिष्टत। अथ हि "तिमिराकां"।
इतिह तिमिराश्रयस कां इति पाठे एकदेशस्य रूपणीस्य समासोद्देशिने न तु एकदेशविवर्तिः कुष्माः।
तचति हि तिमिराश्रयको: कुष्माभमावो हयोरावरवले सहा-
साद्यतवथा रसाचिव्यस्तमपत्तवापि समाविक्ष्यात इति न समासोद्देशिनुवि अच्छूसोऽभि:
यत तु कुष्माभमायो: साद्यस्यस्य तत्केकदेशान्तररूपण्यि विना तद्मुखं चादिकः
शादथम्येकदेशान्तररूपणमाध्यमेवत् (स) एवेति।
तलेक-
देशविवर्तिः कुष्मायेव यथा।

(ष) विकाद्रितिः। इति तिरुपप्रकाशम। तुहिनबुद्धि: पदः
पुरं चतुः रामस वीड्यम पुपुर्वसक च चाविण्ड्यू वाचिता विकाद्रितोपाय
सुखी प्रकाशितसुखी प्रमुखसुकीविन तथा गर्भजी निर्गुण्यां तिमिराकां चाहति:
भावणं चतुः: तथामूला दिनकरकर सूची खण्डायकर चतुः चतुः:
करिष्यूं किरिष्यूं दलेव्व च चुडः ऐनी गृही रितिः रितिः राधा जारा तरिणाम्
या तथवै तदादिस्वाभिनिः: तहत् पापूः चाय कालवेच्य सत्यवृत्तः
यद्य अयेव कलुपानाध्यात्मकः सिद्धान्तकः मायं: समासोऽपि परिगुणिः इतिः दिमाः अयति
तहताद्वृत्ते। तिरुग्णिकिरम।

(स) श्रीरति:। वर विकाद्रितसुखीनिरुक्तार्थरा रूपणकामामाय: रूपम्
धारिकिरः: तिरिर रूपम् धारिकामायः चंगक्य तयोभावः: तबोः तिमिराकां
ग्राहीश्रयस्य चात्मककलेन प्रदातायाः प्रसादविषाध्य वारात्यस्याद्वियोऽयोऽमन्यान
वाण्याबिनयाः: चार्मेव चार्षुरतिविन वायायम् एव विन्यात: वाण्यवेध
शोभतयः ३०वर्षः: धर्ति धर्ती: समासोकिर्ति व्याहवः साधारिः न देवः: न शकः। श्रीरति:। यव वासं देवः श्रीर चेढः: पशुतम् भस्तः तदः
"जस्ता रणातूरप करे कुर्णात्सा मण्डलगालयम्।
रसरसस्थीतिवि सहस्सा परंपुरी होक्र निरवेदिणा" (१)॥ (२)

चतुः रणातःपर्योऽसामवेदिव। काव्यिच यदि सुदुः
सावधवानास्पि वहनं रूपं शाम्र्मकार्दिश्च चायं तत्केक
देशविविवृित रूपकमेव। रूपकप्रतीतिस्थापितया समामोिकृ
प्रतीतितितिरोधायकवात्। ननु प्रस्तु रणातःपर्योऽसाम सुख
सचारारत्या सुकृत सावधवमिति चेतु (३)। सत्यमेवम्।
अस्तेव किंतु वाक्यायपयःकोलोचनासापि न खछु निरपेक्षम्।
सुखचन्द्रादीनोहरालिवत् रणातःपर्योऽसाम खल: सुख
सचारलाभावात्। सावधारितेन यथा।

"निरास्तीिर्मोिवोऽवालाबुङ्क्षस्थीतशालिनी।"

(१) लघु प्रति।
यथा रणातःपर्योऽसाम मङ्गलचतुःदक्षताम्।
रूपसम्युखः पराषतः खरगुणोऽसाम रिपुवेदिता शष्टति । सं।

एकदेशात्येष रुपं विना तस्मां वाक्यम् पराषतम् खरगुणम्। शाभेंद्र
मद्याक्षरशायम् भार्षोऽसाम भरवठायम्।
(२) जयवित। रूप एव चतुःपर्योऽसाम तस्मां महालागवासः भावसः
वहनं नायिकामिति भांि। करे कुंठं। यथा रुपवासः वस्मािाःभिमुखी
वहनारागीति विरुपास्यितकल: काव्यमिति चेति चव:। सवधा पश्चातः भवति।
(३) रूपकप्रतीतिस्थापित। भावितवा कदुःशाम्सितोऽसाम। वामाचिकाते
भवती: तितीयादातः भावसःदक्षताम् यथा लाब्धगमीमः। पूण्यमितयादि। सुख
सचारं वदवाति। यथा चतुःपर्योऽसाम खर्चस्थित तथा रपितेियित्त प्रकायः। निर्णयितं
कायुक्तियोजीष्टिनिरपेक्षितमिथायम्। तत्तथ बहनां सुदुःसावधानां चौहेि
साम माण्डलहरानां चौहेि। रूपसम्युखः अधापर्येक्षितानिदिक्षितानि
खर्चस्य वेदित। तदा एकदेशात्येष रुपं खर्चस्य साम।
ठद्दिति वासराधीशः ब्रोराजनि सरौजिनी॥ (क)

अतः निःस्वायत्वशिष्यनायां सरौजिन्यां नायिकाकार्यार्थतीती ख्रीसालगासिनः बीलधम्बर समारोपः कारणम्। तेन विना विशेषसांस्कृतिमात्रेण नायिकाव्यवहारप्रतीतिरस्त्रवात्। चौप्यस्यगम्बरं पुनःखिद्रा सर्वातिति। उपः सारुपकासहसंगमलः। चतोपसागर्मने यथा।

"दन्तप्रभापुष्पीचिता पाणिध्रवयोगिनी।
वेशपद्मालिनिन्द्रेण सुवेशा दरिषुचिन्य।" (ख)

ञ्जर विशेषलवशालः प्रधान दन्तप्रभा पुष्पाणीविलुप्तम्
ग्मित्येन समासः। अन्नसभा दन्तप्रभासद्धेऽपुष्पाणीविलुप्तम्
समाननिविशिष्यसाहास्यणारिषु। वेश्वरायां नएकार्यातः।
रूपकार्याणि यथा।

"वार्षिकन्तुष्मेवः पूर्णम्" दलादः। सर्वरम्बर्मणे यथा।
"दन्तप्रभापुष्पीचिता" दलादः "सुवेशा" इत्यत्र पाठे पृथ्वमानः
रूपकार्यासाधारायां सहसरसाधारायां। समासारः पूर्वः
चतुर्वत्। समासालतरसहितान्न नएकार्यातः। एष च वेषां सति।

स्वेदा भोजितालिनी सरौजिनी परिणी वासराधीशः सूर्यें चदिते शत्र बीवा
विकासिताः सिमिताः च भजने भस्तू।।

(ख) दलान्तः। दलालानन्दः पुष्पाणीविलुप्तम् दन्तप्रभापुष्पम्। वेश्वरायाः।
परिवारः च वार्षिकन्तुष्मेवः पूर्णम। पुष्पाणीविलुप्तम् दलालानन्दः।
वेश्वरायाः। सिमिताः सुवेशाः सुध्य। परिष्ठेवः दलालानन्दः।
विकासिताः सिमिताः। चतुर्वत्। दलालानन्दः। परिवारः।
ढालालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः। च दलालानन्दः।
रूपकार्याणि इत्यत्र दलालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः।
रूपकार्याणि इत्यत्र दलालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः।
रूपकार्याणि इत्यत्र दलालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः।
रूपकार्याणि इत्यत्र दलालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः।
रूपकार्याणि इत्यत्र दलालानन्दः। सिमिताः। वेश्वरायाः।
उपमासहायोरिकेशविवर्तिता नासि तन्नै भाषाकीयें: गमातोति:। हिंदोस्तु प्रकारः एकदेशविवर्तित्रुपक्रमविपय एव। प्रयोगीर्थों तु भाषाती प्रकारः एकदेशविवर्तित्युपमेद्वाभ्यः-कल्पसुचिता (ग) अन्यथा।

“एवः धनुः पाण्डुपरिधरण शरद्वानाद्रिनखरतामस्। प्रस्तुदयन्ति सकलसिद्धिः पायं रविप्रविधं चकनार्”

द्वार कथं शरद्न हायिकायवहनारप्रतीतः। हायिकायः पयोधरिणाद्रिनखरतामश्चापाधाराणासम्बन्धः। नस ग्रह “शरद्वानाद्रिनखरताम्” द्वार श्यातमस्युपमानन्त्व वसुपथ्योऽलोचनया ऐत्रे धृतम् सचारप्रथोः। यथा “दशा जुहोनीति” इवादी चवानांशायामित्रेण द्वारायते विधि:।

एवं सर्वामासमाद्रिनखरतां द्वारान्ति प्रतीतिमिभिमतीति

तेषु व अर यथायथविन्दसः समासोतिः। “नैवेदियोवल्लि: पञ्चः” इवादी च भन्यवल्लः।

(४) ऐवृत्तिः। शरद्वानाद्रिनस्म। शरदां पाण्डुपरिधरण निष्ठलः

धिवालिङप्रभासमधमवृत्तां यथा नवदृश्य: तदिति दार्शः। यथा तार्थम् ऐति:।

शरदां धारणां धारणान्ति दृशी सकरारः। इस्ती प्रस्थादनीयां विकाराथानी॥

द्वारां होल्स भवं च जस्तान्तः सर्वामासमाद्रिनखरतां द्वारान्ति प्रतीति पठिः न परीत्रतिः।

(५) प्रस्थादनीयां विकाराथानी॥

वधात्र तद्वधा परिधरणेऽविधि: द्वारायते तदायतिः साधनः।
वाहारिकश्च तत्त्व नोपम्ये यत् प्रतीयते।
तत्त्वोपये समासोपिकेन वैप्रभावे सुहः।
(ड)
एवं उपस्मार्यकारिकेन विवाहमितान्ता काररं
सहिते समासोपिकेन व्यायसिद एव तीनोपम्यगमनकृतं
पणोप्राप्तवं नाय्या विषय दिति विशेषणसाते स्लिष्टंगमणे
पणोप्राप्ताः साधरणविशेषणोप्राप्तस्तिचति हिथाः।
कार्यर्गासुलबे च हितिविधित चतुष्काराः समासोकि: सर्ववेदवाच व्यवहारसमारोपः कारणस् (च)
स च कार्तिकेयकीचे वस्तु नि लोकिंवस्तु (व) व्यवहारसमारोपः।
शालिनी वस्तु नि शालिवस्तु (व) व्यवहारसमारोपः।
लोकिं वा शाक्तवस्तु (व) व्यवहारसमारोपः।
शालिनी वा लोकिंवस्तु (व) व्यवहारसमारोपः
इति चतुष्काराः।
तत्त्व लोकिंवस्तुपि रसादिमेधार्यकृतं
विधम्।
शाख्यवस्तु पत्तकीयेद्विघोतिशाख्याविद्यास्विदः।

(च) वाहारी द्वार। यत् चयात् श्रीमये श्रीपम्यगमनविशेषणाय
पदं च वाहाराः शाहखे तत्त्र कहुलिन्तिषति रूपः। न सतवस्तु न
दुःस्त्रये तत् तदात् श्रीपम्यगमनकृतं श्रीपम्यगमनविशेषणायचोप्राप्ताः
समासोपिकेन साधरणविशेषणायचोप्राप्ताः साधरणविशेषणाय
चतिरन्ति चतिर्निष्ठा। यत् च चुप्तास्य शाख्यां सधारणविशेषणाय
विधम्।
(ड) तत्त्वोपूर्वते उपस्मार्यकारिकाः द्वाराः। चायाधिका: बुधिविद्यः अव-
पराधारोपिकाः विधिति भावः।
तथेऽति वहुप्रकारा समासौति। दिशानि यथा "धार्मिक यहस्नम्" इत्यादि लोकिके वस्तुनि लोकिकाय इठकामुकस्त्र अवहारार्थे: समारोपः।

"विभिन्नपरमानाथापि बलिष्ठु ल्यां पश्चिमिर्यमास्महतया प्रहतम्। लोपः हन्तः किल परलोको विभिन्ने-स्तोलेच्छं तव कर्तं भुवेश्व स्वर्ये।" (क)

अत्र धारास्मास्त्रप्रके वस्तुनि आकर्षुप्रसिद्धवल्लुक्च्ये धारास्मारोपः (ज)। अवसन्तवः। उपनिषदः प्रवेशमास्त्रकुपभवे तं पूर्वव्याख्या विशिष्यति (भ)। अतः एव एव "विनास्मारोपः न तु स्रुवस्मारोपः" इति वदन्ति। उप-माध्यमानो त्रिपे च विशिष्यापि साक्षर्मीह तु विशिष्यापि साक्षर्मान्त्र भ्रातस्य प्रस्तुतप्रायणवार्त भ्रातस्य गम्यलिंगिः तु भ्रातस्तु-स्येति मेवः।

(क) चैतिति। दैवीण प्रति कस्यपदिक्षिताय। हेष्ट्यवत। चतुर्विद्यु चतुर्विद्यु च ग्यायम्। चतुर्विद्यु चतुर्विद्यु भव्यमेव च। चतुर्विद्यु चतुर्विद्यु च ग्यायम्। चतुर्विद्यु चतुर्विद्यु च ग्यायम्।

(ज) धारामिति। धारास्मारेदि तवः तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां तस्मां
(क) परिक्रमाओं चतुर्किरिति। साधनाएँ: चम्पाग्रायायात्मक: विशेषतये: पुलिकण: भार:। चन्द्रार्तकोपिलपिल्लियों सम्म प्राणायात्मक: सहारण:। कथानन्द:।

(ठ) श्रीराजाराजी। भीमेनाथ बधमाण व:ेण्डरण वृत्तगुमराज वन्तुः। करण भवत्व: सूर्यवत्त संविदासुः। राघवान्व: दीर्घसिद्धान्त हर्षराजः। कथा! साहित्यान्व:ः। विषयान्व: भोगान्त: शब्दोद्वान्त:।

(ठ) श्रीराजाराजी। श्रीराजाराजी। सहारणे एकाधे: शब्दानी वाचनं प्रतिवादस्तुत वल्लिमोल्लिहे:।

(क) प्रवचनात्मक व्यक्तित्व।
दशम: परिच्छेदः ॥ ॥ ॥

अन्व प्रकरणादिनियममाभावात् द्वारिः राजस्वयं वाचति।
ञ्चिन्हिष्चेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः।
कार्यांस्त्रिमितं कार्येऽन्त्र देतोषय समात् समम्॥
चप्रस्तुतात् प्रस्तुतदेहद्रस्ते पञ्चधा नवः।
चप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्

॥ ७०६ ॥ [ढ]

क्रमेण उदाहरणम्।

“पादहर्तं यदुवाय सूर्याणसांचिरोहति।
सख्यादेवपानादिपि देहिनस्तुदरं रजः।”॥ (ष)

चष । अस्मयवेच्या राजोक्षिप वर्मिति विशिष्टे प्रस्तुते
सामान्यसमिचितम् (त)।

“सर्विन्य यदि जीवितापदा
इति विनिहिता न हृदि समां।”

(ढ) प्रवर्षेद्धितः। साधी: क्रिया: वैदिकसांत: प्रवचनेन प्रजाभिः।
स्वप्न कार्यमूनु प्रविष्टां दिशा तालियं हर्नु विधाप्रदानादिना चैति। भावः
अभस्तादेवपानादि सूक्ष्म चतुमात्रं सहसा तेजसा प्रमाविष चैत्यकिंवते च। दौर्मयः दिशा मेलाः वर्तमानसंग्रहः विशालः। राजा वृद्धमहिमान विभारि राज्ये।

(०) प्रभुत्वप्रशणांगार्त करिष्टित। कार्यात् सामान्यात् धार्मिकात्
प्रभुत्वात् विशिष्ट: प्रस्तुत: कार्यात् विशिष्ट: प्रभुत्वात् सामान्यात् प्रस्तुत: कार्यात् प्रभुत्वात् विशिष्ट: प्रभुत्वात् निश्चित: प्रभुत्वात् निश्चित: प्रभुत्वात् कार्यात् कार्यात् समान: प्रभुत्वात् समान: प्रभुत्वात् समान: प्रभुत्वा वत:। तदा पञ्चधा पञ्चधा विशिष्ट: यव्याकृत्य: महिम: पञ्चधुरमेऽक्षणात् स्यात्।

