भवेन्तीं त्वा साद्यामि दीप्यमानां
त्वा साद्यामि रोचमाना त्वा साद्यामि
याम्यज्ञाना त्वा साद्यामि बृहज्योि
तियं त्वा साद्यामि बोधयन्ती त्वा
साद्यामि जार्जतीं त्वा साद्यामि
॥ ३५ ॥

*प्रयासय स्वाहाययासय स्वाहारिति
वियासय स्वाहार्ति संयासय स्वाहों

मानामू त्वा साद्यामि रोचमानामू
त्वा साद्यामि अर्ज्ञायमू त्वा साद्यामि
बृहज्योिसिंहिते बृहत्य—यज्ञिष्मू त्वा
साद्यामि बोधयन्तीमू त्वा साद्यामि
जार्जतीमू त्वा साद्यामि ॥ ३५ ॥

ज्योिस्म्यते॥ पद्यः (॥ ३४ ॥)

प्रयासयेति प्र—यासय त्वाह। आयासय
येत्य—यासय त्वाह। वियासयेति वि—याः

*आद्वेवचिह्नता अनुवाकाष्ठप्रथानानशः \ हृति महामास्त्रमेशः।
धासायु स्वाहाव्यासायु स्वाहाः
झुचे स्वाहाः झोकायु स्वाहाः तप्य-लैः स्वाहाः तपेः स्वाहाः ब्रह्महत्यायैः
स्वाहाः सवैस्मै स्वाहाः ॥ ३६ ॥

चिचां सन्तानेन भूवं युक्तं हुन्तं त-निस्सा पशुपतिः स्थूलहड़पणाग्रिः

सैयं स्वाहाः संयासायेति सं—यासायं स्वाहाः
उद्यासायेत्युत्—यासायं स्वाहाः अनव्यासायेत्य-व—यासायं स्वाहाः झुचे स्वाहाः झोकायु
स्वाहाः तप्यलैः स्वाहाः तपेः स्वाहाः
ब्रह्महत्याया इति ब्रह्म—हुत्यायैः स्वाहाः सवैस्मैः
स्वाहाः ॥ ३६ ॥

प्रयासायु चतुर्विंशति इति: (॥ ३५ ॥)

चिच्चम्। सुन्तानेनेति सं—तानेन । भवम्।
युक्तं हुन्तं तानिन्द्रा । पुशुपतित्वमिति पशु—
पतिम्। स्थूलहड़पणेति स्थूल—हुद्येन । अयुम्。
हुद्येन। हुन्तं होहितेन । गुरुम्। मतस्वा—

*आदेवेवचिहितं अनुवाक्षण्डपन्ध्रानात्स्त इति भद्याक्षरमित्वमेवेत्।
हर्दयेन कुँड़ लोकितेन श्रवी मतेन्सा-
म्यां. महोऽदृष्टम्यतःपार्श्वेनौपिण्यहन्तः
शिष्जीनिकोदयाभ्याम् ॥ ३७ ॥

आ तिष्ठ वृत्तहत्रथ यूक्ता ते बहाणमा
हरी। अर्वाचीनंसु ते मनो ग्रावा

भ्याम्। महादेवामिति महा-देवम्। अन्तःपार्ष्वे-
नेत्यन्तः-पार्ष्वेनु। ओपिण्यहनुमित्योपिष्ठ-हर्मम्।
शिष्जीनिकोदयाभ्यामिति शिष्जी-निकोदयाभ्या-
म् ॥ ३७ ॥

चिन्मण्डादेशः (॥ ३६ ॥)

'एति। तिष्ठ। वृत्तहतिति वृत्त-हर्मू। रथम्।
युक्ता। ते। बहाणमा। हरी। इति। अर्वाचीनम्।
स्वाति। ते। मनः। ग्रावा। कुणोतु। कुमुना।

'बोहदिनं ग्राहाति—आतिषेवितयुधम्। हे वृत्तहर्। रथमातिष्ठ।
यस्माते तव स्वभूतः हरी। अत्रौ बहाण मन्त्रेण युक्ता युक्तो।
'सुपां। सुडुङ।' इत्याकारः। तत्मात्रथमातिष्ठति। किः—ते
तव मनः। अर्वाचीनं अस्मधायामिसुं ग्रावा। अभिवास्मा। मुरु-
णोतु। मुखः कोरोतु। कुमुना। कारणियेन श्रवणीयेनामिषवधाब्देन॥
कुणोतु वशयुः। उपयाम्गृहीतो—
सीन्द्राय त्वा बोधिष्ठिनं एष ते
योनिर्द्वाय त्वा बोधिष्ठिनेः॥ २८॥

इन्द्रमिद्वरी वहनोप्रतिगृहीतावस—

उपयाम्गृहीत इत्युपयाम—गृहीतः । असि ।
इन्द्रायं त्वा बोधिष्ठिनेः । एषः । ते । योनि: ।
इन्द्रायं त्वा बोधिष्ठिनेः ॥ ३८॥

आ तिष्ठ श्रद्धाःश्चत: (॥ २७॥) ॥ ३९॥

इन्द्रस्त्र । इत्यः । हरिः इति । वहतः । अप्रतिगृहः—

—

^8-^9ब्रह्मसाधने व्याख्यास्ते । बोधिष्ठिनः बोधिष्ठिन स्तोत्रेण शास्त्रेण।
भ तद्वन्निद्रापौड़दी । 'मनायतिर्निर्भीयो यज्ञान्वयाविद्यासि
रिरिचानोमन्यत स यज्ञानं बोधिष्ठथा ’* इत्यादि ब्राह्मणम ॥

इति चतुर्थं एकान्तशोपायः.

—

^8समस्तावः 'माध्यंदिनस्ववे गृहाति—इन्द्रभ्रमित्यन्दुःशा ॥ ' सचल
सभेनिम् गृहाति ’* इत्यादि ब्राह्मणम । इन्द्रमिता इन्द्रावेय अत्यती-
पृष्ट्यासं केनाप्यमोदितव्यम् । हरिः अभ्यो यज्ञमुपवहतः यज्ञस्य

*सं. ६-६-११.
मृणिणां च स्तुतीर्थर्व युज्यं च मानुषाणाम्। उपयामगृहीतोत्तोतिन्द्राय त्वा
जोगादिन् शुष्क ते योगिनिन्द्राय त्वा
जोगादिनेन।। ३९।।

श्रवणमित्यप्रतिपृष्ठ-श्रवसम्। ऋषीणाम्। च।
हुतुतिः। उपेत। युज्यम्। च। मानुषाणाम्।
उपयामगृहीतं इत्युपयाम-गृहीतं। असि।
इन्द्राय। त्वा। जोगादिनेन। ३४।। ते। योगिः।
इन्द्राय। त्वा। जोगादिनेन।। ३९।।

इन्द्रामित्यप्रवृत्तः श्रवति:। (॥३७॥) ॥३२॥

समीपं भाप्यत:। ऋषीणां मनुष्यां च स्तुतीः। स्तोत्राणि
उपवहतः। यत्र यत्र ते स्तुवलित तत्र सवेत्र भाप्यत:। यदा—
इन्द्रं हरी अथवा यदं भाप्यत:। ऋषीणां च मनुष्याणां च स्तुतय
इन्द्रमेव यज्ञसमीपं भाप्यलितं। यथासी। यज्ञसमीपभागच्छति तथा
ते अतु स्तुवलित्यथ:। व्यत्यये। प्रथमस्थाने हितीया।
‘मनोजस्ती’ इति मनुशाब्दानुशु पुःगामण्य।।

२-३ प्रणुसादने गते।।

इति चतुर्थेः इत्रिशोवाकः।
असांवि सोम इन्द्र ते स्वाविष घृण्वा गहिः। आ त्वा पूणकिन्द्रि-ग्रहो रज्जसूर्यः न रुद्रिमिति। उपयामगृहप्रीति सीन्द्राय त्वा पोड़शिनि एषः
ते योनिरिन्द्राय त्वा पोड़शिनेः॥ ४०॥

1असांवि । सोमः । इन्द्रः । ते । स्वाविषः
घृण्वः । एति । गहिः । एति । त्वा । पूणकिन्द्रः
इन्द्रियम् । रजः । सूर्यः । न । रुद्रिमितति
रुद्रिम-भिः । २उपयामगृहप्रीति इन्द्रियप्रायम्-गृहितः
अति । इन्द्राय । त्वा । पोड़शिने । ३पुषः । ते ।
योनि: । इन्द्राय । त्वा । पोड़शिनः ॥ ४०॥

असांवि सुस्विरक्षति: (॥३ ६॥) ॥३ ३॥

1तस्मात्स्वेत दृष्टिःस्वने ग्रहितः—असांविदग्नुवभा ॥ हे इन्द्र
शाविष बलवतम्। शावसच्चव्य-दिशि: विन्महोऽदूरकः
इति महुपो लुकः, 'ते:' इति दिलोपः। हे घृणो शत्रुणो वर्णितः।
'त्रिशिषिपृशिसः कः:' इति कुम्रत्यः। आघि आघच्छ
अस्मधम्मः। गममश्यो लुकः। कस्मादेवुच्चसः
इति चेतुः। त्वादर्थमवं सोमोऽदशावि अभिपुतस्तमादगच्चति
किंच्छ—इन्द्रियोऽर्थसस्य सोमपाणेन च प्रभुततः गतं
सूर्यास्विर रज उदकं यथा रथिमित्वासर्वैः सूर्यास्विरणीति ॥

2-३आह्रणसादवेन समाने ॥

इति चतुर्दश्यायात्रापदेशोऽजुनाकः।
एति अन्यम्। स्योना। अस्मै। सूष्प्दे। तुसदा। भव। यच्छ। अस्मै। शमै। सुप्रथा इति सप्रथा।

अतः परं प्रेडाथिरहणमन्त्रः पूवैसतह विकल्प्यन्ते। तत्र प्रथमा—सवेस्यत्तापुष्टम्। सवेस्य भूतजातस्य प्रतिश्वरी। प्रथेकसुखेन शयनाधिकरणभूता। शैतरीणाधिके करच्चुचरपदायुदानः। तल्मुः। यद्य—शयनस्य सवेस्यजातस्य प्रतिश्चयनं प्रतिश्चुन शयनं बालस्य जननीव करोतीति प्रतिश्वरी। 'अन्यम्योपि दश्यते' इति करितः। 'वनोरच' इति ब्रेवोः। हेतु हन्दृ ईदशी भूमिस्तवायुपस्ये आचित आदाधतु स्थायतु। हेतु भूमे या लामसि असे हन्द्राय यज्ञभावता वा स्योना सुखा सुष्प्दा मुखासमभूता च भव। किष्क—असे शर्म शरणं सुलं वा यच्छ देहि। समथा। सवेत्र प्रथिता विसीमा। छान्दसस्वस्य सभावः। नथ्या सहितेति वा। बहुदोही। 'परादिष्ठकन्विस बहुरथे' हत्यत्र—

रपदाभुदात्तत्त्वम्॥
मर्गीतोसिन्ध्राय त्वा पोदुशिनेन एष
tे योनिरिन्द्राय त्वा पोदुशिनेन।

महान् इन्द्रो वर्जेवाहुः पोदुशिनी शर्मं
यज्ञं तु स्वस्ति नो मधवर्त करेतु

"उपयामर्गीति इत्युपयायं-मृदितः। असि। इन्द्राय त्वा। पोदुशिनेन।" पुषः। ते। योनिः।

इन्द्राय त्वा। पोदुशिनेन। || ८१ ||

"महान्। इन्द्रः। वर्जेवाहुः रिति वर्जः-वाहुः। पोदुशिनी। शर्म। यज्ञं। स्वस्ति। नः।
मधवेति मध्य-वा। करेतु। हन्तः। पाप्मानेम्।"

---

"अहं सदैव उक्ते॥
इति चतुर्थे चतुर्थिशोनुवाकः।"

---

"महान्। इन्द्र। इत्यादि। इथमप्राप्तः || महत्त्वादिपुण्यविशिष्ट
इन्द्रः: अस्मिन् शर्मं सुखं यज्ञं ददातु। स्वस्ति अविनाशं
चास्मां करेतु। हन्तु चास्मां च पाप्मां पापम्।
योस्मान्देशिष्टं च हन्तु। यद्य—योस्मान्देशिष्टं च पाप्मां हन्तु॥।"
हन्तुः पाप्मानं योः स्मानेद्विषे। उप्यायमः ह्विहीतोत्सीनारय त्वा चोड़िशिने।
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा चोड़िशिने॥ ४२॥

सुजोषा इन्द्र सर्गप्रो मुनोविस्फोभे।

यः। अस्मान। देषिषे। उपयायमः ह्विहीत। इत्युपपया-
म-घुनितः। अलि। इन्द्राय। त्वा। चोड़िशिने॥
एषः। ते। योनि। इन्द्राय। त्वा। चोड़ि-
शिने॥ ४२॥

सर्वस्य महान्यप्यदिक्षरतिण्यप्यदिक्ष
शान्तिः। (॥४०॥४१॥) ॥२॥४॥३५॥

सुजोषा इति स-जोषोः। इन्द्र। सर्गाण।

चूँक चतुः पश्चिमोत्तोलाकः।

सुजोषा इत्यादि त्रिद्वयः। हे इन्द्र सर्गः। सर्वगणोपसाहितः।
मुनोविस्फोभः। समानमीति। पूर्ववदुत्तरपदायुद्वाचात्वमः। हे इन्द्र
वर्त्तहृ। वृत्तहृ। शू। महाबल विहान्य स्माधिकारे नानाृ,
पिव वृत्रहस्त्वर विद्वान। जहि शान्तं
रुप मृगी नुदस्वाथाभर्यं कृपुहि वि
शतों नः। उपायमगृहीतोसीन्नाय
ल्वा पोद्धिनं एक ते योनिरिन्द्राय
ल्वा पोद्धिने॥ ४३ ॥

इति सं-गुणः। मरुद्रिरिति मरुत-भिः। सोमें-
मू। पिव। वृत्रहस्ति वृत्र-हच्छू। श्वास। विद्वान।
जहि। शान्ती। अपेक्षा। मृग:। नुदस्व। अर्थ।
अर्थयम। कृपुहि। विश्वरति। न:। उपायगृहीत
इत्युपयायं-गृहीत:। असि। इन्द्राय। ल्वा।
पोद्धिने॥ ४३ ॥

सुजोपाधिन्ययः (॥४२॥) ॥४३ ॥

सर्वबिशेषज्ञानद्वाः वा। इति यथवं सोमं पिव। पीला चास-
दीयान। शान्तौ। जहि नाशय। मृथुमा सद्वादामानं करुकामानं-
नुदस्व। अथान्वर्तमार्गं विश्वसत्सर्वनिमयं कृपुहि कुरु।
‘उत्थरे प्रत्याच्छन्दो वा वचनम्’ इति हिलोभावः।
शान्तीनियतसंहिताः। ‘दीपिकादिः समानपदे’ इति स्त्रीम्,
पूववदनुनासिक्लम॥

2-3 अहंकारसादने प्रसिद्धे॥

इति चतुर्म गर्भिषोनुवाकः।
उद्र त्य ज्ञातबंदसं देवं वहन्ति केतवः।
हुशेष विश्वाय सूर्यम्। चित्रं देवानाम्
नामुदगादनीकं चक्रुः। सिन्ध्वस्य वर्षः।
उदितः। हृ लयः। ज्ञातबंदसं मित्रेऽ ज्ञात
वेदसम्। देवम्। वहन्ति। केतवः। हुशेष
विश्वाय। सूर्यम्। चित्रम्। देवानाम्। उदितः।
अगात्। अनीकम्। चक्रुः। सिन्ध्वस्य। वर्षणस्य।

'अथ दार्शनं काण्डं सौयम्यं। तत्र सौरीयम्यमुग्मन्यां
गाहस्ये जुहोतं—उदितयमिति प्रथमाय गायत्रीं,
हितिया विधिपु। तत्र प्रथमाय—‘उदायुवा’* इत्यत्र व्यायामः।
त्यं तं हृं देवं ज्ञातवेदसं जातमसं जातनां वेदितारं केतवो
रश्यं उदहन्ति उदं वहन्ति हसे ह्रुं मुख्याय विश्वायं,
विश्वं लेको गणेन पश्येदित। 'मुर्गय वा एतानि लोकाय
हृयले यदाकिष्णलः।'** इत्यदि व्यायामः।

'अथ हितिया—चित्रं चायनीयं देवानाम्यं चक्र्य संयक्रमः
प्रस्तरः। यदा—देवानां रश्यानां अनीकं मुखं समुदायस्थानः।
वा। मित्रादेवानां देवानाम्यं चक्र्यस्थानः। तेषां हि तेन प्रकार
शितं पश्येदित। यदा—मित्रादिविद्वामार्मितत्राणणुच्चक्षुरितस्य
चर्चित। उपस्थानं चैततु, स्वेदेभावनमेहुत्वात्। भवति
मण्डलोपासनकं मिति। इद्धमण्डलमुदागात उदेष्टि। छान्दः

॥५॥

*सं. २-३-७
**सं. ६-६-१।
क।—स्थानीयं।
धृष्ठं—मण्डलपञ्चानं।
एमें: । एति । अप्रा: । चार्वापृथिवी इति चार्वापृथिवी । अन्तरिक्षम् । सूर्य: । आत्मा । जगत्: । तस्य: । च । ³अमें । नये । सुपथेति सु-पथा । राये । आस्मान् । विश्वामि । देव । वृयुनानि । विद्यान् । यूयोधि: । आस्मत: । जुहुराणम: । एर्: ।

