KÂVYAMÂLÂ 26.

THE

DAS'ÂVATÂRÂCHARITA

OF

KSHEMENDRA.

EDITED BY

PÂNDIT DURGÂPRASÂD

AND

KÂS'ÎNÂTH PÂNDURANG PARAB.

PRINTED AND PUBLISHED

BY

THE PROPRIETOR

OF

THE "NIRNAYA-SÂGARA" PRESS.

BOMBAY.

1891.

Price 1 Rupee.
(Registered according to Act XXV of 1867.)

(All rights reserved by the publisher.)
काव्यमाला २६.

श्रीकृष्णमेन्द्रप्रणीतं

द्वारावतारचरितम्।

जयपुरमहाराजाश्रीकृष्णमेन्द्रप्रणीतं पण्डितज्ञज्ञलालसूनुना पण्डित-
दुर्गोप्रसादेन, मुम्बापुरवासिना परबोप-
पाण्डुर्गचंदरजातज्ञकाशिनाथभर्में
संशोधितम्।

तथा

मुन्मया निर्णयसागरसम्यकचाल्ये तदद्धिपतिनासुद्रासौरखायत्वा
प्राकाश्य नीतम्।

१८९१

(अत्य आन्वयक पुनर्मुद्रणादिविषये सर्वथा जावजी दादाजी इत्यथेवाधिकार: ।)

सूत्रमेको रूपयक: ।
काव्यमाला
यमहकेशविशेषः पद्मप्रणीतः। दशरथनारायणारितमः।

मत्स्यावतारः प्रथमः।
अष्टोत्तरवीच्यलुतनारुचिः नमः।
मायागहनगृहाय नानावृत्ताय विषेणवे॥ १ ॥

देवः पायालकाधिब्रतुवनमुनकस्वः मृतः स युभा-
नायुप्यमन्येष भक्तया प्रभवति पुरुषः स्वः गर्भमार्गेनद्विगुः।

मत्स्यः कूम्भो वराहः पुरुषहरिचुपुर्वामो नामदन्यः।
काकुत्स्यः कंसहन्ता स च शुगतमुनि कार्तिकनामः च विषेण्॥ २ ॥

आदित्यः स जयतायः श्रासोच्छवः सिद्धेनः।
गगने विद्वेदस्मीथोधिग महानं महासिद्धेन॥ ३ ॥

तं नैस्त्रकन्मेव कूम्भ यः कवात्मसंकटम।
अतीतसद्वेद्वहाण्डमवशेषप्रियश्वनहत।॥ ४ ॥

वराहं नौमि सानन्त येनौनिस्तिः सितिः परम।
अहोधृतार्थिप्रपञ्चेव तल्स्याकालपताह।॥ ५ ॥

7. काव्यस्याये पुत्रकुच्चवर्यममाभिराचार्यदितिः। तत्र पुत्रकद्रवः दौकक्तवः। दूर-ढरण कद्मीरेद्वादनाय कार्तिकनामवर्यममाभिराचार्यदितिः। स्त्रिया प्रहितम। तत्र प्रथमं शारदाक्षरीलिखितं १०९ प्रथामसंक्षेपतः। द्वितीयं नागरखलिकितं नविनं ६७ प्रथामसंक्षेपतः। पुत्रकद्रवः चास्मस्तपायसधिक। कद्मीरक्षरायाधारितेः। श्रीविश्वेश्वरसाधवचारिः प्रहितम। तत्र प्रथमं ५३ प्रथामसंक्षेपतः। द्वितीयं ८० प्रथामसंक्षेपम। समाती चित्रितसंबंधितं नायेनान्तिरुपमं तद्संबंधम। एतत्रपुत्रकुच्चवर्यममाभिराचार्यदितिः। गतमसिद्धम। 8. 'संभवे' महा ३. 'अस्य कीर्तिः' खे। ४. 'हुकुमतंति' महा ५. 'चिन्तसिद्धिः' जले:। गगने विद्वेदस्मीथोधिग महा। ६. 'नामस्याच्छे' महा ७. 'अतीतमधुः' के; 'अतीतमधुः' के। 'अतीतमधुः' के; 'अतीतमधुः' के।
काव्यमाला I

नयाय नृत्तिर्वाशतु दैत्योः शॉणितार्णवे।
हारमोकिर्ककम्बोस्त्राभिषुर्वृजंखःकुक्कुशः कर्तकः।
चिन्तकमोक्कस्तु भूषये व: प्रावऽक्षी मध्यमा ततः।
यस्य पश्चादनंतराभुजसतंगतिरविकृति:।
अभम्मा नामद्रव्यो व: प्रयच्छसु जयोदयम्।
यद्वाूद्धारकटेऽर्यो भूषयेऽः शरभायितम्।
नौमि रामं रिपोष्करे य: काम्यनमिमः श्रे:।
होमानाशिरसार्द्वमिव वक्रवन्त युनः।
शौरिज्यति कंतस्य जीवितप्रभावमातिथि:।
यशक्ये चक्रादृष्टेन वाणावाहुपतितवहम्।
यस्य सद्भूमाकाभ्य माररामः। ससैनिकः।
चक्रुन रागं न द्वे य स शान्त्येऽखंगोत्सः य:।
स्वच्छस्थाूप्रकृतिलक्ष्मेष्वालिमिंद्रेश्वरः।
कर्कितिपु: प्रकाशाय प्रभाताकृ नवार्जु य:।
अवतारकवाह्यत्या भक्त्या भवतो हरे:।
श्रीवास्तव: शेमेन्नः कुले सरसां। स्वरामसमिश्रितम्।
स्वाजनशिरिलिङ्गस्य पुण्यार्यभिविहारणः।
हरिभक्षिरसासिकः श्रूण्तयां मम सुक्तयः।
संतोपो यदि कं धन: सुखलोते कं चंबनायतता।
वैराम्ये यदि कं वृत्त: किमसिलेस्वागर्यावेको यदि।
सत्संधो यदि कं दिगुलगमनप्रस्थानानिध्रये:।
श्रीकाभ्य यदि भक्षिप्रकृतिहत तवं समाक्षिमे:।
लसति हसति हर्षाचीन्द्रः। परेराम:।
स्वल्पति गृहति मीहादातमः केशरावेऽ।

1. 'सचेतः' ग. 2. 'पदः' क. 3. 'हेमान्तः' घ. 4. 'बाणेन' क-घ. 5. 'प्री-हसनः' घ. 6. 'हुशरे केमेन्नः' क-ख-घ. 7. 'सजय' क-खः। 'सुजय' ग. 8. 'विचयं बलताः' कः। 'विचयं बलताः' खः।
नदरति वदति निन्यं मानिना कि न नीचः
प्रहस्नवचनमल्य आवित्तो हन्तमेति ॥ १६ ॥
पुण्यायत्वहीनहरिणानि तपोवनानि
सत्यांगतानि शमयमविवेचनानि
एतानि तानि भववन्धविमोबानानि
चर्चोविचानि चरितानि च चक्रपाणे: ॥ १७ ॥
मान्यः किल मनुनीम जगज्ज्येष्टः प्रजापतिः ।
चचरप यूवमुद्ग्येः यः सैन्तोत्यपाचातिथिः ॥ १८ ॥
स कदयान्ध्रम् प्राप्तं नरनारायणश्रयम् ।
हरिसंदर्शनविविया चक्रार ख्चिरिं तप: ॥ १९ ॥
तं कदाचिदन्तिष्कप्ततुस्तुतुतेत्रेभसि ।
उवच तल्लसंतीनसुनामत्स्यश्रियः शनैः ॥ २० ॥
भीमाधिन्यं श्युवमस्येत्यो रक्षा मां कस्यानिषे ।
भ्यायित्यान्य निलेष दुवेनेव वल्लवत्ता: ॥ २१ ॥
आभ्यासस्म विषमशंकविमोहितस्य
भीम्य भीलिषामनं क्रापकापात: ।
प्रत्येक विषपितिः कराभवमः
संपूर्णपुण्यनिषेधस्य समुचयोद्ययः ॥ २२ ॥
मुनि: श्रुवेनद्राध्येकारी मल्यशिवशेरेचः ।
द्याध्येतसं समावय जलकुम्भान्तरेवशिष्टः ॥ २३ ॥
अवतारानि कालेन तत्र ब्रह्मसुपागतम् ।
समीपवाणि चिक्षेप गज्यायमथ सागरे ॥ २४ ॥
कालेन सुकलाभोधवियः विपुलविश्रहः ।
कौतुकालोकनयायात मनुं मत्स्यं समम्बन्धात् ॥ २५ ॥

1. ‘वर्त्या’ य-घ । 2. ‘भृती’ क-ख । 3. ‘क्षिप्र’ ग-च । 5. ‘निच्छोद्वस्मृचन्यः’ घ । 6. ‘कुरुपात्याते’ य-घ । 7. ‘आवर्त्यानि’ इति सामूः पुस्तकेः।
अरुणा विपमः कालः कल्पः प्रत्युपस्थितः।
विपरीतनिमित्तानि प्रवृत्तानि प्रजापते॥ २६॥
परदारपरमाणपरिवृत्तापादिरः।
विचारन्ति नरः कामकोष्ठकपरायणः॥ २७॥
धनं नास्त्यसि वा स्थोकै तद्धर्मः न तिलकति।
सुपणाति दक्षिणं पाणि वामो वामं च दक्षिणं॥ २८॥
द्वासं द्विजः श्रयति शुद्धतपस्वितिष्ठ्यः।
शैव्यान्यः कृतिविकृतिं किंचि ऋतार्थः।
वैद्यः स्नात्यविनिमित्तविविषाकारी।
होता युर्वक्सुति मच्छपदानि शृंगः॥ २९॥
शौचं नासिकं कुतः परोष्कल्पः सत्यस वार्तेव का रौद्रः। शुद्धत्वा परं परवनद्रोही दरिद्रो जनः।
लेद्वेनापि सुहं सक्षुपपि शत्यपपारः। लिखः।
संपूर्णां युगसंख्यां प्रवरं संपर्यते लक्षणम्॥ ३०॥
कल्पानुपत्रसंवयानिनिंत्वानासलिलादत्।
जमदेकारणवीमृतमचर्या भविष्यति॥ ३१॥
स्त्रैंगिनि भूतां तस्किन्कापले सस्तरंभके सह।
मैतुष्यां नावमारुष्य स्थार्थं स्थित्ये लया॥ ३२॥
मनः प्रकर्णः श्रुत्वा मत्स्यं वचनं मदुः।
तत्त्वेऽवै प्रतिश्रुत्य जगाय मिनमाध्यमम्॥ ३३॥
अखोध्यो दिशा देहपरित्यागाभिमण्डली।
कल्पनिधानमूहमा द्रादशाकोद्वेद्यविवृति॥ ३४॥
अनेकोचछण्डारत्वदृढृष्टे सुवनमण्डले।
चराचरजगतसंगः सहस्रा भससादभूतू॥ ३५॥

४. ‘प्रवर्तित’ ग-घ. ५. ‘शुद्धन्यान’ क-ख-घ. ६. ‘क्रियवाहिताय’ ख-घ।
१. ‘प्रवर्तित’ ग-घ. २. ‘शुद्धन्यान’ क-ख-घ. ३. ‘क्रियवाहिताय’ ख-घ।
६. ‘सत्यायणहम’ ग-घ। ५. ‘सत्यायण’ घ. ६. ‘विनिधिम’ ग-घ।
अयाददशत कार्त्तिकामहिपप्सेव संतति: ॥
निदेशस्य जनाद्यासहिना मेघसंहति: ॥ ३६ ॥
तत: पपात नीरण्डेघारासारं: कितलो ॥
विश्वसंक्षयशोकाशुप्रवाह: ककुभामिव ॥ ३७ ॥
संवत्तानलदुपे सस्पातालमण्डले ॥
कल्पानुवनापातमभ्रमब्रह्माण्डमण्डपे ॥ ३८ ॥
पुष्करावतेकामभोभृत्तृधिशुद्धुपते: ॥
जगड़कारणिवीयते कणेन समपचत ॥ ३९ ॥ (पुेममः)
विपुते विहाबे तसिमत्तथा कचन सरनु ॥
भुजविलितसिलिक्षां द्रुधमगममन्नु: ॥ ४० ॥
स ददृशी महामत्स्य चण्डालायशियोचनम् ॥
कृतक्षमतिसंहारे दिनराचिरिकाशयोऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽঃ
क स सनगर्स्तामः सतमगिरीशः
प्रतिच्छविनायतः सैन्तुमहाकर्मागतः।
अहह कुलिनस्मोतप्रयोगिर्वाचित्तविश्रमः
अन्वयति भवे भावे। कालः ईतरथ संहतः॥ ४७॥
मात्यास्ते युनयुक्तोपनांवस्तीसतीर्थार्थार्थितः
शौर्योयित्सहमोहदयः क वत ते भूमूयणं भूमिपः।
अन्ते सज्ञक्षण्युक्तोपनांवस्तीर्थार्थार्थितः
सम्माकारस्वर्गचक्रवत्कं न किच्चित्तिष्ठतम्॥ ४८॥
इति संज्ञतयन्त्रोप्यं विशिष्टसूक्ष्मस्तरं।
तामसादृश मूर्णिनिर्मामालवपेत्वा स्वरूपनुलीम॥ ४९॥
आङ्कावर्णः स तथा मत्यश्रृंगारक्रमः।
मनोनमः प्रेमदेवं संसारस्त्रेव नाम्भसः॥ ५०॥
वैदिकदुत्तरजन्यज्ञविद्यत्वोनुपास्तानलिङ्गः
वातायात्विभक्तकोनेजः यावतं च निषेध्यतः।
अक्षोभथितिनिष्ठेः स्फटिकमूलस्यः प्रेससर्द्ध्रवेभवः
चासालशालः असन्नमूनिवृत्तििः श्रमातोसम्भवतः॥ ५१॥
अनेकस्यन्नतं से दिनरात्रिविवारितः।
अप्रभाये गते कार्ते मथ्या प्राप्तम्यसो मुनि:॥ ५२॥
तत्र सत्संप्रिभिः ब्रह्म च प्रजापतः।
नावं मथ्यं च नापश्यन्युपास्तानमुः मुनि:॥ ५३॥
अथ चिदबौद्धैर्समाश्चामालास्तनिः।
उद्वहस्यम्यसो मथ्यायुप्रवृत्ताय महातरोः॥ ५४॥
अक्षेत परीमेकर्षे स्थितं कस्मलोकयत्रुः।
दुर्श्री र्यामध्य वालं दोषामरणभूपितम॥ ५५॥ (युगम्)
दशावतारचरितम्

तत्समीपमवासोथ स मुनिन्जिलविहलः।
निपतः दिशायया तेन पश्यशुल्कजीलया ॥ ६६ ॥

तस्योदे संगिरेश्वरसागराणि
श्रीपापागानगरतीर्थपोपनाति।
पशुवंशोपुवतनायणिनिः महापि-
नैवान्तमन्तरचरः कचिददासास। ॥ ६७ ॥

प्रयत्ते विपुरते काले निरूकान्तस्तनुपसनुनि।
अपश्चापात्मिजामभोजे तस्य जानं प्रजास्तुमम ॥ ६८ ॥
बहुनां मानसान्त्याति: प्रजापतिभिमर्द्धुतः।
मदुमुखे: कुटः प्रागवतसः पुनररद्वसत ॥ ६९ ॥
अथ वहुविधवरीलकारेर्यानुभवं
समविषमविभागं कर्मेश्वाचिभागः।
नविनिविविर्ययं तद्विनिमित्तिचिन्त्रं
भुवनभवनभिचित्त्वकसंस्कृतमासीत ॥ ७० ॥

इति श्रीव्यासदासपाराहक्रमीक्ष्मेनविचित्रे दशावतारचर्यं तत्स्यावतार: प्रथमः।

कृमीवतारो द्वितीयः।

दशस्ततं: संगिरीयान्दक्स: प्रजापति: कान्तिविभूपिता:।
एकाधिक: सर्वपणोत्तमं: दशास्तिरसंक्यः: प्रदृश्य स्कन्या:। ॥ १ ॥
ज्ञेष्ठामुखायं भगवानिनां त्रयोदशायं: किङ्क कदश्यक्रमः।
ससाधिकां विशालित्विश्वप्रभुष्टं: प्रेयेतु दशकं च धर्मं। ॥ २ ॥
अरुत्ते देवान्दिति: समस्तादैत्यान्दिति: कदश्यपति: क्रमेन।
कदश्य नागानंदरुपाः च स्थानिधियाः रिनतामिलनाः। ॥ ३ ॥
दुरुस्थवा द्वारसंस्थयं खुनं जनसी सरमा वम्बुव।
अन्याय चामृड़यो कदश्यपस्य इसाधिमेदेन विहंगस्य। ॥ ४ ॥

१० शिराजगद्वाराणि क-ख। २० निगीतः ग-घ। ३० अद्वैतः क-ख।
४० विरामः ग-घ। ५० विमावे: क।
ततः सुराणं भक्तं चराणं दिते सुतानं च सुनोर्जितानाम्।
तुष्योदधिं मन्दरभूखर्षेण सुभाष्ये मन्ययनोपोभुतः॥७॥
अथायितोऽज्ञेन हिताय विष्णु सृषुरेऽः प्रीतियवृक्कयायः।
मन्यक्षमं मन्दरमादरेण दैवदृशीकरुक्तानि॥८॥
तत्तो निविष्णु सृषुरेऽरुप ताक्ष्यध्वनिके प्रीतिनिविरोधं।
प्रकृतसम्युद्धतंद्रेण दैवदृशीकरुक्तानि महावनवाच॥९॥
नूतनिश्चिवः सुद्धिमां तनोपि विष्णुः स्त्रिया पापि जगच्छिवः।
अन्ते हरः सहरसि तिलोककॊम्प्रियाय काणेनेन्द्रस्वम्॥१०॥
मन्यमायोऽगुनो तत्र तत्रवै विद्वेषतासम्य वैतिर्रहितः।
वेदुः दत्तोऽककाभमार्यां धृत्या विहीनः किल कः समधः॥११॥
नवायर्मायन सुधारणवत्रकु तक विनिधियत्त्वम् तथेति विष्णुः।
मन्यक्षमं मन्दरवराणय द्वितीयरूपण सम्भूत क्रूर्म॥१२॥
चन्द्रमोहमुक्तमेव लेन विस्मारिणात् परिपूर्वायामः।
तरंवियोगंगश्रीं श्रीरोदुचि श्रीव इवालिविञ्ज इव॥१३॥
शिरस्य सावेगमथाचुतनेव सहे भरं भूमिभ्रमः स क्रूर्मः।
नवेशस्वेद विश्रृक्रहत्सा स्कारियस्येव मतिमानिनकार्थः॥१४॥
गिरा गरीयानासुद्धवध्वनय जन्यकिं वासुकिरवदान।
आक्षयोऽत्तम्ह श्रवणस्त्रोधः च गिराः सुभामविलात्यूः॥१५॥
नयात्मीनये तिनुणानुवदं मन्योऽविता मन्यकार्थः च।
सुजंगरां जगुहुम्महेःच्छा उच्छेन देवा बदनेन देवं।॥१६॥
अय मन्यतिविरि शोभर्णकार्थः प्रवर्ते
सुनवनभवनानानीतिहृद्यभूव॥।
कठिनकमठपितप्रगृहस्यप्रतिष्ठ-
श्रव्यदृश्यचूने दृश्यमहतिनिर्विहितनाथोऽपि॥ १६ ॥
तत् श्रीयः स्फार्तिकमण्डपम् दुःखाभिततस्मभचुनुष्ठानं ॥ १७ ॥
मन्योध्यमेरावस्मिनविषुर्मुखः स्विषुध्रिमृद्रिमाय द्वाराचुपेन्द्रः ॥ १८ ॥
ससत्सवमुचः श्रवसं च साधि निर्देशमुस्ताहुगणोपणम् ॥ १९ ॥
प्रभासरिमां विचलकियाधि शुरुप्रतापोदयमुस्त्रकामः ॥ २० ॥
श्रमधक्कसवसुक्रियः (क्रि)निर्धिप्रियानलोकाविकरावलब्धनात् ॥ २१ ॥
विच्छेदः देयतानुरतः पियोरथोधयोः हस्त ड्वारापांशुः ॥ २२ ॥
स्वयं समादाय दरिहितैः दरिस्य चूडाभम्बपीचकारः ॥ २३ ॥
गुणोचितास्यासमपणेन पुष्पानि मां महतां महान् ॥ २४ ॥
अथोदितं कौशलभावनाम् समावह्यं हृदये वचनं ॥ २५ ॥
संपूरितां विषुज्ञानारूपं कल्याणी: साधुरिवोपकारस् ॥ २६ ॥
समुन्निमित्तद्विभासवाससंसरणारूपवर्णसततः ॥ २७ ॥
जात: सुधान्योरथ पारिजात: स्वयं महेरोपवनं जगाम ॥ २८ ॥
अपोच्छः अनुतकका कुलक: समीरसम्भोहितदेवदेवः ॥ २९ ॥
दानोदकपस स्वसेन सिन्धोपरत्वार्थमर्थाधिनयेव कौपः ॥ ३० ॥
विज्ञानगिरा विश्वाहितप्रवृत्त: शिवस्वदुग्रवतं निगीर्यः ॥ ३१ ॥
गौरीपरिपश्चिङ्ग्रावस्मिनविषुर्मुखः पोषकायणुमुनीलकण्ठ: ॥ ३२ ॥
सुधान्यवाध्यवाचकनिर्मितमामुक्तीमुक्तुद्वतः कान्तितत्रज्ञिति ॥ ३३ ॥
तत्: श्रीरमण: प्रेपदे स्वयंवर्तिकास्थासमामः ॥ ३४ ॥
अथौषधीनां वनसपुष्पोऽस्मध्यमां भ्रमापहारी तिरस्तायुः ॥ ३५ ॥
हर्षाय वनवाराजसरससिंहपूपर्य: कल्याण वषाधात ॥ ३६ ॥
सुरापनीद्रिपद्वारावलसरशाकुश्कृष्यप्रयोग्यात्मिनिहः ॥ ३७ ॥
विचारसां मूलविशे भ्रवता देयत: सुधां जहूरक्ष्येवेगः ॥ ३८ ॥

1. 'प्रविष्ट' गां । 2. 'प्रविष्टवद' गां । 3. 'निर्गोष्ठ' गां । 4. 'सुप्रतापम्' गां । 5. 'सुधानं' ख-गां । 6. 'मव्य' क-चां । 7. 'उद्वत' गां । 8. 'श्रीमहेश्वरिणी' ख-गां ।
पीयूषपूर्ण कलदी ज्वेन हस्ता प्रयातेष्वरुषेऽरु विषुः
मन्याचलेन्द्र स्वप्ते नित्याय क्षण प्रदह्यो विदुरधार्शिद्धम् || २८ ||
सुनिर्मलाजानिः सुरवेणिवामां वामाकायां कामद्वाणवशीम् || २९ ||
तनीयं विधतनुसृतां सं नवनर्मीनलाहरि चकार || २९ ||

tarkanalilakshamitrnauchchiram:
श्रवणकुलकल्यासृसैन्माहादयस्ती ||
अम्लतहरणेलेवादेवयम्यरा च
हट्टेरणस्रसा सा समीपं नवां || ३० ||
श्रुगजारिणिः भगवतस्ततुमचय्यतस्
हत्तश्रुद्धां नित्युवानाभित्तां वसूव ||
भव्यप्रभावविभवाय मनोभवशय

tadhiramprabhabhavabhodhimaya: || ३१ ||
मनसिज्ञाविज्ञोधिज्ययन्तीविलासाः
तुहिनकिरणस्तां तां विलेयबं देयता: ||
शस्तिति गतविवेका: षेकुरारेष्ठयमोहा-||

dhàrañña vrttlavarthaväc sāvā n harū || ३२ ||

संयज्ञ लघात्मानप्रात्त्वां ते प्रेमलघात्मातपात्वां ||

gadhàbhilaperauñëvādayavadhūsamith: murtikaññamata: || ३३ ||
punëndurvanane gati gajapalitvamasya sāra suṣabha:
śrīgātrice mahuragharedhramani: sambhavye suṣabha: ||

नीनं यणिम्हरोऽधृतमें हेमलिता भीते दुष्पातिनः
तत्स्यं परितोषणयं वनितायायजनेन प्रेमितम् || ३४ ||

tīvrayaghaamammatar yadhi vṛddisanyah-
deatākarāntāraññàvarttyaçānd n piter ||

1. 'विषेष' म. 2. 'प्रवादवती' ख-म. 3. 'प्रथर्य' म. 4. 'सूक्ष्मला' ख-म.
राजाराजेश्वरीराजसुरसमुद्रादेशः परिवर्तितांतिबिन्ध्यः || ३६ ||

इत्युक्तवाचस्पातिरक्षितां तत्स्ये ददुर्धावः
साप्यादाय तम्मचारेऽ सहसा धामाँराणां यथा।
अन्यायेन यदुज्जितं कथमिह त्वास्थेयं तद्भज्ज्ये
येतातोपि प्रतिये विहागवन्नृत्तं हस्ताविधिः || ३६ ||

प्रत्याहतं तत्कलावकाशवेस पातुं प्रवृत्तेष्वस्तं नुसूसः
विवेष राहुः शुरुसुपुरूषश्चत्सनम्ध्यमहापाद्विशोरयुस्तंभः || ३७ ||

निःशास्त्रायः रससारामाणाद्विश्चितिसयोलेक्षकः
राहुवर्तः कातररामाणसंस्कृतः सौमिदिवाकरास्यामः || ३८ ||

अन्धोऽकरछा(?)राववज्जुद्वस्तूर कण्ठपुजितः सर्रोहे-
वैक्रस्य शूरकपालमर्हित्या चक्रिचक्रेकणले।
निर्यान्ति व्यक्तवृक्षुविंतिम्भरशावला शेषसीपिंदृष्टाः
हरायणाल्पिनारयणमणिकिरिगुणश्रेणिश्चकाः चकाः || ३९ ||

इति स भवाभाविप्रण: कूताकश्कितश्रृंगारः
सुरहितविधी बद्धव्रद्ध: सुरथा विद्येिस्तुधः
अविचलत्या संस्कृतां परोपकरिते
भवति महत्स्य स्तीतोस्सस्सा मनागापि न श्रमः || ४० ||

इति श्रीभागवतस्वपुरहश्चल्लीक्षेमेन्द्रविविचारते दशरात्तारचरिते कृष्णिचतारो द्वितीयः।

वराहातारस्तीतिः:

अथामुऽते विसुष्णुते दिति: तुत: इति हिरण्यक इति प्रभावर्षः।

तपःश्रीया सर्वनगरेऽपिरितनाममवप: भूति परिधुडुस्तवासवः। || १ ||

कदाचिद्वानसमाधुर्घं निर्ति: स विप्रचितिदुमभौमायतारकाः।
निसुम्भुस्मान्यकः्कः महाराजहरायणातुस्तुतिस्यानभाषष्टः || २ ||

1. 'प्रहार' मा २. 'अर्योऽकरछा' मा ३. 'सम्बराय' मा ध्यायः।
अषि श्रुतं द्यमद्यमेतानं खुरः: कृतं वक्रतया लक्ष्मणं सत।
न मर्मसंस्कारस्वतीसतेश्वरकरोत्त्वो दुःसहाराह्यवयः ॥ ३ ॥

न रजते सजनवर्जीयाया सुभज्ञविश्रक्षक्रियापि तुजैनः।
धिं वृक्षायसमयाभिभोजिणि विद्वत्तातमेव हि नम्भिये कलः। ॥ ४ ॥

रणामर्गींतिषिलेव चक्रिणा रिगनस्त्रिपत्व्यायसमर्पिनः।
युज्जानामनाभरणं करोति कि सुधापहारं विनितातुकतिच्छलात। ॥ ५ ॥

निनीये पीतूपुपुपियायो जरायंशादस्यकायतं गता।
धवं समुसारितसंपदः सुरा: सदैव निन्दक्ततिदीर्घींनिवितमां ॥ ६ ॥

अद्राधे देवो धनोदयेन कि मदस्त्रा हेमपुष्पा श्रुतनं किम।
सद्भसंभारवता त्रैतेन कि विपल्लियानेन कुजीवितनं किम। ॥ ७ ॥

यसीवृत्तित्सते निजघ्नोलितहारिनः संपद्रौ आचरणिक्षर्थेक्षरश्च मिश्रितं केदेक्षरपुष्पादानं
कालानामिनि प्रण्यितपक्षाणा कस्येतमात्रिश्रितम्। ॥ ८ ॥

विवासिता: स्वर्गदानन्यायानं सुधानिवद्वत्तितवित्वादिः।
जितनि देवा: कुलचिताः सि च रक्तित तीर्थेषु पोषेषु च। ॥ ९ ॥

धनावमानादानिशालितोत्तमसा विमोगिना देवञ्जितसंपदाः।
प्रतिक्षियाहीनिर्पयुप्रामायर्न प्रजायतेत्स्तीव तपोवनादः। ॥ १० ॥

रिपणेतिनस्यापि शारीरेऽरोपता न नाम युक्त श्रणमपुष्पसम्भूमिः।
अत: सुराणां व्यसनप्रजितनां समृद्धलिङ्गकर्म कुर्मेः ॥ ११ ॥

इति स्मरान्तरितीयुपमेन यथार्थमुक्त दुरारित्सरसता।
निश्रम्य देवा: प्रमदात्मसरं दुधापहारोमनिकादरिता: ॥ १२ ॥

वस्य वदादायस्तत्त्वादः पराभवं श्रुतकरं सहायचे।
रिपुस्मापस्तुकूलस्निन्हं यथो न नानकालनस्तुकले: पुनिः ॥ १३ ॥