(ष) पादात्मिति। तत् रजः। पादात्मः सत् एद्याय सूर्याणस्माधिकृतिः ज्ञाता, तत् रजः। प्रभुत्वात् देहिन: वर्ण समाक: न्रियसिद्धं, द्रष्टा हते। देऽ तत्र देहिन श्रीमान्य श्रीमान्य वस्मेऽ हर्क।

(त) सामान्यविति। देहिनान्त्विति:।

(छ) पद्मसिः। दिश्याविदाः दृष्ट: परिवृतिः सभियासमुन्यान्त: गदाया।
शाखावाद्य प्राचीनता।

विपमात्रते वाचितवेत्
प्रफुल्ल वा विपमीक्षरंवेक्षः॥ (७)

प्रतिस्थापिक्षया काव्यविधितकारिकसौपिपि हितकारिले
हितकारिकासुपालितकारित्वमित सामाजे प्रस्तुते विशेष-
पोषितिः। एवं च प्रताप्रस्तुतप्ररससाधुविश्वप्रतिनिर्मातः।
इत्यकाले प्रवक्तामिव वस्तुः प्रतिविश्वलोकोपाधीयति।
इति तु विपाद्यव्याप्ति तितीयोभ्याप्रप्रतिपदेन प्रस्तुतं सद्वः। (८)

"इत्यतः इवाच्चनेन वालिता इत्यावसंगीतान्वित
प्रस्तावनात्तिविकित विद्वाननिदेशैब यज्ञेन हैसग्रहः।
कार्यश्रम वालया च कोकिलवधाक्षतिविव प्रस्तुतं
सीताया: पूर्वम् धनत् ! मिधिनां वहः! संतुलः इव"॥ (९)

यद्य प्रश्नायमाणि: (१०) इन्दृशितकालार्कलिमलादिभि:
कार्यश्रमो वद्यराधितसीन्द्र्यविशेष्रूपं प्रस्तुतं कारणं
प्रतीतिते।

- संक्षिप्तीत च प्रथम विकारप्रकारसिद्धस्म।
- पवित्रस्थिति चकिताप्रार्थी चकितानिगोपैवः।
- तदा देवेण्य निधित्व सती समेति
- श्रीं संिं वर्णं न द्वििः? सवित न दौप्य: समेतेःसुप्रतिक्रियतेवाच विशेषीति।
- कविति पूर्वक्षेत्र विशेषविवयं भयंसम, अभ्यं वा वियं भवेत्।
- (५) प्रयात्मेति प्रस्थितेविवयेष।। तसा हतासः।
- (६) प्रतुरूपै। चनीति परंपर्यवस्थावियम।
- सीताया: सीतायायान्वमः
- सीतायाः पूर्वत्: प्रश्न: इवत्: एव: चकितानि विव इव मार्गमार्गपुरुषं
- इव न राज्यते द्विति भावः। शोभीं द्वारति: केवलं इव सहरििता इव, विद्वान: तस्मादः
- प्राचार्यम् प्राप्त: प्राप्तयस्ति नाटि भविः। विराज्यान: इव न निर्विच्छिन्न
- खात्यं वहवित: इव ताधकस्व, ऐश्व: वा वाच्यम्
- कार्यम्: प्रतीये द्विति भावः। तदा मिधिनां
- संवृत्तां वच्च:। संतुलः इव निधित्वा इव:। अादृश्यविषीरित: इवः।
"दशमः परिच्छेदः"

"गच्छामीति सयोत्तया सुगढ़या निःस्वासुतेष्वकिचं तवं निस्यगवेच वायुकालुपणेकेवेक सां चतुष्पाद। घनि प्रेम मद्दर्पितं प्रियसखींदय तवं वास्तवाज्यः ब्रजसमिष्टं सौम्यसामायिकः।" (५)

भव कस्मिदिगमनकः कायं वक्ष्यमभिमितम् (६)
तुल्येऽपि तुल्याभिकारं (१) च हिद्धा श्रेष्ठसूत्रा साध्याय-मात्रमूला "च। श्रेष्ठसूत्रापि समासोतिविहीश्यणमहाभिप्रे श्रेष्ठशिष्यां श्रेष्ठां सभ्यतोति हिद्धा।

कथिन यथा।

“सचकारः सदामोदो वसन्तसयसमिति। समुख्यत्वांश: शौमानः प्रभृवतोज्जलिकाः।” (७)

भव विशेषणसादेश्वराणवादसनुवतात् सहकारात् कस्म-चितरु प्रसुतस्य नायणकाः प्रतीति। (८)

(७) यथार्थोऽसूत्र। विवेकशास्त्रजयसूत्रमिः प्रस्तुतान्ति तत्कार्यं निःस्वासुः स्वायत्तुः निःस्यवित्वप्रथितम। नकासिः हि यथा चक्षुलयः साध्याय वायुकल्पित अर्यप्रेमवेंद्र समस्तवें प्रेम सत्यमे प्रेम तदाच्छिन्नदिवोमणी विश्वाय देवस्य जनमेव प्रकारणेन समस्तवें महतवस्य विषयं विकर्दितं विकर्दितं। तत्वमा समासाः सामायिकः। श्रुतिः वणिकीयितं हृदयस्य। (८) सत्यते। भगवतेन वायुर्विद्योऽसूत्र। तुल्येऽपि तुल्याभिकारं वक्ष्यमेव वक्ष्यः। (९) सधकारः हि। सधकाः सदात। तस्मादृः। देवस्य तथामूल। पुराणां दियाः प्रयोगशैवणित्वां वक्ष्यः भाष्यः। प्रसंगितः कृपां वनस्पति: विशेषतोऽसूत्रकः श्रेष्ठसूत्रां तथा तदेकः। तैराकाः तदेकः। श्रेष्ठसूत्रां तदेकः। श्रेष्ठसूत्रां तदेकः। श्रेष्ठसूत्रां तदेकः।
"पुज्यावद्रिप्रविचलोत्थि यदि ययाम्पि
यायाद्र तदि प्रवचने न सहानपि खात्
भद्धद्रियापि विशेषमितीस्वयं
कैलापि दिक्क्प्रकारादि पुन्योत्तमेन्" (भ)

अत पुत्रोत्तमपूर्वे विषयेयारूपे स्मृतेन प्रज्ञंसित्वा
प्रवचनं विशुद्दिवं बोधिते। तेन वर्णीयं: कबितु प्रसूप: प्रतीति
यते (भ)। साध्यमात्रसूत्रा यथा।

"एकः कपोतपोतः शतमः खेणाः छुदासिधावल्लि।
अस्तरसाधारितैषुचं हरि हरि शरणं विष्ये: काश्याः।" (य)

अत कपोतानप्रस्तुतात् कबित्र प्रस्तुतः प्रतीयते (र)

इति कबित्र वैध्येयारूपेऽभित्र। यथा।

"वन्या: खलु वने वाता: कदायाक्षरेर्षोत्तला।" (भ)
शामिलेन्द्रवर्षस्मृ देव स्मरन्त्वलिङ्गाति। 

शत्रु वाता धन्या ध्रुमस्थल इति वैधस्यं द्रष्टुः प्रतीतः। वाच्यम् सम्बन्धवाच्यमित्यथा विभवकालिकस्मिने। 

लोकः सम्बन्धे उत्तोद्धारणाचेव। अस्त्रवे यथा।

"कोकिलोक्ष्यन्ति स्वालेन काकः समानः कालिमावयः। 
पन्तरं कथितो निति काकलोकोविदः पुनः।" || (ष)

शत्रु वाचकोकलोकालियोपकालोवाचः प्रस्तुताध्यायोपणे विना- 

dसम्भवविष्कृते यथा।

"अवलोक्त्वक्रिया सुभाषित कष्टका वंचतो वहि;।
कदं वस्मलालस्मा सा भूवनम् भुजुरा गुणः।" || (स)

शत्रु प्रस्तुतस्मात् कालिवर्षद्यायोपणे विना वाचकोकलालावते 

वक्तिः स्थिततत्वदेव व्यवहारः।
साहित्यदर्पणम्

समारोपप्रणालांच्यं शतिसुल्लादु वसुधार्मेंद्र, उपमाधुर्यावप्रखळत्रस्म व्यख्याम्। एवं समासोकी भेपेयपि हयो-रपि वाचकम्।

उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः।

निन्दास्तुतिभ्यां वाचार्यां गम्यले स्तुतिनिन्द्योः।

॥ ७०७॥ [च]

निन्द्या स्तुतिंगम्यले वाचेन स्तुतिरिति व्यापथा व्याज-स्तुतिः, सुत्या निन्द्या गम्यले व्याजस्तुता स्तुतिः। क्रमेष यथा।

"स्तनयुगमुक्ताभ्रम: कष्टककलिताज्ययशो देव!।
लविः कुपितेनपि प्रागिव विशक्ता रिपुस्तियो जातः।"॥ (क)

इदम् सम।

"व्याजस्तुतिस्तव प्रयोद! मयोद्धितें
यज्ञवल्लाय लगतस्तव जीवनानि।

व्यवहारसमारोपी नाशिति भाव; एवं समासोका भ्रमवाचं व्याजलिति शेषः।
इह तु प्रत्सुतं दति भावः।

(च) व्याजस्तुतिस्तव चान्ति। वाचार्यां शुभिवार्यां निन्दास्तुतिभ्या
स्तुतिनिन्द्योगम्यले व्याजस्तुतिः।

(क) सन्निः। राजविविधी व्याजस्तुतिरियस्। ई देव!। लविः
कुपितेनपि प्राणां शिष्यां। नायः: सनयुगेऽपूर्वाभ्रमणं वाचारिति निन्दा,
सनयुगेऽपूर्व वक्तः चामरणं वाचारिति लघूः। नायः: कष्टका कोषाभिन
लिपिक्ष्ठितांस्माभिमविविधेश्व कविता भाषान्तः भ्रमवाचं वाचारिति
निन्दा, कष्टका दंडपुष्पापि कलिहः भाषान्तः एक्षरवर्तचारिति स्तुति:
तथाभूताः प्रवत अभिवाक। कुपिते दृढविन्दुः तव विश्वया नितिष्ठा दति निन्दा, नितिष्ठा
दति स्तुति: जातः, विश्वया निष्ठा वचस्य क्रमे दत्तः। ईव निन्द्या स्तुतिंगम्यलम्।

(छ) ब्याजिति। ई पयोद! शेषं। तथ नीवनानि चवानि लगवः।
दशम: परिच्छेद: ।

ब्रह्मवी ते महदिं चन: । धर्मराज-
साहाय्यमार्जनसि यतं पदिकाचितर्वः ॥ (ख)

पर्यायानों यदा भज्जा
गम्यमेवाभिव्यक्ते ॥ ७०८ ॥ [ग]

उदाहरणम् ।

“स्तुत्सता नन्दनी प्रच्छा: केशसहीगलालिता:।
सावस पारिजातम मन्थनन्तर्य वर्ष सेनबाहुः”॥ (घ)

भव हयोप्रीयेन स्वगी विजित चति प्रस्तुतनेव गम्यः
कारणहृदय वैचित्रणविशेषप्रतिपत्तिवै सेनवण्य पारिजातमन्थने-
सावसहस्त्रनरसकायेहरिणार्थमालिनिदितम् । न चेदेन कार्योऽतृ
कारणप्रतीतियथा प्रस्तुता प्रस्तुतम् । तत् कार्याय च प्रस्तुत-
लवात् । इति तु वर्णीवस्य प्रभावावतिश्रवोधकलेन काली-
मधो कारणवत् प्रस्तुतम् । एवच।

“प्रणीत पर्यायायानां सिद्धीः
मुक्तादरस्तृतमान् स्तनियुः ।”

चाश्चाय मधवीति यत् द्यं तव व्याज्ञ्वति: कल्पय प्रस्तुति: । वेन्दु: चन। इति
ते तव महदु तोऽसि यतु पदिकान मिन स्वर्णम सदाय वा वासायुम जातु-
कृत्वम् प्रजयति । वस्त्रातैवं इति । च चति वा सर्वः जातायान्
महदु निद्रया मन्थनम् ।

(घ) पर्यायोऽदमाव यदा इति
(घ) सुदा इति । च तु हयोप्रीयेन सेनबाहुः केशसहीगलालिता च द्या
नन्दनी पदिकान मिन स्वर्णम सदाय वा वासायुम जातु।

(घ) यं नन्दनी इति । च तु हयोप्रीयेन सेनबाहुः केशसहीगलालिता च द्या
नन्दनी पदिकान मिन स्वर्णम सदाय वा वासायुम जातु।
साहित्यद्यमः

प्रलंभिता: श्रद्धविलासिनीनां-
साक्षेपसङ्गेश विनेव ह्वा:।” (द)

चन्द्र वर्णनीयवर्ष राज्य गम्यभूतविश्वासऽपकारश्वरस्
कामेल्यं तत्वविधश्रुत्तीखऽकन्तलाम्यैः प्रभावातिशयः-
वोधकलेण वर्णनार्थंमिति प्रवृत्तयोत्तमेव।

“राजन्! राजसुता न पाठयति सानं देश्योपपि तूः चिन्ता: तुः। भोजय सां कुमाशचिवैैवनाथाय पंच सूत्त्रति।
इत्य राजसुतवासऽर्थमेव सुमक्षेपिण: पञ्चराष्ट्रः-
विविषयानवलोका शृङ्खलःकभिकाभाष्यते।” (च)

चन्द्र प्रस्थानोत्तरत अवनत स्वल्प सहस्त्राय: पलायिता
इति कारण प्रस्तुतम्। “कामेल्यं संवर्णनार्थेन प्रस्तुतम्”
इति” केचित्। इति तु “राजसुतवासऽर्थमेव न वींपि
प्रस्तुतवर्ष रसावो वोध्यते इति अप्रस्तुत प्रहेलव” इलाहु:।

सामान्यं वा विशेषं विशेषकलेन वा यत्दि।
कार्यक्रम कार्येनित्र कार्येन च समयलि।
साधनेनित्रणार्थनित्रणावसीन्द्र्यता तत्तः॥

705॥ [५]

क्रमेन उद्दाहरणम्

"हङ्काहय: कार्यान्तु चोदीयानि गच्छति।
सभूवाभ्रोचिमभोष्टि सहानया नगरपण।"॥ (ज)

चब्र हितीयाँहनितिन विशेषिणायन प्रधमाधिकार: सामाचरः

व्रत: सोपपतिक: कियते।

"वाचद्रथपदां वाचभेदसाध्याय माधवः।
विरम्भ महीयांस्क प्रक्त्या मितभाविष्यः।" ॥ (भ)

"श्रीव! खीरा भव, सुब्रह्म! धार्यनावः
लं कुर्मराज! तदिदं हितं द्वीरा:॥

कार्यक्रम, कार्यक्रम श्रव! कार्येन श्रव! समयलि हठोकियते सख्वी ततः चन्द्रीवा

(ज) हस्तविदित। चोदीयां दुःखरोपितं जनं: हहत्र सहान चहावी

(भ) यथाविदित। साधवः रूपः याबलः सद्यः याबद्धमुः। वाचद्रथे

(श) यथाविदित। भवः वालः यादधामुः याबद्धमुः। वाचद्रथे

(ज) यथाविदित। साधवः रूपः याबलः सद्यः याबद्धमुः। वाचद्रथे

(ज) यथाविदित। भवः वालः यादधामुः याबद्धमुः। वाचद्रथे


"सहसा विद्धीत न विचाराशिविक: परसापतं पदम्। (१)
द्वादशौ सम्पदर्शण कार्यं सहसा विधानाभाव्या विशेषा
कारित्वहृदय्य वाराणसंस्या सम्यक्कम्। एतानि साधयेन उत्तर
हरणान्तः। वैधस्यो यथा।

"इत्यमाराधमानोर्पि लिखिता भवनलयम्।
शाम्येत् प्रत्यपकारिण नोपकारिण दुर्जनः।" (३)
पंत सामान्य विशेष्य सम्यक्कम्। "सहसा विद्धीत"
द्वादश सहसा विधानाभाव्यापाद्यां विशेषं कार्येन सम्यक्कम्।
एवसंनतः।