से लुकू । 'गातिस्था ' इति सिचे लुकू । यदा इंद्रशम्प । पुरुषेति तदा तन्मण्डलान्तरिते भगवान् सूर्य: । जगवो ज्ञात । मम । तस्य । आध्यात्मिक । विश्वस्या । ब्रह्मात्मी । चार्वापृथिवी अन्तरिक्षम् । रघुदमायाम: । आपूर्वति । प्रा । पुरुषो । पुरुषव्यायः । अवातित्वाच्च लुकू । यों द्रशै । वृत्रात्मी । चार्वापृथिवी । 'दिवो द्वारा ' इति द्वारादेशः । 'वा छन्दस: ' । 'द्वारादेशोऽहुः इति पूर्वसवर्णोपि । 'देवतादेशोऽहुः इति पूर्ववर्णोपि वर्णविज्ञानम् । शरीरीशास्त्रोऽहुः हृदयोत्तरोऽहुः । इति शरीरो । भगवानेरन हृदयीनासामाक्रमनम् साध्यतितिः

³आश्रीमीशी जुहोति—अंचे नचेति 'त्विप्राम ॥ व्याख्याता । चेयं । 'उभावादुः 'इत्यत्र । हें अंचे शोभेण मार्गेण आसाप्र—

*सूत्र: १-१-१४९
विद्वानः। युथोधयसमजुहुराणमेनो
भूयिश्नां ते नम्युदक्ति विशेषम्। दिवैं
गच्छः सुवः पतः शुपेण्यं ॥ ४४ ॥
वो रुपसभ्येयं वयस्सा वयः।

भूयिश्नाम्। ते। नम्युदक्तिमिति नर्मः—उंक्तिम्।
विशेषम्। दिवैंम्। गच्छः सुवः। पतः। शुपेण्यं ॥ ४४ ॥ वः। रुपम्। अभिः। एति।

य वनारथेः। हे देव विश्वानि वयुनानि ज्ञानोपायभूतानि
विद्वान्। किंच—जुहुराणं कुटिलस्वाभावं चेतः। पापस्मतो
युगोधि प्रथकुरु। वयं च ते भूयिश्नां नम्युदक्तिविशेषमिति॥

"हिरण्यं हृतोढ़हाति—दिविमिथ्येकढ़य गायत्था। हे हिरण्यं
दिवं गच्छं, दीति वा भापुजि। तत्तसुवरदिस्यं पतं
गच्छं॥"

"दुस्तिणां अभ्येति—रुपेणाति प्रथमया चतुर्दशास्त्रया॥ 'अभ्येति:
मि वयसाः वयः।' इति हिमीयः पारः। हे दुस्तिणां व-
युग्मांकः। रूपं मद्दीयेन रूपेण। अभ्येति। आभिमुख्येन नयदेवा
च ऐभि आभोमि। किंच—मद्दीयेन वयसा। युग्मक्तिम्यं वयः
अभ्येतेव। गमने वा वयः। मद्दीयेन गमनेन। युग्मक्तिम्यं
गमनमभ्येयमि, युग्माभिस्वत्यरुपमस्ताद्वस्मिति। भूसामिति॥"
तृणो वो विश्वेत्रा वि भजतु वर्षे
अधि नाकें। ऐतने अधे राघ ऐति

एमि। वर्षा। वयः। 'तृणः। वुः। विश्वेत्रा
इति विश्व-वेदः। वीति। भजतु। वकृषिष्ठे।
अधीति! नाकें। 'ऐत०। ते। अधे। राघः।
ऐति। ऐति। सोमम्-मुनिमि। सोम-चुत्।

"दक्षिणा विभजति—तृणो व इति यनुष। तृणो नामितः
विश्वेदः। विश्वसंधिवधेदितः। पूर्ववेदः, पूर्वपदस्कृति
स्वर्तः। च। स। एव। वः। युमान्विन्वजतु। वार्षि
वृद्धमने नाके
मुखे कुः। स्थाने यथा भव्यतिस्थाना वो विजन्तु। यद्य
वार्षि
नाकाल्रुनेत्र स्थाने स एवगत्य वो विभजनिति।"

"सदोक्ष्येति—ऐतने अधे इति मध्येत्योतिषा जगत्या।
‘तन्मित्रस्म पथा नय’ इति हितान्तः। पादः। शिष्येश्वरश्रविश्वी
रशिमतृ। सदोक्ष्येति। श्रमस्म दन्तवाच्चतुर्ध्यंधे। मत्यायो लुप्यते। ते इति
कर्मणसन्मदानश्वास्तुर्ध्यंधे। पढः। हे। अधे। सदः। शिष्येश्वर
भावण्यान्र राखः। धन्व तन्माति। नवमिकाँ। भामाति। शालिकमो। दानमू।
सोमच्युतं सोमन स्थायिति। सोमन राखाः। व्यानानीतमू। ‘श्रृंगिरा
कर्मणि’ इति। ‘पूर्वपदमकृतिस्वर्ध्यंधे। यद्य—सोमयाग्यार्थः
च्युतं
व्यवर्षा अत्येवनामानुमेषो यस्य, सोमयाग्यानपत्मयाहि। दक्षिणार्थः
च्युतिश्यस्य तसोमच्युतमू। तद्वभ्यं। मित्रस्यादित्यस्म पथा
मार्गेण। नय येन मार्गेण पदार्थम् मित्रो नयति। तेन। नय प्रकाशेत्यर्थः।"
सोमच्युतं तन्मित्रस्य पुष्या नैयुर्तस्य पुष्या प्रेति चुन्द्रदक्षिणा युजस्य पुष्या सुविता नर्यन्तीव्राह्मणमुच्य राख्या-तत् । मित्रस्य । पुष्या । नयू । क्षतस्य । पुष्या । प्रेति । इत् । चुन्द्रदक्षिणा इति चुन्द्र—दक्षिणाः । युजस्य । पुष्या । सुविता । नर्यन्ती । ॥ ब्राह्मणम् ॥

कश्यपसा—सोमस्यागेत यस्य अच्युतं भूपस्य, तद्रावी दक्षिणार्थ सदस्याद्र नेत्त्वम् । तद्रुच्यते—हे सदः सोमस्यागेत च्युतं च्यावनं अज्ञेनानुवेशो यस्य तत् सोमच्युतं स्त्रेव सित्रस्य पुष्या नैयाति ।

उदाहरनवृत्तित्वायेण पथस्तीयाया उदाहत्तमः । अतुमा दक्षिणा आह—क्षतस्य पथा प्रेत गचछत । युजस्याङ्गां मयोभावे प्रतिपदानामासदः

प्रति गचछत । चुन्द्रदक्षिणा, चुन्द्र हिरण्ये तदक्षिणां प्रधानं श्रेष्ठं यासां तादश्यं गचछत, हिरण्यसहिता इत्यर्थः । किष्क—

युज्यस्य पथा ‘हाम्यां गाईस्ये जुहोति’ ॥हिस्यातिमसिद्धेन मार्गेण मुक्तियात सुविदेन स्वितेन सुगमेन । ‘मुप्रां मुलुक्क’ इति

तुतीयाया आकारः, ‘सूपूमानात्कः’ हिस्यातिमसिद्धेन मार्गेण मुक्तियात सुविदेन स्वितेन सुगमेन । ‘वा छन्दसि’

इति पूर्वस्वर्णावर्तीः ॥

8आत्रेयम्यथेयति—ब्राह्मणभित ॥ अद्य असिद्धानि

*ते—च्युतसूक्ष्मैर्नम् ।
†के—सदस्यानित्वनम् ।
ईक. ते मे—आत्रेयस्यति ॥
समृष्टिभाष्यं पितृमन्त्रं पैतृमत्यं
सुधातुदक्षिणं वि सुखः पश्य न्यंतः
अथ राध्यासमः ऋषिम् आकृष्टेयमः
पितृ-मन्त्रमिति पितृ-मन्त्रम्
पैतृमत्यमिति पैतृ-मत्यमः
सुधातुदक्षिणमिति सुधातुदक्षिणम्
"वीति। सुखः। पश्य। वीति। अन्तरः।" 10 यतःस्व।

ब्राह्मणः राध्यासं सापेक्षेऽं लेखनाय्य: । ऋषि राधार्णे
वेदार्थं। आर्थिकः ऋषेदार्थं ज्ञानायाम् । ' इत्त्वा
हकु। पितृमन्त्रं पित्रः सश्रयुनिश्चितम् । स हि पितृमानुच्छे सदा
यसे सागरं पित्रा । ' हस्तनुद्रच्छा मतुपुः' इति मतुप
उद्यतः। पैतृमां पितृमां पितृपत्यम् । 'वाक्वातिपित्र-
मतं वान्दसि भयः। 'सुधातुदक्षिणं शोभको भातुस्मुतातुः
धान्तानुदतमं हिरण्यमुच्छे। तद्क्षिणं यस्मे स सुधातुदक्षिणं
पूर्वनामकतिस्वरत्नम्। तत्र च ' आद्रादां इत्त्वच्छन्दसि
इत्त्वुत्तरकुपदात्रत्लम्।।

"यजमानमातित्वमीश्यति—वि सुवर्णिति। सुखः वर्णमातियं
वा विपश्य विपश्य वर्णकर्म पश्य। अन्तरिष्टं च विपश्येत्त्वेव।।

10 ते सद्युपपश्चादित्ति—यत्वेति।। यत्व स्याधिन्यस्य साद-
स्येस्तह, इत्त्वपरियंत्व रमं कृत्वख्यः।। सदसि स्थिता ऋषि-
गाद्यस्रवैष्यी सदस्यः।।
रिक्षुं यतंस्व सद्येप्रसदात्रा
देवत्रा गृच्छत मधुमतिः प्रातारामा
विश्वानावहायास्मानेदेवयानेन पु-  

सद्येपैः। ११अस्मदात्रा इत्युस्मतैःदा०। देवनेति
देव-प्रा० गृच्छत। मधुमतीरिति मधु-मतिः।
प्रातारामिती प्र-प्रातारामू। एति। विश्वात।
अनवहायेयत्वनव-हाय। अस्मानू। देवयानेनिति
देव-यानेन। पुथा। एत्। सुकुटामिति सु-  

११यज्ञमाणो दक्षिणास्मधुमनिद्विवति-अस्मदात्रा इति॥ वर्तं दातारो
यासां तालश्यो यूथम। छान्दसिद्धस्मासानं। यदा।' ज्ञात्सवन्दसि
इति कपी प्रतिमिते छान्दसिद्धारोपणं। देवता देवानु गच्छत।
'देवमुनयू।' इति द्वितीयाणात्त्रामात्व। किङ्क-मधुमति। मधुमत:  
मधुरगुणा: रघुणीया। यदा। मधुरैसंता:। मधुमत: बहुभूमत्वा
बहुषयस्का इत्थः। पूर्वसर्वार्द्धसिद्ध। ईद्ययो मूला प्रातारां
मां यज्ञानान्यानिवित्त फलरूपेण। 'वयमिह।' इत्यादि बाह्य-
पणू। किङ्क-अनवहाय। कुम्भ लयू। अपरित्यावास्मानसामिभि-  
हैव वर्तमाना: अस्मच्छरीपातोत्तरकालसामान्यस्तत्वहैव देवयानेन
पयेत। देवा येन आप्यन्ते तालशीन मार्गेित गच्छत।। गत्वा
च सुकूलां लोके सीद्ध अस्मानिसह निषेधत। ततो स्थानं न:
अस्माकं संस्कृतं सम्यगमोगणयतथा कृतं निषपं विश्वकर्मणा

सूत्र ६-६-१.
थेत सूक्तां लोके सीद्धत तत्रस्सङ्गः
स्कुतम् || ४५ ||
धराता व्रतिस्वितं जुप्नतां प्रजापतिः
पतिनिन्धिपतिं अभिः || वल्पया
कर्तम् || लोके सीद्ध || तत् नः सद्स
स्कुतम् || ४५ ||
रुपेण सदस्येन्द्रपार्थेष च (||४३||) ||३७||
'धरता पार्थभिः साविता || इलमा || जुपन्ताम् ||
प्रजापतिः पतिः || निन्धिपतिः

इश्वरप्रागः 'साम्युपेय: ' इति सुदूः 'सद्युक्ताम् ' इति
सत्तम्, पुर्वदनविधः || यदा—तत्त्र न: अस्माक संस्कृतं
समवायः || 'समवाये च ' इति सुदूः ||

इति चतुर्वेद सत्त्रिशोमोवामः.

'समिष्ठयञ्जुति जुहोति || पधुमियाणि जुहोति, श्रीणि यज्जुषि ||
'यदै यज्ञस्य कृतम् ' इत्यादि बाह्यस्मात् || तत्र प्रभमा—
धरता पार्थिति त्रिदृष्ट || धरता लक्ष, रातितिसा सर्वेश्रयः
साम || 'मन्त्र वृष ' इति किन उदात्तम || साविता

*सं. १०६-२.
विष्णुः प्रजाया सर्गराणो यज्ञमानाय द्रविं दशातु। समिन्द्रणो मनसा नेपि गोभिः सूरिभिः

'निधि-पति:। न:। आभ्रः। त्वचा। विष्णुः। प्रज्ञेति प्र-जया। सर्गराण इति सन्त-राण:। यज्ञमानाय। द्रविं। दशातु। समिद्वः। इन्द्रः। न:। मनसा। नेपि। गोभिः। समिद्वः।

सर्वस्य प्रेरयिता अभ्युन्नता वा प्रज्ञाति परमेष्टि। स एव विशेषः-निधिपति: निधिनिति वेदा: पुरुषार्ग वासमिन्द्रित तेषा पात्रा निधिपति:। 'परापदिष्णन्दृसस सहुद्धः' हृत्युतरपदायुदातरम्। इतरत्र तु 'पत्यावेश्वरे' इति पूर्वार्ग

दस्तकल्लितवर्तम्। अभिस्वाय विष्णुरैः भाष्यायान्त्यसः इह हेविन्द्राष्ट इव वाग्नवानां सेवनाम्। एति भाष्याऔया यज्ञात्मालेश्वरा देवता द्विश्या:। यथा 'भाष्यादीर्घयाम्' इत्यादि:। अधुनान

एति एवेकेन उच्च्यते। एस भाष्यादिदेव: प्रज्ञा संररणः संयम्यपराण:। प्रज्ञा उत्तप्य हेतुना यज्ञमानाय द्रविं वरिष्ठ प्रज्ञादेव दशातु। रतिस्ताच्छिच्चिको चानशिः शापश्च:। रसेवादि

न्यत्तोऽपि॥

अथ द्वितीया-समिन्द्र इति जित्रीय्॥ हे हन्द: न:। अस्मानू। छान्दसं सांहितिकां गावम्। मनसा माणेना समी

चिनन्दे गोभिः राज्ञेद्वितितिक्षणेशा समेपि सहस्त्र संयोजय।

*सं. ४-५-६।

†ग—मनसा वाचा।
धवन्नःसः स्वस्थयः सं ब्रह्माणाः
देवकर्त्तः यद्वस्ति सं देवानार्यः सुमत्या
यज्ञियानामः सं वर्षसा पयःसा

सुरीभिः सुरि-भिः। मधुवन्नित्विः मध-वन्न।
समिति। स्वस्थय। समिति। ब्रह्माणाः। देवकर्त्तात
मिति। देव-कृतम। यत। अस्ति। समिति।
देवानार्यः सुमत्येऽति सु-मत्या। यज्ञियानामः।
समिति। वर्षसा। पयःसा। समिति। तुनृभिः।

मनस्विनो वामनन्तः कुरु लां स्तोत्रमित्वः। नयेतेते शशी
्नकः। किश-सूरिभिभिः होतुमृत्तिभिः स्तावकः अस्मा
न्त्रिष्यिः हे मधवः महाधन स्वस्थया अविनाशो वा अस्मान
न्त्रिष्यिः। किश-ब्रह्माण वदेन्ते, वेदार्थः ज्ञाने वा, तद्धान्न
न्ते वा अस्मान्त्रिष्यिः। किश-यज्ञियां देवकर्त्तः देवार्थः कृत
मिति कर्म अग्रहोत्रादिकं तेनापि सम्मिषि। ‘के च’ इति
पुर्वपदङ्कुलस्वरलमः। किश-देवानां यज्ञियां यज्ञार्यां
यज्ञसम्पद्वितानामसहायादिनां सुमत्या कल्याणमात्या अनुसंहवुद्यय चास्मान्
संयोजय। ‘यज्ञियां घरसो’ इति धः। ‘मन्ने वृष्ण’
इति उदात: किन्नू, ‘मन्नक्षायण’ इत्यादिनोतवस्तोत्तरः
लमः। ‘उदात्यणः’ इति विभक्तेत्तरः॥

अथ दुलीया-सं वर्षसति त्रिभूप।। वर्षसा बलेन पयःसा

*श, ध, ते-वेदांतः.
सं तनुभिरगन्धर्मिः मन्नसा सः श्रवेन
नः लघु नो अन्त्र वरिः कृणोत
tu II ४६ II अनुः मार्घ्य तनुवि
यहिंकिर्मम् । यहूद त्वा प्रयति

अगन्महि । मन्नसा । समिति । श्रवेन । लघु ।
नः । अन्त्र । वरिः । कृणोत् II ४६ II अन्विति ।
मार्घ्य । तनुवि । यत् । विक्रियमिति विं-किर्मम् ।
‘यत् । अथ । त्वा । प्रयतीति प्र-यति । यहूदे ।