१. ‘किंचयं’ क-ग। २. ‘कुमारकिया’ क-ख-म। ३. ‘मिति’ क-ख। ४. ‘कटेट्ट’ क-ख-म। ५. ‘चाजय’ म।
स कृष्णेन्द्रः स हयः स कौशमः प्रसह सा श्रीः स शाशी स पादः।
हतः सुरेशविलोकितं पुरः प्रणवच्छेष्टेन्तिरिवाचुः॥ १४॥
आन्तिम्मां समिः पुष्प युवाः सुधाशयवैरितित्रिम्।
न सपि पीता वत् निन्द्वेद्यः गुस्तीदितिलोभः नामादिविनिर्देवः॥ १५॥
पुनः पुनः कि विपुलं विचारिते समहितं हन्त हिते विधीयतामः।
भव्यभावप्रभ्ये दिनोक्तं न नाम नामापि यथा जगच्ये॥ १६॥
इति श्रवणेऽदितमनुमृति: सुरारिमभ: कृतस्वल्पाहातमः।
प्रियं समाकृष्णं हिरण्यलोचनं प्रमोददिर्घं सचिवानभाषत॥ १७॥
अतीव युक्तं मतमा यतिस्तिं भवित्सर्वं नित्यस्मात्मः।
विनादासः प्रथमं दिनोक्तं सिद्धं स्थिरं देहृश्वतं हुरामय्यहम॥ १८॥
ममाध्यमा संप्रति सैन्यनायका: प्रविधय पातालस्तं बलाधिका।
कृत्या निर्माणं ययत्र यवस्थायं संस्कृतं एव विद्धिपासः॥ १९॥
इति भमोधेषुभूमभिमीशासनं निरामयं दैत्य: प्रथिती प्रवासनमः।
समुच्चरञ्जयरौ: प्रचंद्रं सिद्धं स्थितं सन्तस्विनिसंतुष्टामिव॥ २०॥
अथ दितिकुंतस्या महिमानानां
स्थितिविद्धचन्दनङ्गा दिगम्यानां दिशन्ती।
परं तिष्ठिदस्या महिमानी दिग्नता-
नविशिष्टिविद्विशालोकाविकाविमुल्लम॥ २१॥
सिद्धो हतायस्मात दितिजेन: सदान्वेणैस्मातु जाते स्थितिलोपविष्ठरे।
सुव समुद्रलुम्भवच्युत: स्वयं वराहक्षः प्रविधेय भूतलम॥ २२॥
स राजोतीर्थतुल्यविप्रोह: सश्रुवचक: शस्त्रनचर्यवानिव।
अकालस्थायीमिव पिपलोक्तन: प्रभानां बभार क्षयक्षणां द्विपाम॥ २३॥
स सतपाताल्पत्तान्तकोटे निसुद्धिताः सुमद्राक्षामेहिसम।
समुज्ज्वारांबुद्धिराल्लिया तन्यप्रां शालवक्ष्यरीमिव॥ २४॥

1. 'आम्बिन्ति: 'ख. २. 'एव' ग-च्र. ३. 'लोकार' ख. ४. 'प्रणुद' ग-घ. ५. 'अस्तिति: 'म. ६. 'प्रशासनम्' ग. ७. 'नीलवन्यं रत्नविशेषं राजवर्ति: 'स. 'सम्पत' स. ८. 'हांद' 'ख.'
पोत्रान्तसुल्ट्या भगवतः कोडाकृत्यं प्रयामला
द्वारे शाखिनीवक्षलहरीश्वाम्न दिशन्तात्य श्यनाम्।
वैकलिकनकमभीतितत्तला स्वेदाश्चुतिमय्यतनुः
शीलाकाकल्यमुखस्त्रलश्चतिकालिकावाह सितिः॥ २५॥
अथायो भूमिचुँद्रिक्रृत्या सुधापहारस्त्रितिविधमानया।
भैरण देवाक्षिपतिष्ठलच्चुर्णः पदस्तलस्तम्भवासरः॥ २६॥
तत्तदुलिप्तश्चारसुमुदराचिन्तमुखपायायागुरुशक्तितोऽमः।
समुच देवः परिपूर्तिकाक्तिमहाधारिवैरिच निश्चलोऽचलः॥ २७॥

आशाकाशाप्रस्ततपुष्प ब्याससारानिधिकोऽः
लोकार्मभिषुभवनमयाश्राश्रानिलीनः।
वेंस्यं धूलता स्वरणिनिजपदे क्षमा हिरण्यासुमं
कोडीक्त्य प्रसमवथीत्जीवीया कोडारामः॥ २८॥

इति स भगवान्विष्णुजिष्णुजगत्सतालः
विशिष्ठज्ञातिमत्रः हल्लव विश्र्य समुद्रतुकशक्तमः।
निजिनिजपदे पृथवी देवाज्ञानविश्वस्थिति
विश्वरिविश्वसाहां च के पुनः प्रश्नामाविव॥ २९॥

इति श्रीच्यायांश्रापारायणार्थस्मेतद्वितीय सस्यावतारस्त्रतिः
वराहवाकायातस्तिः।

नरसिहावतारस्त्रतः।
हते महावराणेण हिरण्याति स्तितिङ्गहि।
हिरण्यकस्पिदः श्रीमान्तव्यवज्जुत्वोधिकः॥ १॥
नो ननम रणे यस्य क्षणार्ग्ध्यक्षत्रो विना।
दोषस्वपीत्यन्वकावोऽधकुकण्डितं धनु:॥ २॥
प्रतापकेसरी यस्य निशोऽमीक्षकविन्द्रिसः।
अखुयुधः सुप्तव जगदिर्विमृत्युगः॥ ३॥

१. 'वक्त' गाँ २. 'ताम्मद्ध' खा ३. 'वलेि' घा ४. 'स्थाय' गा ५. 'कलवा' घा ६. 'अधिकतालकोःमव' गा।
नरसिंहावतारः  दृश्यतारचरितम्  १४
स जम्भवर्णयुक्त्रमुच्चात्रैदृश्यवादने।
हेमसिंहासनासीनः सह भेजे समुसावम् ॥ ४ ॥
प्रणमदैत्यारक्षात्मकश्रृणि विश्वधर्मरक्षे।
विपुरे सर्वदृश्यविन्यस्ततरणमाचुः। ॥ ५ ॥ (शुमम्)
पार्वेश हठदहरान्तरभुद्रीचामरानिवः।
प्राणेश्वरहोरोपसातिरिव लोलांग्युकान्तः। ॥ ६ ॥
तस्यादेशविश्रवमस्तस्तसमस्तसरसंद।
तेजेष्वा मुद्रितः कदिष्ठ वकुपमविद्वृतः। ॥ ७ ॥
तस्विजितः शाबदुसंचारे दैत्यवुज्दः समातले।
प्राह राहुः शिरोशेषः सुरवरे वहनुमुखे। ॥ ८ ॥
दैत्याधिनाथ बन्योदसि युधि येनासिधाया।
क्षमापंक्रकल्काजङ्ग कुलस्य नासिं यद्रः। ॥ ९ ॥
सुरापकारशाल्यानि श्रूव्येतेन तवाधयपन।
कामं क्षमापुकेने श्रुद्यादुद्रूतानि न:। ॥ १० ॥
पूजृं जनम प्रधितयवशस्तस्तम् महात्मयपूरं
मानस्त्वयागार्गिकारंश्वतिः निष्प्राणः। ॥ ११ ॥
बद्धकृत्तेन स्थिरगुणकथाहेतुरौचित्यसेतु-
प्रशोधतया कुलमविचलं याति सर्वभित्तत्त्वः। ॥ १२ ॥
अल्पास्याः ब्रूथासायीः कल्य निःसा द्रवीकोकसाम।
विष्णुपूर्वं विकाराणामवल्ले प्रदेशितः। ॥ १३ ॥
तन्त्री मूलं कुसमकलिकाकोमला सा च वाणी।
वेदं सौम्यं हुस्मदमदयं दूषितं चेष्टितं च।
वेदरथं तद्वत मधुरप्रोपोमश्या मौघ्यदिनं
वामामुनीरसस्तहरणे हन्तं किं विस्त्रतं व:। ॥ १४ ॥

१. 'विमले' कृ. २. 'ओजसा' कृ. ३. 'प्रभु' ग-च. ४. 'सर्वारीचित्तेहुः' क-ग.
५. 'वज्र्युज्ज हुदयं' ग. ६. 'राममूले' ग.
काव्यमाला।
यशोमतकारितरहात सत्ती सेहवैयोः।
तेन तुच्छे सहेन सम्खारितविलियन किम्॥ १४॥
दैत्येरसे हिरण्याषे कपिले ताध्यलक्षणा।
श्रृगज्ज्ञान: समुद्रुज्जो दैत्यकृतिभर्ता कुटः॥ १५॥
साधारोद्रविन्योत्यां वर्षामें वाससिः कुर्वेत।
तेनाद्यानामस्वांक वैदिमोवोपादितम्॥ १६॥
वर्षामीकौहुभ्यानितातहरण खीमायया वचनं
मकणेक चतुरेक शुद्धस्य कुसुमा विघ्नय चैकरिया।
दैत्येरश्रृङ्गविशेषमदेवेन वा सुद्धिते-
त्रेतकुण्ठस्य शास्त्रस्य कुर्णमतिभिद्धाय न तैत्तिकनितम्॥ १७॥
अभुना दानवपते सन्ध्यपातःविचित्रत।
पितुविभुपवधाराश्राद्वास्तो विधीताम्॥ १८॥
इरुके राहुणा सप्त दैवत्: किर्णुलखितः।
वभुवुलखवैक्षण्या: प्रेक्षमाणा: क्रण सितिम्॥ १९॥
अमानिनामीनाक्रिया दानवपपीभिमानिणु।
उवाच तारः: क्रत्ता राहुरेपुमिष्यते मुखम्॥ २०॥
सप्तमनस्मावमोविक्षित्यचुठमप्राय।
दु:खवायानं वा न वदन्ति गुणोत्तता:॥ २१॥
वर्तकपेन कालेन दैत्येने कर्तिक्ते।
कि विम्बाकारणनेत्रे विवुद्धलितम्॥ २२॥
कलपनेते हिन्यम् येन सुमेक: पाँजुङ्किल्या।
दिल्मवं कुसुम तस्य कः कालव वलियसः॥ २३॥
यस्य चैवैविनुष्यमः: मुरस्यिधिशस्य हर्दृशाधर्यकदः।
कोनिना पण्डवाना सुगणितवयस्मा वर्षसंख्या ब्रह्म॥

१. 'सुदार्शितपदे': ख-मि। २. 'संविनितम्': ख-मि। ३. 'पविनितम्': ख-मि।
४. 'आदुकालय श्रीयता:': ख-मि। ५. 'मूर्तेपु': घ।
नि:शंक्याधारस्त्रब्जासर्वमकरणतत्रेणसुस्मया मैथिया-
श्रियुः तस्यापि काल: कवलकनकलातीतबिश्व: क्लतपा • २४ •
दैवमेव तथ्य कारण दैत्यसूत्रतः।
हरिहिन्नि हिरण्यास्मिति किं के तेन संगमू २५ •
निर्मित्चनार खल्ल्वर्ग निविविचरितं विशेषः।
किं पालवंते न कीतेन शताश्चो बनस्पति: २६ •
बलवानुबलं हन्तीत्येष नास्तेवेव निध्रुवः।
द्रियं श्रुति पतमगोपि पचगं च पिपीलक्: २७ •
भीरुज्ञायति शंक्रमे यौंति वीरः क्षणं क्षणात्।
एवंविभा एव भवे भवति भवितव्यता: २८ •
दैत्येन्द्रस्तिसारं सह द्रेष्णया कोपुकर्ष्टे।
प्रेतंते दृंतिद्वृनने कानने के न गैसरी २९ •
राहो निन्द्यापदेशत: कला शान्त्रो: स्तुतिस्वयम्।
न वेक्ष छाद्यायायावानोचियोक्तिक्शवम् ३० •
इत्युक्ते तारकेणार्जीविनाभव: मानिनाम्।
साधुसाधिति दैत्यानां निश्चेतुतुमगति: ३१ •
अत धम्मति: प्राह हिरण्यकशिपो: सुतः।
प्रहादः पितुरास्ते यौवरायास्ते स्थितः ३२।
ततः तिण्तस्तु वृद्धेशु पाण्डुप्यवाराणानानिषु।
महिद्धारामैंदीवेन एवु युक्तमतिच्छियां कथम् ३३।
प्रस्थितानासमारंग निपातीभवश्रद्धक्या।
दूरान्तराणादेन यश्नकर्निधुष्टाय ३४।
अनुकर यज्ञार्थो विश्वानिन्दाभिन्नाते।
अशांते वार्याय पापमध्यस्त स्तन्निनानानम् ३५।
यस्य समुक्तिनिन्दामा श्रद्धवा वाक्प्रवक्ते।
सत्तेश्वरपुर्यायमध्यस्त जायते ३६।
काव्यमाला

विष्णुर्जनानिवासस्य नैव द्वेष्योक्ति न प्रय:।
दृष्टे वैिं गुणे प्रीतिनिसर्गेण जगदुर:।।२७॥
गुणहोना वयं नूनं चिदरः सुगुणाचिन:।
हरिः कुतोन्नथानास्य विमुखलेषु संमुखः।।२८॥
प्रयव: स्नुपणानाय वेण वुद्धस्ता कृतः।
भूतवेच्या प्रणतस्मया मित्रतां प्रनिः श्रवः।।२९॥
मित्रसुगच्छिन्ने सन्मितिः श्रुत्सुस्नानिः स्विधे।
गुणेन जायते मित्रं दोषोपेशते रिपुः।।३०॥
हिसानिरहिता चेद्या वाणी विनयकोमलः।
यःस्वैरं मनस्तस्य प्रशुण्डल्या हिसो दुःसः।।३१॥
न तु विश्वासदानवन्धिण्योः कथृतं शक्यं प्रतिक्षया।
यःस्येत्दृद्रेकोणे लोकः श्रेयसेवस प्रार्थयी।।३२॥
आश्वाकाशावकाशायः व्यासनीः श्रेष्ठपिठः।
श्वासोन्नायासे विदुःशरतरवतरोतानां दीर्घाभिम:।
श्रुण्डोच्छदाभिमानस्फुटितमपि पुनः स्कातिकस्फारवाभिम-।
श्रेष्ठेन मत्यावतारं विनामिनग: कर्य देवः स जयः।।३३॥
वस्त्राकरोदिनः चनानिवभावकोऽपि।
सामासेरण विवच्छसिमारभिंशश्च।।३४॥
श्रोच्चविकंसससमाय: धवलं द्रश्या:।
संस्मार्कस्स्नुर्तनान्तिवाद्योनिः।।३५॥
हृद्वारवत्तमानं बनस्वरनगरे जातलोकानुक्रम:।
संपने सर्वन्ये शिष्ययूढ़तद्वास्त्रात्माश्रितवन:।
पश्चे अवलंभमय्यतसुररसमररोतकु र्मयुः कवार्ते।
यस्तथाचिन्त्योऽसस्त्रावेदित्तम मितरमहः कः सुतिः कश्चन निन्द्राय।।३६॥

1. 'विचार' कर्नाथ २. 'ज्ञाय' खर्गोस ३. 'सताविधिलोक' कर्नाथ ४. 'स्कारसिक' कर्नाथ ५. 'वामिक' गगन ६. 'तथरन्तु' कर्नाथ
परोदेवयोश जासेपमः सिद्धविवक्षया
राहोपविहंतो देवविहातस्य शोभंते ॥ ४६ ॥
न वैरे वाच्यता राहोपीस्ताचापि न शाम्यति
कप्ते कठिनेवृक्षचर्कचौरोज्जहः
अक्षान्तिभवक्रेण कूचचक्रकेस्य चक्रिणः ॥ ४७ ॥
किं द्रष्ट्य नष्टचेते न विध्वंपुं न राहुणा ॥ ४८ ॥
उच्चितं दैवतवीरणेऽतर्केण महामनसः
कथितं यत्स कालेन दृष्टिः मलितान्य ॥ ४९ ॥
कालेन भगवानविनयश्च विविधवचयाय सनातनः
अनाचार्यस्य यस्तन्त्यन्त्रिककयेते: ॥ ५० ॥
पूज्यताः विनेवायांविपश्चायां सोहदुराः
रक्ष्यताः यल्लिणः (?) लक्ष्मी: स्वहिते श्रीनिवीयताः ॥ ५१ ॥
सूतौभ्यम्: लल्लित: पञ्चद्विष: प्रमादिता
प्रभविष्णुविरोधः विधिवैवृक्षस्वल्लक्षणम् ॥ ५२ ॥
प्रहादगङ्गितं श्रुतवान् निःश्रधमासुरध्वर: ॥
अङ्कुशकर्पणक्रेसीं वचनं इव द्विप: ॥ ५३ ॥
सोकवद्वद्वत दैत्यानां दुमनिमित्वस्तितम्
यदादिशति वृन्दानुपपेदसमयं श्रिय: ॥ ५४ ॥
कुलसांततनिनित्तं वीणां दुश्चरितेन वा
पुपशापने वा नूनं जायन्ते कुलपास्त: ॥ ५५ ॥
स्वकृत्यागमि: शेषायुपला मिलिना: खलि: ॥
कौकिलिः इव कुवैति परपास्तसाध्रक्षेयम् ॥ ५६ ॥
कुलकमागतेः श्रीं प्रहादाय न रोचेत ॥
यस्य विच्छिद्यदेशाः स्त्रोताङ्कः रमते मति: ॥ ५७ ॥

१. 'परोश्चापस्वव' कृ-ख. २. 'रायोविहिता' कृ-ख. ३. 'धारापा' ख. 'धाराश्रु' ग. ४. 'आन्तरांज्ञाणकूचचक्रकेस्य चक्रिणः' ग-ख. ५. 'विनयी' कृ-ख-ग. ६. 'वैध्व' ग. ७. 'अङ्कुशकर्पणक्रेसीं वचने' ग. ८. 'नव इत्यादिस्तु' ग-ख.
तेजोजीवदुरिद्राणां दैत्यमङ्गलयस्मिन्त्वाम्।
नायते शारदूप रासात्कीचात्तामैव संनिधिः॥ ६८ ॥
वंशशक्तिः कृपणवर्मा भवति दारुणः।
धाराय जनकस्यादौ टैकाक्षमुळः सः ॥ ६९ ॥
सेवकां जनकं त्यजन्ते परेऽवेदांश्च सः॥
वक्रवृथा: कुजन्मान: फलनिः च नमनिः च ॥ ६० ॥
कुटारिकेन धानी चिछत्रमूल: त्र्युमुऽभु:।
तस्यैव निर्मित्तया मूढः पत्तिः पादयोः ॥ ६१ ॥
कस्य प्रहाद मस्त्यादिहाकारविविकारिणः।
विग्रहोऽचा लोपरिपा त्वमेति: दशुशिविभीमिका: ॥ ६२ ॥
भवन्येव भवे धन्या: सूक्ष्माश्चाये किमस्कुतमः।
व्याक्तार्थप्रायमण्यां वर्षिता स्थूलसुस्थाता ॥ ६३ ॥
अन्धो धूमसमूहसुचचतन्तनवियं पिवन्यवधुः।
पीवाल्मण्याशुर्यस्य मातं वैम्यायता: शरते।
तद्भावम्भसि विस्तुरणे दहनोज्जातोद्वा विच्छु:।
संसारे किमप्रभतिचिन्तामही नालोकते गौतुकम ॥ ६४ ॥
बृंजे ज्ञातर्हि मयो नयिनिः सुभाषुः भायुः।
मायायाम्भते मये रणार्यवशः संतारंते परारः।
जम्भे सम्भितलोकनाथयाः रुद्राम्बरे शाम्भरे।
वातापिन्यतिः तापे प्रत्यति संहितयुः िमाच्छु: ॥ ६५ ॥
उपदेशसत्वया नाम: कस्य मूर्त्तिरुमर्ग्याताः।
जलशायी जलपतिदेवं मयं सोधयुः ॥ ६६ ॥
विचार्यमाणस्तस्यासि गुणेशो न कस्मः।
एततादेव जानेशाः दृष्टिसिद्धोयमच्छु: ॥ ६७ ॥

1. 'शारदूपाचाय' गा. २. 'संनिधि' खः गा. ३. 'शाकुरारे' गा. ४. 'निमार्णत्व' कः
खः ५. 'व्याप्त ततः' खः गा. ६. 'संतारंते' गा. ७. 'किमच्छु' गा. घा. ८. 'लयावातः' घा.
ध्यानं नेत्रनिमीश्राणि विहसनं भ्रूकुंजनं धूर्यनं
शूकारशस्नं विसूंडळाणि शिष्यस्तहोध्वासनम्।
मूर्ध्राननरुपतासननलतिप्रहसं पादार्पणं
धूर्यनां स्वतिशूल्लिततिसदं द्रम्प्रभावाविद्यम्॥ ६८॥
विश्वव्यापी स चेदिवं सर्वस्वात्मा हुदि स्थितं।
न तद्विरहितं किंचिदचरणं चरणं च॥ ६९॥
योऽयं मरकतसङ्गम प्रावस्या मे पुरस्तितं।
अस्यान्तस्य न पश्यामि दुःधल्य तव दैवत्यम्॥ ७०॥
इत्यदृश्चो द्वितिजनेद्रेण सहसा महसा निधि।
दीर्घंमरकतस्मानानं रक्षसिः नरके भरती॥ ७१॥
सुवर्णशुष्कलिंगानां विभासं श्रवणं द्रिश्यम्।
अन्तःस्फुरलोकपापानिर्यंजवालायुगपम्॥ ७२॥
सिदा: कैलसरमारोऽवस्य वनै स्तन्वभ्र्याश्रयः।
मेघगंगासंग्रामिनयम्यान्तरायोभयम्॥ ७३॥
चुम्मभावानस्य तस्यास्य वलस्य रसाय सूढः।
कप्यानांवलेकेव हेमाचलपुष्पार्जने॥ ७४॥
नवाल्यासं बसुभीतिमिन्यानांद्रकोल्यवला।
दैत्याक्षतापानसंन्द्रुलस्तुस्तंकथा॥ ७५॥
तत्स्य रौद्रत्योजित्वोमा माणोतक्षकपथका:।
असुचित्वंन्यानिर्यं करोपकर्षामि॥ ७६॥
दैत्यकप्यानांकालेन ग्राह्याकोनद्यवला।
तत्तवेः स्वर्यित्वं तेजस्यच तमास्य च॥ ७७॥
काराकैसरिमुरसं दृष्टं द्वितिजकुशलं।
तेन भववधनोत्साहा यथर्रुद्विद्वारणम्॥ ७८॥

1. 'गहन' व. २. 'द्वनंदनेन' सू, 'प्रताप' ग. ३. 'द्वय' क-घ. ४. 'प्रताप' क-ग. ५. 'विस्तर' ग. ६. 'ते' क-घ.
तद्विषाद्वयाकलापः किमप्रयात्तङ्कश्रियः ।
आसनानुचरितूजेहि चिरस्वातः स्थसनः ॥ ७९ ॥
नायं सिंहो न चायं पुरुषवस्तुर्वः कौष्ठ्यपूर्वप्रकारः
शिरप्रेसालस्वासाचरस्य नाहि तस्य गृहाः पुर्वताः भोः ।
आत्म ज्ोङहमस्य खयमिहि दमनयोहद्यायणुः
सं चक्रे शक्त्वृष्यवा नितिनियमन्यितोद्विप्रमाणपूण्यम् ॥ ८० ॥

्व्यासः स्वकार्येश्वेन तपोमहाप्रियितलोचनः ।
हृदित्स्वेनं द्वाय लिप्नवर्तमपीपलयः ॥ ८१ ॥
उच्चायमः विच्छेद स्विष्णुप्रथम दसा ।
अकालस्मयेस्तश्चरस्यं विलोकयुः ॥ ८२ ॥
देवेन्द्रहर्वर्णा भन्त ज्ञानः प्रतिविम्बितम ।
कराक्कूलमालेको वस्मात्स्व ब्रह्मचरितम ॥ ८३ ॥
अयं भो योहुमायत इतीव हसितच्छा लात ।
देववक्षसि चित्सप हरिन्रजपरप्रस्थः ॥ ८४ ॥

tस्यवगंगमहस्तम्यक्षस्याधिवात:-
वक्षः स्वहं मुहाराप्रविधान्यायः ।
भोविष्ट तिष्ठि चापा क गृहप्राप्ति
कणे स्ना: सह यथावतु: समास्मुः ॥ ८५ ॥

विद्वीर्येद्धन्द्रेन सर्वार्हाद्वैनानेदः
श्रकाशे रक्षाकुटितस्यहारामभगिं ।
शुकीतुष्यमावत्यात्तिकनवदहारिचिनः
ब्राह्मीविद्वाचाश्रयितव । द्रव्यमौक्तिकमिईः ॥ ८६ ॥

व्रुत्तियापिताभिषिमि: मतिमतिनतमातस्तिराकिसाकिसिपि
ध्वस्तः सम्लेन ज्ञमः प्रणिहितनयः श्रमरोप्याम्बायः ॥

१ 'सुद्रपंशक्ष' म-गः २. 'हिटि' खः ३. 'वेय्यकवर' क-गः-घः ४. 'रतनासी' ख-गः
५. 'तिष्मितिम' खः, 'तिष्मितिमित' घः.
वातापि: सानुतप्यः क्षत्युतिररचनिर्मित: कालनेमि-
देवेन्द्रे रौद्रत्वया नरसहिदितेव विरचितमिर्निचित: ॥ ८७ ॥

हत्वा हिरण्यकशिपु हरिहरिप्रिणेनुि ।
हर्षेण दशरथायातान्दरी विद्यामुरः ॥ ८८ ॥
भीमेनाराजामारसुरपटाणवलिहितंताधः भालु-
खस्तं तत्याज वाहं महिषमप्य यमधन्यनमा निन्दावोभूत: ।

पार्थे वक्रं विविष्णु गणपटरकौरबदिगमयािदायमाना-
मयेण तस्योऽमूर्तः: स्थिरगतिरभूतसंघ्रमः: समहर्: ॥ ८९ ॥

इति स भगवानवत्तवा विष्णुगजानितवदयवं
कुगडमचं प्रहादाय प्रदाय सहायया ।
निजनित्यमदेवाल्वत्वा स्थिरसिलिपानेन
दयितमगमसौः सूतिं विधाय युधामुच्यिम् ॥ ९० ॥

इति श्रीमाण्डदासारामस्य श्रीमानमेतेनविचि दशावतारचरीति नरसहातारावः ॥

———

वामनावतारः प्रमाणः ।

मक्खामभिषिक्षः प्रहादः स्वयं देवेन विश्वना ।
निद्रे धर्मसम्बंधः दितिनााि विभूतिः ॥ १ ॥

विकाचहृदूर्जिनिं भिषाम्युद्यकारिः: ।
प्रभातस्येव तस्य श्रीकेदाराभिमताभवत: ॥ २ ॥

कालेन दैव्यात्व: संजातिसत्तदामः ।
तच्छा नादम्यातस्य कर्षणे िशलेषा न सेहिे ॥ ३ ॥

राज्येषभिषिक्ष प्रहादः पार्थं पुरां विचरिनम् ।
भजे संतोपसामय: नि:संख्यसुवसंपर्यम् ॥ ४ ॥

कालेनायुरराज्येष: दैव्योषपस्तिहिर्ण्याः ।
त्यजे विचरिनेनापि तत्कारोऽभूतमिर्निचित: ॥ ५ ॥

१. ‘हारिय’ खः २. ‘श्रीमैेराण्यम्’ म-घः ३. ‘धूतला देवान’ क-घः ४. ‘निष्ठाय’ मः.
विश्रामप्रभव शंपत्संपत्राभिनविदया ।
सहकर्णाणतमेति धर्मेनान्यायिता यदि ॥ ६ ॥
मार्गमाप्रायुणासकिंविवसीणाणासंतति: ।
स्वामपुत्रस्मृतिकथितमेवमनहेरि ॥ ७ ॥
ससचवतालिगाम्बीये तेजः स्थानितमूर्तितमु ।
ततस्य भूपणमनृहुष्णं यन्तमहोधे ं ॥ ८ ॥
न वाणादनपूर्णे श्रत्त णा यार्चकने ।
प्रविष्टे सेरि तस्य पुनः पाणिः प्रसारित: ॥ ९ ॥
श्रीणमतेष्व संसाराञ्जस्या भविष्यते दिनेविलित ।
न श्रीमान्तदिनाभस्य महत्वेवतुलकं परे: ॥ १० ॥
शासनोद्वाहितस्तस्य भूवितासाम्विव्रमः ।
चकर दुर्वहः सान्त सत्व विवासनं ॥ ११ ॥
विपचिविभोत्पत्तिद्रुम्णः: शून्यवान्ध्रियः ।
गुणासननरागन तेन विपितात: सुरा: ॥ १२ ॥
अतपत्तनो भूतवा सीमो भूतवासज्यतुमामः ।
उवाह हव्यं भूवासिनिगुरुर्तवा ववे स्यमः ॥ १३ ॥
स दृशधर धरां धीर: शेषपात्र संचराचराम ।
विनिहेर्यवासासंस्थितं कुर्वनव्रीमकिता: ॥ १४ ॥
मैलौ कमक्षनव्यतं हेमालाभुवाह सः ।
संध्यामिन जगद्वन्या प्रतापाकोद्याध्रास ॥ १५ ॥
तस्यादपत्त्रित्यायास्तु गण्यवाणीगयितिसः ।
नन्यू: पास्तस्याणि सुरवासुगीतस्मात ॥ १६ ॥
तं सभैमोजिनीराजहसं तीलसनस्थितम: ।
सेवासा: स्वामपर्केशमुषुरेन्द्रः सिपेविरे ॥ १७ ॥

१. 'वा' ख-ग. २. 'शास्त्रोद्वासान' ख. ३. 'विपस्य' क-च. ४. 'सधाराधुरायं' ग-च. ५. 'घट' क-च. ६. 'सरी' ख.
तारकशिरियाता बुधः शम्भसुरगाननः ।
विश्रृंशिवदुः कृष्णः सुवनरुद्धरुद्धरः ॥ १८ ॥
वातापिन्युचिरितमः सुभ्यः श्रमुज्जेलोज्जः ।
मायावी सहिष्ठः कौशः केतमो मधुररिवः ॥ १९ ॥

…………………..…………………..…………………..…………………..

