शालिनं कचिन्मचारणृपांपुष्मामक्र्याध्यायोरोहाव। ढैलेश्वर-पाड़युगेण च मयोध्यायमाण एव पालिताधोरणपुष्माणः स्थलस्थित: पुरीतलापितदन्तकाण्डः च रसिकवासः निमित्तपरिषदः। अद्वैतवाद चामु-नैवार्यपावित्रवनम्। अप्रवाह च कचिन नीचोऽद्वारे शाकाभीकम्य-अवताराव। स्वगुहृतां च स्नातानु शयनमय्यशिलिन्याव।

तौंदेवकाादुदेवकार्षचेत्तिपपुष्मांग्रहः स्त्रीकल्यं कल्पमहेंपप्रकः पीडपारतं पत्तकमेलिमुद्। उद्धार च चौतिसक्री प्रोत्तानामि पश्चान्यु-प्रायासकमङ्कम्यतुमुः पुरानुविचरनस्तवक्षणु सर्वधृष्टेऽऽक्षणु। अन्येर्पीवत: कुणेवदत्तमकुश्यकुर्पालिकाविवाहम्। मासाविकमक-र्वयते। उपहारे पुनार्थितशिष्यां च धनिष्ठ्र—' उपतिष्ठि सळे एकान्त एव चौराठ्याधिकामियन पुरस्तत्त्वव्रात्रम्। आच्छादन च—' जानाविव देवो नैकोदितिसरस्य सुभिष्ठ्रेस्य मां धनिष्ठ्रे नामक्षुप्ररम्। सोदकु मूल-हर्मत्त्वापितार्थिन्यवल्लक्ष्यतः। मद्यमेव संवर्धितायं कुर्पालिकायं महारिव्योऽस्यायुष्येन: कुणेवदत्तयु दुहितस्तिथियं च दितितात्मायुपृदुर्गः।
दुष्कूमारचरिते

दुतिक्षुमसूत्रसाक्षरमवं जर्द्वमंमगाहै कण्ठयस्तशाशिकः केनापि जटाधरण निर्वायायमुखः—‘कि ते साहसस्य मूढः’ इति। मयोक्तम्—‘अवज्ञासौधूर्दारिष्टः’ इति। स पुनर्वें कुपालु-राम्महीत—‘तात, मुद्रापि। नायस्यापितममत्स्यागतः। आत्मानाख्यमानकाद्वैतावेिवर्दः सन्त। सन्त्युपाय चनार्डकन्य नवः; नैसेिव चिन्तणक्ष्यप्रतिसंवातपूर्वस्य प्राणायमस्य। किम-नेन। सौंडम्यहं मन्त्रििस्य हुः। साधितेिव यथामिविबन चमरल-भाविका। चिन्तकमः प्रसाािरीकमरुपेशु कामिदः प्रजानाय-स्थः। मतर्तिणैिं जारी सि मूलस्थितगम्यसेिदेि विशेषयानि। तामिर्मां प्रतिगृहणं। मद्यन्त्र चें वाशिम्यो वारायुःस्थः वा दुष्के इति हि तद्वता प्रतिति:। कि तु यसकाशाद्वायापहुँ दैत्तस्य प्रायव-णीयम। न्यायाञििव तु देवमानेि्नस्यायज्यम्। अर्यं देवोिेि दृिृ देसे निनेदाध्याचर्माना प्रातःप्रातः। सुर्णिपूणेऽि दहसौि। स एष कल्पः। ‘इति’ बद्वारल्हमये मध्येना दहसा किमपि प्रावचिढ्नं प्रविष-शत। इं च राम्मभूत्र चमरलभाविकं देशायाविवेदं नेपञ्जीयेत्या-िनिता। परं तु देयः प्रामाण्यं’ इति। राजा च नियतमेव वक्ष्यति—

बैतायनी। जस्तून प्राचार्यतिवं नमुः। साहससोऽयायस्य अक्षा हृिीव तस्या। लोलदेः वन्धुयीव स्वतितमित्रयः। स इति। स जश्चारः। तात अभृहेियः।।
‘तातस्य जनकेभ्यं’ इति व्रीषाः। अनवचार्यानि। एकोजुपुपायः। छिन्नो यः कण्ठस्तात् ऋणितोऽसंघं पुनंसवर्यस्य प्राप्तामस्य प्राणायाय:। नेति नासीिर्थः। किमेन प्राणायानेि। कल्याणापिनी क्षं प्रावत्तीिति तथा। कामपुष्पे प्रतार्कमरुपेशु। अवासं बच्चितवर्यं। मध्यंयम्या माताकािियाम्य। जारीिेिंकः।
भूमिक्ष्यं भूपम्यस्त्रं इव भूमिस्रगम्यम्। अत्विदेशविष्ठकं देशेि। इं मात्रलभाविक-काम्य। मद्यन्त्र मात्र वििायाज्येश्यः। दुस्के ‘दुि प्रपूणेऽ’। पुरुस्तीिर्थः। इत्येवम्।
तत्तवं चमरलभाविकं प्रतिति: हल्हाितः। अत्याविष्ठीत। अथायानेि। पुत्रमाना धार्मिकान्त। प्रतिप्रातार्थ्रिति धौप्याया द्विवचनम्। प्रतिप्रात्र् काते हितस्य:। कल्पः प्रकाशः। प्रावचिढ्नं पवित्रतिच्छादम्। अद्वितीयाविष्ठायाचार्यण्येष्याय। इत्येकः। अविनेत्र-क्षणिकाः। नेपञ्जीयो नेपञ्जीयेत्यायस्य:। प्रामाण्य्य: नियोिकाः। अभृहेियः।
द्वितीय उच्चासः

भद्र, प्रीतिलसिम्। गच्छ। यथेष्टममापुस्कृतः। इति। मूयध्व् नूपि—
यथा न कल्याणिना मुद्यालि तथाकृमः। इति। तद्व्यवहनतः—
मसा०म्यप्ति। तत्। स्वगृहेत्यं यथोक्तमर्यायं कृत्वा। दिने दिने
वरिष्टमानाय स्वयम०म्यै०००००ः प्राहेऽ लोकाय दशौश्रीष्यासि।
तत्। कुद्रेरददात्तृपाय मत्यास्तिनां मययोऽध्यायं ि। कन्या। स्वयमेन्त्। तद्व्यवहनतः। अथ। कुपितव्यात्तियन्तै०००००ः ि।
तत्। कुद्रेरददात। कौपीन्दीर्षें। तत्। कौपीन्दे। आ०न्नीस०म्यै००००ः
मुखच्चन्त भविष्यति। इति। हृत्वः धनिष्ठो यथोक्तमन्तिष्ठतः।
तद्देवे। महाकुपितकोर्तिकोर्तिनां मययोऽध्यायं ि।
अथ। रक्षाये। निरृक्षाये। निर्ज्ञानीयोऽध्यायं तयं तयं
सानुर्। अविद्यत। प्रत्यावचार्यपति।

एतेऽव द्विसेवु। कामज्ञानोऽः। स्वास यक्षस्ति। राजवत्क्रोः। नाम्पत्—
बीरोऽः तंगऽकमनुम्भिष्ठतीलि सान्न्द्रादरः। समावत्तमार्जनः। स
चाहं सह सत्यं च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च
द्वितीयं रक्षापूणः ममामृणः। तद्दृश्यात्रेपत्वस्येच्यात्रार्थवतः पत्तः—
तत्। इति। अपरिवर्गे। द्विस्यन्तम्। वरिष्टमानान्तै००म्यमानाय।
‘ वरिष्टमा दुः शास्त्राः’। इति।। स्वस्यहृदेन्यप्रार्ज।। कुद्रेरदत्—
कन्यारंगिताः। तुणः। सत्यायं मन्न्यादी। ‘ मन्न्याहक्त्यादरे। विभागाध्यायः
गिणु।’ इति। च तुणः। उपस्यायस्यां विभागाध्याय। अविद्यत। अधेगोहस्यो
स्याद्वा। अभियोक्तां इत्यं करिष्ठति। ‘ अभियोऽः स्वप्ती। स्वप्ती।’ इति। तम्मिष्ठ—
पत्तम्। आणजातेण।। तत्तीति।। तद्देवे। तत्स्येव इति।।
स्वस्यहृदेन्यप्रार्ज।। स्वस्यहृदेन्यप्रार्ज।। च तयं। तयं।
‘ अधेगोहस्यो। स्याद्वा। अभियोक्तां इत्यं करिष्ठति। ‘ अभियोऽः स्वप्ती। स्वप्ती।’ इति। तम्मिष्ठ—
पत्तम्। आणजातेण।। तत्तीति।। तद्देवे। तत्स्येव इति।।
स्वस्यहृदेन्यप्रार्ज।। स्वस्यहृदेन्यप्रार्ज।।

१ संगीतिष्याः। २ नृत्यास्याः। ३ समाप्ताः।
शारी भावरसाने सामायात्मकदिकं इव मामतिमानसव्यथयत।
अथायसं नगरदेवते नगराधिकारिता लोकालक्षेत्रमादाप्रसूक्तामात्रासंगलितपर्यायायांसंगमविमांचनवानत।
नृयोपिता त सा सिद्धरामाभोजीं—
कि विलासात, किरणालाचार, किरकमादेव वा, न जाने—अस्तकमां सबविभिन्नान्यन्यतिनेताप्रथमप्रमेय, सविभागितभवत्वतत्त्वमभिविषय, सप्तदशं च विचित्रविशंकतदशानन्तिन्द्रक स्मित्वा, लोकोचनमानसानुसारात् प्राप्तिकि।

सोवे शृंगमेयं दुरस्वरयोक्तिष्ठयं दूरीयात्माकाप्तमं—शिरो:-
शृंगमेयं दुरस्वरयोक्तिष्ठयं दूरीयात्माकाप्तमं—शिरो:-
अविनिष्काशान्त रद्दनतेन सामस्येपत्य भननिमो रहस्यकमित्य—
' सले, सैव वन्या गणिकादारिका, यामें सन्तनोभिनिविद्याते।
तस्यान्त मया हुललिता भावृति:। तामण्‌यारादायुम्बर: शारसायने शायविनयति।
स्थानामनिवेशिणीश्रृंगमेयानावमसाध्य: समागमः। कि तु
सा किंच वारकन्यका गणिकाशर्मप्रतिपादिनामि मध्यवारेिरशिपेन समगिरत्—' गुणशुक्लाद्वितीय, न वनस्पतिका। न च पाणिध्रणाद्वितीय, स्वभावं योिनम् ' हि। तत्र मुदः प्रतिपिध्याक्तार्थि तद्गदेनेन कामगज्रा माता च मानवसना राजासहकुञ्जयो: न्यायाञ्चाय—
' देवर युपनमारायण स्वामुक्तशिल्पकौशलाय पूर्णिष्ठायि भनोर्थानिथ्यामिद्विमायित्वमहाया। साधय मुदितवचा। यद्रियमति
कर्म स्वत्तुष्यस्मद्वरनिवेद्यमा मुगुणमा महावर्ग स्वस्वम् एव च नै यथा निविधिसः चुक्ते मूलत्तमवस्था मुनसुत्रित्वामाति। सा चेतियं देवपादाद्वित्य: पति
तत्त्वाकृतिनाधोषे तत्वा पैवां भेतु ' हि। गाजा च तद्नूङ्गानाथसनु
शिष्यः मल्लप्यानः सा यत्रास्वात्त्वास्वात्त्वा: स्वस्वा माता च सहित
निर्णिज्ञन राजे सैमगिरिताम्—' यदि कामिनु हल्लोस्मारकद्वायि विनीतां
बाला विन्यासम नाशायसिस्मि स तक्षरमञ्च: ' हि। तदेक्त स्थिते
वनन्दे म न तत्त्वामोदसुखस्ते। न तु धररायासावाद्विगुणाचतीति
विनियोऽद्राद्रवधुमुखाय: ' हि। अथ योक्तयो:—' किमत्वोिन्ययस।
मुगुणस्मातायाय मूढे येनेतस्वगमने तोपेयाय: ' हि।
तत्तष्व काँचिकाशर्मि: प्राणान्तु भरसितान् नाम शालय
भिक्षुकी चीरविन्हुनादीरियोपसेव कुनुकेन तथा। वनस्पता पण
ङ्गमकर्ष्यः—' अनिनर्तमुदुराकामुपित्वा मयं तुम्यं देस्य, यदि
पतिपादिनामि विस्वादित्वामि। मध्यवारेन कल्याणादेवे। आयोभ्यांबायिरेन। समगिरत
अन्तर्दिशयोः। गुणशुक्लायुः मुगुणयुः। ज्ञति इन्द्रग्यम् बिन्यमित्वे। अन्तर्दिशयोः सिद्धायुः।
ध्वजायु: विजुपादमातुः। स्वक्षरयुः धनमयाङ्गतिस्मुः। बिनिष्ठेषि: विकारुभिमथति।
तृतीयारुः। अयुत्ते: बद्धवस्तुः। मुकुन्तिशास्त्रमयुः मुकुन्तिशास्त्रमयुः। प्रकृति: रसाभव।
पदांनु: युक्ताद्रायस्मुः। ' कुतस्मुः' हि भूषणाः। अनाबबवा ' वचनेषित आयावः
इन्द्याः:। तथा न भवत्त्वाय:। युक्तिः। मुखोवै: विशाः। 'विसाः। 'मुखोऽ
दिस्ति:। विख्यातिः। ' हि स्वरुपः। ' हि स्वरुपः। विन्यासम्युपत्या। तस्यवर्ष्यात्तममान्त
आर्यः। धररायासात्त्वाद्विगुणाचतीति। तत् कन्यका युज्यायुः वशीकुन्त्य। तस्यवर्ष्यात्
तस्यवर्ष्यात्। तत्त्वाकृति:। प्राणान्तु युज्यायुः। शाक्यामिनीको वध
सिद्धांस्त्वकाभ्याय:। ' शाक्याद्वुत् बौद्धवस्तं:। ' हि। बौद्धवस्तं:। बौद्धवस्तं:। आर्यः। तथा
कन्यका कुलकर्ष्यः।
प्रतिदान मार्गभूत 'इति। सोहि संणिपिपाया च तस्या तथा
तमसं संपार्थ महुण्यामिदितया रागमभूतया: करविनयममहीयम।
यस्या च निमिति चार्मरलस्तेयवादस्तस्या: प्रारम्भे कार्यन्तरायदेवानाम्,
हृद्यु श्रद्धास्तेय नागरमुखेयु मत्राणिहर्षिकुर्मदेव पतिग्यौ नाम
मुखा जनमित्रमुखक्षण वहह्यत्म। उसं च धनमिन्यगुणमे—‘मद्य
करस्थि यतपरस्य हेतोगमकरः न तपस्तिर्म धनमिन्यमध्यपारस्कारः
करस्थि महतः’ इति। स मुयेणि तर्जयलितानान्तकी—‘स करारगौः
यथा यतपरस्य महायानी ‘शुककर्तान पुनस्तत्तितरो द्रष्येन विलोमय
हृद्धिकर्षिण’। ब्रह्मकी च—‘करस्तापकारः महतः’ इति। ननुः
प्रतिकृत्वमेति बाः सार्वधार्मःएष्टिर्मनावेष्टिर्मनावेष्टिर्मनावेष्टिर् बाह्यस्यः प्रणा:। इति।
सोहि तस्य धारणानिर्विष्णुमार्गार्थमात्रामि। बदलकत्यामि न परिहारभ।
माययमा गद्रग्रामातिकारकस्वेद चार्मरलाहदनाकाद्यज्ञ:। इति। तथा
मुयेणि वार्तमान॥ समर्थं निनिधिर्यामन्यार्थो भव्यू। इसं च वायोः
क्रियापरित्वमेव हेतोगमकरः निनिधित्वा भव्यू। स चार्यपरिकालोधिपि
सुधावन्न—‘अज्ज किमति क्रियापिरः मदेको नामार्ध्य।। इति।
तेन च मुद्दलमना अति देव परं
मित्रस्य। कथा तेनार्थः। ‘इति कार्तिक हरि। अर्थार्थोपि
सुधालित:। इति। वादार्थ शक्त:। इति निनिधिय स्वाहें
देवशुद्धे ज्युतामायमाणि च निनिधित्तबन्धनोपलमान। कर्म नी—

प्रतिदान प्रवेशायवादानू।। संभूतिकायो सम्यक्षङ्कुतायम।। तनारथ चार्मकरिकातः
दाल्पर्यम।। मद्राणास्तित्वार्थः।। कराहसलयं पाणिपर्यम।। यस्यान चेति।
कराहसलयं पाणिपर्यम।। मात्राधिकरित्रुमुखो विभोऽि नाम।। अर्थार्थोपि
त्वादार्थो तत्कथाय सूत्रा।। धार्मिकसुवार्तान्तस्वायम।। उदाहरानिहितम।। परस्य
हेतोः।। पराधिकरित्रुः।। ‘षड्ध हेतुप्रमाणों ‘इति वृत्ति।। आकोशास्य निन्द्वबिनी।। प्रतीति
प्रक्षिप्तम।। न परिहारभ।। अश्रीरोप्पित भव:।। एकार्जितो।। एकार्जितो भाग:।
जान्मण्डबयं प्रतीतायं यथाः।। एकार्जितो भाग:। चार्मरलाहदनाकाद्यज्ञ:।
भव्यार्थोपि।। अपापाहितो निराकारः।। ‘उपकृत्य प्रस्तावं क्रुद्या।। ‘प्रस्तावं स्मार्यम्
स्मार्यम्।। ‘इति वृत्तायेऽ।।’ ६० सूत्रों।। ‘इति वृत्तायेऽ।। प्रस्ताय वार्तत:।। चेति राजा।। उहारे एकार्जितो।
अध्यात्माधिरोप्यम।। बालसेवा बोधविहाः।। तेशादाने बेदायुतमाणि।।

१ तंत्रार्थः पुनिष्ट। २ स्त्री। ३ आकृत्या ४ चौपलभेत।
परम्परेत स वर्णः। स खुल विमःकः महाहिततवद्विमानिनिवः मलियोगात्रवन्धेश्यायोजिनः तदहेत्र प्रतीतितः। अर्थापतिसः तम- 
हुः तक्तितमिश्रात्मात्मसंबंधः मला महाभाषा प्रत्यावधाय 
पुनःनिमित्तः कृपितेन राजः निगुः निगारपवननिनयः। 

tेलेय दिव्सेषु विहिण्यों कल्याकेन चर्मरन्न देशुवालमा काम- 
सद्री पूर्वदृश्य श्रवणीभूतः विरूपः राहस्यपत्र्य ततोधितः सर्वभिः 
नातः तस्मि प्रत्येकः सा प्रश्नः च ब्रह्मनीयः प्रत्यावधाय ः। सोः कामतिलाग्रामसतताः मदनुरित्वः ह्यतः: स्वर्ममेव 
प्रत्यावधाय ः कामभिध्रीपः कर्तिपैयंशाहोभिरस्त्रात्मकशीषेंभिनर- 
देवाया सम्महुः: महामहत्तः । अतः मत्रुरकः च नमः: पारिपं 
मिषो व्यापयतः । द्वै यें गण्डिकः कामभ्रीया लोपोकार्तः 
सतः लोकाकारापात्रमातोऽगयः मुलाकलालाण्याः नन- 
पतं त्यन्तः। तन्नवः महामहत्तः । तस्य खुलः कल्प- 
स्टाद्यः । मिनिमो गामुख्यायमकः दुः: नायेयः इति हि 
तद्वता प्रतीतः। अतोपुण्यामस्थः में शाक्षः । इति। मा सत्य एव राजः 
सह जननयः ममायः । व्यथितवेनेव्य मयोपतेरे कथितमः—

स वकस्तुः चोर्यायति । मद्वाहिततिः । मयासोऽधरामांद्र। प्रशहितमकृत्सितः 
व्ययनिधिरः तव राजास्थानसिंहीं सचिति स ततः। मलियोगात्रव- 
वन्धेश्यायति। प्रातिवन प्रस्थतवात् । अर्थापतिसः विमःकः। तत्त्वम् 
ह्यतः। आर्मसुवः समःकृतः । प्रत्यावधाय विपरीतस्तुः। निघारिती 
अविवर्तः। प्रक्तीत्ते ध्याः । मप्रथम् साविनयः । 'सम्पार्थम् ' इति पादे 
सचितमः। शेषः अस्वास्वावः। 'सम्पार्थम् ' इति सते 
सचितमः। निग्राहः ग्राहः विपक्षकः। 'निर्घ्राहः 
सम्पार्थमके सिद्धान्तः। 'विद्याश्रिवः श्रवणी: प्रश्नः जिन इति च। 'इति 
जुवानस्थः। मदनुरित्वः शयः वृद्धिः। अप्रमानः दुः । 'कब्जनमुनादानभियोगाय 
चुवितिताः।' इत्याः। देवः नुवेनः पूरणः। मायुः मदुपः 
देवः कर्मनिधित्तोम्भिरवः प्राणः। शेषः अर्निधित्तोम्भिरवः। 
तत् महाभाषायमः । कल्पः प्रकारः। प्रतीतिः 
व्यथाः। उपादेः प्रकारते। व्यथितवेतेवत्वाकरणः कृतिवध्वाल्यः सुमृतमः।

1 २लान्निलोः । ३ न कर्मः । ४ विनायितेन । ५ विपिक्लेन । ६ विनयमयः। निरीक्षणकापः । ७ लाभान्तमयः । ८ लाभमेहः।
दशकुमारचरिते

नूतनायें सर्वसैत्यागार्तिप्रकाशावासक्रृतीनिमित्तमयण्यमन्यते। नन्दु-योगायोजने समाहि। भूमिमुख्य निर्खळद्रया त्या नियतस्थिति तदा गतित्वेनिमहत्पदेश्य। तत्तथा ये भावी चिन्तयें। स्वते च मयि न जीविण्यतेव ते भगिनी। तन्ऐ च निर्खळभुता। भर्तर्थने च धर्मित्वेनेव प्रतिबिम्बिते। तद्रियमाल्पसमजते। नन्दु- चर्चितै। तत्क्रिमम प्रतििसीमयुः। इति। तया। तजनया चारुणि। उऩ्यातकस्मु—" अस्त्रबङ्गसंध्यायतिभूताकायां रहस्यम्। राजस्थानने आऩ्य्यं ब्रह्मस्तरु-पदयाय प्रतित्वष्ट्रि प्रमुखम्। चोरित्व त्याय।
तवामि वर्तमादिवर्थसमाकृतचर्याविद्वेदितृ। अर्थातो च तदर्शयो नूतन। अद्यं प्रभावितः च तस्य कौनास्यांशापभिः। सृणाम्। अईस्नेत्रधर्मघनं वर्तमादियग्निर्धारितेत्य वग्माथि गोऩार्थितत्तूः। इति सम्मुदयु-गमण्यां राजकृतगमण्यताः। राजाः नन्दः क्रो धे ' नैयं न्यायो वेशकुलस्य यद्दृखलुपदेशः। न च दर्श्याऋणितवेदिति वुऩधा वेशमुपलितित्तिः। इत्य- सकृद्विग्राह्यां कर्मनासाच्छेदेत्रिपुर्वपरिविशितां। दधार्थक्रियां स एव तपस्वी तस्यकर्षणेनाधिपत्यमात्राहात। कृपिते च राज्या तस्य प्राणेन- नूतनाति। अतिप्रभावादितियारिताः। आध्यात्मिकीनायाध्यात्मितियालाभो नस्याः। क्रो धे। नन्दु-योगाया तत्तभाय। निर्खळद्रया आप्रववश्या। तदा गतित्वेन चम्मरभ्रमसहित्वेदित्तृ। अण्विदेशः। कधिनीयाः। तत्त्त इति। निःस्बीमुता दुःखित्वृहेनाः। अनन्तकृद्व- ब्रह्मगत्वेनिराकारिणै। अन्तःब्रह्मायाः। प्रतििविचारे प्रतिस्तात्वमुः। बालिकायां भाभृतं सुखस्थम्। ' दिशायुः। इति भुजनाः। वाहुभिता विपाधिः। आध्यात्मिकसह हेतुसम्यः। अपेक्षा। कथनीयांशाः।
चोरित्वपुष्पस्य। तवामि विभविद्वेदेः। अवसतज्ज्वेदिति। तदपरश्चात् चम्मरभ्रमितियानाशितपरश्चात्। कौनास्यांशापभिः। अभोधनीयांशापभिः। अभुऩार्थितरितिसम। अभ्युतगमण्यां बोधिविश्वा। अनुगुणे। सतित्वायाः। वेशकुलस्य हेत्याः। दातरस्य नामग्रहणामुः। त्याभिनैस्मृतायाः। अपेक्षायाः। अतिप्रभावना विजुत्तिः। कर्मनासाच्छेद्विपुर्वायाः। प्रतिष्ठत्वेति भौतिकाभ्याः। कृपितेनेति। प्रायविष्टत प्रायवार्तेऽति। मौनाः राजनीतिकाः।

१ सर्वस्यः। २ पविनी महाभायपनाः। ३ दिशायुः। ४ च व्यवस्थितः। ५ अवेशणः।
६ माधुर्गमण्यः। ७ प्रकाः।
पृथ्वी दृष्ट:। प्रातिकिनः धन्मित्रायेण प्रत्यपिविधत—‘ आये, मैथिः एष वो वाणिज्य। इद्दृश्या राष्ट्रेषु भुमिरिविः।। यदि
कुपितोऽसि ह्रतस्वप्नोऽन्रिक्षकीयः पाप एष्:।’ इति।। तन्मूलः 
चर्मभित्रस्य कीर्तितप्रभवः। अधीरयतेच भवत्।। परमच्छेदेषायथिपि
रिथमः: सर्वप्रीणनस्मस्य निर्वशस्य। तस्यतः दस्यानां तु केन-
विद्यवेन सा वारी कामस्वरी चर्मरतनमुग्धायेणक्षिप्रभवस्या 
सानुक्रार्य हनमित्रायेनोऽदितेन भूणानन्तगुःक्रत:।। धन्मित्रायेन।
गुणिनि कुलपालिकामुपाराक्रत:।। नेद्वं सिद्धसंकल्पः।। रामजयारूपः
हेरतन्तुण्यःकरक्षतः।।

अस्मिस्थः पुरे अवस्तुद्वर्गस्तथा मुषिते यथां कङ्कणामिणः
स्थायेय धनैन्दिविहृणितः: समुद्रकितस्थायिकर्मः गृहेणु भिषयमहरम
मतः।। न वामतिनिविपीपुरुषोऽनियतिरिवितः वीमातिकिमः।
तृतीयमकः रामजयः: प्रणयकोप्रमसमनाय सानुनाम 
प्रणितायः: नुः: नुः: प्रणयसमारितमुलमुग्धमवृष्टमानुस्मारां
मेदनाशः।। शिले हि मदोभाद्योर्मार्गंगुण्युचितमक्षेत्रः प्रवर्तनम्।
यदहुपुखोऽदि:।। नगरःमित्रायेव शाश्वः 
निधिनित्यः त्वावर्तनेन पूर्व
िनिन्दीस्तायः।। तन्मूलः तत्राणार्धः
श्रीप्रयत् धनैन्दिविहृणितः।। अन्वयत्व 
प्रायः भवक्षः।। अन्व्रूपः 
प्रक्रियास्यः।। जीवनालंकारः।। तस्यभिति
तत्सप्तः।। अवन्यस्य।। गुणांतिको श्वस्त्रीयः श्वस्त्रीयः हरितस्य 
शिरोऽनावः।। अणिन्दिते प्रेमीते।। गुणिन्यमहें 
गुणविविधः इत्यदः:।। ‘ सुहः 
तिष्ठितुण्युः।’ इति भुवण।। अप्रवेषस्त परिषोत्तानाः। भिक्षुकर्तिरोधमहरसमाः।
अधिक्षतिः।। कुमारस्य उद्वेषः उद्वेषः ते सर्वदायः ते वर्षः: 
गृहेणु:।। कपालस्य लंः पाणि यशस्तिः तथा।। शेषानां:।
मदिराणिन्द्रंवरीत:।। निवितस्यर्थः।। प्रणयको:।। प्रक्रियास्यः 
शाश्वः प्रायः तस्मातः प्रक्रियास्यः।। प्रणितायः: पाने काँतितायः।। 
मुखस्यु मुखस्य तदर्शः प्रक्रियास्यः।। ‘ प्रक्रियास्य तु गृहेणुः।’ इति 
हलागुः।। आत्मानस्य आत्मानस्यः 
वशस्यस्वः।। गृहेणु:।। विविधं श्रवलोकसः। 
विभिन्नकर्तमेष्युततः।। ‘अभ्यासोऽपिते न्यायम्यः।’ इति 
जालयाती।। प्रवर्तनमुग्धाः।।
शिवहुमिति:।। उपोषाधविहितंदः।। शाश्वः राज्यः।। ‘अथ शाश्वः 
निशा
येवसं क्रिययमानाविभागायप्रशास्तातिवर्त्य मतवारण इन रसादिक्षरमूद्दात: कायपि भुवं शृगालोकनात्याद्यानुमयो माइ नातिपरितेजुसिद्धितीयो रंगसा परेणोदवलय। अभिपत्तोपि नागरिकपुसाखानाभेन विगुण तस्कर इति तेरमिन्यामानोपि नातिप्रकृपित: कोडेषमित्र मदासतहस्तपरितेज निश्चितेन हितावेद्यपूर्णानात्यादिरिष्टपतम्। अनन्तरसार्वात्वनिसंगुनानी शृगालोका ममार्यासमगमत। अवैश्च बाहारिमत्। आप्रव मुक्ताष्ट्यारिष्णा सचयेव बोधितृप्तक्षणोपनात्या प्रतिभया व्यायामसन्—
अहो ममेवेन महाशुद्धा महत्त्यापदापिता। प्रकृततरं च सल्यं मया सह चनिमिन्य मतरिम्याहन्ते च रागमस्य। मदेनसा च ती प्रेमकात चो निवत्त निभारियेन। तदिनं श्री प्रातिपलिते यादनुष्ठीयमानया मणिरोगात्तो परित्राणेत। मां च द्रवधिर्मीति दितात्सारयिष्णू: 'इति कपाप्यायमात्त्येन निर्णयं शृगालोकामागाधि-
पय—
एपेहि नरतिके। या तात्त्विक दश्यामणिका रागमरिकाम