पालकेन, धीराधिना वा, वर्य समस्यामहि सज्जता भूयासम। छन्दसो
बुढ़। ‘मन्ने पासः’ इति चेलकः, ‘समो गमृच्छः’ इत्यान्तरणेष्ठम्। उड़ि वा ‘भयूख छन्दसि’ इति शापे दुकः
तनुभिरश्रींश्री शरणैंसमग्नमहि। श्रवेन च कल्याणेन च मन्नसा
समस्यामहि। लघू च केवऽ नः अस्मकं अन्त्र अस्मिनकर्मणि
अस्तित्वेव वा जन्मिति वरिः वर्णीयं घनं कृणोत् करोतु।
किष्ट—अनुमार्घ्यं शोषयत् च अस्माकं तनुवः शरीरात् यहिं-
किष्ट विक्रियं बिन्युद्गुरुतकर्मिनिमितं पापं तत्स्वयं विशोधयत्।
विशेषविशेषाऽ। [विशेषविशेषाऽ] निझाण् ‘गतिरन्तसः’ इति गतेः
प्रकृतिस्वरत्वस् ॥

‘अथ चतुर्थी—यद्विति ब्रिहषप् ॥ अधासिन्नहि प्रयति
वर्तमाने अविच्छेदेन वितायमानसिन्यकः। ‘श्रुतमुः’ इति
सत्सम्या उदात्तस् ॥ हे अभे यत् यद्यर्थ त्वां होतारं अब्रु-
यहैः अस्मिन्तः होतारमवृणीमहीः। ऋत्वग्याव्याव्यावतास्मिन्नः प्रजानन् युज्ञमुर्त्व याहि विद्यान्। स्वगा वो देवासर्दनमकर्मं य आज्ञगम।

अस्मिन्न अंग्रेः होतारमू। अर्जुनिमहि। क्रह। ऋक्कृ। अयात्र। ऋक्कृ। उत। अर्जुनित्र। प्रजानन्त्रिति प्रजानन्त्र। युज्ञमू। उपेति। याहि। विद्यान्। 5स्वगोति स्व-गा। वृ। देवा।। सदन-
सर्वनेवः जुष्पानाः। जस्मिवारसः। पपििवारसः। विश्वेस्मे धनः वसनः। वस्विनिः। यानावः उढ़ातो देव

मृ। अकर्म। ये। आजगमेत्या—जूम। सर्वना।
इमृ। जुष्पाना:। जस्मिवारसः। पपििवारसः।
च। विश्वेः। अस्मे द्रतिः। धनः। वसनः। वस्विनिः।
6 यानू। एति। अवहः। उढ़ातः। देवः। देवानू।

तथा:। करोतेषुहि ‘मनः घन’ इति च्छेदेकः। ‘चन्द्यसु-भया’ इति ति�ждः आर्यादातुकल्वात् हिन्दमावः। देवा विश्रे-प्यन्ते—ये यूययमिदिम्वानी सतना सवनानि आजम आगतः।
जुष्पाना: श्रीयमाणसेवामाना वा, तेषां सदनमभूतिः। ‘सुपां शुलुकः’ इतरविरोधिभिः विभक्तेवकः। सतवशन्द्वात् ‘शेश्चन्द्रसि’ इति शेषेष्ट्वः। जुपेतेस्ताच्छीलिकः चानशिः शपे लुकः। ते विभे सर्वोपि यूय कस्तिनां: सतवन्यगुरोदासादिभिः भासितवतः। पपििवासः सोमं पीतवतः: हे वसव: लेकानां वासयितार: असे अस्मासुधन्तस्य धन: स्थाययत वस्सूनि धनानि। ‘विवृत्यतरस्याधु’ इत्यदेवेवकः

6अथ पाणी—यानावः इति त्रिष्णुः। हे आये देव दीपमान।
यानू। देवानू। उढ़ातः हस्ति भर्त्यमानानु। ‘शानुःः’
इतिविभक्तेवदात्तत्वः। आवहः आहूत्वानसि तानू। देवान्नेतरः।
टैत्सिरीयसंहिता [क्र. १. प्र. ४.

से आत्मीये सथिते सहस्याने, यत्र ते सह तिष्ठन्ति तत्र प्रस्थापय। 'सुपि स्थः' इति तिष्ठते: कः, 'सच्यायसत्ययो'। इति सहस्य सचादेश:। अपुना देवान्मत्याह—हे देवा युृष्मास्पि हर्षीयी वहमाना: र्यापिविवेकेन्द्रे: वाह्यन्त: भरमाना हस्तादिचित्रार्थः। यद्य—पुक्कोपाण्यपत्त्याथर्य परिपाल्यन्त: वसुं सर्वस्य लोकस्य वासयिनां धर्मार्थादित्यातिशय: न्यायः। अनु अन्तरर च दिवं तुल्यामातिशय।

’यद्य यत्तित्यादिनि श्रीगि यजुर्चि। हे यज्ञ यज्ञं पर-मात्मानं विष्णुं गच्छ येन त्वं प्रतिच्छितस्या:। अन्तरर यत्त-पातं यत्तपालितां यज्ञानं गच्छ फलाद्विनं। अन्तरर च स्वामाप्रिय्यानं योः गच्छ, योः: कारण सर्वपरिप्रस्पदेनु-वृत्ता यम पर्मेश्वरस्य क्रियाशकी। यथा—’वाताद्या अव-
योनि गच्छं स्वाहैशं तै युज्ञो यज्ञः
पते सहस्रूकवाकस्तुवीरस्वाहा देवः
वा गातुविदो गातुं विल्वा गातु-
तिमिते युज्ज पुतिमः। गच्छ। स्वामः। योनिमः।
गच्छ। स्वहः। ८पः। ते। युज्ञः। यज्ञस्त
इति यज्ञः-पते। सहस्रूकवाक इति सहस्रूक-
वाकः। सुवीरः इति सु-वीरः। स्वहः। ९देवः।
गातुविदः इति गातु-विदः। गातुमः। विल्वः।

युवर्जे महुः।* इति। तां गच्छ। स्वहा स्वाहुतिदिश्या-
वृत्तमथेयस्तिति।

८अथ द्रितीयम्—हे यज्ञस्ते यज्ञस्ते यज्ञस्तसहस्रूक-
वाकः सूक्ववाकस्तिति चिनिवसौत्रकः सुवीरः मोमेवः
पुष्पग्राहकस्तिति। लोकः प्रतिपायमः ते तव स्वाहुतिदिश्या-
वृत्तमथे तव भूमिदिति।

९अथ द्रितीयम्—देवः गातुविदः इति। व्याख्यातः । 'वाजस्य
मा मुख्वेन' हित्रत्र। देवः गातुविदः। गतिः। गातुं मार्गं विच्छा
विश्वा आगमनकाले यत्र स्थिताते पूर्यं गातुमित तवेव मार्गं
समाते कर्मणि गमनाय भजत। किंव—हे मनस्स्ते सर्वं भूमिताना-
मन्तरायतं वानस्स्ते पते देव ह्यप्पस्तकं यवं देवप्राव्यापितः।

*भा। २-२९।
†सं। १-१-१९।
मित्र मर्नसपत इम्म नों देव नेवेशु
युजः्व स्वाहा व्राचि स्वाहा वाते
धा: ॥ ८८ ॥
उरुष्य हि राजा वर्णशक्कार सूर्याय

ग्रातुम् । इत । मर्नसः । पुते । इम्मः । नः ।
देव । नेवेशु । युजः । स्वाहा । व्राचि । स्वाहा ।
वाते । धा: ॥ ८८ ॥

कुयोद्घु तानुष्टाचलवाचरिःशक्ष नव (॥९४॥)॥३८॥
'उरुम् । हि । राजा । वर्णः । चुकारः ।

शु थाः पर्वह स्थापयः । एवं हि सरस्वत्याहः । तदन्तरः
व्राचि वादेवतायां शाब्दे बहुणि थाः स्थापयः । ततः पश्चा-
दिनस्य यह वाते सर्वक्रियायोरि थाः स्थापयः । यस्मादिभि यजः
प्रयुकः तत्रैव वाते स्थापयः । 'वाताहि अच्युरुहिः स्थुकः' ॥
इत्यादि बाहरणम् । 'वासिष्टो ह सात्यहवः' ॥ इत्यादि ।

इति चतुर्थि अर्धप्रशोनवाकः

'अवमुखपायमन्तेन चात्वालोत्करावुपवनिष्ठामति—उरुष्य हि राज्यति
त्रिषुभा ॥ वर्णो हि राजा सूर्यायतेिसे सूर्यन्वेतुमनुक्षेत्रेण

भाग: २-२०।
संस्कृत: ६०११।
पन्थामन्वैतवादा उँ। अपेदे पादः प्र-
सूर्याय। पत्थाम्। अन्वैतवा इत्यनुँ-एतवै।
उ। अपेदे। पादः। प्रतिपातव प्रतिः प्रतिः-घात-

gṉtuḥ uruḥ vīśīrṇa purṇāṁ punyāṁ bārga cakat karoti,
saṁyūnī karmīṇa purobhī purvattānaṁ abhyuddayena yojāntītyeṣaḥ।
उ इत्यवधारणे, वर्णः एव हि राजा इत्यं करोति।
kīṛk—sa eva api'de api'de vikāraścānaṁ asaṁyūnī karmīṇa paḍa
paḍānau paitāvatvā paitāhau akṣ: karoti puruṣam purvattāntītyeṣaḥ।
kathamsaś—uṭaścāraṁ api'vaditaṁ āpi: parśke paryuditaṁ pīḍhūna
yah* hṛdayāvah: apyāsamsvaścāraṇaḥ vadda hṛdayaṁ dviṇyati,
varṇaṇāe hि paitāstāthaya puruṣo bhavati, sōśsau∂ saṁyūnī
carmīṇa pad door kāryaṇīti kriyā:। anṛt aha api'de api'nya-
mbenāriśe api'de api'nya anuṣkramena gन̱tuः sūryāṁ purṇāṁ punyāṁ
vruṇaḥ rājā yasāmbhkarā, tasmātasoścāram paḍānau
vīśīrṇa purṇāṁ akṣ: karotu abhidhāreṇam; yo nāmaścāra paḍu
hrdayaṁ saṁsahakṣābhāṣya mārga karotu gamanapitaṁ vṛddhi
carvardityeṣaḥ। cākaśāntaś "hi c" ēti nīśaṁaṁṣeṣaḥ।
śūryāsvāmpaścāramjanāntāvāchaturthiḥ। pth ālaṁ vātāyena dvita-
yāyāṇam bhavati। anupūrṇādītaḥ: 'tumṛyā saśeṇa' ēti tāvāntatvāyaः,
'tati chaśābhrum yugapatherine' itevatvājēkatvāntasāh yugpālakṣāntisam-
āṃ। 'sūnum śuddhaṁ' ēti pādasvāmbhātīyaṁ aścāra:।
paitypurāhātātāvān sūrēnī tāvāntatvāya। 'tadā dhi' ēti gati:

*त—अपिच.
तिथात्वेक्सुतार्पवक्स द्रष्याविवर्त- 
थितरू। शतं ते राजनिश्चर्जस्सहस्र- 
सूर्य गम्भीरा सुमतिरिति अस्तु।

वे। अकः। उत। अपवक्र त्वप-वुक्त। 
हद्याविप्र इति हद्य-विर्धः। चित्तु। उँगतम्।
तेऽ। राजन। शिष्यजः। सहस्रमू। उवी। 
गम्भीरा। सुमतिरिति सु-माति। ते। अस्तु। 
बार्षस्व। हेवः। निरूतिमिति निः। रुतिम्।

प्रकृतिस्वरत्म॥ करोतश्चान्दसे लुढ़ि। 'मने वस।' इति बुठ़ुकू। 
हद्यं विभवत्तिर द्रष्याविप्र। किबन्ताकारोपजनश्चान्दसः।
' नहितुतुतिश्रव्यिश्रिचियतिनिधकु को।' इति पूर्णदस्य दीर्घः। बहुव- 
चनान्त हेवा। चिदिति चार्थ ुपमार्थ वा।

'अपो द्रष्या याज्ञानां वाच्यति।' शतं ते राजनिश्चर्जिति निधिमुष।
हे राजन। वा रुण। अपामिघ्यातः। शतं बहवसहस्रं बहुमात्रेष्ठं ते 
तव शिष्यं। पापस्य शामलहवस्सन्ति। तस्मात् चत्रासादात्। 
अस्त्या त्यं ते शामकल्यनिति देशः। किष्कू। उवी। महति गम्भीरा हुरव- 
गाहा च ते सुमति। कल्याणी मतिस्तु। अस्मदुहवमृत्रेव सर्वदा 
भूयात्। 'युप्रक्षज्ञकु पु' इति संहितायं पतंत। किष्क्कू। 
'बार्ष स्व विनाशाय देशः। द्वारमु। विजन्ताच्छमु। जाती व एकव- 
चनमु। देवसांति रक्षःमृहन्तीन्यस्यः। निरूतिति च बार्षस्व 
पराचे। पराक्षीमृतामु। उच्छरार्थिवद्वन्यं दश्वन्त। निरूतिमिति
बार्षिक देशो निरूपितं प्राचीः कृतं
विवेकः प्र मुसुविध्यमतः । अभिविन्नीतं वर्णस्य पाणिप्रेरनीकम्प
आ विवेशः । अतै नपात्यतिरक्षेत्रनः
प्राचीः । कृतमृ । चितः । एनः । प्रेति । मुसुविधि ।
अस्मतः । अभिषिष्टं इत्यभिधेयस्येनस्थितः । वर्णस्य
पाशः । अभिषिष्टः । अनीकमृ । अपः । एति
विवेशः । अपामृ । नपातः । प्रतिरक्षेत्रविशेषते वर्णस्य
पाशः ॥

आदिसमासेन्यथ्यपर्यस्मद्वर्णस्यस्वरत्वम् । गतिसमारे ‘तधौ च’
इति गति: महत्तस्यस्वरत्वम् । किंवद्-चेतदे चित्तवत् । कृतं चिदेनः
पां अस्मत्: प्रमुसुविधि श्रद्धां ग्रस्य । व्यत्थे श्रष्टुः ॥

अभिषिष्टतः—अभिषिष्टतं इति विराजेरकद्या ॥ अभिषिष्टतः: अभि-
भूमि क्रान्तोस्माभिर्स्नायस्य पाशः ॥

अभिषिष्टतः: प्रामाण्य अधिकाम्बिति त्रिसपदः विराजा ॥
हे अपात्रवतु अपात्रः चतुर्थः: । ‘सुभाष्मन्त्रीते’ इति पराशुर-
झों क्षामुयमान्त्रिन्तगमुदायस्य ् खादिकामान्त्रिताच्छदातत्त्वम् । अभ्री-
स्वातवानीं मुखं अप: अभृतं आविदेशः । तत्तात्सुर्य असूरस्य
सं असुरः क्रियमां यज्ञविधात: प्रतिदशनः प्रतिविचारस्य तत्त्व-
निदेशानां स्मााचार्यवशः दुमेदं यज्ञश्रुत्यश्रुत्येः यथेष्ट: ॥
समिधं समित्वानीं तत समिद्वृन्तं इतं बाहि: । हे अभ्र यति
सूर्यं द्रमेदमे॥४॥ सुमिरी यक्ष्यमे।
प्रति ते जिशा घृतमुच्छरण्येत्त्-
मुद्रे ते हर्दयमूद्यन्तः। सं त्वा
रक्षति। असूर्यम्। द्रमेदम हीति द्रमे-द्रमे॥४॥
सुमिरी यक्ष्यमे। यासि। अभ्ये। ॥
प्रति ते जिशा घृतम्। उदिति। चरणेत्।
‘समुद्रे’ ते हर्दयम्। असूर्यम्। अन्तः।
‘समिति। त्वा। विश्रान्ति। ओषधीः। उत्।
स्मृतः कः तेन सज्ज्ञात भव। सदिकरो यज्ञः। भैती ‘बहुलं
चन्द्वासि’ हीति शरो लुक॥
असूर्यम् जिशा घृतम्मुच्छरण्येत्त्। समुद्रे हीति त्रिश्रुत्वेकपद्यः॥
हे अभ्ये तथ जिशा घृतम् मत्त्री उत्क्षर्येत्। उत्तिष्ठ्यं भक्षयत्। चरण
गतो कण्ठादिः॥
अप्सु घृतम् प्रतिराग्यति। समुद्र हीति त्रिश्रुत्वेकपद्यः॥
हे अभ्ये तथ हर्दयं ज्ञूत्वक्षणम्। समुद्रे समुन्दरक्षिलालस्पष्ट्य। अन्त-
रणम् मयं प्रतिराग्यामीहि श्रीः। ‘उडिद्रम्’ हीत्यक्ष्यस्त-
सम्युक्ताचा। ‘उदात्स्वरित्योः’ हीति तत् प्रस्यानुमुद्यतय: संहि-
तायाः स्वरित्वम्॥
‘तामात्री’ पूर्वतस्ति। सन्तेषति त्रिश्रुत्वेकपद्यः॥
हे जुहु त्वामोऽधी: ओप्त्यज्ञक्षिलालस्पष्ट्य। समागच्छन्ति लवङ्गेयन कर्मणां सिद्धा भवन्तु।
उत अपि आपेक्ष वासिद्वारानी त्वा संविश्याण्य भास्मुक्तु।
‘ओषधीरिति’ पूर्वतस्ति। सन्तेषति त्रिश्रुत्वेकपद्यः॥
विशुद्धोपकर्मिणानां युज्जय्यत तव 
यज्ञपते हृविभि:। सूक्तवाके नमो- 
वाके विधेयामवधृष्टं निच्छुर्ण निचे- 
आपः। \( countertext \) युज्जय्य 
तव। यज्ञपत इति यज्ञ- 
pate। हृविभिरिति हृविः-भि:। सूक्तवाक इति 
सूक-वाके। नमोवाक इति नम:-वाके। 
विधेय। अवबंध्यते-भुध। निच्छुर्णोत्ति निच- 
च्छुर्ण। निचेरूरिति निचेरूः। असि। निच- 