हेतुवाचक्यपदार्थार्थे
काय्यलिङ्ग निगलते॥ ७१०॥ [१]
दशम: परिच्छेदः। पृ.३७४

तत्त भावावचरणं यथा।

"यथा चतुर्दशस्मानकाति सर्विन समं तद्वररम्
निधैर्वारितः प्रिचे! तव सुखवच्चायातकारी श्रेयी।
वेदपि वहमनानानुकारितं नवं नानावं गता-
स्वलाभश्रविनोदमालसपि से देवेन न च स्वर्गे।"
(ढ)

तत्त चतुर्थशास्त्रायः पादस्तयावचरणं हैतरः। पदावर्तंत यथा
सम।

"लदाज़िराजिनिन्हौ तृणुलिपुरलपिलिलम्।
न प्रधवी गिर्या गंगा शुरिभारस्यिया हर:।"
(ण)

तत्त द्वितीयायः प्रयासकारेकणं हैतरः। अनेकायं यथा
सम।

"पश्चन्त्यसौर्यपर्यं लदानजलवालिसीम।
देव! लिप्यगतांग ग्रेप्येत्रयसूयतिः।"
(त)

(ढ) यदिदित। राज्जेन चौताष्णागवरं वर्गावरं चौताविन्दिणः।
रामाच वक्तः।। तस्य प्रिचे! तव नविलोः। समाना वाच्विन्द्र्यां तदोक्ष्यं वा।
प्रवर्षेण भीरनोपमं तदुपभावितं समं वर्णविन्दितं साधनः।
तव सुवक्ष्माति वच्चिः कार्यायेन। श्रेयी चन्द्रः निधैर्वारितः। नाष्टात:।
वेदपि तव नमनानुकारिणी गुर्गिरिं तस्य:। तेजानि राज्जंगः।
गता। साधवति सवीः। वर्षामु भूमिभावः। आवती तयायां प्रोज़ककलातुः।
ते निसंहलयं सातं मरी तान्त्रिकविन्दितः। पतं देवेन तव साधेन विनोदमालसपि
वनाविन्दितस्य समत्रेत न च स्वर्गेन्य

(ण) संदिग्धति। राममुतिरपरिवर्म। हरं: श्रमुः। शुरिभारस्यिया शुभावर्गीयं गिर्या तव वाज़िरालिभि।
नदमुसूक्ष्मे निःपूर्वं चिन्तं यथा चूर्यिपुलः।
श्वरिवावः। तेन पदिष्टं यज्ञाद्वयं गता न प्रशी।

(त) प्रत्याविन्दति। देव! लिप्यगता। साध्वितमालाभविनीदिहः। वत्साः।
तव हामागताः प्रेमसाद्रिहि नमंद समर्पय्या बुज्जङ्गाविनी पुष्पी कायिः
इह केवलम् वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गनेव गतार्थतया कार्यकारार्घमाविद्यांतर्वांस: नाथियस्य, तद्युक्तम्। तथाहि प्रत्येकस्तु श्रवणस्वभवति, ज्ञापको निषयात्र: समार्थकोश्चति। तदन ह्यापको चतुर्विषयः, निषयात्र: काव्यलिङ्गस्य, समार्थको शास्त्रान्तरस्यकथ्येति। पुराणेऽव कार्यकारार्घमाविद्यांतर्वांस: काव्यलिङ्गार्थो। तथाहि "यथाविवेकवादी" चतुर्घ-पाटवाकम्। अतः शास्त्रास्तरात्समर्थम् साधुबिन्दु मा काव्यम् गतार्थम् निषयाद्रकलेनापि च ( ३ )। "सहस्रा विद्वेशित" इवादी त।

पराप्यकारिनिरूपेतुः सह सत्तितः।
वद्यामि भवतस्ततं न विशेषया कदाचन"। ( ४ )

इवादित्वप्राप्तिमाविद्यापि निराकारित्या खोलोपि
गताय इवशास्त्रवानहावां समप्रयां सोपपतिकमीव कसु-
तोति पुराणेऽव कार्यकारार्घमाविद्यांतर्वांस: काव्यलिङ्गार्थो।

"न वते घरसा गंगा मूर्तिमानिया हरि:।
वद्यानिराविनिप्पृं तपस्वितिमि पदाश्र्या हि सा”। ( ५ )

तामानसद्वस्तुश्रवस्तु भोपषुधुक्तवति अनितं: श्रवणिक विशिष्टस्य श्रवणति क्षेत्रः। प्रथमाविद्यास्तमिकावपि हिन्दुः।
( ६ ) परमे त। अन्योऽव प्रथमसिवोऽव गत्योऽव विनिलयोऽव: वर्ष-मायेऽव प्रवश्चतम्।
( ७ ) पराप्यकारित्य। अतः सह सत्तितोऽकारिनिरेतुः। वद्यामि सह सत्तित:। न विशेषया न विशेषया श्रवण। निराकारित्या वाक्य-परिमेकताय खोलोपि साधुबिन्द: गतार्थम् श्रवणः। नातीसारे निषयाद्रक-स्त्रिया पदेश्चति द्रव्य माताः।


(७) घनर्मानिर्देश

(६) घनर्मानिज्ञान

(५) घनर्मानिज्ञान

(४) घनर्मानिज्ञान

(३) घनर्मानिज्ञान

(२) घनर्मानिज्ञान

(१) घनर्मानिज्ञान

(०) घनर्मानिज्ञान
साहित्यदर्पणम्।
ब्रज कविप्रीविद्-वाहिनिष्ठी:। उबोऽचायामनिष्ठे
तथा प्रतीतिरिह तु निषिद्धतबलब्धमः।
चक्रेद्रिनामधिधारः
हैत्तोहतुमसता सह। ७१२। [फ]

यथा मम। "तानुकूलः विलासः" इत्यत वशीकरणः
हैत्तनाधिकाख्योकारलाविकासः। विलासहदायोऽस्त्रधवस्त्र
यम्मूनियस्यमल्लिकः। (व)

चनुकूलः प्रातिकूलः
मनुकूलः नामवन्मिचे। ७१३। [भ]

यथा।
"कृपितस्ति यदा तन्वः। निधाय करजचतसः।
वधान सुजनपाश्चायं कान्दमयः हड़ः तदा।" (म)

(फ) इलामाऴपाणः चम्परेवति। इत्तुमता कार्योऽस्त्र हैतीः। कार्योऽस्त्र
चम्परेवति चम्परेवति। चनुकूलः प्रातीकूलः
विलासः। यम्मूनियाविलासः। (व)

(भ) तानुकूलः प्राकृतिकाख्योऽस्त्रः। विलासः। विलासः। विलासः।
विलासः। यम्मूनियाविलासः। यम्मूनियाविलासः। एतयः। कार्यकारणमणोऽस्त्रः
मान्यारमिति मावः।

(म) मनुकूलः प्रातीकूलः। प्रातीकूलः प्रातीकूलः। मनु
कूलः प्रातीकूलः। यम्मूनियाविलासः। एतयः। मनुकूलः प्रातीकूलः।

(फ) कृपितस्ति। एऽ तन्वः। यदा यदि कृपितस्ति, तदा करजचतः
निधाय सुजनपाश्चायं कान्दमयः हड़ः तदा। चन
करजचतः सुजनपाश्चायं प्रातीकूलः। मनुकूलः प्रातीकूलः।
प्राचीनगिरि
राग्वादः नादत द्वायद्विनां भस्यति।
भगवान परिलक्षित:

चन्द्र च विचित्रितिविशेषतः सर्वान्दार्विलचलेन सुर्यां व बिषाण राक्षसाः विशेषप्रतिपत्ति ।

निषेधालोकाः च चाचरो वच्चमाणोत्तराः हिधा ॥

७१४ ॥ [५]

अत च चच्चमाणविषयं कौचिल सर्वस्यापि सामान्यतः सुचितस्य निपेधः काहिरं शोकावतानं निपेध्य देति ही मेदी, उक्तिविषये च काहिरसुक्रस्य निपेधः काहिरसुक्रकथयै द्विविष्येपच्च चलारो मेदा:। क्रमेष यथा ।

"क्षणश्रेणीविलुप्ता सणानां स्वर्गः कथते किमपि। चणसिद्धिविष्यमुखः स्वर्गस्वर्गदृश्यं संद्रव्यम्यवां"॥(२)

अत साक्षा विनतस्य सामान्यत: सुचितस्य चच्चमाणविष्ये निपेधः।

"तब विरंदे हरिश्चोति निरीज्ज्व नवमालिकां दलिताम्।
इन्द्र नितान्तसिद्धानीम: जाः। किं भतजयत्तैर्च्याः"॥(३)

(२) चच्चमाणविषयं कथन: स्नानः। वज्रसिद्धमयि विनिपेधस्य वस्तु: विनिपेधस्य विशेष्यस्य वस्तुः निपेधिकाराः निपेधविषय: सचाचे:। स जीवा वस्तुप्रकाशः यथास्वरुपः।

(३) यथा:। नाचन्द्र ब्रह्मानं दर्शयित्वा सत्या चाचरिकम्। च यथा:। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं च। द्वारं ब्रह्माणं दर्शयितं ।
সাহিত্যদর্পণম।

ন্যম মিরিয়তেলামে নোতে।

"বালক! খাঁটী দুঃখ পিঁশোসি তিনি যা মহ বাবারী। যা স্বাদ দুঃখ চাহলী এবং ধমকবার মনিম।" (৫) (৬)

ন্যম দুঃখীতে বস্তুনো নিষেধঃ।

"বিশেষ তব তালুরকি কথা চপয়তু চপান্। দুঃখধ্বনিয়তায় পূর্বতো মনিতেন কিম্?" (৭)

ন্যম কঠনিয়তে নিষেধঃ। প্রথমোদারণী সণ্যা ভাবন্তাভাবিমত মনেন; প্রতীয়তে। হিতীয়কবধাবল্ক্যাদি। দ্রুতীয় দুঃখীতে যথর্থাজিল্লম। চতুর্থঃ দুঃখ-স্থাতিশয়। ন চ ন্যম বিলিতনিষেধঃ। ন্যম নিষেধাভাস-লাভ॥ (৮)॥

(৫) বালক। খাঁটী লে মিনীর্দীতি ন মহান্ন চাপার।।
সা মিরিযিনো তবাভায় এতঃ ধমকর ভাস।। দ্রষ্টাৎ সৌ।
ন্যম দুঃখী ন্যম মিথ্যা বদায়েলিবায়॥

(৬) বালক। খাঁটী লে মিনীর্দীতি ন মহান্ন চাপার।।
সা মিরিযিনো তবাভায় এতঃ ধমকর ভাস।। দ্রষ্টাৎ সৌ।
ন্যম দুঃখী ন্যম মিথ্যা বদায়েলিবায়॥

(৭) বিদর্শ রতি। দুঃখ চিত্তরিয়ম। তব দুঃখ দুঃখী দুঃখীর কথা রাতি চপয়তু চপান্ রাজ্যবাদনসমকর্মিত ভাবঃ। প্রথম দ্ব্যয়- নিদ্রাবল্ক্য তব পুরত। রতি। মনিতেন চক্রেন কিম।। চিত্তরিয়তেভাবঃ।

(৮) প্রথম রতি। প্রথমোদারণী দুঃখ মাযিবায়া দ্বিতীয় রেখঃ।। ন
विभावना विना हेतु कार्योऽपतितवः दृष्टे।
उत्तानुन्तानिनिमितलाल्लौ विषा सा परिलोचिता॥

७१६॥ [क]

विना कारणसुप्रविधानसानोऽपि कार्योऽद्यः किष्णिद्वकः

चैति्। विखिलनिषेषः वास्तवनिषेषः कथनसौति शिषः। तथाले दृश्या भागमदशः
निषुधिजालाः। निषिकामविविषेषद्वेषविधाध्यकलाद्रिति शीर्षम्।

(स) प्रकारानिररणिप्रकाशः शरस्तसौति। अनिध्या इयंत्र वियायकः
तथा विशेषत्वपतिष्ठे दिशः: विधामासः। विधियमेय: प्रकाशः परः बलः
श्रावे: गतः।

(च) कृत्ति्। हेति कान्तः। गच्छि पैतृ गच्छः। तत्र प्रमाणः: शिषः।
समापः। चुनः महतः। यत्र भवतः गतः:। समापः तदेव जनम सूक्ष्मः।

(अ) प्रकाशः वचनकृतः दुः यथा संहारयः: प्रदेयसौति परिपरिष्ठितः।

(क) विभावनासाह विमानसौति। हेतु कृत्तिः विना यत्र बायकः
प्रणिः। भीति विमाना चचवे। सा प्रक्षालितसा अनुक्रितिशाचे व्यि
हिषा पार्यन्तिः।
साहित्यदर्पणम्।

कारणमेंध्रेविभक्तं युतः। तत्र कारणांलेकाचितुकं कविद्रुतकाशितिदिष्टा। यथा।

"प्रामाण्यासक्षरं मध्यमश्रुत्वत्रलेखं हृतो। प्रभुवेशनोपाध्यायं वपुर्वव्यस्ति सुमंवजः॥ (ख)

धत्र व्योजयं निरित्तमसुहाम्। अत्रेव "वपुर्वव्यस्ति मगो-ह्रयः" इति पाठदात्तसुहाम्।

सति हेतु फलाभावो
विशिष्टोत्तिष्ठत्या हिधा॥ ४९७॥ [ग]

तथेऽत्युक्तानुकमित्तत्वात्। ततोकमित्तत्वा यथा।

"धनिनोर्धे निद्रेज्जाता युवानीकोपिन न चक्षुवः। प्रभुवेश्वरसमस्तेऽहेम महामहिमशालिनः॥ (व)

धत्र महामहिमशालिं निरित्तमसुहाम्। अत्रेव वर्णद्रम्यं पादे "किमसकं सति भृत्ति।" इति पाठदात्तसुहाम्। अजिन्यः निरित्तमलं च प्रामाण्याकस्तित्वैः मेद इति पुढ्रक्मेवनोहाम्।

यथा।

(ख) प्रामाण्यतिथिः। वध्विः श्रीवनो सुमुवः नायिकायाः। मध्यम प्रामाण्यासक्षरः चालकम् रथेः। हर्षैः नैते सरस्वते श्राहरापि् रथयिः सरस्वते द्वीपेः। तथा वेपः सरस्ववेशः प्रभुवेशः प्रभुवेश्वरः। रथयिः सनोमार्गः नायिकायाः। श्राहराचारात्स प्रामाण्यीत श्राहराचारात्स प्रामाण्यासक्षरः। तथा वेपः सरस्वतो द्वैषायाः। श्राहराचारात्स प्रामाण्यासक्षरः।

(ग) विशिष्टोत्तिष्ठतं सति। हेतु सति पलवः कार्येकालः। विशिष्टोत्तिष्ठतं सति। तथा श्राहरापि् द्वैषायाः।

(घ) चिन्तेऽति। थथम्। धत्र चालकः श्रीवनो श्राहराचारात। श्राहराचारात्स प्रामाण्यासक्षरः द्वैषायः। प्रामाण्यासक्षरः प्रामाण्यासक्षरः।
"स एकस्त्रीयो जयति अवलि कुसुमायुः।
हरतापि तदु यस्य शमुना न फुर्तं रलम्॥ (२)

प्रत तदुहरणेष्विपि बलाहरे निमित्तमचिविनृ। इह च कायौभावः कायौविष्णुस्वामसुधिनापि निवधते। विभा-
वनायामपि कारणाभावः कारणविश्वदशामसुधिनापि।
एवश “यः कौमारहरः स एव हि वरः” इत्यदेशकाक्षतारण
विश्वदशाम सुवधनादि विभावनाः। “यः कौमारहरः” इत्यादि:
कारणश्च कायौविश्वाहाया उल्लक्षाया निवधनादिषेवे।
एवशाव विभवानाविश्वेनकोऽऽः सहस्रः। श्रवोदाहरणलु
श्रम् (४।)

जातिष्ठतुभिर्जातीयाद्रैणुणि गुणादिभिस्विष्मित्वा।
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यथृ द्व्यं द्व्येष्य वा मिष्यः
विष्णुर्मित्वाभासित बिरोधोढळी दशकालतः॥