निश्चितेनी श्रेष्ठं: 'इत्तरं। शस्यसतमलितकम्य बलेत इति तथा। 'अनेन मरुपानं क्रमतोर्धुयुक्तत इत्येद्यथं तत्या शाक्याधि: इत्तमित्त स्वतं' इति मूहण।
मलारण इन मलतज हत्र। रसायन वेगेन छाडा गृहिता श्रुतंका येंनेति तथा।
वास्तुप्रान्त। परिकरं: परिवर्तनं। रंगसा वेगेन। अभिपत्तं: संयुक्तमण्डलं। बिगुण
युद्धं क्षेत्र। अभिमुनियात्याम्यान। मदेनावध: सिद्धियो यो इहस्तमण्डलपरि: निश्चितेन ख्वेन। 'दूरासंस्थि निर्भितेन।' इत्तरः। च अवपूर्णामाना विहुला।
अनन्तरमिति। अभ्यासं समीपम्। मदाप्रायणं। मदनावधः कर्त्यां। प्रतिभया
प्रथम। 'प्रक्र मनवानोभासारैतीनाम प्रतिभा भताय इति भरतं। भवाचरं विचार
रिवान। महेश्वरायवयुक्तमपि। महत्त्यामिनिता। आ विता भायत। प्रसंहरते हययुत
तांसं। मलातिरिमित्वं मलातिरिमित्वं। 'परिप्रेमस्तु वेष्टो वधे पर्यं परिप्रेमस्तु
इति महेश्वराः। मदेनान् मदेनान्। 'कल्यं ब्रजवेदनोष्मुर्' इत्तरः। तौ रागम
मझीत्याम्यान। मोणित्वाभिमृती। निर्भितेन। निर्भितेन। अधिनपत्तनम्यं।
प्रतिपलितं: कर्त्तवम्। यथा प्रतिश्रुतं। निवयत। परिप्रेमस्तु। परिप्रेमस्तु: परिप्रेमस्तु: अधिनपत्तनम्यं। अपेहि गच्छयेन: इति तत्त्वाद हेच्छ।

१ भृंतेन। भावया। २ अभ्यायाः। ३ प्रथिततः। ४ संप्रेषणी। ५ निर्मायितच्येन।
६ देवती। ७ नम्भु।
या तामिति। मित्रच्छान्तं कपयोक्तेण। संगमितवति। तस्य पापस्य चनवस्त्रममपाहुषिहितुष्ये। साराणयप-हारादहमस्य निशाल्यमुन्तुगुप्वेन्सः जीवितम्। इति। सा पुनरुस्तूलिताः परम्पूर्द्रि साधारंदद्वहुष्यतिः जावदसमाध-स्मार्ये विवे मुषितमथननाजालिप्चेख्यम्। इति। तस्मिन तै। त्वातः प्रतिप्रेरणे पुरात्तमममासाः। साध्य सापस्त्राय दासीनेण्यकपवपराध्य। अस्तु स काम लक्ष्यक्त्रियमिश्रीत वैराग्यं वनमित्रः। स्वर्णसु चिर-क्ष्वते ते वेदविश्वास्वदेवेन विद्वेदां गामसतरीम। आक्षेपसरो न्येन रुपार्जिताः। तद्धृष्टि क निरोमित तस्या मूर्यकम्। इति। पादयो-रप्ताः। ततो दुर्यापां ईवावहवम्।" भवतु, मृत्युहतावर्ति: किं महामुख्ये वैरागु्रेन्सः इति। तद्धृष्टि कर्ण एवेनामशिश्यम्। एवेनेकु प्रतिपरद्यम् इति। सा तु प्रतिपरद्यम च जीव चिन्मया। प्रतीतिकु ते देवताः। देवोद्योज्यान्: प्राचृप्तिरो मोचयतु त्वाम्। एवेनेकु महामुखस्य दयतमाः। इति। मणिदापत्तरं। आनिये चाहौरे-सिन्धानकेष्व शासनाः।

1. ओणा 2. प्रतीक्ष्यनाम 3. कामी, कात्वर 4. अभुष्या 5. आराध्यै।
अयोध्यरागत्य हस्ततः सुभममानी सुनदरमयः पितुरत्यादि-
निषिद्धितापिक्षरस्तास्यमाध्यमदन्तिपकः कानके नाम नागरिकः
किंचिदिव भद्धसिख्वा मां समस्यवत्—4 न वेदनमतिष्ठतं। न चेत्त। नागरिकं। यथोपतिकानि प्रतापयति। 
दस्यसि पारस्यदानां कारणाय। अन्ते च मृत्युमुखस्य। इतिः । मथा तु 
समर्पणेनानिस्तन्वयम्—4 साम्यं। यथापि द्राक्षा जनयनो मृत्युं घन्न । न 
स्वरमेधियानां विषयनां: शरीरमें मिट्टिलव्य चनाधिक्यं चर्मरत्नन्याया 
पूर्णेऽयम्। अत्रावै तद्दुपनमिति यात्तानामानुभवेः । इत्य । 
मेते साधारणस्य संख्या 4 इति। तेनेव क्रोण तर्लीकं। नालिन्तनामं चर्मरत्नन्यास्य प्रतिज्जनन्—
मुनियाह्यतादिविशिष्टांसुधारिनां नालिन्तनामं चर्मरत्नन्यास्य 
प्रतिज्जनन्ति:। इति ।

अथ वदावदर्पणुतः भन्त्रपीतातकपिचिको श्रीयोपिने वासेर हुष्ट्वणा
ग्राभिलोकलामनिने वेदेविपुलस्य दृश्यातुर्वा मापुमस्या-
ब्रह्मा—4 आय दिश्चा 8 ऐवेऽ। फलिता तत्र सुनैति: । यथा

चारकं कन्याकाम्यम्। अथेति । अखेतु: फन्धितसेः। 'सबः सदन्तः' इति 
निगाति:। सुभममानी सुमममानान्म सर्वसम्य:। 'सब्रोंसतवं साधनम्यं 
तदमनुमं उच्चे�ं' इति विद्वाकः। 4 सुनदरमयः सौन्दर्यभिमानी । 
पितुरत्यादिस्तन्वयानां। अविधिआक्षिताकारोपक्यान्तप्राप्तिकारः। 
अनितिपक्षोन्मनितिपरिवर्तितः। नागरिकः 
कारणविने:। 'कारणविने: इति। वैज्ञानीकः। न वैज्ञानीकः। कारणां 
वायुनामृतः। 'कारण तु वायु तीमेरेन्तं' इत्ययः । समयनयन सितमुखेन 
मिट्टिलव्य निर्देश्यः। 'सुमुख तु विद्वान सुमुख तामस घटानि वा 
पुमान्' इति भाग्यः। प्रत्यक्षा पुत्रान्तोरायमाः। 'प्रत्यक्षा पुत्रान्तोरायमाः' 
इति वैज्ञानीकः। 

साधारणस्य इत्ययः। 'साधारणस्य इति विद्वान्' इति विश्वः। 
अनुप्रृप्तिकरो धिकारविने:। 'धिकारविने: इति वैज्ञानीकः। 
अनुप्रृप्तिकरस्यात्तादिविशिष्टां नालिन्तनामान्य ग्राहितायाः। 
निरूपितायां उपासनात्कारः। 'निरूपितायां उपासनात्कारः' 
इति वैज्ञानीकः। अथेति। अथुस्ते विश्वास्य घरान Sanskrit
द्वितीय उच्चास: 91

त्वयस्यतस्य तथा धननिर्मित्यान्यायस—‘ आर्य तत्वात्मा: मुहूर्तियतु वाच—’ अहमद वेशसंस्करणमोहल्लापाणांपार्श्वः। त्वया पुरुरवि-
शक्तिमृचैत राजा विन्यासिय:—’ देव, देवप्रसाददेव पुरुषपितौद्धिन्नत: रत्नमर्यित्यात्माधिकतम:। अथ तु भयो रागमञ्जरी: कथिततस्य धृत: कलामू कवित्वेवू होऽक्रियात्मू चालिवैचारधामयायम: समस्मृत।
तत्सृद्धाच वर्धमाणेन पृष्टादिन: तदबधिर्मण्डनमवर्त:। तदर-
सावसकृत्तं निकृठ्ठाय: कितवः। तेन च कुपि तेन हृद तत्चर्च्यं भाव-
माणमुद्रकः क्रम:। स तु मृगः स्वाय भूषणमहान नागरिके
पुहः।। आप्पम नायु: नुसूर्य रुद्रे रागमञ्जरिपरिचारियं पूर्वमणयात्मे तदाद्विन्यानोदेशः कवित:। ममापि चर्म: 
रत्नमुपोष्पकानी यदि प्रवच्छिद्रिह: देवपारः। प्रसाद: कारी:। इति।
तथा नित्वेदित्वधर्मपरिकारियोपचन्द्रदेवनारैव संते द्राप-
मितु प्रविध्यवः। तत्च: प्रव्यहाय। इति। द्रापेव च ततुदनुभावप्रत्ये-
याधरनितिष्टनारः तेन तत्तथवेव संपारित:। अथाहू तदभिषेषान्याय-
पिताय: रागमञ्जरी: सकाशाधिकारिदत्त: वैसुनि वधमानान राजव-
सिद्धज्ञानाधिकाराय पाँची मान्यतिकार्य नवदाधिश भागीरिणाम
लयां भागीरिणाम:। तामेव च संकृप्तेऽक्षण रागमञ्जरी: समाधिकारियाः।

आदिरहे आदिभ्रमः। अथ आप्पम अपारः। इति। आप्पम आप्पम यथाव:। इति । 
अथ स्वत:। अयस्यतो ज्ञानकिर्तिः। समस्मृत:। सुपत्रोधविदस्य:। अथ निकृठ्ठाय:। काराजःनिवैशिर्यः। त: यथ: यद्वरः मृगम:। अथव: मृगम:। अपारः। मृगम:। इति निकृठ:। तत्स निधनानोदेशः: स्थानप्रेषतः। उ प्रवच्छिद्रिहः चोरी वबी:-
कुलः। इति वैज्ञानी:। उपमवः। ववमवः। चोरी:।
सांस्करने प्रवच्छिद्रिह च सांस्करने:। इति वेदाय:। संत: 
चर्मपकम:। पथमनुष्पम:। तदनुभावप्रत्येकान्यमावधानसत्त:। अनात्मानत्वात्मानितिष्टाय:।
स्वदेश्य:। तस्मान:। इति। वद्यानभित्राय: 
समस्मृत:। अपारः। इति। तस्मान:। इति। वद्यानभित्राय:। नागरिक"
अहरुपथ नवनां मार्म्यावपहरस्ती कथाभिषेकाह्यतत्तारिणी: कथान्यां तत्स: परं प्रसादपान्तमासम्। एकदा च हर्षम्येतावन्तथा: स्थानिधित्वं कर्णकुलविलक्षणस्तमिति समावदवती प्रमतं स्रव्य पुनालक्षण मुंस्तेनोक्तमायुर्यांना करणे केनापि भवनाज्ञान प्रविष्टाय कान्तकशिशारिणी वृः तत्कारस्त्रावतावतसनावदशारस्त्रां प्राणायम्।

सोिवि तन धन्यमानवि: किंचिदुन्नुल: सम्यानानो मत्कप्रवहतात्या राजस्थितस्वाभावपायमानाराजस्थिताभिज्ञामूलर्षी तथा संख्येत्रतात्या मथापि संवेदेन मिश्रि: ति दिवसशेषन पात्रणालिकनुपयोग: कर्षणमेंपक-पारस्तु। सार्य च रानकयाकुलीकरं वुलितां वास्ताबुलपरं-नुलम्याल्फम्प्रवयवार्थी च बंजरिका कयाचिह्नातिक्या प्राह-भिलवा रागाभ्यां शहत सत्तवा कान्तकशायारमगमा्। अगाधे च रागाद्यरे मसो नातिनिम मामुपम्य परमहपतव। अवस्थान-राणि च राजस्थितिः सुदाराणानि न्यायवृद्धं गया म दुम्भतः

निर्देशायां संक्षेपमातः इति-परिवर्तिती। अतीतस्मृतिः अवब्ध्वमयोऽचरोऽपि नानां ' प्राणस्वं तु प्रदेशसम्। उवावनुपप्राप्तम्। इत्यसः। चिन्हारिणीमौलीः। एजहुः च नामस्थिततमियो नामैचस्कस्तमोऽपि। शस्त्रसक्षमतमिति समावदवती संख्याः। प्रत्येकसाधनविविवेकः प्रत्येकायाय पात्रसत्तवा तेन अनहेकवलेन। उपक्रम-पुस्तकमने नातिनिम नारायणस्त्रारक्षात: पात्रसत्तवा। तेन कर्मकुलविलक्षणस्तमिति अहस्तति योजनातिकाया स मूलोऽक्षेत्रकाया यथिति प्राप्तः। संप्रदैयोचित्तवतः। आकृत्तिकवाना सर्वज्ञात्रापेक्षा। निद्राविवि भिला। दिवर्य विविहितसम्। 'विकारसिस्वीरको च' दुहत वेजमती। फलल कथमोऽसः। सार्य चन्ति। राजस्थितायां अहस्तति च कुलकाया तथा सुनितां हृदमुद्राम्। वास-तारिकेव एतवेत्रक्षणवाीनिधिः सुखांकारणं ताम्रवृतां। ' यवपायसिद्हिता वास्तविक सर्वावस्था वचने वेजमती।' इति न्याजितः। परस्याखुस्युर्ये पत्यवस्युगमस्मे। हृदमुद्रांवाच। वास्तवं वहेकरणां तद्दूषामौ। बंजरिकावे वेजमती।' वक्तौ वास्तिकं दुहत वेजमावः।

अगाधे चन्ति। अगाधेपूज्यलस्त्रार्थ। अहस्तत हृदि प्राप। स हृद्दित। कान्तकशिशारिणी। सुदाराणानि न्यायवृद्धं गया म दुम्भतः।
सुदूरमुद्रामात्र तत्प्रार्थिता चांगं तक्षिप्राप्तिमिती मैत्रेय मुलकामुक्तेङ्गस्मेता मिश्रतां एकांतां चालेंतेन विनायकस्क मित्र च राजकोष्मितगुप्तांगृ चालेंतेनोऽपि नावानिः

इत्यादि संपृक्तसनमथातीः स एवैःकान्ते मयायमतितोऽपूर्तः —

' आर्यो वेशवण्डिव तथाविनावादीति। तथा हि महात्मयवेदः कथितकालीतिकः। 'कालकृति हस्तर तात्विकिदं पतित्यति। नातुश्च तस्य व्यन्ति 'व्याधिरूपः। तदनुरमेव न तात्विकिर्यम राजकृति कामः। येति। तद्वेकाकायम् तः राजा तथा तवं साधनमुपयोग्यं कुपितोऽर्थं दुरुपरिन्यस्म्ययोग्यं चतुर्दशति। प्रस्तुत प्राप्तिक्यवेदः येव वर्गमयः। इत्यस्य चायमांत्वादि भुक्त्वा। किमिति तात्त्विक नारायणे। गव्यं कुमारीप्रवेशः। भमुपां नामतुष्टे नन्दनारायणेऽत्वाभित्रमतित्यन्तरामाशामामायां राज्यभूमिनिर्देशः। केनक्षरं कस्तेताकाराणिक्षेत्रां तात्त्विकः सुमित्रा कार्यद्वारा प्रविष्ट: गोपवनं ततषुपरिधास्यः लौकिकः रसः। रक्षते हि तस्या: परी-जनो न रहस्येऽन्तरित्यति 'इति। संज्ञाविशोऽस्य भौद्धे दर्शितम्। अःक्त कालकृतस्कारः वननकारणी समस्ततानागाधिशास्त्रसाधनम्। स चेत्नम: चक्रेन्तरस्कारः तात्त्विकित्वति 'इति। 'कतमधोः, किमिति न लभ्यते।' इति मयःक्रोऽस्य चेत्न तदनुमिन्नः चर्मरस्त्र मुप्तिमिति लभेत। स निर-लक्षित्याप्राप्तिमिति प्राप्तालाचारणम्। अचार्यावेशनम् स्वरूपः विविधाशीर्षम्। ततार्यनि कालकृतस्कारणी। उपायाय गुरुः स्मरणम्। चालेंतेन गुरूःहेतु। अपोऽविनि त्यजासि।

इत्यादि। संगुक्त्वितो इत्यः प्राप्तः। उनमितिन्व उपदिष्टः। अविनाशीति विविध-वारिनिर्धितानि। 'प्रार्थनेषु च युस्मिति। प्रार्थिकुरियः स उच्चः।' इति। 'कार्यनितोऽकः' प्रकः। 'विजयनी यात्रा। तददाप्यः सैवेकास्य यथेऽति स तथा। समग्रते लक्ष्मणम्। अतिरुत्तमेक्ष महर्षीन् स्वरूपान्तः। ततास्मात्युदात्राणां यादित्वात्। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

'ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।

ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः। ध्यायमयः।
Verse 1.

(Translation)

The scene depicted here is a conversation between a teacher and a student, discussing various topics in Sanskrit literature. The student asks questions, and the teacher responds with explanations and examples. The text is rich in cultural and historical references, typical of classical Sanskrit literature.

For a detailed understanding, a knowledge of Sanskrit language and literature is necessary.
दन्तपादे हंसतुञ्जमेन्द्रायोगवानशालिने कुसुमलबलचुलितपरम्येने पवित्रकः
तते दक्षिणपादायोगोभागुरुविचित्तरचरणार्गुणस्य, ईश्वरकृते
मघुरगुलकसंगों, परसपारिशिर्हलांकाण्डस, आकुशितकोमोभयानु,
किंचित्कहिंतोरुपदामश्च, अधिनितारस्त्रमुकेभुजनलंअपेशालयम, अपराधायनतनिमित्तकुशितरबुझतोतानतात्करकिलययम, आमुर्ग
अविलमण्डलम, अविलिष्टचांद्रांशिरोक्तांस्नितवर, अतिरिक्ति
ञपुरशिरोराजबालश्चरुणार्मनिलयसत्तपनीयसुमुखार्यस्तपवरागृहचक्रय, अर्थक
वस्त्रायर्कपन्तापारणीमृत्युकुलम, उपपालकपुरुषस्त्राचारस्तिकोणोकाः।

ययेरति ततस्तम। हंसतुञ्जः पलिकमाणि ममेन् यज्ञा एवेकवियम। उपस्थानपुष्पकेः। कुसुम-
लबलचुलितं मिन्नित्त। शोभितं ततै यावत्य। परंतो यसवति। परंतुः मन्न। ‘शयने
मघुरगुलकसंगं। ख्यात्या समा।’ इत्ययम। पाणिन्य: पादपुरुसम्। अतुलितं। संहितं।
‘संहितं: स्थलाविलितो मिन्निुवाचौतोतिविश।’ इति श्रावलितं। इत्यति योधरोणः
धारचरणं। युक्तं उदिष्टं। कामे वंसतम्। चेकितं विमक्तम्। अतिरिक्तमिलिततिवि-
भनस्थयं अविलम्बः। वेष्ठलं नाह। यत्त। अपाध्य: श्रीरोभागः। निश्चितं
निगितस्मि। ‘द्रमुष्य प्रक्षेपणे।’ अपाध्ययमेने निमित्ते: आकुशिता या इतरमुखतात
तथा: उत्तानवतः: कर। विन्यस्य इत्युत्तानवतकरकिलयों यथा स्थायित्य। आमु-
ग्रायेन्द्रियहं। चांद्रांशिरोराजवर्गयत। अश्वत्तमतःवृक्षारूढः॥
अन्तर्ग्रामथोद्मिता। अनतिव-
वल्लित नातिग्रामः। आ ईश्वरदिनों नकः। कन्ध: चूरं। निष्ठा तापिता
तपस्नीय सुरवेम्। ‘तपस्नीय शांतकमः गाम्बत्रेऽमम करुः।’ इत्ययम।।
कन्धको
कन्धकालिगण:। आतिरिक्ते नमः कन्ध:। व या शिरोराजतथया उद्देश्ये दशमान: निगित्स
मानोमुन्याने: पदरागचिह्नो वच तथया तथा। ‘कन्धको महबर्धने श्रीवास्तव-
तिरंधनं:।’ इति विस्मयसः। अपरोधोः। ‘अवस्थापि चाहर:’ इत्ययम।।
अपरक्षणाख्यात: अवस्थापि: कर्णपात: शय्यालम: चाहकणे। ‘इदात्म स्वभावकरणे-
किर्ष्यमात्—उपरीतित।’ इति सूपणा। परामाण: समुत्तान:। कर्णका कर्णेववृयणूः।
विममयायथेक्षस्मूः। व्याबिको वधः। ‘सम्धनस न वधः’ इति सूपणा।।
शिखः: केशराक्यः। उपरि परामाणः य अवफास्तत: या उत्तरककित तथया:

１अपूर्वविनि। ２विद्वृत्त। ３निर्हि। ４स्मिन्मुः। ５नामिततिल। ６अपूर्वबृह्।
７पालामर्गः।
दशकूमारातिरिते

किरणमांक्रंपंतमथितिबिस्मथिशिलिशिलशिलालेण्डनवनस्म, आल्परक्रमान्तःपंक्तमाल्सतततपधिकविद्विंत्कर्मात्मकञ्चयं, उपरिपोझीलार्फलस्तिनिधित्वाचित्तित्याच्यान्तमानयं जगति-जनतिविदृढःकियम, आमीर्हितोजनेरिषयम, अविनाशचीन्द्रमक, उस्तिन्थमनामनेलुद्धधिशिलिशिलनिलिक्षम, आनन्दसुमुख्यां-लक्ष्यं च विश्रवंप्रसुपामातिपात्रोतरच्छुदिमामायेकापारशेतया। विश्रविल्लन्वेदनिर्देशलक्षणां शरद्भोषोसंस्कारशियनीमन्वी सौदामनी राजकम्पमापदस्य। उद्वेद सुकु रन्जरग्रहण्यकाशितोशिरित्वनिःपृ-स्तम्भं तवालधेरुरणहदयं: शिक्षात्वतामूल: श्रापमदिष्ट:। अत-कर्मं च। न चंद्रमा वालोचनानामध्युं न मूम्यति यां जीवितुं वसन्त-कर्णु:। असंख्याति महायो नेःमिथिता व्यत्तमानेत्रेण निहयामने मनेशष्टम:। ततोष्टमवेष्टी। तविद्यमत्र प्रतिपत्ति:।

इति नाग-
द्वितीय उच्चासः ।

इत्यतः निरूपः सक्कर्मिणिं फलकमादययः मणिसुद्रकादृप्रत्तिका-
मुद्रूत्य तयै तथा शायानं तस्याद्व मामार्दक्षिणि चरणान्वस्माशिखिमायी
चेतामुः —

‘त्वायम्याब्द्वार्त्ति वास्तजनस्मिमममद्धैर्मर्थयते।
स्वपिपि मया सह सुरत्वत्वातिकारलिखिवें मा मैचम्’

हेमकरण्डकाच वास्तामृत्तिकां कर्प्सफेरिकां पारिजातकं चोप-
युज्याल्सकपालेन तदर्शन सुवास्तितेच कक्कवासियून निरर्तीवम्। अ-
लढुकिकिचिनिमें च द्रत्ता कक्कवासियून निरर्तीवम्। सुरस्या च प्रत्येकं
बन्धनागारं तथा ब्रद्ध्या नागरकवर्नसंस्कृतस्य दिनेशु मिश्र-
वेदनोचरितसि । एवं मया हत्स्तपस्यी कान्तकं ततः राष्ट्रः प्रतिभया
रहस्य द्रव्यवहं मासः। इत्युपद्वस्त् सह भृगुलिप्या निरर्तीवम्।
नृपतिर्यो च समागत्य राहेकुशुरैवर्गः। अचिन्तं च —‘अयस्मि
जनेनान्दमुन्मृतमाह्सं एवम्। एसा पुपवारकी ग्रृहेऽत। तदर्दमत्र द्रापा
पुरुषः’

तत् को बंगस्यापि म। नियोक्तकेन विकण्डवाययो यन्त्रितम। वुषोऽरक्षिदः
स संजातो यस्मिन्ति तम्। फलकं काँधयतिकम्। हितुकरसफेरिकां मिति यावत।
मणिसुद्रकादृपस्पुक्तकात्। ब्रह्मकं: संपुर्ककं: 'इत्यस्मि।' वाल्किं तुल्लिकाम।
‘दुर्जीका क्वेदयिता’ इति। बैतुज्याति। बन्धणमां पादलाम। आयुर्विचिति।
आयुर्विचिति। आयुर्विचिति। आयुर्विचिति। आयुर्विचिति। आयुर्विचिति।
इति। त्वायम्यायिति। अचिन्ताय्यसो दुष्पुष्के सेवकजनं आद्वातार्थी कपालीति
किमाविशेषायः। ताधिमाः अपर्यायं प्राशेयते। द्विवर्तोकसम्। सुरत्वाय ब्यायन
कयः। सर्गास्त्यं च विशेषं मया सह स्वप्यहि निन्द्रा कृपूर्वते। एवं सुरत्वं देवी
माया मे। इति।
‘अयानान्तः। प्राचीने’। वीपाया द्विवर्तनम्। हेमकरण्डकास्यरपेवर्तात।
वास्ततामृत्तिकां सुवास्तितनामवादिकातिकाम्। कर्प्सफेरिकां कर्प्सफेरिकाम्।
पारिभाषां सुगम्यं शविदमसरम्। उपयुक्त्य भूनवः। अवक्रालकेशन यावक्रालकेशन
तदर्शनं तामुन्नवातिकेशनं। सुधायहं भिस्मां संकृत्तः वा स्तिकः: ग्राम्यः
मुद्रामितिः। चक्कवासिम्युन निरस्त्रीवभुक्तवाम्। विनिमयो
व्याययः। बन्धनागारं प्रत्येकालथा। उपाधितत्वं संवित्तम्। तपस्वी शाल्याः।
मेतस्मो लोकमयाः। एवं समाहः। अपस्त्रु बलायाण गन्दुः। अनामिकायो
स्पृश्यः। एवा बराकी
द्वाका भृगुलिपिका। तदर्दमत्र प्रासस्यं तस्मादिः प्रवस्तं प्रास्यं
कथ्यमाणः

१ निर्वाचवत्तकः। २ तुलिकावाचरितकाऱ्यः। ३ मदनः। ४ लिङ्गेवः। ५ व्यतिकृतमः। ६ समापत्तः।
दशकुमारचरिते