\( \text{ता असि} \) जुहोति—यज्ञयेति हिपद्या त्रिधुभा। हे यज्ञ- 
pate यज्ञमान यज्ञय सूक्तवाके सूक्तवाकर्मिष्टे फे नमोवाके 
नमोवाकर्मिष्टे फे ला विधेय स्थायम:। स्थापकर्मसत्र 
विद्याति:। हृविभिरामिरिकः। असि हृभमानामः। विधेयति।

\( \text{असि अवमृथ्युभाष्यविकरिति—अवभूषिति} \)। अतः पराणि 
ब्रृंहि। अविभियंनेतु उस्मृयनेतु कानि विशृभाष्यसिद्धिस्त्रि- 
भृः: कर्मविशेष:। ‘अवे धृष्ट:, इति क्रन्मन्त्रयः। हे 
अवमृथु। कर्मण इद्वामल्ल्यामु, तदभिमानिन्य देवताया वा 
वस्त्रयः। हे निच्छुर्ण* नीचः। केतिष शाब्र्ध केरोति अव- 
कीणब्रव्यय्यविकरिति निच्छुर्णः। कुलितहुँकावाल्यत्वचाच्याति छावनस 
सम्बसारमुः। कुरु शाब्र्धोकरणोः, इत्यस्मात्, ‘न धारु- 
केतिष अधिपार्थ्यः’। हे गुणाभावः। ‘वहियें कविधानम्’

*नीचः—देवताया बा आमस्त्रयः। हे वस्त्रः
रसि निचक्रणार्थ देवादेवकर्क्तमेवे- यादव मत्येर्मत्येकर्क्तमुरोरा ने देव

इन्हें नि-चुड़ाण। अवेति। देव: देवकर्त्तर्मिति
देव-कृत्तम्। एव:। अयात्। अवेति। मत्ये:।
मत्यकर्त्तर्मिति मत्य-कृत्तम्। उरोः:। एवि:।

इति भाषिकरणे कः, निमृतशास्त्रकर्त्रव्याधिकरणत्वाः। निमृते-
सि निमृतं चरसीति निमृतं वा चरसिनिमृताणादिके
उदाहरणे चान्दसमेतम्। अतवः। क्रियामाणोत्तर्येः। निमृत-
बचरकर्त्रव्याधिमायाः वा। किष्क—हें निचक्रणं। व्याख्यातम्।
तिरोहितकर्त्रव्याधिमायाः। यद्य—कण निमृते, चान्दसमेतम्।
कण गत्वा वा। यथान्य किष्किष्ककर्तवेशु कर्मसमापितः
पापं सम्यक्युःनामाभावनिमित्तम्। सत्तमपूर्वदेवकर्क्तवर्यम्।
तत्सर्वं देवसेनहं अवायाः अवाक्षी: अवयवं विनाशयेत्यथः।
अवयविनायाः वर्तते। यथ भक्तेऽहं भक्तेऽहं कर्ममापम्।
पूर्बवत्तत:। तत्सा मर्यसहायसन्। यथेष्ठान्दसे चुड़ि सिन्धिवृद्धौ
'बहुतं चन्द्रसिं' इति तद्भावः। किष्क—हें देव उरोहितसी-
ण्डरि रिषे:। हिसितु:। हिसायां:। वा। रिषे:। किष्किलातूः
'सावेकाच:।' इति पंक्ष्यमा उदात्तम:। 'पाती च बहुत्तम:।' इति
तस्यासांसिद्धायां सत्तम:। ततो न: अस्मानार्प्यः। परिपार्थिः।

*ते। मे-अत्यः। तेष-प्रव्याधिमयाः। वा।
रिष्पविषि सुमित्रा न आप ओपथ-धयः। ॥५।। सन्तु दुर्मिन्द्रास्तसैं भूयासुर्याः सम्रान्वेदिषि यं च वृयं हिप्पो
देवीराप एः वो गर्भस्तं वृस्लुप्री-नः। ॥ देवः। रिषः। पाणि।। १०। सुमित्रा इति
सुमित्रा। नः। आपः। ओपथधयः। ॥५।। सन्तु।
दुर्मिन्द्रास्तव इति हुः।—सिरः।। तस्मै।। भूयासुः।
यः।। अस्मानू।। देवः।। यम्।। वृयम्।
हिप्पः।। १२। देवीः।। आपः।। एः।। वृः।। गर्भः।।
तमू।। वृः।। सुव्रीतामिति सु—ग्रीतम्।। सुभृतमिति।

१०।अञ्जिनानक्ष सप्ततिः—सुमित्रा इति।। आप ओपथधयः नः। अस्मानु सुमित्रास्तन्तु शोभं मित्रः। यासाम्।। 'न—
भुम्भायम्' इत्युत्तरपदान्तोदानः।।

११।देवयः देवयः च प्रतिबुथ्यति—तोस्मान्नेडिषि यं च वृयं
हिप्पस्त्येव आप ओपथधयः दुर्मिन्द्रास्तो भूयासुः। हुः। मित्रः मित्रवियत्र—
मानं यासाम्।। चान्दसमन्तोदानः।।

१२।अजियम्पसु प्रक्षःतिः—देवीराप इति।। हे देवीः।। देवः।
आपः। पूर्वब्धीरः।। 'विपाधिति विशेषवचनेन बहुवचनम्' इति
प्रथमस्थाविद्यमानवचनीकोपाधिति निहन्यते।। एः अजियाल्यो
वो युप्पार्क गर्भः।। युप्पत्तिभवः।। अस्ततः वः।। युप्पदर्घः सुभृतः
युप्पार्क स्वेतोकस्य अतिशयन श्रीतिकरं सुभृतं युप्पदर्घः च
तः सुभृत्तमकर्म देवेषु नस्तुकुतो
ब्रुतात्मतितियुतो वरणस्य पाषा:
प्रत्यस्तो वरणस्य पाषा एवौस्येविशे
षिमही समिदेशि तेजोस्िि तेजो

लु-भृतम्। अकर्म। देवेषु। नः। सुकुट इति लु-रुतः। ब्रुतात्। १३ प्रतियुत्त इति प्रतिः-युतः। वरणस्य। पाषा। प्रत्यस्त इति प्रतिः-अस्तः। वरणस्य। पाषा। १४एवः। असि। एविषेषमही।
समिदितिसं-इतः। असि। तेजः। असि। तेजः। मायः।

अकर्म कतवतो वयम्। ‘मनो वस’ इति चेलुकः। ‘गति-रनतरः’ इति गतः। प्रकृतिस्वरतम्। अतस्मानिः यूः देवेषु
सुकुटसुकुषुकर्म कतवतो ब्रुतात्म-बुतात्। ‘तत्स्त तात्’ इति तादेवदैः॥

१३अपायंम प्रतियौति—प्रतियुत इति॥ प्रतियुतः प्रत्येकं
प्रकृतुतः। वरणस्य पाषा।। प्रथकृतः च प्रत्यस्तः प्रतिशिसः
विनाशित हस्यः।। पूर्ववच्यः। प्रकृतिस्वरतम्॥

१४अपि समिषः कुषेते—एवोसिति॥ हे समिषः एवोसिः पुष्पी
वर्षनी लयाये।। अतस्ताद्या लया वयमपि एविषेषमही वृक्षः
मायायाम्।। यहः—ताद्या लया अग्री। वर्षयेम्॥

१५आहवनीये समिषम्याद्याति—समिदिति।। समिसमिषम्
श्री सन्दीपी लयसेरसि।। तस्मातेजोसि तेजसाधनेमेरसि।
तादशी सा लय्यायपि तेनो चेदिः स्थापः॥
मार्ग वेशयो अन्वयचारिश्च रसेनं
समस्तृक्ष्माः परम्वाः अय्य आर्गः
मं तं मा सः तुस्क वर्षसा \|59|\n
वेहि । 16अपः अत्विर्तिः अचारिश्च । रसेनः
समितिः असृक्ष्माः परम्वाः अथे । एतिः
अगमम् तम् मा समितिः सूजः वर्षसा \| 59 |

दमेद्वम्म और्षवयु आ पदः (118511) \|39|

18आह्वनीयमुणोतिष्ठते—अपः हत्यनुषुभा \| हे अथे अपः
कर्मः व्यत्यात्मानोत्तरार्थत्वम् अपवादः एव वा कर्मनि कर्ते ।
'उद्भि' इति श्रस उद्भावत्वम् अपेक्षेपुर्वाय धर्मचारिष्मानपूर्वेण कल्वानसिः। अतो वघं सर्वपि रसेनः
फळेन समसृक्ष्माः सामस्तम्म । वचनव्यत्यो वा, समसृक्ष्माः
समस्तोपि। 'लिङ्कन्वात्मकेनेदेशु' इति सिचः किल्मः
हे अथे पयत्वान्नवानु हविनिर्देशेत्तां त्वमागममागानसिः।
'आवोटि निल्मः' इति संहितायां त्वमः। तत्साभां मातं
मा संभृज संयोजन्य वर्षसा बलेन* \| \| 

इति चतुर्थेः एकोनवत्क्तारिष्मोत्तसः।

*ज—वर्षसा दृष्ट्ये वा बलेन । म—वर्षसा दृष्ट्ये वह पन्थे।
यस्तवः हुद्वा कीरिणा मन्य्यमानोऽपच्छोः मत्तः मत्यों जोह्वेविमि। जातेवेदो...
अमृतलवमंद्रयाम्। यस्मै लवः सुकृते जीतवेदु उ लोकमभ्रे कृणवः
स्योनम्। अश्विनः स पुत्रिणि
वीरवेन्तु गोमन्तु राय नाहाते स्व
लम्। अस्याम्। यस्मै लम्। सुकृत ईति
सु-कृते। जीतवेदु ईति जात-वेदु। उ
गृहकम्। अमृतवः कृणवः। द्योनम्। अश्विनः
हः। पुत्रिणि। वीरवेन्तुमितः वीर-वुत्तम्
गोमन्तुमितः गो-मुत्तम्। रायिम्। नाहाते।

सस्वास्मानकुरु। कितज्ञ—ताभं। जनाविकः पुजःविंभिन्नाभिकः
सहासमृततः दीर्घायुममन्यः प्रामुत्ता्ः। व्यत्त्येष्ये परस्मैपदम्॥

"तत्रैव याज्या—यस्मा ईति त्रिजुश्। वीरवेन्तुमिति तृतीयका
दान्तः॥ हे अन्म जातवेदु: यस्मै सुकृते शोभनाति कर्मणि
करते। उ इत्यवाचारणे। (यस्मा समिश्रतात्वांगि ‘उकारकुः
पुरुष उदातः।’ हितुदातः पुरुषुः।) यस्मा एव यद्यमेव स्योः
सुलं लोक स्थानं क्रिणवः कुर्यः। कवि हिंसकारणां: लेतौ,
‘विनिक्रुण्यो च’ हितुदातः, ‘लेटोदाते’ हितुदातः। स
एव अभ्यादिदाहितं रायं धनं स्वस्ति अर्थव्यथेदेन नष्टो भावितः।
नाशात्मकतिकमि। स एव लत्मसादाद्रेष्टो भवति, अभ्युत्त्रो
न्त्रादिस्मां भवति, अन्येश्व विक्षते: पुरुस्वत्तदानः भवति,
गोमहिन्यातिविन्यासांमी महाधनः भवतीति॥

* (1) पुस्तकाद्धारायें वाक्यं सल्पु कोषेड़ु इस्मानमांि प्रक्ष्यातसहायतमिकमि॥
स्ति। लेवे सु पुत्रशवसोवृज्ञनका-
मकातयः। न त्वामिनदातिरिज्ञये।

स्वस्ति। लेवे इति। स्विति। पुत्र। शवसः।
अवृज्ञनू। कामकातयः इति काम-कातयः।
न। त्वामू। इन्द्र। अतिति। रिज्ञये।

अथेन्द्रस्य पुरोनुवाक्यः लेवे इति गायत्री।
ते लपि।
' सुपां सुलुकः' इति सस्मेयकवचनस्य शोआदेशः।
हे शरसोऽवस्य पुत्र। महावल्लक्ष बलाज्जात हर्युपयतेः।
' परसमपि-
च्चन्द्रसि।' इति परसमपि पश्चन्तं पूर्वमामन्त्रितं प्रत्यज्जवल्ततीति
पश्चन्तामामन्त्रितसमुदायस्याधिकारिकमामन्त्रितसंज्ञादतत्तवः।
कामकातयः।
द्रासीभारादिवित्वात् पूर्वप्रमकुल्लयस्वरत्तवः।
तास्तव्य्येव स्ववृत्तनूः शोभनं वर्लन्ते त्वव्येय महाबले क्रियमाणास्तुत्तवशोभनं,
न पुरुषान्तिद्वृत्तायांकमथिवानात्म प्रतिरूपः। वृतश्चान्द्रसोऽरुद्रः
' शुद्ध्वर्यो लुहि।' इति परसमपः, शुद्धादिवित्वादिुः।
' नमुन छन्दसि।' इति रूद्र। यदुक्तं त्वव्येय स्तुत्यशोभनवृत्तवृत्तवृत्तिति
तदेव समथयते—हे इन्द्र तासां सत्त्विनां मध्ये एकापि त्वां
नातिरिज्ञयि त्वा विहाय न मर्यं तर्पयं सर्वं अपि वाक्यम् एवाकाय नमभेन्ते।

*ग. घ—कस्यन्ते।
उद्धवुक्ते सोम इन्द्रम ममाद नीये-नीये, मुधवानम् ॥५.३॥ सुतासः ।
यदीः सुबाधः पितरः न पुत्रास्ते-मानदेशा अर्थे हर्वन्ते । अथे

'उद्धवुक्ते इत्युक्ते-उक्ते । सोमः । इन्द्रमू ।
समाद । नीयेनीयै इति नीये-नीये । मुधवानम्मिति मुध-वानम् ॥५.२॥ सुतासः । यतः ।
इऍमू । सुवाधः इति स-बाधः पितरमू न। पुत्राः ।
समानदेशा इति समान-दुष्कः । अर्थे हर्वन्ते।

तेजः याज्या-उद्धवुक्ते इति त्रिपु ॥ उद्धवुक्ते
शाक्षराखः सोम इन्द्रम ममाद माद्यति तर्पयति । मदेष्यनफ्फच्चा-
न्दनसः हिंदूः, 'बहुमम्मम्मतापि' इति गिर्ननुक । 'अनुवाचा च'
इति हिंदीयपोक्तशान्द्रस्यानुदातत्त्वः । किंकुः नीयेनीये स्तोत्रे-
स्तोत्रे सुतासः अभिपुत्रस्योः मधवान्य महावान्य इन्द्रम माद्यतिः ।
अज्जेसुरुक्त। किणुः-यतः यदा खलु सबाधः बाधासहितः:
शाक्षारिधिमा पिताः भवनिः पुरुषः । व्यायिन समासान्दो-नालम् ।
तदात पितरः पितारं मितिरुत्राः अर्थे रक्षणाय
इन्द्रे बीव हर्वन्ति । पूर्वीकसम्भासरणम् । इत्यवचारणे ।
समानदेशा, दुः पिता, समानपितका इत्यः । इन्द्र एव
सर्वें समानः पितेति ॥
रसेनः तेजसा जातवेदो वि रोचसे।
रक्षोहासीवचारतनः। अपो अन्वेचारिषः रसेनः समस्स्थुष्मः। पर्यस्वां अयु आर्गमः ते मा संस सूजः।

अः। रसेनः तेजसा। जातवेदः इति जातवेदः। वीति। रोचसे। रक्षोहिति रक्षः—हा।
अमीवचारतनः इत्यमीवचारतनः। अपः। आन्विति।
अचारिषः। रसेनः। समिति। अस्तुष्मः।

�मः। रसन्वेदजः। वर्ष निवेप्यः: कामयत रसवानस्यामः।* इत्यस्य पुरोवावऽ—अः। रसेनेति गायत्री। हे अः।
जातवेदस्लेजः। रोचसे दीप्यः। केन हेतुना। रसेनः रसयोगः।
मम यथा स्यादिति। यद्य—रसेनः मां योजयितुः। तेजसा
विरोच्यः विशेषेण दीप्यः। यद्य—तेजस्वतान्ताच्चन्द्रयः।
यथा नदुलोकः पादरोगः इति। अस्माःहेतुना। तेजसा
विरोच्यः इति। इदैः वास्तित्याः। रक्षोहः रक्षसः हन्ता। अमीवचारतः।
अमीवानामायन्तररोगानां च नाशयितास्माः।
क्षीरदिरसस्माः। कुरु तंत्रगविहस्येतृः सः प्रभृतीनः सर्वाश्रेणः। रोगान्वेयेत्यभिभायः।

तत्त्वेव याज्यः—अपः इत्युप्पुः। व्याख्यातः चेथं ' उर्धं
हितं' इत्यतः। अपः। कामीण्युक्त्रूपः। रसेनः समस्स्थो।
भूयास्मः। हे अः। पद्मावः हविप्याः लामागमः तम्य वर्षसा
बलेन संस्पनेति।