राहुर्ग्नािािािायोः सत्यमास्मयेत युधः ॥ २० ॥
सः वर्मः नाहविधुत्वमन्ननोपविन्नतः ।
सेवासेव इत्यः शुक्याङेत इत्यमातिवः ॥ २१ ॥
चित्तानन्तसामन्तलोकमूर्तिकशोभिनः ।
सः हरे त्रोऽवस्था विश्रुत्रप्रतिक्रियाम् ॥ २२ ॥
मणिक्र्कः कुपर्करिणः सोढ़श्वक्रिएः ।
मरियािवणोऽरत्नां सुधि रत्नार्थिवः ॥ २३ ॥
मैौः तस्य सितोष्पुष्पवर्णपलालः ।
शुरुः सुभागनानितिपरि हव श्रियः ॥ २४ ॥
वज्रन्ततः प्रतीहारस्तायाः विद्वेषः दिखः ।
हेमवेदांशुमभिः पिशभूखङ्ग्रिस्व निथःः ॥ २५ ॥
सम्म निःसन्नदनः राज्जा स कुलवाज्यस्य तस्य ।
प्रसादप्रणयस्वाही देयतराण वनिपत्तः ॥ २६ ॥
पतली विनयपूर्वकेत यथयथ तन्द्रीयः ।
पितास्तस्य नामं नन्योलक्षकः पादपः ।
उपविश्वाति सहस्रि तच्च तत्तात्तपः ।
व्यजननितिकाः साहराकारिणी श्रीः ॥ २७ ॥

१. 'स्तन्तः' ख-ग-थ। २. अत्यायेस्त्रेत्षुत: तवेनु पुस्तकेऽः । ३. 'दराय' खः। ४. 'धुः' खः।
एष विज्ञान्यन्त्ये हयश्रीवे हयाहिपः
उच्चः अवः श्रीसहजः कस्य जुर्जि निधीयताम् ॥ ३० ॥
आज्ञाधर्म्यते देव गनं गायत्री।
काल्यातिराशो गनवं सहते नायदनिनाम। ॥ ३१ ॥
भागीवर्गः गिरा उक्ततस्तुत्स्यस्मयनासनः।
मान्यतामान्यसै। प्रश्नुतादीप्रश्नुत:। ॥ ३२ ॥
विज्ञान्यस्वराजस्वाली राहुस्वमलकतवः।
कमलकेलिसन्द्रवं वदनानां निरिष्ठते। ॥ ३३ ॥
प्रभोरभिमुखः क्त्वा श्रण विज्ञानान्मिति।
परिवृद्धारामप्रस्थानज्ञानलीपरिवीतुः। ॥ ३४ ॥
रमे सत्तम्य विज्ञातामन्यकरियन्हीदिवं मेलखं।
गीतं संब्रुण चिन्तसेन चतुरं खेरं युनार्थस्य।
आशीः प्रतिष्ठ्यते कुस्त तां संस्थ्य सरस्यो।
राहुदेश्याहम: प्रकृत ते विज्ञातम: प्रभो। ॥ ३५ ॥
द्रासा खण्डापृः खृृतः किल्लितले दृर्योधिकारी क्षमः।
पाताले विद्विद्ध तत्त्वाचिनितास्वै विज्ञाय। ॥
देव: संतति निःस्तितिप्रकाशिनी निःस्तितां सेवते।
पर्यास्या सुख्यसंसारसमाः व्यापारारंगम:। ॥ ३६ ॥
इतःके वज्ञवेत्ते तदनिर्देशेऽविशेषिनि।
कते सभाये निःशब्दे भूलेखालिलिस्या। ॥ ३७ ॥
विष: स्मृतानमोलोपिनेन वृहस्तितमः।
तम्मानालोकोनोत्सहादुचैकारितातिशिष्यम्। ॥ ३८ ॥
क्त्वा दक्षसिद्धोगो प्रणतां क्त्वाहम्।
विभुजमितात्ज्ञानः प्रणयं शासनातिध्विनाम्। ॥ ३९ ॥
सः मोदाद्वरंगसिद्धोत्तिर्भवावर्त्तम।
चोके भवनलन्द्रे राहुरभिमुखः मुक्मम। ॥ ४० ॥

१. 'दुर्गि' कःगच्छ। २. 'विज्ञातामन्यकरियन्हीदिवं मेलखं' खः। ३. 'निःस्तितां सेवते' खः। ४. 'प्रश्यायाहमः' खः।
क्षणं कुप्पलयोग्यस्य चण्डराक्षितशिलितिविपश्चः।
राहुलर्दर्शनचासांद्रिवासानंतकमपविविषयः। ॥ ४१ ॥
उच्चवाक्यतिः सन्तोषः प्राह राहुलदेहताम।
हृदयाश्चूपस्तलस्यप्रतेकनन्तराहुच्छम। ॥ ४२ ॥
नीणित्वात्वादिवर्गाय देवमयेचर्चनीविन्दम।
सत्वंविधियोगऽनसद्धा येषामनिलृततः। ॥ ४३ ॥
रस्यं कि त्यक्तमेववास्तिः चित्तीनीयायुः। फलस्यः।
हस्तस्ते यत्कृत्तिलकृत्तिसौतकपरिवर्तताः। ॥ ४४ ॥
स्यगपमहद्वेन जातेनसाधारणेन्द्रियारूपः।
तद्विभूषयं त्वदेशार्थ्यप्रभावोपमान्यः। ॥ ४५ ॥
इत्यं श्रीरवसप्रसादतः प्रभावोद्वयं जुनोऽवः।
इत्यं शचिक्षेष्यासः सद्ग्यन्या प्रस्थात्वं तत्तः। ॥ ४६ ॥
स्यगपमहारिष्क्षेष्याः नैव ह्यो न 'च श्रुतः।
अद्विप्रभणयणि नित्ये मित्रविवेद्यो जनः। ॥ ४७ ॥
नतिमूर्धिः श्रुतं श्रोत्रे हृददेव सत्वमुज्ज्वलम्।
मौदिकुण्डलहारस्ते पुनर्कृ विभूषणम्। ॥ ४८ ॥
यशः सत्तु लोकेष्य श्रीरूहितगृहेषु 'च।
प्रोतियारतितिकिच्चेषु प्रतापश्रिवस्यार्पितः। ॥ ४९ ॥
श्रुतामिश्विवात्सस्तं कस्य वा सदरं तत्तः।
प्रभोः प्रेषायतो भ्रुहान्नुवेग सुवेदनेशताम। ॥ ५० ॥
लघुवाक्षः प्रणामः पतंतिरणसिस्मितीमाहितेन बिरे।
जममेनोद्धिसति भूं सुरभवनवति शाताक्षीमदिभिः। ॥
पातां तालचेष्टसिः सङ्कलपाः परङ्गेनिर्मितसि।
कौयेरः कोष एव प्रविशति यथेष्वेष्वम युष्मधिग्रहः। ॥ ५१ ॥
प्रसादमृत्यमः सर्वः देवस्ते मुनस्जातिनः।
महोत्साहस्त्वमेऽरत्र राहुवाहुः कोपरुष्यस्ते। ॥ ५२ ॥

1. 'प्रमवस्' खः । 2. 'प्रथयत्' खः ।
अहं हि हिंदुमानेकृतचिन्तान्तरितप्रज्ञागः ॥
त्वतिपतमहमुद्यान् भोगभागी निरगी ॥ ९३ ॥
अत्यन्तस्थिनिर: कायापायसुकुचितोऽधमः ॥
चित्तादि न जानेशस्त तारूण्यतरं ते ॥ ९४ ॥
तुहिनातपत्तुल्लोकं वीणापट्ठसंनिमः ॥
न सः स्थिर्यतामेति ब्रह्मसः तस्यान्तः च ॥ ९५ ॥
केशोतालनात्मजाबजायनं सूक्ष्मविन्दमोक्षासनं
यत्तकलिनमप्रसख्सनं दन्तप्रभावदशीनम ॥
उत्तिकन: प्रकटीक्ष्म विदनते: कैडिक्यनायमायितं
युनां ब्रह्मवतित्रिवासप्रभाकायायां प्रायः प्रभृतामिदम ॥ ९६ ॥
भवानभिमिलायातैस्यप्रवेशाकामिलिकतः ॥
उत्तस्मारितपिति त्वः न जानामि सेवितसु ॥ ९७ ॥
कोपप्रवेशकुशालः सकलां कमलश्रीयमः ॥
मधुसु मधुरालपनपिए एव भुस्ताते ॥ ९८ ॥
अन्ते वृद्धगुपागति दिशात्या सर्वज्ञामालिनयं
मस्य: श्रीपरिमथ्यनिर्मितं व्याकोशाकोनेनुसङ्गः ॥
आशाकै: फरीपियुनामनिश्चं निष्पदमाेनिदिदिरि
घ्नाषेरस्तं निपुष्पकूलयनम: पवन समुखिके। ॥ ९९ ॥
दैवेन पृष्ठपाटोऽस्त्र: कायव्याय भे ॥
त्वकः शुष्कपाटाच स्वास्त: शरीरः ॥ ६० ॥
ऐन्ते वासुगायसे यामवं सौम्यं मैथवानम ॥
प्रातापायं च कुर्वीण: कर्म सर्वं त्वमास्तित: ॥ ६१ ॥
आस्तां शरीरिनिरहक्षोषणम् मम ॥
त्वद्विस्वात्मायवेदसिन्द्रधृक्तं हारितं मया ॥ ६२ ॥
पीतपुष्पानपैश्चुद्यन्त्युरायुष्यानुचिनिन: ॥
विभन्ना मम निर्दैर्कृण चन्द्राकिं जातं भोजनम् ॥ ६३ ॥

1. 'देहमात्रक' ख. 2. 'आयाति' क-ग-घ. 3. 'सचलयम' ख.
भक्तजनसाधिहै तसनैवैर्थने धृत्रिणाथयः।
न वेद्यते कैश्वल्यसुविंतुतात्मः क भास्करः॥ ६४॥
चिरसेवारिप्रार्थनः क्रिश्नपुन्तिनिरस्वम्।
विशेषलाभयकारः स्त्रैवैर्थानं तुष्णिति ॥ ६५॥
तसानन्दमानुरोधेः क्रियतामध्यक्रमः।
लघुदेवारिविशेषां निर्विष्णा गणने गति:॥ ६६॥
इत्युक्ते राहुणा नासन्यस्तात्नुलित्तः क्षेणम्।
आटुडोके वल्लि: क्षोणीं वेद्बध्याशालोचनः॥ ६७॥
सोयवदनयुक्तमथ शान्मुकुलित्सितम।
दिशार्द्वन्द्र द्राक्षादाह्री दृष्टिः चन्द्रमयीमिव ॥ ६८॥
मदाजाप्रतिशोभेणि स्वाधिकारोद्देशयोः।
अभुना निर्विष्णुपन वक्षदन्त विशुच्यताम्॥ ६९॥
इति शासनम्मन्यानवसादभ्रमवं विभोः।
प्रतीहतः समाद्य वेदेत्रिमण्डलमादिशत्॥ ७०॥
अन्तर्देहसे समात्साक्षानावसरसूचकः।
उदभू कृष्णवत्सलः शाशुनः ज्ञनः॥ ७१॥
राहोराष्ट्रवतःसः फलवर्ती कुलवार्थिना मात्रः।
सर्वशास्त्रग्रिहीयः: प्रणयिनामुद्रितक्कुलम।
वेदेत्रिनालिनेवद्यानवनवित्सामात्तूदामणि-
व्याकृणाशुचिनिर्वितितानुचरसाधसनाहलः॥ ७२॥
अथ कौशिकायाहोक्तितः क्षेपनं विच्छिद्।
विद्याय प्रयोगो श्रीत्राण्वसुस्तानुभवं वल्लि:॥ ७३॥
तस्मान त्रिवेदीविद्वृत्तः काँचनश्रचान्हेऽहूऽ।
मेन्द्रमोक्षविधायानुदाग्राम्यामाद्यतः॥ ७४॥

1. 'हरिणो यथा' क-ग। 2. 'यदनाविशेषाभासा' क-ख। 3. 'निर्मिता' ग-घ।
4. 'कुछाल' क-ख। 5. 'चापि' ख। 6. 'शानस्विधिम' ख।
काव्यमाला।

सुदुर्बिमाण्यमाणाना हयाना हेमालिनाम। सखलकवीनः सोनपैर्याशिकै। सिवेश भूरभूत। ॥ ७५ ॥

dनिद्राक्षे तत्र चंद्रासेविहिता। संश्च्याण्यांकृतां युमुखान्त दिशा। ॥ ७६ ॥

रक्षरान्तवेष्ठिरस्या यस्या दिशा दिन्या। स्तंत् संतोपिताश्रुकुस्ते तस्ये नमो नम। ॥ ७७ ॥

tस्यायो रोहणादिः दिरसिः भृतमहारवसंपूर्णाप्रखः। केलासः श्रंश्वैः सह बहकारे। कल्पसूचः सदेहः।

भूमिक्रियामण्यः। सृजा विशिष्ठिणिगणः। कामधेयः सुधाषिणः। भृजे। पांजाचार्यसेवसः प्रचरणचतुरा दानकावः। ॥ ७८ ॥

संपृण्यंवियार्थीं याचकाभावुः विन्नः। विश्वान्तरांकोशिण्यं नान्तुहृः श्रवणदेखः। ॥ ७९ ॥

dानोधमेवधर्षिष्ठराहिष्ठुः विभूति। स विद्रमुपरमहोमिव मन्यमानः।

दृश्य महुर्त्तिष्ठ दिशिः प्रदीशेश दीधिः। मतलोकलोककरणाम् स्त्वधुधिमिष्ठाम। ॥ ८० ॥

सर्वार्थावित्थक्षायंः परिकल्प्याविकल्प्याः। विज्ञीषिदार्थमेव बलिच्छे। मनोरयम्। ॥ ८१ ॥

अथ स्त्रकालसः। प्रसांगगमनः। प्रतिबुद्धः। शार्कालः। श्रीकान्तः। समुपायर्यः। ॥ ८२ ॥

मयूरा धीराविनोद्याये यथुदेवनिविन्तीनां। शार्कादेव बलिना सुरा इव हतश्रयः। ॥ ८३ ॥

वथुदेवनकद्देशेऽयातेऽपि विद्वादरतामु। दुवेकशोचावनम। धासा इव सत्सच्च्चदानिल। ॥ ८४ ॥

1. 'विलासप्रचरण' खः २. 'अप्लां' खः ३. 'प्रतिबुद्धशार्कालः' खः.
वीरभूम्यं दधमानं समाययि ।
विक्रमावरणोत्साह हिन्दां शुरवाहिनी ॥ ८५ ॥
सदानवभूषासं बभू आजिप्तारकम ।
शरणिशातु विपुलं दैत्येत्यमिन्मानम ॥ ८६ ॥
लोकपालवियोगिण्यः ककुमः काशपाण्डुरः ।
पुष्पः कमलकहौरः कृतरत्या द्रावभुः ॥ ८७ ॥
शुमामेशैलदिर्पिषु नकं दीर्घोधिव्रजः ।
निद्रयतिमिब मेरानां विभुषेष्वालाच्ययुतः ॥ ८८ ॥
भे मधृं प्रभौ सहस्तः पयोदास्त्रकारौका ।
युद्धसौत्रवनेन तुतां भसपाण्डुः ॥ ८९ ॥
विलिरायोपमे तीर्थमिति शरदुङ्गवे ।
नात्रानि: शक्चापस्य अद्यस्ताद्वयत केचित ॥ ९० ॥
युः युक्तस्मापाते कलमशेषपन्ध्यः ।
विधवा इव ताः रण्ये कुच्चूसंसर्गणीवताम ॥ ९१ ॥
काशोऽनुघस्यकुस्मुद्धेशाहिब्वयोमसरिद्रिः ।
दौनोदितिरिव वेदेयशोभि: हुआतः युः ॥ ९२ ॥
अथासिन्समये जयः सुराः शरणमच्युतम ।
निवारितार्जुनिणां बलिना बलिना जिता: ॥ ९३ ॥
वनावमानसंततः मानवपालतऽवः ।
प्रक्षाशाशाप्रणिनयः शारदा इव वासरः ॥ ९४ ॥
ते श्रीरोद्धिमासाच दृढः: श्रेष्ठशाहिनिम ।
समसारां सकमन्तः शारदार्मसंस्मिनिभम ॥ ९५ ॥
समुच्चुक्षस्यास्य कुष्केणाम्बुधेरिव ।
श्रेष्ठोपरं पर्यन्तेन सुखमास्थितमुः ॥ ९६ ॥
प्रभामिरां स्थिकान्तं पीताम्बरमनोहरः ।
प्रभातात्मिव लोकाः कल्याणोद्यकरणम् ॥ ९७ ॥

१. 'विक्रमावरण' के, 'विक्रमशाक्ति' ग्र. २. 'विजयादि' म. ३.'दानोमहे' ख-ग-घ.
तः प्रण्यः सहस्रास्मणप्रमुखादितिवृक्षः ।
भूलिन्तीवः ग्रामस्तत्वसाधारणोक्तकमः ॥ ९८ ॥
प्रवासयवसादनोब्रह्मचार्यवालेवमुृतभावः ।
तत्त्विमाहामवहितस्य वैलक्ष्यविन्तानमः ॥ ९९ ॥
शैतिहितायायायेश्वरश्रुतास्वाक्षरिनी ।
उज्ज्वलामृतोद्वारसर्वी गरुडवान्ननः ॥ १०० ॥
चित्रप्रवासीः श्रीकश्चोकरायचारकायः ।
चित्तया व्यथिता यूनं सत्ति प्रथमान्या ॥ १०१ ॥
देवलदौरात्म्यसंजना सहा सर्वत्मका विपत ।
ते कथं मानं भूतेयः सहते न दुर्द्रेशमः ॥ १०२ ॥
कुमारवालदामशेषेवृक्षं लहः लह देिते ।
सखलितं भजनेऽशेषेवृक्षविपादविपश्चिकमः ।
भवति न सतां दशपरांहान न दैवयमीभैलि -
देवतयमावता गमधीराणां दैवतवसुकलेवं । ॥ १०३ ॥
लक्खा श्रीदुर्ज्ञानेद्वियानुप्राणसंधिशिवानुपेप्तति ।
स्मिरा सतां न विपदः खलानामिव संपदः ॥ १०४ ॥
विते लागः क्षमा शाचैं दृढः दैवविहीनता ।
निर्देशम्भता साराचारी सिक्ष्योदयं महात्मानाम् ॥ १०५ ॥
स्वाम्ये पेशरता गुणे विन्तता हृदे तिरस्तेकता ।
मचे संकृतता श्रुते सुमिता विचित्रदेवे त्यागिता ।
साधी सादरता लहे निस्मृता पापे परं भीता ।
दुर्ज्ञे क्रृष्टासिंहणा च महतां कत्यायामालकाह्रूिति ॥ १०६ ॥
उले हििते महावता पदानामैः भूते ।
कुरास्मूचिरे वाला इव वातस्त्व्यवालिता ॥ १०७ ॥
देवत्वयतं संड़े हितजितनासु नं परम् ।
प्रवति कर्ण्येविच्छिन्नाप्रारा दुःखसंति: ॥ १०८ ॥

१. निःशृकः कः । २. गातिः कः । ३. खेलेक हुळेक चें कः ।
नीचामः हियसंहिक्षा निश्चेया नय्यतुतयः ।
बनान्तवरालीम्: शिशिरे मधुपा इव ॥ १०६ ॥
बलिना वयमाकान्ता: प्राक्तनेनेव कर्मणा ।
त्वत्रायोग्यावां भोकले विभूति न व्यावहे ॥ ११० ॥
बलिप्रभावादिष्टोक्षिलोक्षी लोककप्ते: ।
इति त्रहुजयुपाया उद्देश्यते देत्यदस्युपि: ॥ १११ ॥
सा नन्दनोद्वानवते हता तेनायातवति ।
वने विनोदयत्साननोरश्रयप्यान्ता ॥ ११२ ॥
वने स्वर्गेणुप्रेरतदिन्तन्त्यः शुराज्ञान: ।
काहुन्तुकण्ठया निद्राः स्मसंदर्शनान्त्राया ॥ ११३ ॥
अये समासेर्यानां बलिसंध्रयनिर्भयः ।
अहो बाहुविहीनोदिपि राहुराहवमीते ॥ ११४ ॥
देवनेवापिः कालानतिविलिना श्रमयकारिणा ।
सहस्राश्य निवेश्यावान्त: श्रीवीण्यक: ॥ ११६ ॥
नृत्तंते तारकः कामः कृत्याश्रीप्रतारकः ।
दुःशीलः स बले शक्तया तीलरतलतारकः ॥ ११६ ॥
गनायुर: कथायाते त्यंविचन्ते मद्यायधि: ।
बच्चौऽगणायंते दयतस्य रूपाते ॥ ११७ ॥
शोचानिःकंहकलवां हिरण्यकशिपु रूपः ।
असंविधानानात्राय धरिणा योड्रमिच्छति ॥ ११८ ॥
सहस्त्रोज्जपेण वाणे वाणेन वहिस्तुनाना ।
गुहवाहमुरुपोपि नीत: कीडाशिस्पिण्डिताम् ॥ ११९ ॥
वहिवाहितुक्तस्ते न्यासः कैवकन्यां ।
गृहोपवनवापिशु राजहंसाष्ट्र वारणा: ॥ १२० ॥
सोडपि भतापिशिलिना युगपत्तवेशऽसूरेशुः।
अचिराग्रिन्दुसृऽजोऽऽजोऽऽ बाणः कारिण्यति।॥ १२४ ॥
शम्भवरस्मरचिवार्म दशरथसृऽजोऽऽ।
वदस्य शशुऽहदये शक्ति सन्तिति शूलताम।॥ १२२ ॥
यान्ति निपपलतामेव तेषः कपिलः। पक्षिष्ठतः।
उपकारः वन्त्रेशु सज्जनेषुवर्म मन्वः॥ १२३ ॥
सेवतां सामविषुः सामस्वनिधियिनः।
स तवावप्पिक्षितीप्य हयावी: समीहते॥ १२४ ॥
सुरस्वर्खारिम्यस्तेभ्यः किं वा प्रदीयते।
मेघश्चाकर्तवी धोषो धोषां जगत्री।॥ १२५ ॥
विश्वासनवंशानां भेदो नाति सुरद्विषाम।
आत्मिः अविश्रीवं निवैरै महिषासुः।॥ १२६ ॥
भवन्हुस्मः एवैकर्तेषुः द्रुपः क्षयकश:।
सोप्प्यऽत्रस्वागतेऽत्र मन्येव विसारिततः।॥ १२७ ॥
वाणः: करोति भगवङ्गोकपालित्वा: स्थयमः।
लोके द्रष्टास सन्तिश्चे धोषे धोषे तु केवलम्॥ १२८ ॥
इत्येके तिरुश्रूऽवे विचार्यं विरमिच्यतः।
सुराणां विभोऽंतिः बलेश्व गुणागेशेऽवः॥ १२९ ॥
वैः: पुण्यम्ब्रजतवालोषीच्यः: सत्यसागरः।
चिरं केशाजातिस् युगमिति द्वौऽद्याते मनः॥ १३० ॥
विचार्यमाणाः वेल्नीस्वमदपः सदस्यानेऽ।
देशुदुर्जनस्ते च गतिक्षितत्वीयात्मः॥ १३१ ॥
शामयति यथः: केशं सूते दिश्याशिबावं ददं।
नतयति जनोऽद्यातासं नयाहस्पास्ताम।
अमयति माति मानं हन्ति क्षणोति च जीवितं।
गिरिति सकलं कल्याणां कुलं सलस्यमः॥ १३२ ॥

1. 'तीन माया' । 2. 'समर्थ' । 3. 'कलेश' । 4. 'लोलायतेः' ।
सर्वत्मना गुणानिधिनेऽवधः सुकृती बलः।
कि त्वस्य विभवार्षं करोभिभवतां हिंद्रम्। १३२।
हितकिर्यायु दुःमार्क्न न कार्यं गणयाम्यहम्।
गम्भर्यां त्र्यं चिन्ता यति ष्ठे कुशलाय व। १३४।
इत्युक्ते विश्वसुत्रं तं मन्नयं युमुः सुरय।
अचिन्तयच तलकारः भगवानरुद्धवः। १३५।
वच्चने भलुशः पायुप्यानवः।
शुकः मृदाव वातस्याचर्जनानवसरे बलिम। १३६।
औषिधयापरां चिंतं सत्याभरणमानम।
गुणाभरणमेध्यं भुवनाभरणस्य ते। १३७।
लोके त्वस्रहस्ती लक्ष्मीन्न श्रुता न विलोकिता।
शक्यानुक्रूच तेषां या न धूरवीन्न चापै। १३८।
गुणस्यं पल्लयन्ते श्रीवरणामिव श्रणात।
पुत्रायगचरिण्यश्रमयं हव संपद:। १३९॥
क्षीमि श्री: प्रमादिन शरात्कल्लेन निमग्ना।
श्रीभगमैन रजनी कृष्णपक्षेण चन्द्रिक। १४०॥

भीतेरश्रवण हिते विहसनं धूरवजार्जनं।
दोषे व्यकरणं गुणेवध्यमणं चिद्रच्छालोकनम्।
लोकानां विनिपातक्षणस्मिन्न श्रीभोगावर्षिनानं।
साधूनां दुःखनं कुलेशु कुलेन मित्रादिरसंदृष्पणम्। १४१॥
दोषापि न वापरते विचारविजेतितः।
गुणा अष्टंगणायते गाथा०हृदनीक्तः। १४२॥
न शरीरविकारायास्य स्वल्पमात्राहृत्ते विश्च।
देहं चन्द्रनेपोदपि निविद्व: पीढ्यत्यल्लम। १४३॥

१. "भीतेरश्रवण हिते विहसनं सत्य्युताकर्षनं विद्वंदवजार्जणोऽपि धूरवजार्जनं। दोषे व्यकरणं गुणेवध्यमणं चिद्रच्छालोकेन लोकानां विनिपातक्षणस्मिन्न श्रीभोगावर्षिनानं॥" ख। २. "विरलीक्तः।" ख।
गुणरञ्जनकवित्व सारभूतं गुणद्रयम्।
तवैतिथोपता यात्रमयतनिर्व्रीम्यं सेवया। ॥ १४४ ॥
श्चान्यायाधितवत्सलं दुःखं च श्रीविश्वमृगम्।
विमलायासंता नींतं भवतात्मनंनविधितम्। ॥ १४५ ॥
कृष्णदाशितवलस्यात्मकपातं न दुःखिने।
कृष्णपत्रविशेषवेत् पले पसे कथीं विद्यु:। ॥ १४६ ॥
चिंचं चारिचचिं ते दिर्भिचिचिलितं महत्।
देवखर्जुवात्सल्यूपेन महिनीकृतम्। ॥ १४७ ॥
भूतेदुर्भवसं दृश्ये सहं मानोवचतेरयिचन।
प्रीतोविशरं तनोंविकरण नींतेरसम्भ्रणम्।
कीर्तिभवधं त्यंते: प्रवसं ब्रह्मसंरक्षतीत्वं।
शकेदरमन्रपालकरं निशोपविचुरनम्। ॥ १४८ ॥
अति:हःसमनरिन्द्रं: सर्वस्वकप्यम:
छिन्तय्यम्यार्थिवम्बेकयम्बादत्तम्भसं कियाभवम्। ॥ १४९ ॥
सर्वपलिव्यं सर्वसं सकः चेवन ब्योज्यमुः।
पुन: सर्वोधारसं तेन मूलक्षयं: क्रतः। ॥ १५०॥
विचारत: सदा ध्मं: कामो विचारनवरणः।
विचारत्तति निष्ठाति नित्यं जीवितवैर्थिनम्। ॥ १५१॥
थं रूपमवैक्यं थं कुलमवैक्यम।
थं योवनमस्यं थनमादवनिरंगसामं। ॥ १५२॥
रूपं वैहेकं भूतेहंसमारमगम्मभिः।
महाकुष्ठिविवाहं कुंतं कृत्याति निवालानु:। ॥ १५३॥
भिमयष्मायां तरितं धनवद्रोहविविपिरे।
धननान्यायांस्थुः स्वतं चर्यविन्तकरः।
चने: सत्कारांची जगति गतन्नवेदिपि चमते
धनेन प्राणोति प्रसुण्युगुणारायण सुगतिम् ॥ १९४ ॥
आद्वृत्तमलास्वप्नदन्तुर्जीवितीव शाव: श्रिया ॥
भोज्योपचारविरहाद्यान्नान्न निर्धनो मूत: ॥ १९५ ॥
क्षेत्रत्वम् धने च ते शति नातिमात्रया ॥
कुलमान्युगाचारीविधनान्नी तेन रक्षितम् ॥ १९६ ॥
गुणां धनेन रक्षयते न गुणेहंश्यते धनम्
धनो गुणवतं सेवो गुणी न धनोनां कृपित ॥ १९७ ॥
सेवनाटेक्षरिविधिमूल्या जयन्तिवेदिता वादिमि: ॥
स्वाच्छेद धनसंबन्ध: कः सेव: कृश सेवक: ॥ १९८ ॥
सद्यो पुरुषवेदि पुल्यानुक्रोदः ॥
एकः प्रभुः परो दास इति विचाबिजीतम् ॥ १९९ ॥
सर्वेऽधनमदानश्च ध्रातःमातवन्नाशया ॥
सेवां विभाजुन्ति धार्मिति विविधाराधनोदोमेः: ॥ १६० ॥
सिद्धो वेतावध्यन्त भोग्यस्वेव भूस्पति: ॥
शेषा: शीतातपशान्ता दिनान्ते याति निदेशः ॥ १६१ ॥
दिशाति कथमप्यततारां दशां मदमथरां
कुरुः विरलं देवोवस्मीति प्रशुवमदो नूप: ॥
प्रणाति च तेन शीता ध्वस्तदुर्दकारातः
सादिन्दिमनलं दैवनाशां धनोनिविनमनम् ॥ १६२ ॥
क्षीणे धने गुणे म्हने म्हने मने मने गते जने
केल्दमपि वैसुस्मन्य्य चिराधाति निषेधितम् ॥ १६३ ॥
धनवैवृक्क्यवैराग्यादुपका: प्रवस्वति ये ॥
धनोपायनं तेमतं तेमं ध्यानं ध्यानं जप: ॥ १६४ ॥