७१५॥ [३]
साहित्यदर्पणम्

क्रमेण यथा।

"तव विरहिः सत्यमचाह्वानला। शशीश्चोत्तिष्ठि सोऽधाय।।
हदयंलिङ्गतपयि मिले नलिनीदलमणि निद्रागचर्चा। (अ)
सन्तसुपलास्मारक बहुरतयतृकमत्स्तनया नृपति।।
हिन्दुलिनार काठिनः सति सवति करा। सरोजसुकुमारः।। (भ)
अजस्य गहनो जवः निरोदकस्य दुःसिद्धः।।
स्वप्तो जागरकथा यात्येष्व वेद कस्तवः।। (अ)
वनभोजक्षमदने विना द्विण्यचलुषः।
राजाविभावरीजानिविश्वचलाकुलोध्वत्।। (ट)

प्रक्षः: द्विवेष्म सिवः पर्यार्य यन्त्र विश्वलिंग सत्यमे सहिते भस्मरः। पद्ममत: दर्शिन्सत। निरोधः। निरोधः: चापाती: निरोधः: भारम: निरोधः: द्वारः: द्वारः: श्रद्धामः। श्रद्धामः: चन्द्रमानोष्ठः। अपि तथा: श्रीतः इण्यः: श्रीतः:।।
(अ) सत्यम्। दूधा नायकः नारायणसियमः। तव विरहिः श्रद्धा:। सत्यम्:। नारायणसियमः। तव विरहिः श्रद्धा:। श्रीतः:।
(भ) राजगी: सति: विधामावे इवः। जनत:। निरर्तः। यः। सुपदेहेन भास्मः। संस्करः। तथातः तथा: बहुरताराय:। गो:। कार्यः:। गयः:। कार्यः:। भवतः। विन्ययः:। निरवर्तः। न्रहारः। कार्यः:।
(ट) राजगी: सति: विधामावे इवः। जनत:। निरर्तः। यः। सुपदेहेन भास्मः। संस्करः। तथातः तथा: बहुरताराय:। गो:। कार्यः:।

इस लेखा में विश्वस्थित अनुसरण किया जा रहा है। हामी राजा भावी की सति विधामाजी इवः। जनता। निरर्तः। यः। सुपदेहेन भास्मः। संस्करः। तथातः तथा: बहुरताराय:। गो:। कार्यः:। भवतः। विन्ययः:। निरवर्तः। न्रहारः। कार्यः:।
नयनयुगासोचनकं माससहस्यापि दुःधारम्।
रुपसिद्ध सदीराह्या मद्यति भद्रं दुःखोति च मै॥३॥
“लहानेजीलावादी” “वक्षोऽक्ष्येलावादी” श्रृङ्खले चतुर्थे
पारि “मध्यान्तिनन्दित्वाधिः” यति पाषे द्रव्योविरोधः॥।
तत् विरहेऽद्वादी पवनाशीना वह्याक्षिवाचकलाल्याति
शुभानः दावानलसाहद्वजयमेवदनसूर्येजातिगुणक्रियान्यश्रुपेरणाम् विरोधोघे मुख्य भावार्थे।
विरहेऽद्वजतात् समाधानम् (४)। तत् “महाय” द्वादावजलादियुगस्य ग्रहणातिसिवया विरोधः; भगवतः प्रभावस्यातिशयिलातु समाधानम्।
“लहानेजीलावादी” “हरोपपि शिरसा गड़ानं न घोंटेन”
द्वितियोऽन्तं विरोधः। लहानेजीलावादिकिविदेशोऽक्त्यम् तु समाधानम्।
सप्तमनवत। विभवानायां कारणाद्विनोपनवधमानलात्
कार्यमेव वाध्यलेन प्रतीति, विशेषोक्ती च कार्यमिभविन
कारणमेव। इति (५) अनुस्यः इयोरेपि वाध्यलसिति
मेंदः।
साहिलदर्पणम्

काय्यकारणोभिन्नदेशतायामसंस्करितः ॥

"सा वाला व्यस्मग्रंवनमेऽसा स्खी वर्यं कातरा:
सा पीतनितिमतु पयोधरुपुर्ण धति सखेता वयमः ॥ (ष)
माकान्तात जगनस्खलिन गुरुणा गन्धुं न श्रवका वयमः
दोषिर्र्नानाद्वितैरपरेतो जाता: चा इत्युतम् ॥

प्रस्थातापवादलितेक्षयोविरोधिं विरोधालहार्: ॥ (८)

शुण्डी किसे वा यतु स्थाता विस्ते हेतुकाय्योः ॥

वादार्थस्य वैफल्यसनन्देस्य च संक्षवः ॥

(७) प्रस्थातापवादलितेक्षयोविरोधिं विरोधालहार्: कार्यकर्षितः।
कार्यकारणोऽहितायाः कार्यकर्षितः। निधिमुखताः कार्यकर्षितः।
वैफल्यसनन्देसविरोधिं विरोधालहार्यः ॥

(ष) शुण्डी किसे वा यतु स्थाता विस्ते हेतुकाय्योः।
कार्यकारणोऽहितायाः कार्यकर्षितः। निधिमुखताः कार्यकर्षितः।
वैफल्यसनन्देसविरोधिं विरोधालहार्यः ॥

विरूपयोः सहूटनः या च तविषमं मतम् ॥

श्रवः कर्याश्रमवाय चित्वः
रणे रणे यथा कपाणलेखा ।
तमालनीला शरदिन्दुपाख्यः
वशिष्कलोकामरणं प्रसूते" ॥ (६)

चतुः कारणरूपपालितायः चारणगुणः हि कार्येरुकः
मारम्बने" द्रृष्टी खितविंख्वत युक्तवयस् उल्लासः ॥

"प्राणन्दसम्प्रविमं कुलवयदुलोचने ! द्राक्षि लम्।
विरहस्वयम् जनितस्याप्यायतितरं श्रीरं से" ॥ (७)

प्राणन्दसम्प्रविमस्य कारणचापलकाविशोधितः ॥

किड्यं यथे यातां यथा चारणस्य प्रकाशस्य कर्मं: वेकल्येः विपशलकम् भन्यंस्य
वानस्य च समाधः च तथा: च विद्ययोः विक्षिप्योः सहूटनः सर्वेऽवनम् तस्म
विषयं सम्मः ॥

(८) सत्य वदति। यथा तमालनीला कपाणवेंकः भज्जयतिरिव। रचि
रुपे प्रतिदंशम् कर्याश्रमं प्राणयं शरदिन्दुः। शरदन्दः कहनु। पाणु च समी
कारणं सर्वाष्टानं विभूतनामार्थविद्या समं।। यथा: सुवः प्रदुषो जनयति
भिक्षम् भाष्यस्वेतोदर्दिता प्रेयः। सुव्याहतिकषम्। तत्र हैत्योदित्याया विवेकी
गुण: कार्येष यथाः: पुज्यता, कार्येष च युक्तश्च:। विवेकी गुण: कारणमां
कर्णाया कारणाम् तमालनीलाः ॥

(२) चालावैति। इत् कुतेक्षलस्य नीतीशयपम् तहत: बोधनं यथा:।
तगम्युहो। लम्कुद्रमु भवने नदानाम् भानवः। दश्यम्, किंतु नवेक
जनित: चप्पाति: विरहः। से सम श्रीरं ताप्यतितरां भविष्यन् ताप्यति।
भायाहस्। तत्र हैत्योदित्याया ज्तु तत्कार्येष विरहस्य ताप्यनकार्यमिति
यद्ये: कार्येष विरहः किदी ॥
“अंगं रजाकरोपकोधिनिःवैधव्यसति वनाशयम्।
धनं दूर्देशः वदनमपूर्वर चारवारिभिः।” (प)

‘अंगं केवलं काथितपनलाभां नामृतम् प्रलयं चारवारिभिः
वदनपूर्वः’।

“क वनं तद्वल्क्ष्येन वृक्षलक्षीः का महेन्द्रवन्दिता।
नियतं प्रतिज्युलंवर्तिनो वत धातुश्चरतं चुदुःसहम्।” (फ)

‘अंगं वनराजस्यियोविनिधकर्ताः सहस्त्राः। इति मम। यथा
वा।

“विपुलेन सागरमध्यस्य कुञ्जिविना
सूचनानि यस्य पपिरे युगचये।
मदविभमासकलया पपि पुनः
स पुराङ्क्येकस्मयेकवा देशा।” (ब)

(प) पश्मः पश्मोऽविजी: समुद्र: राजामार्गं धर्तेऽहेतः
वनाशयम् चन्द्राभिलशसयम् चैतिः स्विदीः स्विदिः समेत:। किंतु वनं दूरे
प्रत्युत्त वदनं चारवारिभिः: वदनमावः: परिपूर्वः पुरितम्।

(फ) केतिः। तदः अलङ्कार लघुः भुपषानि यस्य ताहं वनं का,
महेन्द्रविन्दा दैवेदिकं हार्डुः धर्मलक्षीः राजानीशः का, कष्टं महेन्द्रपतिः
चैतिः। वत फेर, प्रतिज्युलंवर्तिनं: हिमद्वं घातः: दैवेदिकं चारिनं नियतं निर्गतं
चुदुःसहम्।

(ब) विपुलेन्भिः। युगचये कल्याने सागरमध्यम् मदसुम्बिनिवर्त्यमयक्षम
कुष्ठोऽविपुलेन कुञ्जिविना चदरे तद्वल्क्ष्येन सूचनानि जमानि पपिरे पीतानि, म: एक-
मासाः पुराङ्क्येन चन्द्राभिलशाः कामिन्याः मदविभमासकलया पपितम
कुष्ठोऽविपुलेन्भिः। समायं द्रमम नेत्रिः पुन: परे पीतः। समुद्राधिशोहः, समायं
कालोऽविपुलेन्भिः समायं द्रमम नेत्रिः। परे पीतः। एक-नामाधिशोहः एक-नामाधिशोहः विद्रेण इन्दितम्।
समं खादानुरुपेयाचं
ञाव travelled योग्यशं वस्तुं नः ॥ ७२१ ॥ [भ]

वद्या

"श्रीत्रिभुवनसस्य स्मृतिः कौमुदी निव्वा
जलनिशिकम् त्रां जङ्गलशाहि वनीलोऽ॥

इति संगमण्योगार्यादायस्व दोरा:
उर्वशिकर्तु नुपातासाकां विब्रतः ॥ ( म )

विचित्वं विद्विद्वयं
सतिरिप्पलाय चेतु ॥ ७२२ ॥ [य]

वद्या

"प्रणमत्युवाचतिहिते जीवनहितोऽविनिश्चिति प्रायान्
दुःखशङ्कति सुखहितोऽ रुवः सेवकापना: ॥ ( र )

( म ) समनाव चतायति । योग्यसमार्गिन असुरुचिष्व । योग्यचं वस्तुं
विवहाय द्वारा च सं स्वात ।

( म ) श्रीत्रिभुवनसण । हस्तसण च स्वहिते पीराणांतः । दृश्य श्रीभद्री
श्रीमतं संस्थानं साहायणांस्वम् तपनता, तत् दुःखवशे जानहि सन्न्यां च सदौ
जलनिशिकम् चर्चणोऽर्पिता, संगमण्योऽहि तुलस्य व्रजैर्निर्ज्योऽप्यं नमुनं
होति: वेथं तथातुता । पीरा: पुराविनः तत् तव धर्मप्रधे व्रजानं अभिलो
स्वयंवरण्यतानानामातिः श्रीमतं उर्वशिकर्तु नुपातास्व इति त्रां दुःखम् एकाम्बरम् विव्रतः
प्रकटमाताः । नुपातायं । सामान्योऽवतः ।

( य ) विचित्वसाह विचित्वान्ति । विद्वद्भ विचित्रसम्पर्व इति: धर्मशु
छंसासाय भवतितसतामापानाग क्षण । सवर्थि तत् विचित्वम् ।

( र ) प्रभवस्तोति । संसारां संसारं श्वानं श्वानं को सुकु मः चार्तितः श्रीत्रिभुवने: प्रभवस्ति
अविति इति: प्रशान्तु विचित्रिते, तथा सुखहितोऽ दुःखशङ्कति । न कोष्ठायः ।
श्री वातिरिक्तशः सतिरिप्पलाय चेतु च तम्यम् च श्रीत्रिभुवनस्म प्रज्ञिदपाये चेत
कर्यम् । एषसमयश्च ।
भाष्याधिकारिको
स्थायिकषणाधिकारमुख्यते॥७२१॥[ष]
भाष्याधिकारीऽयतः।
"किमात्मकमथ दृशी महिमानं वारिष्ठेहैंरिैव।
चन्त्रात् प्रव गंगी कुची निपिय भुवनानि।"॥(व)
भाष्याधिकारीऽयतः।
"युगान्तकालप्रतिसंहतातानो
जगन्न्त यथाः सविकाससासत।
तत्त्व मसुस्तव न कौटसंहिता।
स्पष्टवनस्माजमसत्वता सुदः।"॥(श)
चन्द्रोध्यमसुस्मोयरिकः
क्रियाया: करणं सियः।॥७२४॥[ष]

(ष) सर्वज्ञमाधव। भाष्याधिकारीराधाराध्या:। एकस्म भाष्याधिक सर्वा। तथेऽत।।

(व) किमात्मकमिति। दृशी वारिष्ठेः। सविकासानमहिमानं सहकायं
किं दृशी ? यद दिरातसारायण: तथा जगतो महानानुषिघ्य प्रचात एव क्रक्किला
न्यायायुक्तमात्राय: प्रव: गंगी। भाष्याधिक राधारिकरिः।

(श) युगान्ते। युगान्तकालं सर्वमौद्रकरिः प्रतिरूपः। स्वस्तिः।
ब्रह्म न्यायन साध्याय: दृष्टिः। दृष्टिः तथा जगते ज्ञानं सविकासम्
शक्तिविनिर्देशितः यात्रायं यथा तथा तदं विर्देशितः तथा तथी। सम्प्रभुं भाष्याध
स्नानाल्यमानं सहायनं संबन्धं। समुद्रवस्त्र: ग्न्दः। दृष्टि: तथा न न्युनः न साति
आः संस्कृतविनिर्देशः। भाष्याधिक भाष्याधिकारिः।

(ष) सर्वज्ञसाध सर्वज्ञमाधवः।। भाष्यः। सिङ्गं: परमार्थस्य एकमध्यायः
हर्षम् चन्द्रोध्यः।
चैति: परिच्छेदः

यथा।

चैति सा श्रीभेति तन्वी तथा तस्मि श्रीभेति।

राजन्या श्रीभेति चन्द्रशेषार्ग्नि निःशीलिनी॥ (स)

चांदाकियोऽसनाधारसेकंद्राणिकांगोचरम्।

किचिदं प्रकृत्वं: काय्यमशक्यखेतरस्य वा॥

काय्यस्य कारणं दैवार्धिशेषस्तिविधस्ततः॥७२५॥

क्रमेऽथयथ।

“द्विमण्ड्यप्रायाधामाचात्यमंगलगण्यं वेषाम्॥

रसयति जगलिं गिर: कथस्यि कवयो न ते वन्धः।”॥ (ङ)

कान्ने सरुद्रुष्थे गिरीश्चामपि कन्द्रे।

पश्चायन्तनकास्यां लक्षेकं रिपवं: पुर:॥ (क)

(स) नवंति। चा नक्ती अग्नि लया श्रीभेति, तस्मि तथा जमाकर्षण श्रीभेति। पन्थ:। राजन्या श्रीभेति निःशीलिनी रजस्वी च चन्द्रश्च श्रीभेति प्रति श्रेष्ठ:।

(ङ) विशेषसः सकरित। यस्य अनाधारः भाषार्धोऽङितं भाष्यं

यस्य एवं वसो मनोकोषः वद्यान्वयं, यदा किचिदं किमस्य कार्यं प्रकृतं:

नामार्थं प्रक्षतयो मर्यादश्च काय्यस्य देवातु कारणं विशेषः च च ततः

वन्धमुऽ चक्षयुष्यमु दिविः।

(च) द्विवसितं। दिवं स्वर्गमु: उपयातानामद्वि चतानामपूर्वं: वेषां

काथीनामु भवत्स चतुः: गुणानां गणो वायस ता:। गिर:। वाच:। भाक्षमु भाम-

स्यं जगति रसयं तोषयन्ति ते कथव:। कथस्यि न वन्धः। चाचिनीयाः:।

पथं तु वन्धः एवरथं:। भाषितं कविवाहं तेषां। कर्तमुऽ सर्वात्त्वं दानाधारसस।

(क) कान्ने प्रति। राजसुतिरिम्मस। रिपव:। श्रवः। एवं चा कान्ने

वने श्रतिं नदीनामु चद्वे। बसकायं निःशीलायं प्रवेष्यानं च कन्द्रे। गुढायामयि

पुरं। यथा। चलक्षणमु वस्त्रान्ध मस्तिद्वः। प्रति च एकस्य राजः। बुध्गीत्वं

लगम्।
साहित्यदर्पणः

ग्राहणी सचिवः सचिवः मिथः
प्रववर्चितः ललितः कलाविवधः
कह्रणाविविषेषः ज्ञनः
हरता त्वं वद किं न मे हृतम्?