इति तातेन स्वभमिश्तत्व स्वपृष्टसमार्थिकृत्वपराकुलः स्थितवा
'यथहरिमित्ततस्करः, भद्रा बहुतात्रात्र। सुप्राकर्मयमिश्वकः न पुनस्स्या
वर्णिष्यते:' हर्यालिपिः। सा तु तातेनौत्तर्तदमिभिस्या तात्स्प्रभुऽनि-
मयेत्या ' भद्रापुत्रः: मातेन पुत्रो वायुस्तवित्वम्चिनिःसितः। पूर्वेऽहि:
प्रसाचरः प्रकृतिस्थात्य एव जातः। जातास्या मया रञ्जनानिष्कर्मया
आपिौतुष्वेनुसिद्धिमात्र परिभाष्यनित्त्रवाणिवृद्धमयवहारये पराकामी-
श्रीरेव कामचारः क्लोमुः। अन्य निशिष्ये मूर्य एव वायुनिधः
'निहत्य कालक्रं नूतनिद्धित्रा स्मृयस्य' इति रंहसा पेरन राजस्थममय-
पततः। निकृष्य भारे पुग्रामंगतामस्य वेलायाममुघावामि। तत्पतिदत।
बृहैणे वाद्धममध्य्रयत' इति यावदस्मी कन्तलि तावदे ' स्थविरे, केन देवी
मातरिश्या बद्रपुरः। किमेते काकाः शीखण्ये मे निग्रहीताः।
शान्ते पापः' इत्याचरः। अतावध्यमेणि: ' स्मृयोन्मतिरानुनमतेन
इत्युक्तं संकुक्तती। कस्मभवः च प्राप्ते' इति कहार्थे सद्रेव
मामन्थराहतः। गतवा च रागमजजीर्गहुः चिरित्तिरहेद्रिहिताकामिमाः बदुनिधे
समाधिराय तेन निशावशेषनमयस्य। प्रस्थूः चौदारक्रे समगरः।

अथ मान्ते पराचि वेशाकचर्चुदमाय पुनः: प्रतितस्तप:-

प्रस्थे कल्यग्यमः। चपले शाँत्राः। क्षणेऽपि समाप्तः निष्ठिती शूराः सन्यति सः।
अयोध्याबिषुर्तवेणहः। वर्णयास्य आत्रः। सा सत्विते। तातेव
तात्त्वाभिन्देवः। उद्रतन्त्रितं। वायुस्तो वायुः। प्रकृतिस्थ वायवस्यः।
जातास्या जाताद्याः। निप्रवाणायुगममात्सवात्युगस्य। 'अनाहां निप्रवाणा
वाणी तपश्रेण च नवमग्रे।' हर्यमः। अभ्यवाह्यं आज्ञात्वः। परमाणु पायसः।
बृहैणे बद्रवानेः। ' अपारे बाजायस्याः' इति हर्यायुः। कामचारः
वेशाकारितमः। अहेतुः। निविषेधवारिः। वायुस्तो वाताध्यनः।
रंगः बेरेणः। मातनिश्या बायुः। ' मातनिश्या सदारातिमिः' हर्यमः। शौके-
यथः। ' तितहन्दस्तु श्रीदेवः विनिधारार्तिरिति न्यायः।' इति वायुण्यः
'समाया' इति प्रक्षेत्रः। तदनेकाणि काकात्सामाध्यर्थिति मातः। असावित्रः।
अतः श्राविकः। कहार्था निन्दिता ' निन्दिता: हृदेेन च वर्णेऽ च कहर्येन ' इति
सजनः। गतवा चौतिः। चिरं वृद्धकार्त्यो विशिलादो वियोगादः तेन विहृ?
त्तमः।' प्रतादर्के च। उदर्द्धिः नित्रेण। अहेतुः। वेशाकचर्चुदार्कालयः।

१ अनंहान्युगस्य। २ चिरिकित्वाः। ३ विहृतः। ४ पूर्वद्वः। ५ ग्रामिनः.
प्रमावपत्यापचििश्चचसुमुषुसमग्य तेनाय्वेवनूंत हनश्रीनम्तगमिति:।
सिह्योपश्रा कान्तकापाश्र निरन्त्य तत्पे प्रस्तविन राजा प्रतिष्ठापितानेव चारकाः प्रज्ञापेन कण्याप्रव्रेशाः मूढापि मे समपादयति।
समांसि चांहं श्रुगालिकामुखविनः नवानुरूच्या राजडूहिता। तेनेव दिवसेषु चण्डवर्मनि सिंहवर्मापूर्वहितप्राप्तेः कुपितोदविषुव्रय पुरब्दवर्मा-नृणु। अमर्यांशाहर्जारो यावदरि: पञ्चग्रामिनि वितिवामणिशरीरिः
तात्त्वकमेन प्राक्तर निर्मित्य प्रत्यास्वस्तानवि सहायनशतीमाणि नित्यगत्यास्थितकेन विद्विता महति संपत्ये भिजवैमृति सिंहवर्मा बालादु-गृहत। अभ्यांसिंहि च बलवद्विभाृत्र चण्डवर्मणा हृदात्यप्रेमितदुस्मात-मननमीयत। कौतुकर च स किल क्षणावसाने विवाह इत्यमात्रः। अहं च पल्लवमिर्गृहे तद्विवाहकौतिव विन्द्रमद्यहरितविश्वस्तमेनमवोभूष।
सके सामपातितमेवालां राजानिः राजमण्डलम्। सुगृहमेव संभूष
पौरवृद्धस्वरूपावर्गि। उपूर्वच्च कर्त्तितिसमेन शरुद्र श्रस्यि। 'अति।
'तथा।' अति तेनामुष्कस्त गतायुल्लुष्मुष्म समनमुष्मुष्मादीश्चीय-प्रतितसि गतास्तश्च प्रमावसामायः प्रांव दित्ये क्षय्येनेति तथा तत्तेऽ।
एव्वक्षायनमुष्मा प्रामाणि जातम्। लद्धुःमृदु। वच्च्चिि राजवाहिनीप्रियपिरिति:। ' उपास-गयम् इत्यवासायमिति इत्यवासायमिति। अति: भासकतृतात्मृदु। 'अति: भुपुष्मा। अव-मितो वोषिति:। सिंहवर्मा: काराग्रंहिमोभूष:। कान्तकापाश्र चारापथ्यकार्मोभूष। निर्मित्य प्रकृतीस्त्रां।
तेनेव महत्तामणि। बिधुस्तायलृति निर्मितोग्या। भुलुकयाम्यासात्त्वितज्ञानयी।
लेनेवेति। चण्डवर्मा राजवाहनश्चकनकति:।
सिंहवर्मां द्वैदर्शस्त्रवखर्मानगराशा।
अभियुत्यामितुस। 'अभियोगस्तविमिश्रः। 'वति: कोशः। 'अप्यथः सकोप:। अंक्षां: सिंहवर्मा:।
पारंभिकर्म प्राक्तम स्विधकणाशुमा:। 'श्रामालस्यस्युसुतावः।' अति: दत्त।
प्राकारावरणभिमितम्। प्रत्यास्तत्तिमाशस्तरतिन:। संपत्ये संपांत:।
भिनििम भिनिितुश्रु:। अभ्यानालिका सिंहवर्माधिहित:। कौतुक मक्षस्यूम:। स किल चण्डवर्मा अम्बसाहर्जारोज।
तद्विवाहायमाणि: अखातविषयाय:। पिनिं: महा अभिन्तिसे चेन स तथा। बीमावद्वह्सुस्तुर: इत्यान्तः। 'हत्सुःस्त्र प्रतिसिः।' अति: वैज्ञानि:।
समापत्ति समग्यातम:। अक्षिराजभिगतर्म: समाजस्याशुमाशुमात्।
सुगृहे सुसमूध:। तदावमा मुष्मायान्याश्चिमीयानं:। उपासनात पुरनागतः सन:। शरुद्र चण्डवर्मास्या:।
अखातुमान्तिनिकृते। गतायुल्लुष्मुष्म:। अधुस्य चण्डवर्मण:। उपसमाधीयान्यान-
तुतीयोच्चासः ।

एथोईस पर्यटनेक्य गतो बिदेष्यु । मिलिलामभविष्यावै बिहः।
कचिन्नमधिकाय विषामितुमेत्य कवारपि वृद्धताप्या दत्तवधाः: क्षणम-
परियोपकरणं संपादनानविश्वायोपकरणसत्तातः । इतसस्त: प्रेमशनमीमा: गतागातानिति तन्न प्रक्षेत उपकल्लो यो लोकस्तेन संवार्य संक्षेत । अलक्ष्यादेशस्य शाभिका चाँदीका गर्भेति स तथा । मध्यपर्‌पण्डाङ्गेः छह । अमो शाभिको सत्यमित्रीकान्त्ये-मित्यर्थः: आय्येण पुरोहित्सा । 'आय्येण: पुरोहित्सा: स्वाम्माणितुविभंगको चिंजः ।' इति नामन्दरः: कामन्दरः। विचिन्नविषयकः। अवभागः। अर्थावां: दीयमानाः । आदिसमानस्त्य प्रहुःकःकारयः। आयामिं दातन्त्य: । गम्भीरः गम्भीराः । मधुः णुदरम् । अभिनवायाः वंसुवन्तः कार्येत क्रियतः । गर्भेश्वरम् । अस्मिष्ठितः। नवान्वाहो नूतनमोहयत्र नामिते रङ्गितः । कार्येत्येकमाया भावसेनः। कादियेनेवस्यः । क्षणुपुरः: लेखान्वीकरः ।

इति भीकुसाकृतारचरितिकाया द्वितीय उच्चासः ।

इवानीपत्यापर्यायानविषायासत्ताये–एथोईस्मीति । मधिका अल्मादः ।
दत्तापधी दत्तापादकः: 'पायं पायं वारिणि' इत्यतः । अभिन्नमुः ।
तृतीय उच्चासः

हिन्दुमुर्मवासास्त्रिधि। तस्यातु मद्वनादेव किम्भवादाराम्भु प्रावतः। 'किमेदम्भव, कथव कारणः' इति वृष्णु सकलाद्विष्टः। जागरणक नु भूते पालिस्या मिथिलाया: प्रहारवम्या नामास्ति।

तस्य खलु मगधराजेऽराजस: परं मिथिलास्ति। तयोऽन्मद्वे भक्ते वन्यव्ययोग्यिः कसुसमापिप्रयंबे सत्यमप्रतिममवताया। अय प्रथम-गर्भाभिन्नतां तां च प्रियसाली दिशतु: प्रियायादनुमति सह

मन्त्रा पुष्पपुराणमातृं। तस्मिने च समये मान्वन मगधराजस्य महः

अन्यमाति। तत्र लेशालोपि तुलकेशां गतिमगमममगधराजः। मैथिले-न्नृत्या मान्वनद्यन्यायाग्निष्ठः स्वबिषये प्रतिनिवृत्ती ज्ञेयशृणृ संहारवर्गे

मुद्देति। वर्षप्रपातवृत्तिभिन्नांत राज्यामृक्ष्य शतियातमुहापलिपदवस-यवाविद्धित्वादिवंसथमवगाहा दुष्कवलससर्वस्वाभूतं। तस्माते च

कनीयसा हस्तवित्ता सहवैश्वाकिनी वनचरावर्षमयप्रथायिता वन-मगाविष्ठि। तत्र च मे शाद्वनववाणिउदिनपिनिततः: पाणिस्रशः

स चालकः कस्यापि कपिलशास्य कोडममलेक्षितः। तत्काली-कार्यण्डश व्यासास्त्रूपपुरिवस्तथवन्नुभु: क्षणाधिकातः। भिक्षु

अधिनद्धमृसशीर्षिन्द्रबारावर्धीकुतकः। 'आत्मा' इति भाषण प्रवधिमुः। 'प्रशान-प्रशणानिधिन्द्र बद्धीविधकोकशेः।' इत्यादः। अवस्थासुदृशमुः 'समवप्रबिधः

स्वः' इत्यालोकनेपदमुः। अवब्याधारामतिनिवर्धयां। जागरणक आच्छादनमुः।

जीवत्तीतो जागरणकः। जीवे: आत्मक उद्विध। तयोऽमानः प्रहारवर्गः। वदव

शाब्दमाला द्वारायुवीः। तद्वितिः। अप्रतिममवदस्मुः। अप्रतितः दशुः। अग्रहितः।

प्रियवदा प्रहारवर्गः। मन्त्रा प्रहारवर्गः सह। पुष्पपुराणवसमाव्याये राज्याहसम

नगरमुः। तस्मिनमिति। मान्वनराजः। मगधराजस्य राज्याहसम्। जन्य

शुद्धमुः। लेशाः: विविधमधुपकशिनिः। ससर्वावस्थानावर्तकशिनिः। समधराज्ये राजसः। मान्वन-प्रहारवन प्राप्तितो जोतितः। स्वविशेषमालेक्षितः। उपाधीतया अतः। राजसिवाबाज-भिन्निपुरातः। 'लुम्बः' इति छः। दशावायकृत सैत्यधेशमुः। हर्षवक्ता व्याधः।

तस्माते प्रहारवपुरुणाः। वनचरायां मित्रान्तां शरवस्त्रयाः तथा प्राप्तिताः। अग्रहित्यभास्नेक्षिताः। शाद्वनब्राह्मण पिनाः। कपिलाध्यक्ष वृत्तगोवितोः। कोडे

वक्षःस्तमुः। दशाभन्यं वयः। अवस्थानप्रहारसः व्रजिनिधिनि गोपालेनः।

१ श्रवण २ जन्माष्टमी ३ मागशुद्धी ४ गंग}
दारके: स चालोलाहारी। सा तवं मेहसुता केनापि वृणेपाठेनेपानी ख़ं। कुटीमरकैवकुणयोषकान्तरमणा स्वच्छेष्टिस्मृतीर्निष्टकमुकुन्तिसुरसहायत्यमा् याब्द्राकुलीभवामि ताक्षमैव दुर्धिता सह युगा केनापि तमसेवेदृश्यामगमत। सा मृघां शरोद। सहितितने च सा सार्थात्क स्वहस्तगतत्स्य राजपुत्रास्य किताब-मृत्तिकमथममय, आत्मनध्व केनापि वनचरेण अग्रान्वितरणहृद, स्व-स्थायाध्व पुनस्तेतनेपार्यंत्यु विनितितायां निक्षणे निष्णतिमकसंस्कृतिन्याच्याच्यायायायायायायपारस्यहृद, तदनां सिंहमनं चामुना बिनिचेई विविधेय विविधेय कोयशि सेवक: कारणविख्याति तन्माज्ञालूमारी जातः। 

सव तेन मुरुर्नितिकयुपात्य पुनरूवात्तातेन श्रोतसमु वेद्यः: प्रियंचतायवयायाद्वाराहव।

स च राजा विद्याप्रज्ञेदास्य प्रशिवायती विख्यत पुनरहस्यमहायत्यभित्ति-मात्र चिरं प्रश्रुण्य ब्रहः। देवी च अंवनं गौतिता। दभा पुनरहस-सिसुपाली बाधयो हतान्नितिमपारयनं वहाँ। प्रश्रुण्यं किलापेष्यमः।

दुहिता तु मम हृतनितिमकुपयाल्याद्रवणं विकल्पमदहेते विकल्पमदहे रक्षरी किन्त्रविनितितम। तौ चेद्रापृहो नित्यमन्वनविश्वांशितमातः, इत्यतः

अष्टाभ्यासेतनी वा। कुटीमस्मलपणमु। ‘कुटीमस्मलपणमुः मे’ इति र। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन। उप-कातात्मक्षमन: विकिरितिक्षमन।
त तत्वमां वशोवर्त्यामुख्ये निवेद्यतां।
तयः तत्त्वानि दायवा नरेंद्रस्य प्रसखाकारिणो भवेयुः।
इति प्रमाणयुगमिर्योऽह। तत्त्वाच तत्परमेयो गृहसम्यक्याणां।
नन्दिति कधिनः मुनिस्वत्या तद्वस्या पुनः सुपपादानेऽर्थः
याचितवत्सेन स द्वशे वर्धितं। वार्त्यमतिमहति। किमनया।
सोहमसि। शास्त्रम यामां विकटवर्म चाक्षर्यमित्वबिभिन्नः
व्यापादित्तुम। अनुः पुनर्विवाहः। तत्त्वः वात्तेन पौर्णानुग्धः।
मां तु न कविन्दिहस्य इद्दीक्या जनो जानाति।
वित्यमपिनवत्तं सब्भत्रां न सब्बिन्तेऽस्मैतेऽस्मैते।
तैद्यनर्त्यमुपायेन साधर्यमायम। 'नद्यमादिपुस।
सि तु वृद्धा सहितं परिपक्वः मुहः। शिरस्युरप्रायः
प्रश्नेत्ततीनी समग्रदयवदत। वरः चिरे जीवः।
भेदः तव। प्रस्फोटवय भगवान्विनः।
अधे व प्रहारवमृण्यां विषेहा नाहः। यतः प्रलम्बे
मानपीनां भूसुप्राप्तप्रभुवत्तिवक्षयं कार्यायं चितः।
अहो महंद्राद्भवे देवः। निमावटः। इति धर्मेणरास क्षनयोनयानादिना
मामप्यप्रवर्तत। अशिष्यिः सामन्तैक्तेऽनिश्च। कदश्ययाम।
अधिन्तं च ' विनेपविनालगमयो न साधः।
बिंधाकोपीनासुधवः
रसस्थेतो सृष्टं भवत:।
दुयादा दायवः। प्रसखाकारिणो वल्लकार्कारिणो।
प्रमनुः प्रकृतशोका।
निन्दुः गुपमुः।
सोहमसम्मवात्यानिन्नाध्यमः।
उपश्चिय रामीयां प्राप्तः।
व्यापादित्तुं इतिमुः।
अनुः विकटवमणः।
तैसैपि घटते विचारं पौर्णाः।
' एवं तस्मातेऽपि तथायुजाराजं
कर्षितः। तथा च मनुः अपावं अथमेव भवेत् इति भावः।
' इति भ्रुग।
इत्योपदेशः जनः।
' अहंताच्यपुः।'
इति तपः।
इहदः इहदः भावस्य
वाचस्तथा तव।
उपाध्यायप्राणः कुः।
समुन्तस्तनी क्षरुर्भवत्तनी।
भृग क्षनयाः।
प्रहारमृण्यां प्रहारमोहिनां।
' अधि।' इति कर्मप्रवद्धोभयमः।
' व्यासाधिकं ष्ठय वेदार्थस्तनि तत्र सत्तमाः।'
प्रत्यायां विद्यापीयां युग्माः बाहुः
यथेति स तथा।
एति वृहादुपारमकर्षेऽर्दु।
अशिष्यिः मृगाधितवानुः।
कदश्याः तुण्डत्तराणः।
अधिना सधाः।
कदशोदेभि व्याजमोपनर्यायं उपरस्येत्रवे।
इत्यमः।
उद्रायनक्तवर्त्तनायमः।

१ प्रलम्बयुः।
२ यानमां: नात्वदित्वयुः।
३ नवेनस्यः।
४ प्रब्धः।
५ भद्यः।
६ उनार्यंतः।
दशकुमारचरित्र

केन्द्र। अतोक्तःपुष्क्रवत्तानांस्थया अवगम्य तद्वर्ण 'किंचितज्ञाति-' इति विचित्रत्वेऽव यसः महार्षियोमधुसुप्तप्रार्थित्वद्वित्यावधातस्य-वेणुवेणु व्यायर्त त्रियामः। समुद्रगर्भवासजिह्वा इव मन्द्रमतापो दिवसंकरः प्राणुपासीति।

उत्थायानसायित्विदिनम्पुलसिनिविषिकां मे मात्रमवादिर्मय—
'अथ नामकरणविकटमयः: कविद्विन्तःपुष्क्रवत्तानामविज्ञानासिः
'इत्यनवसतिष्वचन एव मयी काविद्विन्तानाम प्रवत्तहक्ततः। तां चधेष्य ना मे बाहः हर्षेश्वरुकृषिविषप्रथमाचार—'पुष्ठि पुष्ठिकते पश्चि मर्त्तिधारकः। अयमसवाकृष्या मया वो पारित्यक्तः: पुनर्भोवेयमागतः।
इति। सा तु विण्मिरनिन्दिता चिंतं पूर्ण वहु विलय शान्ता पुनः स्वमाणा राजानाथःपुष्क्रवत्तानाय नयुक्ततः। उर्फः च तथा—
'कुमार कामप्रमेयास्य कविद्विन्तमान्यः। कन्या केल्पुरुण्या
कहाँ रूपे चाप्सोऽत्त्वित्यक्ताना परामाणुभयो वर्तते। तदेक्षः
सा तु भुवुरायोहेरीविकटमली। इति। तामोऽयतमः' उपमेणां म-तप्यकृष्णगर्भपायै:। उपजनय चासमोऽत्त्वित्वनिदानिना स्थविरि
द्रेष्यः। अनुरुपर्माणगिरिन्तिः च वासवदत्तादेव वर्णनेन वराह-

अस्या वृद्धिया: सभासात्। जाले, कमलः। जाले समुद्र शान्तमेव गाम्ये गवाशेषपुष्टिवृद्धिवृद्धिवृद्धि।
इति वैज्ञानिकः। चिन्तमौष्ठयेवैतिः। महार्षियोमधुसूदनः: समुद्रपायाति। सिद्धो ये मार्गवाहः
सूर्यः: तथव कुशानो अण्डः: तेवा शासर्यो सुखमाल्यायुगामतेनावधूतेव कस्मलेव।
द्वियामाराष्टि। समुद्रगर्भवासः। समुद्रपायातिः। जजीकृतः: शैल्लकृतः। मन्त्रः
प्रतापः: स्वतपालः। अवराविति: समापितः। दिनसुत्रसिनिविषप्रथिः: प्रातःकाल-
निम्नस्वप्पमः। जास्तस्य सुभवः। 'जो कही जास्त निश्चिताः वहे वथनाल्लामचकरिण्या'।
इति वैज्ञानिकः। कविद्विनिति: प्रणमः। 'कविद्विनमांश्च इत्यमः। अवगतधिति-
चर्चात्मकस्तिकारिण्यो वाच्यूपवाच्यूप। राजानाथः
हर्षेश्वरुकृम्भास्त्रूत्तमानातु गायत्रिः। कीन्तीममप्रायोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवोऽवो
एको वाल्पदसर्वमूः। सत्सुकृतिमेघेष्ठिः। उपजनयोऽपवादः। अवसानोऽस्युः।

1 चिन्तम। 2 विषयार्थः। 3 कुस्बितः कुण्ठः
यानुशायम्। अतेरोत्तरोपु च राजो विद्यितानि सुप्रभावणि प्रायतने-नानिवध्य प्रत्याशायति मानसम्य वर्षयः। इति। पुनरिद्विभुलभावनम्।

इस्थितयः तत्वावश्यकत्यावपाया। नुपात्तानांतर्बुद्धावत्या। प्रत्यानि

च यथतत्त्वादुत्तत्त्वा तदविषयं निर्देशः। मदुका पुनारित्वामुद्वारः।

अस्तंभमेण: प्रसाधानाः चतुर्विषयाण्यायी सकलसुद्देशमुत्ततताम्।

इति। ते च तपस्यां तैत्तिर्यविलयतः।

केशुकुटिधिदेवेनु गतेश्वराचार्य सा मदुक्। ‘वतस माधवीवव प्रिजुमन्द्र-श्रृंगणी यथासौ चौहठ्यामानं भन्येतः। तथोपत्यां स्पष्टिता। किं

भूयः क्रियम्। इति। पुनरित्वामिध्विलयनम्। प्रतिक्रियम्।

इस्थितयः। मूल्यान्तात्त्वार्थान्। नीतां चेतां निषेध्यं न नियतांत्यां वध्यति—‘ नन्वसि

कष्ट्यविद्विहारः। पुनान्। ‘इति। प्रतित्रिभूवेनाय—‘ यदि स्वतंतः

किम्। इति। तस्य युक्तर्व द्राब्यति तत्तत्रकिस्म प्रतिनिवेशीयः।

इति। सा ‘ तथा। इति। रामकुलमुपासनक्रमः प्रतिनिवृत्ता। अंगेकातैः

न्येवेददय—‘ वतस। दृष्टिर्तोऽसौ विचचत्सस्य मलावकाशिनी। विद्वी-माणा चासी।

‘सुवनमिदं सनायशीकृतं यव्यवधिपि कुमुडकार्यकं हेदेशी

वाशवदत्ताद्विमुखः। आदिशवेन श्रुन्तादित्यवास्या। प्राहाः। अभुस्यं प्रथान-पमः। अतेरोत्तरोत्तरार्कारस्याः। राहस्यं बिजकारमर्गः। विलितस्यति विलाागानुः। मानायिभूः–

कृतं कोणम्। अनत्प्रवायार वकस्वारस्यकारायाः। भलो नुपात्ताना। उपयाधित्या

सेवनीयाः। अस्मिरमेवस्यहृः। लयात्व। भदृः। मदुकेत्यं पुकंरिक्षा। अर्क उत्तरं

फक्। स्वादु स्वरुपः। प्रसाधानाय करणाय। जनाविनी नागाहिता।

कल्पुद्दरी राजपली। माधवी वासनसी। ‘वासनसी माधवी खला।’ क्रियमः।

पिस्तुमदी निर्माक्रः। ‘पिस्तुमदी निर्मनं’ हिर्ममः। उपात्ता दुस्सुनकं संकोवः।

प्रतिरक्षितं स्वकपमः। नियतं असाध्यम्। इद्दत आकारां यथेति स तथा। मलावकाशिनी

उतमाक्षणा। विद्रूपवाला। नसवनविभिः नवर्षु। इति। कप्रज्जनात्त्राग्निमतिमयः।

सनायशीकृतं नाथवधक्रियामयः। स्वस्यमात्। कुमुडसम्बन्धिण मदने।

ईत्यतसंस्कर्णा। वपुश्रीं। शारशेकोमा। न फलितचे। नास्तिक्यः।

१ भाष्यानानिः। २ पंचप्रायः। ३ भम्भतः। ४ आमेयसुप्रितिकप्रियम्। ५ भवाम्।
दशकूमारचरिते

बुध: श्री: सांनेपत। चित्रमेतेचित्रतरसम्। न च तमबैम य इत्य-निहत्यो निपितमित। के नेदामविलचितम्। इत्याहारस्यतिवी। त्याहारस्यति। च।

मया च संरथोदीर्तिम्—५ देवि सदरामाज्जाप्रयासिन। भगवान्मकर- केतुरायें सुन्दर इति न शक्तमेव संभावितम्। अथ च विस्तीर्णः-प्रणमितम्।
कन्चीद्रस्थमणि रूपं दैवतश्च च सम्भवते। अथ तु यथेव-रूपो रूपस्तानाशिश्वालिविश्वाज्ञानकौशलो युवा महाकुलिनश्च किर्ति-सर्विनिहितं। त्यात्म स कि रभस्ये।' इति। तत्योदकम्—६ अम्ब फं ब्रह्मि। शरीरं हृदयं नवितिमिति सर्वतिदमलमेवन्ति। ततो

न किंविद्विप्यते। न च देवर्व विश्वस्तरस्तवायुष्यः दर्शीनानुभवेन चेष्टायं न्यायः सर्वतः तथासाधयः। कार्यः।' इति। भूयोग्यि मया दर्दरी-कर्तुममन्यस्तम्—७ आति कोणि रामसुवुरुगौंद चरस। अमृत्यु

वस्तीति वाग्गावेस वह सलीर्विलोगप्रस्वविवाहिणि रहितविविग्निणी यथा-च्छया दर्शीनमणि गताति। गताति कामक्षरकल्लड्यं मामन्व-वर्त्तत। मया च वामनयोन्यानुरूपस्तवायुर्दैवेशिरकारांदितितिर्गाणितिश्वमी

प्रयथमाणिया तद्दृष्टरूपं कुमस्सोत्रास्तगुणस्तवादिशिरमुग्वासितासित।

साध्यं च स्वपनेन स्वभावविशिष्टिण्य त्वात्समाचिगात्वदर्शनाय

भित्तवसितरितरामध्यकरमः। क्षेत्रया धर्मया। उद्धितस्मुक्तम्। शद्दां युक्तम्।

एवं संभावितें सुदर्शनेन विदाशितमेव। अथ च बैति तथापि। वितीष्यॆ विशाखा। अभ्यस्तमितः व्रुस्तिर्वीर्यः। अथ लघुः। तिस्तिख्यः। 'अथ तिस्तिख्यः। प्रेयद्वेददिशितामि।