1. 'भुपते' कृ-ग-ध. 2. 'प्रमूढः' ग. ३. 'मानामान' ख. ४. 'कलनमनपैयं-वत्परोपकरणीकर्तम्' क.
पुंसा निबोटतविचारां भवे विचत्याचे।
उत्तानपाणिदीनां मने मरणमुक्तम् ॥ १६९ ॥
अज्ञातकर्मणेव नीचे याच्यापचनवचनेन।
कुलमिमामासूकानां साधुरां नारिति जीवितम् ॥ १६६ ॥
अप्रस्तावलुत्तितिरिनिष्ठ करिशूलं करोति।
सं प्रतिश्च वकृति वसनं दुर्शीववेय जीवम्।
छायाभूतश्राहति न जुनां पार्व्योनीपि पश्चा-
धिः। नें दिशाति धनिनां व्याधिवहुष्टिक्षयः ॥ १६७ ॥
तसासर्वेणवल्लोक रक्षय मानार्थिभिर्भक्षयम्।
महाव्ययपरिशालीकृतिरेषपं नरेशर्बैः ॥ १६८ ॥
अवसंवेद्वायार्थोऽयत: सर्वस्वदल्लित: ।
एसेव त्वमुदाम्वसं यज्ञे विशेषत: ॥ १६९ ॥
द्रश्यस्यु कुर्ममिच्छायिन प्रकृतवान समवात:।
दैत्यानां चैः कृṣ्णानां निबुतिः सूच्येतेष्व श्रीयः। ॥ १७० ॥
ईश्वरक कविणा श्रृवः ववभाषे तं श्रीनेिषितः।
सत्योदिति: सुमदन्तकाल्या चन्द्रकलालिन्व ॥ १७१ ॥
युक्त कल्याणसंवुक्तसंवुक्तसंवशायम्।
भगवन्मतः सर्वमवसंस्तिभोद्वम् ॥ १७२ ॥
न जातु में सुज्ञायाविज्ञानान्ति यस्वशाशिषु।
अपवेष्टिव दैत्येशु पक्षपातो निवृत्ते। ॥ १७३ ॥
विराधितपारित्वारे मलिनेः प्रवर्तिन्।
भूमिनां समी तं मन्ये मजजि लोकता। ॥ १७४ ॥
स्वस्तिरुपाहरौत्तर्त्व चित्तादिरि भषणा।
भूति: स्वर्यनेबोंगकारिणी कोपयुजये। ॥ १७५ ॥

१. 'दैत्यानं' ख्र. २. 'अज्ञातकर्मणं' नीचे याच्यापचनवचनेन। ३. 'ईश्वरक' काग. ४. 'चित्राचव' काग-घ. ५. 'भूति: ' काग.
आश्रयादित्यपशपातविकल्प या शक्तिरुपज्ञानमोऽते
दीर्घज तेजसवर्धीती विफल मस्तापभाराय सा।
वन्यश्बन्धुनास्पदः प्रयुक्तसुन्मच्छायाश्रयः चतुष्कृते
संतापं प्रविवाह शीतलत्वम् सपी सुवर्ण श्वेते।।१७५।।
प्रदानकिल्लुश्याभिम् किमेताभिमिवभूतसिभिम्।।
द्वस्तयाति यावृभ भ्रात्स्वचिहितं सृवास्मिनिः।।१७६।।
आयाति भालुकर्दे शाचतादनिधिं प्रवतयत्।।
न ल्याम्बने न भोगने शीतयाने रस्तयाने धनम्।।१७७।।
निवेदनार्पिम् दूषयेन निरुप्ते बाध्ययुक्तिना।।
निर्माणोपसतिं सिंहं मत्स्वच्छोपमं धनम्।।१७८।।
कृत्वा सं दृपियो यज्ञावेदे धनार्यायमं।
आतीकारसतोषः कदाचिं भूमियो धनायानम्।।१८०।।
क्षेणेन वृद्धिः वज्राः क्षणात्स्वस्मे पुष्पायाम।
धनानं ध धनानं ध केन विज्ञायते।।।१८१।।
गुस्स विन्नां प्रकट विन्नां कीर्ष विन्नां सिद्धन्त विन्नाय।
स्वं विन्नां परती विन्नां वीणारतेद्वैं व्रतिः।।।१८२।।
मृत्युपाणिनांशुः स्वयंमणिनीं। तेह्नयं स्थिथिमिल्लिकिकि- ।
यः तेषाः किं यत्रेः। न तस्मि रुविचिर पश्चाय निमित्तिकः।।
निशाचश्रितम्भुस्म्यवनुस्वस्मिनिः।।।१८३।।
ल्यका मात्स्यमुखं स्थितस्य विज्ञ न निष्कृतवाम्।
विधानां स्वत्वः िंवहं। किं निर्फलनावाय।।
एकसोचतिवं सत्चवस्तवन्ध्यं वन्ध्यं न सा
दश्यता यो भगवान्यमाहिं भोगे। सुवर्ण भेदसदम्।।१८४।।
इतवरं बलिन्त्य श्रुत्या चिन्तयन्यव्रतव्यतासः।
किचिदावलक्ष्यैः।। शृवश्च।।।। नरायणशिर।।।१८५।।

1. 'अति' खः । २. 'अये' गः । ३. 'मुक्तम्' खः । ४. 'शुक्लस्थितके' घः ।
अथाध्येयसंबंधः प्रावृत्त महानवः।
पुनः प्रदानदस्य दक्षस्वेवापरिषयः॥ १८६॥
ततः प्रजापतिगणे प्राप्त सत्तविभिः सह ।
अभूतपूर्वस्थित्वैः श्राहलेकलिन्म सदा ॥ १८७॥
तस्मिन्को तिमाहानपरिपूर्णेऽधिमण्डले ।
वच्छुत याच्चिकामाहातेलिन्तैत केवलमु॥ १८८॥
अति एवं दैवतज्ञोधिष्ठितपुष्पालकः साधुप्रवृत्तः।
देवताः स्वं विक्षबनन विद्वाके किरित्वा निनाय ॥ १८९॥
प्रवेष्टेन चित्रे लघुत्वं करोति ता धैर्यमानालनकृप्यमः।
सु दुर्दश्यातिश्रेयेन प्रधा न कस्य मानक्षतिमात्त्वातोऽति ॥ १९०॥
स्त्र्याम्: शिशु: कुवः कुक्कुमाकीविसिद्धिकारंकम् तपापिणवः।
सकजान्: कुण्डलवानिरुणी स तंत्रार्जुः(५)प्रतिमध्यकारे ॥ १७१॥
स महासामपरसारणोवाहसुवासत्व्यवरिष्टेऽवसरेः।
यज्ञाद्वितीयं घृतं द्वादशान: शारदेश्यं धमहीवाप ॥ १९२॥
स भविष्यतानं तु विद्वानायायाव्रिष्टविभये।
असनिष्टः प्रसंसं विवधेत वृत्तं सुमित्रेनालमानलोऽति ॥ १९३॥
विविधां तं पौराङ्गतात्सं विलोक्य स्विष्ठीनिष्टयः प्रक्ष्यः।
अदापवतस्तु रुद्रार्जुः साधुत्तरं मानमवादरेण ॥ १९४॥
सामस्तिरेणाशिशमभुनियोऽश्च विशाल्य नजात घीरः।
संदर्श्यन्तरसन्तानसविज्ञायतः अन्धकृतवादृश्यम् ॥ १९५॥
इत्यथा चन्द्रस्य चतुर्दशः रूपस्य दक्षस्य मनोमयः यज्ञः।
पुरा वज्रसंध वमावहं कश्चिदार्जुःअस्मृतस्मदणकः यज्ञः ॥ १९६॥
अहो महात्मा सुकुमारी जगदयु जातस्वेवाभूतस्तवतिसिद्धः।
यथा कर्ज्जस्तेनः चन्द्रक्षौशमनेिनि निप्रकामः ॥ १९७॥
वच्छुतिसंवध्यासितकः कुक्कुमाकीविसिद्धिकारः।
द्वार्यन्योऽनुक्रमः सरलः प्रक्ष्या तव श्रीफलोष्क्यमिदुः कल्पः॥ १९८॥

1. 'प्रधानायत्तेश्वर' खः २. 'सुकुम' इति क-पुस्तके हिंदियम्मा।
इत्युक्तमत्वथ्युक्ताः स्वात्म मन्तवसत्सिन्यन्यनेव।
श्रुतवा बलिः प्रतिविक्रियासिताः संभवमयादागतःपक्षपति: ॥ १५६ ॥
अलयं वयः सत्त्वश्रीरतेवयमनत्वकलः प्रतिवामिकलः।
कण्ठिनकृतूँ च वचस्वैत्तत्तक्षायुंतायसं न मनः करोति ॥ २०० ॥
हर्षे वपिते दर्शींन नयनयोः सूते श्रुतौ वाक्ययां
चिरं चन्दङ्गपेशाश्च फैस्ता ब्रह्म: परं हिम्यति।

वधनमन्यमनस्कतामवपि गुणा भाग्यभद्रवत्संगमः।
संजातः युक्तायसं मुहते कीर्तिमृोहयः च ॥ २०१ ॥
निरग्नां संपतात कद्यां तब्दीपितं प्रतिप्रवृष्टकम्।
सवैस्मेतनस्म जीवितं वा न नाम किंचिद्वर्णेतस्यदेयम् ॥ २०२ ॥
इति प्रग्रायालेघरेण सोभमिर्यति: सर्वचरिमाहाः।
दैत्याधिपिन प्रवमागमस्महोऽधाः प्रणायाचूँवे ॥ २०३ ॥
त्वहर्षिनलीतिक्षुपांत्यानान्तः किमस्यादुप्णुष्टे मे।
न नाम वन्यमुखे कियते वचसे पद्मणीं देहि वसुधारयाः: ॥ २०४ ॥
श्रुत्यमाध्यक्षां च वचस्तदवः सन्नावल्यमिताःभागपि।
अहो भवान्सङस्कुलितार्थवादी विडधवमनायैव मम प्रबुद्ध: ॥ २०५ ॥
अहे प्रदाता त्वमुदारसील: प्रतिमहीतात्र प्रतिभे: किमः।
प्रदीपं च यज्ञमानलीः विनिर्मिताः नरसमीय सिताः ॥ २०६ ॥
गृहाणरसर्वेऽमम मम विद्यत सत्त्वहर्षिनान्नसमुद्वसस्त ॥
मनःप्रसादस्य हि सत्यमस्त न तुव्यमूलया सकला चिकः ॥ २०७ ॥
इत्यति: पूर्णपरिमहाय पुनः प्रयत्नाक्षामानि देव।
यदुप्रहीताम्यिन्यकिं तदास्सा पद्मणीमेव वलिनिश्चित देव ॥ २०८ ॥
प्रतिमहायाकर्षसरः विष्णूतान्तस्तामुसुष्मुद्वसरः।
सुर्येऽक्ष्मान्यमुक्तपत्रेन्तळमभद्रस्यन्यमितहिताय ॥ २०९ ॥

१. 'तत्ष्यासुः' ग-च। २. 'विक्रियासुः' च। ३. 'वसुधा' क-पुिकः पाठार्थवर्तमा पृः। ४. 'प्रतिप्रश्वुरकम्' ख। ५. 'समेट्युः' ख। ६. 'प्रतिभें
तत्ता तद्युः' ख।
तं शुक्रकक्षमाकलये चतुर्य चिन्तोक्याकामणामिकाम्।
स्तोत्रसिंहासं श्रीघुंतिकामेवते चतुर्य चिन्तोक्याकामणामिकाम्।
विद्याकृति तिनाश पुनः गुहीला लोकत्याकामानितिविवर्धणमान।
वर्मो गणपमानसीवमोश्योभयामोदितत्त्वान्धाप। रूपदेवसिद्धाप।
मौलिकपोषयुगसातुलकालोख्यान्तकलयान्तवान।
निःशोपाभार्यन्धचन्दनसुविनाक्षुडनाकान्तकम्।
अस्यप्रद्वादन्या शासनसिद्धिमात्रकत्तत्सङ्केयोभा वभार। रूपदेवसिद्धाप।
पर्यावरणस्विमानान्धया पर्यावरणस्वीकारणाम्मुखम्।
विणाकोनेन नामवाक्षण्युक्ति कर्मेनुसूर्येन हर्षमार्ग्याम्। रूपदेवसिद्धाप।
मात्रेण विणाकोनेन चिन्तोक्तिकं विश्वास्तिको विद्यासिद्धिकं।
पायोष्ठक्षणार्यसङ्के तेन निर्ज्ञानाधिको। रूपदेवसिद्धाप।
धोर्ये दुःखे तत्क्षणसूचया यातेऽथ पाचे कमलदानोन।
भक्त्या सदृशे बलिङ्गितसुग्हा तरज्ञानौ रूपदेवसिद्धां गङ्गा। रूपदेवसिद्धाप।
कं विणाके: पायोष्ठक्षणसङ्के तेन चिन्तोक्तिकं बिन्दुसिद्धिकं
विश्वास्तिको तीर्थेत्वेव विन्दुसिद्धिकं सित्कं किम।
कं सन्तृष्ट्विषेण चिरेचिरेतुचि: शोमिष्याचकुरा-मात्रेकं: लेचराणः चिरसमारिसंस्त्रं अवादः। रूपदेवसिद्धाप।
एककाण्डवातसशंकात्तरम्य।
शेषकाण्डवातसशंकात्तरम्य।
निर्वाचनम्यकवल: स्थिरसङ्गस्तत:-
तत्त्वानुदेवत्यङ्गक: सकलां दिष्टकोम्य। रूपदेवसिद्धाप।
तत्त्वानुदेवत्यङ्गक: सांत्वसत्त्वसत्त्वसत्त्:
तथासंत्वसत्त्वसत्त: संत्वसत्त्वसत्त्।
गिरसस सत्मतात्त्वसत्त्वसत्तस्य।
पायोष्ठक्षणां श्वेतान्नमित्तमातादिदेश। रूपदेवसिद्धाप।

जातो जगत्युचितक्रृतिविदेशः
तस्येव तस्मयवनामरण यशाः
येनातिदानविततद्विविदक्रोषः
शुद्धि: कहा स्वतवत्तूसमप्रभेन || २१९ ||
अश्चद्रा कुहकदामभरेण यथा
लिप्यकश्चुत्रतपादि करोति लोकः
तत्सद्वेदिन्यमसंकलितादृः
वृंदैव विचार्य परिकल्पतमच्छुदे|| २२०||
साध्यं युधि शोर्यमप्रतिहतं तत्तलहितायादः
याच्योतानकरः क्रतं स भगवान्द्रनेन वक्ष्यपति:।
ऐश्वर्यं स्वराष्ट्रसत्तुमवं वन्यविधिपारं यथा
सवे दु:सरङ्गमेन सहसा स्यं विनाय वले: || २२१ ||
सत्यश्रवराचाराचार ज्ञात्वा एक्षः
शुचप्रेमी कपिलेहुद्वद्वीदलक्ष्मच्छलम्
प्रतिदिनमिं भुवः जन्तोरावविधिपिनो
प्रसभपतिता भावं भावं भावे भवितव्यता || २२२ ||
इति स भगवान्विन्य: कतः हुराधर्मिणो ध्ययं
बलक्षतरुच्यायाहीनानिभिधयः महासुरान्।
अष्ट कलजनास्त्राज्ञोंमेंगतवस तनं वले:
प्रणयर्चितां पुष्यं: कीर्तं निनाय सन्तुरवतिम् || २२३ ||
इति श्रीन्यासदासपरायस्येनेद्रविचित्रे दशावतारचर्ये वामनावतारे: पञ्चमः।

परशुरामारातार: षष्ठः।

बहुव बली निधःखर्म्यंतीभरेणु दैसे निराश्रयेतु।
वस्तुव निर्षिंगम्हीत्वस्वश्रीरीनि:शालयकल्याणवती त्रिलोकी || १ ||

१. 'उत्त' खः २. 'प्राच्य' क-ग-घः ३. 'भावे भावे' घः ४. 'चर्चा' खः
५. 'वनोत्तम' खः।
शक्रेन वृंचे निहते सजळे खुंबे निलुमे प्रसंभ भवान्या ।
जीणेक्षण गस्त्येन समस्तलोकशोकक्रम वातापितृ सेलवेले च ॥ २ ॥
चामुण्डया चण्डपरामे च अस्तेद्ध पातालवत्तानेन ।
सैं रुपनस्यतंत्रकन्तुदुन्दौदुरूकोटिकृत्य ॥ ३ ॥
गुहेन भिन्ने योधि तारके च गज्जारू हूर्मृतिनाथके च ।
दैत्येषु चानेषु हृतेषु देवानिः श्राक्षासीत्सुरराजराजाय ॥ ४ ॥
यातेद्ध काले शनाक्षाविशाले दैत्येष्वरः क्षामावतीर्य सर्वें ।
कमेने ते दुर्गीदस्तरुपः सपापशापा: शनितिपा बस्वुः ॥ ५ ॥
शाशास तस्विन्नमये महीयानमहीपि हेम्यवंशनामः ।
प्रायोजनेतोपीजेश्वुदुरूपः सहीवाः हृतविरीसुः ॥ ६ ॥
सृष्टिकुन्तकोद्वितियदेशसंक्रांचे दशकर्षणं यः ।
गदाप्रहिलाहितन्नथवेष्ट शायणाप्रर्द्वुते वचनच ॥ ७ ॥
अजानारे शौर्यीविक्षिप्तामुं कुले विशाले जमदग्निपुत्रः ।
हरिस्तम् कुलरुपेणेश्वरानं वितापविषोधधतावतारः सामः ॥ ८ ॥
तस्योपदेशा भगवानं भवो शाशी नन्दवेदविविपी विनाकी ।
आदानसंधानचारुबाली दुरुरूपः दुराजहि सतिशिष्यः ॥ ९ ॥
शास्त्राचारयाविद्विदयुक्तमसंपर्युदः नितारकारारः ।
पुत्राधिकाः बंबमताः युगेन जनाग रामसंप्रदृष्टवाक्यः ॥ १० ॥
मदंहोदमण्डगानालुस्तिकोंसस्यस्यहालक्षणलख्याताः ।
दृशी तिरूली परशु स्वसती गूरुः कुमारवजन्येन तुषः ॥ ११ ॥
ततः कदाचित्त्वेन ग्रास्यासेन स कार्तिकारः प्रवितासर्वसैनः ।
वनं विगाह क्षयमनस्येवुडग्रे घृणिप्रस्थगधरणामुः ॥ १२ ॥
मघ्रिस्वां दु:सभंमोहेनुरव्यादिरः हृदयं सदेव ।
कर्ष्ये शोभितल्लुकमा धाराराणथ मृगायापिशाची ॥ १३ ॥
तुरुक्षेन श्रद्धितस्थलानि शराहानोप्तमाण्डियाणि ।
विषेद्नतोप्पलवतापसानि प्रवित्त चके स तपोवनानि ॥ १४ ॥

१. 'हृत' क-ण-घ, २. 'संगत' ख, ३. 'विषेद्नियश्च' ख.
अथाश्रमां नमदृश्चित्वं भस्मश्च दीपङ्करविविग्नस्त्वति ।
क्र्तवः श्रेीः श्रावतः तस्य विधाभमकामः कुलस्थलीखु ॥ १५॥
होमावरोहः स्वाधेशः परोभः संधितानां स कुरक्षाकामः ।
मुनिन्द्रश्रिष्टिचरिपि वर्त्यांचारि: शैवचः क्षयं निपक्षाल्कारि ॥ १६॥
स कामेवं गुनिष्टोमह्ययोग्या सक्तस्म गुणगौरवेन ।
कण्ठे गुरुस्वामि नमदृश्चित्वापि रुद्रां मदनाध्यसरसा जहार ॥ १७॥
वैरोचन क्रितिभृगसंवेदन दक्षिणदेशेण विचार विनितिर्मितिदेय ।
समातिकोणेन धृतिमयेन प्रयात्तिः लोमेच च सर्वस्वेश ॥ १८॥
यातः स हृद्वन्द्रान्तु होमेच विनीतिलिखकस्ततः ।
यशानंस लोकत्रयविश्रुतानि चकार विकारकलिङ्कृतानि ॥ १९॥

निस्वादः सर्व वृत्त कुषण्डेनकलन्नां
विचारदलिक्ष्यम प्रभवति न दैशः कठिनुपपि ।

न मित्रस्यालोको भवति परिहारेण वदने (२)
चने होने नातोः स्थितिसुपरते कस्य सुगति: ॥ २०॥

गतेढथ तस्मिन्नियूतां खदेन्सं महासुनीनां विधितापकारी ।
रामस्य: समस्मेत्य गजाधरस्य तपोवन निर्भृतमालखे किंकरी ॥ २१॥

विनिरूचरदस्युतित्वाविधावुपराणवाद्र विनितात्विकार्य्यः ।
भस्मानोद्विज्राजनि विलोकन तपोवन भारेः च शोकश्चारः ॥ २२॥
विज्ञाय राज्जा तदायरं कर्म स कार्तिर्यहार्य कह सकोऽपि ।
श्चुश्रव तनैव पितुः सक्तस्म वलेन नीतामपि होमेचुतमः ॥ २३॥
स निःस्वान्तुः विकारकक्षश्रुतामालाभुतांसूकृतः ।
क्षत्रप्रक्षोदकर्णमुक्तधारां कुटारसादाय नरमाजगम || २४ ||
स हैहयव हेमस्यभावव्य प्रतापदीपसिद्वव राज्धानीम ।

युद्धाः निःस्वान्तुः दुर्भवस्यस्म दौषिण्यमाधुराहव || २५ ||
तथाः प्रत्यां अभ्यन्तरकर्मदःसायस्म संसह्याचार्य सुदुः ।
सोः प्रगृहस्ततसर्वसंभस्मोद्भुतस्मृताखमवस्तिनः || २६ ||
काव्यमाला

तस्माप्यतः तत्रतन्त्रधराकुण्डकण्ठस्य वेगा-

जिविष्य स्कन्धपीठे गिरिरंगनसहं गोरैयां वुठारसः।

भूभूतुःर्चुवौचीर्मचरणगवनहं कार्तिकीयस्य रामः।

सैलसांस्य दोः सहं हुः नवनल्लिनानल्लां लुलाव।

प्रतापमिचे निहते सहस्त्रेकर्दथ तस्मानभुजङ्गकर्णा॥ १७॥

रामस्य निर्याजनिपालितेऽमैस्मारसारी न शाश्वम मन्यः॥ १८॥

द्विनानु हावसहं दोही हते वृक्षं मुनिना प्रसाद।

स भुजङ्गकः सितिसूक्तकल्स्य तीव्रः परं मानविनाशाश्चर्मूत॥ २६॥

कलेन तन्मुखवेर्नानुरा याप्य सवं मिलितः स्तितीशा।

वेदग्रंथार्थसारः जग्मुर्वं भार्तिकुक्कडः॥ २०॥

रामे फलेश्वारवरणाय चाये शुक्यः प्रविध्याय तपोवनं ते।

निर्मुक्तकण्ठलुताणीतीमयम् निन्द्रणमन्द्रमंदिमेव॥ ३१॥

रामस्यतः पितुवाक्धत्तशीवः

शान्ति न वाप्पजद्विनन्दलिमुवयस्य।

आसील्लोण शितिपूज्यविनातीतलकः

सदकुकतार्ययमजनसः एव॥ ३२॥

गत्वा ज्वेन रणायायविधासीशाः

शीतं श्रणाशिकनित्यश्रवयोगनवः।

कल्वा समयतपससंहतिमेकायः

वैशेष्येन न मनाविवराम रामः॥ ३३॥

स स्त्रावा रक्तरूप्यः रणसरसि ललसकीयतौतीर्दीशः।

कोषारूपः विदातुं क्षतककण्ठहस्वबाणश्चार्यः॥ ३४॥

श्रमास्त्राध्यविधायां व्यधित सरकुशाक्षीगुणस्पालमुलिः

श्रेणीहिमांशुनिमिन्तिचित्रवकुलितकम्भस्तन्युपड़ेणः।
श्रीरामायण: कथायात निष्णात नित्य सिद्धात्मकस्य अस्तित्वम्।
कृत्वा त्रिमशस्तकं पितुवरनिधनकोषम् क्षमं श्रेयोऽर।
यः प्रादानेकांविका पितलशूलाकोलसा अविनद्वितिनास।
अद्धादानानावा सिन्धिशिशक्षसत्यं कल वन्यतेनवन्॥ ३६॥
इति श्रीरामायणात्याययायीमेवविविधं दशावतारार्तिते पृष्ठामायणः। परः॥

श्रीरामायणः सत्तमः।

कालप्रावहे महती प्रयाते तन्मय्यशेगामिर्ते गते च।
तर्कःशोभुन्त्यावर्गेः रसः कृष्णेऽरुवताभवे॥ १॥
अत्रान्ते सांखकैकुद्धारा वंशे विशाले क्षणादातरारामः।
पुष्पोकटा नाम ब्रह्म कण्या तारुण्यपर्वत्चिति विवाहहिन्॥ २॥
सा मेहुपादे मणिहेमक्षशीलासयोगवने चरनी।
सुन्तु पुलस्य स्तान तपोनिधानं संध्यशक्षे विश्रवसं दूसरी॥ ३॥
ध्यानसाने सुनिना सहस्यः प्रीताय सा तेन विलोकितेव।
नवाभिषिक्षेपविद्वेद भावान्विता गमती ब्रह्म॥ ४॥
कमेण तेनेत्र वुने सप्तीविषाणिनी तथा तपोवनने सा।
असूत पुत्रतिभं विचित्रकर्मप्रकारणं विभिन्नहुः॥ ५॥
दशानानाः: परिवर्त्यायाभवकुशिष्यं गोर्तरं तपसे।
पितामह्सतितिद्वारापुर्वेन त्रिज्ञानक्षणकस्तम।॥ ६॥
मेहेद्धाराराधन्तीवः छिन्त्वा दशायः स्विशिश्रासं हुतवा।
जन्मार्फत्स्रज्ञयन्ति नगम नग्रुणयुष्टीकण्टकजलस।॥ ७॥
त्रैश्चोत्त्यरं कुम्भकर्णस्य विपरीतवचा।
अक्षीनिधि: सत्तव ब्रह्म व्रतोऽवनक्षिदं निमंत्योऽह।॥ ८॥
वरमदनेत्रविधि: यथे यथे विभिषणो धर्मसिद्ध मनिषी।
तद्ध्रात्युटुस्तेन पितामहेन नीत: स धीमानमरत्वेव॥ ७॥

1. 'निःस्स्व' क-ग, 'निःस्स्वाः' च। 2. 'भारैयायातार' क-ग-च। 3. 'कठोक्तानाः' ख।
काव्यमाला

आतृतां द्विगृहवण्यस्य लक्ष्मणे हत्वा पुरुसः रक्षरिषणांस्य सूर्यः।

dशानि: पुष्पकयुज्ववर्णं च विमानराजं विनयोटातोऽभूत। १०।

जिल्ला स विरंचितं विगतारिच्छेदं: संवातस्मामपूर्वागाते।

लोकवये चित्तानीवनदानाय विमानमार्गम निर्गुरे चन्द्र। ११।

स निषो: रात्यादशरात्योऽक्षय्यवर्णरोज्जवलुक्कल्ल।

वणं च न्यापित्तिहस्तसावसे तत्तैविलितनासिक्व पतिनिनिश्। १२।

तापं मुहुदंपतिवस्थानां करारमः: कङ्गः विधाय।

कुमुदलीवाहनयोऽध्यक्षाय गम रुँशिल इवा वातमः। १३।

संघं प्रकाशं परिपीरे रकमं निषोऽजस्त मार्गान्ति।

निन्दामोत्साहेंद्रं कमेण तमासि रत्नाँ सिं तुल्यामापु। १४।

अयोध्यायान्यासरमकाश्रयतः: तोकुज्यातान्तरिस्।

प्रख्यातरज्जाकुलकावकुटकरच्छिते स्त्रीनिनिधिवेददुः। १५।

तमः समुहसङ्कुललिङ्गतत्सिद्धाश्वान्वं संकृतामः।

वभैं दशश्रीव इव प्रया वैज्ञानिकाः मुहुदासिं च वृङ्गत। १६।

जहारः कल्पः कमजलकराणां चारार भडः चुरचकनास्रामः।

वच्चिर दोषाधयानवनकल्कुं न्यङ्गापातिनिदिचन्द्रीचर। १६।

हम्मरसंलक्षितलीकुषेदुः दीवेणुः सच: कुमुदवेषु। १७।

सरः चन्द्रप्रतिविब्धमभृतितिवाशः भविष्येचुरुद्वक्षमे। १८।

समीरा: सोतकण्ठा इव लक्ष्मणीकुलवधू- समाधिः: कङ्गानिविवेदशकापक्षुक्त।

विचेरुक्षीपिनां कुमुदम्बुमाधवम्भुकता- कुल्युङ्गीवेगिणेतिहरान्तरलिता:। १९।

उलित्रचन्द्रामरणे निश्चरे तस्महानन्दतन्त्रप्रकाशः।

प्रीति: तुलस्पर्शमयी भवृहत वैराग्यमानामुरंगिणाः च। २०।

बच्छिश्वरस्वर श्राणाण्विरक्ताते रसिंविवाहसाने।

सुकं शानां: पुरुषः प्रयाणी जितेन्द्रक्षमः लेन्दना ददर्श। २१।

1. 'हितवा' क्  2. 'निमालितानि' क्  3. 'मुली' क्-क्  4. 'विनिता' क्.
दशावतारचरितम्