*सं. २-३-४।
†सं. १-४-३५।१०।
वर्षसा। वसुरूप्तिर्हिक्मक्ष्णे
विभावल्ल। स्यामं ते सुमुताविरि।
त्वामं वसुरूप्ति वसुनामभिः प्र
पर्यस्वानू। अधैः एती। अङ्गमम्। तम्। मा। समिति। सूच। वर्षसा। 'वसुः। वसुरूपन्तिरिन्ति कसु-'पृति।। हिकम्म। असिः। अधैः।
विभावल्ल। विभावल्ल। स्याम। ते। सुमुताविरि। सु-सुतो। अपि। "त्वामु। अधैः।

"अधैः वसुमेव पुरोज्जामाहृत्यकपाठं निन्दनेन। कामेत् वसुमानं
स्याम॥" इत्यस्य पुरोज्जामाहृत्यकपाठं वसुरूपन्तिरिन्ति गायत्री॥ हे ।
अधैः वसुमेव सयोयं शर्कस्य वसुमुनिः धनानां स्यामीं चात
एववासितां एदशास्त्रमसि। किंश्र—विभावसूतेद्योवनथि लक
मसि दातासिं। धनानामित्ययः। हिंक्य सरशावं तस्माते तव
सुमतो कल्र्याणामभुधृंधुः वयं स्याम भूयासा। अश्वार्द
हसुमन्तक्ष्र स्याम॥ मन्दिक्ष्ण्यास्यां। इतुर्दर्दात्त्वोदात्त्व॥
यद्य—किंचि कडुर्दर्दात्त्वात्त्वात्त्व॥ किंचि वा 'दासी
श निति।' हत्यास्यात्त्वात्त्वात्त्वात। कडुर्दर्दात्त्वात्त्वात। उत्तरपदे
वा। 'मने वृषि। हति किंचि उदात्त्व॥

श्नेव याज्या—स्यामं हति त्रिहु॥ हे अधैः अथवेतु
राजसु चहुरोज्जामाहृत्यकपाठं स्यामा वसुमानं सर्वाभि।

मधमास्तल्लिपियोऽपि। १६
मन्दे ॥ ५३ ॥ अधवरेषु राजन ॥
तवया वाजे वाजयतो जयेमाभि-
ष्याम पृत्तुतीमत्यानाम ॥ त्वामिचे
बसुपतिरिमिति बसु-पृत्तिम ॥ बसूनाम ॥ अभि ॥
प्रेति ॥ मन्दे ॥ ५३ ॥ अधवरेषु ॥ राजन ॥ तवया ॥
वाजमु ॥ वाजयत इति वाज-यन्तः ॥ जयेम ॥
अभीति ॥ स्याम ॥ पृत्तुती: ॥ मत्यानाम ॥

नैकस्य द्रयोवचं बसुपति बसून नित्यसाधिनम ॥ इदं समास-
व्यासाम्यं अभिवद्धते ॥ इति त्वामिचे मन्दे आभिमुख्येन त-
पर्यामि ॥ मद्द स्तुतिमोहदस्त्रमकानिःकतिधिः ॥ कश्यपदार—वसूनां,
देवानां मध्ये बसुपतिरिमिति ॥ किष्क—वाजयत: वाजममभालम
इच्छन्ति: ॥ क्यचि 'न छन्दसुपुत्रस्य' इतिलभस्थितिः ॥
यदा वर्त्यान वाजमिच्छास्तदा तवया वाजं जयेम तवयेव प्रायुषाम ॥
किष्क—मत्यानां मध्ये प्रस्तुतः प्रतनं कधुः या अस्माभिरिच्छ-
न्ति ताश्चसृतना अमिष्याभिमिश्रेयम ॥ 'उपसर्गादुर्म्योमस्ति-
ञ्चर्य' इति पत्रमु ॥ प्रदिति सञ्ज्ञामकमे ॥ तस्मात्स्मालमध्यि-
तुमिच्छन्तिति सनु, छन्दसोम्यास्थोपः, विकरणविशेष शः,
-पत्यविशेष शादुरकारस्योकलः, 'शादुरुम: ' इति न्या उदा-
चतवाचु ॥ गदा—प्रतनासृयन्ते उपाणनन्ते वाभिस्तः प्रसुतयः ॥
छान्दसं हस्तलं, प्रदातश्रय ॥ दर्भविकारतविज्ञायनशुर्यते ॥ 'मन्न्तरी-
म्यास्य' इत्युत्तरपदान्तोदात्तम ॥
वाजसार्वति मित्र। व्रजन्ति सुरुन्तम। स नो रास्व सुबीर्यम। अथ नो
अत्रिवरेति कणोत्याय मूर्खः पुरा एतु

त्वामू। अमे। वाजसार्वत्माति वाज—सातंमम।
विग्रं। व्रजन्ति सुरुन्तमाति सु—स्तुतम। सः। नः।
रास्व। सुबीर्यार्याति सु—वीर्यम। ¹⁰ अयम। नः।
अभिः। वारेति। कणोत्यु। अयम। मूर्खः।

¹⁰'अथ वाजसुत्ति पुरोढासामप्रकाश्य निवेद्याः संते*।

• इत्यस। पुरोढासकायो—त्वामे। वाजसार्वत्माति गायत्री॥ हे अभि

वाजसार्वति वाजसार्वत्म ब्रह्मध्ये। सन्ते: 'जनसन्तः,

नक्यगमं विर,' 'विलुनेरुनासिकस्यात्' इत्यतः। सुभूतः

सर्वसुधु स्तुतम। यद्य—सुभु तूदो यथा भवसि तथा ला विभा

मेघविनो कर्त्तित लुत्तिभित्वा वर्धन्तीतवर्धंः। 'बहुभुमन्यान्तः'

इति। गिथुक। यद्य—'चन्द्रसुध्यम्' इति श्वप आर्द्रवादुखस्या

णिणोपः। सन्ते: कर्मणि निषयाः 'गतिरनित्तः' इति। गति:

प्रकृतितवलं। 'उपसगीतुनोति' इत्यदिना पतम। स लं नः

अस्मि सुवीयां शोभनवीय घनं वाजस्त्रान रास्व देहि। व्यत्वः

पातन्येन्द्रपुष्यः, 'वीरवीयाः च' इत्युत्पर्प्पाद्वात्तम॥

¹⁰त्रेव याज्यं—अथ न हि त्रिद्युप। इत्ययः वाद्यान चेत्

'तैं सोम' ¹ हि इत्यत। अयमप्रिस्मादं वरिवो घनं कणोत्य।

*स. २०२४। ¹स. १३४५.
प्रभिन्द्रशू। अय्यः स्मृववशयतु जहे-षाणोऽवाजः जयतु वार्जसातैः।
अभिनाम्रिसमिर्मिते कविर्शुपपति- पुरः। प्रशिन्द्रशूति प्र-शिन्द्रशू। अय्यः।
शश्रून्नू। जयतु। जहे-षाणः। अय्यः।
वार्जम्। जयतु। वार्जसाताविति वाजः-सातः।
\[11\]\ अभिनाम्। अभ्री। समिर्मिति। इप्यते। कविः।
गृहुपपपिरितिं गृह-पुत्रिः। युवा। हृद्यवार्दिति।

अयः मृहस्म्भामान मधिन्द्रः पुरस्तादेतु। अयः जहे-षाणसमाक्षः
मजेन्द्र हृस्म्भातरमण्यशश्रूहूः जयतु। अयः वार्जमृं जयतु वार्ज-
सातै वाजलमोहेतै सद्ध्रोमे इति॥

\[11\]"अध्रोवशिवः पुरोवाशामाक्षः निर्वयेष्यामाभिनाम्रिस्म्युद्भरे-
युः। हृद्य पुरोवाशायः—अभिनाम्रिरिति गायत्री॥ अभिनाम-
म्युद्भरेतानायस्मात्रः। पौर्वोऽहः समिर्मिते सम्यवेत् हृद्य उद्भावेत्
[सम्यवेत् हृद्येत्]। कविर्शुपपपिरितिः हृद्य पातस्थामी।
युवा निश्चिततुः। हविशिवयै पदावामात्यनश्रु मिश्राहयति। हृद्यवादः
हविषां बोधा। 'वहःश्रु' इति ग्रिवः। जुहासः। गुहुरास्य-
श्यानीया यस्य। सोमेवं। गुणोजिरम्युद्भरदोषमृष्टमात्तिर्भूताः।
श्रृः॥

\[संस. २-३-२४, ॥तत्—हृद्य उद्भावते। [इध्रोध्यायौः।] \]
युवा । हृद्यवादहोप्यः । तवस् होते
अभिन्ना विग्ने विथ्रेण सन्ध्यता ।
सखा सख्या समिध्यसै । उद्देशे
हृद्य-वादं । जुहात्य इति जुहु-अस्त्यः ।
हि । अभिना । विप्रः । विप्रेण । सन्ध्
सता । सखा । सख्या । समिध्यसू इति सं-
हृद्यसै ।

12तैव याज्या—तवः हम इति गायत्री ॥ हे अभि त्वमथ्रि-
नाम्यकृतते समिध्यसे सम्यकेवेद्यसे । कौशत: कौशोनेत्याह—
बिग्ने मेघावी विशेष मेघाविना समिध्यसे । अयमेकसमन्धन-
हेतु: । किष्ठ—सन् भानं स ताहसोनामिना समिध्यसे। 'हि 'च'
इति नियातमनिषेष:। 'तिर्ध चोदातवत' इति गतेनुवदातते,
'उद्वाचवता तिका' इति समास:। अदुपेदशाङ्गसांवेद्यादुकुण्डते-
तत्वे । एक उद्वाचवतु । इदशस्तवम्युदातादेशमुपाशयिते शेषः ॥

13' अभ्रये ज्योतिष्मते पुरोहितामण्डकपालं निविष्यायस्याग्रिरहृद्यसू-
हुतिमिहोत्र उद्ययेत्*। हृद्यस्य पुरोहितवाक्या—उदग इति गायत्री ॥
व्याख्याता के ये । 'त्वमेरु रुद्र: '† इत्यत्। इस तु प्रतिकम-
स्या ग्रहते । हे अभ्रे तव शुकार्तनेवः श्रवयश्शुदा:
आजनन: दीप्यमान: उद्दीते उद्वाचनति । किष्ठ—तवैव
स्वभूतानि ज्योति: प्रस्ताश्चाय्रायां अथेयोष्पिषि च। यद्य—तव

'सं. १-२४।
†सं. १-१६२८।
शुच्यस्तवः वि ज्योतिषा ||५४||

"स्वार्थं। ज्योतिषा ॥ ५४ ॥
मध्यवान मनः हुँग्रे चतुर्देशं च (५४ श.) ॥४०॥

अर्चायोर्यसितारो यज्ञमानः: ज्योतिः प्राविंशोऽनुवनं महानुभवः: उद्दार्योपसुषुप्यमयेति॥

१४तत्रेव याज्ञः—वि ज्योतिषेति: विष्टुप् ॥ इयमपि 'क्रणुपां पाजः'। इत्यत्र व्यास्याता। इह तु मतीकं गुहाते। अय-मग्निश्वृह्ता ज्योतिषा विभाति विशेषेण भायतः अनेन हविषा। किंश्—विश्वानि महिलामहात्म्यानि आविष्कृतृते आविष्कृ-धीत। किंश्—अदृश्यं: अदृश्यशीला आयुर्मयां: दुर्यो:।

दृष्टिकोणः: अरसहो अभिभवेत्। किंश्—गृहे श्रुहस्तानीये आत्मने प्रत्येकं ज्याहे शत्रूणां वा हिसके रिहीति तीक्ष्णी-कुर्मंत। किमार्थम्? रससे विनिष्टे रक्षसो विनाशार्य व्यास्याम् निश्च्यु चुम्मं शोधनं वा: विनाशविशिष्ट स एव महानुभाषी-रन्तं नामदशुप्यामश्चायतम:। परापितं ज्योतिरवस्तु इति॥

इति भक्तार्कमिश्र्विविचारेण यज्ञैद्यमाये ज्ञानयज्ञाये
प्रथमकाण्डे चतुर्थमधाके चत्वारिश्चोत्वाकः

संसाः: प्रापाटः।

॥३॥ १-२-१४ ॥
ब्राचः प्राणाय ्त्वा। उपयामगृहीतोस्यपानायं 
त्वा। आ वायोऽवायवे सुजोशांब्यां त्वा। अयम्-
तायुभ्यां त्वा। या वामुचिभ्यां माध्वीभ्यां त्वा। 
प्रात्युज्जावुचिभिं त्वा। अयं वेनद्राण्डः लेष 
ते योनिविरस्तां पाधि। । तं मर्काय लेष ते योनिः 
प्रजा: पाधि। । ये देवाखिः श्राद्धायुणोसि विशेष-
भ्यस्त्वा देवभेष्यः। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वो-
क्ष्यायुः। मुर्धानमूव्रेः त्वा वैवान्याय। मघुः 
सुःस्पष्टोः। इन्द्रायी इत्याभिभ्यां त्वा। ओमा-
सी विशेषभ्यस्त्वा देवभेष्यः। मृस्त्वेन्तु त्रीणि-
न्द्राय त्वा मृस्त्वेते। मुहान्दे महेन्द्राय त्वा। कुदा 
चुनावित्यम्भ्यस्त्वा। कुदा चुन स्तूरिविनवस्व आ-
दित्य। इन्द्रुः हुचिरुपः। वाम त्रीणेवाय त्वा 
सविचे। सुशाल्मा विशेषभ्यस्त्वा देवभेष्यः। वृहस्प-
तिसुतस्य। लब्ध्या सोमेण पिबु स्वाहाः। हरिरसि 
सहसौसमा इन्द्राय स्वाहाः। अभ्य आयुर्वृद्ध्यार्ये 
त्वा तेजास्वेण्युः। दुहिर्द्रुविन्द्राय त्वोजस्वेन्य। 
तरणिसौत्याय त्वा भ्राजजस्वेते। आ तिर्शायाण्डः 
न्द्राय त्वा बोद्धिणेन। उद्व त्यं चित्रमूः। अभ्ये 
दिवं गच्छं। उर्मायुः यहेवा मुमुपिवः। अयम्-
विष्णु मुमुक्तम्। परा वे पुज्यः। देवा वे ये
देवा: पुजृ।। परा वे स वाचम्। देवासुरा: कार्यम्। भूमिन्येतृष्णच। 
प्रजापतितित्वः। सूक्ष्मच। भूमिराणिवत्यैः। अन्तिमहोत्रांमादित्यो वै। 
भूमिलिङ्गसल्लेकसुलेकः। विष्णोहुरुद्वमसः। अर्घपते 
पुनर्स्तवार्दित्वः। यस्तवा सुरुङ्तमसः। त्वमभु सुप्रतिमसः। 
यस्तवा विरोणमसे। त्वमभु विचर्पणे॥

आ दृढे वाचस्पत्य उपयामगृहीतोस्य वायो 
अयं वां या वी प्रात्युंजरायतं तं ये देवाख्षिरश्र- 
उपयामगृहीतोस्य मूर्धानं मधुभेन्द्राणं ओमासो 
सर्वगतन्तुमिन्द्र मरुवो मरुवान्महान्महान्महाबलकदा 
वाममदंगुरेर्हिर्यक्ष्यपानि। सुदामस बृहस्तितुस- 
तस्य हरिःस्यर्च उत्तिशतरणिरा र्योदश्ये 
यज्ञोत्तमति प्रज्ञासूर्य चिन्तम तिन्येन्द्रमासः 
सर्वस्य महान्मांसजोता उद्व त्वं धातोरुः 
हि यस्तवा 
प्रीतवारिः द्रातु॥ ८६॥

आ दृढे ये देवा महानुविष्णुन्यस्वस्य सत्तु 
वुमित्रान्यरुः।पञ्जाशतु॥ ५४॥

आ दृढे विज्योतिष्या॥
हरि: ऑं ततसः॥
अथ पश्चातः प्रपाठकः

अथ अतः परं पुनराविद्याबाह्यां समन्तकं चत्वारोक्तुवकाः।
तत्र केवलामिषुतात्स्य अतिपादाचिक्यन्तस्यमर्धवानादृश्च प्रस्तूतिः—
देवसुराः इत्यादि। 'कृत्तिकास्वरभिमा कृत्तिः'* इत्यादियानवाकाण्ड
भविष्यति; तदेतस्मादनुवाकाद्वस्तसाधिबिश्चित्वा तिथिमिति वदयति। कर्म-
क्रमानुरोपदित्यं मिदं नाटत्वम्; यथाश्रातेवं लघ्येत्व्यमिति।
तत्र 'कर्मवृद्धेन ब्रह्माणानि'†। ब्रह्माणां नाम कर्मणात्समा
स्वागाणां च व्याहेत्वानायः। 'ब्रह्माणारोपयाय्याः'†। 'निन्दा
प्रसंसा पर्दुः पुराकल्पः'†। इति। ब्रह्माण च हिण्या कर्मवाह्याण
काल्याद्वाह्याण केति। तत्र कर्मवाह्याण यत्केवावली कर्माणि
विधिसे मन्त्रात्वनिन्यस्य, न प्रशंसित न निन्दित च, यथा—
'अनुमतिः पुरोडानयाः'†। इत्यादि। सांहिति॥ अतोक्तायानि
काल्याद्वाह्याणानि, यथेत्देव 'देवसुरासंस्यत्ता आसनु' ते देवा।विजयं
मुयन्तः।' इत्यादि। आदुः—

कचिदिहिः मन्त्रां च केदु चिदिरिद्रेव च।
केदु चिदिरिद्रेव च्यादिं निन्द्रानिष्या।। इति॥