(ख)

इर्षित रक्षाबंधः

व्यावहारः स तु कैनापि वस्तु चेतनं ध्या हृतम्
तेनैव चेतुप्रवें बुध्वन्तैः न्यायलखंचया ७२६॥ [ग]

यथा। "ह्रश दर्ग्रे मनसिमम्" इवादि।

सौकर्येष च कार्येष

विसंहः नियंते यदि ॥ ७२७ ॥ [घ]

व्यावहारः इवादि।

"इवेव त्वं तिष्ठ दुर्सहस्तसोभः कार्येषः
समागमता कास्ते! सदरसिः न चायाससहना।"
परं परं प्रतिय यदा पूर्वपूर्व्वख हितुता।
तदा कारणमाखा खाल् ॥ ७२८ ॥ [च]

यथा।

"शुद्धं कल्पितं सञ्जाज्ञातं विनयं: शुद्धात्।
लोकानुरागो विनयाचं किं लोकानुरागं?" ॥ (छ)

तन्भावादीपकं पुनः।

चरिकार्धारं सम्बंधं यथयोत्रस्मृ ७२८ [ञ]

(छ) तदार्थिति प्रकृति। प्रवासगसनकाले दस्यलोकसिद्धार्थी। ते
कालं। तस्मि दृष्टम् राहं विषं, चाहि कार्तिपार्थ चर्होमि: वसार्थः भागवतां:
सीमेचं। ले च: कौशलानी चर्ह, भागवतसहता: भ्रमणा न च वेन मया
यह गम्यक्षेत्रं भावं। हि वुभा। चदुल्य कौशलं सः सं सवता चह
गामुम पौर्णं चतुरं, चतुर्योगात्र चहं विरुहलम् चतुरं विषयपनमः पायासे
न गोदा न गोदेय। विस्तरितकिस्मृ।

(च) कारणसाक्षात् परंपरित। यदा पूर्वपूर्व्वख परं परं प्रति हितुता
तदा कारणसाखा खाल्।

(छ) युक्तमिति। लतविधियां मस्तितस्मालां चत्राश्च नुस्त श्राक्षातः
नुतात् विनयं: विद्वार, विनयात् लोकानुरागं: लोकश्रवणं, लोकानुरागं
किं न गायते? चतुरं परं प्रति विषयादिकं प्रति पूर्वपूर्व्वख नुवांदि: हितुतम्।

(छ) सावादीपकमात् स्वर्धसिद्ध। चरियिं वद्यनां योगोत्रस्मृ चत्रार्थिर्म
पत्र एक्षणेष चत्रछ। चरु प्रण: सावादीपकम्।
यथा।

“लवि श्रवस्मार्ये वनवाससादिता: श्रयः।
श्रेरिरिगिर्सने भूस्वया वन लया यमः”। (अ)
ध्वनिसादनकिया धसः।

dूरम पूर्वं प्रति विशिष्णुलिन परं परस्।
खायये पोद्यते वा चेतु खाचदेवावली दिधा॥

७२० ॥ [ज]

कमेि उठाहरणम्।

“नरो विकासिताश्रीजमचीिजं भृगसिधम्।
भृह गत समक्षीता: स्नेहं सस्मरोदयम्”॥ (ट)

“न तज्जलं यत्र सुचारुपद्धति न पद्धं तदृ यद्वनवपत्पद्म॥

(अ) लयोवि। राजसृवतिरिम्। हे राजन्! लवि श्रवस्मार्ये
रप्तं नते स्त्रित पतना मरः: भाषादित: प्राणः,
श्रे: मुखः: मद्दी: शिर: भाषादितिरिमि शिषः।
तेन भरिरिगिर्ससं: भूस्वया भाषादितः, तव भूस्वयासः
भाषादित: तव भूस्वयासः भाषादितः भाषादितः: तव भूस्वयासः
भाषादितः: तव भूस्वयासः भाषादितः: तव भूस्वयासः।

(ज) एकावशीमास पूर्वावति। जेन यदि पूर्वं पूर्वं प्रति परं परं वियोगः
पद्धति खायये वा पोद्यते निराकारः तदा हिधा खापनापूर्वमेवदाः
हिद्रवारा एकावशीमास।

(ट) वर श्रि। वर: मर: विकासिताश्रीजानि श्रीजानि वर्षययु
तयोऽसः। श्रीजाः: मरः: सद्वता: युक्तम्। श्री: अमरः: तव सद्वता:।

चढ़ीतावतान्विनं, सद्वता: यशस्वि कामसः सवयः: बारोदः: तेन यदि सः काम
वृद्धकर्मावधिः। च दोऽवर्षे दुःखः प्रवि परं परं वाल्ये धिरीस्यानि
स्वासिकतम्।
द्रम्स: परिच्छेदः ।

न पद्मपद्मी न चुळु यः कलं
न चुळुत्ते तत्र जाहार यस्मनः॥ (ठ)
कविविधिश्चरणैः ययोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपि
हि तु द्विते । यथा ।

"वाच्यो सचि: विस्ला: सुरुवल्ली कसमलानि वापोऽि
कमलेशु पतन्त्यस्य: कारोति सज्जीतस्वल्लिनु मधूः" ॥ (ठ)
एवंस्पोऽिनेषुः।

उच्चरोचरस्मृतिवं वसुः: सार उच्चते २२१ [ठ]

यथा ।

"राज्ये तदार्धं सारं वसुधा वसुधायास्मिः पुरं पुरं सीधेषु
 सीधे तदार्धं तदार्धं वराक्षनानन्दसुवर्जस्मिः" ॥ (ष)

यथासंहासनौऽैश्च उदितानां क्रमेष पर्यं तत्त् २२२ [ठ]

(ठ) नैति । तत् वर्षं न चाचिदीतिश्रैष: यवः वर्षं सुचारुषोऽि पद्धलानि
रन्त्रि तदानुः । तत् प्रदर्शं पा न, तस्य चचिदी: पद्धलः: समारः यव
वाहकम्। जस्मि पद्धपी । यः च सुरं न चुळु । तस्य गुक्तिं न, तस्य
गुक्तिं ततः न वाहकाः । च च पुरूः पुरूः वाच्यं त्राति परं परं वाच्यं
विशेषणतेवलं

(ठ) वाच्यः द्रति । वाच्यः चारः: विस्ला: भवनि, वापोऽि कसमलानि
सुरुवल्लिविस्ला: कमले: पतन्त्यस्य: समारः पवनि, सज्जीतम् भविष्यं पदं स्वामं
करीित चत्वरः: सज्जीतुः कुऽविनेिः।

(ठ) चारसाह द्रष्टराष्ट्रमिति । उच्छरोचरं वसुः: विश्वयं चलायः
सार उच्चते ।

(ष) राज्ये द्रति । राज्ये चारनवासारसिंहस्य वसुधा द्विविवी सारं
वसुधायामिः पुरं नगरं सारं, पुरं सीधे द्विवी सारं, सीधे तदार्धं भव्यं सारं, तदार्धं
चर्चकायं कामसं कर्मसं स्वर्णं स्वर्णं वराक्षणां उच्चना काला चारम्।

(ठ) यथासंहासनानां यथासंहासिति । उदितानां वसुः: क्रमेष पर्यं
परं प्रति यत् चर्चः: कोणं तत् यथासंहाः।
यथा।

"उवांलिति नस्लेल्यांना वहित चौमांच्याहि
कौळकालानमाविशेषति वलयावृक्षः समुच्चासयः।
इत्यं वज्रलदिरिणानित्वं वलवृक्ष सान्तिविक-व्याहारः तस्मात् यदौ यस्य सिद्धः। (२)
क्षिप्रदिकमेकप्रियविरोधीप्रेमान् चैव या कृतां ऋषभ।
भवति नियते वा चेतृ तदा पर्यायः दृश्यते॥

७३१॥ [२]

क्रमेन यथा।

"निर्त्ता: चरणं चक्षुः कार्यिताधारः
प्रयोद्धरलोचननिपातचर्या॥

(२) प्रयोद्धरलोचननिपातचर्या॥ चर्या नायकं प्रवृत्तिसिद्धं। वे सुभाषः! लद्दीय-विरोधः तथावृत्तं कालायः सिद्धः। भयों वज्रलक्षितः वज्रलः। दृश्यानितः
माविशेषः कौळकालानमाविशेषः वलयावृक्षः समुच्चासयः।
कार्यसिद्धः कौळकालानमाविशेषः वलयावृक्षः समुच्चासयः।
इत्यं वज्रलदिरिणानित्वं वलितस्य वज्जुवाणुप्रतिष्ठानं वस्त्रं च परमायं नस्ते। सुनिधि चित्रः वज्रलदिरिणानितः ववस्त्र।
भवति नियते वा चेतृ तदा पर्यायः दृश्यते॥ शास्त्रोऽविकर्षितं वज्रस्य।

(१) प्रयोद्धरलोचननिपातचर्या॥ चर्या नायकं प्रवृत्तिसिद्धं। वे सुभाषः! लद्दीय-विरोधः तथावृत्तं कालायः सिद्धः। भयों वज्रलक्षितः वज्रलः। दृश्यानितः
माविशेषः कौळकालानमाविशेषः वलयावृक्षः समुच्चासयः।
इत्यं वज्रलदिरिणानित्वं वलितस्य वज्जुवाणुप्रतिष्ठानं वस्त्रं च परमायं नस्ते। सुनिधि चित्रः वज्रलदिरिणानितः ववस्त्र।
भवति नियते वा चेतृ तदा पर्यायः दृश्यते॥ शास्त्रोऽविकर्षितं वज्रस्य।
दशमां परिच्छेदः

वद्वीः तस्मा: सङ्खलिता: प्रवेदने
क्रमेण नारिं प्रवृत्तदिविन्द्वः”॥ (७)

“विमर्शस्ति विलासिन्यो यथा श्रीनिमिबरजा
हस्तकामाक्षिवासात् धावन्त्यानिपुरे तव”॥ (८)

“विश्वद्रागादधराराजिवांगितः
स्तनालरागादस्याच कन्दुकाल्
कुशाइरादानपरिचितांकुर्मः
कलोक्षचसुव्रपणयेषो तथा करः”॥ (९)

“द्वारारोपितस्फळी हरस्तेविवध्वनेः
निधीयन्ते तयो: सङ्खलाः स्तनयोरसुविन्द्वः”॥

एषु च कणिदाधारः संहतसुप्रसंहतह्रुष्क वाचिदाधीयं

(७) सिखाय दक्षः। पञ्चमी चेदविन्द्वः होषितकक्षः तस्मा: पार्श्वः। पञ्चाश्च निर्देशोमस्तम वधिः सिखः। पञ्चाण्मातितसातऽगुनानिर्दिति भावः। तव: नार्दः। पतनेन दुःखित: पथः वै: तथाभूताः। परवर्तिता इत्यथेः। तव: पञ्चार्यः। सन्यो:। इत्यं उत्तमः विपत्तितिपुणितः कूटिलः। खण्डः। तव: श्रवीतु: विवद्विपु
खङ्किता: पतितः। सन्तः क्रमेण नारिं प्रवेदिरे प्रापः।। वंशस्वरिवेशं हस्तः।। भल
एवं वस्तु बधोऽगुप्तम् भनेनान्तरे कर्मस्य सुर्यम्।

(८) विचारतः। राजसुविदितम्। वै राजने! इति भधायः। यथा तव भयाने ऋषानरे श्रीनिमिबरजः नित्यब्धारिम भवतः। सर्वामिनिसिधामियः। विचारितम्। तव: द्वारिणे हस्तकामक्षिवात्। श्रीहंसवायवशयमाला
विचारितम्। तव: खण्डनां विद्युन्त्य तत्तत्व वशीमूर्तसमिति भावः। भवः हर्षादि
भनेन कर्मस्य एवं एवं सुमूहः।

(९) विचारतः। तथा पार्श्वः विचण:। व्यक्त: प्रतिश्वरीति भावः। रागी रक्षसं यस्मा तद्विकाशं परस्तत: तथा चन्द्रियान्तरारिक्ष भवत:। रक्षाकालन्
कल्लाने निर्विशंसः।। तथा कुशावरुणान्याशानेन चन्द्रपुराणम् परिच्छेताः। विचारः। अधूरः। यथा तदाय: कर्म: पार्श्वः। अधूरस्य अपेक्षार्यानि अपमानानिर्विश:। भवः।। भव
एवं वस्तु कर्षपम् भनेनान्तरे कर्मस्य वा विशेषे हस्तः।
परिशिष्टम् ॥७३५॥ [स]

( घ ) परिशिष्टम् परिशिष्टिरिति। चन्द्रनृतिकः चक्षुसः चन्द्रमयः। परिशिष्टम्। भवेत्।

( घ ) परिशिष्टि। क्षणम्। भवेत्। समेत समेत कठवच्छन्यवर्गवर्गेण योगीपि तुम्यादिरिति भावः। नूनेन निकरेन छत्रायातुः सदद्रव्यसः निकरलादिति भावः।

( म ) तात्तेति। रामारामकरितम्। तत्स्वयम्: सत्वरसः जटायुः। षुष्णा सक्षिपति। स्वप्नः गतिसः दिगम्ब श्रेष्ठः। न्द्र श्रीचालिति भावः।

( म ) परिशिष्टम् परिशिष्टिरिति। प्रदातवः कठिनायः। कर्षितातुः बुद्धनः।
क्रमिण उदाहरणः

"किं भूषण सूक्तमेव यथो न रचः
किं कार्यमयाचरितं सुकृतं न दौषः।
कदच्छुप्रतिचेदं धिष्णु न नेत्रं
जानाति कालं दयं सदसदिवेकः" ॥ (५)

धृत्र व्यवस्थेऽद्य रत्नादि शाख्मः।

"किंसारायथ सदा पुश्च कथ सेवः सदागमः।
को ध्रुवो महावान् विषयः किं कार्यं परं पद्मः" ॥ (६)

ग्रंथ व्यवस्थेऽद्य पापाध्यस्यः। अनन्यः प्रश्न्यूप्यकः।

अप्रश्न्यूप्यतः यथा।

"भक्तिभवे न विभवे व्यसनं शाखे न युवितकामाले।
चिन्ता यशस्ति न वपुष्पि प्रायः परिप्रश्न्यते सहतामः" ॥ (६)

"बलाजातभयोपशानकाथे विदुषां समाते वहुं कुःतमः।

प्राणः शक्तिपादः वा शार्यः शर्मचालात् समः ताञ्जः श्रवण्य व्योजः। निर्देशः कर्तवं शेषं भवति तदा परिषद्धाः।

(५) किरिति। छातिस्मुखः। धृत्र ज्ञाति सूक्तम् भविशयकः। भूषण किम्? यथः न रचस्। किं कार्यम्? भूषणाः चारितं सुकृतं सक्तायं
न दौषः। प्रभृतिषतं चचतः किम्? विषया वुडः। न नेत्रस्। लद्यः: लघोश्चः।। शदयात्वा विवेकं जानाति? न वीक्ष्यायते।। वचनानित्यं हस्तम्।