दशाननोत्साहादिनरुक्षसेरीवकां विजिने अरम्भीम्।
मैत्रीमिह प्रेममाराधिरामां तार्तप्याश्वर्यादनमोभवानाम्॥ २२॥
विक्रेत्य रहस्यपतिरहस्युक्तशक्तिवास्तवरस्त्राजननानां ताम्।
स्मेवस्यहुयं मनसप्रभुएत्त्वः हुण्यसत्तेष्वाद्यमिवाससः॥ २३॥
अनितिपातकिरात्मीता सुगीमिवामन्त्य बलेन पाणी।
स तां भवभे विभवाभिमानं त्वः गोवृश्यं विफल विचिन्त्य॥ २४॥
कस्तान्तिकं कुशाग्रामिनि तं प्रशस्ति धन्यस्त रणोज्ज्विशाः।
आराधितं केन तपोविकेषः सोभायभूमिभूपे गायनमनोहूः॥ २५॥
न त्यज्ये सुभु सुरु प्रसादं लब्धवं सुभवं मुख्ति मन्द्रपुण्यः।
त्यकान्यश्वरोपनतानि मोहायुनाम लभ्यानि समीहितानि॥ २६॥
इति बुधवाने दशाननेन तन्यी धनाधिव्ययनपिताजी।
काश्विनिज्वकिर्तिप्रकारसिद्धियं वैक्षण्यमुक्तसरस्वचचे॥ २७॥
बलेन सीवी नं न ग्रहोच्या विलुप्त मां दुश्यन्सम्यां च।
अदीवलीधारकालंतां तं हिर्यं हिर्यं रश्य यशः कुरं च।॥ २८॥
रम्भामिणां दुर्लोककांमां त्वः त्यादातुमूले नेंद्रकुवरस्य॥
प्राणोपामां धन्यदात्मनस्य न वेदिति किं मां सुमति सुभवां तमः॥ २९॥
इति बुधवानमवरः नखेन संदृष्य मात्रजः व्हास्तिनां ताम्।
म्भानान्नाभास्मानामस्तीं उजानामिनज्ज्वराः सुमाविष॥ ३०॥
उचिच्याधिरपः नखमुनोक्षेत्राशोकाशलस्तानाः
विक्षास्तां शुकं श्रापाशकं सुमुक्कल्पिना नन्दना।
श्वास्यास्वति सचाप्पनयं तन्यी वहनती तवम्।
सा गवा नदकुवरस्य बिरितं पौलस्वरूपं धर्मात्॥ ३१॥
द्वारामिह्यतां नदकुवरस्य श्रुता क्रुद्यतं च निदाचरस्य।
अकामकारातितिसंगमानं तस्यात् दुर्ज्ज्वितितिज्वाच॥ ३२॥

१. 'सावधे' क-ग-घ। २. 'उपगतति' क, 'उपहितानि' ख। ३. 'धन्यदात्रम' जसं ख। ४. 'नदकुवरस्य' ख। ५. 'लत्म सुमति सुभवां मामः' ख।
नकंकर्षेत्रत्क्षणवर्णमानं तच्छापमाकर्षी भूतं दुष्क्षयं।
अन्तर्वेणुदृढ़रिताजुटां विमानमालङ्कर्षा श्रेष्ठेनागाम। ३३॥
सुखकेर्वल्यामारः प्रकटवक्तापातमात्यः
प्रियात: शीलार्थं व्यस्नमविलक्ष्या श्यातायः। ३४॥
स्वभवत: कुञ्जिन्त प्रसन्नमवलेपेन किल त-
घटुद्धूत्तस्याः प्रभलति न जीवान्तनित्यः। ३५॥
व्योमा अर्जनं पुरात्तस्माते माहेश्वरः प्राह गणः सकोपः। ३६॥
हेतु निन्तत्स स्वभवः नीति व्योमा गतिनेन नम्नधरःराणाम्।
सतीसहायः स्तुकिकार्ध्रजूः देवो रुद्रः क्रीडित चन्द्रचूडः। ३७॥
पार्श्वेन यात्र वरीचिमाली भोमेन नोचवेरस्तितोधिव पश्चिमः।
प्रत्येक यात्र वरीचिमाली भोमेन नोचवेरस्तितोधिव वानति। ३८॥
श्रुतमा मद्यदारागिरं गणस्य दुष्यित्कः कुस्तः ह्वायुः।
दशङ्खः कोकपपायक्ष्चुर्वोऽवाच किचिदेः हरादरोऽवातः। ३९॥
व्यस्नविमानाधरनुरुक्त जयं ग मज्जन्यूर्वापिमास्वेत्यः।
रङ्गसेनेन पातालत्वपतम्यालकैलास्यहासितमुखजाहाः। ४०॥
बिच्युम्मानादोप्रिहाहुः समन्त: संभविविहृङ्गानां,
संज्ञोऽविधाघरसुदरैर्या काशीवरि: सं मुलरीतिभूव। ४१॥
क्षमान्तोपीपतिः ग्रामसुद्दलसोहसकैलासकौक्कः
शोभे विभ्यज्ञानीनिम्बतस्युनल्लताधिक्कितः चन्द्रचूडः। ४२॥
दाशार्धेवेपर्वत यमपतं चरणामुखान्तज्ञापीढः
श्रीवानिश्चमलोकयन्त्रमल्ल्यासोऽराष्रार्गः। ४३॥
अत्युपरेषां दशानन्दस्य प्रसादवानावास्य इत्यस्तम्याम। ४४॥
जये पिनाके मित्रां प्रभान्ति प्रायः प्रभृत्या विपरीतवच्यः। ४५॥
सुरुद्धात: प्राप्त वरं विनेत्रात्रात्रैक्षलक्ष्मीपरिभोगब्यायः।
जन्विमानानो दशाननः ले सकोलसः पुष्पकमितुवाच। ४६॥

१. ‘तर’ स्त्र. २. जगांभिसनन्तः ‘श्रीति नकारकेशाः। इति ख-पुस्तकेकेदिकम-वितं। ३. ‘सहस्राणाचार’ क-ग-ख. ४. ‘समन्देण’ सबेष्यु पुस्तकेकेतु।
य एव हृदाकर्तनादस्त्य संवध्यते दक्षिणाच्याघ्ने।
श्रुक्षणार्थोऽवज्ञवयारंभाध्यास्तंब्दन्ता० विश्वानिष्ठेऽसे ममेच्छा। ॥ ४३ ॥
इति बुधान्: शणदार्चरणं: शणामिनाने जवेन नीत:।
तस्यात्तुदिविविक्षा पञ्चजन रथस्थे कल्पलतात्रताने। ॥ ४४ ॥
बैद्यागतस्तखस्वतः ग्रामज्ञेन नीसुकलंसूम्भू म।
पर्यजवालोकनहर्मीण न रावणोऽकूचक्कूसिसमाप। ॥ ४६ ॥
कनिच्चत्तकाँचिंसरावनं गुहागृहोऽधिनेमहाद्वासम।
भीत्येव नीहारपंडतातानि निनील्यंत ककद्वां मुखानि। ॥ ४६ ॥
सयुतस्त्रीललोकोऽस्त्रोऽर्थार्थायुधद्वित्रपादम।
पुनः प्रवृत्तं बलिव्यानाय व्यातमस्रं विण्मिद्वास्यामेयम्। ॥ ४७ ॥
कलाधिनसोऽदनकानन्नेिः प्रहःशरस्त्रहाराणोऽहाम्।
सतारकां कर्मवहनं यातं हिरण्यालिङ्गचलतवम्। ॥ ४८ ॥
सविस्यान्नदुःश्शा समन्तारिवर्जितवेा दुहीमहादिक।
तदुच्छात्त्वाभ्रामवास्यः दिया कन्यामप्यतस तपःप्रस्थायम्। ॥ ४९ ॥
तपः सनान्नोगराद्वाससंस्कर्तश्चयन्नाजिन्नान्नाम।
हतार्मविधातवकामालिष्ठाः स्नद्वर्णालिचक्कामामाम्। ॥ ५० ॥
पौत्स्तविधातसंतालोकवनामानान्नतिरिचिताम्।
शुकाधज्ञस्य्कार्ये योगवीच्छायाः रसःक्षायेय तपःप्रत्याम। ॥ ५१ ॥
तां वीक्ष्य रसः पतिरसन्येवदुस्तां सौतीन्त्रायाः निपीय।
मेने तन्तुप्रस्तुताचापि शिष्याः सृवाः न संहित्याढुकसृधिमः। ॥ ५२ ॥
पुनः सताचारपर्शपरायोपासानाधिपणारम्युक्ता।
तामावृद्धक्षत्रसंस्तप्तस्मप्पूलूः क्षणदार्चरणं। ॥ ५३ ॥
कां तर्ह मन्नोजनविवीर्जितेव रत्निर्रकारणंत्वाहिण॥
मदनेन विधा कपटेन मेत्रिवै लोमेन दक्षीनेन दुःश्चोम। ॥ ५४ ॥
ध्यानावधानं पर्यमस्मानव्याप्तकरं पात्रमाश्चास्तः॥
वने निवासस्तत्वृणैवेद्यसिद्धां श्रापः कुमुदार्यः। ॥ ५५ ॥

1. 'सखी' ग, 'सखीं' घ।
काव्यमाला

लक्ष्मीवर्ग खूबि विचित्र सत्तवष यद्य उक्तमेतः
विन्दाय विचारकीयोवेल जपेन पापज्ञेनवेल मुख्ये॥ ९६॥

निर्णयन्तर कुलक्ष्मनसक्षिप्तिक्रिया नजाबनवनकारणे ते
अनज्ञागां कुः या शरीरमनंदः वह चेतससि तच् च ॥ ९७॥

मोगोलस्व मानवया नय तं केशिंद्रोपथुलक्ष शरीरम्।
अंह हि ते तत्त्व समनिधं च हितेऽ च संपादनविधयकः॥ ९८॥

शुक्लायान्त्र्य गतेयं भाषायुक्तानन्दश्च नारसुपुरा
हारणं धनाश्रमस्वन्यमयालिन का योवनसत्रोतेऽति्ः।

नोचायां दृष्टां मधुरविचित्रत् कस्येन्द्रानन्दः
कांते ते परसि स्थिता यद्य मलिनस्तवंस्मरत गतम्॥ ९९॥

श्रुतवातुस्कृ दशकांवरण सा किन्चिदकुशिकिते तेतः
जगादो विदेन विनिः श्रवणी हिब्धायामनेन च मन्युन्तस च॥ ६०॥

तते विवाक्ति विसंहि विहेक सत्येतिश्रोताः विनि विकारः
गुणेऽवमानं कुर्षते निषेधं धम्मं विरोधं न करोति साधुः॥ ६१॥

कचः स वाचस्पतिसंवर्त्य व्याथ्यायाण वेदत्तेऽवहम्।
देया महेऽवं स्यमन्युताम मनोर्योभृततिरुत्थित्यं मे॥ ६२॥

कालेन दैवः ्तः इति पिता मे मातानं शोकेश्ववव प्रविधा।
वरार्थनी देवभान्यविचि तपः प्रवृत्ता हरिमयेयेयेहम्॥ ६३॥

इति चुनाणो दस्यकंवर्तस्त गाधातुजनेन धनामिलाषः।
पुनःपुनः ्श्रीवै ्व घण्यी कोपाभ्रंसंतापवत चकार॥ ६४॥

स्वयं स शार्य नक्कूनरोकं संयत्ककान्ताहसळ्ळवाण्णः।
नरकाच्छत्रकुक्कधरीयं ता क्षत्रा जगाम ्स्वपुरीं सक्षमः॥ ६५॥

सा मानिनि दुर्विग्नववमानं रतःकरस्तर्पभोममाणा।
कुलाभिमाने वनमात्मानुकूलं पूर्वय प्रकोपार्श्विविवेशः॥ ६६॥

चिं तत्त्वमेत्रान्तितमच्छुताशा जन्माखु मे राशसङ्ख्याय।
उक्तपद द्वारा रविविधरुक्ताचापेण तन्वी तत्त्वससरसः॥ ६७॥

१. 'भिमान' ख।
अम्भान कुशान कुले च विमल सत्यस्मृण्या गुणा
मान्या मानधोकातिचरिनिधनं धर्ममुखान्यां घनम्।
कौमित्रिकैतिरसंस्कारायुक्तान्ती शक्तिः च सर्वक्षे
जन्तौरिनिरियायारम्भन सकलं नयं न यस्यालिति सः॥ ६८॥
प्रविष्ट्य द्वारामलकां विजय हुता पुनःस्वर्णपनसं कन्याम॥
काले विशालीनिलवत्याते द्वारापतिः पुष्पकमित्रवचा॥ ६९॥
इतः पुराणमयागिरिमया यः पुनस्तमालोककोलुकं मे।
रस्यं निपितं वतनेत्रपात्रायेन विसर्यावेय सनं कद्विचित्॥ ७०॥
इत्यादिरम्यर्थयथयचित्ते नीति: क्षणेनेव स पुष्पकेन।
तं देशमेवयात्तत्कालचिह्निहल्लिं न तं ग्रृहीगिरी ददर्शी॥ ७१॥
उत्तरतिवृद्धिश्यामपक्षस्य क्षणे श्रुणे दुःखस्वरूपः।
प्रायः प्रपञ्चमण्यि भवोजयमायस्यासस्मृतमभावः॥ ७२॥
ततःमाययचन्दराण्यगण्यरत्रिग्रहणमृत्रकविकथायाणि।
परस्पररञ्जनधिगृहस्वान्तङ्करङ्गराजधिपणि॥ ७३॥
इत्यं तदृश्यायिन्यः चतुर्माराहूद्वित्याङ्गस्तु।
प्रौढप्रिणि मूलत्वमिवान्भुव्य शास्त्र: स संप्रास्समृति: प्रद्ध्यौ॥ ७४॥
अहो जु नानाव्यावधिकाणां हंसो च कर्ती च सवेत् कालः।
वेनानिशं दर्श्यतां विचित्रं निरितमविवाहत वान्तमय्यात॥ ७५॥
क्षण विचित्रत्वेऽयथौ पूर्वं स्मानित्वान्यन्यत्वृद्धीरस्यः।
गिरिवियोगादि हविण्डिमित्रभविषयारम्भन्॥ ७६॥
गते निगीण्डावत्चकवादे काले विशाले बहुमोहजाते।
स्त्रव्यसमाक्षा विमानराजां तमेव देशं स पुनर्जीवाय॥ ७७॥
स तत्र चिन्त्राणि पुराणि तानि न हेमध्यन्त्याणि न मन्दिराणि।
स्मान्त्राीवः कर्तारे माणिकाणि जन्मान्तराणि वें गतायपश्चत॥ ७८॥

धनात्यकें स तमाळतात्यकातीसहितात्यकरसर्वरामस।
वनं विशालं विवलिप्यालमालावलीसतातनकमालम। ७९॥
प्रेतीयुराववनप्रणोपारिपरोचरोमत्रचयाबिष्टानामः।
निपङ्क्तेषःकठकस्तकानां व्यासं समूहः खदिरतमणाम। ८०॥
अन्तःसमजितशालाधुरस्वधः कम्प्रदं विपप्पलपनामः।
तमःपिशाचार्यांत्यकानाञ्चां भीमं येव दृशारिवर्ज्येमानम्। ८१॥
गतेष्वभावं नगरेभु तेषु दशा तद्दृशं गहनं गमीरम्।
रसःपतिक्षससतस्मलोककुलाय कालाय नमधकार। ८२॥
शोचित्यकलाविष्ट्यंगमोदयण्यद्वादशक्मक्वेवः।
दिवानिमश्यति विनिवर्ज्यति हो कदाचित चत्वारिणिः। ८३॥
अस्तुचापातनिश्चनविकिरणां शिष्यदृस्तियनां निपातनिश्चितवां।
pयानिताभावभूमिपतननचुतुरान्यथा सर्वभावाः।

प्रातः प्रात्विष्ठे तन्वनवर्यनाथैक्तात्तकालाकृ॥ ८४॥
इत्यज्ञाताक्तलयचित्यं काच्या शाक्ति स विसंस्थुलोकः।
अनित्यचित्यनमश्यभाजानानानानि केवः शिविलिंवल्लिं॥ ८५॥
प्रातः स द्वारा विभाजोपोराणोयत्वार्थस्मृतकालीलीः।
मने सख्स्त्वनपावस्थिता सम्यंगदुर्गतनानवाहिनानि॥ ८६॥
श्रीः प्रयतं क्षणसंपर्यापि प्रवर्त्मने युगदीर्विचारे।
पुनापिणानं तमेन देशं कुतुहलं प्रयोंदशास्य। ८७॥
स तत्र निर्यायनप्रवाहदीपीयोरीनिर्निर्मणकामोऽः।
दुःश्री पातालमिथानसीं हांसं प्रजातं भुवनरणाभम्। ८८॥
क्षणं तदालोकस्मुक्तं सिद्धसम्प्रायतं प्रयतं स पर्यं स्वमेव।
काले प्रयते पुनरागतंकत्स सर: समुद्रायमप्यप्यस्थत॥ ८९॥
अनन्तपार्श्वित्यक्षमप्रमेयपुराणागे-नाशसतस्ये।
परागुलने सुधंगोष्टिमिर्यान्तातील कपिलेन जुगम॥ ९०॥

1. 'निष्क्रण' क-ख, 'निष्क्रण' ख-श्र. 
हृद्यान्त्यन्वैस्यांशाख्याद्वेषोक्तियतपत्येनामः।
मुः समूद्रविविधत्यान्तस्यां कौशिकशिशाशिशाद्वेषकामेः॥ ९१॥
स्वादूर्द्रक कोशलविविचारं पञ्चोज्ज्वलं भुज्ञगणोपपैिम।
सत्तुद्रशं पुष्पयतायमीं नयेद्विभ्यामः॥ ९२॥
सविभाम श्रीरामण परागपीतंस्य नाभिभवाहुः॥
नीलोत्पलिस्यामलमालय्य संस न निपंततः प्रदश्यिः॥ ९३॥
अतो ने नेत्रार्पितकौतुकनामै वैचिन्यगैश्चिन्यविसयति।
पिबस्यते विन्यातो कौशः सुजयनं च महादृश्यानि॥ ९४॥
कृष्ण विचिन्येति वसद्विधकः संकराचरीससादसरोभूतः।
अनित्यानि नवनबेदनम् न संतिारः कुशालः कक्ष॥ ९५॥
अयं विपंकूरं शन्यति न मनः कापि सुदुतां
न यावतसंस्कू्तं सकलभम्भक्ष्यति।
मनाकतिस्नयातेप्रशास्मैवप्रकरणविधिः॥ ९६॥
सरस्ते देशितस्तम्पिते विच्छिन्न विध्यां सन्तिकादिश्चितश्रम।
सपुष्पुपोपालोत्पलित्यविपीतस्य चाकारायप्तविसमौले॥ ९७॥
स ब्रह्मचर्याखमानं विभाय खुपूं कमलोपचारिः।
हृद्यान्त सरस्तियो चः मध्यजाति समार्द्धः(दे) मूर्ति विधातुष्मकाम॥ ९८॥
तस्यान्तं काश्यकनिश्चेत्य विचित्रस्तलोज्जवलपववस।
स विध्याधक्षः ददशः कथ्य तद्भवितमायमाय नात(त) लक्ष्मीम॥ ९९॥
आदाय कथ्यं कमलं विधाय तचन्द्रचूडस्य किकस्तिकीति।
प्रीति वहन्त्रयमानभैगृही छन्देष्ठ्रः स्वाय नगरी जगाम॥ १००॥
मन्द्रेिप्रथ तह्यिताः ततं तेनार्पिितं कल्पितपुत्रिकां ताम।
अनव्यायवृत्तविशविद्बाधः कथ्यायुद्धस्यसविशेषोऽवलेख॥ १०१॥
कादित्तुसाख्याद्वेषकथ्यं तां नासलेख्येत्य मुनिन्यगादः।
पत्यस्तवेत्यं चपैलविन्यासकथ्यं भविष्ययथेष्टभूतम्॥ १०२॥

१ 'विन्द्रोित' क-गा. २ 'भव' क.
काय्यमाला।
श्रुतितादाच्छाद महादेवे। शुरुणमधृष्ठं तु तुम्हारे।
मन्दोदरी भूमितालवालात तयां रत्नाकरपारंती। १०२।
काले प्रायाते ननकेन राजा यत्ताहे तैलेन घड़े।
व्यया सम्रूद्रदुसुली खुटा सा सीतेति नासा सुन्ने प्रसिद्ध। १०४।
ततात् कदाचिनभागणीजन्त मुखानं शूरुणलाब्यं।
सचः प्रकटाचिरलक्षणनासा खसा श्रसत्ती विजने जगाद। १०६।
अहो प्रभुदक्षर दुमेयसा जगत्य्रीराज्यमीरोजितसा।
यत्रं प्रजनातारिनवाहुऽरोपि धार्ते हृतीलं श्रीव वाक्तिनिंद्राम्। १०८।
मन्नत्रिपि: शक्तिमेदन यस्य निधोलनस्येव दिनानि।
दूर्वाचत्तोचित्रितेव बहद न तथ तिष्ठलफलोमुली श्री। १०७।
श्रीमः पिण्यधारणशसने आत्रा जटाबुख्तसं दक्षणन।
सत्ताय्यां चारूश्च च पत्ता वनं वने दारार्थि: स्थितोंडलिः १०८।
वस्याज्ञाना सा शुरुचिस्वाङ्गमनर्यविधाभरुच्छन्निरागाम।
साधारणावृद्धमर्व कहतीं ददा माया तक्षरवनोरितव। १०५।
तां ततत्के हदुमसेह प्रबुद्धा यावनमोजनमय्यशाबान्ति-(शक्ति)।
रामादुञ्जाणावद्य मयाः: परामव:। के ततकरणानाः। १०६।
मन्मत्तेश्वराय्यापिंतुता:। तुराश्चरणिरण्यग्न्।
तक्ष्वा तत्तसै खर्दूपनाघाराणम् सर्वै सिहताः: ससेन्या। १०७।
कुलमुसूल: कुण्णसुवज्जमोकोपि विवोपरस्मात्वै विवेकमशायी।
पिपीलकेनोदराभुक्ताया विद्यायते निष्ठानक्षर एव। १०८।
आयुस्वार: स्तन्त्रप्रदेशो जगत्य्रीराज्यमुल्लिम्यार।
अहो प्रसिद्धां शुरुणत्रिण्यापि तवं दृढत्कारणकषायं न वेदि। १०९।
इति कसुरमिन्दालामोऽसुत्वा गिरं दुत्तिपहां दृष्टाशः।
जवेन पारं जबलेगाम कालेन कामेन च कृप्यमाणः। १०२।

1. 'भूमिते कुताले' ख. २. 'भूमिते कुताले' ख. ३. 'खुसलोव' ख-च. ४. 'प्रचुत' ख. ५. 'अनुि' क-ग-घ.।
स ग्राम्य मारिचमणमध्यमस्यमृत्युर्यणस्यन्तरसः सः।

न्येवेद्रयम्नमन्त्यविकारसः सैतापहारः विनोधमवः।।१६५।।

कृक्षकिरिकाक्रपणार्थिगो गाहानुकयये मद्रस्मृतमः।

साचिव्यमर्गस्याविख्ययाच्यामानो विचार्य मारिचमुनिस्मृतमः।।१६६।।

अहो वत्तायं तत् महोमभः सत्त्रवारय चेतुनतितत्रः।

किं श्रावणां पुनर्कलनस्मित्रदेहापहसी व्यसनाय दतः।।१६७।।

धृत्यं दुर्क हृदयप्रहाय निन्यः मदोजुझस्मसज्जः।

तद्दीर्धाणाः परिणामकर्त निर्देश्यां दुर्दुस्मित्यमिष्यमहः।।१६८।।

संवाप्कारः सुक्तमहः हेशावतः कुशलप्रसः।

शीलाप्रसः कुपधार्मिकः पापप्रकः परदारहारः।।१६९।।

पश्यं न जिन्दान्यथ चर्यद्विन्य स्थाश्च चेतुन विलोकयन्ति।

विनाशकाले चपलेन्द्रियानां सेरवन्द्रियाणीव पुरः प्रयात्तिः।।१७०।।

रामस्य हेतुः कथमिच्छसि तव पलीवयुक्तराक्षसस्य।

यथार्थ्यतिनित्येऽवस्ते मेः क रक्तसाम्यति विचेकपकः।।१७१।।

नातः क्रृती तत्तस्यह्रस्यस्यश्रुतः

मन्त्राविष्टस्यन्तरारङ्गविष्णुप्रावातः।

वृत्थ्वोपेदेदैशार्यस्य पितृनियोगः।

चः कौशिकस्य मातरक्षणदीपिरोध्योभूतः।।१७२।।

शृः विश्वः कौशिकस्थाननक्न मन्त्रातिरं वर्मनिः तात्तकाः चः।।

हत्वा प्रतेऽव मुनिना वितिपर्व सतमभकामकर्षणः विचामः।।१७३।।

अथोक्तप्यातः कौशक्षुतमार्गाणांसम्भवस्य यस्माः

अश्वस्य योजनानां शत्युदुविते मूडः प्रमितावोधे।

वृत्थ्वद्धार्य वाणासनवचकितं भीम रामायानः।

राकारामादिश्रेष्ठविभायतमयभयं कक्षिच्चित्तितिः।।१७४।।

१. ‘स दिन्यमचारविषयचामान’ खः २. ‘सूत्रः’ खः ३. ‘दूतेः’ घः ४. ‘सर्वप्रकारः

कुश्ताकारः’ खः ५. ‘निन्देऽ’ कः ६. ‘निन्देऽ’ गः ७. ‘निन्देऽ’ घः ८. ‘तपःस्वितः’ क-घः

६. ‘योगः’ क-घः ७. ‘प्रत्युत्तमः’ खः।
यः प्राप येथे जनकस्य पुत्रिः चण्डीराशिपानकमनेः सीतामूः।
नीतां चिरोकीविनयायायेव शाक्तिलम्येतां कुशमाधुरेन्दुः। १२५॥
आकर्षणकक्षड़भन्दकरङ्गुलरोचङ्गणीदाचारप्रकृतात्रसर्वशिल्पवादविभेदेन्हउद्धारात्म्यः।
चापश्रीकुटक्रोनेव व्यक्ति भ्रुगुप्तेऽसर्वमेव गोता।
पुण्यश्रावण्यजनमाध्यमचपरिच्यवक्षुऽर्तीनरोऽसुः। १२६॥
यः सत्यपाश्र्यशितस्य सुकृते पिल्लरिगिः निर्जनसंख्याय।
ययावरणं सह लक्ष्मणेन आचा समाननतया च पत्या। १२७॥
दयोगशोकालिपिर्नां प्रत्से स्वर्गे मनुष्ये भरतेन यज्ञाः।
अम्बिकर्मानोऽधिप निजः न राज्यं जयादृश रामः हिर्षस्तवगामः। १२८॥
तत्पादुःके मूढ्रे निपाण्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्येऽध्यिन्ये।
राज्यं जयादृशुद्धशीतलीयं वनात्मवाचवाधी तत्तद्दीपः। १२९॥
सहायताः ते कुपदे करोमी कथं शरीरप्रतिकूलकार्यः।
अकुरूतस्तवत्ववत्वविलेविनाशः क्तहसु रामानन्यनः वर्णे मेः। १६०॥
शुष्ठवेदि मारितहे सहमसूत्रादि राखसेने धर्मनेव विद्वेजः।
मातानिगां विनाशाःः। पशुहृथ्यः कल्पितमभुवेषः। १३१॥
अर्थीत्तिकब्यवस्थानसर्वं वेधित तः।
श्रेयः प्राप्तु किंमसर्वते वर्णस्य द्रोपदः।
तत्त्‌मोदण्ये पत्तित्व विवाहः कृत्यशोकालिगार्ते।
देवादिष्टे पतनसमये लक्ष्मनं कस्य शादिः। १३२॥
अथ कनककुर्वेण विभुनोऽवज्जुः।
रितिरंगिनीविचित्रं लोचनानन्दस्मिन्मः।
अविरलेव विकरितं सनिधिसं चरनं।
अनकर्पातिपुरीऽधिकारां ददति। १३३॥
तत्स्थितोऽभिप्रायं यस्मात्स्य मया हरितान्यानुत्पुष्या।
भृत्वाःहे लक्ष्मणमातचापः ससार सारञ्जवाचचारः रामः। १३४॥