तत्र पर्दुः मनुष्याक्तयः, यथा—विष्णुपो वै त्वां पापः।'¶
इत्यादि। पुराकल्पः मन्त्रारविद्वक्तयः, यथा—'मन्त्रायितः
मन्त्रा अस्मि।** इत्यादि। सर्वतिन्तानि कल्याद्वाह्याणानि।
अथ ब्रह्माणानुवाह्याणानि यथा—'अनुमतिः पुरोडापमादवाह्य
निर्देशति। ये प्रत्यक्षशब्दम्यायः।त††। इत्यादी।॥

*वा. १-१-२।†आप. परि. १-१५, ३६, ४७।
††सं. १-३-२। इति—कोशे ह्यवप्पसं नान्दिः।
¶ए. २-५-१। **सं. २-१-२। ††आ. १-६-१।
पञ्चम: प्रणालकः

देवासुरासंयत्वा आसुन्ते देवा विजयमुपयत्तोऽस्मि वाम्म वसु संन्य-द्वर्तेदमु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तद्विद्विष्यकामयतः तेना�:-

'देवासुरा इति देव–असुरा:। संयत्वा इति सं–युताः। आसुन्त्। तेः। देवा। विजयमिति विजयम्। उपयत् इत्युप–यन्तः। अहृः। वाम्म। वसु। सम्। नीति। अद्धुः। इदम्। उ। नः। भविष्यति। यदि। नः। जेष्यति। इति। ततः।

1देवाश्रुमुसुरा च संयत्वा: सञ्ज्ञामार्थपुष्करः: आसु्र अभवन्। यती प्रयते, 'श्रीदिलो निदायाम्' इतिदुर्दशिष्यः, सम्यकं इति कर्तीरी निधा, तेन भाविद्वासि अवययाृपुष्करान्मकस्त्रिवावः। कनितु: ते देवा विजयमुपयत्तः: असुराविजयमानः: तेथ्यां पराजयमानेऽसुरेऽस्मिन यथाम् वसु वननियं वरिष्ण वसु धनं समासादित्वः: तत् सर्वमश्च न्यद्वत समयः सम्भूतः निवृत्त निहितवन्तः। कद्व मन्यमाना इत्यहः–इददु न इति। इदं तावद्त्वाकथे भविष्यति यथापि पुनर्मानसुरा जेष्यन्तीति मन्यमाना असुराविजयस्वायत्तामाति इति तत्र संन्यद्वहति।

तद्विद्विष्यकामयतः: आलम्बात्तुैः चेतात।

ततस्त काममानल्पति ववृना सहायतामातः देवसकामाश्चालयत।

अथ देवा असुराविजयवित्त्वमें तद्यथ वस्तवरूहसतानां: आलम्ब-
पाक्रामचवेवा विजित्यावरुरससमाना अन्वयन्तरस्य सहसारित्सन्न
अप्रिः । नीतिः । अकांस्यः । तेनः । अपेत्ति ।
अकामातः । ततः । देवाः । विजित्येति वि-जित्यः
अवरुरससमाना इत्यादि-हरससमानाः । आन्विति ।
आयुः । ततः । अस्य । सहसा । एति । अद्वित्सन्नः।

तर्कुमिच्छन्ति: अभिमन्युन मनान अवगच्छन । अनुगम्य च तद्वु
अत्याभस्तकाशात् सहसा बलेन विनेवानुजया आदित्सन्न
आदानुमीत्त्वः । ततः: मभृत्यं रुढ़माच्छि रोहेन निर्मिति ।
'रेड्दिकलुक' इति प्रन्तादिहियमानो रक्षतयो बाहुका-
केवलाद्विप भवति । तत् सद्यो यद्युः नेत्रजलमीयत
न्यपत्ति रजतं रूपं हिरण्यमभवत् । हिरण्यसंरसि वा । यद्य—
रूपमात्रयो हिरण्यमिति वर्तेन (अवति) । तदिद्वाराः रजतेन
विदेश्येति—हिरण्यशाब्दाभिन्यानं तु मरसायमभु । तस्मात्रत्वमव-
स्थित्वं अद्वित्सन्नाग्न अश्वजय । हीति हेतौ । हिरण्यमणिदसि-
पार्थिवी भविति भवितेति पुतरापि हिरण्यमणिदसि
'कप्पुकरस्य-पाण्डु । इति यत्तयः' ‘ययतोश्रादत्त’ हिरण्यमणिदसि
दातत्वम् । तस्मात् बहुवि यधे यो रजतं दृष्टि अस्य
ग्रीहे पुरा संवतसरात् संवतसरसामः रुढ़ति रोहिनिमित्तात्
तत्त्वन्ते । यथार्थः पुरानास्य वर्ततात् । यद्य—‘सत्मीर्ध्यायो
कारकम्येः’ इति पश्चि । तस्मात् बहुवि रजतं न दृष्टिवति।
इदं भासाक्षः प्रमुः।
सः। अरोड़ीत्। यत। अरोड़ीत। तत्। सुद्रस्य। सुद्र्वल्वमिति रुद्रः त्वम्। यत। अश्रुं। अश्रीयत।।
तत्॥ ॥ रजुतम्। हिरण्यम्। अभ्वशु।
समातू। रजुतम्। हिरण्यम्। अदक्षिण्यम्।
अश्रुजमित्यम्श्रु-जम्। हि। यः। वृहिषि।
द्वाति। पुरा। अस्य। संवत्सरादिति सं-वृत्त-रातू।
गृहे। सुदर्निति। तस्मातू। बुर्हिषिः। न।
देवेयम्। सः। अभ्रः। अब्रवीत्। भागी।

अथ सः। क्षत्रोदनोचः। तदस्मयच्छलेवाचर्यवेदनू।। भागी
भागवत् असामि भवानि चह भागो युष्माभिधेयः। अथ तथा-
कः हृं माये निहितं वसुः वः। युष्माकर्मव भाविष्यति अहं
वास्त्यादीति । तत्तुश्रुवांसो देवा अहुवनु पुनरापेय से तद्वेक
केवलमिति नान्यः। कश्चिद्रत्व भागीति। पुनः। आश्वानान्तरममिः।
असानिः। अर्थः। गुः। इदम्। इति। पुनराघेये-मिति। पुनः—आघेये। ते। केवलम्। इति।
अनुबन्धः। कुशवत्। खलु। सः। इति। अनुविद्यौ।
यः। महेश्वर्यमिति। मत्—देववर्यम्। अद्वितीयः।
आद्धात्त्या। इत्यादि। इति। तमू। पूषा।
एति। अपूर्वः। तेन॥ ॥ पूषा। आलोचनः।
स्मातेः। पौष्पाः। पूषावः। उच्चयते। तमू।
त्वचाः। एति। अपूर्वः। तेन। न्यात्तः। आलोचनः।

राशीयते। तस्मिन्निः। पुनराघेयः। कर्म। अयाचार्यस्येव। उच्चरा
तत्ति। ऋषिकामिति। कर्तव्यः। अधिकारणः। कृत्यः। अयाचारी-रविवीतः। कृत्यः। ऋषि यो। म-
हेस्वर्यः। महेश्वर्यमिति। आद्धात्त्यति। हिन्दुस्तानमिति।
करोतित्यथः। एवन्वातुरूपस्युदयमसासः। इति। ऋषिवतेवहि
‘ज्ञेयाध्य’। इखादागमः। ‘देवतान्तराद्यथेऽयत्’। उपाख्य-
तवधार्यते तेन त्वर्माणीत्समात्वाभ्रम: 
पुष्यां उच्यन्ते तं मनुराध्यत्ते तेन 
मनुराध्यत्तेनसमान्यांः प्रजा उर- 
च्यन्ते तं ध्रा ताध्यत्ते तेन ध्रा द्राध्यांसं- 
क्तरां के ध्रा तात्समात्सवस्तरं 
प्रजा: पुष्यावोनु प्रजायते

तस्मात्तू। प्राण्या: पुष्यां: उच्यन्ते। तमू। मनु:। 
एति। अधवु। तेन। मनु:। आध्रौतू। तस्मातू। 
मान्य:। प्रजा इति प्र-जा:। उच्यन्ते। 
तमू। ध्रा ता। एति। अधवु। तेन। ध्रा ता। 
आध्रौतू। सुवस्तर इति सं-वस्तर:। के। ध्रा ता। 
तस्मातू। सुवस्तरस्मिति सं-वस्तरमू। प्रजा 
इति प्र-जा:। पुष्यां:। अनु। प्रेति। जायते।

ईति 'बैतोत्स्यत्र' ह्यैकारः। तत्र तथा देवेः प्रति- 
श्रुतिमिति गम्यते। तस्मातू पुरंराघिरं कटेव्यमिति विषि-
्-श्राद्धामीतये। अन्तरं च ऋक्षिकामाः पूवाद्यः। ताद्वेद पुर- 
राघिरेष्यं कांडर्भासा इति दर्शीयति—पूवाद्यादि। गतमू।। 
पृष्णः 
स्मृतां: पौष्णाः। पुष्यां:। संवस्तरस्मिति। प्रजा: पुष्यावक- 
संवस्तरस्तु। प्रजायते। व्याकारिण्यां अनोः कर्मणवचनीयतमभुः॥
व एवं पूर्णवेयस्यथि वेदः। ॥ श्रुये । यास्येऽं बुन्धुतां वेदः। बन्धुमानः। 
न्ववति भागवेयः वा अनुभुति विष्मानः। प्रजां प्राणूनः यजमानस्योपत्ति 
दोषऽवेयोहास्य पुनः वधीत।

"येत। एवम्। पूर्णवेयस्येति पुनः। आवेयस्य। ऋदित्वम्। वेदः। ॥ ॥ श्रुत्वमि। एवम्। येत। अस्य। एवम्। बुन्धुस्ता मूः। वेदः। बन्धुमानिति 
बन्धुस्तां मानः। भूवति। भागवेयस्येिति भागवेयस्य। वै। अन्नः। आहितं इत्याहितं। श्रुतं 
मानः। प्रजास्यिति प्रजाशम्। प्राणूनः। यजमानस्य। उपेति। दोषऽवेयः। उद्यवेयश्चूचा वास्य। रुः। एति। 
दधित। भागवेयस्येनेति भाग॥

"य एवमिवादि। गतमः। बन्धुस्तां बन्धुस्तां पूर्णात्माः। श्रामणनबन्धुस्यास्तत। ॥

"भागवेयः वा इत्यादि। गतमः। आत्म एवात्मार्क्षम भागस्यच्छनु प्रजां प्राणं चन्मानस्योपदेशावं भूषामुपहुतानु करोति 
स। ब्रह्मस्यवक्तृताचाचाचाचाचासो हित। तस्मादहास्यामः पुनरापदित। भागवेयानास्येपितेन एनमिति 
समर्यावयति सूक्ष्मति करोति। अयो
भाग्येनेवैनृत समन्ध्युत्प्रो शान्तिरेवास्येषा पुर्वे च्वेरा दंधिते- 
तेहे पुनराधिकारय स्वायमिवैने देवतायामाधार ब्रह्म- 
वर्षसी भवति दुःस्मेला दंधात्यायां-

पुनम् । सामिति । अर्ययति ।
अथो इति । शान्तिः । एव । अस्य । पुषा ।

पुनर्वेस्विरिति पुनः-व्रस्वोः । एति । दूधीत ।
एतर । वै । पुनराधिकारय स्वायमिवैने देवतायामाधार ।

पुनर्वेसा इति पुनः-व्रस्वो । एति । दूधाति । अर्यात्मामत्वायेत्यायांतयाम-

अपि च शान्तिरेवास्य येनोपदेककारी न भवति उद्यास्यतवेष्चे-
व्रस्वोर परोप्य पुनरस्थ गच्छति च संस्कृत्यान्नारति वा 
कल्वा पुनराधिकारय नामचिर्यकल्यानि ॥

पुनर्वेस्विरिति ॥ पुनराधिकारय स्वायमिवैने देव- 
तायामाधार । ब्रह्मवर्षसी ब्रह्माद्येय्यमेव अज्ञितं ॥

दुःस्मेला न प्रणयनीयने भेषेन । अयत्यामत्वाय अपुनहुँ-
तयामत्वाय दूर्भेषा दृढात्युभ एवैन- 
मोरंगीभोववरूख्या घञ्जे पश्चकपाल। 
पुरोदान्ति भवति पश्च वा ऋतव 
ऋतुभय पश्चानमवरूख्या घञ्जे || 8 ||

tvāy | đūrêśā | eti | dṛdāti | abhā ītyattho- 
by: | eva | anum | oṃpithiśyā ītyoṣaviṃ- 
bhya: | abhurūṇyātavr-ruh: | eti | ṇuṇe | paśchakpala 
ruh: | rūtho | ītyputa- 
bhya: | eva | anum | 
abhurūṇyātavr-ruh: | eti | ṇuṇe || 8 ||

अष्टशष्ठा पश्चात् वेदेद् दूर्भेषा: पश्चविश- 
हास्तिश || 1 ||

cātāya | kṣaś—dūrēśāraṇāmaṇdhiṣṭhroṣhisthīmāḥśāmāreṇāvākṣadhvē | bhavati.||

'पश्चकपाल इत्यपाकपालस्य स्थाने || पश्चसु कपालेषु संस्कृत 
itā tuḥitaśyaḥ dhru:; 'dhīya: ' iti bhuk: ' īṣantakālo 
iti pūrṇepadṛṣṭiśvarātm: | pash: | iti || īṣanastiśiśihir- 
yohekteṣābhāmāmām, 'īṣanastiśiśirāgūtānam' || iti saññi- 
đhēśaṭa: ||

itī pashām prathomānuvāka:.

*सं. १०६-२.*
परा वा एष यहि पुष्पृष्ट वैपति
योजिस्मुद्धासयंते पश्चकपालः पुरो-
दाहोऽभवति पाडङ्गः युष्मः पाडङ्गः
पुष्पवोऽयुष्मेव पुष्पान्वर रुन्वे वीरहा
वा एष देवानां योजिस्मुद्धासयंते ।

1परेति । वे । एषः । युष्मः । पुष्पृष्टः ।
यः । अधिमृः । उद्धासयंते इत्युतः-वासयंते ।
पश्चकपालः इति पश्च-कपालः । पुरोड़ाशः ।
भवति । पाडङ्गः । युष्मः । पाडङ्गः । पुष्पवः ।
युष्मः । एव । पुष्पान्वरः । अरेति । रुन्वेः । ॥
वीरहेति वीर-हा । वे । एषः । देवानाम् । यः । अधिमृः
उद्धासयंते इत्युतः-वासयंते । न । वे । एतस्यः आ-

1परा वा इत्यादि ॥ परावासो विनाशः । पश्चकपाल
इति पुरांविवां अपोजनान्तरार्थम् । पाडङ्गः युष्मः इति,
धानादिष-श्वकारीविसिद्धवातः । उत्साधिवादंप्रादेशः उकः । पाडङ्गः
इति पश्चापान्तवत्वाभवः । यज्ञ पश्चार्क अवरुये भावोति ॥

२वीरेहेत्यादि । याज्यानुवादकं विदेशविचि ॥ देवानां मध्ये वीरस्याभेदं
का कथान्येन देवानामिति ? तस्मात् सर्वन्यासाधितम्य
तीति । ऋतायेः श्रात सत्यं यहस्य वा आसन इत्वाभक्तः ॥ क्याचि
वा एतस्य ब्रह्मणा ऋतृयोऽवरः पुरा
श्रीभङ्गक्षुमतेः याज्ञानुवाक्यां भव
निः पाण्डुः युजः पाण्डुः पुरुषो देवा
नेव वीरं निरवदायिः पुर्णा॥५॥

हरणां । ऋतृयस्य इत्युःयवः । पुरा । अन्रमू
अक्षनू । पाण्डुः । याज्ञानुवाक्यां हृति याज्ञा
अनुवाक्यां । भवनिः । पाण्डुः । युजः । पाण्डुः
पुरुषः । देवानू । एव । वीरमू । निरवदायिः
निः । अन्रमू । पुर्णः । एति ॥ ५ ॥

‘न चन्द्रस्य पुनर्स्य’ इतिवाभावः । ‘क्याच्छन्दिः’ हि
प्रत्यः । ऋतृयोऽवरस्य द्वापरायणं नासनु नादनु, अभोज्या
नालवदत्तस्य। अस्तेनुः ‘दक्षीनक्षुं’ हि चतुर्दशः । ‘मनसे
वस’ हि यादिना व्यक्तिकृतः । ‘स्वासिस्व’ हि इत्युपाशेपः । ‘शासिक
वसिस्विः’ च हि वथमू । पाण्डु इति । ‘अंगे तमागा
अथ न त्यैमें’ ।* इति चतुर्दशक्षर चुःः । तत्र है अन्नवैयस्य
याज्ञानुवाक्येः है स्विमेतः । याज्ञानुवाक्ये च याज्ञानुवाक्ये
चैति क्लैक्षेपोऽह्नः । चन्द्रस्य पुनर्मनस्ते नालवदायिः
पाण्डुः पुरुषः इति । ‘पाण्डुः का इति सर्वम् । इति देवानिः
देवानू तेन च वीरं निरवदाय उद्भासनविषणम् ब्रह्मयानान्निर्भ्रेक्ष्य
अन्रिः पुर्णारम्भे ॥

*स. ४-४-५-४।
† म. १-५-१०।
धुने शताङ्कर भवन्ति ज्ञातायुः
पुरुषचतुर्दशिन्त्रिय आयुष्ये वै नियमे प्रतिति
तिलिति यदि अभिराहिते नष्टये
ज्ञायणे भागुच्छे निकामयंमानो
यद्यमेव सती भवति सैवास्याधि