(६) किरिति। छातिस्मुखः। सदा किम् भरार्धवम् परकृतेन? पुष्याः।
कष्ठ देवः? सदागमः सदस्त्रास्यः। कः ध्रुवः? चिन्तानीयः? सहनान् विषयः।
किं कार्यं वायस्ममुः? परस्य पदं सुखिपदस्।

(७) भक्षिरिति। सदस्या सन्तानो प्रायः माहुस्येन स्वेदः यथिभवे भविष्यः। न विभवे सम्पत्तिः। माहेस्वर्म महावा: युवतितिव दासकः भक्ते वदिनः।

दशकां विला न वपुष्पि महादे देशाते। धृत्र सदस्या क्रमं भक्तिहास्यसे इवाहितः
ग्रहायाः।।
वसु तथा न केवल विभोगुणवत्तापि प्रर्योजनस्" ॥(२)॥

प्रेमसूलेच च चक्ष वैचित्र्याविशेषः। यथा।

"यस्मिन राजनि जितजगति पालयति सभीं चित्रकामस्व वर्णस्मृताराचारिपु गुणचेद्वा।" इत्यादि (३)॥

उत्तरं प्रश्नोत्तरादृढयो यदि।

वच्चासङ्कृतस्वाभायं सवपि प्रश्न उत्तरम् ॥

७५६॥ [ ग ]

"वीचितु न च चमा शङ्कृ चामी दूरतरं गतः।
अहमेकारिनो वाला तबेंद वयति: कुतः?" ॥ (४)॥

( २ ) वहस्मिति। तथा विभीः वचम् भारानां विपदार्गां सत्यं दण्डायामि शामय, न तु पर्योपनाविति भावः। यहुँ शुरुं शाश्वासनं निविष्यं पाण्डार्यां सत्यमि शामय, न तु भाष्मासितस्य तत्त्वं भावः। वसु घरं देवल न पर्योपीतज्ञस्मिति भावः, गुणचेद्वा। पद्मादिश्रवेंद्रमुखशालित्वमां परश्चालनं परं प्रयोजनारुपीर्पिनीमित्वम्: न तु सत्यपरितेष्वर्भावः। चतुपमि किमित्वं तस्य वचमीविद्यामावः।

( ३ ) वहस्मिति। यस्मिन राजनि जितं लगतं चेंग तथासङ्कृति सभीं पशुं च शालयन्ति श्रावति: सति शिकङ्कम्बु पालिश्वायपरिपु वर्णां रजनद्वायां सुदराः: समाविश्वाः: न तु वर्णां वाणावादीनां सुदर: संदर्भिष्णुनिर्धारिते भावः, चापिकु धनुषुणु गुणां सौरिनां दैदा: न तु, गुणां दयादविश्वादीनां विबहिता द्रव्यार्थः भावः।

( ४ ) उत्तरमार्ग: उत्तरस्तिति। चतुरः चतुरवार्शावां यदि प्रश्नं चतुरः:
भारम्: सत्यं च च मयं विवासनार्थं प्रथिते चक्षुः भक्तुः पुनः। पुनः: भवित्विचिन्तिनेति च चतुर सत्यं सायं नासामादाः।

( ५ ) वहस्मिति। पदिरं प्रस्ति कामाचित्रिति। चतुरः: भामिन्यानां श्रीचितू न च चरा न गमा चन्देनि भावः। चामी प्रस्ति। दूरर्तं प्रस्तिमूलं गतं: न तद्यास्मिनां सत्यच्योति भावः। परं वाला सुमना एकारिनों: प्रस्ति। तव इति
दशमं परिशिष्टं । 

भनेन प्रियक्रा वस्तियाचनं प्रतीयति ॥

"काविंसमादेवगाइ किं लद्धं चतो गुणमाधि ॥
किं सोऽक्षु सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु" (१) ॥

भर्त्र अनवयापरेऽ ताल्यायाभावात् (२) परिसंख्यातो
मेंः । न चद्मान्तमाम्स । साध्याधनयोनिविधशं एव तत्तस्याः
कारात । न च काव्यलिङ्गम् । उत्तराख प्रश्न प्रवजनकलात् ।
दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायोगमेघीपतिरिख्यते ॥

७२७ ॥ [३]

"सूक्षिकिण दृष्टो भविष्यत्" दशमनेन तस्विरंहरितमपूप-
भचर्यमयान्याद्यायां स्वतांति नियतसमानन्यायाद्यायिन्त्यात्मा
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्या (४) । भर्त्र च कवितः प्राकार-
पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यात्मा च चिदप्राकरिणिकातः
स्यात् प्राकारिणीकायं च चतुर्दशं । क्रमेन उदाहरणात्

(१) काविन् देवगाइः किं चतोरं जनो गुणः अधि ॥
किं चोऽक्षु सुकला किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥ द्वित सं ॥

(२) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम् । दुहापुष्पिक्या (६)
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(३) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(४) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(५) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(६) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(७) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(८) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(९) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(१०) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥

(११) विषयं का देवगाइः किं चतोरं प्रामयाम्। दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
पत्तित्रिचष न्यायो दुहापुष्पिक्यान्यायाद्यायिन्त्यातः
स्वर्गः सुकलात् किं दुगोऽक्षु खलो लोऽक्षु ॥
"हारीयम् हरिनाचीराणि लुटि स्तनमेष्टे।
सुजानाम्यस्वस्यं के वर्यं खारकिंच्य।" (ख)
"विलालय सवापघहदं सहजाम्यपपहय धौरताम्।
ब्रम्हसमि शोरि सादवं भजति कौवं कथा शरीरिष्माः?" (ग)
भवं च समानवाच्य श्रीपूर्वलेन वैचिनिकविली यथो-
दाल्मती "हारीयम्" इवादी। न चेदसुमानम्। समानवा-
यस समवेदपलाभावात् (घ)।

विशालस्तुल्यवलयों-
विरोधश्चातुरीयुतं ॥ ३२॥ [घ]

यथा।

"नम्यलं शिरसि धनुषिवि वा कर्णपूर्वबिविन्नामाजा-
मौर्यों वा" (च)। अति गिरसां धतुपाण्ड नमनयोः सन्नि-
विश्वेदपलचषणताः सन्निविध्वघयोब्रह्मदा कार्त्त्वतासवेत्

(ख) प्रारं दति। प्रतिप्राचीमां प्रारं दति सतमाग्नि लुटि दति। सुजानां
मौऊकानां शाक्तावात्मामिति माधयः, सुजानावाचीमावात्मामिति अगि, शिप
दयम् दन्त्यं दम्य, दारस जामसक रिवरा: वर्यं के? भवं प्राकारस्वायुः
मौऊकानां प्रस्तुत्यात्माभारायस्ववस्म प्रार्दशम्।
(ग) स्वेदपलाभावात् ब्यासिकपलाभावात् ब्यासिक-
शान्तिमात्राशोधविधान विशालपति। यथार्थः, भ्रमानां श्रीपूर्वम् भ्रोधविष्मि
सादवं भजति शरीरिष्मां देविना कोमशानामिति माधयं कौवं कथा? भवं भ्रा-
कारस्वायुः दौर्षदीभावात् प्राकारस्वायुः शरीरविद्वारायस्म।
(घ) समानवाच्यः। समवेदपलाभावात् ब्यासिकपलाभावात् ब्यासिक-
शान्तिमात्राशोधविधान साध्वामिति माधयः।
(छ) स्वेदपलाभावात् विशालपति। तुल्यं वर्यं यथा: भारस्रोऽवः
वैप्रिकायुक्ति विरोधः विशालः।
(च) नम्यलं निरलि। सूर्यन्ति परा सूर्यन्ति नन्दे: मूषवाणि
कुलुंकुषं वा वा कर्णपूर्वबिविन्नां।
हृदयेष्ठि। स च एकापूर्वतिर्यंबप्रयोगवसान। तुल्यवल्लक्ते चतुर्दशरोपीणां विक्रोणम्योगमयी यथ्योगमयो ब्रह्मवायस्मानवात। चातुर्यः च च श्रेष्ठपुष्पस्मृतस्तु एवं कर्षनपूर्वित्तिम्यर्थम्। (क) इत्यतादि प्रवक्तवृत्ततिः।

"युध्यानं कुश्तसं भवातिश्रमनं नैति ततुत्रं चरे।" (ज) प्रवक्ताः ऋषावस्तुः विषयस्मी।

"हृदयार्मिकित्वं विस्तरं देवाय ब्रह्मवायस्म्यायं।"
इत्यतः चातुर्येऽभावात्यस्मात्।
समुच्चयोत्तमेकस्मिन् सति काय्यस्य साधवकेः। खली कपोतितान्यायात्त्वतः स्वातं परीर्षिः पेति। गुणों किरु वा युगपत् स्वातं यहा गुणक्रियर्येः।

७३८। [भ]

(क) चापवृत्तिः। विभीणम् समिलचर्यं धर्मरुपं समिलविधुर्ग महावात। एकदा युगपत् कथाविषया भवातिश्रमनं विरोधः। एवानवित्तृति।
भावात्: कर्षनपूर्वकार्तश श्रवणचालाते मीमांसा: कर्षनपूर्वकार्तश विशेषलक्षण-लक्षण। ततोथैव विरोधः: स च एकापूर्वतिर्यंब्धः। आपणपुच्छ वैष्णवाधायाः, तुल्यवल्लक्ते चतुर्दशरोपीणां कर्षनपूर्वित्तिम्यर्थम्य।।

(ज) युध्यानं सुनविषयात्। दरिद्राराजसं नैति तदा: श्रीरं वा युध्यानं भवाति। मयुरकार्तशं संवारुद्धः स्वातं कर्षनम्। अत् कुष्ठात्तिम्य पदस्मृतिहृद्यमी: परशो-परशोर्स्मस्मृतिहृद्यमी: नैति इत्यतादि। भावनिदेहकवचनं-नते तत्रहलिनेनायः। अत् नेत्रयुक्तविषयां संवारुद्धः हस्तीचने साधवत्।

(भ) वसुवर्मानं स्वस्तवत्। एकापूर्वतः वाचस्पति: सति खलेकपोतितान्यायात्त्वप्रयोगस्मिन् पेति तत्त्वं तत: काय्यस्य कारकं स्वातं वा गुणी गुणवर्ध्यं वा किरु यथीयम्य गुणपत्तं स्वातं, भववा गुणं। किरु: च वहं युगपत्तं स्वातं तदा स्वस्तम्। चक्षुरीव चतुवर्धिं द्रव्यं विश्वम्।


(अ) हंसी द्रति । विराधित चतुर्करितम् । हंसी द्रति स्मृथगुणवृत्तसमयम् । हंसी चैरि समीरित्व चेषुषकमथयम् । ते सर नरसम् चर्याति चन्दनपात्य: चन्दनपर्वतात सवयजालादिवर्यः । तत्र दात्रिन्यं सारं देविनिर्दिष्टवर्भवः विचारं चेतान चारम्य: प्रारम्य: स्थलः गीदावरी-वारितम् । एतत्तयोपि लेवतू मय्यद च द्रति स्मृथ चेषुषकः हंसी द्रति सारं चेषुषकः स्मृथनिर्दिष्टवर्भवः च महादात्रिनिधिवर्यः च महादात्रिनिधिवर्यः च द्रति स्मृथ चेषुषकः । किं चतर्येति । न निर्दितं चेतं स्मृथ चारं चेषुषकः ।

(2) स्मृथितम्। दिविध पृथवं: सवयः महाय गहितं गतं यीवं यथा-त्वादति कामलिनः विनातितित वारितर्म यथातः तत्त्वं सरः सवयना साधबितः: 

यथा तादायम नृदन्तियः: पदाृवसम परावर्तं वचनासमगर्ववर्यः: सुखः । 

वेदात्र्यः वेदात्र्यः: 

स: । 

चार: । 

यथा: उत्पादनगतम: राजसाधस्य पर्यः: 

हस्य: दर्जनेण: एतावमि स स्मृथि निर्धारितामिति
दशमं परिष्कृतः।

इति देवरसाधुः। „श्रीप्रस्तूतीं श्रीमतं खल्लयां
श्रीमतवसपि सदसयोगः।“ इति। अष्टे तु „श्रीप्रस्तूतीं
खतं श्रीमतं धूसरारोहिनां लघुभोजनलम्“ इति सदसयोगः;
अत्र न श्रीप्रस्तूतिः धूसरारिक्ष्मनश्रुतितविषयिः
विद्वेषितायिष्वेषिस्थे च चमकारविधायिनं, “मनसं सत
श्लेष्यानि” इति समानामपि श्लेष्यानोपसंहारः, (ढ) „नूपा
वनगतं चुलं।“ इति प्रबृत्त क्रमंदादु मुट्टलमाधवहति, सबवन्द्र
विशेष्यबुद्धि शोभनवें भ्राकारित्वें कह च खले (ढ) कपोत
वत्तो स्वाभा अकष्टे सादिक्तावतारः। समाध्यवि तु
एकायं प्रति साधके समग्रेयुस्वय काकलायोत्यचैव
अपत्ततमिति शेषः।

“श्रुते च तत्कथितं! नयने तत्व सलिनव प्रियस्य सुखम्।
सुखमानुस्थित सूखि ते ज्ञातितवास्थान राज्वलणः।” (ढ)
यज्ञायोग्यां गुणयोग्यामपां, हि ते चितियः (ष)।
षभयोग्यामपां धथा।

शेष: कत्सेवधाि। धसपृथी, नवो भस्यवा वसुसभतिष्व प्रस्त्री शुद्धिति
तस्यातः।

(ढ) तत्तवस्य एककेषु दिनसप्तसंहितम्। लार्यसेवापि कामियां
अलंकृतत्ववानि भड्डासुधासानमु।

(ढ) खले देवसिद्धिएवत् यथा एकक ज्योतिष्क भागमनात्
पदः शमापवार्ग कह एकक जामारिक्ष्मय यथा भवयासापत्तस् क सुखे
कशोतिवानियाः। इति शोभम्। साधिने योगविभेन।
कामसमनि ताल्पर्यात्तिभाषायिक्षमसन्त च भापत्तर च जाक
लायोत्यायाः। तेन।

(ढ) रस्तायः देवाः। हि तत्कथाः। तव नयनि अष्टे रघुि च, तव मित्राः
सुखं सलिनयः, हि विना। हि तस्तु श्रुतम् भान्यतः, भविष्येत् निधिं नयनि
सम्बलि जान्वयः। कामार्गं, ज्ञातितः। च हि योगयथसुधासानम्।

(ष) हिते। गुष्पोऽ भिजरहितायः। किन्यः: भास्यमालायनयायः।
“कलुपच्च तवाहितिभवक्षान्तः
मितयत्इहसोदरति च चनः।
पतितचः महाराजचमान्! ते राहा
वपुर्ष प्रस्तुतापद्यं कष्टाचे।” (त)
“धर्मोति चार्सिं तनुते च कौशिकः।” (घ)

इच्छादेवीनाथिकरणेष्वप्रेम इश्यते। न च ज्ञान दीपकम्।
पैरी हि गुणालिया गौरवपद्यम् समुच्चयकाराराजिविनिन काल्-
कारणकालिनिमसविप्लव्यरूपातिनिनिश्चुला।। दीपकस्म
च आत्मगोचित्रूलत्वास्मात्।।

समाधि: सुकरे काय्ये
द्रवायस्वत्तंतरागसात् ॥ ७४० ॥ [ ह ]

यथा।
“सानस्या निराकारूथ पादयोमें पतिष्ठतः।
उपकाराय द्रव्यादेव सुद्रीयेन धनगर्जितम्” ॥ (घ)

(त) कलुपचितः। रामाहृतिकिरम्। तव सिंहे श्रवः वदे प्रेमेष्वः प्रवः
सत सीता समाशिष्यः द्रवः। द्रवः श्रवः द्रवः। द्रवः श्रवः। ते राहा
वपुर्ष प्रस्तुतापद्यं कष्टाचे: पतितचः।

(घ) धर्मोति। अर्थं तत्तदार्थं पुनीतं च कप्यतिः च कौशिकं तवुले
परस्परावतिः।। समुच्चयकारा द्रति समुच्चयकारार्थेऽर्थेऽर्थेऽर्थेऽ
निविन समाधाविन।

(ह) समाधिः। द्रवायस्वत्तंतरागसात् बन्यारस्य बन्यारस्यः। बन्यारस्यः
वदे सुकरे मति समाधि:ः सायाः।