१. 'शापाः' खः २. 'विशेषम्' क-मः, 'निपिंपं' खः ३. 'विधाय' क-ख-मः।
मायामृगस्वत्तिश्चतराननेन स पतिष्ठा पारथदनुष्युतेन ।
विद्धः पतनामस्थूलस्य एव हा लक्ष्मणः पारातिर्भव सुराव ॥ १३६ ॥
शुरोऽपि प्रलयं सहसत्र सीता भूतेयिरुङ्गे परिश्रास्माना ।
उत्क्रिप्तान्ती निसर्गः यतात्सत्संवर्म्य लक्ष्मणमीसतिं तैमु ॥ १३६ ॥
अप्रेक्ष सीतामयं कृष्णनुदेशः सानन्दनुर्रुस्ती ददारी ।
सुरासुराणां कहोपशान्तः सुखः सदेहात्मिनः निःजनःस्वाम ॥ १३७ ॥
प्रणामिना स्वागतवादिनः तात पाध्यसनातिनःविशेषः सिंहभुम ।
उवाच कौटिल्यविलोलमयः प्रचछवकायः क्षणदा चरेन्द्रः ॥ १३८ ॥
लवण्यं सकलाङ्कस्डङ्कुभः माधुर्येषु वचः
सीतावन्त नयनद्रयें च दुःखं प्राणत्वं कपायच्छविः ।
सूति: कान्तिशुचारिता रसस्मरौ चिन्त्रं चमत्कारिणी
यवेनाप्पभिक्ष्यक्रम्यम्मक्कुं किचिद्र तें चेतितम् ॥ १३९ ॥
एकाकिनी निःजङ्कनानेतत्सिन्चकिरि किर रतनवीनयोग्या ।
घोरं चूर्जाग्रहःतमःतलसत्त्वेषं विषमासिकाभुमः ॥ १४० ॥
एता निभर्दित्सूचिनिचित्रेऽदशं संचरा भूमयः
शुक्लशुण्णाजरोस्यःकोपिविपश्चासोपश्चासः ्
श्रीभगवानिन्द्रमभिन्नस्पष्टंत्वरिपोष्िन्महिपुष्टं
शङ्क्वाकुलविक्रीणकुलक्ष्मेदातितिक्षः पथः ॥ १४१ ॥
दिव्य रहस्यर्थःप्रेरितचिरा रथम् तव श्रीसिकी
ढांडः स्फाटिकम्बिन्दाराधृतिवे: स्वर्गः हसती सुहः ।
तस्य: सुङ्गु विभायशोकविनिकादस्या मरुः
तवज्ञकल्पतारास्तराणि संगीर्ज्ञारः ॥ १४२ ॥
नगरिवोधग्रामातिश्रीलक्ष्मेधिनायः प्रणये तवाहम् ।
यद जस्तोऽपिकुसुधवाचः स्वमःश्रवायास्वमन्ति ॥ १४३ ॥

1. ‘विद्धः’ कः । 2. ‘आतिरैः’ कः-गः । 3. ‘तवः’ कः-गः-घः । 4. ‘कितवः’
कः-गः । 5. ‘हस्तेयिरुङ्गे’ कः-गः-घः । 6. ‘श्रीसिकी’ कः । 7. ‘सुहः’ कः-गः-घः ।
श्रुतेतुसंक दशकंधरेण भयेन कोपेन च कमपमान।

नगाद जितं जनकालम्भा तं सुभ्रव्यधालुरिः सहस्रम्।

अण्वे प्रतांत्यतःक्षूरसंक श्रापपंसंभू इवान्ध्रकृपः।

पापायतं जल्लयति केन नाम भूषी पतिता न जिहाद।

इति खुवाणा कपाटकृत्तिकां करिण मातब्रजिनः प्रमाथी।

आक्षण्य रसमास वेष्पाणां जयारः मति पिषिताशेनः।

तारास्त्रासं शरणविशेणि तं दयामिनी न रक्ष कशिन्त।

प्रायं स्वर्गाप्रणयी जनोऽवं परार्तिकाले विरहप्रयतः।

सीता हरतं रजनीचरेनूः लतामिनोऽर्मिततमयेन।

धीरं कुपायवानस्य सुवसर्मादव्यतिज्ञवेष्पासं।

निक्ततम्यथयोऽथिवाहं कृत्वा दुःशास्यं नवव्युश्यत।

दैवप्रभाणे विजये जनायुज्ज्वाह जीवं निन्दमालवः।

जायते निपं यमाणि सततं जगमसे जनंतः।

कोष्ठेकः किल जायते स युक्तीं च वीतपुण्यस्मात्।

आत्मरुपमपतिस्तितं वृणविचित्रतेन जातं अथ्य।

व्यासशेषपशोमेयं बुध्वा कल्पस्थितिज्ञावति।

ढगाधिनाथ: सुभयुत्त ब्रह्माष्ट्रोकनास्ति वनिकां प्रविष्य।

न्येवशयमैत्रिज्ञा श्रायं कुल्लय मानस च जीवितस्म।

दिनेशु तातेजवध रामवृत्तं झारुं विंत्युं: प्रणविनिंगः।

शुकेतुनामा दशकंधरेण विज्ञाय सवं स समाजगाम।

स तापस्वप्यजनविज्ञुतेन वेपेन ढगापतिम्मुपेल।

खंयां वनपापे जुलनमागयं समस्तकारपः कथानतर्कः।

न युज्यते वृक्षभंगमं यथा चाहिन्त न प्रकटं न गुहम्।

प्रायं: प्रमूहमालसिंपिकसः: श्रुतामाहरे नैवपादचारः।

श्रृंतं च हृदं च निवेद्यमाणं सतं वच: श्रीतिकरं नें राजा।

तुपर्यङ भुपाः: लक्षकल्लवेन श्रुतेन वेदयाप्रणयेयोपेन।

1. 'जाम' ने क. 2. 'हल्यु' ख. 3. 'वन' ग-घ. 4. 'नराण्म' ख.
कणिनुकूलं हद्यमहयय यहुःच्छयैः तत्सानहद्यन्द्रोपयम्।

वाद्यम्यातम्याय भृत्येत्तीर्धकारः परसः प्रभुवासः।

सहाय्यहीनस्य पदच्युतस्य क्षमस्य कान्तिविहरहानित्वस्य।

रामस्य वृत्तं भृष्णु देववर्ष श्रुव्यन्ति विचार्येत्र कियतां हितं यत्व।

हत्या स मारीचमेष्यमाय लक्ष्मणाध्रम लक्ष्मणामास्सम्भे।

विचेोक्य सीताहरणाभिहारीमेव ध्यातवप्रति चमुक्त्वद्यतिद्विं।

हद्यान्ध्रम शुर्यस्य किन्तुप्रत्योगश्च मोक्षाभिप्रचारात्मकः।

आभावं संज्ञा शानके धेयदेव चक्रमारुद्व व्याकुलम्।

जनादेशस्तत्रभक्षणायाच्योशेशोपस्य कृत्यान्तविधिः विचित्रः।

ततःसत्यं दृष्टिस्वरूपायो रामः कृश्यं शारिरिवावसादः।

शैवे शैवे स्थलजलएक्क्षायुः निकुले

हत्या कृत्यां हद्यमसशक्तिविताविश्वमिनायम।

शोकेनात्मतिहितवस्ति: प्रस्वल्द्राप्भवः।

रामः सीताः भृतिमिव वने हारिताः नासादः।

सर: पुष्टिक्षेत्रस्य विकरकुमुदैन्द्रीवरणे।

रजःपुष्पालेयं सैं कहू निकलेत्युतिद्विं।

वहनन्त्यादिव कमलशक्क्षीप विमुखः।

श्यामन्तङ्गकाह्यसद्यात्माः। समनयं।

हद्या स्त्रिय: पुत्रमपावतरङ्गन्नथुः स विमोच्यं शापाल।

राकावियोगमिति: शाश्र्यं यथाः तदुक्तेन पथा हितेन।

शनैरवाप्यतन्त्रस्य सुधीवनाशः शब्दोपक्षेण।

परस्तावशविद्वित्रतिष्ठ& स ग्राप विध्यातविषयं सर्वः।

तत्तथामोहस्तितविषयं हतं समाकार्यं स वालिनाशः।

चकार मित्रोपकृतित्रशब्दसंवताण्वित्रविकीर्तिनेन प्रतिद्वारः।

किंकिनीसमेत्य रामः प्रभुविज्ञवं वालिनं शौर्यशाली।

सुधीवाहनसुभ्रानविशिश्वरतं कीर्तितिर्यं चकारः।


dashāvatārācharitra

1. 'परमः' खः 2. 'पुले' खः 3. 'सहार' ग-घः 4. 'चैतनः' खः 5. 'किंकिनी' क-खः-गः.
काव्यमाला

संश्यामानाय पीरः क्षणगमनपद्यः सदैवा च द्वादशः ॥ १६६ ॥

सुमित्रविश्वनाथसरस्वतिशास्त्रवृत्तानि ॥ १६७ ॥

संस्कृतमंत्राणि जलधरं सिद्धोऽवतं विच्छिन्त

सहोत्सफुतं कदन्तपवं तां सिसियथितं केतकीम् ॥

तत: प्रायस्ते भनेकाले प्रभानवायस्यु दिशां मुखेषु ॥

मियराज्यश्रीरिव हंस्येतु: पञ्चाकरणां शारदाजगम ॥ १६९ ॥

उद्योगकलेडपिद्दि निर्गलिस वकुँ सुरौधः (२) नरहंशपत्वस।

उद्येन सौमित्रिश्रयायणेन यथौ विचुः कपिराजतानीम् ॥ १७० ॥

श्रीमोक्षस्य दर्शनावरूपं हरिस्वरं विस्तृतमित्रकार्यः ॥

अम्बेल्य दुरुज्जवनस्य नगर रामाणु: कोष्टकप्रदेशः ॥ १७१ ॥

आद्यविनिजप्रायेर्कालिनं: पल्लवतापरवार्णोऽस्य

न्यौरीदार्यानार्य: वैति न वन्हेकेशकमश्याध्रयम् ॥

उच्छिष्टं पित्रसिप्रियावर्दु पालसारामभवं मघु

प्रायोपकृतः कुत्रहदे पापणर्दे कृपि: ॥ १७२ ॥

सोहासा: कुबलासकृमेश्वरकलालिहितार्द्वारा-

संविद्याप्रणालशारपकर्मीकीर्तिकुरुकारकमः ॥

विद्युज्ज्वलरेष्ट्रूपं रंजनाविचाररूपनायेन तदि-

दूर्महीर्विचारणस्तुलितकाश्योऽचा: सल्त्रीत: ॥ १७३ ॥

स लक्ष्मणेनित्व बिद्यान्यान: स्वाधोपक्ष्यविचित्रित: ॥

प्रसादं तं सच्चरणमानमेक्षे न्यसैव्यं विज्ञाय सामस ॥ १७४ ॥

1. 'सोहासा: कथनतां' क-'ग-च.'
नाम: समस्येत तत: कपीन्द्र: सुवंगस्वेत्व: परिपूर्विताः।।
राम प्रसादविमुखः वियाय दिशो विजेतुः वल्मिकिद्विदेश || १७५ ||
सीतान्बेंणकण्णानस्रणप्रणायिः दर्ष्य संस्कर्ताः
संपूर्णे भूवने कपिलविक्षुः तैलयेन दिग्विजयिः।।
मेघवस्तमिवाम्स्थः वन्तमसंवत्सपीवते दिने ||
दिकचर्कः च भव्यति विन्दुशिल्पग्रावसंगृहे दर्शनम् || १७६ ||
वेगेनास्मातः नेन्द्रानांहलष्य धृष्टि || प्रवज्ञः।।
प्राति दुःक्षिणसिन्युवन्ततर्ववधोरोहामुः।।
आंक्षिण्द्रस्तमिवाढ़रप्रणायिः ग्रहः दिग्विजातिभि(?)-
हृद्य वन्द्यपरिश्रमः प्रसुयुलित्यनिमित्य धृतिः || १७७ ||
ततोश्चवैविभिष्यतः समुद्रसंदर्शेनात्जवात्मामानः।।
सीता न उद्याधितरयं न नरवचं: कपिलः क: सहते प्रकोपम् १७८।।
इहि नस्त्यकपरिश्राहाणां युक्त तपः संगमितिश्राहाणम्।।
भीमेऽभिमाने नित्तेदःवमाने वने विना भेष्ज्ञमति नान्यते || १७९ ||
मिथ्यायुप्तकर्त्तवर्णानस्रणास्थायिभोगहिः-
राष्ट्राशास्त्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्रास्राः।।
अनेत हन्त दिश्यान्ति संततमहामोह्वस्तरोहावहा।।
वेदेयायुपिङ्क्रामम्बलः अभिमोदज्ञानं संपर्द: || १८० ||
भवन्यो नेतायुवज्जाति प्रवीरो जीतयोमोहिझर्तिजीवितोपि।।
चिन्त्यस्य दश्चूतिराजकारे लोके प्रसूता किल कीतिलक्षमी: || १८१ ||
इत्यज्ञेनाभिभिः समीप संपातिनामा शनक्षेवास:।।
पुष्यवर्णपतिज्ञानां नवोऽववर्तकाक्षक्य्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्य�ुः।।

1. 'सिन्धू' कसांक 2. 'ताम्राकु' कसांगक 3. 'वेशायु BJP' कसांक 4. 'मधुमयो' कसमयो 5. 'समस्येत' कसांक 6. 'प्रकोपमसं' कसांगक 7. 'सीतान्बेत्वे' कसांमेबेत्वे 8. 'दिग्विजातिभि' कसांविजातिभि 9. 'हृद्य' कसां हृद्य 10. 'प्रवज्ञः' कसां प्रवज्ञः
निद्राभपञ्च पतीं सितिह मा दिवाकरत्स्यो शुनिरित्यवाच ।
भविष्यति श्रीदगंति सप्तस्टवं रामदत्ताश्वदर्पणकर्षणः ॥ १८४ ॥
झाय मे रामकथास्त्रोतेन पशैः प्रजार्तिवादः स शापः ।
पश्यामि लक्ष्मणवतनी निरुद्गुणा सीतां निगचिते जगाम मुखः ॥ १८५ ॥
महामतेन जन्मतो मतन सिंहः सादरस्मितः ।
अभ्यार्थीते भवेश्वरेण्ड्रिमानी समीरस्नुववृत्ते हनुमान ॥ १८६ ॥
महेश्वरानाह गिरिर स पादरेन गुरुविहतकु म्यात ।
आदातुमिच्छितव नाकुप्रिण दिनेशचिब्ब युनरस्त्रायात् ॥ १८७ ॥

ख्च्चाम्युप्रतितिकिरितेश्वरः वसुधि कृपाकोपाकुले-
द्रैशकोटिनिपातनेन मकरोऽस्मियाभिमोऽस्तोते ।
दृष्टोधडितदूरव्यावधुतसतीत्त्राक्रृष्णसुकुलः-
च्चकिरिमकस्तैर्नाहास जलपरिकालसूहेः श्रूहः ॥ १८८ ॥

जनस धीः शरयोधनात्त कर्मः तद्धासविनिधित्वासामः ।
जगान भोरामथ सिंहकास्या क्षसापास्वकसमसो जनेत्रीम ॥ १८९ ॥
मानय मेनाकथार्थानेन बिश्रात्त्वे रचगीर विस्मयः ।
करेण संस्तुराय स बलितानविनेद्रक्षाः श्रृवाय तते पोपात ॥ १९० ॥

अथ निषिद्धेषा हसिनासोद्वार्जुआ दिक्षु
सुकुसागृप्रश्ने(वेते?)तत्तद्यान्तःपुरेषु ।
प्रतिपद्वचनाय च सर्व शरीरोविचित्रः
हतस्त्वद्विप्रयादेन सत्त्वाधार्यो शीताम ॥ १९१ ॥

सुरत्क्वैनिकाया मूर्खन्व विनायाय
प्रतिधुतक्षेप्योर्लोकानिभ्रान्त्विद्युतानान्तान ।
सुरपुरक्ष्टदेशाधिक सं हतवा
स्थमितीर्ता तामिल्लिन्द्रद्वृमृताः ॥ १९२ ॥
तृणिमिव वहता तच्चच्याना भ्रदस्तः
हुतवहुतसोनक्षणिः श्रीकृष्णक्षणः ॥

१. 'तद्यतः' खः २. 'वनिकाया' क-ख-म.
क्रतमिह कपिना यत्वच देवेन दंश
tतद्पि क्रमांसस्य दैवदेशं न नध्यम् ॥ १९३ ॥ (तिलकम)
यशोक्तिकं विनयप्रसन्नं विज्ञाप्यसे शाक्तिवत्वेन देव।
आवृत्तिश्रृंवावकारि वशं न तन्तु कार्यं स्वाहितं विचार्यम् ॥ १९४ ॥
श्रुवेत्वतुद्रङ्गावतिप्रतिन रसः पति: क्षणां क्षणमीश्यमान:।
न किंचिन्द्रेऽचरणाष्टेन समुद्भिक्षाकारकादिपीठम् ॥ १९५ ॥
अथ प्रभाते किंच मन्त्रिंशुभलिङ्गविविष्यमाणं क्षणदाचर्येनं।
आता समायस्थितमयुपेय विभिषणः तृत्यं तत् विभाषाऽ॥ १९६ ॥
अत्यल्केपिन्य स्वानाशालेण न संविद्यस्यं निरूप्यते भवानाऽ।
तेषा प्रमादात्मानिनी: सकापावादा निष्ठो भवति ॥ १९७ ॥
न धीमतां धारिति धी: कुकारे क्षणाकाराय्यां भवति।
कुष्ठीन्त्वकारां विरस्वति नैव हिंति न श्रुप्वति च दैववेदः ॥ १९८ ॥
पराशं यत्स कपिलापि चक्कर सोकं कुन्यग्रामावः।
सीतापहारप्रभवावामाने तत्त्यां एवं प्रशामाभुयायः ॥ १९९ ॥
अतो च चारैं निवेदितं भो रामः समुखस्य तद्पवामः।
यशोक्तिकोषविविजी विवेयेऽस् दशरथिस्त्रपातनादवाति्। ॥ २०० ॥
प्राच्छ तत्त्वामत्मा हिताय रामः सीतापरीपेन च शान्तिमेति।
अव्य प्रमादस्य शरापवातः (१) सीतापरित्यागकारावल्लभः ॥ २०१ ॥
हिंति तवेने न वदन्तामात्मास्त्रवदूःताधीनविभूतिमागः।
चित्रघाताय प्रयत्नावायु न करणुकूलं कथयन्त्यतमायु ॥ २०२ ॥
सत्ये श्रीनाथकाकितमतयो वच्चक्रामामालिनाऽः।
शैलस्थूलोपकारकः जस्ताध्यायोऽपितकायः।
मन्त्रोद्धि: पितुनवना धर्मनमोक्तिमिष्ठः।
साधुप्रद्विः प्रश्लोकुदः सर्वदा भूमिपायः ॥ २०३ ॥

१. ‘विनाति’ ख। २. ‘मुल्लेऽ’ ख। ३. ‘संवरित्वं’ क-ग। ४. ‘हुँ’ ख। ५. ‘योगा’ ख। ६. ‘हुँ’ ख।
इति चावानं कुशलानुक्यायद्रितीयं अन्तमण्डलीकोपं।
आह्वण्यं कलात्मनं चरणार्घ्यं व्यापारयचिर्विविक्तात् दशायत॥ २०४॥
स चेतसरिणिसत्सन्ताचेतसिन्फूकासितं सजनसंस्कारायं।
गुणाविनायं गणमं विगाया जगमं रामस्य समर्पणेऽ॥ २०५॥
अन्येहुरंपुरसौभाग्यस्थितं समेत्य ग्रामिणिरर्षासम॥
युगेणसेन्यार्षनमध्यचारी जगदं विज्ञातसमस्यत॥ २०६॥
इतः प्रयत्नसं विभिन्नसं प्रणामिनं पादवनंवधयम॥
रामेण मौले प्रविशार्यं दत्तं बुद्धार्थपिले प्रथमभिषेकं॥ २०७॥
मन्त्रानतर्जन्तवंत्रतई यातं स तस्य निधिन्हितनिपदेः॥
न बायमवतं सहं जनसं एवं किल योडसुरकं॥ २०८॥
विभिन्नसम्मलम्मके निरानं रामेणस्थित्वा रितम्म क्लतवेकेपि।
गाम्बिरयिनंसन्तदत्याम्हुयामिनं किंचिदौ तैरणस्यप्रयतम॥ २०९॥
रामस्य जापकमिनणं सिन्धुर्यायादयामनते सेतुवन्धम॥
सह्यद्राघमुखम्भकरी लोकं किलवं भयोद्वं एव॥ २१०॥
अथान्तरं मन्दरसुवेयशैः सेतुनिन्द्रोद्धुत्कलकवशै॥
भ्रमावश्यकमेव रूपान्तरस्यान्तशिलां भुकते सहिले किंमत्यत॥ २११॥
सहीमहेषु सेतुरबानेहुदैवेऽस्सदः सहिल्यप्रचारः॥
नूर्ध्वं स निर्विचिन्त्यागायं वज्राधारं राजवसपां च॥ २१२॥
तीर्थांगेन सेतुपथं रामस्य सत्त्वकूटस्य चति निविद्॥
प्रवाचंसैणेन घनेऽप यस्तं त्रस्ता इव कार्य कंद्रित॥ प्रायतं॥ २१३॥
इसुवन्तं ग्राहिणं मनामस्ते लोकापितिमात्रं। ध्वामनामापितस्य शतकुलं प्रभावमानान्तं।
संकल्पं दुक्मुर्धारेषु तुष्णन्यायं सेती तिनेचलुकुलशै॥
रुजाप्यमस्यस्मिनकलनायाकरूपिणिचित्रोमवत॥ २१४॥
अथोष्षरोद्धतुद्धारों भैरवनिनावं क्षणाधाराणाम॥
शिलातालाल्पर्ष्णाणं औकारारवं भवं कपीलस्य॥ २१५॥

1. 'तेवत्र' च । 2. 'तत्वं' च । 3. 'भीतं' क-ख-ग-च।
युः प्रवृत्ते कपिराससानां हुमाद्विशालाक्षसमाहाता भूः।
पुनः प्रजातासिलव्यवहरणः खङ्गः चक्षमे भयविद्विलेव || २१६ ॥
ततः नैतीहार्षयिः प्रविशय विचुन्मुलालयः क्षणादचरेर्मः।
व्यजिज्ञपातंगसर्वरङ्गः प्रत्यक्षानावेक निशाचारकालः || २१७ ॥
देव दुन्द्रणे प्रस्तकसुभटे तुष्यत्वसामीत्रणः।
रक्षोकारसैन्यगोरच मनारंग्नाने वले रक्षसमाः।
वीरेन्द्रजिताम्बुवेश्व निहतो भूमी च्वतो राजवीः।
नागाक्षेत समावृतो विनिशितसा भस्म कपिनां चाक्षम || २१८ ॥
दिव्यभ्रामचारी गर्तदेव साक्षातप्राप्ते विनिधासिलव्यावहः।
अष्टि स्वरूपाने द्राशर्थी क्रूराय नं दौखैवदुहस्तमधवच्छः।
|| २१९ ॥
श्रव्याधिकोत्साहः। दुंगेनं निग्रीवां निशाचारेर्मः।
प्रहस्तप्रसुक्षमसमोरुपः। श्रृङ्गा रणे मन्द्रवच्छः।
|| २२० ॥
भद्रस्य सेन्ये क्षणादचराणां मानात्वन्याधविव्वस्तेयः।
हतः प्रहस्तप्रसुवः। कमेन ते संगरोविकुलम्भुवेश्वेणः।
|| २२१ ॥
त्वानाय देव विपोषयनाय प्रमुद्रामानोदपि गजासेवः।
अत्यन्तनिद्रासङ्करानां न कुम्भकरों विज्ञायति निद्राम || २२२ ॥
श्रुतवः प्रतीहारागिरः दशासः। संभी वातुस्याससुशुकवोत्स्वत।
चित्तवृत्तात्त्वसहनीयः। कस्येष्यीत्यर्थमरणवन्त्यम || २२३ ॥
श्नार्ने निर्विचारः तूनेय कार्योनौराधदः कुम्भकरोः।
श्रुव्वसिः सर्वस्विव्वस्तुः पोषस्यमेित्थ प्रणोदिः म्युनाच || २२४ ॥
अहो महान्दुतः सहुदेहदोत्स्तं समाधिमधृतः।
कोषेन्यनों कि भवता सरासी हुता विभूतितरीणिता न नीलः।
|| २२५ ॥
हीलानिविद्धासुधिसेतः। शक्तिमुद्द्यतः न चिनिता किम त।
भूभुजानित्तिदित्तामुनानारै यस्याचायाः पूर्विमयाः। ज्वनसे || २२६ ॥

1. 'म्यून' क-घः । २. 'च सहसा' कः । ३. 'तयैः' कः । ४. 'मददुत्ताेत विविधो
रणीवीं' कः-गः-घः।
काव्यमाला

स दीवेदर्शी हितकृतमानी विभीषणः किं भवता निरस्तः।
मन्त्रागमिनः प्रथमं निहल्य पश्चात् प्रियं महितमभ्रमण्यम्। २६७।।
व्यसनपत्तनस्वितादिरामेद्याक्षंकि-
हितसाचिवविराणिकृतुनेंनेव भक्तिः।
उचितमतिविच्छयुक्तः हाणामसुक्तिकः
सितिपरिवृद्धक्षीविंदनेव वक्ष्यानि। २२४।।
श्रुत्वाण्योक्तं हितकृतमनंत्रकंचरेन्द्रो न विवेदुष्टकम्।
निपातकले किंज नैव बुद्धिमृद्रेख्यः मोहरोजङ्गितुदिः। २२८।।
स तं जगाद प्रतिविमोहितं विलिताधिभावानाय न मण्डलकादम्।
मिठ्या भुः भृभुभुजस्वेनी मन्त्र गत्वा धनोमहिनान्द्रम्। २२०।।
इत्यानीनामहितो विचिन्ति प्रमादकारकत्व भवितद्वंतया।
सन्नाध्युद्धिनिघिने रिपूङां न कुम्भकृत्तस्वत्वाच किंचित्। २२१।।
संप्राती कुम्भकणेन रणभूवमवायाससम्झुतिताना।
भो सैन्ये कपीनां विद्विष दिविष रना भूसमा संचर्यायम्।
तत्कालिप्रायायादः जगति गुरुः तः सनितुद्धेतन्ध्रदाये।
रक्षेः साकारारुपहरणसयुः। लेचराणा वम्बूः। २२२।।
ततः प्रविद्याविनिरप्रहारो विद्वीरणायः सतृशोणिताच।
नकंतः कुंडकार्यप्रानो व्यजिझ्यसंसतः राक्षसेन्द्रम्। २२३।।
देव लक्ष्मापरशारस्त्रणि ध्वनिकर्मीः गुरुः कुम्भकणि।
चके महसंयुमननमतः। राकुञ्जलपनत् कन्ततान्ताच। २२४।।
भ्राश्रागृहे दच्छने जगति स गगगास्तुगृहोत्सतमाहः।
पद्मवुः भूकम्पकारी भवनितिकिडिज्ञारायणायुः। पिपन्।
सुधीरे वियहोः लुक्विहिमविद्याय मुष्टिप्रहेण।
श्रीवकपेत्रवासु कुम्भवंदवत्वायाहतानज्ञादान। २२५।।
सिंहे विहीणमतेन निकुषथचाप।
सं रायवः स्वकोऽपि भूसुरामम्।
स्रोतसः चन्द्रकीय महाभारतेऽपि
रश्मि: कुहर भुवनविस्मयमच्छति || २३६ ||
हते विकीर्णे युधि कुम्भकर्णे निकुम्भकम्बादिापि च चतुर्दशे ||
मानाकुन्तलादोपराणुस्तवानां क्षणं शमोन्वभूतकण्ठदाचरायानम् || २३७ ||
शोकक्रोणानलिखितमान: कुलक्षयादिवृजनकांशुपेत्।
सैन्य कपिनां निलिंदे क्षणेन स रामायणेशुरौवन नवान || २३८ ||
हतेवृं रसेऽपि हरिधरेऽपि कण्ठावृं केदारिणीक्षणाविचितः।
अम्बुः थितो जानवता हनुमानेनको विस्त्र: कपिनीविवतप्ये || २३९ ||
स योजनानिद्रयेऽदिवि विलुप्तज्ञ भास्यपरमः
सुकुमलकस्थलसकलमिस्तकाधिमयम्।
वद्वासरसौरभैरववदातसारां क्षणा-तसरावकपीधरं हृदिषुपैवयत्वज्जुम् || २४० ||
मानं नेक्षत्रस्वभावतु व्यसनातु सुभावं चित्तेऽविचारं
कीर्तिः हन्ति कल्किधर्मिपि कुलं सौरभविविध्वचप्याम्।
यथतकम विभियते हृष्मतिनः कार्यातुनजोधमये-स्तत्तत्समलर्विनशः।
स्वप्नि लिङ्गि विस्मदृवो विभिः || २४१ ||
अवेदनन्तर्स्पर्यजगास्मरस्यागवास्तवच्छै सहिष्ठापचारः।
वनं समाका निकुम्भमिलस्य यागोऽवधि रूढिः जुहान || २४२ ||
यागायिन्ये युधि वधय एष्ठ नेवाचायस्य विभिषणे।
उक्ते हिते राघवसशानने तं छस्मो योद्धाधामं || २४३ ||
अवेदनन्तर्स्पर्यायोऽम्बके युधरे चरस्य कपिरास्यसानाम।
परस्माय दीर्घमहान्वितं सैन्यद्वयं प्रेतकदातसामय || २४४ ||
क्रोषादुक्रुद्दन्दुर्जिता प्रसंगं शक्तयाः हृस्मणि दारितोपिः।
तं प्रतिभा कपित्तकलकर्क्षो निस्मितिराधर्येनिष्प्रिक्षकार || २४५ ||
श्लोकर्ण्यातेष्विनिपत्तुः श्रोणे निधि-धृतविद्विषा।
व्यासः स्फुटेद्रवः कटकामरशोः पपत कल्याणं इवाचे ने। || २४६ ||