शताङ्कर इति शत-अक्षराः। भवन्ति।
शतायुरिति शत-आयुः। पुरुषः। शतेन्द्रिय
इति शत-इन्द्रियः। आयुष्यि पुवः। इन्द्रिये।
प्रतीति। तिलिति। 'यत्र। वै। अधिः।। आहित
इत्या-हितः। न। कृष्यते। ज्ञायणे। भागुच्छे
मिति भाग-चेत्यम्। निकामयंमान इति नि-कामयं
मानः। यत्त। आधियम्। सर्वम्। भवति। सा।

शताङ्कर इति॥ उक्ता अक्षरप्रकृत्यश्रतल इति। तस्मैनेवा
पक्षविशिष्ठकरः। सर्वस्मृयशताङ्करः। इति। शतायुशात्तवः
शतेन्द्रियशतविधि:। आयुष्येन्द्रिये। च प्रतिलितेऽत्वति॥

यद्य इत्यादि॥ येन नष्टये अन्तिहेतुने भवति तज्जचायः
प्रशस्यतरं अधिचर्यमानवाणः। केवलः ग्रहितकालः। पुनर्ग्रहितवाणः। तस्मै काममानः।
तत्रभूते आत्मानसम्प्रदायिन्यमिच्छन्तु। अतिहेतुवाणिः
प्रतिवेद इति। आहिहितावदे। 'गतिरन्तः' इति स्वयः।
ततः केवलः ग्रहितकालः। अतिरिक्तो भवति। तत्मात् सर्वमाः
कर्मविपयः। विषः॥
स्त्रा वा एतस्य ूः गृहे वाक्सृज्यते
योग्रिम्भुदास्यते  स वाच ूः सं-
सृज्यं यजेमान ईश्वरो न पराभवि-
तोविश्वकोक्तृयो भवन्ति वाचो विशुष्यै

eव । अस्य । ऋष्टिः । "सामितः । वै । एतस्य ।
गृहे । वाच । सृज्यते । यः । अग्रिम । उद्रासार्यत
इत्युत्त-वास्यते । सः । वाचमूः । सं-सृज्यामिति
सं-सृज्यासः । यजेमानः । ईश्वरः । अन्वितिः ।
पराभवितोरिति  पराभवितोः । विभक्तया इति
वि-धक्यः । भवन्ति । वाचः । विसृज्यात्या इति
वि-धृत्यैः । यजेमानस्य । अष्टाभावार्येद्यपरार-

"अथ विभक्तिविधानार्थमाहः—सं वा इति। अस्य वामूः संमू-
ज्यते गृहवासिनः  वायुगोऽ न वैक्षणयं भजते । ततश्राबुहमम-  
वाक्तवात् पराभवितोऽ पराभवितुम्भरस्त्रयात् । ततश्रास्य महानः  
भावयितुमेव कर्मिति । वृत्तिः च—‘ आयतनादेव नैति ’* इति ।
मृकुलव वा वाक्सास्यः: । ‘ ईश्वरे तोतुनक्षुमानो ’ । ख्यातोऽ:  
कर्मवचनीयतः । तस्मात  विभक्तिः  भवन्तीति  विधि: । विभ-
ज्यते व्यावस्थेतस्य वामितिः  विभक्तयस: । ‘ अभ्रिमः अभ्रिमः  
अभ्रिमः ’ इति चततः: । एतास्य चतुर्थः प्रयाजेषु देयः: नैसः ।

*सै. १-५-२.८
यज्ञमाननुस्यापराभावाय ||
विभक्तिकरोति ब्रह्मेव तर्कस्थापेशु
यज्ञति यथा वामं वस्तु विविधानो

भावाय ||
‘विभक्तिकिमिति वि-भक्तिम्।
करोति। ब्रह्म। पुव। तत्। अकः।’
उपायनवित्युप-अःशु। यज्ञति। यथा। वामस्तु। वस्तु।
विविधानः। गूह्तितः। ताहकू। पुव। तत्।

‘ताहौ च’ इति गति: प्रकृतिस्वरत्मः। विभूत्ये विद्याववथा-
नाय प्रयाजनामप्रथापायदेश्लक्षणायादाये वाचसनार्थोऽरिधियात्-च इति:॥

‘विभक्तिकिमिति। विभक्तः वेद्याल्यविभक्तिस्वराधानम्येवतः।’
कर्मणो यथार्थार्थरोति तेन हेतुता। पुनराधिप्तं ब्रह्म परिब्रह्म अन्माहनेयात्
अकः। करोति। छान्दसो लुकः। ‘मन्ने घस’ इति चेकङ्कः।
मन्त्र। इति वेदमात्रस्य श्राहमृ। यथा-लृह व्यत्यथेन शशैः लुकः॥

‘उपायः किमि। सवोऽय उपाशु: कर्तेयः। अस्राकृतव्यायात्।’
‘उपाश्चरजनिम्’ इति। यथातः तत्कालनेवत्तत्वम्। यथेति।
यथा वामं वनीयं करिष्ठ घनं मुषितं। विविधानः। वामानः। लघुं यत-
मानः। तत् गूह्ति। संवृणोति। ताहनकु पाशुकरणमृ। छान्दस्य
विषः। कानजादेशः॥
गृहीति ताह्रेव तद्र्द्धिः प्रातिः स्विष्ट-कर्त्ते निराह्र यथा वासं वर्तु विविद्यानः प्रकाशं निगमित्विति ताह्रेव तद्र्द्धिः कुम्भस्त्रयाजनेन वर्षार्थी: त्यायतनातिवेति यज्ञामाने वै पुरुः।

अग्रिमः प्रतीति। स्विष्टकुमित्विति स्विष्ट-कर्त्तेः निरिति। आहः यथा वासं वर्तु विविद्यानः। प्रकाशमन्ति प्र-काशाम। जिगमिति। ताह्रेव। एव। तत्। विभक्तिकमिति वि-भक्तिमिः। उक्तः। प्रयाजनेनिति प्र-प्रयाजनः। वर्षार्थः। कृषिति। आयतनादित्याः-यत्तनात्। एवच। न एति।

यज्ञामाने वै। पुरोडायः। पुश्चार्थः पुते।

यज्ञामाने वा इत्यादिः। प्राधान्यातात्रमेवं ताच्छवाध्यः।
रोदार्थं पुजः एवे आहुतं यदुभिः
तं पुरोदार्थं आहुतं ॥ ७ ॥
जुस्तोति यजमानमेवोभयतं पदुभिः
परं गृहाति कृतयज्जुसम्भूतं-
सम्भारं इत्याहुरं सम्भृत्याससम्भारा

इति । आहुतं इत्या-हुतं । यतं । अभिरि: ।
पुरोदार्थं । एते इति । आहुतं इत्या-हुतं
॥ ७ ॥ जुहोति । यजमानम । एव । उभयति: ।
पदुभिरिति पदु-भिः । परिति । गृहाति ।
कृत्वाणुरिति कृत्याणु: । सम्भृतसम्भाराः
इति सम्भृत-संभारः: । इति । आहु: । न ।
सम्भृत्या
इति सं-भृत्या: । सम्भारा इति सं-भाराः: । न।

पशाव इति । तेषुत्तवातात्त्ववद्यम् । स्वयं पशाव एव पुनर्भि: निवर्तते सह रथः
निर्वर्ततेव आहुति । यदुभिः इति। अभितं
पुरस्तादुपरीत्वाच पुरोदार्शाहोमथः । ‘अभितःपरितः’
इति द्रि-तीया । गतमन्यतू ॥

१० कृत्याणुरिति ॥ कृतसंभव्यासम्भारणां सम्भृताश्च सम्भाराः।
तस्मादा न सम्भृताः न सम्भरणीयांस्मभाराः: । यतु: कर्तव्य:-
मित्यादिः एव आचाराः: । ‘मृणोत्संज्ञायाम’ इति कथुः॥
न यजुः कर्त्तव्यमित्यथो खलु तम्भृत्या पुन: संभारः कर्त्तव्यो यजुः यजुः समृद्धये पुनःनिष्कृतो रथो दार्शिणा पुनरस्त्यूतं वार्त: पुनरुत्तमात्

यजुः। कर्त्तव्यम Student: इति। "अथो इति। खलु। सम्भृत्या इति संभृत्या। पुन: संभारः इति संभारः। कर्त्तव्यम। यजुः। यजुः। समृद्धया इति संभृत्या। संभृत्या। पुनःनिष्कृत इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः। इति पुनः।

11एतहूप्यातिः—अथो खलु ब्रह्म ब्रूः। सम्भृत्या एवेति || गतपूः।

12पुनःनिष्कृत इत्यादि || पुनःनिष्कृत: पुनस्संस्कृतः। पुनस्संस्कृत: पुनरस्त्यूतः पुनस्संस्कृतमेव संहितचित्तृभद्रः। शिवेनिष्कृतवां 'च्योश्र्ववुन-नासिके च' इत्यदुः। पुनरस्त्यूत: अवशीर्षणवः। इति पांच सम्मिताद्यों क्रत्वाय:। उपसर्गसमस्यो वा। क्रुद्दर्पद्वमकतिकस्तत्तमः 'पुनःस्नमस्या चन्त्रसिः' इति गतिवधातु गतिसमस्यो वा। प्रतिद्याचर्य-तिगणितयावतात्तस्मात्तत्त्वात्तमः।
texts
न्तिव यथ्राष्यण्यातायां भागेयेन प्रीणाति नार्तुमात्विति यज्ञमानः।
भूमिभूतः थौकोिनान्तारिक्षम महे-वासुणम्।
एकादशकपालमित्येकाद्धाकपालम्।
अनुः निरिति ब्रृहेत यमुः। च। एव। हतिति।
यः। च। अस्य। क्रुणाणाख्यतिः यात्र। तौ।
भागेयेनेति भागेयेन प्रीणाति। न।
आर्तिमः। एति। क्रुणाति। यज्ञमानः।

आर्यरामावाय पुरोहति आहु-तौ तत्प्राप्तिः।
शाक्ति ॥ २ ॥

¹भूमिः। भूष्ठा। थौः। वृहिणा। अन्तारिक्षमः।

प्रयताष्ट्रिः। क्रुणाणीच्यतिः क्योंचिवा पूर्ववत्वाभि। शतारि
खान्दसो नुहावः: परमि प्रापावः॥

पत्ते: हितीयोजनवाकः।

¹अयः पुनर्भषियमन्त्रः। तत्र गार्हित्या आधियमाने सर्पराजी-सिद्धोदुपत्यति—भूमिभूत्येनेति॥ मध्यमोपरिषाधृती, अन्त्यस्य
पावस्य हादशात्तर्लात्। हे देवि अदिति अलाण्डिे भूमिः।
त्वा। उपस्थः ते देव्यदिति ग्रिम्भावः—
 मुन्नायाय दृढः । आयं गौः पृविः—
 रक्मीदसन्नमात्रं पुनः । पिताः ।

महित्वेर्ति महित्वा । उपस्थः इत्युप—स्थे ।
 ते । देवि । अदिति । अप्रिमृ । अन्नासिर्ययं—
 अद्वृ । अन्नाययेर्ययं—अयाय । एति । दृढः ।
 'एति' । अयम् । गौः । पृविः । अक्रमितः।

आह्वनीयो भूमिलेन स्तूयते । भूषा कहुः स्थिवे लं भूमिबनसि । दीर्घसि लं वरिणा उस्ते । ताक्ष्यात्ताप्च—
ब्रह्म । अ[अक्रमिता] कारलोप्यान्दः । अन्तरितयेषि महित्वा 
माहात्म्येन । व्याख्यानविधायः । सर्वत्रात्तानविधायतः तृती—
याय उदात्तयं । महित्वशब्दाचूतीयाया आकारो वा। अन्त 
ततोस्येव उत्सङ्गे लाभन्ययात्म्य अप्रिम्यादामन्नुष्य 
हाविशेषार्यं आत्माध्यार्य अन्न्यादसामर्श्यास्य 
कथे आद्भुते स्वायत्तमिः । पचाच्चिति अयादः । इतरत्र 
चान्दसो भोगे यत् । 'पुदावते' 
इति मथ्योदाश उपस्थरावः । महृद्धाविद्वाहाः।

'दित्तियाः—आयमिति गायत्री ।। हद्वाक्षीमाविद्यालय्यम्या स्तूयते—
अयमिः गौरावत्यान्त्य गच्छतीति गौः गमनशीलः प्रक्षुः 
शुक्लः वर्णः आदित्यानाय[आदित्यानाय] व वा। आक्रमितः अयमेवान्यादित्यात्मन्या 
विश्वाक्रमात्तिति । मक्केनातिविच्छेदिन गच्छन् सुवः शीर्षना रति:।
चान्दसः दुःखदोः। आक्रम्य च मात्रं भूमिमण्डलं भूमी मातारि
शान्तोभूतः पितरं दिवं मयुः प्रकरणं गच्चन सर्वतो ज्ञनम् धूमनालमयमां लिहन् सुवः पितृस्थानीये दिवं स्वरतिस्मूलः।

"त्रतीया—त्रिशिष्ठिति गायत्री। त्रिशिष्ठामानि स्थानानि विरा—जति मकाशवचराति। उभयन्त्रिपि वचनन्यययः। त्रिशिष्ठासुद्धरूणां उच्चन्ति।"

"पशुद्रशाहः" पशुद्रश राणे। तेषु वक्तु शिष्येऽथ सिंहेऽथ आश्रिता पतञाय पतञः आदित्यः। यथा "सर्बस्वद् पूर्वहि दिवि देव ईस्मेत्"* इति यथा स्तुतित्वकस्मा वाके तेषु सर्वेऽथ दुस्सहेऽथ पतञः आश्रिता।

कर्मणि चतुर्थी। तस्मातादाहः महानुभवः आदिरच्चितम् ले मृत्युमृत्यु तत्कालृकुलं कतरकतं ततोदासां तदस्य विमृजु बुढ़िः मा रूथः।

"ससाचतन्त्रं क्रियामुपपर्णं आहं" इति मृतिशाह्येन मृतिकृतृसुप्रच्छ्याते।

तत: प्रस्यो भूतवा वह हरिभ्यस्मां दुधिः: दिनेदिने। अधिक-रणां साप्तकस्ततैविक्ष्या त्रतीया; यथा "स्थाल्यं पर्चति" इति।

"उडिदुम्" इति मृत्यु विभक्तुद्रुदातस्य "दिभो स्व" इति प्रतिष्ठेऽह। असिन्यायः तिहः परत्वादहेत्यथाः निवाते कुदुम्बस्यात्।

*"स"-३-१२-९।
स्य वह शुभं:। अस्य प्राणाद्वारः
न्तयन्तथ्यं रोचना। व्यवहयनम्
हिपस्न्वरः। यत्वा॥ १०॥ क्रुः:

‘अस्य । प्राणाद्विति’ प्र-अनात् । अपानतीत्ययः
अन्तः। अन्तः। चरति। रोचना। वीति।

अथ बृषः-एवं महतेना:। पतंजः। अस्य प्रतिवह प्रतिक्रिततया
वर्तस्व शुभं:। तेजोभि:। अन्वदेशवलादस्येति सर्वोत्तमाः॥

‘आहवनीये तित्तोनुतवधिति। तत्र परम-अस्येति गायत्री॥
अपानती। प्रथमपादान्तः। अस्यामः। रोचना दीर्घः। रोचनशिचः।
‘अनुदातितथः’ हि युजः। अन्तर्दर्शिरिषु चरति। फङ कुबेरीः।
प्राणं माणन्यापारात्। अन्तरमापानति। अपानन्यापारां कुबेरीः।
जीवानं उद्भवगमनं माणं| अधोगणमणानमखः। जीवविशास-वारः।
किशः-पार्विशः। महति शरीरे सीति। ‘सदिरंगे:’
हि युजः। अन्यवकारश्चार्जः। यदा। महात्मिश्चिषि हिस्म-व्यवहः।
महानीया सुवः। श्रीभन्ना। रोचना। व्यवसुः। विच्छेदः
मकाशों जीवानामन्तः। छान्दसों हुः।। अस्यातिविक्रिति इत्यह-दिनाभकः।
‘उदात्तस्वरित्योः’ हि संहितायामदागम: स्वतेऽति।
अन्य आहुः।-अस्यामः। सुवः। आदित्यायिका। रोचना। दीर्घः। माणा-
दुवयात्। अपानति। असुं गच्छन्ति। अन्तः। धावारूढ़ियोऽभ्येच चरति।
महंतन्तरिभि सीति। व्यवसुः। मकाशायति। च। धावारूढियोऽभ्ये।
एवं महानुभावं लामादानामाति॥
परावर्त मन्युना यज्ञवत्यर्गु । सुकल्प- मम तच्च पुनः स्वभोद्वीप्यामसि ।
यते मन्युरपरस्तस्य पृथिवीमनु द्वार- 
से । आदित्या विशेषे तद्वेव वर्षवेभ ।

अख्यतू । सुहिष्ठः । सुवर्णः । ५ यतू । द्वार || १० ||
कृष्णः । परावर्तपेति परा-उवर्गः । मन्युर्ग। यतू ।
अवत्त्या । सुकल्पमिति सु-कल्पमू । अप्रेः । ततू ।
तत्त्वः । पुनः । द्वार । उदितसि । दृष्पायमसि । ६ यतू ।
ते । मन्युपरपरस्तस्य परुरस्तस्य । पृथिवीमू ।