इत्याच। हृदस्तुरूपः अनुकूलम्। शिरूङ्खल चारुमाः। विया्रुद्धशादाद्वयः। भाषां शिख्यादि। अनंत्योप्यम्। न शक्तिलक्ष्यः। प्राप्तयते। अस्तुभुः। वृक्षस्वयं। चवितार्थः हृदक्ष्यम्। अपवस्तम्। उक्तितः। अभावातः। विशाखी शरीरचारिणी। यथाशया। लक्ष्यमाणिया तद्दृष्टरूपं कुमस्सोत्रास्तगुणस्तवादिशिरमुग्वासितासित।

साध्यं च स्वपनेन स्वभावविशिष्टिण्य त्वात्समाचिगात्वदर्शनाय
तृतीय उच्छासः

एष चेद्यो निधितस्तत्सवृद्धातिमानुष्ट्राणसत्तर्तप्रति
प्रकर्ष्य न किंचिदुस्करं नाम। तत्वचेत् दर्शिययम् 
संसेतो डेयः 'इति।

तथा तु किंचित्विव ध्यात्सु पुनरमिलितम्—'अभ्य तव नैतिक्ष्यानि गोष्ट्य
तमस्य। अति: कथ्यामि। यस्म तत्त्वं राजा प्रहारंबर्मन सह महती
प्रतिरसितू। मातुष्ये मे मानवत्स्य: प्रियवस्या देवी प्रियवङ्गार्स्तोतू।

तत्स्यः पुनरजाततपृयामभवेन कुः: सप्तोश्वूतू—'आन्योः पुनरत्वः
पुच्छ दुहितमयां दुहिता देया' इति। तत्स्तु मात् जातां प्रसभायत्स्य
निष्क्षेप्यति प्राथ्यमानाय विकस्वन्मणे देवाविचारान्त। अथ च निषुर:
पितुर्देही नातुण्प्रस्वस्यां: कामोपाहोरवल्कथिक्षणां: कलासु
काल्यनातकः कालिः मन्दुभिनवेशः: शौर्यामादी दुर्विचंक्षेपः
चास्त्यावर्त्तै। नातिरीतः ज्ञा च भवान विशेषकः वासंसेतु। यस्मयुः
रजस्तन्त्रभुतां पुष्करिकामण्युपान्तत्तवनिमानाहत्व मयि ब्रह्मायपत्वः
पत्सरामात्मायामात्मनाथ्याः सम्यंतिकां नामायायाविनिशेषां मस्तहः

'गाध्यवन्दश्यायः दहक्ष्मायः' इति भूषणः। एव चेदिति पुरोश्चैतोहस्तर्वः
अवित्सानयो मन्दुभिमिन्ता। श्राणो वल्मुक। सन्त्रं परस्यः।' इति
प्रकर्ष्य आपृविधियां श्रेयेित स तथा स्त्व। नामिति निश्चयाचिं। अभौमेविति
स्त्रेत्तकायल्यन्तापुराण्यायेर्वलिनात्मेवत्रां: ध्यात्तु विचारे।
गोष्ट्यमायित्याये गोष्ट्यार्थिते तथा। विन्य
वच्यम्या विनमणः। अहायान्तस्मायानुपरायायामुः। समयः: शयः।
प्रस्वन्या हृताप्यः। निषुरः कलिनः: 'नातुण्यस्वस्यानोधातुरुणार्वयः' इति
भूषणः। 'उपपः सम्बृहे च संपुष्कोशुहेदिपि च।' इति केशवः। 'संस्थानं मरणं गात्रे सिनेवे
बृहरे च बृहते' इति माताः। कामोपावंकु मदनत्वेणु। अल्लमयः सं वैधाकाय
विवक्षणं स्वार्थं भावः: कृत्त्वा नैतिक्ष्यां स तथा। कलासु
चातुरुस्त्रामुः। कामेषु ज्योक्षेपु नातादिनिः दृश्येनुषः। आदिवशेषेन
कुशाक्ष्यायाक्ष्यायामुः। दुर्विच्छेपो
दुष्टाधीयि विकृष्टन्येति तथा। अस्मतः वाचनिपर्याः। अस्थान्त्वार्थान्त्रित्वा। इति
'हस्यर्ज्ञावात् श्राणाम्': इति चतुर्युः। मदनत्रभुतायामुः
बहुः: सप्तत्स्यां भावः। सातास्य सत्स्या मद्विभ्येकः श्रेयेिति तथा। नातिकाः
नर्तिकाः। 'नातिकायु तुल्कः।' 
हस्यम्: अप्रण्यानिर्विशेषमुप्लुमिति विन्याविशेषामुः। शर्वदश्यात्ताः.

1 आचूः 2 नामां च निद्रिताः।
पितायांश्यकलात:- स्वयमभिषितामि: सुमनोमिर्‌मकार्तीतु। मदुप-भुक्तकेव चिन्तकुट्टकमिर्दिकागाते रनतत्त्वे तथा सह भ्रान्तिः। अ-योग्यश्च ् पुमानवज्जतु च प्रवृत्तः। तत्किनित्येक्षते। परशुरामस्य चैहिंकेन दुःखोनानत्तिका। अविष्णुं हि योगितामुक्ताराणिश्रीभूत-चेतास्मिन्त्यन्तत्तत्त्वसंवादस्मिन्त्त्वानुभूतस्मितात्मकं। अतोपुना पुरुषस्य सार्वत्तत्त्वान्‌पार्थीर्षहृ भगवतमय। तद्विश्रावाणिश्रावैस्वदृष्टिः हि ममातिमात्र मनोन्दु-रक्षोऽस्त्रि। अर्ना चायथर्षसिः। अनेनामुण्यपदे प्रतिशान्य स्थवत्त्त्व-नमुन्द्वां जीविषाधमिः' इति। मयाविति तद्वेषपेत्र प्रत्यागागातु। अतः पर भूत्रुदारः' प्रभानुः' इति।

तत्समस्या एव सर्वाशास्त्र:-पुरविनवेमृष्ठत्तेशिष्ठं पुरवश्वास्ति। अन्तःबन्धूदेशानिपिबोगिनास्माहं, अस्तगिरिक्रृतपालसंभिताभ्योगिता
हृद शोणासंहित मानुषेश्च, पार्श्वार्थस्य स्थानेनाङ्गितानमत-
तृतीय उद्धारः ।

ज्ञानार्थूपर्यंत इव भैरवनमसि नमसि विनाशिते, परदारापराभूमिभिषेकं कबुलिते गुरुपरिवृट्तम्। अहंमेते श्रवणे कधीपरि, कलमुन्दरिकवनपूण्येण महःशर्मातिरङ्गप्रथमोपपत्तेन स्थायित्वे च नदेकान्तेन संपुष्पादानं शशाङ्गाकर्षेते वर्षे कुमुदयश्चन्द्रे, यथोपसंत शायनविनयमधुः। वर्षीचरर च -४ सिद्धार्थार् एवायमपि।

किं तु परकल्पपुजार्याध्येयं चेतसं। साधेयंकामयोद्योगस्तुनमिनिते। गुरुनन्त्रयानोपायसंपन्न।

संधिनो मयं चैत्य व्यविक�्तं कलस्तदष्टप्रतिप्रियां प्रथमकल्याणं च सम्प्रमिते। अपि स्वेतदाक्षणेव देवो राजवानाः। महान्यार्करामात्रे यथा विक्षणे। इति चितापराचीन एव निरंगा परमृष्ये। अहंसतं च ख्रिस्मे हस्तिनक्रो मगवान। आह सम च-योग्य उपहारवेदनं, भा सम ते दुर्बिकली मूम्ल। यत्सम्बंधसि मद्वा:। शंकरजनारावलकनोित्वा सुरसिद्धसि करवाणी। सति च कदाचनम्हिद्रोहनागासिद्धांस्मार्कमं शत-३ पृष्ठ
मर्यम्यां 'इति। अश्रयत मग च—' येषेह बहुःयोग्या तथा प्राप्यापि मानुषकनेिसाचारणी सव 'इति। अश्रयतःधारणा 'एकूणी दुःस्वाथे मागीन समयम् 'इति। तद्यथा भवत्सिव स्वे भवता क्रियाशःऽ्ये 'इति। प्रतितिः च प्रकृतियुपस्तर्विनि विमाकृतान्त्वतितिकारितसमणणमाहमनेपम्।

अर्थधारणालोकस्तिः सुविष्क्रमांगमवर्तु। अनुपान्तिः त्योति आभ: प्रत्यमेण सर:। प्रामरच तिमिरयः कर्मः। कौर्तिमिकनि

नन्द देशसरिः खण्डपाणिनिययंहस्त्वपुराणः। स्मरनमृत्व्वत्वता

तिमिरनानिः रामनिरस्त्वित्वोऽस्मि। अथोपलां

मातुमुहिः धरे पृथरिकायः प्रथमसाधनातिः वेणः

सिद्धांर्थात न परित्रास, स्थापनयः च प्राक्तार्मितिश्रद्धुम। अधिष्ठाद

तद्वरभुवला। इह बहुःयोग्या गृहालेच। अनुकृतारणी कर्मान्या भूति।

अश्रयतः प्राप्यापि। एकः पृवेः यथा इति तथा। वा द्वितीयम्। उपयोग

संख्याः। तद्यमितिः। अरमयः। क्लयुद्दरोऽभोगः। मयः एव कुशल गुणः।

प्रतितिः धारणा। तद्वरभुवला। अनुपान्तिः तिमिरयः। इण्वेकोषांवर्त्वपयः

लेन तथा। प्रामृटुः। अधिनः तिमिरयः। अंतः समयः। सवः। नाटीत्वः च। प्राम्याः

प्रारम्भः सच। नाटीत्वः। व्यापरः तिमिरयः। एकूणी स्वाभावः। तिमिरयः

देशसरिः। कर्मः। कौर्तिमिकनि। कौर्तिमिकनि। कौर्तिमिकनि। कौर्तिमिकनि।

'तेन रत्न रामः' इशाकृतिः। 'कर्मसर्वसंधनः' इति सूत्रः। 'सन्नकल्याणाम् धारणाम्

चतुः तद्वरभुवला। नीर्मालः। द्वितीया। संविष्टः तद्वरभुवला। उपनिवेसिकः

प्रकृतिः यथात्माः। मायानियः कार्तिकः। प्रत्येकः प्रामयः

मायानियः कार्तिकः। प्रत्येकः प्रामयः। शास्त्राः प्रामयः। शास्त्राः प्रामयः। शास्त्राः प्रामयः।

आधिस्थ्रुताः। महानियः कार्तिकः।
પેટીક ચિત્રને ગોપુરાતિરિલાઠિત સોધાનપણે મૂખ્યતમ।
અધિકારીની બુક્બીધીમિત્રતા ભાવકાસલિંગદ્વયના મનાપીનીચાયદદ્રાક્ષને તરાંખે કરું ચક્ર કચા પુનઃસમાચારમાં મૂનલીને પાદ્રિની સન્ન અદ્ભુત અસર સંમેવાની તેના સૈખપણેન કળિણીના સમબાઈ પરસ્પરની સંયોજના આરામે ચૂક્તિચિત્રાની હિંમત માર્ગપ્રદેશના માનની પ્રકારની દીપદ્યુખી 
સમાચાર પ્રભાવિત પ્રમેયમાં વધુ વધુ અનુક્રમિતતા સંયોજનમાં પ્રત્યે 
પ્રભાવિત સિદ્ધી સંયોજનની 
સમભાવના 
સંયોજન 
વસ્તૃકસી 
પ્રત્યે. 
તથા ચાલી સ્વાર્થી કુલમાણાન, 
તરાંખે કરું ચક્ર 
દૃષ્ટિચિત્ર 
સુપ્રભાવ તસ્વીર. 
તારીખ: 
સમુદ્ર 
સંપૂર્ણ 
ભન્ની 
સમભાવના 
ચાલી સ્વાર્થી 
વસ્તૃક 
સુપ્રભાવ 
તસ્વીર.
दशकुमारचरिते

"भूतानं कन्याकुलक" इत्यादि। रत्नाश्रयं कन्यकुलयां प्रायः अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां स्तूपमिति। शिविरयां कान्ती यस्त्रा मा। ' नृपिनः निर्विभाषी जहां। इत्यादि। 'अस्मिनन्त्यां कामः तत्त्वाभ्यासव' हि न सूक्ष्मणां बलमप्यथम्। अन्यायिनः। यथोऽप्राप्यसः। वशुः। कड़वे। गदः।' यस्य तत्र। तामु। विनिधानं प्रताधिकाराः। ' विनिधानं प्रविष्ठ।

'तत्रां तस्य संस्यसंकुलः' हि न सूक्ष्मणां-विनिधानं-यथोऽप्राप्य सः सत्त्वोऽप्राप्य। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। 'भूतानं कन्याकुलक' इत्यादि। रत्नाश्रयं कन्यकुलयां प्रायः अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां स्तूपमिति। शिविरयां कान्ती यस्त्रा मा। ' नृपिनः निर्विभाषी जहां। इत्यादि। 'अस्मिनन्त्यां कामः तत्त्वाभ्यासव' हि न सूक्ष्मणां बलमप्यथम्। अन्यायिनः। यथोऽप्राप्यसः। वशुः। कड़वे। गदः।' यस्य तत्र। तामु। विनिधानं प्रताधिकाराः। ' विनिधानं प्रविष्ठ।

'तत्रां तस्य संस्यसंकुलः' हि न सूक्ष्मणां-विनिधानं-यथोऽप्राप्य सः सत्त्वोऽप्राप्य। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। 'भूतानं कन्याकुलक' इत्यादि। रत्नाश्रयं कन्यकुलयां प्रायः अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां स्तूपमिति। शिविरयां कान्ती यस्त्रा मा। ' नृपिनः निर्विभाषी जहां। इत्यादि। 'अस्मिनन्त्यां कामः तत्त्वाभ्यासव' हि न सूक्ष्मणां बलमप्यथम्। अन्यायिनः। यथोऽप्राप्यसः। वशुः। कड़वे। गदः।' यस्य तत्र। तामु। विनिधानं प्रताधिकाराः। ' विनिधानं प्रविष्ठ।

'तत्रां तस्य संस्यसंकुलः' हि न सूक्ष्मणां-विनिधानं-यथोऽप्राप्य सः सत्त्वोऽप्राप्य। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। 'भूतानं कन्याकुलक' इत्यादि। रत्नाश्रयं कन्यकुलयां प्रायः अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां स्तूपमिति। शिविरयां कान्ती यस्त्रा मा। ' नृपिनः निर्विभाषी जहां। इत्यादि। 'अस्मिनन्त्यां कामः तत्त्वाभ्यासव' हि न सूक्ष्मणां बलमप्यथम्। अन्यायिनः। यथोऽप्राप्यसः। वशुः। कड़वे। गदः।' यस्य तत्र। तामु। विनिधानं प्रताधिकाराः। ' विनिधानं प्रविष्ठ।

'तत्रां तस्य संस्यसंकुलः' हि न सूक्ष्मणां-विनिधानं-यथोऽप्राप्य सः सत्त्वोऽप्राप्य। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां। अन्यांतराक्षसंपर्कारं विविधां।
तृतीय उच्चारः

प्रशीयसा निष्कासपवनेन, परमरस्तुमतिमयजुः प्रवचोऽः गुणः

पताका युग्महितमयः, दिवितिन्यायर्मिथुणकामशिवंगुणः

कुम्भुंगलेन, क्रृष्णाको नामिनं भवतेऽः सनासः अवशंशः

गणेशतेजस्य, बहुततौरमण्डलं गृहुंगलेन, लोकानिधिसह।

नर्षतप्रभामि। अतः स्थान एव तथा दुनोत्ति मीनकेतुः।

मां पुरल्लिविखिलमास्यतीयियैः एव तथा देवः। तत्प्रस्तीद

मुद्री, अविव तां जीवनाधिनिर्विवापुरणं पुनर्घुण्डः।

कल्याणः अतः विवेकः विविधाश्रावोऽः।

असतायी चार्क्कैवितेवणु, ज्येष्ठवरुकोशं जरितकपालं

मूलं, अनर्गःकृत्रिकर्मिन्, अन्दरा देशानकारःणवितकार्मं,

अविरुपपरिश्रावः श्रावित्वा मानसः शारीरः च धारणः

शिविरः वातात्मानं तथा समानाधापाद्यः।

तत्प्रशस्तविभुक्तः

संगतो रावसानपिन्न विविष्ठतभस्ती चिररविचित्राविशिष्टविभूषणभूतिभूतिभूमी

कषणविवित्तः। पुनर्घुण्डमायतं च नितऽस्य इचित्विहीनोऽधिः।

कफकिरूः। अतिमोहुः वितीमैः। ' मनोऽः मनोऽः मन्त्रः ऐः

मनोऽः मनोऽः मन्त्रः ऐः।

दिवितिन्यायाभ्यां पूणकामाभिमुनकामाभिमुनकामाभिमुन.

उुरुकुमारः स्तनकः कः। इत्यादिः। यथासः राजसः राजसः

समाधिः समाधिः। सनासः अवशंशः। तत्प्रस्तीदः।

करणिकिसः तराणसः तराणसः तराणसः।

सताये युक्तिमयः। ' युक्ते ने तज्ज्ञतः स्थाने। ' ईसमः।

जीवनाधिनिर्विवापुरणं प्रमोकामेन अथानाधापाद्यः

अतिरिक्तमिति।

अनुमतः रागः मनसः आखः श्रवः थोः बिशः लोः यथासः।

अतिरिक्तायः ।

दुनोत्ति। विनित्त विनित्तमाल्यकलनं यथाः।

स्वरेखः धर्मं राजसः राजसः राजसः।

उद्देशः वर्णसः जीतिः श्रवः करोः यथासः।

अनुमतः अनुमतः।

कः कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।

कः कः कः कः कः कः।
सचकितपदार्थां नुसाध्यमेवनानन्ततः परिध्वण्य नातिविधां
मन्त्रमिश्रित | अश्रुमली तु सा ‘ यदि प्रयति नाथ प्रयत्तिमेव मे
जीतत गणय | नय मामपि | न चेदसै दासत्से नित्यः प्रोज्योत: |’
इत्यल्पमवस्ततामैपैत | अवादिंच च ताम—‘ अष्टि मुबि कः
सचेतनः लिंगमविमृक्यसायनाः नाभिनन्दति | यदि मदुमुखनिल्याधः
स्वातिबिमःप्रणालिकाः मदुपाद्यमः | आद्रम्य रहसी राज्य मल्या
टिक्षणं चिन्तपस्य | आचार्यच च—‘तिमितमकृतिः पुरुषसौद्यरथं
पारमारुद्दा न वा’ इति | ‘ बौद्धमार्यादा ’ इति नूनसी वक्ष्यति |
बृहि मुयः—‘ यदेवपि, अति कालिः तापसि देशान्तरमणु
विन्यागमयम् मम च मातृभूति | तयेदाल्केक्षणघ्नां पुरस्क्षयाः
हमुका—‘सत्तित्य तावशो मन्त्रो येन तयागित्या प्रविशे विशिष्यायं
मूलाः पुरोहितेऽऽपुरुषो ससांनाः नक्षेत्रातिकृति शतं
चतुर्दसीष्यः, श्वातुमुक्षदीपः, कर्ष्मुक्षीः, पठवव्राणि न
प्रमुखानि हुताव भविष्यस्यमकृति: | अथ चालम्यभिपियि वा
पण्डया | चण्डपुरकंतिताहुऽथ मच्चा भवते संवेगस्यमालायाः
निमीतितसा यदि नमानिष्टेत, इत्याकृतिरमुपमसाम्येतुं |
तं तु मविधिः यथा पुरुषार्त्रथ | यदि मच्चा सविभिः यथा परमारे।

1 परमा०. २ सर्वे रहस्यजनामः.
तृतीय उच्चासः।

रोचितः न चार्माच्यांच्यो विषयादः कार्यः। इति। पुषुकेरित्वा तत्र विमिति सह सुहासिनीरिप्रज्ञे: पौरजनांप्रदेशं संस्मृताय तेषाप्रमणयुरुते कर्मयमेवलेन लघुमयं। इति। स नियतक्षणे-प्रत्यति। पुनर्स्वयं प्रमदवनर्तीश्रीदिकायामायिणेन विनियो नियतप्रसुनभिहतुमूँक हिरण्यनर्ति तेषायमीनेन संप्रविधेन मयंकृत्यमेव लक्षायं ध्यात्मयमं। तत्र गुणः प्रमाणियं प्रदोषेक्यायामायिणिः कणेः क्रियाप्रभुमित विक्षपाभ्याः।

‘धूर्तो’ यम्रुवक्रदस्य इति। नतु महाराज्ञेनापि रूपेण येकोलोकनेत्र-मायामित्र मत्तपत्तीरित्रममित्रयुः। नाहामायविनाशय वेताशी-ध्यायने धारणेः।’ इति। श्रुवेदं लब्ध्वयं: स गतादें धातं तत्तत्त्वेन-काकिन्युपात्तिययु निवेद्ययुः। तत: परमाकमेन धार्मिकाः। मत्तप-विनियो नाथाचे नुपुरकिण्यं प्रमाणेः इति। मा ‘तथा’ इति नाथाप्रेषितम् मदुकमात्रतृतुभुर्भूगुः। कर्मकथम्यमात्रां: सामान्याम। अध्यभीति। गदाधानेश विक्षित्य शर्मेवात्रवस्मात्मासिः।

अथ या गत्तकाशिणिः तथा तत्तत्त्वयेश्वितः। अतिध्वं तन्नत्ते म दुर्बनि:। अन्धश्रं पौरजनाप्रदेश्यमात्रयात्मानानं वातां—‘रामा

कुस्तं:। अमाज्ञानो असभ्याज्ञानो निग्रंवान:। ‘विसंवर्तामवयमानः’ इति। देव-खं। अत्यन्तायां न कार्यं:। असभ्याने सामस्तम्। संग्रामाय निर्यावर्तनां निश्चितं। ‘श्रुतिः संघनोस्त्राणां’ इति। श्रुतिगतायां चक्करेऽपि:। आशुवासिनेन तरुस्तिनेन। संभविता मार्गाः:। शुचिनेन । संभवितं विषयासं संपन्-समाकं समाधित्वं इति। वस्वपि:। अभिहृद्य हुला। हिरण्यरत्नाः। तत् पुनर्ष्रवति। प्रमाणायात्मनिभ्यायाः। प्रद: वेदानां राजस्तुमुखसन्ये। आशुवासिम्य विपिनं। इति। नारायंतेन परिस्थितस्तं संयोगत नयेति सा। धूर्तो वग्नः। मदुक-प्रदेशिन सत्तमानुस्मरणाः। श्रवयोणानां षड्योणां श्रवयोणामासपदवदत्तीति। नाश तेन। वेदानांनेन भूमिवेश्योऽपायानमुः। प्रमाणं प्राणोप्यः। अत्यन्त-प्रतस्वभाष्याः। कर्मकथम्यं महता प्रमाण्यं। अत्यन्तर्तयां सप्तविधानम्। अध्यभीति। मदुकस्युपात्तिहानाः। वराहो हृदात्मकाशिन्यत्वाः वर्त्त्वेयीं। प्रत्येकम्। ततर्ते मदुप्रविधा प्रयोगानमुः। अन्वतिप्रय: अवकाशितः। स दुर्बनिपत्ते अध्यभीति। पौरजनान्तः नागार्षिकस्येव। अत्यतायानां आद्यत्वामानाः।

१ गैठवत्। २ श्रवयोणः। ३ संभागः। ४ कर्मकथम्यमूः। ५ श्रवयोणं। ६ धूर्तो वग्नं सत्।
किन विकटव्रता देशीमन्त्रादें देवयोगः वपरासादंगिल्यति। नून-मेव विप्रवेभो नातिकल्याणः। कैव कथा प्रमादस्य। स्वसिम्बेतात्पुरोपवै न्यासप्रभुवै संगायः। किछुयामयः। तथा हि नूहसंति-प्रतिमुहुस्विद्विविष्काशि सत्यायणमुः। यथेव भावि नायीक्षति। परमपति किचिदंतुतमः। नातित्रो हि मणिमन्त्रीस्वः प्रभवः। ' इति प्रमुक्तेऽः वेगवानः त्रासं पर्वदवैसे प्रसादाया प्राहेषपति। प्रदोष-प्रतिश्चान्तपुरोपदानादहैद्रः। दूषितकण्ठोऽप्रामोदः। कृतान्तस्वः तिलकोषिस्वः प्रत्यावरणसांस्थलीनां च। परिमलः। वचनानुसारी दिशे। दिशि ओर्तासाही। प्रशान्ते च सहसा धूमादेः तस्मिनमहाविशेष। निशान्तो धान्यामश्च सातारो ध्वागामी। आदिलक्ष्मे च मां। संहितं सम्भवते—वृत्ती सिद्धः ते समीहितम्। अवसिद्धा। पाकः भी। अमुः प्रेमलोक्यात् तवारिष्टया दिशा। मनोक्मा—
' नितव न माधायमि ते मौन्येऽः। एवं मुन्दः हि त्वमयु-रसामिः मुहर्गीयाः। भविष्याः। किमुन मानुषोऽगमि। मधुकर
इन्ते प्रतिवेदनः एव तत्कालन्तरत्वात् वेदोद्वादशम्यम् प्राप्तम् । इति। तद्वते भजने प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्।

अथि निरुपीयः सर्व भजने प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्। इति। तद्वते प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्।

अथि निरुपीयः सर्व भजने प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्। इति। तद्वते प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्।

अथि निरुपीयः सर्व भजने प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्। इति। तद्वते प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्।
दशाकुमारचरिते

पद्यमिव किंतु निश्चितस्वरुपं विस्मयं तिन्नमस्तबं—' वृहि सत्यं मूर्द्धापि में मगवत्त विचारभारुपेय साक्षीकृत्य। न चेतनेन रूपेण मल्लांतीर्मिरमातिप्यासि तत्तत्स्वर्णवेंद्र रूपं संक्राण्येन्यथ।'

इति । स तदेव देशेष्यम, नोपधिः। इति स्वप्नोपजातसंप्रथयः प्रार्थत श्रणयाः । सिद्धा पुनर्योक्तम—' किं वा शणेन। कैव हि मानुषी याः परिमहिष्यति। यद्भारोभि: संगच्छसे, 'संगच्छस्य कामय।' रुपयेन काणि ते रहस्यानि। तर्कार्यानि हि त्वत्-त्वत्तुपुरुषाः।' इति। सोक्ष्ट्रीति—' अति बहुर महत्तु: कैनीयान्वधाला प्रहारमाः। तं विशाल्ये व्यपायाराजीनंतरं शुमायेयमिति मन्त्रिभि: सहाय्यसिद्धम। अनुराग विशाल्यम्यं दुष्टचक्र पुनःशेताश्रीमि-करणाय सिद्धिं द्वितिः। नैववृद्धश पाठालः परितातिः सार्थेऽहः। लेनतिनानात्र यवनादेशमेकं वसुसुर्गावृहं भविष्यावेणः दुह्म्यमिति मभीकाश्यमन्न्येनातुः।

गि न नाति मरापन्नायं। मातः श्राण्यानि लीनः काष्ठं चरैः सतः।।
लाभार्थे संसारिः सुंदरति विश्वेषाति। देसी दुः कार्यसंतं निराकार रहो-गणमु। विशाल्ये तथा मैयेरं मैष्यालमापनाः नुष्प। नूपुरेय व वेयेरं जाताय दरणयां च। नूप शाम समाधाय लथेय च नवह्रमु। अहिट्ठ परिहर्षेऽकृती वापि प्रवाोत्वेऽः।' इति। शास्त्रप्रमित्र विशाल्यायमिति विचारभारुपाः।

पंध्रुविः धरौत्वमे करणाय सिद्धिः। अनुरागथेगायमणि प्रभाविताः।
काल्य वचैः। निमित्यमिति विशिष्याति। अजगाः विख्रुविः विश्रुतिः।

प्राप्तिः: दुष्टचक्रयाः सेनायाः।' दशको बमे मानेन्दे लघुद्रद्वयन्यथः।'
इति निमिति। पुनःशेतातिर्मिताय प्रवाहिताय। नदिनिसत्त शालाविलिविताः। प्राश्क-विश्रुतात्तमाः। सार्थेवात्तमाः। मैयेरं हीरकाः। नूपुर्वत्तमाः: 'सालात्मक। प्रास्फ्को गुद्धरति। इति कोशः। अन्तराभासं। आभासः। जनपदहृदयं देशायेष्यः।