(घ) मार्गसि। वरायारं प्रति कल्याण्यं।। कस्या: खालायाः
सायं निरांकुमुख्स चपलेनुः पादीः। चरणभ्यं: पतिष्ठत: से सम चप्पाचाय
प्रत्यावृत्तिश्रवण प्रतीक्षारी रिपोर्टिंग।

मूल्यव्य स्वस्थ्यसर्वावसायसाधकाः।

तीव्रता रिपोर्ट समाध्य।

"सत्तम तथोऽभु मृत्युं जितवतोऽभ्ययम्।"

झंकारी भिन्नचिह्नकः कुँवरकिक्ष मिलितः।

प्रसिद्धोपमानीयोपविवर्त्यायक्यान्यः।

निपट्यालाबिध्यानं वा प्रतीपरिद्वारते।

७४२।।

क्रिमित्र यथा। "वज्ञवेतचस्मानकान्ति सलिले समं

तद्विद्वेषं।" (व) इत्यादि।

पादपनाश चनावक्षरक्षाः द्वारः: दिव्या दैवी दुःशं चनावक्षरक्षाः ददीष्यम्

उपस्थितम्। वै तदानीस्तिप्रवत्तिः तत्त्वादिः मानमध्यः चावृत्ति सुहृत॥

(त) प्रत्यावृत्तिश्रवण प्रतीक्षारी रिपोर्टिंग।

रिपोर्ट: प्रतीक्षारी ददीष्यम् च क्षमाका

लदेन यदि तवेत्र रिपोर्ट स्त्र वल्क्यांधवः तदोऽर्थ तस्म निपट्यालाबिध्यानुः

विरखारः चावृत्ति तदोऽर्थ।

(प) सभीमित्र। तदानीस्टिप्रवत्तिः प्रमादः सत्तम ने सम संभव हमनेनिति शिष्यः जितवती द्रव्य कोडिनेति मानः ददीष्यम्

विषयम्। प्रमादः प्रत्यावृत्तिश्रवण प्रतीक्षारी रिपोर्टिंग।

ग्राम वाज्ञवेतचस्मानकान्तिः ददीष्यम्।

(फ) प्रतीपसांप्रधविशिष्यित। प्रवृत्तिः विश्वास धम्मास्लय च। स्वयंसेवनम् ददीष्यम्।

(ए) चित्तिः भावास्त्रां प्रमादः प्रत्यावृत्तिश्रवण प्रतीक्षारी रिपोर्टिंग।

(ब) विश्वास धम्मास्लय च।
साहित्यर्पणम्

तद्वश्च यदि सुद्रिता शरिकाया चा। हेम सा चेदुषुलि
स्वच्छुपादि हारितं जुवलेवधुरचेत् सिंहं का सुधा।
पिक्कल्म्पर्याधुमी यमि च ते लिंगा वंदे ब्रुमही।
यत् सयं पुत्रश्वासविषुयः सर्गकरो वेधस।" ॥ (म)
श्रव चक्कादिभरूव चन्द्रादिनां शोभातिवदनानाचेष्टां
निश्चलम्।
उत्तवा चाक्तचलमुल्लापंमभुजः वस्तुनं।
कल्पितेश्वुपमानले प्रतिपं केचिद्विचिरे ॥

७९३ ॥ [म]

यथा।

"चतुर्मेष गुरुः सुद्राश्चािरा
सिद्धि हाशालल। तात। मासा द्ययः।"
ननु सनि भवाद्मानि सूक्ष्मे
सुवनेनस्तहन् वचनानि दुर्जनानाम्॥ (२)
तत्र प्रथमपरः दुर्लभ्योत्तिक्षय चक्षः। तद्वतीय तु नामः
लहळः (२)।

यथा।

"ब्रजोव रायाणो चद्रति" इत्यादिः।

मूलितं वस्तुनिगुष्टं:
केनचित्र त्वम्मलच्च इতि ७४। [२]
श्रवण समानलचण्ण वस्तु काचित् सहं, काचिदागन्तकम्।

केनिष्य यथा।

"लक्ष्मीवीरोजकस्रोतीलक्ष्म वचस्तुः चरीह।
तस्य नालचि भारत्य भासा नीलोतपलाभया"॥ (२)
तथ भस्मवतः ख्यामा कान्ति: सहं।

"सदैव श्रीरोपलकुशिणचर
यथा मयूरवरुणीकान्ति।

चेष्ट धर्म बुद्धा माया हस्तः दर्पा सा कारोरियः। भावनू सुवने अगति भवा-
हमानि लसाद्रान्न दुर्जनानां वचनानि सूयः। बाहुबले भान्ति नह द्विवधे खलु।
(२) यं प्रथम पारि वल्क्यसुखा हितीय दुर्जनवचनानासु प्रमानवनि
कावितम्। वदन्वुषी वल्क्यसुखकाविवर्तः।
(२) मौखिकमाय मौखितमिति। केनिष्यतु त्त्वासुक्का समानस्त्रीलेन
वचनः। गृहिः गोपं मौखितम्।
(२) मौखिति। भारत्य चर्कवाला चतव्रा वधेयः। दैहि। भारायंशक
वधः सुखः चचाहाः। यिताः। विश्वायथः: सनायोः। या कस्तूचे श्रवणः। तस्य चन्द्र
विषं निवीशलयस्य। इत्त्रवर्त्त्तूलय भासा ख्रिद्यमय यथाः भासाय यथाः भासाय
वक्षित न हुस्यः।

यं त्त्वासुक्का देववस्मया कस्तूचे वरुणकान्ति: गोपथम्।
(२) चतव्रि। गग्रीवमणिस्मिद्म्। यथा नवधी। सङ्कृय श्रीरोपलकुश।
साहित्यपद्मः
कोपोपरताचिपि कामिनीरः
सुखानि श्रद्धां विदधुर्व युनामः” (श)
चब्ब माँणिक्यकुमुखलश्चुषिमा सुमे चाकामुकः।
सामान्यं प्रक्तत्त्वातः
तादात्मं सदाशैयुःः॥ ७४५॥ [श]
यथा।
“महिकायथर्गितसम्रहासचन्द्रन्यातीताःः।
अविभावः सुखं यान्ति चन्द्रकशस्मिसारिकः” (स)
मोहनी उत्कर्षणी निक्रमण् तिरोधामस्, इह
तु उभयोलुब्धगणतः भैदायःः।
तत्रुः स्त्रुणमागः
जलुत्तप्पमृणयः॥ ७४६॥ [ह]
जय सामान्यण्यकुलस सूखेः किरःः। सस्योऽकावि रकोऽकावि कामिनीरः
सुखानि कोपिन जपरताचिपि युनानि तस्मानि श्रद्धां मयं न विदधुः। चप्पाती
हस्तम। चब्ब तथावचनस्तु चावामिक्यकुमुखः कोपोपरताचिपि वचनः। कोप
नमः।
(श) सामान्याच सामान्यमिति। प्रक्तत्व प्रक्तत्व सहेिः गुष्के। चन्द्र
तादात्मामूः प्रमेययतीत: सामान्यम।
(ह) सद्यः किस्रितः। भविष्यारिकः कानाचिपि कानिकःः। तदुःशः।
फालाचिपन तु याति सहि तस्मां सामान्यमितः। महिकार्थिः गुणविचित्रःः।
पारसिकः स्वातः भविष्यः। चन्द्रकशस्मिकः। चलमः चन्द्रविधः। चन्द्
इच्छा कथमः। तथा भाषिकः भविष्यारिकः वचनः। चन्द्रिकः। कानाचिप
इच्छा चन्द्रकशस्मिकः। भविष्यारिकः। भविष्यारिकः। थथाः।
हस्तम। चब्ब भविष्यारिकः चन्द्रकशस्मिकः।
(ह) तदुःशः तदुःशः दत्तः। चन्द्र जवामिकः। चन्द्रकशस्मि। चन्द्र
इच्छा कथमः।


"जगाद वदनच्छलपक्षप्रथ्येकान्तपातिनः।
नयंभुविलिः बैलसुद्रुपदशनांशिः।" (च)

मीलते प्रकात्य वसुनी वस्त्रलरिणाच्छादनम्। इति
वस्त्रलर्गुणेनान्ति प्रतियते इति।

तदनुष्पावनुहारस्तु
हेतु सत्यानां नः॥ ७४३॥ [क]

वथा।

"हलि साध्वेश राग्निः सत्वेदापि ढदये मम।
गुणगोरिनिगृप्तिपि कथं नाम न रञ्जयसि?" (ख)

वथा वा।

शान्तमन् सितमन्यू यासुंन कजलाभसुभवत सञ्जनं।
राजहेः! तव सेवा नुष्टता चौरसते न च न च चापचीलरे॥ (ग)

(घ) लगाहीति। एदवदशनांशिः एदवदशनांशिः। वदनसेष ढद
प्रकात्य वसुनी वस्त्रलरिणां नायस्यान्ति
ि। भक्तान् भक्तान् नायस्यान्ति। नायस्यान्ति।

(ङ) कल्याणः कल्याणः कल्याणः कल्याणः। एदवदशनांशिः।
लुकुङ्क्रस्य भक्तान् भक्तान् भक्तान्।

(श) नमः नमः। नमः नमः। नमः नमः।
लुकुङ्क्रस्य भक्तान् भक्तान् भक्तान्।
॥ ७५० ॥ [ञ]

दुःखहृदय: कविमालविचयोर्षितः विभादि: स्खलित्योस्मः
तेजाचलयोवीचेसारपयोः। यथा नमः

“लाल्लेनाभिभवत् चित्तितमसकारारुचिपद्धा-
मालिकवःवलीय दृढमय गगन्य प्रोत्यतन्व् विक्रमिषः
खूर्धं द्वारवयः: प्रतिदिनमझिलानु द्रावयशेष जन्मनूः
कोपाधिष्ठ: प्रविष्ट: प्रविष्टमहन्दोश्च चक्षुस्मरम्।” ॥ (ञ)

अहुतस्य पद्याय्या भूतस्याय भविष्यत्।

यत् प्रवचनायमाणवं तद्वाविकामुद्रहतम् ॥

॥ ७५१ ॥ [ट]

यथा। “सूनिर्जयति योगीन्द्रसः सहळः कृपास्वयः।”

भव सार्वत्रिकातु श्रद्धभृत् दीर्घकुष्ण बस्तु: सुहितचकरकोवे-
व्याजेन गीतनम्।

(ञ) समावेशीकार वस्तावितर्थः। दुःखहृद: प्रेमः प्रियांखपयोः
वर्णं संसमवेशः।

(ट) लाल्लेन्नित्तः। एव तर्कः द्रावर्षियेषः, तर्कन्तु सुगाड़ने द्रव-
सरः। भवतात् पुनः पुनः लाल्लेन चित्तितां भविष्य भावव प्रयत्नवः
पादायायं दारायनु चिन्हानु प्रायायेश भविष्यव बरीणो मूलां
संचुर्चुरुवहलेवर्षः। चय दृढायं श्रीव विक्रमेश वजने गगन प्रोत्यतनु
उज्ज्वलनु सूर्यं उदारशः चोदः। यथा सत्यानः चोरं स्त्रीर्षिः
कुमार्षिः: प्रतिदिन मझिलानु सरं जन्मनूः द्रावयशेष लाल्लेन
कोपाधिष्ठ: प्रविष्टव: प्रविष्टवेन रति छन्नी सहिते चचुभी यथा-
स्थापुष्प: मनु: प्रतिवन्त वर्णं प्रविष्ट:। साधारणम्।

(ट) माविसायाः छहुस्तीति। श्रद्धुभवच सूतस्य वस्तीवश्च भविष्यतः
आदिनी बा पद्याय्या बस्तु:। यथौ प्रवचनायमाणवं प्रवचनवः
साबधाणवं वत्तु
धारायस्मात्।

(ञ) सूनिर्जयति। सपाल्या कृपामभवः योगीन्द्र: सुनि: प्रमः नामितः,
श्रमः परिच्छेदः

(२) वैनवातुलके हुटी दिच्ची ती मध्यवाच्छोपी।
(३) यावा। “श्राशोद्धयस्मते स पत्रामि सब लोचने।”
भाविभूषणसरस्वतां साक्षात् कुर्वेत तासहायतिम्।
(४) न चाच्यं प्रवाहाणां गुणः। भूतभाविनोऽप्रवाहायः
माणले ससाहितबाल। न च आद्भउतो रसः। विसाब्रं प्रति
प्रस्य हेतुवाल॥ न च अतिशयोजितरङ्गः। पञ्चव्यन्त्या
भावावः। न च भान्तिमानः। भूतभाविनोऽभूतभावितथैव
प्रकायणात् न च भवायोऽधिकः। तत्त्व लोकिकवस्तुगतसःसः
भमेश्वरात्मको विद्याधवणं सशूम, च तु वस्तुः प्रब्धायः
माणलरूपं विच्छवित्विस्तिरस्त्रीति यद्य पुनःसुः
चाच्यं स्मरावीयापि पर्या विच्छिन्ते: स्मवस्त्राददबवोः
सहः॥

अनातपयोऽप्यमन चत्तते
सितातपैरिव सर्वतो हतः॥
प्रचारिकोऽधिप सदैव वीज्यते
विलिङ्गालयणनेन कोऽप्रयम्॥

प्रत प्रवाहाणार्थेषु वर्णाद्वाच्छमलहारः। वर्णनाव-

dेव भगवान् एकपुरुषं एशिनं गुणः तो दिष्टेद्मध्यक्षः हुटी। सुहृ-भोजनकादि गुणः सत्येञ्च च च प्रकायणिनिविशेषीयैः सहस्रमार्यादिति
भावः।

(५) भस्त्रीयः। भस्त्रीय अस्वकोऽदिति तद् घोषते नवने प्रस्रामि
तव पराक्षित्महाविनः। भूपवानं व्याप्तः चतुष्ठा व्यक्तादात्वीच्चाचारयुज्यानादिति
भावः।

प्रत प्रवाहाणार्थेषु वर्णाद्वाच्छमलहारः।

(६) भस्त्रीयः। भस्त्रीय अस्वकोऽदिति तव घोषते नवने प्रस्रामि
तव पराक्षित्महाविनः। भूपवानं व्याप्तः चतुष्ठा व्यक्तादात्वीच्चाचारयुज्यानादिति
भावः।
प्रेम प्रति चार्यमाणेष्य ब्रह्म स्वरुपस्ता। धर्म प्रमाणम् च भवते स्वरूपस्ता गुणम् तत्र श्रयमलोकार भविता युगः। यथौदाहीते "कुरत्र्यक्ष्य" इत्यही।

लोकातिशयसमप्रतिवर्णोद्दातहतुच्यते।

यदापि प्रस्तुतस्यापि महतात्मुरितं भवेत् ॥

752 ॥ [त]

क्रमेऽष उदाहरणम् ।

"श्रद्धा तताभीरेप्रस्तुतलामां वच्च श्राहादेशोपकुटिकमानाम्।

व्यूहानिपाताँ चरतां पयोम्पि: केलोभ्वनं वदिसुरीकरोति।"

(र)

"नाम्प्रभिमित्रवस्त्रहसनेन संस्तुमानाम् प्रथमेन धाता।

प्रसु युगान्तोचितयोगनिध्यः संदृश्य लोकानु पुष्पोधिगते।"

(ष)

रसभावी तदाभासी भावस्य प्रशस्तः ॥

(त) चदाच्छले चौकिष्ठे। लोकातिशयस्मप्रतिवर्णमा भाविकसम

स्वरूपस्ताः यहा चाक्षुसं परित्र प्रस्तुतस्त चाक्ष्यमूः यथवः चध्रं भवितु

तत् च ददामु चचिते।

(र) भद्र धर्म। नारायणांवर्गसमन्दी वच्च दुर्गाम् धर्मज्ञानी प्रभी

जातस्तिनां वच्छ जवाभिमीव: श्राहादेशोपकुटिकमानां प्रभीस्वरूपमिनिमायवमृत्

व्यूहानिपातां चरतां पयोम्पि: केलोभ्वनं व exponential करोति भविते गच्छिन्यथः। च विनालिखितम्।