⁵हित्यायः—यज्ञेयगुणुप् । तवेवति तुर्वायपदान्तः ॥ यतू चेन
कारणेन श्रद्धाभावेन कुञ्जोहं लवामपि परावर्ग परीतावि । उद्दाल- 
सितवानसि । ' गाढऱमो' वा ' इति गिनितावावः । ' यहृतात्मकित्यम्' 
इति निवातामो तिति होदातावति' इति गंतरुपातात्मम । समा-
संस्क्रां हिति मर्ययात्पूवृस्योदातात्मम । मन्युना शोकेन परीतोह-
mव्या द्वारिकाय पाल्मना वा यत्त्रां परावर्ग विनाशितावान है
अप्रें तवापि तव मसादात्मकल्पं शोभानकृतकेवभ सदा ।
' आचुदादारं द्रवच्चन्दर्गः' इत्त्युतरपदायुदातात्मम । ' गुप्त- 
स्वदोह्सिः' इति तवशब्द आचुदादार ॥ अतस्तां पूववेदवी० 
पायामिः उद्दालम् । ' हि त्ति मासि' ॥

⁶अथ तृतीया—यत्न इयनुद्धः ॥ ते तव मन्युरोपायस्य मन्युना
हेतुमा मयोद्धारारात्स्य । ' तृतीया कर्मणि' इति पूवव्यचकृत्स्तरात्तम् ॥
सुमार्भरन। मनो यज्ञेश्वरस्तमा- । यज्ञ विश्वेस्त्र यज्ञः समिद्रं द्विषिधं । ।
वृहस्पतिस्तनुतामिं नो विश्वेषु देवा । ।
अन्विति । द्रव्यसे । आदित्या।। विश्वेषु । तत् ।
देवा।। वसवः । च । सुमार्भरतिः सं-आभरन् ।
'मनः । यज्ञेश्वरस्तमा। जुष्टामृ। आज्ञेम्। विश्वे-
न्निदृति। वि-चित्रम् । यज्ञम् । समिद्रः ।
इमम्। दुःधातु। वृहस्पति।। तनुतामृ। इमम्। ।

यत्रजः प्रथिवीमनुद्धिः ध्वसं प्रथिवीमनु मविश्य वा नष्ठः ब- ।
भूत तदादित्या विश्वे देवा वसवः समिद्रः समार्भरन् ।
‘ह्मवः’ इति भजनः।

'अभिभोजतिमन्न्त्रगृहस्तानार्तिः—तत्र प्रथमा मन इति विरात्र्।
हे अभ्रे तव यज्ञेः कीडः मनस्वामयः। यद्ध—मनस्वेश्वरस्तमा सितिस्ते ।
पीडिते यन्त्रमनस्वयमेवतीर्थ वान्यवेत्यदेवाः। चित्रेऽत्सानां तद्विद्वार्यं ।
जुष्टां सेवतां अनेन कर्मणा पूर्वेऽप्रवृत्तसिद्धं । यद्ध—मनस- ।
दा मनस्वाम नोहरा अन्यायायं ज्ञोति: उद्यासानापारं चैतस्तक्ता ।
जुष्टामण्डयिनि। ततो विश्वेषे मुद्धासे तव ज्ञमिं सन्द्यात-।
। वृहस्पतिश्वस्तनुतामृ पारस्तर्विन्ति। वनसपत्यादिया । तेन मुद्धामः।
पूर्वेऽविद्येश्यं गतमात्तरः सत्वस्तरः।
इह मांदयन्ताम्। सस्ते अः समिद्धस्वत जिन्दास्तसः। १९।। कर्षयस्वस्तम् धाम् प्रियारणै। सस्त होत्रांसस्मधुध्वम् यजनित सस्त योनिरोणस्वा घुटेने। पुनःपुर्जयाः नि

अहो—सस्ते अः समिद्ध ईति सं—हर्म। सस्ते जिन्दा। सस्ते १९।। कर्षयः। सस्ते धामः। प्रियारणै। सस्ते होत्रां। सस्ते घोरीत सस्त—वा। ल्वः। यजनित। सस्ते। योनिः। ऐति। पूणस्वाः। घुटेने। ५। पुनः।।

‘हिन्दीया—सस्ते अः ईति विवृध्वू।। हे अः तव प्रियारणै सस्ते धामानि स्थानानि मृताद्यो छोऽका। ‘सुपरा पुलुक्’ ईति धार्मौ जसो हृः। तेषु सस्ते धामानु तव सस्ते समिद्धः सम्यागिधास्तन्वः। सस्ते जिन्दा। ज्वाय थामिद्धस्तूर सस्तानस्वदन्य स्वाद्यसि सस्ते ऋषयः। दृष्टिन्ध्रूः। मकारशाक्यः। यद्य—सस्ते यथा मन्त्रा। सस्ते भिक्ष्यायिष्या। सस्ते होत्रां। होत्राद्योक्ष्यातः। तेन त्वमेकं सस्त मन्त्रा यजनित। स स्ते त्यासः सस्ते धामानि स्थानानि मृताद्यो सस्ते कारणानि धृतेनात्येन उद्धेकन वा फलभूतन आपणस्व आभीणयाः।। प्रण जीणे।।

अभितः पुरोदाशामाहति जुहादि पुरस्तादुपरिशाखः—पुनःजेति
वर्त्तस्व पुनरर्थ इष्कायुष्या। पुनर्भ: पाहि विक्ष्यतः। सः हृथ्या नि
वर्त्तस्वामः पिन्चस्व धारण्या। विक्ष्वः

ऊर्जा। नीतिः। वर्त्तस्व। पुनः। अन्रे। इष्का।
आयुषा। पुनः। नः। पाहि। विक्ष्यतः। ¹⁰ सः हृथ्या।
नीतिः। वर्त्तस्व। अन्रे। पिन्चस्व।
धारण्या। विक्ष्यास्नेवेव। विक्ष्यः। फ्लेन्यः। विक्ष्यतः।

¹⁰हित्या—हे अन्रे हृथ्या घनेन सः निक्ष्यतः। 'उदात्त्ययः' इति तुतीयथा उदात्त्ययः। धारणायहुः तद्यदा
हितिहरूक्या वा वर्षायार्या विक्ष्यत्सपरी विक्ष्य स्थानीयस्य तृणः
धान्यालस्यापादादृद्धमेव विन्तस्य सिस्य । विवि सीतचे; इदिक्याः॥
'पञ्चमः: पराल्प्वर्षे' इति सहितायां सत्यम्।
धारा विशेष्यात्ति—विक्ष्यत्या। प्रा भक्षणः। विशेष रसायनः
भक्षणीया विक्ष्य वा प्राति भक्षयित्वा व्याप्तोतीति विक्ष्यस्मृ।
'श्रवःशु' इत्यादौ कनिष्कायथान्तो निपात्यते निपातनसा
महापूर्वस्तुस्तरितः। 'श्रवः' इति हीपू॥
पिन्या विन्धतुपरि। लेकससरे-कस्तुलेकस्ते ने आदित्या आध्यं जुगाणा वियन्तु केतसकेतस्तु- केतस्ते ने आदित्या आध्यं जुगाणा वियन्तु विवस्वान् आदित्येवज्जुति-परि। ११लेकः। सतेकृ इति स-लेकः। सुलेकृ इति सु-लेकः। ते। नः। आदित्या। आध्यंम॥ जुगाणा। वियन्तु। १२केतः। सकेतृ इति स-केतः। सुकेतृ इति सु-केतः। ते। नः। आदित्या। आध्यंम॥ जुगाणा। वियन्तु। १३विवस्वानू। आदिति। देवजूतिरिति देव-जूति। ते। नः।

११-१३तूतीयमाद्धापास्य हस्वाहुतिमन्त्राः—लेह इत्यादयः॥ हिप्पा विच्छन्दसि। यजूर्वि वा। एते लेकाद्यो नवादित्या। न। अस्माक-मिंदं आध्यं जुगाणा। भ्रीणाना। वियन्तु पिष्टु। लेकतिर्द्वैराधुषण-कर्मणं। सर्वैर्द्वैर्द्विर्रतृ इति लेकः। द्वेष्टवि वा। दर्शनेन यक्षाशास्त्र-कैनं सह वर्तेत इति सलेकः। शोभन्द्वशस्त्रपे। ‘आहु-वारस्तं इवच्छन्दसि’ हिस्सूरितपदव्रुद्गातिस्य। कित भनि, सर्वो-विश्वाते इति केतः। सर्वरुपासनीयः। सकेतस्तुकेतो गतो। विव-स्वानू। दीर्घमान। चपवाना। आदिति। अवक्षणीयः। केनापि। देवजूति। देवानामपि गति।। देवविं गत्वाय। दासिभारवशिष्य-
स्ते ने आदित्या आज्ञाय जुष्पाणा
वियन्तु ॥ १२ ॥
भूमिर्भूमिना दौरविररीष्ट्यांहादिधिरेिन्नामा मध्येते सुपर्व वे जीर्येन्तोमन्यन्त्
आदित्याः । आज्ञामू । जुष्पाणा: । वियन्तु ॥ १२ ॥
ल्ल्वा जिह्वाससु सुकेतुस्तेनख्यो-
क्रमाच ॥ ३ ॥

'भूमि: । भुष्णा । धौः । वुरिणा । इति ।
आह । आदिःित्याः-शिष्याः । एव । पुनम। एति ।
धने । सुपर्व: । वे । जीर्येन्त: । अमन्यन्त: । स:।

पदमकृतिस्वरत्वम् । इदं तृतीयोपेयमञ्चापेयमुपञ्चातिवेके । पुनः
रागेयमित्यन्ये ॥

पश्चाते तृतीयोनुवाकः।

¹अथ सर्पराश्यादीनां मन्त्राणां ब्राह्मणम्—भूमिरित्यादि ॥ आ-
शिष्या अन्नाचं मद्दुमिधाय ॥

²सुपर्व वा इत्यादि ॥ चिकः नरा भाययेष्क्षाधिरिति सवि-
ष्टाणं मतिमुक्तेन सुपर्व: । अथ तेषु कश्यारी नाम कश्चित्तः
पुत्र: । स एतं भूमिर्भूमित्रित्यादिकं सर्पराश्याव्यं मन्त्रापश्चाय।
स एतं क्षणपदः काद्रवयो मन्त्रम-पद्यचतो वै ते जीणास्तनूरपताग्नत
सर्फराण्ड्यां क्षणिगरूढःपत्यमा देशाति पुनर्वेमजैनमाजरैं कूल्वा धूते-
एतम् । क्षणीरैं । काद्रवयं । मन्त्रम्
अपुचिः । ततः । वै । ते । जीणाः । तुवृः
अपेति । अग्नि । सर्फराण्ड्याः इति इते-राण्ड्याः
ञ्जगमिरियृक्तं-भिः । गारूहपत्यमिति गारूह-पत्यम्
एति । द्वाति । पुनर्वेमिति पुनः-नन्मू । एव ।
एनू । अजरन्मू । कूल्वा । एति । धूते । अधो

'क्षणो दक्ष' इति दक्ष। तत्सप्तं एतेरामदयोर्कथित साम-
ध्यायमाति । तत्र जीणास्तनूरपत्यमाति अस्वभूतस्यः
सर्फराण्ड्याः इत्यदि । गतम् । ध्यायी सर्फराण्ड्याः यथोक्तम्---'इथे
वे सर्फराण्ड्याः इति । तस्य ऋग्भिः भूमिन्हृत्यादिभिः । 'अपोह्र्तः
सर्फराण्ड्याः रोप्य गारूहपत्यमेव सर्फराण्ड्याः इत्यादि
चायाः । राजनीशाला राजी । 'कानिन्युक्ष' इति कानिन्मध्य-
यः । 'क्षणम्' इति क्षण । सर्फराण्ड्याः राजी स्वामिनी सर्फराण्ड्याः
'समास्य' इत्यन्तोदातत्वम् । 'उदात्तयणः' इत्य-तद्वापितव व्यत्ययेन 'उदात्तस्वरतिपतियणः' इति विफकस्वर्थिते।
थों पूतमेव पृथिवीमनुष्ठर्य नोपान्तक-मल्लेतमु। ॥ १३ ॥ मन्त्रमपद्युच्चतो वै तामुमनुमणपानमुदयतसर्परान्धिया। 
अभिमारहृपत्यमार्धान्त्राण्यः वरुच्या अथो अस्यामेवैनं प्रतिष्ठितमारे यत्वं कुच्छः परोवेयया- 

dhitaḥ | pūtmaḥ | eva | pṛthivim | abhāyamitrṇaḥ- <br>arbandho | na | upeti | anumatu | sa | pūtmaḥ | ॥ १३ ॥ <br>mantram | apruciṣṭaḥ | tathaḥ | vā | tāmā | <br>abhaṇyavinthropaḥ-<br>arbandho | upeti | anumatu <br>yatha | sapāraṇāṇāh dhitaḥ sarpāraṇāṇāh | aubhām- <br>rirūkṣaḥ-<br>śiḥ | gāraṇāpatyamitri gāraṅga-pūtarm | <br>abhaṇyavatītāḥ-<br>darśayati | abhaṇyapātyaḥ-<br>arbandho | <br>arbandho | apruciṣṭaḥ-<br>ručchyaḥ | athaḥ dhitaḥ | aubhām | <br>eva | anumatu | pratiṣṭhītmati pratiṣṭhītmaḥ | <br><br>evaḥ | dhanaḥ | yatha | lva | kucaḥ | proroṭaḥ | pāra-<br>rucaḥ | dhitaḥ | ahaḥ | upeti | hutaḥ | eva | <br>puṇantarāmityātṛi | gataḥ | atho | abhipya | pūtma-vāṣṭe | yanāya-mūrti-
हर्प्हुत एवास्मै तत्पुनस्तवोद्वृद्धैपयाः
मसीत्याः सामिन्यं एवैनं चतेऽ
मन्युपरोत्स्येत्याः देवताभिरेव
॥ १४ ॥ एनं सभ्मरति विवा
अस्मै । तदरः । पुनः । ल्वा । उद्वित्व । द्रीपयामसि ।
इति । आह । सामिति । इन्दे । एव । एनमू ।
यत् । ते । मन्युपरोत्स्येतिं मन्यु-प्रोत्स्य ।
इति । आह । देवताभिं । एव ॥ १४ ॥ एनमू ।
सामिति । भूरति । ३वीति । वै । एतस्य । युः ।

हेतुभवति* ............... त्यादिः हेतुश्रु न भवति । 
प्रथिनियत्यादि । ग- 
तम् । 'अन्नाचायादेशे' ॥ इति मन्त्रपदम् । अधो अपिच अस्त्रां प्रथिनियः 
प्रतिष्ठितमाधवस । ' उपस्ये । ते देवि ' ॥ इति मन्त्रपदम् । यथे नियति ।
आत्मीयुद्धासनात्मकं हुतकतस्मा । अग्रेषिपुहते अपनव्[पूप]ति
' सुकल्पमेव तत् ' ॥ इति प्रचादयति । तदुद्ध्रतमाधि त्वत्साधारति
सुकल्पमेव भवतीति । पुनस्त्वत्यादि । गतम् ॥

तिर वा एतेत्यादि ॥ ' मनो ज्योति: ॥§ इत्येषा ब्रह्मस्तित्वी 
सः । ' छन्दोतिः: ' इतिमलुजो वत्वम् । ब्रह्मस्तित्वशब्दस्यादुः-

*म, घ कोसायो: 'हेतुभवति' इति अर्थे कतिपयादिदेववृद्धिः स्थलमेवन \ 
विवाह तत्: 'वाच्य हेतुवृद्धि' इत्यादि विषयत: [ "हेतुभवति 'ज्यान्याः 
पुज्ञामलियाः स्वेद्यास्वस्मिनिषु यदावकिन विधाताः नीयादः। (अप. श्री, 
५-२६-३) इत्यादिहेतुवृद्धिः न भवति' इति पाठ समस्मायामः।

ि.सं । १-५-२१ । *िसं । १-५-२० । इसं । १-५-२७।
एतस्य युज्ञश्चि ये सूर्यमुखासरं तपे बृहस्पतिवत्त्यार्घण्ये निष्ठाते व्रह्दानां बृहस्पतिलोकेष्णीये यज्ञसन्तैहि विचिन्त्यन्यसन्तैहि सामिद्ध सूर्यातिविष्ट्याढ्यों सन्तत्ये धिष्टे ये देव इह माद्यन्तामित्याढ्यों सन्तत्येव

छिन्दाते यः अग्रिमः उदारायं इत्युते व्रासर्याते बृहस्पतिवत्त्येति बृहस्पतिवत्त्यायोः।

ऋत्वा उपेते तिष्ठते व्रह्द वै देवानाम्।

बृहस्पतिः ब्रह्मणा सुव यज्ञम्। सामिद्ध सूर्याती धिष्टमाहिति चिन्त्यन्यसमाधिः।

प्रायोः। उपेते तिष्ठते। इति। आह। सन्तत्या इति संतत्ये धिष्टे ये देव। इह माद्यन्तामूः। इति। आह। सन्तत्येति संह सतम्।

तिन्ते विष्टे ये इति विचिन्त्यन्यसन्ततैयैव सन्ततिमिति देवेयोनीदिशाति ज्ञापयि। सतं इति। समित्यवसतससत जर्येक समसहुः। सत्या सर्वं अपि सत्या भिन्नः।

अते: प्रमाष्टतुः तनुवत् मूर्तिरवर्ण भ्रान्मूः। अप्रस्तास्वाः। अपवरुन्ये स्वाभिमतसाधनत्या भवते। धुंकुर्जेति। 'पुनर्हुः निव