' श्राण्यानि देशायेष्युः पुनःस्वरुपम्यः' इति। भविष्यकी तस्व स्वरुपति: तथा।

अतिकालाधोखो: मित्यामाध्येनाभावम्। अबलेवते सर्ववर्तः।

हृदयालोक प्राणान्तः च। अन्तराभासं तानास्मातं।

रुद्धरः।
कोपेन वातायनमिति दण्डवरानुवाकरणी तम्मतपीयांलियोकड़ाम्युळानां
गमन्तः। इत्यथाविषेषतः रहस्यः 'इत्याकः तम्म ' 'इत्यवचः।
उपमम्यस्व क्रमांकणीत्वा गतिः' इति चूक्तिक्रया द्विवाक्त्य तत्त-
मार्गे तस्मिन्त्र प्रधानत्वस्वप्रभुतिः हिरण्यतुस्त्युतम्मः। अमुः
चासी मस्मातः। अथ खीर्यभावादीकांश्रृः हृदयवहिनां समण
क्षाय्य हस्तकिन्यारुकः मृत्रा तत् हमनुस्त्याक्रः सङ्क्लपमी
-पुराणायाम् सः एव सेवा दत्तवान्। साधिपत्तिविलासिनी
-साधनेवते कमिकीर्त्यः काण्य विस्मृतवरिषभमण्डलसामिव सहसो-
-समुखौऽप्रेण मुनोपिसौन च चापमुखा तयेकेकार्यसन्ताप्रिव कर तानी
-निशामत्तयाप्रियः। अहेम्म च तनुवाच्याद्राकुलस्य शीर्सः। उ-
-पशि स्नात्वा कुतमकः मानिन्ति: सह समग्रः। तांश्वावः—
' आर्यः, रूपमेव सह परिधृतोऽम सब स्मरावः। य एव विषा-
-चने हनुः चिन्ततः: पिता मे च मुखता संहेत्राय भूम एव
-आह्यातः।' वितर्कमुखिनमेव शुष्कब्रह्म वर्तमानः। न हाति
-पितृक्षातिर्य पातकम्' इति। आतंरे च विशालमण्डाकूटोऽ-
-वधावः—'तत्तन न सुभिरः: सांस्करतं पुण्डः। ते दुःसाहोऽपि
-हस्तार्थकालानां राज्यः न: संस्कृतमामात्रेशुः। अतो मुखिवः।
हां याना गुञा 'हा' नागरुपालसायनिवधुः । अलवीच्या मूल्याने महात्मां वज्रात्मां मार्गात में वर्ध धरीत्रयांयक, तदनुमागणेन मूल्येनांद: कोयतताम् । हां । शालासिंहच राज्युस्मादायाकालतावान् । योक्षातवनदी: प्रहारमभे: पस्त हां निनाशिनित:, सापि पितारा मे प्रखरिते क्षितिति नाशहेत, तत्रयापि तासिनसर्मि न कार्यः । हां । तः इती संभानितमुलकम्य 'स एवायद्' हां निधिम्नाना सूचि: सायनान्त्रानास्त्रां मा, महादेवी च प्रत्यान्तो मन्यब्रजनि वृंदावनयातो बन्नानित्वार्य निकाशंस्य सन्त, राज्य प्रत्यायादवन। अहं च तथा मे भाव्या सत्त्वं मय चेतितं रहि स्वतो विषुव्याप्त्रय प्रत्येकांकािुड़ोधयोऽः: पद्मस्तूममके। अहं च नौराज्य-मयम्या तदनुजाताय । प्रसारितत्व देशाबाविरहुः: गुः निधिकानास्त्राविहारितमायुखोऽविः पितासायनी सेवूकानूनकावण्डमर्म: स्वाभावियोगकामम्यम् । श्रवण्डो मित्रकशा चोकमयापि करणीमेव इत्यदुनाथ नयमुपुरयानेन नैन्यनकानाम्यसरस। अभूवं च भूमिस्व-नायुत्कृतीकायम होत्राभानः नामशः: हां ।

श्रृणुवैतदेवेन राजवहनः साधन्यतात्रात्: 'पद्यत पारतिक-मुख्यित्युक्तमं महरुनवर्मयानमुक्कहृतत्वा दुघामित्रप्रमणाः। यावद सादुपार्जव्यात्या च ध्वनार्जवर्मयानारस्त्यात्रात्। श्रृणुवैतदेवेन राजवहनः साधन्यतात्रात्: 'पद्यत पारतिक-मुख्यित्युक्तमं महरुनवर्मयानमुक्कहृतत्वा दुघामित्रप्रमणाः। यावद सादुपार्जव्यात्या च ध्वनार्जवर्मयानारस्त्यात्रात्।
कि हि बुद्धिमत्त्वें नामुपूर्वति शोभाय इति। अर्थात्मुक्ते
निर्भय स्नम्वदीति हृदयः 'आचाय भमनात्मीयचरितम्' इत्या-
दिदेष। सोपि बद्धानितिरिद्वे—
इति प्रदेषिन: सहो दशस्त्रार्चरित उपार्थसमेषरि नामः तृतीय उच्चारः।

चतुर्थोऽच्छासः।

देव सोक्ष्ममण्येषर्व सुधिदीर्घकर्मोऽर्निमाणिनिमयमिष्किर्भयं परि-
अमङ्गुपारं कदाचित्कि शीताहुः वाराणसीय। उपस्त्रूपयः मणिमहिरकात्रुः
लामसी मणिकारिणिकायां मुक्तेऽकार्यं भगवन्तमन्यक्षकमधिप्रमणम्य प्रद-
क्षिणं परित्राणमुपलुभमकालयमस्क्षितकालसुरिपीवरास्यां मुन्नास्यामा-
वध्यान्तपारिकमाविरतश्रद्धोऽजातान्तर्दिष्टमत्त्वम्। अतर्कं च—
कर्कशोऽज्ञ्य पुरूषः, कार्पोषियम वर्षिति श्रीनात्तर रशुः, आरम्भ
साहसानुवादी। नन्मसी प्राणिनिपुषः किमपि क्रूर्त्त प्रयजन्यसमस्मूह
पृष्ठसते। तत्राद्रश्यमेवमातिरति चन्द्रमापि कोशीपि साहस्यमानानवाकायां
तपेनम्मृद्धिपते कन्धमनु—' मद्द संनाहदयं साहसममनिकायति।
न चेतावध्यानिमित्तम आश्वेते शोकहेतुः। इति। स मां सत्त्वां

बहुतो। अर्थितादत्तायतः। 'राध साध संतित्रिते'। अर्थातो दशस्त्रार्चरित-
न्ययमः तत्य सुखः। ३-१३ विदेषे वदुगम्बकमः।

इति श्रीविकासीकार्चरितकायं तृतीय उच्चारः।

वेषेति। एककमांकनदयांकायः। कर्म ब भववन्यनाम। अर्थात्मितिमेव: श्रुद्धा-
वंशे भूमिः। 'नेमितु बाक्काराय सीमिष्कम्भवस्ययोः' हृदयः। उगमरे
गतवान्। उपस्त्रूपयः स्नातः। मणिमहिरकात्रुः दत्तमंत्रेनेव श्रुद्धम् जाले
यस्यात्तथा तामू। अन्तर्क्रमणमण्यस्मारश्चरकेषु स्वभः। तद्रूपः—' द तबस्तर्य-
वस्मादन्यत्वेष्ठि हि भारत। तदन्त्राओऽयं नामते प्रदुष्टस्तमन्याणिनः॥।' इति।
आयामै दैर्घ्यः तद्भरतम्। आपस: अधयोगिनिमित्। पारणोपर:। तदन्त्राविहीि
माक्ष्याम्याः। 'कष्टस्य परिश्रितः' इति वैज्ञानिकी। वदुगम्बाः। उपार्थम्। उपार्थम्
कहिनः। शीताग्नि स्तानातादित्वमेव कन्निका यस्येति। आरम्भ उद्योगः। गाहियं मह-
क्ष्यः। तदन्त्रावदी तद्वकं। 'साहसानुवादी साहसस्य सदहः। 'सदासदास।-
वंशावतीयस्यानानवाकायां।' इति दृष्टि। 'हृद्य सूप्याः। क्रूर्त्त धन्यम्। प्रतिविद्यते
प्राप्तस्यै। तत्त्विति। सहस्याय कर्मां मांसोऽथ वा साहस्यम्। स्माहत्। परिश्रितः।
निर्वाचयं ' को देष: भुयताम' इति कनिष्कश्रीरस्ते मया सह
निष्णः: कथामकाश्यानु—' महाभाग सोद्धसम भृषेन्द्रा कामचरः
पूर्णात्न नाम गुप्तापि: | प्रयत्नसंवैष्णवपि विषा दैव-
र्चनालकुक्ती: कौश्यूर्चितारस्यः | अप्रायः कार्ति
िष्णुमार्यमायसर्वार्य कस्यविधः
धृष्टि चोरिष्यता रूपाभिमाधितो बङ्गः | बैंधे च मधि 
मचहतस्ती मृत्यु-
विचरो नाम हिंसाविहारी राजगोपुर्रीपरितलविद्वेरध्य: 
पद्यः: कामपालनाः उक्तममात्यस्य शासनाः जनकरणसविरुशुगिनितस्यत्यस्यः मण्ड-
बक्तिहस्तकोम्यां समस्यावः | अभिपत्य च मया 
निर्मित्वेन निर्मिति: परिणमशुलकस्वा पुरा
निबन्धलस्यममायसश्रूधिनितस्यात्राः मृट्युन्मक्तस्वे
परावृतार्थस्यमुक्ती: | मयारिप्य द्रिपुष्णाचार्यः 
निर्मित्स्यार्थमहः: निम्मेत्रपादस्तरः अय मयोपं वरममालुको: । 
१२४ 
दशकुमारचरिते
यात्रा गाथा: 1

मृदूपादिक तुलचारिके प्रकरणानि कथमणि मद्यिमसमतिराति। अभावस्मृति—६ अत्यंत ब्रह्मकृति एवः। अन्यः कार्त्तिकात्माणात्वनानाय स, येनाहु मृदूपादिक तुलचारिके प्रकरणानि कथमणि मद्यिमसमतिराति। पालिकाः। मन्त्रणाः पुराणमाहायविषयं—मद्र मृदूपादिक तुलचारिके प्रकरणानि कथमणि मद्यिमसमतिराति। पालिकाः। ब्रह्मसमाय ब्रह्माणोज्जीरः वाकर्त्तु हि। ' न्यायालिङ्गोऽस्मिः ' इति विज्ञापितःया मया निबन्धनगरीविषयं।

ौढक्ष प्रयंक्तं रहस्य नामविषयमेवाभास्त स्वच्छरितम्—असी लक्ष्मणपुरे राजा रिविन्यस्य मन्त्री चर्चालो नाम विशेषतः। ष्ट्रुतिः। अनुभु पुत्र: सुभाषो नाम विवेक सम: प्राण: मुङ्गुः। तस्यास्मि द्वापादः। कनिष्ठानार्तास्माः। केशोऽपि विनि सत नामो विनयधिकारादात्। अवार्तुणियतस्य हस्तिस्य दिश्यते अध्यात्मिक आर्यानमान्यः वाराणस्यां प्रमादवे मदनमनार्तानाय निगुणतिः। सह सबीमः कनिष्ठानार्तानायः काशीमुङ्गुप्राणिभविषयं केत्याः।

अधृतः। 'नििदाने अस्मात् जलम्: 'इति वैदिकम्। निर्देशितः तीक्षणे। वारणे: नामस्य। वारणे: गांव: 'वारणाय्य गांवे श्रीकृष्णे वारणाय्य इत्ययः। निमांभिकापासः। 'अपाकाठे निर्विलाम्' इत्यसः। इत्यसः। इत्यसः। गांवनामान्यः। वर्णमालिकः। स गांवः। उक्ततः देविश्वं व्रद्भा कः। उक्ततः तत्ततः व्रद्भा व्रद्भा। उक्ततः तत्ततः व्रद्भा व्रद्भा। अध्यात्मिकानाम: युन्नुङ्गारांस्य इत्ययः। इति आत्मा वेदनाति। अध्यात्मिकानाम: युन्नुङ्गारांस्य इत्ययः। इति आत्मा वेदनाति। अध्यात्मिकानाम: युन्नुङ्गारांस्य इत्ययः। इति आत्मा वेदनाति।

इति आत्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्। अध्यात्माऽस्मि ज्ञातन्त्रात्।
कान्तिमती नाम चक्रसे। कथमपि समगच्छे च। अथः कृत्य निहरता कुमारिपुरे सः मयः स्वरुपादसतर्कः। कतिपयसं च प्रसववतः। श्रैर्यातुष्टात् इति सोपविद्वो रहस्यनिर्मेतप्रायात्मिकेऽक्षेत्रीऽक्षेत्रैः। शास्त्रः च इन्द्राशान्यां नीतः। तत्वेऽव निर्विवेकाया निर्विवेके राजसे वीरसारसःक्रुड़ैवमिर्गुः तत्तित्या दण्डारण्यमित्या निर्भिष्मायां रहस्यः। रागाव्य निर्भिष्मेज्ज्ञहारांकीर्णगिरि-वृंगी प्राचार्यां स्यूः पत्रजन्नब्रजः। इन्द्राशान्यमुनिय मात्रोऽलोकेन कृष्णः प्रानंदिवेः। नियतिन्तरायूऽस्रावस्तमसामाहित्यां तमा-न्यांश्च कांश्चित्रसहाय्यापारसः। अशरणश्च अमरकत्वामेकदाहामुः पुष्यकुर्मविवाहाय। सपरिवाय त्वया विभवायाय वायुपास्यायिषु च। सा मानान्तिकिर्त्वितस्तितः मुखविवेककुतलेन मूष्ठ्यं प्रणायेयं मया सह वन्यद्रुम्भस्य कस्यापि महत्। प्रचारायुवदीशे तते निम्बणां 'कासि वामु, कुरोद्यागता, कस्य हेतोरस्य मे प्रासदि' इति साधिवान-मामाभिषित यथा वायुं मधुरुसङ्गवर्त्तृं' आंि त्य साधन यक्षणां मणिमद्रसस्यास्मि दुहिता तारावकी नाम । साधूं तदाचितिरस्य-पहनी लोपामुः कन्दक्त्यायापातरं नाना मध्यगते: परीतायार वारग-णयाय:। कथापि दार्कर रुद्धमद्रासः। आद्राय चैैं वीरसेषेहानम्

राष्ट्रनाय तत्सुनाय च। चक्रेऽ अभिलक्षितानु। अभावति। छवं युस्मु। आदर्शस्यता ाऽतायांश्च। 'आपातस्य स्वाधेभिष्यति दैनम् च गर्भिणिः। ' इति: आपातस्य विद्यायां च। रहत्यं गोपेऽतं तस्य: निमेंद्व:। प्रशंक्तिभावणस्यां भीतवत-हस्तान्तः। बाबुः भावाः। अभाव्यं वसी। अवतिपुः। संदर्भायामकुशलः। तत्तित्या भीतिताः। वायुसमाहिताः। निर्भिष्मायां प्रकातिमायाम्।

निनिमित्यां भीतायां। आश्रयादेविरोऽदेव विकारणे। समस्यायामात्मासीनः।। यथोपपन-रजुः यथापत्तायामकुशलः। मात्रानि क्षेत्रा। आपातानि विद्यायां। इति वामु वाशुः।
पितृ: सनिधिमत्तिसंपूर्ण: अनैतिक: में पिता दक्ष्यावेदक्ष्या-सप्त्यासः।
अभ्यासानुमादानात: हरसेनः‌' बाळे, बाळा‌सिन्दुरकेश्वीराना: भान: ’ हित।
' औरस इवाहिनते वसे सतगता ’ हित मया विबंधित: ' सत्यमाह
वराकै ’ हिती तनुरामातिमहर्षी कपामकारे। तैतितान्त्रावगतस्य।
तः किं श्रीनक: शुद्धमक: कामपाल्लाभिनिः। बन्धुमती विनयवती
कालितंत्रीचालित्वा। बैद्यत्यान्त्रीस्य साम्येऽक्षेत्। हंसकैं 
श्यैली
रुरिन्देना सुखोचना चानुन्या। निन्दीनी रक्षपादकेश्वर्णेन चापूष्मुः।
या किं श्रीमकालाशायामा संनिधिमत्तिस्थापिनीमातास्य 
गोपक्षया सैव संकल्पानुसार: पुनःस्थाय तारावंतीर्मुर्मस। बाळवध किं श्रीमुकस्ये
स्थवर्यांत्रावस्यायां मर्युभू:। अवयवं त विनयवत्या चहवासन्या।
स तु तस्यां कालितंत्रक्षेत्रस्यायांबिजोक्तिः। एवमनेकस्यमुक्तस्य 
दैवाण्यपबिन्में तत्त्वादादेशाद्वे तपर्य: तारावंतीर्मुः। बन्धुमती
तस्वितमुः भाविकार्थिनो राजवाहनस्य परिचयादेशी सम्ये गुहिका-
रम्यनुजान्त: कुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानं 
ले पादप्रस्थुतंप्रायश्च- 
रम्यनुजान्त: कुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकु�ानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानंयोगांकुतानं 
ले पादप्रस्थुतंप्रायश्च- 
रम्यनुजान्त: कुतानंयोगांकु�ानंयोगांकुतानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकुतानं 
ले पादप्रस्थुतंप्रायश्च- 
रम्यनुजान्त: कुतानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानंयोगांकु�ानं 
ले पादप्रस्थुतंप्रायश्च-

नात्मकात्मा करार्यकृतानुराग्निहित प्रसंगस्थलो मुहुमुः;
सात्त्विकात्मा तत्त्वाभिवाच्चिते महती मानिरे-हिरिन्द्वी 
भिन्नानीमो-
ग नवभूमयः। द्वित्राणिः दिनामयः तत्नातिग्न्यः मत्काशिनीः।

एवेष्टप्रक्ष्ठः माविन्द्रोपध्यायः वैभवनिर्वाहः सूक्षमनुमूनामीः।

तथा धस्मितसम्प्रवृत्तम्—एवं कान्त, कान्तिसमश्चरणाया नयामित त्वायः।

तत्सत्तमेऽभ्रमणकारमीतिनमादायतांसुक्रम्यः प्रशोध्यैञः प्रस्फुरणत्-

मन्त्रम्—अहमित भवजाता भवनुत्पत्या विनात तत् कन्तपूणाशः।

तमपराधवनूत्रया प्रमाद्यमागतः। इति।

सोदैंतीतीतो मामित प्रणयाहः—अहेतु मुद्देदशः,

वदत्व दुहितसंसर्गानुसारिणीः प्रह्यसतस्मानम्। तदांस्ता कान्तिसमीती,

राज्यानि सम च नीतिर्मयग्रहततः मनुष्या इत्यवर्द्धित। अथा-

पद्ध्व: प्रक्तिमन्दलः संसन्ताय विचिन्ततानिता:।

पालिमाहृताः। अधान्यायः तन्त्रायाती ताराप्रक्तिमतमः,

सोमेद्रीसुभृष्टे प्रचन्दः। सुभृष्टे बुद्धांव्रभभीतः

सेनामयः पूर्वेशालिङ्गानतः। इत्यहा मन्त्रिसपेदेः।

योधायस्मन:- भवानुप्राणियः विलासिनीः। इति।

स एवं मादेशकप जन्तीत परवियुनिवन्धी बन्धुरेऽः सर्वेश्वरायाम-

जन्यकेन स्मरितेः अक्षुरौः। व्यायसि च इत्यां चण्डकाशानि ख्रीवतिल-

प्रास्वात्त्वायेन श्रयस्यार्थायुः। पाषाणवेदोऽस्मि सिंहोपनामनां।

कुमारः। अजीतोऽस्मि बिलायम्। अवारियमांचम्।

प्रायस्कृत्य प्रभुपकारः क्रीवतिलः। वेशान्यायाः वैरकुर्वः।

अनुन्द्रा बालिमाहृताः। तत् इति। एवं चण्डसंहः।

प्रस्फुरणत कस्मानाम्। अनुराधः संवायः।

प्रामाण्यः दृढ़किंतः। अपराधः इत्तपारः।

दुहितसंसर्गानुसारिणीः क्रमांसूक्ष्मक्रमः।

अत्कान्तीमोहानक्तमयः। कान्तिसमीती कन्तः।

अथैतः प्रक्तिमन्दलः प्रास्वात्त्वायेन। मन्त्रिसपेदेः।

मिश्रम्। एवामात्म दृष्टेः। एवामात्म परिचयः शोभणः।

अलसकृत क्रमः। 'कस्मक सवालको मतः' इतिएवचतः।

क्षरित सन्दर्भः। यथात् जन्ताः।

ताब्दं नानात्माः। इत्यतः।

अत्सम्भोंती अद्वितीयवा। श्रवणेऽपि नानातिनामातः।

अद्वितीयवा। अद्वितीयवा। अद्वितीयवा।

सवालको मतः। इतिएवचतः।

२ अनौत्ति। ३ स्मृति भीतः। ४ अद्वितीयवा। ५ चण्डकाशाः।
चतुर्थ उच्चासः। १२९

मन्येचतः। अवर्गे विधिनेन स साधुः। तत्साय यीवनौपादिनः। पैशुनण्यादिनः दुर्विन्योः। कृत्तिवदासचन्तरज्ञूतः। तृतीय किलसाविद्यमानात—प्रसृतवं स्वयं तत्सायुना भुजस्वसंगृहीता। पुनः प्रसृत साहित न कर्तव्यादिवसिनातीत। तेनामै तत्सायुना भास्तयांना, नीय दुष्क्र वर्ष। कन्या। तृतीय देवधेण्य सर्वादोर्ज्येण हल्ल्या बालोवरः। सर्वधे मल्लगाप्रकृतनिविद्यायोपसिनः। हिन्दौत्त्ति च पुरा स स्तुतिः भक्तिः। तमेवान्तकपुरुषभिन्नियूः यतस्यः इति।

भूतस्य दृष्टादिकं यदि नाशिओन्याचारचण्डविशारदविष्णुवर्धनात्। एवे फिंत दिनयुपन्याः पूर्वकाऽस्मिन्यातीत। कान्तिमत्या: समुपत्तृृण राजमहिषी सृज्ञा। नाम सर्गाप्पमुच्राटः। देवी नाशिओन्याचारविष्णुवर्धनात्। विष्णुवर्धनि। कथय तथ्य। कन्याृणायीपूर्वमोक्षारके तत्से बालोवरः। इति। सा त्वनाभ्रेतः। एवे स्मरसे किमथाप्यथात्यथेय किमथाप्यथात्यथेय किमि- कार्ये। सलीभे भेल तत्सायी संकारी च किमपि कुष्ठिताशाया रहस्य भर्तरी मद्रोइपादिरत्र प्रणवमय्योऽपेक्षा प्रणवमय्यानावृत्यस्य—भिन्नोपत्यसरात् प्रावस्तूः। अवगीतर्ति च न: पति:। अतो मे दौर्मिन्यमुः। इति। तत्सायीस्ति सुरक्ष्यशा कान्तिः काहित्यूः।

पैशुनण्यात् दौर्मिन्यमुः। पैशुनण्यात् बनेत्यानितिमयः। तदर्मनात्तिः तथा। दुर्विन्योः दुहुःकारः। अन्तरसथूल्या। आस्ततः। भुजस्वसंगृहीता। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या। अन्तरसथूल्या।

१ न्यायस्तम्यः २ मात्रान्तः ३ प्राचेतस: ४ प्राचेतसः ५ अपात्याङ्कः ६ अपात्याङ्कः.
अथासो निर्भेयोऽय नियतमाविरहपाण्डुर्भिरवय्यैः नवतात्स्तत्तत्त्रुप्यकुलकेन चलस्तेष्यमाथाशोकविशिष्टमार्शिषाल्पविश्वित्विविंश्योऽयं दश्यन्त्यं कथ-मां भगवानः कार्याणि कार्यानि, पूजसंकेतिति: पुजसुरिणविश्वांबन्धयत। तत्त्वं किं भगवनं तत्त्वं देवोऽनुरूपं तथोद्विगुणं च चं मूलधार्यं मरणं भवेतु॥ इति। अतोऽत्रेकान्ते योऽध्यमशु मुखः तत्त्वं सायोः पुर: प्राणान्विकाः कथायिं परिकर्मम् ॥ इति।

मयादि तत्त्वज्ञानसमारूढः पर्यः श्रुणां सोडमिहित:—' सौभय, कक्ष तत्र गोपालवा। यस्तत्त्व सुतो यस्तकन्याया देवस्य राजवाहनस्य पादशुध्राः देव्या वसुमत्या हृतस्यात्, कृत: सोडमिसिः। शक्यं च सहवमिगुप्तवर्गमात्सु मधुरदत्तानुशुद्धानां हृतवा प्रितं मोचित-तुम्म। अपि तु संकुल्ये च यदैः कथितव्यातादवः शर्किं च सर्वे एवं में यतने भस्मिन हुतमिन भवेत् ' इति। अनवसितवचन पूवमायि महानाशीशिवः प्राकारस्मेवैदर्यविचारः। तमहेन मन्त्रेन-विधिशेषनामाभिषेकत्वम् पूर्णभववर्तम—' यद्र सिद्धं न समीचितय। अनेन तात्त्वसिद्धमाङ्गायिनि संकुले यदवच्छया पतितेन नाम दंसिद्धवा तथा विष्णुभिः यथा जग्नात इत्युदूर्वास्येत। त्यथा तु मुक्तसः कोण माता में वाक्यसिद्धत्—' तथाध्यया वने देव्या वसुमत्या हस्तापिते युग्मसनु: सोक्रापाः: पितुरस्याः मदुपः लिमुद्वि विद्याली-तथापितिनातिशिष्यं। त्यथा तु युक्तसः कोण माते प्रेणीयम्—' एष खलु

अथोऽति। ' अथ स्मरतोैव आज्ञास्यस्सर्वाणि गामां गातस्योत्तरस्य ' इति। भुवणा। अति राजा। देवेणि स्तंभितान्ध्रुवानि स्त: पर्याकुले। अपायन्योशचार्यातन्त्रोऽर्जुनीमित्र:। पूजसंकेतिति: प्राणेय स्मरितते:। अभिमाना ग्राह्यस्थिताः। उद्दधार्यात्। उद्दधार्यात् ज्ञानोत्तरस्य। संकुले संबाधे।

निर्देशायति च भगवानः। ज्ञानस्त्वितवचनेऽद्वारायना। आश्रितव: सर्वः। आश्रितव: विषयवषयः। उद्दधार्याति विद्यानीयादात्रेष्योऽपि। उद्दधार्याति। उद्दधार्याति विद्यालेश्वरसः। स्मरितव: सारिपुत्तमिति। यद्यवच्छया वनेन। स्तंभवेऽद्विधिम्मतिः कर्येत्। त्यथा तु पूर्वेऽद्वारायन्त। भिन्तानीयान्त। वण्ड्यानीयान्त। युक्तसः कोण। भवेत। निर्देशायति च।

1 निर्मलायति। 2 स्तोत्राद्वारः। 3 शेषः। 4 हस्ते न्यासः। 5 अपविद्योऽन्त। 6 कुक्कुलसाधस्य।
क्षत्रियोऽ यद्यभ्रान्तपद्गुः स निरपेक्ष निम्पणया इति। श्रीरम-श्रीम यद्यदुश्य दुःखया वा महेंद्रित्वान्त्। तदर्ममुनैव सह चिताप्रियादेवामि। युक्तिरित्वानुकूलः पधिमो विशिष्टसुमुखायतव: 'इति। स एव निषेधीति नियतमनुस्वायति। ततः स्वेच्छानामानीय काम्ब्रियसिसे विद्वयोदेशे दुर्भक्षारणसिद्धायि स्वयं क्वानु-भद्रानणनया। तथा च तत्र संनिवेशय। अहं च बाह्यकारकत्वस्या प्रवेशायदेव। ततः पितामुहुष्ठत्य तदुभियुतवेरस्यायेन चेष्टेवनन्द्यामि।'] 'इति। स तथा 'इति इद्यत्तसुर्ध्यमभवमयुः।'