1. 'मुलान' कः-खः २. 'तत्त्व' खः ३. 'वरसैन्य' खः ४. 'सुमलिनि' खः
स ज्योतिः प्रियपुजारस्त्रोक सारतथाप्रतिमलिंगेषु
सीताभिः सहस्र बिहाय वचनम् चित्रे शरणाभिलापम् ॥ २४७ ॥
आत्रा भुजन सचलोधामप्रकृतिनेन
पुनः सर्वसंगमवज्ञामेन ॥
मानेन मौदिमणिना राहितस्य जनः:
कि जीवितेन शिरश्वाश्वशाचिचिथि तुजेन ॥ २४८ ॥
प्रासङ्गम्: समरभुमिभवधानो
भुजावुतात्मवनिंद्रशशरीरपूर्णम् ॥
छंदः: दक्ष्ययिष्ठाभरश्रमेन
विश्रामने निनवः: शयमाचकाण्ड ॥ २४९ ॥
संन्दे: दर्शकंधरे शुद्धिन्यायवृद्धिद्विश्वाभुङ्कले
पेशाचार्यादि स्थिते हरिरानृहृ च रामे युनः।
वाणेषु प्रसरतः देहदलन्यापारपरायां
देहकैस्य स्वत्तुकैस्य रिपुपथे चावश्य होमोभवत् ॥ २५० ॥
अमे शरीरिनिरपेष्टाकरस्मांतः
रतः: पाति शरणारणयोक्तत्वः।
राम: क्षणं साध्विततिनिधक्षणपणाः
साध्वनिधिर्भविसयवानवेधध्यून ॥ २५१ ॥
कायः: केलस्मूलोक्त दृश्यिष्ठविविशिलोकदेवदिस्मास्तसार
स्तेन: शोकेन्द्रभविष्यशेषकल्हेनानि: इथासदीतम् ॥
मान्याशोपोऽसः: धर्मस्वकुटात्मलीलाशालिनकाव्यः
सवः साध्वर्यमश्व निशुद्धननयनिः: पापशापन नाथस् ॥ २५२ ॥
ध्याविती: निविदर्मार्गमनवर्णशोकः
दुर्गोपामाकृतिकुंडलदीमग्नामः ॥
राम: श्रीमण दहनाचित्तुनिमित्त
कूरार्विचन्त्रचन्दनेन शिराश्चकर्ता ॥ २५३ ॥

१. 'तेन रण' ख्र. २. 'सताधितेन' ख्र. २. 'लोकस्य' कः-ग.
रोमावचांतरवचारंधिनकपशालिति
यत्वयपात वदनं दशावाखशधस्म।
आज्ञनमोक्षमस्मुग्युक्ताश्चद्विनेन
प्रीतवेव विस्मयमयदुहिति तत्तदासिति। २५४।
द्वादश च्वातानि वदनानि नव करमेन
कण्ठस्थलकन्तकपुषुकारारचितानि।
व्यासानि दौसरहरमहुमहुवतःशः
संसारितानि दशाम दशाकुंठक्रमम्। २५५।
ढंगे च मूखिषः दशामे दशाशोकरस्य
प्रत्यक्षदवदनवच्यतमनुवहि।
शान्तोधपि कण्ठविगितकन्तनशानितोधि-
रासीलस्त्रोपः च च कुण्ठकरभायस। २५६।
हत्वाथ रामः समरे दशास्यं विवीणं तद्विप्रेवभिषिवः
लक्ष्माकलक्षे रसरस्त्वं सीतामवासामपि नाभ्यनन्दलम्। २५७।
तीने वियोगदहनं तशुतां गतापि
भ्राह्मिता विपमाध्यमपापवहि।
कोपानें निपतिता विनुदळब सीता
हुक्के विचेश हिंसासहितंश्चितमभिषम्। २५८।
पतितां तां ख्यातेव द्रोम्यामदाय रामाय ददौ हुताशः।
स लोकपालसुत्तरीतस्वत्वं तां ग्रामः क्षैं प्रयायाक्ष्योग्याम्। २५९।
तत्र प्राणार्थिनं हत्यापापाभिषेकारितापद्धतमः।
सुधीवल्लभपतिस्वयमानः स प्राप राज्यं चिद्राशामिशि:। २६०।
काशे प्रायते प्रणिधि: प्रजानं वृत्तान्तवधेनी विेने समेल।
व्यञ्जिन्द्रहुर्तरवाते लोकापवाति जनकात्मजाया:। २६१।
जायसं जानवचि शुद्धर्शीला लोकापवात्रसरासहिष्ठ्यः।
सौमित्रंगादित्यं समर्पितानं तत् राज वाल्मीकितपीति: नामः। २६२।
नित्यार्द्धः के जननीतिविद्यानुसारायत्नानि समोऽवानि।
धनांति बिद्यार्द्धीतिचक्राणि श्रणस्याणि प्रियसंगमानि। ॥ १८३॥
वाल्ये भूमिमित्तेत्पिता तदनु च खिद्या वने भीपणे।
पौलस्येन ह्रता भयस्तहृती(ती र)द्राय खङ्कावने।
प्रवायार्येन चूता पुनर्पि त्यक्ता सती जानकी।
संसारे सतताश्रुणातिनि नूणा निर्धार्य:खस्थितिम्। ॥ २६४॥
आश्रयायस्यान मानकोपेन वाल्मीकिना रीन्द्रानिदित्ते।
कालें तनुवायगमनोर्ते: सा नित्यार्द्धाश्रयाकुच निनाय। ॥ २६५॥
सादृशः भरंस्त्रतिविन्नेरूपस्य पुनो तनुवायगविशेषाधिविविह।
वाल्मीकिना श्रवियसङ्क्रियापित्रेः कृषि लघुस्त्रति खलबिन्धानात्र। ॥ २६६॥
प्रवर्धामानी भुनिना स्वकाल्यमध्यापितो गीतिविभक्तिर्वृणीम्।
पूर्ति भविष्यचारितं निवर्ध रामदयानं कैरसास्यं तौ। ॥ २६७॥
निरास सीताविरहे द्वितौ श्रःश्री रामस्तममावलः।
प्रदीपएस्त्रार्थाचित्ताः विवेद श्रमानभूमिप्रतिमाः। विशुद्धितम्। ॥ २६८॥
कि भोगरेगं: किम्बलरेगं: कि नन्दनेष्ठन्दनचतुर्दशेगं:।
वियोगशल्येष्ठुदेशेष्वस्मं कि नित्यशोकेन कृस्वितेन। ॥ २६९॥
कदाचिदिस्तामस्याचास्यस्य रामः प्रहारसतमतकः: यथा।
व्यजियवर्दी वितन्तेतन हतोदसी विषेण विनापराधमु। ॥ २७०॥
मिशुबिख्च: शतकारणं तत्त्वोद्विति किंचिच यदवचले।
तहदेवमुक्तं समास्थितेतु तदा पुनः प्राह संिन्धितं यथा। ॥ २७१॥
देव द्रिजनमा स्वक्षेत्रविधिकारी पुराखास्तेगुपत्त्वोहोधिपि।
केनान्तमेणोप(न) ता न जाने तथापि मे निन्धतमा श्रावजति।। ॥ २७२॥
कालाये देवमदाविकारी विशेषालयमेव विचेकहीनः।
न यस्य कोपश्रायेदेश्वक्षिष्टभ्राहणोपदपि सं कि समधे। ॥ २७३॥
एकोद्व मोहोहर्नाताम भद्दासरङ्गोपविपाल्येभा।
एकामुनानेन भवन्ति जनोः सर्वेन सद्यमुद्यकमेण। ॥ २७४॥

9. 'काव्य' खः।
श्रुत्वेतदाह्रमानाधिरस्त्वं सिहूं नृपः स्वीतमाठाधिनायमः।
चचके चलचामारचराचचन्द्रिकुस्त्रितोणीसिविलासहासमः।
॥ २७२॥
धर्मसा गोसा च्यवनेन रामः श्रीत्वाधितः कूरतारसुरसः।
शैलेन्द्रिक्षशोषोगिनं धारिलं वधाय शतुरमयादिदेश।
॥ २७६॥
शृङ्गाहे तेन हतेय दैले तत्त्वाने कार्थनिरालिका।
दिनेव शतुरमरनविवेशितमूर्तीप्रमणाहं मथुरामंढान।
॥ २७७॥
काले प्रयत्ने सृतमधवर्ष स्वन्ये समादफ मूः हः्यभिन्मना।
उच्छः स्तुतुकोशा समास्थानहारानिकसे वेदित्यणांभिजः।
॥ २७८॥
अरथे शिररकृं स्ववरियः स्तुतुकेश्वरमातलित्योद्यात।
नृपापरः नम्भववहय्यमकालचुर्यस्य सन्यानामः।
॥ २७९॥
धर्मंद्रोहिणे विदुतार्दक्षेतुः प्रभुः प्रनोप्जने।
ध्येयात्शुकचरिने प्रवाहायमुखे विण्निरावृष्टिपुष्प।
कायम्यार्जतीत्यसे शितस्यति चन्द्रोद्योरित्दिनेयः।
दृष्टिमणि चारवारिसकरैः सन् पीवर्धते॥ २८०॥
नाये दिक्षु भगिरे श्रमके पुण्यासतीर्थः प्रवर्जन्ये।
कार्त्तमर्गः पुरुषं त्राया ता चाय वेषः शेषपतामः।
कः नादश्चति: प्रज्ञक्यविद्वाभारारसुराधुना।
देवी मयासि: राज्यकुक्तिभर्मारामवृत्तेऽवृत्तेः॥ २८१॥
विप्रजनादेन विचार्यमाणीकारणवदेश्यस्येव सारे।
स्मायेण मूके शुमीथरेषु समभावाचारार एव वामी॥ २८२॥
शृङ्ग्यात्स्नात्सीत्तरं करोति श्रम्भूकनामा दिशि दुर्दशियामः।
स एव वर्णार्मधर्मीः पुण्यक्षे कारणमृग्याटि:॥ २८३॥
श्रुत्वेदृः नार्त्याक्यमेतस्तस्तास्तादशर्या विमानराजः।
अद्वितिं धर्मपरस्त राजा गत्वाभिक्षणिणिदिनिश्च्यतः।
॥ २८४॥
रामासिप्तेन नित्यात्तको शृङ्गे विमानेन दिव्ये प्रयते।
निजामासे तत्स्तत्त्वं चेव सारे निन्दाः स्तुतिमिनिवार:॥ २८५॥
হেমী কর তত্ত্ব সংশ্লিষ্টের মাধ্যমে রহস্যময় রহস্যময়ী।
অন্তর্দিকবিশ্বাস প্রাপ্ত মৌনবিত্ত সম্পত্তি ॥ ২৮৬ ॥
বল্লিকেবিষ্ণুয়ালোকী নক্ষত্র নক্ষত্রাশ্রয়ী তথা তথা তথা তথা ॥
অগ্নিতান্ত্রিক তন্ত্রশাসনকে তথা তথা তথা তথা তথা ॥ ২৮৭ ॥
পুনর্জন্য বিষ্ণুনায়নায় তুল্যঘাটাসংরক্ষণ রাম।
করোতি সীতা পুনর্জন্য শ্রীগোপমাত্রন ॥ তথা তথা ॥ ২৮৮ ॥
বল্লিকেবিষ্ণুময় রামময় তাঁকা প্রাপ্তি বধমূখ ॥
কাজ্জাতী রাগজনময় মন্যজ্ঞগুলো গিরসংজ্ঞায় ॥ ২৮৯ ॥
যাতর্যপুরাণ পরঃ প্রাপ্ত শ্রীতিতেন বাচা বচ কর্মণা ॥
তত্ত্বসংগ্রহপুরুষে তেন দদাতা মাতা বধুভাবকালায়মূল ॥ ২৯০ ॥
অধ্যাপিতা মূর্তিতার ক্ষতিসমাপ্তি সমাদৃত তথা বিবেশ ॥
কাঙ্ক্ষামূম্ব নিবেদয়েদে কান্ত সৃষ্টিরাজার নিবার্য্যমাণা ॥ ২৯১ ॥
রামস্তম্ভ প্রস্তরেন্দ্রিয়ারা পারাক্ষণ প্রবাসীঘাত ॥
নিবারিত্বং প্রজ্ঞবেদন্ত প্রতিইতেন তুচ্ছে তুচ্ছে ব্যাপ্ত ॥ ২৯২ ॥
অথাধ্যায়মধ্যে বিচিন্তাবিষ্ণু পুনর্জন্য কারণে সাঙ্ক্ষেপন সমেত ॥
সংসারে বৈষ্ণব রাম: সহানুষ্ঠানে নিয়ম্য সম্পত্তি ॥ ২৯৩ ॥
অথ স ভগবানর্ম কালঃ জন্মর্থত্ত্ব দ্বারে সম্পর্কিত কালহ হরিরহস্যদ্বিদ্বংশীয় ॥
প্রতিবক্তার নূতন ধৃতোর্জেতে সরিষ্ণিয় ॥
নিজনমধ্যে কীটিত্ত্বম্য জগাম: হরিনূত্তম্যমূল ॥ ২৯৪ ॥
ইতি শ্রীনাতরাশাস্তাপারস্ময়ফলান্তরিণি দ্বারাকার্ত্তিতে শ্রীরামাজয়: সরস ॥

শ্রীদ্বারাকারিত্যম: ॥

আহো কালসম্পদ্য নিবা: শ্রীবিয়োতিতিতব্য ॥
মানসনমন্ত্রনন্ত্র সুগান্তাযাঃ পর্য্যত: ইত্য ॥ ১ ॥

১. 'প্রচ্ছণঃ' কং-গ্র-
युगदीर्घ प्रयात्सद करि दिनस(ग)णकमः।
केटभारि पुनश्रृःसामोराती शरण यथा॥ २ ॥
सा ददर्श सुधामोघो प्रबुद्धः श्रेष्ठाचिनम्।
विवरूपं फणारबसहस्रप्रतिविचित्रतम॥ ३ ॥
सुखसंस्कृत्यवचान्ते चतुर्वत्सकु:ः सुः॥
युनिभिन्दारावृत्तः पृणात्: परिवारितम॥ ४ ॥
पादसंवाहनव्यां थ्रियं प्रेममास्ततः॥
वहन्तं हरिये वर्क कौस्तुहप्रतिविचित्रताम॥ ६ ॥
मही मरकतस्यामा व्यक्तमाक्षिकभूषणा।
खङ्कस्मीदर्शनश्रुत्रार्जनवः प्रणानम तमः॥ ६ ॥
सा प्रणामचंदलकणौत्तलालिखसंस्मिनिषाम।
विज्ञ मत्वृत्तस्य चक्रे विचारानुरतनः॥ ७ ॥
म्भवम्भवः सचीवोक्षिन्तार्थानुसारः।
वत्स्यथेवशल्यामः पुनरुप निवेदयते॥ ८ ॥
हिरण्याक्षवत्त्वातो निलसास्वितंत्रकुः।
समुल्लिचावृत्येवाह चराहपुष्य स्यम्॥ ९ ॥
कालनेमप्रभुतय: पुरा मद्दाराणायः।
ये हत भवत दैवासेवन्तीणां: पुनर्त्वपा॥ १० ॥
उपसेवन्य तनय: खूः खूः तरानुगः।
वृत्तिविभो समुतप्तः कालनेमिर्महासुः॥ ११ ॥
अनन्तदैवंभुपालबनमारमरदिता।
अथमीन्द्रहुः कार्त्तिके न सहे: बोद्रमक्षम।॥ १२ ॥
श्रुत्वैदुक्षुम्बयति संगान्तस्मितानमः।
करिप्याम्युचितं सणिमित्युक्त्वा विससज्ञे तामः॥ १३ ॥
प्रथित्यामथ यात्यां विधा(ज्ञा)य हद्यस्थितम।
विषोः समीहितं सर्वं सुरामास्य पितामहः॥ १४ ॥

1. 'अर्थद्वात्रता' ख. 2. 'समन्तात्रा' ख.
भूमिभारातराय देवोवत्तरति सितिम् ।
यदुविडुकिकले याति कछुदेवस्य पुरुस्ताम् ॥ १५ ॥
यूगमेशावतरणं कुले कृतं भारते ।
इत्यके पदार्पणं तथेतुक्तं यथा: खुरा: ॥ १६ ॥
ततः कन्दाचित्यय्यो नारदो मधुरां पुरात ।
स्वच्छन्दबुद्धिनिरूपं कलिकेकिलकुली! ॥ १७ ॥
स रह: कंसम्भेर्व प्राप्तस्यरात्रोऽवधुतः ।
तुमारेरणं वर्तति रक्षेत्रः विधुतां श्रीमक ॥ १८ ॥
पित्रुपालये देवकया यः समुपचे गृहः ।
स हृदेरनिधित्वार्तनाय विभुदोजित्वस ते ॥ १९ ॥
उक्ते याति वायु प्रेमेन कंसं: पापी पितुस्वः।
देवक्या निर्बास्यनिधिनाय समादिशत् ॥ २० ॥
हतेषु पद्धु बालेऽव वायुद्वेष्टव ।
सपत्ये सत्तमं मूलं रोहिण्ये देवस्व द्वार् ॥ २१ ॥
स विष्णु: शयनाम्यासाज्ञातामस्वरुपणक्षम् ।
अवतीर्थ: शिशु! शेष: प्रीतिमन्त्रवत्तति ॥ २२ ॥
अथायाम खुतं जातं वायुवेशः स्वयं निर्भ।
गोकुलेन नन्दोपस्य निधाये विभाषित: ॥ २३ ॥
नन्दपत्या यशोदाया: कन्यां विनिमयेन सः।
आदाय गूढसचीरी निजस्यायनिकी किशपः ॥ २४ ॥
सा कन्या कर्णाहि: प्रत्युद्दैरथ किंकरे:।
शिलायामाहता दीसा विसुक्षेष्वं रथ यथौ ॥ २५ ॥
साधारामुज जनां प्रदीपि विविधनिधायुधा ।
कंसस्यायु: पितवनघी भेजे विन्ययुव्यंराम ॥ २६ ॥
रोहिणीप्रवनाल्पेष्यमपिमूर्दमति: खुराऽ ।
कछुदेवस्य शयमायामननत्याहुपुरस्त जनक। ॥ २७ ॥

1. 'द्रुम्भ' क्र. 2. 'मधुरां नारद' ख्र. 3. 'विधित' ख्र. 4. 'शिथिल' क्र.
८ श्रीकृष्णावतारः] दशावतारचरितम् ॥

तौ संकप्तकृष्णास्य यशोदा दधती यथौ।
विश्वरुता दानसमीयो श्रीरिव स्त्रहणीयताम् ॥ २८ ॥
संकप्तत: श्रीरिति: कृष्णो मरकतद्वृत्त:।
भवतु: प्रथमोदेत्रौ गजपात्यम्योरिव ॥ २९ ॥
वधेहर्ष्याय्येन वालोदलनशालिना।
कन्तेनात्यतं मोहादन्येत्रबः निर्भितम् ॥ ३० ॥
कलयति चिया स्वार्थ सर्व: सद्राम्यदुयेच्छय।
किमपि यत्ते तावधावलकः परिहर्द्यते।

tद्वृ च विभ्: क्रीडोन्मत: करोति तद्वर्तना

जलभुतांगं भलिता दूरदिवंदूत स्वरस्यः ले॥ ३१ ॥
राज्याँहृः गोकुले बालौ कंस: श्रुत्वा तयोः क्षये।
चक्ने गुडोमोपायान्गभव्यत्वयाश्रिति। ॥ ३२ ॥
सन्यतुसः दिशूः कृष्णः क्र्म्मिन्तिद्वित्यान्वित:।
पादमहारेणविन्दं वभज्जः शकटं शहत। ॥ ३३ ॥
विस्त्रायमथ कन्ते पूतानं निष्ठा राखसीम।
विपाद्वृत्तां कृष्णां नीक्षीतजीवितम् ॥ ३४ ॥
किचिदंसंस्थरणायस्य पाणिमालम्य यववान।

dत्रत्रिक्रमकः हर्ष मातुखिरिकः। ॥ ३५ ॥
तत: कुमारयोऽ पात्रीवशा हरिन्वेगयो।
अविश्वानानारं यशोदा श्रमान्ययोः। ॥ ३६ ॥
उद्धृत्या गतिविध्या कृष्णस्य जन्निनी व्यवात।
विश्वन्धनविरस्य दास्या कब्रमुखवले। ॥ ३७ ॥
दामोदरस्यो नामाः समाकृष्णस्युक्तमूः।
मध्येन निर्यत्यो वेगाचार्याः नुवत्वस्योः। ॥ ३८ ॥
संहमीलोका विणपेत्तुलो महादुम्मौ।
यमुनाश्रोभंसंध्वत्मकविनन्तोढ़कः। ॥ ३९ ॥

१. 'विनतादान' ख-मः २. 'दैवदिविरितं' ख-मः ३. 'जन' क-मः.
तत् कृपाध्रेण श्रीगोकुले जितनन्दना
स्माभवरमणीयेधपि रमणीयरामचंद्रवत्
॥ ४० ॥
निगमयायामात्तुरुणशुकु: संपत्तिचिरीमाः
मेयगोपेयोनुलिखितस्याच्यायानो मन्त्रयोगः
॥ ४१ ॥
गायादुपपितिमितहरिणीहरिण: कान्तनान्ता:
कान्तश्रुकु: प्रमदससमयसमयसमय यामुना: कूलकक्षा
॥ ४२ ॥
तत् स्तोकरिम्यानि श्रीश्री शिरिसोपेमः
माधवस्यामर्तिकमनुमुखी शैवनशुद्वितः
॥ ४३ ॥
तत् कृपास्य गोपालदिभमण्डलविन्तिनः
भूत कल्यकोहामण्डसु निविदो रसः
॥ ४४ ॥
पतिते यमुनान्याङ्गानान्ति केलिकान्तुके
ददशी कालिस्योगः नागस्य भवनं तरितः
॥ ४५ ॥
व्यासं क्लिपानतरजनी कवलीकारविधमः
क्लान्तमहिप्रयमुनीनिधरिवधि नदेवः
॥ ४६ ॥
कालः कथं वस्तीह(त्योष) भवमापिः पद्मकः
स तैराक्षण्यमाणोपि कृपास्तुरोहोतः
॥ ४७ ॥
कदम्मशाखामालम्मव्य भवनोपानतत्तवतिनम्
पपत दुरितोत्पत्तं सावेगं: ह्वमितेःभ्वतिः
॥ ४८ ॥
अमचम्मुधायेन शैरिमोगेन भोगिन: अयोरजितस्तमाध्युम येनेनार्जिनमे शिरः
॥ ४९ ॥
पादाकान्तसंस्य फूलकृतितिविपण्डगोणिन: श्राधासिनः
कोपक्षेष्वाशीष्पनुन्तकण्योज्ज्वलादः महेण: रेवतः
कालरूपस्यामृहहरूमोक्तसुपाताद्वृहेतः
काले: कालिस्यवर्तिव जले सहायकाम्बायते
॥ ५० ॥
पीढित: शरण शैरिः स यातलद्विरा यथोः
रौद्रः ससुद्धंत्यासुहं ताप्पनिष्ठम्
॥ ५१ ॥
तत्स्तावः देवतं धेरुकं करः हिरण्याणम्।
जगान् गोकुले विःं हेलवैव हलायुधः।। ९१।।
अथ गोपालप्रेण प्रलयो नाम दानवः।
कन्दनुक्रोड़या श्रीतिं विद्ये रामकृष्णन्योः।। ९२।।
कश्चित्संवधमारणितत्त्वेकं वेगवता हतः।
रामकृष्णानीर्मुक्तिरतत्त्वेण शतथा शिरः।। ९३।।
अथ गोविर्यनिगरां सरक्यामहोलसवे।
भक्तोऽयमहारस्मसंभारो गोकुलेश्वरतः।। ९४।।
पूज्यं पवित्त एवायमित्तुल्ला शाककूपनाम्।
निवायं कृत्स्तलोध्यं बुधुमे दिब्यहृपश्चत्।। ९५।।
ततः प्रभानमानेन मन्युः शतमन्युः।
प्रेषिता वननिर्जीरोपरमेयः समायुः।। ९६।।
तैरीस्वारसारलेकैः नायकेश्वरेण्येन।
आहृतेति महारतः कालाणिरहस्यत।। ९७।।
विराक्रमहृऽणमेवसंपन्नविचिद्वर।
खः हितो जलरूपेण भयभास्मवापतः।। ९८।।
ते श्रीकृष्णोऽसंस्थः श्रीकृष्णाप्राचिता च।
सतः पीतमिवाभौरी वमनः कृष्मपूणम्।। ९९।।
संस्थेण घनाघनेन्द्रतः संपीडुष्मानैषिञ्चः।
प्रोद्वस्तेऽथ प्रथु्यथारवर्निमेस संस्तरूपिते गौतः।।
भीशा कापि युधः क्षितिच्युततमः संभाववाकमिटः।
कल्याणान्यासाहित्या इव महानीयारूढः दिशः।। ६०।।
धारासरासराणिनिपतनकेशसंपीडिताः।
सीद्वक्तस्माणिहितद्वां शीतवातारविनामाः।
वेगस्तवभागवतगिरिनाद्विभोद्वन्नानाः।
प्राणवाणां कचिदिद्ध गवां नामविद्वद्वानाम्।। ६१।।
अज्ञमृत्यु गंवां द्वै गोविन्दः कृष्णाकुलः।
चाणाय गिरिसुद्धूव गोवर्धनमंडारस्यत्। ॥ ६२ ॥
छत्रीकुटे गिरौ तस्मिदद्वृङ्गशुरिनिन्धेऽ।
गोगणां सगोणां पुनर्जीवागिरोभवत्। ॥ ६३ ॥
उल्लिसेवुरवेवना सितिष्टे वर्षीरोदिष्टे। शोभवा-
न्मेने भीतिमकापुरपूवणपथक्षोभाबिकाष्ठी युनः।
विन्ध्यासमयोद्रम विगणणमन्ये शस्त्रकप्पयवा-
न्भस्यस्तसमस्तशापस्वलिं। शोभागस्योभवत्। ॥ ६४ ॥
अवशदहत्तैहें दोष्ण कृष्णस्तवारार- ॥
अक्षमणविषये शम्भवः सौपर्वः। ॥
अभिमुकुतपद्ध्वनिश्चरणां सहैतः।
स्फटिकपिकट्रें। (३) सत्म्बसंभारशोभाम्। ॥ ६५ ॥
गोवर्धनस्य धरणे व्रजकुन्तरिणाः।
साहायकोचचरणोविचित्रदृष्टानाम्।
अप्रतिलोकक्षर्विश्रमात्मकः।
कृष्णः सितांगुणवल्लाचरपवल्लोभुतः। ॥ ६६ ॥
कृष्णोऽन्तः धिनिनिन्द्वरे गोगोऽपरिरर्ते।
छज़येव नयनेन परोम्मच्छासिनो ननः। ॥ ६७ ॥
ततः शकः समस्मेत्य प्रसाद विषेन हरिम्।
कामेकुंगिरा तस्मि मोपालाष्टिनिकटे। ॥ ६८ ॥
अथ प्रेमेदो गोविन्दः प्रौढः मददविन द्विपः।
सहकारतः कान्ते सम्पत्तिम चौवनमः। ॥ ६९ ॥
तत्स्य सानन्दः श्लोकः वयस्वि व्यक्तता गते।
ब्राह्मणोविरोत्तसाहः प्रतापभणेण सः। ॥ ७० ॥
तत्स्य निर्नान्तायन्यल्लाचर्यः नयनास्ति।
पिन्निनामसूदरौपकारानि मदविभ्रमः। ॥ ७१ ॥

1. 'कश्मालिसः' क-ग। २. 'जम्भ' ग। 'जुम्म' घ।
ब्यासूदस्वलिताः विक्रमस्य 
वाणि गतिः स्त्रास्त्रत्र 
चितं भूयां च बन्धिरिचनारसः दोषायामीतम्।

निद्रा कि च दरिद्रतामुपगता रुज्जा च सज्जा सरे 
क्षेत्र यां माधववृंचनायुताः गोपालवननामब्रह्म॥ ७२॥

वृहतम् ततः शोरं प्रवृत्ते 
युपालप्रेमेत्तत्त्वगतिः तत्त्वादिन्योन्यसंभाव्याः।

आशीर्वाजिनिविन्यसंभाव्याः 
व्यक्तसंस्करमन्येत्रात्मां तासामान्तः कल्यकल्याणामलं ताक्षरत्र च। ॥ ७३ ॥

कुणिभक्तिकीर्णोहचनरुचः 
सन्त्येव चन्द्रावनवनाः

स्तवत्वर्गः नवयोत्वोनोत्वत्वितस्यविद्धव्रणं 
परम।

यासामेप्प हृदिनोर्थातैर्मथं क्षणालोके 
कि कुणेण विलोकिताहिमति ते रूढः प्रमुडो मद्ध् ॥ ७४ ॥

अन्तर्लोचनयोविशालविचित्रं ऋश्व रुपां गति 
निर्बङ्खेन स्वात्मः स्वात्मः युद्धसामिकामोडघरे।

सहः कि करवाणी वारणाशतैन्वापया। क्षणः 
कुणा: पद्धर: प्रयाति चरण: पुर्वोचिये विश्वतागः। ॥ ७५॥

कर्ष्टवं पुष्करं परिहत: प्रत्यावहति नोज्जति 
प्रतिष्ठापरे द्वित्वाहिन्ति विष्ठा: पथः।

अज्ञापुर्वकतिः प्रसंह यदि वा जन्माधवकांशः कचित्तिं 
शौरिः पनस्त्वशक्तुरज्जातात्रां नावम। ॥ ७६॥

स्वच्छाशयाः मानसिन्धुव्रतस्तियकोलेकासादुराठोकरः 
अल्पोनीभिताचूतपद्धवनेन कुणावतसस्तह। एतस्य: 
कस्मसैनज्ञानवनसिये कैशवाकाश्यक्रिया 
केनायं नवारायणगुरुरुणा वेशपोषितेऽश्रुत:। ॥ ७७॥
कॉरण याति दृष्टक्रमेरहमह कस्तव विव्वि इयामला