चवालाकतिस्माविवर्णम् ॥

(ष) भावति। समुद्यानसमस्मद्। युगानां वच्च चिन्ता भावस्य

योगनिधा यथा तालम्: प्रकाश: नारायण: नाम: प्रतिनिध्रम् चविति यत् चध्रस्वरूप

पदं तदेव करत्वा यथां तदेव सर्वत्र प्रथमेन चातात्र चढः संस्तुमानाम्: च च

वाच्छ चवालानु

नम्निः संहतं प्रकाश: समुद्यामानस्कर्भो तत् ॥
ગુણીભૂતતમરાયયાન્ય યાદારાજ્યલયાં ॥
રસવાત પ્રેય જ્ઞાિલું સમાહિતસિનિ અમાનત ॥

૨૫૨ ॥ [૭]

તદ્ભાવિે રસભાસો ભાવભાસો । તત રસયોગાંશ-
ચદ્રલખારી યાથા । “ચારય સ રસનોલાપી” ઇખાડી ।

ચારય શૃંકાર કરણાખાંમુ । એવમચલાપી । પ્રણાલી-
લાલતુ પ્રેય । યાથ સમ ।

“અશ્મીલિતાલકશવિવતિનતારા કાચિ ।
તલાહિવર્યળુદરસથ્યાહુલીં ।
પ્રસેટાવરિવૃકાચિતગળચિવાં ।
સંસ્થ તાંનિષધિતિ ન માતીમનિ ।” ॥ (ન)

ચારય સંભાગમુખર । સારણાખાણકાજાં સ ચ વિપ્ર-
લખાં । જારી ચલમુ । અનોચલચણી તદારાસીત્યુચી ।

યાથા ।

“યંખાવચિલકાલાયતા: પરિસ્થિત નિજલિયિ ।

(એ) સચીતિ । યાથ રસ: સાદ: રસભાસ: ભાવભાસ: તત ભાવભાસ:
રુશિભૂતલાં પ્રભાસમાે એલાંકિ પ્રાંભું તાદા કામનું રૂપવાખારા: 
શ્યોનગધાર: પાટલીરાખારા: તદા સમાહિતશખાર: ભાવિ: યાથ રસ-
ભાલી ભાવભાસ સમાપી જલીનાખા ભખરારિ માપનદીથ ॥

(ન) અનાનીચિતિ । અનાનીચિતી ઈજાવૃહેશવિ: ધારું યાવા તયા વિવિધે પાઠે તારની યાથ: તાશે શાસ્તી યાસારી સત્તા: નિદ્રાશ્રયારાનિચતિ ભાષા: મં કાચારણી કાચારણી દર્શયા ઈજા મિલિવા ભાડવાળી યાસારા-
ખારિ તયા પ્રદેશવિવૃકાજાનિ: સત્તા રસમાનું રસામાનભાજીનિદિવી: ભાવિખ ભાંતા ગાણિ પ્રથિયેલા યાખ: તાશે સૌ સલાનાં શાનિય ચવા સંબંધ 
બલ: પ્તનાકાર વાલ ન એ ન ખતચિ । યાખય માંન કલશચિદાંક ।

(એ) બણી પર્યું । રાજગુમતિદેખિ: મૈ રાજચતી પાટાખારી, પુલિદ્વાર ।
साहित्यदर्पणमूः

लहेरिवनितावर्ते पुलिन्द्रः कृर्त्वते रतिम्” || (४)
चतुः स्कृद्यारामासो राजविषयरतिभावक्षािः । एवं
साक्षात्सन्नियामः । समाहितं प्रवधारः (५) । यथा ।
“अविरलकरबँवलकस्यने-
मुकुटीवर्जनगर्जनेशुः।
दुःखो तव वेदिणां सदः
स गतः कापि तवच्चचिन्तात” || (६)
चतुः स्कृद्यारामासो राजविषयरतिभावक्षािः ।

आवश्य चोद्यी सम्बोः
सिन्धुले च तदाख्यका || ७५४ ||

तदाख्यका साखीद्यभावसन्नियभावशवलनामानोसंख्याः।

क्षण उदाहरणमूः

“मधुपानप्रहलादः सुह्मजः सह वेदिणा।
चुला कुृतोधपी लतानम वेदिणी विषसं द्रमाम्” || (७)
चतुः स्कृद्यादयो राजविषयरतिभावक्षािः ।

“जनान्तारीणमयमणियािः सत्रसमुखुका।”
शरण चाहिके सख्या: पातु न: पावैती सदा”। (२) एव प्रवृत्त विविधत विविधकारितेवरिताश्रयाक्रमम्। “पश्चिम वाचक चपल रे! का लोकार्क ह्रदयालस्” वितर हदा अनुस्म: कालि यासि?।
इति एवरीपिरिहतु! भविष्यिस्तपेक्षाते: कहा काशिपू फलविमलयान्विदादादामिधे।” (२)
शरण श्रीघृंशुहृदयुतिष्टितृतिमेन्द्रनविवीपोपूलकानां श्रवन्ता राजवियरसरिताभ्राम्याक्रमम् (३)। (४) इति वैचिट्यांकुः:
“वाचक वचकरुपालिकरघुसुखेन सरसवुपकारका एवालिहारा! रसाद्वस्तु वाचकाविमाचारामधुरायुक्ते प्रवृत्तिन वेदास्तलिङ्गाता
भवितुः गुहा” इति, अन्यो तू “रसाद्वुपकारसातेवेहालहृदानीति:

(५) एवरे उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(६) एवरे उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(७) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(८) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(९) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१०) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(११) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१२) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१३) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१४) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१५) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१६) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१७) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१८) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(१९) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
(२०) पश्चिम उद्वाहम् भावम् उदयः राजवियरसरितेन रघुः।
वाचन: धनीराजार्थां च साहित्यपुस्तकायां च उपाधिपुत्रो वाचकार्याः। यदि च रसायनप्रेमी वाचकार्यः तदा वाचकार्याणि तथा प्रस्तुतः। एव स्वयं कौशिकरुपम् “रसादी-
दशम: परिच्छेदः

नामक्षिले रसवदायालखारः प्रहले तु हितियोदातातालखारः
तद्विप परास्तम्

यदेवत पवालखारः परस्परविमिश्रिताः
तदा पृथगलखारी संस्थित: सहसरस्या

७५५ ॥ [भ]

यथा लौकिकालखारारामास्य परस्परासुस्पुष्क चाचुः
लेन पृथगलखारः तद्वित्तरुपायं काव्यालखारारामास्य
परस्परासुस्पुष्क संस्थितस्मदराख्यो पृथगलखारी। तत्

मिथिलार्जेचैतेनां
स्यिति: संज्ञितिस्यचति

७५६ ॥ [ह]

एतेऽऽ प्रवदायलखाराणाम्। यथा।

“देव: प्रायःप्रायः धीरौन्द्रीवरलोचनः।
संसारध्वारालवघंसंहं: कसानसिन्धुनः।” ॥ (ह)

भव “प्रायःप्रायः” इति यथिकम्। “संसारिति” चाँदी
चानुप्रास इति प्रवदायलखाराः: संस्थितः। हितीये पादे उपमा

(ह) पद्धना संस्थितस्यकाव्यालखारावाह यथिति

(ह) संस्थितास्य सिद्ध इति

(ह) देव: प्रायः धीरौन्द्री वरलोचनः इत्यादि

(च) देव: प्रायः धीरौन्द्री इत्यादि
६२२ साहित्यपरंपरम्।

ditīyāhāṃ ca rupakāṃśikādīghaṃnayoḥ sannyastāḥ। शरभीः

śīrṣatācaśādāyaśaḥsaṃśīstditāḥ।

चक्राक्रितिनः लक्षणवं तददेकाश्रयिताः।

सन्निग्धले च भवति सधरस्तिविध्यः पुनः।

७५३। [क]

चक्राक्रितिभावाय यथा।

"चाक्राक्रितिभावाय गिरिन्द्रभोगः निरूपणपरिवर्तनवादवासुरः।

सद्याचारायुपशसाधृतिकाः यत्से

मन्दाकिनी विरसवेष्ट पादस्वरूपः।" (क)

धर्म निरूपणप्रकाशवेष्ट मन्दाकिन्या धारीप इत्यपक्रमः।

ना च मन्दाकिन्या वसुलिखितः यत्प्राप्तमूलवेष्ट तत्तत्रमूलवेष्ट

किंतु यथा ज्ञातवेष्ट निरूपणपरिवर्तनवादवासुरः। ऋषिण: पादमूलपरिवर्तनस्वरूपः।

मन्दाकिनी विरसवेष्ट पाद्वेष्टविश्वासः। चक्राक्रितिभावाय "सद्याचारायुपशसाधृतिकाः" इत्यवेष्टवेष्ट चक्रः। उवाचः

च पञ्चरागमन्दाकिन्योभुवनायातनायातत्त्वाणि गमयति

समायोतिरस्तः। यथा वा।

(क) सन्निग्धले च भवति। चक्राक्रितिविश्वासः।

शरभीः गुप्ताधामाः। तदमयः तथा एका धारा: भाषाः। तत्स लिखितः तथा च विद्यमानः।

विभवः: चक्रः। भवति।

(ख) चक्राक्रितिविश्वासः। अड़क्षी निरूपणपरिवर्तनवादवासुरः।

मन्दाकिनी च विद्यमानः। भाषाः। चक्राक्रितिविश्वासः।

चाक्राक्रितिविश्वासः। अड़क्षी निरूपणपरिवर्तनवादवासुरः।

मन्दाकिनी च विद्यमानः।

विद्यमानः।
"अनुरागती सम्य दिवसरतपुरः सरः। प्रहो! देवगतिष्ठता तथापि न समागमः।" (ग)

"इदसामाति गगने भिन्नां सन्तः तत: अस्मन्दनुवानन्दकरः संखलमन्दवः।" (घ)

अर्थ किं सुखं चन्द्रतथायथवसानादद्वितियोलिति: उत्तर इदममिति सुखं निर्दिष्ट चन्द्रचारीपारोंकं, अधवा इदममिति सुखं चन्द्रमं गंधल्यच च हयोरिपि प्रक्षतयोरिक्षतमभिमिश्वमभा चुःयोगिता, आहोतिचन्द्रके प्रक्षतलाहीपं, निवा विशेणाद्रात्सुहमति सुखं गम्यलात् समासोलि:, यदाप्रकृति-तचन्द्रवर्षन्या प्रस्तुतं सुख्यावगतिरिल्प्रस्तुतप्रश्नमया, यदा संयोगक्रमः, काल: सकारेन्युतचन्द्रवर्षनासुखेन वर्षित इति प्रव्योगतिरिति वडनामलादारण्य सन्देहात सन्देह-संदर्भः, यथा वा सुखचन्द्रं पश्चासीले किं सुखं चन्द्रं दिवस्येन परमः उत्तर चन्द्रं पवित्रि रूपकामिति सन्देहः, साधववादवायों- योरिक्षतमस्थ हडहोलण पुनरसन्देहः। यथा "सुखचन्द्रं चुम्बति" इत्यव सुवन सुख्यात्तुरुकुलसम्बिन्यमाय: साधकं, चन्द्रशं तु प्रतिकूलसम्मिति रूपकामवाचकम्। "सुखचन्द्रं प्रकाशः।"

(ग) प्रतिष्ठितः। सभ्या प्रत्येकवती चीतीप्रती विशेषतः प्र, विष्णुः। विष्णुः सन्यासी देवगतिष्ठता प्रजुता, तथापि प्रत्येकवती पुरुषोंसमिति ब्रह्म समागम: न सर्वे वचनः।

(घ) इदममिति। सन्तः निविष्ठे तस्म: चन्द्रकारं भिन्नां वधयतः। । सन्तः वथा तथा नवनः: आनन्ददर्शनं ऐतरेय सांक्षेपमिदम् सामाति सावते।

(झ) सांस्कृतम्। साख्यं सुध्वत्वः ऐतरेयसमिदं साख्यं च सददेवः
साहित्यपार्थम्

ब्रजव प्रजागायो वर्मीरूपकह साधको सुखे उपचरितनें सम्भवतौति नोपसांवाधकः ( छ )

"राजनारायण जलकृत्स्नाल्लिङ्गति निम्भरम्" ( च )

वए योपित आलिङ्गन नायकः सहयोगिचित्रितिमित लक्ष्मीलिङ्गक राजनारायणानुबाधकः नारायणे सचि-वाद्वाटुकाम्।

"वद्नायुज्ञेयाचाच माति चन्द्रलोचनम्" ( छ )

वए दद ददके लोकस्थ सचिवालयाया: साधकता, अखुजी च वद्नायुज्ञकरका वाधकता।

एवं "सुन्दर वदनायुज्ञम्" पदवारी साधारणधम्मप्रायोगी, "उपसित व्यासादिभि: सामव-नायकों" दृश्य वदनायुज्ञसासोद सम्भवतौति उप-मया वाधकः।

एवधाव मयरबंसकादिलां लुकितकसमास एव।

एकान्यावाजुवेयो यथा सम।

"उजोरायाधीपम् चतुरस्मि निरूचित यदी चा
नारायण: साधौ समराति पिडितातिरिधिनिविंच्छः।
सरोमाचारज्ञानुकूलकालिनिभिन्नवसः
परीरुपाध्रम् क दव मातितातीर्थद्ववः।" (ज)

माधवम् ययाया शाक्यन् तथा सैवरणा षट्पदानंसति वायुधम् चयायाय:
 माधवं रूपसार शाक्यान तोरींकतरस साधारण नायकं वा इत्यः।।

( छ ) राजीति। राजा एव नारायणः स लां वधीः निम्भरं गाधम्
 भाषितमि हायरायोऽयः।

( च ) एवमति। एषाद्ध्वै: पतिपायः चवजी वीरचने यथा तथाविवर्णे
 वदनम् चमुचकनम् व भाष शुभद्री।

( म ) दददिदात्विति। यदी का दददीप ईमत् चदमां चलावणसमि
 दृष्यं यति तदा पिलितः पाण्डवादितः पाण्डवः रीतः वेन ताहम्: साधः
“कटाविशापीपत्र चर्मसिद्धिः” द्वितेष्वं चित्ताच्छादनं 
नेत्रिनप्रति द्वितेष्व चित्ताच्छादनं चेकाच्छादने 
हुष्ट्रयम्। एव प्रत्यक्षागुल्पणाः स्वस्वदाहार्यः। यथा वाः। 
तद्वत्र च चित्ताच्छादनायुपवन्तनं नारेयः। यथा वाः। 
कर्कमार्गाधिकारयते यस्यः। ह्यत्र रंगवती रंगवते रूप्रकारं 
कर्कमार्गाधिकारं रंगाभिन्नतिकारणमिति वस्थयते। यथा वाः। 
“अष्टिग्नियुपोधसीपसो पदिःगुनासादेहसु विषम्बेसु। 
मौहद्भवस्यतिर्गोत्रां गिर्यित्य भौरियिर्गमनं” (१)। (भ) 
चर्म “पदिःगुनासादेहसु” विैकानंदेऽप्रतिक्रमणां 
प्रति चर्मसामाधि—

चीवन्नर्गेशरसांहाकविचुलन्तु।
श्रीविश्वनाथकविराजस्तव प्रतिवनम्।
भास्करादर्शनमेव चुवयो विश्रितय
भास्करादर्शिसमितिः चुवयेश्विरेत्।

(१) चतुर्मदेशीर्धितेः चतुर्मदसादितेः तवेइः।
सहित प्राचीरिक्षेत्रस्त्रेः द्विते सदाकेदारूम्। प्रति यम्।


626 साहित्यदर्पणम्

यावकस्मेनदुनिभानां शौरीरायणस्थानलक्षणोऽर्थं।
तावचनां समस्यम् कविनामिष्ठ प्रवन्यं प्रविधोऽखस्तु लोके॥

द्रति साहित्यदर्पणं दशमं परिच्छेत् समाम्।
समासैवेद्म साहित्यदर्पणम्।

हन्दानं गृहं सहितं घरावथे द्वल्यं। जोविता पथीकैति सम्बोधनं ज्ञानसाधीपु मे मात्रे।
दिवश्चैऽपि दृष्टां विशीर्णसिद्धि च बीब्धम्।

द्रति श्रीसैवानन्दद्विद्यायाजमाधयंविरिविा चाल्या समासा।