अहं च गोष्ठास्त्यो निस्वाभावुवं चेन्नामध्येषु सम्बन्धं पुरुषत्वं उपवाक्र-प्रमाणं नगर:। नेत्रौ च तत्र निति पितरेन्तस्मादिवमुनुजस्तमन्नविवेच्यं इत्यकंडानवरोस्मादिकं महाजननायार्यानीय मद्यपास एव स्थायित्वाम मात्रत्वानुभवं —'एष मन् स्त्री कामपालो राज्योमा जातृत्वश्रृंगं च विषाणों जागु हता पुनर्वेदोपि सिद्धांव: पुर्णियेवन इद्यमुहिस्तमप्रभारद्विनिक्षिप्तादराधृतमभो। पुनर्माध्य चित्रारामाहृत्य तत्कार्यायोजनपथत: स्वामित्वाया बिनानुभुतो राज्यकामसुकश बाह्यप्राप्तवेत्तास्यमत्सवेशोः। इति इद्य प्राध्याकार्यानसुरुः यस्यायं नीतेत। पुनर्वेदोपि वदि स्याद्याय-रुपावतानुकूलः गोष्ठास्त्याय:। 'अभिज्ञानुहरतः। इति पाते वंशानुवय इत्यस्य:। इन्त्यत्मीन जनकुलामान्यभिज्ञानीवै इत्यस्य:। पाथित्वमहस्म:। काम्ब्रियपरिप्रक्त्वस्य तिरस्तक्षरितीस्य अपि कार्यमतः। स्याधिनिसिद्धी जयनापि। तिरस्तक्षरिताः। इति हैम:। दुर्घनस्त्रयु दर्माबोधमयु:। वाग्नः कार्यः।। तदसहिष्ठेतिन विद्यविषयेन। स पूर्णमेव:। तुष्य सत्त्वमुः। अहुभिति। गोष्ठास्त्याय:। विक्षिप्तस्य:। गौड़-नुपुस्तवर्त्व:। उच्चा-प्रलापम्:। उच्चाप्रलापम्।। उच्चाप्रलापम्।। अवन्द्यभित्तिणिः सहारस्येद्यस्ये प्रक्रियाहंति:। अवन्द्यभित्तिणिः सहारस्येद्यस्ये प्रक्रियाहंति:। इत्यस्य:। प्राणिवाक्यावलिनिष्ठति। इति द्वितीयवर्त्तमानाय।। अवन्द्यभित्तिणिः।
वृत्तिस्तम्भायेनवयथाहैं दश०देन योजयिष्यति देव् 'हितं। भूतैः
तदवस्तुकलकेष्महानेन पितांकोऽप्रदीशितामसमाहिता
प्रसीधिः। अहं च भौतिः नामावलिप्तृतिव तैशेव जनानुजीतिः
कुऽध्यायलक्षण्योऽस्मात्तितिविहितानिवर्गी विष्णु श्रणादस्तम्भयस।
अपत्तच सं भूमिः नुकलं। प्राच्यं च 'सत्यामिनं राजावराणिनीं देवो दशः एव सुधा
तीति। यद्यमस्तिम्याविनिपतं विनाक्कोविनिपतिः प्राणीविवियोजिते
विषेन। 'हितं। मदुकं च केचित्त्रमन्यन्तं, अपे अनुपपित्तं।
दश्चकरस्तु तथामां चण्डेश्च दशःसरूपग्रामांतोकलंदस्तमयः
प्राप्तव्यत्।
अथ मदुप its जीवनमन्नविविधानारी तांत्रिकष्ठ्यस्ये नाति
विन्यासे कुश्यताजनानुप्याता पद्धार्मिकष्ठ्यस्य जीववात्यक मथ्युत्
मन्नविविधानारीत्वा राज्ये समाप्तिः। एव मे पत्त्वस्तव
क्षरं न वेितं देशवेषे जानाति। न नेत्रनादस्तो चिन्त्यय फलम!
अस्य तु पाणिमहाकस्त्वगतिमन्नुपप्यगमानाभवतु कल्पकेन
अतोद्धरणमहिषी महात् सह चित्ताविषायणाय साधु 'हितं।
श्रवन्ति जैत्यमातिनुयः समाविशेषार्थिन्तीयः।
कियतीं कुश्यते विषयं संस्कारं। उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्
म भागानांतां 'हितं। चण्डेश्च तु मन्नवाधिकारकस्त्राविविधावी
संस्तते 'कामपालोद्वि कालदेश एव। 'हितं स्वमकोष
नायविनत्मुखः स्वमहायामप्रकाशपानाय महापित्यन्तिमस्त ।
अंकीत्वम
नेत्रस्तािताय न अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। आशायत्र सर्यम्। भौतिः नाम मित्रत्र
भर्त्र पाणिः इति। अध्ययोऽयुयायं जनानुजीतिः न कादाः। 'अस्याने येिविशं
मिच्याति। इत्यायादामः। अथमान् सामाधानवान। दशानांदय देश। अर्थाने
राजा। अद्वाकं इत्यायादामः। हुत्यानं इत्यायादामः। कियतीं विष्णुस्त्रोकारणम्
दशानांकारः फल्कार् एव। वैष्णवविशं यथर्याको वधासामाधानवान।
दशानाम पाणिः कियतीं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
प्रकाशपानम्। अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। भौतिः नामानुजीति।
उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
प्रकाशपानम्। अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। भौतिः नामानुजीति।
उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
प्रकाशपानम्। अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। भौतिः नामानुजीति।
उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
प्रकाशपानम्। अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। भौतिः नामानुजीति।
उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
प्रकाशपानम्। अथायात्स्त्रायमकारकोऽन्ति। भौतिः नामानुजीति।
उत्तेितारं च पाथिं विष्णुस्त्रोकारणम्। हुत्यानं इति
पिता मे विविधायां बुद्धी दुर्शेंद्रयामविशाल्य स्थिरोदभूत। अभ मद्यां मरणमण्डलमुनुष्ठाय सकर्ण सलीरामण्डल मुहुर्तमोऽन्मण्डल मद्यदेवतां यत्रनिवारितप्रज्ञाकाल्या विवां शायनस्थापनेकालिनी प्राविष्टत। तन्त्र च पूर्णपीपोद्वापितं च मया नैन्देवतां गतन निर्विशेषसं भद्दार्मेत ष्टत। हस्तित्त मथुः पादोः पर्य्युःशुरुती प्रणिपत्य मां च मुहुःषुः। अस्वतस्तनी भविष्य सहर्षाः गद्ददुमन्दानुमस्तम्यतः।

पिता मे विविधायां भूमी दुर्शेंद्रयामविशाल्य स्थिरोदभूत। अभ मद्यां मरणमण्डलमुनुष्ठाय सकर्ण सलीरामण्डल मुहुर्तमोऽन्मण्डल मद्यदेवतां यत्रनिवारितप्रज्ञाकाल्या विवां शायनस्थापनेकालिनी प्राविष्टत। तन्त्र च पूर्णपीपोद्वापितं च मया नैन्देवतां गतन निर्विशेषसं भद्दार्मेत ष्टत। हस्तित्त मथुः पादोः पर्य्युःशुरुती प्रणिपत्य मां च मुहुःषुः। अस्वतस्तनी भविष्य सहर्षाः गद्ददुमन्दानुमस्तम्यतः।

पिता मे विविधायां भूमी दुर्शेंद्रयामविशाल्य स्थिरोदभूत। अभ मद्यां मरणमण्डलमुनुष्ठाय सकर्ण सलीरामण्डल मुहुर्तमोऽन्मण्डल मद्यदेवतां यत्रनिवारितप्रज्ञाकाल्या विवां शायनस्थापनेकालिनी प्राविष्टत। तन्त्र च पूर्णपीपोद्वापितं च मया नैन्देवतां गतन निर्विशेषसं भद्दार्मेत ष्टत। हस्तित्त मथुः पादोः पर्य्युःशुरुती प्रणिपत्य मां च मुहुःषुः। अस्वतस्तनी भविष्य सहर्षाः गद्ददुमन्दानुमस्तम्यतः।
दशकुमारसरि

गृहभूवेदपुरस्वरूपातल्लाप्रका कल्याणांक्षुद्रवयां युवकः। अनुभवष
तः च गुहिः। उपरकृतां मयातिथिः सति सामान्ताः। प्रकृ-
तयश्च भूयःरयो न भे व्यवस्थानुसर्यते। सुभद्राना चालीकालस्ते
समुहवल्लभायरूपः। अतोद्वैत कार्तिप्रायाख्यानि स्थिता बाह्यत्वत-
रक्षाकोपासुलत्वार्यपायः। कुपितांश्च समग्र नयैतासाख्य प्रकृत्य-
मित्रान्तवायध सहानुभुव द्विः। दूरोपयोपमुचेर्ष्यामः। 'इति। ' को
द्विः। तथा कल्लुः। इति तास्य मनःमनिः।

तथामयासु प्रतिविधाय निग्रसु राजायिष्य निज्ञानितोद्वते जातानुपातः।
पर्यामकामेनःगणिण्यायः। प्रावृत्तः। ते चालापि: प्रत्यहमन्यायः।
असम्वेदवारः ह्यवा भवते। राजा: शययोगन्यायगत्व तेव नेवी कृतो-
सिंहतिमित्थिकोणारस्योरास्येन। नूत्यमित्वायकः। गता च सा मुःग्रह-
कल्याणेनप्रत्यक्षां निधिभाषनां निधिभाषनां विविहिंशीं
देवी विभृत्ति हस्तुपतिनारः निवययाबः विविहिंशीं
भासि: कुलप्रशन्व:। राजकशनियिनेनकुलरङ्गवर्णपरिहाराय महात-
विवाहं श्रीदिव:। निययनकेशवावादायकायं: कम्यका चंदन-
छत्रेष्व वल्लमानते महाराजे संदर्भतः। तथामुः च तत्रिमवः
अतिविद्यादिकार्यविविहिंशार्थानाग्नितोरिण्यायमित्वाय
अक्षयकार्यसमापत्तिमित्वायः। अश्वस्यस्यानसपरिहाराय
गुरुगणः। कृत:। चर्मायः बाणाणां। स्वाधः: बलिभिः
दया:। विश्रयति: महात्मान्यः। बाह्यत्वरक्षायिन्द्रहान्तः
रक्षायिन्द्रहान्तः। प्रेमायिन्द्रहान्तः बिचारायिन्द्र:।
दूरोपयोपमुचेर्ष्यामः। तथेति। अतिविधाय अतिविधाय
श्रुति:। उद्दद्यो वांविष्यः। पर्यामकान्यांसमः भवान्।
प्रयोगः: कृतकृत्याणांपरिध्यायः। अन्त्र मित्रान्तवाय
निधिभाषनां निधिभाषनां। उपर्यामित्रायासी राजे
चालापि विचारायिन्द्रेत्। दूरोपयोपमुचेर्ष्यामः।
'इति। प्रायां नुसान्य:। 'क्रियां प्रमुकुं\\nवानिः। 'इति। भूषणः। अवखायोधनेरविष्यः।
स्वविवेकनुसारे। द्विवेदिकानुसारे।
मूलमात्मां: तत्सत्वार्वरूपः। मूलसर्वः। मूर्तानः तमः
केशवः। रक्षात्मकः पाराबंधकः। 'निधित्वानः अतिरिक्तविष्यः
निधित्वानः। निधिभाषनां निधिभाषनां। उपर्यामित्रायासी
राजे। चालापि विचारायिन्द्रे। दूरोपयोपपरिहाराय
स्तुवार्णपरिहाराय। निस्तां संतापिता।
कनकपुष्पिका सुमुखपुष्पिका। अश्ववाच्यायः तीर्थे।

1 164
समाजे कृतजीतेश काठायदिः। पाण्डुरिकेशना स्वयं राजकीय-निर्णयों निर्ग्रह नागानदमृत्—‘ द्राप्तामप्रभावार्दनमस्त्र अन्यत्नार्थाय खर्द्धयाय। किमसि देवकुमारात् दणुजयुद्धायति रसांतं । विभिन्न। आद्यावर विवेकसि कर्त्य हेतुप्रार्थीसि ’ इति। सा तु मया प्रत्य-वादि—‘ सुदृढ्यः मा स्थ मवार्यो वैस्वः। अहसमिः दिनानिर्बलात्काम-पालित्वा काठितस्यायुरसुधकोष्ठक्यो नाम। सर्वोऽस्रोतं निविद्धन्वृत्तृगुहे पुरोऽपसर्वविकल्पतः यो द्रव्याय। कथवत कः स्थ यूयं, कश्चति निवासम् ’ इति। सोज्जातिकीतिवथा—‘ मद्यादृश्याय भौतिक्यो वर्यान्तर्विशेषं च चतुर्विशेषार्थाक्षम्। श्रृवत्ताय। यस्तव मातामहथपण्ड-विष्णुः। तेनाय देयः श्रीवरायाय चण्डगोः। काठितास्यायुरसुधकोष्ठ-मुनियांसि। चण्डकंशस्तु युवाराज्यस्त्रियाद्धासि राजमयामाणि सुप्रत्य-मगात्वकर्त्वा देयायाचारायस्य। अत्मतेऽच्छिं मुनिकार्यिः नाम कन्या प्रसुतिः। अथ प्रसयेदद्या मुक्तगोतिवित्त्वार्थवती पत्रगुलतिकम्-गमत्। अथ देवकुमारसिः हो माममानुपमुः समाजात्यत—‘ कद्याटमि कन्यकेति कल्याणक्षणा। तामिः गालेन्द्रनन्दनाय दृष्टाराय विष्णु-धैर्य्युत्तवा दिनामि। अभिनेत्रि च काठित्वर्तितान्तातार्थाय कन्यकानां प्रकाशार्थपञ्चपन्त। अतः समारात्मश्रायमाय कार्यते महति शुभे। गृहे कृश्मिमाण्डलयोभिलोकीनानामण्डणप्रस्तावादेः प्रजन्तरस्यविहिता भवत्या। ।

समाजीकर्त्य सामाजिकता। इत्यादिः। कुम्भिता संवाजकत्वेऽह। काश्यदिः। ‘ सस्त’ इति प्रतिवा। पाण्डुरिकेशनाः श्रेष्ठे। अन्यत्नार्थाय तदवैराम्यायत्वादेऽह।। द्रव्याय। इत्यादिः। विभिन्न। इति प्रतिवा। कर्त्य हेतु। किमसिस्तथाय।। सुदृढ्यं हेतु। सर्वतसिस्तथाय।। श्रीवरायायस्त्रियाद्धासि। भौतिकी सर्वविभाषणेऽन्योऽपि।। अन्यत्नाद्याय। अभिनेत्रि इत्यादिः।। अन्यत्नाद्याय। भौतिकी सर्वविभाषणेऽन्योऽपि।। अन्यत्नाद्याय। भौतिकी सर्वविभाषणेऽन्योऽपि।। अन्यत्नाद्याय। भौतिकी सर्वविभाषणेऽन्योऽपि।। अन्यत्नाद्याय। भौतिकी सर्वविभाषणेऽन्योऽपि।।

१ समान्य, २ भ्रमण स्थल, ३ इति लाभायाय, ४ मम्मा, ५ अत्यन्त भव्यः।
संपर्यायताम्। अस्त्रत्र भोजयस्तु वैश्यातोपमोगनायस्यस्रयम् ' िति ।
संवेशोक्त्वं निजसार्नस्मृतस्त्र्वैतस्तर्पि किषुकिष्कम्मः
मुदूत्त्वं तेनेव द्वारे र्यान मिनिद्वस्मानवीविभारतः। इह न नां 
वस्मतीता द्वारशा समांः समत्युः। 
यं च वक्ता तर्हीमुता न चायापि 
स्मरतिः राजा। कामिन्यं पितामहेन दर्पसारयं संकलिपता।
लद्य- 
कानितमत्या चैवं गर्भयेव दृढ़जिता स्वमाना
तवैव नायावेने 
खमक्क्त पुत्रायुः 
मित्रावता कुमारेन्वें िति। तो धुम-
र्विचुम्—'अन्वेष राजगुर्गुरे किमणिः कार्यं साधयित्वा 
प्रतिनियुतो 
युपाणु यथाः प्रविचयिते ' िति। 
तेनेव दीपदर्शिताविषयेन गतवा 
स्वितेश्वरारे 
दर्पसारयं र्यावः द्वारस्य ताविषी 
विश्राप्सूः सिंहवेणेन जीवयात्राह्यसाधनम्। 
आधार्यं च 
तमाहिनाविषयजः 
स्फुर- 
नत्मवृत्तिहीनाय 
भिन्नविस्मेयेन 
श्रीपानीतिभवेनेष्टः। 
आनीयं च 
सिववन- 
मासिकनिमायिते 
श्रीयामगलमयिः, 
अनंतिताम्यावन 
अनुभवरक्तयुः 
नमित्वेकाते ननिप्रयोमादायः। अनथ्यं च 
विचक्षयम्। अथ 
पितृः अहृतवये 
किन्तु 
श्रीमाय 
प्रवेदने निमयय 
तथा 
द्विकाय 
यथाहें कर्मा मां 
पाणिमसहेतायः। 
अनायंक च 
तद्ग्राम्यायम् 
तदेशेण 

प्रकृतिकोषभावः समाजा मुमु- 
कितोपिं 
मु न मुक्त एव सिंहवेणः। 
तथासिताय वयनम्ज्ञानः।

अनायति। 
मोहं 
मोहाविद्धितः। 
अक्षयतत्वयास्य। ' अक्षयतत्वयास्य 
स्यायं ' िति 
निपतिः। 
द्वारकूसभितावक्त्वपरिमाणाय 
मिती। 
अर्थानद्यः 
प्रस्तर- 
विधानम्। किषुकिष्कम्म इत्तां परिशाल्यमः। 
विधातिपरिशाल्यः 
वा। 'किषुकिष्कं विद्वतेऽ वे 
िति ' इत्यार्थसः। 'परिशाल्यविषय विषयम्। 
िति वैज्ञानिः। 
ब्रह्मयः 
प्रवेशवः 
काराय 
स्मायकः। 
समयपुरुषीतिकातः। 
प्रतास्तो श्रास्त अन्तः 
िति ' 
वैतारयाय 
भृपुरः,' 
यथावत्य 
यथार्थसः। 
प्रतिपन्नः 
वैज्ञानिः। 
जीवमाते 
जीवमाते 
महायणः 
समुदारकृतज्ञोऽवै 
हृद्वृत्तः। िति पमनुः। 
आदिशुक्पितः 
कृप्याः 
समुदारयान्वि 
निस्वय। 
सदिन्द्रधमात्। 'वदध 
िगतार यितम् 
िति 
वैज्ञानिः। 
क्रिकारान्वि 
नोचविचितः। 
आधारयान्वि 
ितमः। 
िमुक्तिकोषीपि 
मोहाविद्धितः।
पञ्चम उच्चासः ।

सिद्धवर्मी देवपदार्तानि भक्तिमान्तक्तकर्माणि चेत्यमिश्रितंयुक्तेनमेवसरसम् ।
अभृवं च भवस्तवप्रकरणो नोनुपादः । स चेदार्ती भवचरणप्राणाम्
प्रायःस्थितं नुमतिष्ठु सर्वदुर्खातित्वात्लकमनाः । सिद्धवर्मीः ' इत्यःस्थापः
प्राक्तिः प्रणामः । देवोदारि जानवाहः ' बहु पराकान्तम् बहुपुष्करः
च बुद्धि मुक्तवर्त्तेति यवूरंः पञ्चतु मायः ' इत्यभिप्रायः मूयः
प्रयत्नमेव पञ्चसन्तीतिमेवः ' पञ्चसूत्रतां तावदात्मां चरितम् ' इत्याज्ञापयतः ।

इति श्रीकन्तनः । उत्तरे दशकमार्गचरितेऽद्वापारञ्चरितं नाम चतुर्थं उच्छासः ।

पञ्चमोऽच्छासः ।

सौर्यपि प्रणाम्य विज्ञापयामासः ' देव देवस्यानेश्वराय विद्यु
अमरकंकिष्ठाय पिन्नयाधिरूढः । वनस्तपेंधः । परिणतपश्चरातुक्तमुखः
वालपुष्करावतस्ति पिश्चिकिष्ठानामुपले पल्लवलम्ब्यपुष्करीयोंपां।
संद्वां तप: समीकृतेऽपि नितोतेऽपि गन्तुकमः । समाते किस्मतः
हर्षचर्च राज्यां शिशायिष्माण: शिरसी कुर्कृत्यालिमु ' यासिम
न्यायतालिमु वसिति देवता हैवः मे शरणसल्लु शरार्थचर्चार्मविष्माणां
शाश्वसनायमशाश्वसनात्कारपूर्णामात्मगीर्हारायामास्यः । महावर्तः

भक्तिमाणू भक्तिकुमाः । राजवाहनसंघोयामुक्तिः । ग्राहः विद्वानान्युः
' कानितमेतसंभवामातुः ' इति भुषणः । पञ्चसूत्रात्मकेऽविन्मादसः ।

इति श्रीदुर्भक्तमार्गचरितीकायां चतुर्थं उच्छासः ।

इदानी प्रमाति: स्वचरितं वज्ञयुपकमते—स्वप्पच्छति । अध्यक्ष्यास्वल्लहसः
' सुमस्यास्त्रो मेधास्त्रो च ' इति भुषणः । अभिर्वते मेधास्त्रो च वाचवाहः
' इति ' चविदवृत्तु वेन्द्रपीवायास्त्रोः ' इति चामरः । वेदेकृतास्तरेऽपि कपः
' इति चामरः । ' अभिनवायास्तरेऽपि कपः ' इति चामरः । चविदवृत्तु
' अर्जुनायास्तरेऽपि कपः ' इति चामरः ।

परिणतः अत्सलासुरुषाकालः । चविदवृत्तुः : सुरूः । स एव चान्तमः
सौर्यसन्तो वयमेनात्माः इति भुषणः । पल्लवलम्ब्यपुष्करीयोंपां
संद्वां तपः समीकृतेऽपि नितोतेऽपि गन्तुकमः । समाते किस्मतः
हर्षचर्च राज्याः शिशायिष्माण: शिरसी कुर्कृत्यालिमु ' यासिम
न्यायतालिमु वसिति देवता हैवः मे शरणसल्लु शरार्थचर्चार्मविष्माणाः
शाश्वसनायमशाश्वसनात्कारपूर्णामात्मगीर्हारायामास्यः । महावर्तः

दुर्भक्तमार्गचरितीकायाः}

1 विन्यासापालकश्रवणः ।
दशकुमाराचरि

मैकरां वे प्रसुसत्य 'इश्यप्चाय वामसुनमशायिचि। तत: स्नान-देवाधिनुस्फरे रवोनामुनालायिचं किमपि गाराणि आहारोविषेन-निद्रायाणि अयमानाचिष चतुराला विशेषतः ह्यितास्तनुषः! वर्मकामे दृष्टि मुणः। 'कर्ण निवद्यः' हति मन्दमद्युमिष्यचुपर्यंत्-चन्द्रालपछेक्कलयं कुक्कुशा! कवितानेत्रिचि। वामतो वैहित्यादि: समया गौरिचि वित्तास्तरणायिचिनिविषिवाध्यामुक्तमनाजनन-मूल्यक्षब्रमाण। दृष्टि दृष्टि दृष्टिक्षालिस्तनामुक्तमायि, अयुतकुन्तकला-पाण्डुसायणायिचिनिम, आदि वाहुहर्षाणु नालायाध्यामसत्तुंबरसागर-दुकुलीतायः 'मयसाध्वस्मुद्धितायिचं वर्णीयस्त, असाज्जार-किरणवालिकालिस्तयहुमिरानाराविन्दपरिवेक्ताहिरिनिद्यायमातः-रिष्मातिविरोधः दुधनर्मी सुकुशारोपनामन्नायिचं संभुवसंतीय, अतःमुश्यदमयमुखितायि जातिनिः सरसामायितोन्नवन्दीवरामानं दव्यानाम, एरावतामुक्तवालमुलक्षायिचं न्यन्तरनक्षत्वान्नतरवर्तिक्रामी।

भाषी ३: महात् अनुसारस्य पूज्यान्त्यात्मि गम्भीराणि मद्यमाणि यस्मात्। एककावः कावः। उपायाः उपायानीक्षेत्र स्म। अमरावांदित्याः। नुसालिरकालीस्य: 'सुबादास्यं बृहस्तद्यानाम' हति क्षणः। नृ नृ मिथिलकुम्भः। आहारेऽविषादतः। आहारेऽप्रारुपितः। हुरुङ्गितारवेणः। हुरुङ्गितारवेणः। ह्याहाराद्यान्त्रितः। तनुहाद् दुनां। दुनां हृदयाद्ध्वाराभागमः। काले अवस्था न:। दशकुमारसंवतः इह शोभागमाः। जयेत च बालधारासेनः। तत्त्व राहोः। सुनुसपरिशिष्टाया शैल्योत्तरस्य स्म:। निरोक्तायो:।

बालेन्द्राः: संशयायम् बाल:। केज्योकुम्भेत्रात्मः। देवकर्मिकसुम्बिक्षितः। स्वदेशमुक्तः। यस्मात् ।

एकताः हृदयानु:। समया गौरिचि लोकाचिनेत्रि:। सामाय:। 'समायर्ष्यन्ति: स्मयोः।

इति श्रामीपाः दव्यान्त्रितः। 'भिषजत:प्रतिभिं: भ्रष्णानिक्रमः' हति हिलीयाः।

बिशाल्पो विचारः। वृक्षस्य इति। पांढरप्रेक्षातः। आंशः। सवातः। तस्मातः दुधासागर एव दुधासागरयः यस्मातः। अयुत्कुलारास्तेन शाब्दकुश्चिताय:।

'वाराक्षसन्तु:हिताः' हति कुष्टाः। वाक्षान्तानी स्या: क्षणरसत: विरोधः। वाक्षास्य इति।

परमस्मिन्द्वाद्रि ते परिमलोकाविन्दतः। मातिर्यशमििः। इवविक्रमस्य महादेव-सुतीमनेन:। संभुवसंतीयामुलिन्ताय:। अन्तः: छुट्टा:। ज्योत्वत्व महारा वर्षितातः।

एकताः वे महाजन्तादेहेकपेतेहारी कुला वधातु ध्वनिकाः त्वामायाः। कालाक्रमः।

१ एकाकिनः: २ आहारीविषिद्विषिः ३ चलित: ४ सरसामान्
પાછાલા: । १६९

કામકાજ તારણમાલાક્રમ । અત્યકં ચ-\' ક ગતા સા મહત્ત્વ કુલ ઇરુદ્ધથ્વ્યાનીકપલાસરુદ્ધથ્વ્યાનીકાથી શક્ક્રૂય્યાની શુલુશથ્વ્યાનશુલુશથ્વ્યાનીની સૌખ્ય-ગાળ, ક ચ તદારક્યાનલીસાચાદી પર્યાસથયાનશ, કુટુંબનં ચદ્રિમનુ-
ગાખાલતબાગ્યશાલ્ય હસતવટેલાશયાનશ । એવ ચ કો નુ શીલારૂપ્ય-
કિર્તિક્યુટારાલપર્યાયુંચિત ઇવાસસોયું । સૌરસૂત્ર: મુન્દ્રિજન- 
કા નયં દીર્ઘારબિનદનઃ તાલદૂરા મુર્દલામલદુદૂરાંચારભાઇંશેતે 
શયનતાશ । ન તાલદૂરા દેવ્યોણા યાતી મદધમત્યાદેછીની: સંબાદામાના 
કલ્મનીહન । સંકુચીત । ભૂમિપુટખાચ ચરિત્ર ચિન્દન્દાલી પાકાલી-
ચુદફલમિણીલગ્નેદીસીમાલદલયો ગણ્ધાસલં । અપરાધયોગિનિવધા-
નિર્ણયોષેણિ કૃતરથે વૈતનમુજીત વાર્ણુ । નામદી ચ 'પૈરોગાનુરૂપ 
રૂપરિમાણમાદરીયયષ । તદેશ માંશેવ દીપચ્ચા નાનાચક્ષુયોવના 
યાત: સ્વભાવની પ્રભાવવસ્ત પાનફૂતાનાનિદીવા 
દેહ ચૌઢીિય: દેશમાનિષ્ણૂતયય: નાનનિષ્ણાદરાં મુલન: 
વિદ્ધધિન્ન----
ચૂદીમનાં કલ્પકિકાનુદલમાથીને કાશ્મીર કપો-
રાનમયી કાશ્મીર । ' કાશ્મીર કાશ્મીર કિશોર ।' ઇલમાર: \' ચુદધિઝાપાલમ ।
ક્રારાસલિથય: \' અપ એ કશ્મીરી તાંતુ બીજેયખાસન । ીકશ્મીરમાંદે 
ચદ્ફલમિણી પુષંનકશામાણં । કલ્મનત્રાનામેં 
દેશમાનિષ્ણૂતયય: \' નાનનિષ્ણાદરાં મુલન: 
વિદ્ધધિન્ન----
ચૂદીમાં કલ્પકિકાનુદલમાથીને કાશ્મીર કપો-
રાનમયી કાશ્મીર । ' કાશ્મીર કાશ્મીર કિશોર ।' ઇલમાર: \' ચુદધિઝાપાલમ ।
ક્રારાસલિથયય: \' અપ એ કશ્મીરી તાંતુ બીજેયખાસન । ીકશ્મીરમાંદે 
ચદ્ફલમિણી પુષંનકશામાણં । કલ્મનત્રાનામેં 
દેશમાનિષ્ણૂતયય: \' નાનનિષ્ણાદરાં મુલન: 

\[2 \text{ પ્રયોગ}: 3 \text{ પ્રયોગ}: 4 \text{ પ્રયોગ}: 5 \text{ પ્રયોગ}: 6 \text{ પ્રયોગ}: 7 \text{ પ્રયોગ}.\]
अनंतः कमस्तस्म वाणापतानो नुषा आश्रयो। वरिशलिम करणि तथा तथा। विश्वस- नुषा विवाहारहतु। निर्देशयो येः विवाहते वितरितं सुखं यशं तासं तथां वरिष्टं युगलं यथा तदा। अनतिकार्या अदृश्यं शिष्यप्रयो नुषां चेतो यथायो तथा। 'अनन्तकार्याः शिष्यप्रयो धर्ममुनुस्तथात्मस्य एवं मुखमोत्योग्यमिती ब्रह्मचर्यम्। तथा च अहितास:-'अहितासं धर्मप्रसंस्कारम् यथादाः मस्यास्वस्तिलिङ्गे मनः।' यथा तथतेति। अत्यतिस्मातिलिङ्गे। स्वाशुचिम्। अत्यतिस्मातिलिङ्गे। रागं आश्रयो। 'आद्विद्धे रागः सत्यं यथायो। निर्देशयो। अनुवृत्ताच्छान्ति। यथायो नुषां चेतो चेतो वैविष्यार्थिति साध्यम्।' इति सूक्ष्मं। तव्यसूक्ष्मं। स्वयं इत्यादि। उक्तमितकम्- संपूर्वकी। नन्दसंवेदां नन्दसंवेदां। 'मन्योक्ति नन्दसंवेदां।' इति वैविष्यति।

'सालसानि' इति तु भूचिरे। तव्यसूक्ष्म। 'तव्यसूक्ष्म। कस्मेऽ' इति पादुः। तव्यारहस्यम्। यथार्थिति तव्यारहस्यम्। अनतिकार्या नातिपूर्णा मध्ये विच्छेद्यो निर्देशयो तथा। कमिन्ति: आर्थकार्याः: अपार्ध्यो: परमां गुणार्ध्यवर्मय: स्य। तत:।' 'अपूर्वं- पुष्टेऽन्नतां नाध्य:। आर्थकार्याः अविद्यमे ज्ञाता:। तदा अर्थसंवेदां अर्थसंवेदां। रागं यथायो यथायो यथायो। उक्तमितकम्या- संपूर्वकी। नन्दसंवेदां नन्दसंवेदां।

'तत्त: तस्मात अन्नाम्रां नन्दसंवेदाम्। भविष्याः।' अस्तवति कदां नन्दसंवेदां। वहात्ति नन्दसंवेदां। 'तस्मात अन्नाम्रां नन्दसंवेदाम्। भविष्याः।' अस्तवति कदां नन्दसंवेदां। वहात्ति नन्दसंवेदां।
कथ कथमात्मा निंगुच सत्पुरंग मधुरकृणितांत्वमाणो नन्दलघुप्रचार्यति
चलुप! गद्वाने निष्कर्षे दुराौतरूपिस्ववकयापि तस्यश्रेव शयने सा
वकितमानिन्तां। अर्जुनहै रागवादित्वकिस्विपि किमथि निर्द्वािपुनरसबू
कृल्पशेषुक्लौण्तंगांत्राणेन प्राप्यं। प्रजुध्वयने ने सदूषा महात्मी तदेव
दहलं स एव धातदारोम्भत। विभाविको व व्याससे। अमुकि मे
मनसि-" किमथि स्वपः। किविरुचग्रो वा किमियमातुरी दैनि वा
कार्तिक माया। यदाौि तदात्मुि। नामियदि तततरो नावकु वधे मौक्यामि
भूमिश्चायाम। यदातुरुश्चत्वां देवताश्च प्रतिशातिति नामामि ' इति
निर्धितमातिस्तुिव।

अम्बाविभ्यक्ति कार्तिकि रािकराशिनिकृतुसुलभदामकात्ता क्षर्यानि: क्षिप्र
नियमनोन्नारी निरलक्षस्तत्तत्त्वानि नि:स्मासोपक्रम्यनिरङ्कितविवाि
दुस्तच्छदेन वान्तिती कपिलहक्ष्मं विरहानलय, अनवरतसाूरवारा
विभाविकराश्चोशोधिवि लोकेत्तरं द्वित्यमाणोमद्रहृंती कुल
चारित्रमन्त्रापालविविधविवेक्तेम्बनेन। रेषांशेन नीलसौंकीर्ति
सहितकापिति प्रतितापातकेव संधरेति शािस्मासपि देवतानुभावा
दशातिस्तिणि वारसश्चाभािना सांपिनिनि प्रणािपतनं माि प्रहरोक्तिपित
मुनलङ्कायनात्याप्य पुद्रतपरिच्छ्य निवर्यमायाय वातस्त्विमिव
स्तन्युग्मादन स्तन्याचल्लवयसर्ती शिशिरिचित्रसुि। निरुषकर्मी रेतेका

सांिमेिराय। संिच्चािणा: स्त्रेद्वुळका शेषु तानि। क्रुणेन: सुक्षिति। बिभागः।
नेत्रापानै दैन्य: ' ' संकोचिताध्यायो भागो: अपाक्रो मदाि नािकिसामीक्ष परमेशर्यः' इति भूयण। उत्ताििेत ऊिीन्त:। बिचारिका राशि:। व्याससे देवाितामू।
अमुकसुखमारी। देवसेवेन। याब्धुयािरदायुधम।
प्रतिशातिति इत्यथाति। अथाििति। रविकृ: सुवंिकरि:। आसिति वित्यमाणो मद्रि
दान्ता धाराण: वाचस्या।' क्रिये जीि निवर्यमानेन रामसि। सा:
दल्लछेिकिनी। कनिि:। पिकुः। युिुः वित्यिकरकानानाम। अनवरति निर्तिव।
लोकेत्तरसमाचरसि। एकबंिनेितामात्रविनि। केशावः: केशकलाप:। चुकु रि
क्रूरसि। ' ' चिंचुकु रि:। सुविदानीचित्रसितु। प्रियमाणि: खल्लुक्तिमिति: बहुमूलिि:।
रुक्तिि:। वालाकाशा: ' इति भूयण। क्षािसा श्चर्तिष्ठाणा। देवतानुभावाहेत्तासामथीति।
अनविकृमाणो नातिस्तिणिना वानो यस्या। सा तथा। प्रणािपतसि नामाकारः कुञ्जमानुः
बालाष्ट्रां पुनःसिद्धम। स्तन्य भने न्यायं तथा झालामितवाहां। प्रधारसि शब्दः।

१ दुर्योधनाम्। २ व्याससे। ३ अनवार्याम्। ४ प्रतिसाधिनोपिच्छ्रि। ५ चिन्ता।
६ कल्याणं। ७ अनुकारित्वचालितालि। ८ इति।
गैरंद व्याहारिकता—‘कस खैदि कः कापितवती गकराजमहिषी बसमती मम हसे बालपुरपार निवास कजा च डाँडालर्मुद्रहस- सलयज्ञानुलटा राणार्गार्गतिता कृत्रतानतर्थिमादरस्मिन मणिमान- स्थलि साड़कालिम वे नज़र। पिठुभा धर्मवाल्मुनोऽसुभिरानुनस्य कामाक्षय पादमूल्यपधिकारकोकलूपरिमाणा प्रोषाधातुरलालविशुथरा राजमणे केनापि रहस्यरूपमनोपेत्य शास्त्रालिम—‘चण्डकायं त्यायं वर्णमात्र बसामि प्रवासादुःखाय ‘इति वृत्तवैहमविद्वान प्राचुःप्रत्यये। गते च तद्भव वैभेवसहस्तीचिद्य। अतितायु पु यामिनयं देवदेवस्य व्यष्क्रय वश्वस्या- मुदासामाजम्यनुपुरुष बन्धुनां च स्थानस्थानेयं: सन्तीतितमाति- सर्मिखिय मुकुटाशा पत्रं: पाठर्मिनितानमीति प्रस्थितायामेत्र मेय लम- श्रामयुपेत्याः प्रज्ञमूलों शरणमिहर्वयं देशतार्य ‘इति प्रमुतोस्यि। एवं वास्तुखाविष्या पु मया तदा न तर्कात: परिचित्तो भवावृ। अपि तु दशानागतमविरिक्रमायामस्या महाद्वारमुक्त परित्यज्य गतिमिति पुष्य स्वपेनेवति नैति:। प्रत्यासः च तपस्मित्वादेवशेष पुन- रचिनत्ययं—कथमिह तस्मोनातन सह समां गतिफ्रतामि ’ हिति। अथ राज्य: वश्वस्या तत्वस्थानात्रो भवेच्छनसमः कन्या नव- मालिकां धर्मकालसमः कन्यापुरुषविपावनहर्यते विशालकोपयोः शाह्य- तलाशमिश्रायामाः यद्यच्छोपलमभयं दिश्येयां सुमात परिजनकार- गाढानेत्रः। शेषायमात्र गुहुत्तपार्थ दादाणकुमारा यावदृक्कल। निवैतेर्य ‘इति तवं तेत्र शायतित्वा तुषुःवधमोगमः। द्रष्टा नोतव- श्रियम् निविविशं च खण्डनशृशोनसुमुख अभिवाद्य च त्रिपुवनेशरामा-
त्मालीका त्याकलनोपायुक्तां च नमस्तुत्य भक्तिप्रकाष्टहुया भगवतीमात्रिकाय तथा गिरिदुहिता देव्या सत्मितस् । अयि भद्रे या
भवः । मंदेनां भरुपापाख्रोगिनी । गतस्ते शापः । इत्यनुवृत्तता सच एव प्रत्यापमहिमा प्रतिनिधित्वं हृद्वय ल्या यथादृष्टम् जनात् ।
कथं मसुत एवायं वस्त्यार्थप्राप्त्य प्राणेनु: सला प्रमतितिः । पथ्या मयादिविज्ञानादेव्यासीन्यांयाचर्चितम् । अपि चायमस्यानांकावयः ।
कथा चैने काय्यते युध्यानां । उभः चैने व्यक्तयथा निपुणा साध्यसेन वाद्योपन्यात्मानानं न विनुवा । गन्तवः च मया । कामाधार्याच्यापद्य~-
वया कथ्या रूपरूपात्न्य न समाभावितं सलीन: शरिरो ना ।
नयानि तात्तकुमारस् । पुनर्ग्रीममयं काव्यलोक्ये यथोपवेच्यायाः: साह-विष्ण्यति । इति मत्याभावप्रकाशिन्यं भवन्तरूपेत्र वरदायर्थ प्रत्यङ्गयम ।
एवापदे वृत्तम् । एषा चाहं पितुस्ते पादस्वत्त प्रत्युपस्वम् । इति
प्राणांजलि मृत्यूयो भूया: परिहय चिरस्युपासाय कपालयोड्ध्रुववित्वा
स्नेहविहला गतावसस्तो ।

अहं च पश्चात्तात्त्वाय: आवर्तितमस्यावलितः । मामव च महति
निम्ते ग्रामानां तामाचूडःकोलोऽहो भौमावसस्तो । अहं च तन सनतिहित: किचिदगुणाः । सांनचिनिविषणस्तु मे वृद्ध्वित: कोपि
वायु: शानि: सिद्धतेतमुकृष्टू: । अबवं च— प्रत्याप्तिवि
नारिकेजः: प्राच्यावासाश्च प्रतीच्यावैत: । पुरुषोपसिमक्यं बुकाज्यातिती
स्वाधूङ्गो ब्रह्माप्रमाणानास्य प्रतिविवयः । इति । सेवित तजः:

प्रदेशः । अदिक्षमराचः । अदिक्षमराचः: स्यादस्त्याध्यात्मरोधिः । इति
सञ्चानः । प्रशासकन्य साक्षात्करणम् । उपाृहूः जान साचं वचंति किया-विशेष्याणम् । गिरिदुहिता पार्वत्या । प्रत्यापमहिमा
प्रास्महिमा । उदाहरितस्य भाव औदृष्टिन्याम् । कामाधार्याः
सदन्तुम्योऽर्थिः स्वात्मकम् लघुवकार: । अहमिति:
निमास्व विनिमासः । 'निमाः: सुरे । वेदेद विनिमासः मायेः ।' इति मधयः । तदा
भव नेमानातोऽनः नेमानाः विनिमाः । तामाचूडः कृकुटः । कृकुटाकुस्तान्तचुडः
कृकुटकुर्तार्णाधुपः ।' इत्यवरः । असर्वा दास्यमकरम् । सत्तेहितिधारणाम्
समापतिः । नारिकेजः: कृकुटः । द्विगृहः: कृकुटां बलाकाज्यातः ।' द्विगृहं: सिद्धापुर-मेहासाय: समहसद: । बलाकाज्यातिजित्युत्तस्वद्यानां
नारिकेजः: ।' इति वैज्ञानिती ।
‘क्रिमज्ञातेऽपि शिवाय तुण्याभवः’ इत्युपहर्षितकायायाताम्भूलं कपूरसहितमुद्रयम्. मध्यं दक्षा वितासः कथा: कथ्यव्यास्तपितास्य। प्रायुप्यत चारितसंरगमनुपहर्षितव्यक्तव्यक्तिस्वकावस्य विहंग-द्रव्यं। नित्यासौ प्रतीच्याचक्कृतुः। साहपि विरङ्गाण: स्वातः-कुक्कुटविन्ययहि सच्चिदान्तेत्तत्वेऽनं सभ्यमुलयय तदहः सम्बूह एव स्नामोजननाइकारित्वोत्तरसु: अध्यस्ती प्रति यान्तं मामुनन्यय ‘स्मर्तियोद्धिश्य सत्येऽ’ इति मित्रश्रवण्य अतयायासात।

अहं च गतथ अश्वसीलवशान्ति बालबोधानि वतामङ्गपे शरी-तौडः। हस्तकार्न्योपोधितोल्याय कामपि कणितनुपपुरुषार्थ्यां चारणाम्यां मदनतिकमूलपरीति गुवांनिध्रुवाक्षम्। सा त्वाय लघुत्व-वसवन्ति विचरपि चिन्तसेत स्मरस्य किंवच पुरुषं मां न पर्ययेण निर्वेणयं समायो नविष्कर्तरर्त तर्थम् च लक्षणावालितत। नवापि तत्र चिन्तेपि मस्तायाय वस्तुता तृतीयेषितमानाकस्मस्य मन्यमानेन ‘ननु सर्वाशारणोपायं सम्यत: पुष्यारम्भमभागः। किमिति चिन्तमितिकेशो-अनुमूल्यं। नम्मक्षयवव्यसः’ इत्याभिवित्ता स वस्माद्यम् ‘अनुमोहिलातिश्र’ इति न्यथार्द्धः। संक्ष्य च देशवान्तेनुष्ठात। काचावायोययुल्ल। कथासंबंधस्थत च सा ‘देशातिशायाः। देशान्तेः च तेतद्वान्तानातीव गावनाणि।

यदि न देवो मद्धेऽब्धि विचारितमीयहाः: कियताः’ हिताशंसः। अहं च ‘अथ युक्तं नैव देवों गुण एव’ इति तदनुयागितामी तदृष्टेऽगायो राजाहेण सन्नामोजनिनादनिपथारित: सुवं निषिणो रहस्य पर्य्युप्छेव’। महाभागव दिगंतराणि अत्तता कविदिष्टि किंचिदंतुं

उपदेशानकाताम्बूलस्यतपायकाच (त्व) पेसीः। ‘पुराणयावपती चाय (त्व) मदनिकान चीतशिऱोधनका।’ इति वैज्ञानको। भायाया ‘चौंची’ इति प्रिहिणा। ‘उदासिका’ इति पाठे स प्राप्तः। अतुपर्धार्कुप्रतः: य: वस्मात् कुक्कुटायतपक्षोऽसुच: कऽशीरवयः: द्विनास: सच्च:। वात: ऊषिः। ‘वात: पुण्याचार चन्द्री’ इति वर्षोः। सयोविरहे त्वाय ‘समक्षोऽपौंमै’ इति चचनवालार्हस्यः। नूपुरं पादमुखम्यः। मुखरं वाचालम्यः। मदनिका महामियम्यः। पुरुषं पुरावहनम्यः। संक्ष्य विभागम्यः। देशाभोध शोहित-गोष्ठी साक्षु चार्या तथोः। अन्तर्यहः क्रया। राजाहेण राज- गोऽयेन। कविदिष्टि प्रेष्य। आसायप्राविष्टायायामः। चबाल: क्षं:।

१ स्कुकुक्कुट। २ मण्डलः। ३ हस्तवः। ४ कमपि पुरुषः। ५ अनुक्रिया।
भक्तोपवर्गः

ममात्मनः—

महद्देशाशृङ्गः।

एषाः

खळु निलिङ्गपूजनसंपादसंस्थितायः सस्ती राजविरिकायाः चित्रपते

चालिसः पदुपरिवर्तितविनिवितां हस्तितिलयः तद्वतं च प्रकाशः

शारदाकष्टपांडुः शयनमः

तद्विचारवीचः च निद्राकौटः

बोऽना मनाखं प्रतिशुक्लः

अतः नूनामक्रेण सापः राजकथा तावती

भूमिमारिपिता यस्यांसमाधीवर्यमितोमादिता सती सलिनिर्वन्नः

पृः विक्रियानिवितपि चारुणेषु तदुपनिर्माणाभ्यं समर्पमुत्रां दत्तवती

रुपस्यावादः संशोचनायश्च पृः हिन्दासः

संसारः वष्णानुभूखणे

‘दोषे देहि चित्रपते’ हितः

सा

लघुप्रवचनी दशस्त्र

पुनःस्तमादः

तामः व्याजसुधामुखस्तमादसंदर्भविविधां

विभवः बिद्यामुखस्तमादसंदर्भविविधां

काचिदेवंभूताय युक्तिरिकायस्य पूः

पार्श्वाधिक्यवर्षयानीप्रससुः मयोपतिनः

चिददिवः

‘तस्य तद्विस्तः’ हिताद्विक्य

च

इत्यावाः

हयस्य तु तथा विस्तारः पृः

सर्मेव वृष्टितमकामः

अस्रूः

सः

सान्त्यः महिमित्ववश्यस्तराम्बिय्यवर्णः तद्विचारः

तदाकर्षः

‘यद्वत तथा

सान्त्यः मदुनाहोन्नुमां मानसः

गमय कार्मिकदहानि

कमः

सः

निराशाजनविवाससक्षण्णुपायमाणवथागामिप्यामि

‘तस्य कर्तविदेशः

ममयुगमाणवथः

गतवः

तदावः

हस्तितिलयः

सयानः

एवाहार्याधिपादिपृः

त्रिष्णविदेशः

अति

कायज्ञेश्वराधिपाठ्याः

संसाराण्याः

एवाहार्याधिपादिपृः

त्रिष्णविदेशः

अति

कायज्ञेश्वराधिपाठ्याः

संसाराण्याः

एवाहार्याधिपादिपृः

त्रिष्णविदेशः

अति
हि आवस्ति नाम नगरी। तस्यः पतितपर हि धर्मपुष्पों धर्मवर्धने नाम राजा। तस्य दुहिता प्रत्यादेश इव श्रियः प्राणः इव नकुमस्थनः। सौकुमार्यमिद्धितनामाभिका नवमाभिका नाम कन्यका। सा मया समाप्तिह्या कामनाराजप्रक्षालिनं कठास्मां शम मर्मरि व्यक्तित्। तत्काळ्योढळन्तः वनन्तरसिद्धार्थस्वहे नेत्रेनिहिती वैध इति प्रत्यागोधिस्म। तत्प्रसीदं कंचिदुपयामः। चार्थितै। अयमः परिक्तितभिषेषते कन्या नाम भैयायः।

अनुगत्तथा मया त्वमुगम्य धर्मसाधनपुर्व धर्मवर्धनं वक्तःसि——
' ममेष्यमेकै दुहित। नातमात्रायं त्वस्य जननस्या: संधिरिता। माता च पिता च भूतावशेषेण व्यर्थ्ययः। एतत्रस्मान्विवाहम्
शुचकर्मितः गोत्रेभुवनिनीराजस्माध्यपूवं वधावकुलः। कोपिं
विवाहारः। तस्मि भोग्भूमिता दातुमितरस्मै न योग्या। ताकणी-
भुता चेयस्य। स च विविषितः। तेन तमालयं पाणिमस्या आहरण्यितः
सत्वमन्यस्तभारः। संन्यिष्ये। दुर्गिरिता तु दुहितिं गुन्दौशावान्तं विशेषतःह्यातुकाण्याः। इह देवं मातृफूली-
स्थायिन्यं अनामापवर्धार्यामान्विताः। यथि वृद्धं भारणस्वस्तिति
नवगतिमेतिन्यं च मामुम्पासेपि गणयत्त्यादिराजचर्ितिपुस्तेऽदेवः।

प्रायांत्यं निरेयन्नम्। ' प्रत्याहारम् निरसने प्रव्यादेशोऽनिराकुक्ति।' इत्ययमः।
वौकुमार्यमेव विद्धिता कदर्थिता नवमाभिका वयेति तथा। समाप्तिविेखकां-
संगति। नातमात्रा बाणा:। मरम्मि जीवकथाने। 'जीवकथाने मध्यमम' इति हुयाचुः।
तत्काळ्योढळं तत्काल्योढळं तत्र त्रायसम्। नन्तवरिदेवकातः। संधिरिता शरणं
प्राप्ताः। अवर्त्त्यं वार्षिकातः। शुचकं जामात्रा देशे अस्तु। विवाहायं योगं वैवाहिः
यकुलं वंशस्त्र ज्ञाता। संयमिष्ये संत्यमानामाभिकाः। हृदयाक्ष्यायं हुद्विकं रक्षणां-
योगवतः। शुचकर्मितानाम्। आमातायमेतिमत्तिमयेः। आप्पापवर्धार्यानामापवर्धार-
सानं शरणं रक्षकम्। 'शरणं गृहाग्रिहायं।' इत्ययमः। अच्छीतिनम्। ' योद्धाधुन-
क्षेत्रस्यं सार्वोदोषां युवें।' इति कोरा:। ' इत्यिथ्याधुन' इति
कहाते इति। ' अच्छीतिन निराक्रमः। अनुसारापेशे कुपायणांये। आदिराजो मन्तवटे
हेयेव विषाणु ते आदिराजचरितास्तेषां ूथवः। क्षेऱ्षः। ' पुरो धुःकोऽ' इति यतः।

१ आचार्यविद्याधि। २ अतिविमानि नारित के निमित।
सैणा भक्त्वैच्छिकायामलबन्धितचारिता तांत्रिकायातं यावदस्या:
पाणिमार्गकामन्येयस् इति। स एवमुक्तं नियतमभिमन्यायमानः
स्वविद्वितानि वा बौद्धिकतयते। गतस्तु मयाभिमानिन माळी
साक्ष्यं फल्गुने फल्गुनीपुरलालं मार्किन राजानं पुरनसंबधिते
तीर्थायामायां दिशी गोत्रस्तरसत्त्वस्य यानीकायामयाः
वांती नारकेयानुः करतस्तं गुरुपालस्य तथास्यात। स
खल्लिखण्डविखण्ड एवंतान्तं काध सहायतिकायाय राजनमय।
सूरस्त्रविश्वसे गजाभ्यां विहरविहारवायुक्ते कन्याकामाने मधोप-
सुस्तवस्तुइमया एवोऽमनीमय। पुनस्तवस्तुः वासी परिवारयापुनीता
द्वारिकाभेले नामाता नाम भूल्या त्वमेवानुगच्छेदय।
नूलामा तु मायस्तत्तोविनियमानसाद्यताँ तथा विना न मोक्षे’
इति हैदेवेश्वरोऽने स्थापित। त्योऽति च महति कोलाहले,
कन्दसु परि-
जनेभु, स्वस्तु सैलीजनेमु, सोचतसु पौरजनेमु, निकैन्तयामूः
सामाये पारिहे, त्वमायामानीव माय वायुपितवा कस्यं--
देव
स एष ते नामाता ततन्तस्य श्रीमुनाराधनाः। अपरीत चुन्त्याभ्यामने
ेशु, गृहीता धृत्येषु, आन्नञ्चलीकोविच्छंदः च- Chun-पाशिकायां
प्रयोगवर्तु; विश्रेणग जगरयूरुपञ्च-विश्वसनाभ्यमणिते
गदायुष्णे न निरहम्; पुराणिताहासकुःल, कति काल्यानान्दक्षायामा
यिनिकायाः, वैता सापित्तद्विशाशिक्ष, निमित्तस्तमु गुणेपु, विश्वस्य
अस्त्रिति चासिनः वयस्त: च अस्त्रितवात्सी अनुप्रीतकाश्याः।
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणिमार्गने
पाणि...
सुहस्तु, रक्त: संविभागशील: श्रुत्वरूप: गतसमयः। नायक देशामणियांमपयुपलब्धः। न च गुणावचिचानुमानः। तन्मान्दशस्य वाहणमणाः न दम्य पुष्य संबन्धः। दुहितरस्य समयः वार्षिको-चित्रालन्यालाम्ब संकेतां यद्यद्येव: साधु मन्येऽऽितः। स इद-मानक्ष्ये वेदविकान्तवः: परस्यापेतो वैद्यमार्गम्येनेन्तुमानसमिति-तदसंगतिनेनार्थवर्धनं मन्त्रिनं: महाः। \( \text{त} \) तनि तेनामदृशायोऽरुपः मुक्तकां दैविता चरस्य चार्पकुण्डकः: काण्यायाहनुमिः संकुल्यः राजान्यनिरापत्ते चित्ताश्रिविहारियानुपलब्धः। स तापस्य तत्पाद-पञ्चायत्य सामाजी नरपतिनेैरैवर्षवासुपचन्खः दुहितरन महा दस्या महोपद्धाराराष्ट्रिः: समस्तमेव राज्यार्थ माथि संपर्बिष्टति। सवायम्ययाधायाधायः: गदि तुष्यं रोम्भे इति। सौंिरि पुरवित-नामप्रवीणसमा-कुम्भस्तकपुरुषः: पावादशामि यथाक्रम्याखिकं च निपुणानुकालनवानः। आस्री मम समस्तिहितानामहोकालसिद्धः। अन्तर्भवं च सम्भुक्तः इव नमाशिकामाण्डलपुनसमः। अस्त राजः सिंहवर्ष्यः साहाय्यादाने महसारकत्मियानसमित्युभयमपेंश्य सवरुप- संदेहने चम्पापितमुग्नातो देवाहे-दशोवरसमुपानाम।' इति।

श्रृव्यैतप्रमाणितसिद्धम् सिम्तुरुकुलितमुलनन्दिनः: 'विलासप्राप्यमुर्जिताः। मुख्याय चेतितम्, इत्य एव मार्गे: प्रत्यावर्तः। अथेदानीपत्र-प्रवानिविश्वः। इति बिणुमुस्मेत दशितिसुपुष्टः।

इति अर्जितविज: इतो दशाकुमारार्थे प्रतिमार्थितते नाम प्रस्तुमुक्त्यूसः।

विमणम्वी विचारास्मातः। 'शर्क: सीम्याव: श्रीकः। इति हलायुः। गतस्मयो गाध- रहितः। अविधानमुः। उपलब्धे इति शयः। अन्त्यमार्ण संन्यासमुः। विगण्येय भावे। वैवर्ण्यः। वैद्यां परे बन्ध्यसुपेत इस्यवचः।' समस्तनेतु चेद्य दृश्याकाहः। इति भवणः। संकुल्यः प्रजायायेच:। अत्रीै: महानन्यामितः। कपयुपपथ्यतः। जनकान्तवाद्यमितः। अहिन्नविश्विषुसमिचकालसिद्धः। नमाशिकामुः। मालापितायारः। आदिसुमहुरसम्युरसुपुरुषः। मुख्यः च दशामुसम्युरसम्यातेन संदेहने सधृष्टः। मुक्तिलित हा:स्यसंख्यतृचितम्। मुख- आस्विनिन सुखमालमुः। विलासप्रायः विलासवहुः। प्रहारः चुःदितमासः।

इति अर्जितसाकामार्चारितार्थाः पञ्चमृञ्चासः।

१ राजः। २ समस्तन्युतः। ३ विचार वाकः। ४ राजाः। ५ रामपी। ६ सत्यविधेयस्त।-\( \text{प्रामणं} \)। ७ अविष्कृतः: काल-फलः। ८ मुक्तिनारणः।
षठ उच्छःसः इ

सोऽच्छासः—‘‘देव सोऽहम्पि सुदर्शायारेणामणकारः। सुधेशु दौमितसाहयम् नगरस्य बालोचाने महान्तमुखसवमानमामोकऽयः। तत्र कविर्दितमृदशामणिस्य कम्पि वीणावदेनान्तमास: विनेद्यन्तमुक्तिविन युवानमदश्रमः। अपा लवः—‘‘मद्र को नामायसुसः: किमयां वा सामारः: केन वा निमित्तेन्तसवमानं तैकाने भवानुक्तिविग्रहः इव परिवारिन्दितीयसिद्धिं इति। सोऽदम्पथः—‘‘सौम्य, सुधापरितुःखचन्द्रा नामावत्सः: प्रायुतवानुमश्रित्यायत्त्वे विन्द्रविविष्यारसारण्या वसन्त्या विन्द्रवासिन्यः: पादमुखाध्य-द्रवः। अन्यथा च किबासै प्रतिश्रावितमै सत्त्वे समाद्विद्गः—‘‘सुन्दरस्त्ये तवैफः: पुनरः: जनिध्ये चैवा दुःहिता। स तु तस्या: पाणिन्द्रकणमनुगीविचित्रिता। सा तु सतताङ्गविदारण्या परिणानाधिश्रितमस: कविकला कन्दुकृतस्य गुणवतःतुल्लामाय मं समाराभयतु। यह चौबिष्णेषाबाल्ये बैशा। स जोऽतसः: कन्दुकृतस्य नामामश्रिु:’’ इति।

ततोऽस्पीतसा कालेन राजः: प्रियामहिषी मेदिनी नामायं नुष्ट्रमूः। समुद्रस्या चैवा दुःहिता। सावध कन्या कन्दुकृत्तनि नाम सोऽमारः। देशी कन्दुकृतविहारि रारसिदुर्गामिपिते। तस्यात्तु सली चौनसेना नाम भाटिकया मम प्रियाससतीतु। सा चैवु दिवसेणु राजपुरुष्णेन।
श्रीमधनन्दन चतुर्दशीपुर्णा । तदमुस्खलितो मनमथशाखायुद्धःकोनीमृत्यु:।

अरिमाणेव च श्रुते किमिपि नुपरकृपितपावतित। आगता

काजिन्ध्रना । श्रीकृष्णस्वरूपकृत्यायोऽपि गाढ़पुषुपादः
कण्ठग तता तेरिन्यथित। अश्रुमध्यः । 'साणः मे प्राणेऽसा
यथरंहो वहन हि वहति मात्र । इव च मे जीवितमवर्ता राज-

पुरुषो नीतिमायुदिनिस्मरताः । न च श्रक्षायमि राजसूनित्रियमु-
रिनिमयापान्तुम् । अरोग्यानुवातां नुद्दृव कारित्वा रथया-

मि निश्चितकृत्यान्यान्याः । इति । सा दु पर्युगुलि समस्मक्

हाट——' भाग सा नाथ मनमध्ये श्वेतवर्ण: साहसम् । यस्तेनीत्वा-
लाभवाहवहिदशादादुक्क्षण: कोशादास इति गुरुभिमित हितानामेवः

पुनरथुस्वाराज्ज्ञेदायासः इति द्विनितः । प्रह्यापितोऽहि तमीतत्व-
व्युपरो यथा जीवियं नृत्तिसे वेशाः इति समर्थेऽथ वेश्वाद्वासः

अरोग्येऽव नय नामातितत्वं देशां । इति । स सा मामायथः——

'भद्र भवदुर्देयेण राधेयु कन्तक्ष्मृद्र तंपास्यमुख्यस्य शतपुष्पमूच्छिं
च' इति । तमाहीपिद्विद्वाय' इति । भद्र विस्तरीण वम्यावम्

म्मा । न पर्युनयोस्ति स्थानस्यानेषु रथ्याणां जनपदानाम् । अपि
तु न च चेदी युथा: सुचानिवासकारां कम्पयुपायुपायाधिकृतः
शाक्यां ततोजने अयोवमचरिताः । इति । तातोद्योरति राणितारि
माण्यतु गानागायात् । अथास्त्री जातसंबंधम् । 'प्रातिभवं
भविष्यति कन्तुकृत्तितेन देवी विन्ययविनीमरापथितुम्

अनिपुद्द्रशिना चेयायमिन्यकुटकोत्सवे । सप्ताधमृतु गुप्तचुसः।
अग्रङ्गतः रक्षसः। अहंससः सकारात्मकी अवेष्टण 'इत्यादीत्।
तामनावतः चातुः। महति रत्नरक्षपति सिंहां प्रथमं तारुको-मरणं।
दत्तच सा सचैव मम हृदये। न मयाजनेय वान्तराळे हः। चिन्तायांविषिणितांत्विन्यूजः४ किमेष छन्माः। न हि न हि।
तवाः किल हरे विन्यासं कमलम्। अस्मार्तु हसत एव कमलम्।
मुण्डकी च सा पुरातनेन पुश्च पूवराजितः। अस्या: पुत्रनवयमयात्-बालं च गौरवसः३ दृष्टि चिन्तायणेत मध्य साक्षसंरक्षणार्ती व्यस्तस्तुः-
हस्तपालवास्तुः मुरियालोकनीकुलितार्कः सेविक्षम माज्यविम्बि-
वन्य कन्दुकमणधराणुविशिष्टस्मपणनध्वम्ब। कीव्राशिविलं च बृहस्मू मुकनवैसी। मनवेदिन्तं च किंविविविविकुलिके रेतकोमललकु-लितः पाणिःलान समाहत्य हस्तपालेन चोरीः। चुरुवुट्टिश्चितरिं तस्त्रकमिव अपरामालविस्तारस्पर्शमहतर्माग्रावहीः एवाधीत। अमुकः।
मध्यविलिंतत्येव तततः मृड़ुमुड़ मच प्रहर्त्ती तत्वां चूर्णपदमधरी-
यत्। प्रशान्तं च तं निद्रायहैरूढ़पारायत्। विपर्ययेन च प्राधामार्थ।
पक्षमुखागां च वामदिणाष्ट्रां कराम्यं पर्यायेणभीती शाकुन्त-रिवेदस्त्रयायत्।
देवेन्छित्रं च प्रपत्तमाहत्य गौतमार्गमार्चः।

दस्ता अभ्युतहदस्ता। चिन्तियांविषिणि: विन्यासाविषिणि:। 'चिन्तिया विस्मयो-
पुनाम' ॥ इति कोशः। 'चिन्तिया। नामोदराविभिन्न: क्षुच-इति क्षणताद्रस्य:।
क्षयामः। किंतुसाराश्चत्तुल्कान्तः। अस्त्रयं: लयस्मु विताययावहीः। इति लक्षणात्। इति भूषणः। अयात्यामपरिभूष्णमिति यावत्।
'चिन्तिया च परस्मार्थ च यात्याममिव दृष्टम्।' इति कोशः। अन्यं निर्देशम्। अयात्यां परावत्ती दशमहे
पहलो तयोऽग्राष्ट्राः सुन्द्रो भूमियाः। अविभासः। अलक श्रुण्यकुन्तला। ।
अम्रेन भेदेन रागेन कपिलाति राजतानि अश्वासाय यस्य। पशैः अम्रेन राजेन-
गणदुरागेन रुपिते अश्वसाय यस्य। शिविन्ते खासम्। मन्दं निमलम्।
कु विदो वासिकः। चुड़ान्तब्रजि:। तयको गुः। आकाशो एव मध्य एव।
सम्विलितमिति मध्ये विलितमतम्। दृश्यो तय:। न्तरं वस्ये तस्मान्ततीति क्षितासाय।
'विलितमिति हुन्त मध्ये तत्वमाहे गर्हन कमार्। तत्तवः मार्ककितामान्। इत्यस्मात्।
घुप्पेम्।' ग्रामवरायालोकमेण न्यूनतिचक्षोषणं तत्चुर्णपदम्। इति कन्दुकत्तः।
उद्यात्युविकायमकरंत। पश्च हस्ते:। शालकाः। गौतमार्गम्। 'दुष्कर्मसंयमं गौतमायम चित्रः.'

१ अवृक्त्युत्तरं। २ अनुवादः। ३ संसाधनम्। ४ मण्डपेनी। ५ विश्रुतिन्द्राय-मधवः। ६ मृड़ुमुड़। ७ आचार्यः।
दसाकुमारचरिते

प्रतिविद्रां शमायितां प्रतिपादनं नमः। एवमनेककरणामुरुं धिरवस्ती रक्षात्सय रक्षात्सय नस्तस्य प्रतिपादनामुरुं धिरवस्ती रक्षात्सय नस्तस्य प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रतिपादनं नमः। प्रति...
सन्तप्ताद्वायायमंतरांनकन्तकन्दल, अवनमनोचमन्वैरत्य- 
नवदकम्यग्यकर, अपपत्त्वत्तत्वविषयम्यकादार, अक्षरस्थ- 
वर्मसिलिसिपोपकेलणनवश्रोणोपसिकतःथवणप्रकाशितानिह्य, आगित- 
स्तनताशुगुणियमनस्यपौल्कपारणिक्ष्यं न निष्पृःताय निमी- 
ल्योगील्य सितता गल्वा, चैवातिषिकं पर्यजीतानरागकन्या। 
अभिह्यूथ भुताकाशयोरिव कीडान्तराणि दर्शिनीयािनेिनष्टेिनेिनेिनकन्तकेिनादश्याय। 
नन्देसनाबिज्यश्री प्रयाषतियनि: सह विह्युः 
विह्याः ते नाथाय्य देशी मैनसा मे सानुगृहेय सर्जिनसे चानु- 
गम्य, कुवळशारिव युकुमासरस समपन्नति, साप- 
देशारक्षणव्याहारानुताननतमरपदलया स्वत्त्वायिन मलसमिपे प्रेरित 
प्रतिनिध्रुतं न केवलोकन्यति, सह सधीपि: कुमारापुरस्मयत्। 
अह चान्द्रविष: स्थविरम गल्वा कीडान्तेिनण यतनवदुयायार्य 
स्नानमनानादिक नामानाधित्यश्रीमातििसि। चाय चोपूर्ति नन्देसना रहसि 
मा प्राणित्य पस्युरसमेति यहानेिनथायागव्रूपमातिशलि। आलय 
च हद: कांशादाम:- "भूमापेय यात्रायुगयातिसि तत्त्वसादस्य 
पाचय।" इति। मया तु सामितमापित्य:- तिने किमेवदाशाय- 
स्यम। अहति किंसदनम्। अनय तंदुकनेिया राजमुरुप- 
सिंहोि वानसेिनेिनानि पुनस्त्वर्णिति। इति।

तथा पुरुष: यथा तथा। असक्षाध्रयि। हस्ती पादि: न तेघा: बायाख्यनि: अनति: 
कन्दकः। कलसिमाणिः तथा तथा। 'बनेदी' इति। लोकप्रसिद्धे कोरिनामः इति 
भूषणः। अवनमनोचमनस्यसंबन्धारां व देश न च मनोिश्रि: शारीरस्वाभाय: यथा 
तथा। अक्षरिनिमसनप्रादुः सदा धर्मसिल भवेद गग तेन पुष्पिता यथा: कोरिनामः 
पत्रमाहः। नस्यग्रीपि असिन्योधििवकी मृति। अरणपालः। कोणिनेषुप्रकरणस्य- 
निको यथा। स्तनताशुगुणियमां कृत्तिांपरिहितव्यापकम्य: करणः तस्य यथार्थो भन्ति 
अतिविनामोककामः। विह्याः संवेदा: प्रख्यात्वा। अपाधिः नेत्यान्तायेः। सापेक्षे 
ख्यातम्। 'हस्तेिनि: तथा: निमित्तव्यासोिपि' इति विष्ठ:। अहमिति। 
अनाद्रिहिहीि मनदायकः। अनुवाचितिः।।। अनुसब्बिविधेयही इति:। 
प्रणििवार्ताः प्रापिुकरिुमसंतप:। मुनासि: भविष्य इतिः।। तदुपखोव्यासाकामेिण्याय।
તયા તુ સ્પેરયાદીય કચગત:- 'સેડયમાર્યાનું જન્મસ્તયય-મનુષ્યપત્ર: યદ્યકૃિત જન્મનું માનવ અપૂર્વનીય વાનરિકલ્િક્િતા તદાસાદ્યારિય. અયાદાપી સિતિથ ન: સમીહિતિય. અધ લિંગ કંદદ-કોષિય મહત્વનીય વિધ્વાદાર્િવી શ્રીમાદ માધ-દ્િિમતિમાનયાસ્યે રાજપુત્રી. સોર્યમાણ્યી વિદ્યમાણયા માય સ્માધે તયા ચ તમારે મહિષ્ય નથી મનુષ્યનાર્ય વિશેષણકિય તયા ચ તમારે મહિષ્ય નથી મનુષ્યનાર્ય વિશેષણકિય તયા ચ તમારે મહિષ્ય નથી મનુષ્યનાર્ય વિશેષણકિય તયા ચ તમારે મહિષ્ય નથી મનુષ્યનાર્ય વિશેષણકિય 

"વિકિરાયતે પાઈન્સ્ટિયા ઉદિદુત: પાણી પાઇન્સ્ટિયા. તયાર તેનું નીવીની રાજ્મુની સફ્તિયા એ કિ દેવારમાંડીઓ વિવિષ: 

સપષ્ટ્રાતે ચ રાજ્મુ નાચોકે તસ્મિતાક માયરો ભીમચહા. તયાર તયાર તયાર 

તસ્સહતાય સ્ચેત્રીણ વિનાગીન ભીમચહા. મમ કોચદારસ ચ તદુકાનું તાજુર 

બહુ 

બિલખ્યાતો: 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર 

તયાર તયાર.
सना कोशादासिय दास्यते। इत्युक्तवा पार्शचरं पुरुषमेकमालोचनयाक-भयत—'प्रसिद्धमें सागरे। इति। सु तु जनवराज्य इत्यतिव्यक्त। अहं तु निरालम्बनो मुनां-स्वाक्षरस्तत्वं। यस्मात् यस्मात् शास्त्रसमुदायस्तत्वं। शरीरं च सर्व। प्रथ्युपस्वदयत किं-मयं वाहिकश्च। अमुनासयनवन। ते मामुःभृत्य रामिस्वाते नाविक-नायकायः कामित्वस्—कोष्ठयमायासंगमगुद्वं एव नः लघु-पुरुषं। सोदियमनि सिद्धस्वर्न्दलं द्राक्षणं क्षणे-पक्षेन। इति। अतिमेंचे क्षणे नैकनोकारित्वं। कोष्ठि महामहापात्रं। 'अविभयवन। तावद्विनवा नौका। धाना इव बराहमस्तपीतं पर्यस्तस्त। प्राव-तत्वं च संप्रहारं। पराजानुपल्लित्य च। तानहरातीनवसोद्देशं समाधायालिपिः। अपनयत मे निगडळनयिष्ट। अयमहमवाद-यामि व। सप्तनामाः। इति। अपि तथाकुर्कृत्वं। सर्वेऽपि तांत्रिकतिथ-भववर्जनं मीमांसकेन शास्त्रेण विद्विद्वातः। नाविक-नायकायमानिनभाष्मार्थ। अवश्यम इत्यक्ष्योऽध्ययनमं सतस्तं सतोऽध्ययनं। जीवनविद्वातः। अति चारसिद्ध एव मीमांसा। ते चाह-मवबुध जातीदब्रवः। जातित्वानवानवानवानवान। इति। ते तु सांयत्रिक दार्शनिक श्रीकृष्णेन तात्मलिङ्गादेशदृश्च। हर्ष-क्रिलकिलकारमकुक्कुर्क्किा चापून।
दृविरा तु सा नौरनुकूलवातुनु दृश्यिष्ठत्व कमपि दीर्घ
नित्तिष्ठमा स्वीकारित। तत्र च स्वादु पानीयमेशसि कन्दमुखफालि च
संजन्यवशो गायमातित्विण्यमनवातरम्। तत्र चासोमहाश्रीः।
सोह्रू—"अहो रमणयोडं पर्वतवनिस्त्राभागः, कान्ततेंध गैण्यमणाना–
वस्तुपत्यका, शिषिकरिमिदिम्नीविरारिधमकंतुजन्नन्तुकारं गोवः
वारिः, पुरोहित्यमनकर्मकुतुम्मुलामीज्ञ्ञुतस्तरस्वनाथोऽः। 'इत्युद्द
रया दशा नाहु यत्ततरलिता वा लवक्ष्योर्वाच शिखरः। शोणिणूः–
मुखमाणि: पद्मप्रचोपाधिशिलांभः किमपि नाढीकरागद्वृत्तं सरः
समयगममः। तत्र स्वैनूः कांचिक्षुरतस्वादुनिस्बंधान्नाश्च, अंसूबम्
कहारसतीर्विन्नान केनार्षी भीमस्कृतन बहुरास्तिनामिस्तिप्यत् 'कोकसि, कुपनोऽसि' इति
निम्निलिङ्गायांस्मिद्धापि। निम्निलिङ्गच च मया सोह्रूः। गाणितकाः
् 'स्वीकरिता द्विंन्नमा। शाक्षुरस्तुऽन्नविप्र, अर्णवाच्यनन्नाय, यवन्
नावास्यक्रमाणमें पर्वतप्रवेशं गतो यद्यच्छयास्मिन्नसदि विश्रान्तं:। भद्रे
तरः इति। सोह्रूः 'न नैच्छिन्निष्ठ प्रभावस्माति त्वाः।' इति। पटोऽवस्मु—
'पुष्च्छ तात्तत् भवतु' इति। अथावः शोणिणूः। चाश्चाश्चाश्चाश्चाश्चा
सस्रीरस्तापाः—
कि क्षणे क्षणह्यं कि ग्रहिण यानियहताय स्वास्येण:।
र: कामः संकल्प: कि दुश्करास्यानं प्रहा।
‘तैत्र धुमिनीगोमनीनिम्बततीशिलम्बत्: प्रमाणम्।’ इस्तुपिदितो
मया सोउऽभ्रू—‘कथय कीदेयताः।’ इति। अक्षोदहर्षः—
‘अक्षिते निग्रितानि नाम जनपदः। तत्त्वातीत सुहिद्योऽध्य:।
सोदरानि नक्षत्राश्चतन्त्रयः। तेषु नीवतं न वर्षोऽवर्गोऽवर्गोऽ
द्रावणां दशस्तात:। क्षीणस्सरं सर्वम्, औषधयो कर्ण्यः। न वहमः
कतो वनस्तत:। हीना भेषाः। शीत्वातोऽस्त्रः। पञ्चोपालिणि
पञ्चवाणि, चन्द्रमण्डलाणि, निमित्तस्यादन्तुमण्डलाणि, विरहीभूतं
कन्दमूलमूलं, अवहीनाः। कथाः। गलिता: कल्याणोत्सवः।
बहुकिरः भुतानि तस्करः। कुलस्थाः। अम्लाधमस्यक्या:।
पर्यंताद्विद्वेदं तथा काण्डमण्डलः। नूतनीभुतानिः
नगराधारमणवर्धमेधसः।’ ते एते गृहः। तत्त्वातीत सुहिद्योऽध्यः।
युव्याबाबिकं गजवाणं गवां यूथं दासवाज़न्यपत्याः। जेवं
मध्यमार्गेऽच क्रमे भक्तथितः। ‘कनिष्ठाया धुमिनी धो
भतायिता।’ इति सभक्यवः। अथ कनिष्ठे धुमिन:। भ्रिया
स्फातुपासमत्या सह तस्मातेव निधिपासरत। मर्गहान्तां
चोत्वाचन: निवाहे। स्वातस्रात्रमणविष्कारिणा संः नवस्त्रेनः
कर्मणि निक्रियत्वाणिपदकर्णात्मातनासमवापिषोष्ये
किचिदामां पुरुषः
मद्राक्षरः।’ तम्माद्राधस्य:। स्फातेनोद्वहमानं धमामगवि
गाहेति वल्तरचित्तिपशा। वधिरमवस्त। अमुं परोपिक्ष्यां पिल्लुः।
१९८

द्वाकुमारचरिते

लेखदिमिश्रिते शाकेनात्रमनिविषेषं पुषोऽ। पुषं च तमु-
द्रिकचालुकमकर्षणं समापेश्यायं च प्रयते वन्यक्षे सा धूमिनी
रिंगरपरिपाणितेन्। भर्तसतापि तेन बलाकारपरिरक्ष्या
निवृत्तं च पतिमुदकाम्यरथिनम् ' उद्धृत्य कुमारिनः हुंगति म पिरो-
रोगः ' इत्युद्धर्षन सर्वजा पुरुषिकेशं। उद्धर्षनं च तं कुष्-
ढप: क्षणान्द्रतान्त गतवा प्रणुनादं। तं च विक्रङ्ग स्रेष्ठेनोदुः
वेशादेशार्थं परिरक्ष्यामति पतिमताप्रतिति चेष्मे व्युहिताम् पुज्वा:
पुनर्विष्ठिराज्यानश्राद्वादतुमहत्त्या भूत्या न्यथतः। अथ पानीया-
पिष्ठिसारं जननाश्चविविष्टकर्षेत्रस्यिनिन्तथा अप्रमाधारार्थिनं भर्तसमुप-
लभ्य सा धूमिनी ' चेन मे पतिर्विलीलक्ति: स दुरासः ' इति
तस्य साध्योक्तिज्ञवधननेन राजा समाधेशायांकार। चन्द्रकर्तु दुष-
पश्चातः चो वधूम्मि नीर्माणः संस्मुक्तवादायुषः ' चो मया विक्रलि-
क्तिताविदिति भिः: स चेने परापान्यायिति युन्तकी मे दन्तः:
इत्यदीनमधिकतता जगाद्। ' को दोषः ' इत्युपनीय दृष्टिदेयमुद्भिन्स
विकल: पर्यायः पांडःसामतश्चं साधेश्चमुद्विस्थसत्यमत्वादः
रुत्वं दुरासस्य सुर्यवहारत्र च चीक्रसोतामणाः। कुपितन राजा
विक्रियमुल्ली च दुर्क्रतकारणी क्रुद्धा क्षणम्: पाचिकः। क्रुद्ध धन्यके: प्रसादमूमि:।
तद्वैविम् -- ' क्रुद्धमानोर् कूस्र ' इति।

प्रक्षिपतः l ' हुस्तावं तापवतरः ' इत्यमः। ' आचियं सार्धम्। आसमिनिर्देशसम्वतः
वुमायम्। रिस्क्या रन्धुमस्यचतुर्मायम्। बलाकारविमल क्रियाविश्वेषम्। अर्तसमािस्य
ष्क। निमिठ वर्नः नाकालमायम्। उद्वकाध्यायनं अिताल्पस्वम्। इति इत्र ब्यथाने।' व्याघ्रः प्राप्तीष्यकर्णः। उद्वकाध्यायनं अिताल्पस्वम्। इति इतिः
वर्नः भायां ' भोक्ति इति। सर्वजा स्वारकर्मः। पुरेरात्मः।
चिंक्रेन स्वत्सत्सक्कर्मः। इतिः भिन्मभृतपिण्यः। भूमि भावः ऐन्यः।
अचियतः। पानीयम् जत्य नद्याः तत्पर्याश्रमः। सार्धेश्चम् विप्रास्यम्
रुत्वादिनौ उद्धृत्यां तत्मः। वधूम्मि सार्धामकः। भ्रमः पाचिकः पुषापक्षकः।

१ प्रव नलस। २ उपव्य।
पुनरनुयुक्ते गोमिनीतुष्तत्मानस्यत्वात्—‘अति द्राक्षेयथकाण्ड काॅथी
नाम नामी।  तस्यामेककोटिसारः शेषखुचुमः, शक्कुत्तमो नामात-
सीतु।  सोव्हाॅदात्वस्यदेवोक्ष्यग्रन्थां प्रमाणेः—‘ नान्यस्वदात्वाननुपुरान-
वारणां वा मुलक नाम।  तक्षत्रम नु गुणविद्यांविं कवित्रय।’ इति।
अथ परशुरायालं रसेवके याहन् कुंडली संपतिमन्निविस्मात् कार्तिक्षिको
नाम युज्या वक्षान्तपिन्दितालिभ्रोणो युवं ब्राह्म। ’
क्षणान्तरोऽसृष्टि ।
इत्युप्ते कन्या: कन्याकन्त: प्रदशीॅयामुः। या काक्षक्षणवती
सखाण्डः कन्यां हृदा स किल सम ब्रह्मी—‘ भद्रे शाकोंषि किष्मतेन
शाकिष्मोद्वेगु गुणविद्यानमस्यबर्हारिष्य।’ इति। सं हसितान्वोने
गुहाहृः प्रविवेद्यायमः। एकदा तु सिनिपु सक्षेतकीतिर्पथवने सह पिन्द-
विमातपिन्दितयहिरीयवन्दवारायश्याम्य।’ इति। अथ सिः
कन्याक्षणे व नान्यास्मात: नानतिस्मात: नानातिस्मात: नानतिस्मात=
नानतिस्मात: न बिकटा मूर्खावण्टकः। रक्ततापुः यवमध्यकमवकः-माणे पतिमुष्टियालिन्नामोऽतृत्तीयी करी, समस्यमकां समस्यमकां समाशिरियानो चाकुः,
तन्त्रे तालुप्पुः कते, पीवरोहते इव दुरस्येये जानी, संक्रामकन्तु-

प्रसारभूमि: प्रसारादस्यमः। अथाद्वात्वेश्वरायः किंविच्युत्स्यादात्वस्य:।
‘अव्वद-समाती कस्यद्वेशवंस्यीरः।’ याइर्स्ये कक्कुस्यः। चंद्रसप्तवंस्यानामः।
‘ कार्तीको अख्याय: ’ इति वैजयस्ती। शाश्वस्याद्वेशवंसिषयः।
‘ कण्डनेन विना शेते हृदान्तं शाति संस्यतमः ’ इति भावमिश्रः।
‘ प्राचे मानववेयः।’ अथास्तुकुक्काविविः। ‘ माणेकुक्काविविः
क्रमः प्रस्यादस्यमः। शाश्वस्यान्न शाश्वस्य यथोवस्यन्तुपूर्णम्।’
इति सारी।
तथा: सूर्यतस्यपरिणामसिद्धिः यवान। कन्याकन्त: कन्यापिरः।
‘ बिभिन्नकाकेतुक्तिक्रोदः।’ इति वैजयस्ती। अप्रसार्या न न्या नहति
‘कक्कुत्स्यादात्वायामः।’ गुणा शायदः तद्यतः।
यतौ ज्ञातविषय्यनेन सिनिपुः। आद्वाक्षेतनस्यानि विशब्धाश्च अनुकृतः।
उत्तमे उत्तिभुः।
‘ तद्रथंतथं शुद्धि कुण्ठी ’ इति। मानके युः। अते एव माणेकुक्काविः
अथ एवेश्वरानिचक्षणेदेवस्तृति—इति मूर्खा। अविज्ञानी निराश्रिती।
अभिनयो उपासणेत्री। अभिनूर्थो चाकुः,
पीवरो माणेकुक्कृ तान्याय प्रसे। संक्रामिनः समस्याया:।
‘हक्काम तम्मे प转变’

१ विभेदम्। २ काशेरैशिलाणिर्भिं। ३ मणिपरसी।
रकः करुःदिविमायशोभी रहस्याकारसंस्थितर्ध निबन्धाभागः, तनुतरसीपिनर्षिन्ग सम्भारं नामप्रकार, वंधित्वेपण बाँधकृत।मुत्रस, उरोमायत्या-विनाहुनन्द्राचीः भियशालारम्भनामाश्रितोमाय प्रदक्षिपित, धनान्वयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयुयु�ुयुयुयुयुयुyu