श्रायाशास्त्री के यासि लिम्रेि ते नशिमािय सुगमः

अनेछुं यथुमानतितीयुगता भीतासि भूतभावा-

न्मूढे कृप्पुलंग एष विते कौशिवलीनः स्थितः ॥ ७८ ॥

संतिकाल हता करोमि किमहः तां प्रेषणन्त्य मया

लवण मौध्यफल भूतगंगनिवर्त वकं द्विनिहां सहलमः

पिन्धूती तरणी करोमि किठ या स्त्रीकल्य दूरे प्रियं

हृस्तक्ष्याक्षः प्रयत्नन्त्येनािथाति तुसोक्यतः ॥ ७९ ॥

जानेत्याष्ठतं विलेक्य कुटोगि तं कृष्टकोष लया

प्रत्याशासि निहवासहनया कोपेन द्वेोधरः

श्रायाशास्त्रिसत्त्युला न च कुकोक्तकम विसर्जस्वा

मोहाहः सहनिहरे चल्यति कि प्रेषितां तं मया ॥ ८० ॥

न स सिद्ध यथुमानात्रीवानानीकुजः

गोहनिुलि भवत्य भस्मः कपिरिम् दशः

सुचुलि फलमिभु सेहसोहाल्यासः

कुन्मुखलिलितेथं कणठकोक्तेस्वरः ॥ ८१ ॥

इत्यभुमद्वदनाहमयावेन कालियंगदिपः

गोपाल्यनानां संरक्षमभोपासमक्षितः

॥ ८२ ॥

प्रीये वभू कृप्पस्य इयामानन्त्यूमिनः

जाती मधुकरसेवा रोश्वामिकवज्जः ॥ ८३ ॥

हलावणु नवानीतसारमुद्रः तेस्वेवहल्यो नवं

तन्वाना द्विविद्विशुद्धचरवल्लु मुख्यसिंत्यूच्छतामः

माध्योवनकुम्भिकुभप्यभागाभोगवस्तुतात्मिता

प्रैये कस्त न द्विनेीवल्मेऽवस्मित गोपाल्यनः

॥ ८४ ॥

कदाचिद्ध यातेस्त्य गम्यमिति शार्तं

आयाम गोपकान्तेऽशाने कृप्पामित्यारिणी ॥ ८५ ॥
शशाङ्कमक्तस्तक्तसमागमविलोकिनीः
क्षणा प्रतिक्षमाणेय तमः इयामाम्रता बभौ || ८६ ||
अधोभयो सुधास्यन्त्वदास्त्रानरमकः
तुख्यालिनबनादिवीय दिशाचिव दिशां शाशी || ८७ ||
तात्त्वारूपयावानिन्दुर्मौल्लरलरताः
गुलं चुजुम्म इयामया: कराक्ष्यतमः: पः || ८८ ||
त्यक्तवा पूर्वी स्यास्यनिविस्तिरिष्यां च तथोत्तरम्
शिश्रिये पश्चिमाशां इयांशुचुवबहः || ८९ ||
अन्तःते सम्भयाबदरिणी दुष्चेष्टितः
जहम्: श्रुत्वानस्निरिव दैत्यो वृपाकृति: || ९० ||
कितिलक्षुभितकण्ठकाक्षणकोश्चुरुपाकुपाद्यपः
श्रुत्त्वानस्तकण्ठायके गुहुपवःश्रीरोरः
सीताकारण्यतः: खुरायुणिषोक्त्वात्तारकणिष्ट्वे
सत्स्योद्दारर्ममेव भग्नभवतमक्तक्तालाकं गोकुलम् || ९१ ||
तुवृत्तिनिवुत्तरागभः: गोपु: गोपणेव गते
कुण्ण गोपालः: कण्ठे जगृहुर्वदिवहः: || ९२ ||
श्रुत्त्वानस्त्रहारमस्व दोष्णा कुण्णश्युदातः
निपीठ प्रकटे कुण्ठेच्छस चकार गतजीवितम् || ९३ ||
निपिष्टे शौरियारिष्टे: कंसामाते महोहजः
तत्त्वथा पप्पते लेके पश्चुविमयकारिणी || ९४ ||
तत्स: प्रभाते कंसस्य शुहेकेशी महाहुरः
आग्नेय हयह्येपण खुरायुग्रानस्ततः कितः || ९५ ||
करालो मांसदः: श्रुत्त्वी कुण्णाक्षुभिकारणान्
लकितः कुकुदवार्त्तोंजग्यसंस्वायलक्षणे: || ९६ ||

1. 'यामिन्यः' ख. २. 'चेतनः' घ. ३. 'सीताकारायनितिः' ख.
तस्य हेमितनिषेधींवरे: खुरजैवन च।
चर्कोणमुद्ध्रिमगोंपण वनमकपम् || ९७ ||
श्रृङ्खाराधितेन तर्कतमरकोपात्मकमुद्धृभितानि-
स्तेनोनिर्विन्दतपाकः श्रमजल्लैविदितसपातःपति:।
निर्धेयां बसुधां विवाहुमुदित: कल्पान्तकाकलोपमः
सोकभुदाकुलवधाकव्यिभावद्यभक्त: सह || ९८ ||
दन्ताभिषितसजस्त तस्माये द्रिःपुणीक्र्क्कतमः।
उलिसामकुरसायं न्यूदहद्दमच्छुत: || ९९ ||
तदन्तकपणेनापि निर्बिन्दुमन्विषमः।
क्रणकपसारितो वाहु: केशिकत्र हिष्या व्याहात् || १०० ||
भेे निपतिते ततसिन्कन्तस्येव मनोरथे।
अभूजम्मारिवने तायोत्वत्वज्ञसन: || १०१ ||
अत्यान्तरे धृणिवृद्धे: सह स्वसिंवक्ष्यसः।
चित्तमैत्रेयमवने कंसः प्रोक्त: निःश्नान: || १०२ ||
इथ जनितज्ञजेव मान्यान्तत्तिमहीयसी।
नन्मेशिर्ज्ञेशुमामि: जिष्ठेव तुण्णचिन्तनम् || १०३ ||
उद्वश: शालिकूरेऽशातिध्वा विद्वृषरथः।
भोजादाश: ममापूर्वं श्रुणषवमत्तमविहरम् || १०४ ||
पितु: सखु: पवित्रुद्ध: लेहसंमानवृत्तिमः।
वाल्देश: स चासामि: पूजित: परिप्रेयत: || १०५ ||
सकः सो विनयसी गोमुक्तेव गुडचारिणो।
शैवकात्मकाः यो से समरपदसता गतौ || १०६ ||
स्त्रातिस्यो भयमसारितिसत्यमाह महामतिः।
विमीणमादत्योपायेहमानो दशानन: || १०७ ||

1. 'मन्त्र' क-श्र. २. 'न कहे' ख्य. ३. 'साृजारुकुली' ख्य.
श्रीकृष्णावतार: दशावतारचरितम्

भर्मेज्जः स्वीनः पुंसा हि जागति नापाः।
शिक्षापतिमिराकुष्ठा: कश्य खात्यवेव पश्चिमः। १०४ ||
सदा द्राक्षणि द्वारने द्राक्षणे च वधिन।
किमिना स्वाखजतेन पायतने प्रौढपावः। १०५ ||
मृगजातलोकदृश्यः खन्ते सुमप्ती भमी।
स्वानस्तोंनीन्नरैनीता: कषत्त्रिभूषरा: क्षयम्। १०० ||
ज्ञातिसहारो नितःश्रीमंतम्पती पराधिकः।
लोहाविकां व्यामस्थः करोत्स्थिस्वः शारः। १११ ||
सहभोगास्मिपि ज्ञातेष्वच्छन्निति झाताः: श्रियम्।
काहृत्तिनि भूतियांया ह्रूलाभक्षन्निप्पत। ११२ ||
किं कृतं स्तुतं तावद्वृद्धदने भीमत।
वन्यद्रोहविद्वेदेन गोपाली कर्वता खरौः। ११३ ||
उपेक्षींति वन्यविविधानि तत्तुती दया मया।
अज्ज्ञेदद्रवुक्तो मे प्रयत्नो चिन्तनीयताम्। ११४ ||
कृष्णेन निन्दाओरिष्टः स च कृष्णी सुन्हम।
तद्धर्ता सुप्रियशः पिष्टः प्रभृंच्छ: स च तेनुकः। ११५ ||
अधुना कोषविविधानां नीतितयोऽः
करोम्पहुः यथा वाही पुण्येन्वं करिवतः। ११६ ||
इति कंसेन सावज्ञमन्त्रेभिमयूनः।
उक्ते तमुद्वः प्राह पािज्यविन्येद्वः। ११७ ||
राजच स्वरेन कोषं कुपित: कस्माहिसि।
क्षीकायिः सर्वावः कुद्द्वंभसपतायमाणिता। ११८ ||
कुद्द्वन्प्रसादानें सर्वावत्मैंसपतांश चानल्लः।
स्मानिर्माणान्तित्येद्विभावभिवित्तम्। ११९ ||

विभिन्नस्वतिर्: श्रमयति नुपाणां रिपुभयं
निनेउविभिन्नित्यतविति कुपित्यासथुमिरित।

१. 'समन्यु' खः २. 'एस्व' खः ३. 'चम्पे' खः
न वैरं वैरेण प्रशामसुप्रयाति कविदिपि
प्रदीतोऽसः: शान्तिः वनः जलपुरेयीः शिलिना || १२० ||
वान्यवृत्त पुष्पास्त्रशाय रामकृत्त्वा न ते परी।
लक्ष्मीरथा श्चितीशायाः राजचुनाबारिशायम् || १२१ ||
समीपे सर्पिनः परमपरमस्थिपहनः
खलङ्गामेऽरूपः (सुतः) परस्परगतः शान्तचक्कुः।
हे तस्तिन्यापि किमपि कुलक्रियाकुतस्वति
ने दूः नादृहे भवति सुसर्पः: सितिपणः || १२२ ||
निरसः क्षामुर्जन वनः क्षीणार्थित्वपदति।
तत्त्येवक्षात्तोऽपेतितो दिष्टमिन्ते || १२३ ||
परमं श्रीमत्तमेतच्चामनाशिवादानम्।
यज्ञावल्युरितो वनः परस्योत्तपणातिम् || १२४ ||
त्वहृद्युक्तमेव युक्ता गोपकुले स्थितिः।
न यावद्विक्रियाौ तौ तास्त्वीकरणकामो || १२५ ||
इत्युद्वेदनाभिनिहते हि श्रविते श्रियः।
अद्भुताद्वादगतस्वाताकृ: कंसामध्यदात् || १२६ ||
एकपाठोऽविचरिताः स्यय व्रियय नाश्वति वान्यवाः।
तस्यात्मोपपतोपस वोधकेशाय संपदः || १२७ ||
त्वागोमरेरोद्धृष्टा मानोनास्वर्य महात्मनाम्।
भान्ति मृत्युगृहावत्त्रा कन्याचित्त्वा विमृग्यः || १२८ ||
भूतियातोक्तय विसुवाय यस्य निःश्रृष्टवान्यवाः।
गच्छन्ति न विवेधास्वति श्रमाधानस्य च तस्य च || १२९ ||
रत्नावरसमंदुत्त्रीविन्युर्मेव तबीढ़ाः।
स कृप्या: कानने श्रुपश्यायपरिचिताकुति: || १३० ||

१. ‘ललाभु’ क-ख-ग.
श्रीकृष्णावतारः

dsāvaratāracharita

स्वकर्मभागिनः संवेद निष्फलः स्वनोकथावान्।

नातरजस्य राजस्य हता खुफितात्त्विध्वना। १३१।

झालिनीदीनः कुण्डल्य दयाया संविभज्यते।

हेलोमिनिमिपि मन्ये तेनेत्यर्थी दिवोकसाम्। १३२।

वेनुज्रीपे शिखरिपतिना कुण्डलोधिणि सिंहतेन श्राते शके विफलजलङ्के लजिते शैलशाख्रि।

वधाकरकशामस्यभगिनः निष्फरी-झारास्वाभ-प्रर्शस्रीः प्रकटित। इव स्त्रीतकेनादायः। १३३।

मनुद्युषिनविनाने कालियस्याहिभुतः।

देवमनुमतिशाक्तिदेहंस्देहभाजः।

शारणगमने-न्यायान्नानमास्य कृप्णः

शिरसि चरणमुद्रां ताध्यर्षसं चकार। १३४।

नाराय मानमहोकाति प्रतनुते वर्णाति श्रोधोऽगुणः।

पुण्यायानिष्य निष्णुना शालिसितं भाविण्यं दोषण्यं यथः।

हर्षे वर्षितं निष्फलं सहजेऽर्या च चित्तस्य यहः।

पुर्णायामनिष्य निष्णुना शालिसितं भाविण्यं दोषण्यं यथः। १३५।

अवन्ध्यंसंगतिंभन्दुः कुण्डलयमोक्तिः कस्तवं।

येन शकोपिण गोपानां गौरववनतः कृष्टः। १३६।

उक्क नि:शाल्यकथायमसाम्याभियंदि मन्यसे।

तैत्तिकोऽहं गच्छामि कुप्णाहानकुल्यार्थायाम्। १३७।

विपुः: प्रस्थित्तथायं धनुर्यगमहोत्सवः।

करोपमहं तमुहितस्य केशवस्य निमंच्रणम्। १३८।

इत्युत्कृष्णवः: श्रृणाः कंसः कुटिलचेष्टितः।

वज्जिति नि:शाल्यस्यकृप्णमभाततमयोगमुखः। १३९।

1. 'तद्विः' तव 'ख'।
अथ सजाये गन्तुमुखाये व्रजमुखाते।
अभूवन्द्रोधयोऽद्वृत्तं इव वृणिकुलामनुषि:। ॥ १४० ॥
अतित्रन्याथ मध्यरम्यारः सूक्तिः रथी।
अवापापसरसस्यं वर्णनि ग्रामाः सेवालाम। ॥ १४१ ॥
प्रत्यज्ञायाक्ष्यात्मोक्ष्यातमेकस्थः प्रक्षः।
हरिताभरजः युज्जराज्ञितांतिमिरिव चाचिताम। ॥ १४२ ॥
कदुरीश्यामलारामवतावटावटातमाः।
लम्मानानवनालाटुमक्क्रमाण्डमन्डलाम। ॥ १४३ ॥
वल्लकुटिलकालकोलक्कालकालकालाः।
ध्रुशाणुशीतात्तत्तसङ्ग्याणामाण्डगाम। ॥ १४४ ॥
अधत्याजनग्युपवकेश्वरुक्षिकुकस्तस्थाम।
पाणिपिल्लानाधीनेः संध्यानितात्मः। ॥ १४५ ॥
यथा स पश्चातः शशीङ्गोकाशानवारणे।
उदवन्दनकृत्ताकुन्चकाशाः शालिपालिका। ॥ १४६ ॥
स वनन्दोकुलोपात्तवनामां व्यलोकयत्।
उत्तरचन्द्रवा रसालस्यायामलहादलम। ॥ १४७ ॥
गोरसादशाताः कड़बुद्धसंस्मायाम।
गोरघापभाद्रस्यांक्रूरवेंद्रदाम। ॥ १४८ ॥

tात्तात्तत्पश्चलसालकद्वीपयाल्मलीयामलं
खजुराज्ञिनमन्नविल्रकीलकालकालशक्तिकुलम।
परिभेत स द्रवशी हर्जननं स्फोटोपदेशं गवान।
निघोङ्गस्वस्त्तपपशापस्वरं निघोङ्गसुहस्तो गोकुलम। ॥ १४९ ॥
अच्छिन्नोदितमन्यमन्यरवं निर्वेष्येवैक्रमः
अम्मनत्त्वमुरुद्रतरुचिरं गोपांजनागितिमि। ॥

1. 'पयि तां' कः  ५. 'द्रवश' कः  ५. 'सर्वशु' कः  ५. 'वधायकः' गः  ५. 'निघ- स्तुंग' खः-गः.
निःस्मादस्थितं स्वरुपं श्रीमूच्छाष्टीशरणं गोकुलम् ॥ १९० ॥
तत्सतसैनिकं कृष्णं प्रथमासैनिवेदितम् ।
पितु: पितुव्ययकृरं शुद्धावास्म्यमंगतम् ॥ १९१ ॥
घृतकम्भद्विधिस्थालीसहलोपायनं: पुर: ।
प्रणयमानं गोपाल्येऽवैदशाश्चक्रसभुयः ॥ १९२ ॥
रथयादयुक्तं लोककुण्डलकृष्णं(पम) ।
दद्ध्र दामोदराद्दुरार्कूर: समचिन्तयतः ॥ १९३ ॥
अर्यं स भगवाविष्णुरक्षति: सनातन: ।
भूवो भाराताराय मां जगादेति नारदः ॥ १९४ ॥
एष पवपलाशाश्र: श्रीमान्मक्कल्युतः: ।
स्थिष्ठवरण्यपीपुरविभिट्ट क्ष्मो मम ॥ १९५ ॥
वृक्षयादयुक्तां स्वयं स्नायुयता ॥
अवतीर्णं: स्वयं यस्मिन्भगवानेप केताधः ॥ १९६ ॥
इति ध्यायन्ध्रुपं श्रुंसंहनयनं: स्वययः ।
अकुण्ठोक्तकण्ठव शौरस्रोरुक्तिकामयायोऽ ॥ १९७ ॥
पपत पाद्योक्तस्य साधन: प्रणोद्चुयः ।
गावश्चिन्द्रसंगत्या हृद्यं नवश्चिवः ॥ १९८ ॥
प्राप्तपूजनं कृष्णं सोहदव्यतमुले दिश्यान् ।
प्रमोदविसयस्येहव्युहास्मानेन दशम् ॥ १९९ ॥
कृष्ण तवदेर्जनन्ददशां चौपनिरेति हृदि ।
तवसंभाषणं च चावकाशो विधियताम् ॥ १६० ॥
कसुदेवस्य गुण्यानां पूर्णता किं दुरिधः ।
यस्तवं तन्यमासाय खंटाशायापि नेष्टे ॥ १६१ ॥

1. 'कृष्ण' का-ग-ध.
12
भवतिनिजगन्नमस्थितिसंहितिकारिणः।
गूढजन्मकथा केन कथये सर्वविदिनः। १६२॥
सततं सहते तीव्रां त्वत्क्षते कस्वाय्यताम्।
वसुदेवधूलयेन नूनं न भवितव्यता। १६३॥
जगद्धरणार्धिरैं धन्यं देवी वसुंधरा।
भारावतार्सन्दद्धिते वहसि यां सदा। १६४॥
विस्मृता देविकी किं ते त्रिकोणापि खुदत्तानी।
त्वा विना या खुदं रामं कौशलयेवासीदत्र॥ १६५॥
घनुयोऽग्रे विसंघोऽहं कंसेन त्वाधिमध्यः।
त्वादागमनमानेन धन्या नन्दन्तु यादवः॥ १६६॥
तत्सर खराबार्यां ग्रातं कंसस्य राजानात।
आयान्तु नन्दगोपापा: सर्वं समायोऽतिन। १६७॥
इत्यकृतवचः शुरुवा तमाभाष्ठत केशवः।
प्रातरेवाहमागता तवदाहः केन लहृदयन्ते॥ १६८॥
ततः प्रभाते सनंद्वं रथमाहुः सानुगा।
मधुरं युगकृतसङ्कारणजनादिनः॥ १६९॥
कथं राधामनमाय्याग्यतोड़हिमिति माधवः।
अरति स्मानं चिन्तां चर्चनेजे विनिःश्रास। १७०॥

gच्छन्गोऽकुलगृहकङ्गमहान्यायोक्तन्यनेशयः।
सोकाण्ड वंकिताननो वनभुवा सल्ये सुद्रलकः।
राधाया न न नेति नीचिहरणे बैकृष्णवल्लहः।
ससार ससासवसाद्वतनि रावतिकः(२)रिका गिरः॥ १७१॥
गोविन्दस्य गतस्य कस्मात्तर्यो व्यास्य वियोगाशिनः।
क्षिप्यद्यमहकृतवल्लहरीः गोदावरीगङ्गः॥(२)॥

1. 'सहार' क्र. २. 'मन्ये' क्र.'ख. ३. 'कुलगृह' क्र. ४. 'हरिणी' ग-घ.
रूपन्धनिष्ठात:

परिचयादृष्टकर्मिमाकर्षित

gुस्स गोकुलप्रच्छे गुणगम गोप्य: सरागा जनुः। १७२

d्वितिविलासकललसुक्लेननलासोभानोभानावृतमालाविनयारुपालिनिनादोने

असिकलकोकषकणोज्ज्वलक्षणालकिरिन्दुसुक्ताविविणालक्षणालियकुलमने।

केशरिक्षोभरमहातपरमारण्डार्णगोकुलदृष्टविदारणगोविन्धवर्णवधण
कस्म न नयनयुगं रतिसज्ज मजति मनसिजतरतरके वरसम्योक्तः १७३

उद्दीयमने गुणासागरस्य गुणे गुणे रागसेन शैरे।

गोपालना गृहस्यान्यराग गुहायं हर्षांगत बहुमात्र: १७४

गोविन्दे गुरुसंपालियो दिवंशायेशादुध्रतः गते

सुसानं बकुलस्य शीतलतः सैरं कुर्तीशामण।

समालिङ्गसंगतेऽञ्जलितकासिपलक्ष्या गुहः

मुंग्भा बच्चे मुच गुष्ठ कितवेतुथ्वेतरूचेर्म्मिर: १७५

राधा माधवप्रियोप्रियोपिविगज्जीवोपमान्यहुः

आपृवि: पीनपयोधरायगिते: कुलकामस्त्यकुल।

अच्छ्युक्तिव्यवसमेता व्यक्तियां व्यक्तियां: पूरी:

सर्वशाप्रतिवृद्धि होमिलिना आभृतं स्ववार्थपुरुषार्थकः १७६

स्त्रिया कांसः समायानो कुमारी रामकेशावी।

चाणुर्युप्पिको मलङ्गो विषे तद्द्वयोत्तोः १७७

अथ राजपथ मातृस बलासंकप्तियांचुतः।

राजां चक्रपुलायमालायामरविलेपनम् १७८

तौ चिच्छामन्यरथां राजिणी चन्दनाचितोः।

जन्तानन्दनसनो राज्यारम्यवापतः १७९

हर्षःस्या देवकी द्विप्रांतः कुण्डः कमलशोभम्।

वायुसंरद्धनयना गुमोह प्रसूतस्य नी। १८०

अथ राजायोत्सवं महामात्रारूपोरितम्।

ग्रंथं कुक्तलापीपं दृढश्रीयान्तमच्युः। १८१
काव्यमाला।

क्रोधान्यं मद्रूपं सहतरं भूसारभुताक्षरति
कुर्वीं कार्तुप्रकटजननताजीववापहारं सुहः।

मातृं कुन्तुपपरं मुररिपुर्द्द्रा महारंगं
हस्तोत्पादितया ज्ञान निजया निदविरितं बंद्रया ॥ १८२ ॥
अथ राजानं भद्रनगौं चायुर्मुखिकोः
कृमार्योरिभयूलैं चक्तुर्जन्वसंस्यम ॥ १८३ ॥
जानानंकुर्मणाक्षतुम्बधातवने रणे।
क्रण्णश्रीरमणवधीनुवृत्तिकं च हलायुधः ॥ १८४ ॥
भुजयोरिव कंससे मक्ष्योख्युतयोत्योः।
भूमण्डलीपणयोत्योचरचारोत्करं वचः ॥ १८५ ॥

व्यवता वसुदेवोवंश कित्वा तत्सत्त्वयः।
विवेयतां च गोपानारुचितं राजशासनम् ॥ १८६ ॥
कंससेृति हुलायुध मद्रोहामस्य गर्जेतः।
दुष्टद्रष्टेय सहरेन्द्रनान्तत्सात् ॥ १८७ ॥

संस्ते वेत्रिवसाने नवमासमयोज्जनातसामन्तवचः
हस्तसते तहवायः शशिकरवचे चामरे बिहालया।

क्रणं कंसं चर्क्षे प्रविछुद्धितसितोणीपबेशुपकेरे॥
कृताभ्रूपणालमिभिव क्रुक्षमचर्क्ष्रज्ञानां दृष्टानम् ॥ १८८ ॥
आक्रम्य युरारिनारणमणिवाकीकृतिकृतिकृतिकृतिकृति
मैद्रिणिक्षस्तिशिरिकं हुक्षारस्य च्युतः।

यथोंषयं हुर्मणोपगतरवांलपरमितः क्षणं
द्रीणरियमुदुहरपणय्रामयिः: स्फीतः खुलासभमः। ॥ १८९ ॥
हत्वा दूरताद्रिध मदान्यं कंसकृतसम्।
उदयेन नृविद्वेन राजसे तजनकं हरिः। ॥ १९० ॥

१. ‘मीत्रे’ क-ख. २. ‘पुरे’ क-ख. ३. ‘विद्ये’ क-ख.
श्रीकृष्णावतारः] दशावतारचरितम्

पाद्योपलेक्स्यादेवस्य देवक्याय्याच्यूतः पतनः।
बभूवानन्तविन्नन्तनिविबलोक्ष्यातिथिः || १६१ ||
आविभूताः सप्त्य विधा कलाश सकलासतः।
निनाय स्तृहियेर्वत्वमवधानेन माधवः || १६२ ||
दक्षिणायनाथस्य भीष्मकसात्मणा हरि�।
जहार रुकिमणिः कल्यां किर्मि जनमातरागताम। || १६३ ||
रुकिमण्डालम् क्रणस्य प्रहुमः प्रथमः खुतः।
जाम्ववात्यभूसास्मः प्रतिविन्ध्यनिः पितुः || १६४ ||
सन्दर्शनाः सहस्रणि बोहासान्तः पुरे हरि�।
बभूवात्यसातु पुराणाः शक्कभोज्यायोऽभवद्वृहः || १६५ ||
नाडायनी चन्द्रसेराः प्रहुमः प्राप वह्मामः।
यस्मामीजन्तुमनिसरूः मनोभवम् || १६६ ||
ततः शाकगीरश्रुगार गरुदे गरुदवधः।
गगने दैल्यकाराणं चके चकालयः क्षयम् || १६७ ||
मुनिनंदयभीवरकाहः माहातुः।
मन्युश्क्तिसूचनाकाशिः सिमास्कृतपतज्ञताम् || १६८ ||
जाराजेन संहृद्वा मानभेन समाधिना।
मधुरामथ संतखा सानुः प्रयोः हरि�। || १६९ ||
द्वारकामथ कंसारुः पथिमाभिवतेत व्याशः।
जिततक्ष्यालकानाकानागेन्द्रसेनगः पुरीम् || २०० ||
वहलाकारोदन्तान्य पारिनां जनादन्तः।
हुलवा शकपुरोद्धाराकायां न्योद्वयत। || २०१ ||
अन्तान्ते कंसहलकेशः कालविध्रः।
प्रतिज्ञा कालिनन्दको वृणिकुक्षक्ये || २०२ ||
क्रणसं दुर्जेयं मत्वा निःसहायो भुजायः।
बुद्धियुक्ते चित्यं धृत्या यथो यचन्मण्डलम् || २०३ ||
हेमरतमध्य तस्य प्रविष्ट्य भवनं हरि: ।
भयमध्य यमस्कारि दृढीय यवनेश्वरम् ॥ २०४ ॥
सोडपि क्रृण्ण बिलोक्येश पतितं भुजागोचरे ।
मनोरथशतावाल्स निघट्युषुलं समाद्रवतं ॥ २०५ ॥
तस्मिन्थितं रौद्रे जवेन प्रययो हरि: ।
न च पश्चाचालास्य यवन: पूर्वकर्मवतः ॥ २०६ ॥
चतु:समुद्रराजानं विगायापि महं हरि: ।
हद्वा तमचं पश्चाधिवेश हिमवदुहाम् ॥ २०७ ॥
तवेन्द्रां वं हताशोपदेहस्य युगविस्तरः ।
यात: कालः प्रसुषस्य सुचकुन्दस्य भूतेः: ॥ २०८ ॥
अर्थनिद्रारिहं मां श्रायां य: करिष्यति ।
स भस्मादास्यतीती राजपि: समयं व्यावत् ॥ २०९ ॥
तस्य शाश्वाक्षर्पगिकाब्राह्मणवाचारलक्षणे ।
तस्थापलितं शौरि: शाश्वासंकोरिताकृति: ॥ २१० ॥
प्रविष्ट्य कालिवन: श्रायां वैक्ष्ण्ड्य भुधितम् ।
क्रृण्णायति निक्षित्य निनित्याश्रमकरोपदा ॥ २११ ॥
प्रबुद्ध: कालिवनं पादस्यवशुपुरी: ।
हद्वा ददाह निधिशेषं निद्राशेषकपायया ॥ २१२ ॥
निर्देष्ये कालिवनेन पर्यायंत्वर्त्तमते ।
कायसंकल्नालीनं हद्वा क्रृण्णाभासं ॥ २१३ ॥
कस्तवं परिमिताकार: कान्ताकर्षणपक्षिलुच्छुति: ।
विभागं गुणान्वितमहिः माहात्म्यसुचकतम् ॥ २१४ ॥
इतपि हस्तवं याता सृष्टि: कालनिमित्ता ।
मदुर्कफरिमाण यद्दु: खल्पतरं तव ॥ २१५ ॥
इत्यको युचकुन्देन प्रश्नमण्यथि हरि: ।
स्वचर्थं लोकस्तुं च सर्वं तसैं न्यवेदयत् ॥ २१६ ॥

1. 'उत्तमम्' कः.
कालं विशालं विज्ञाय क्षमापल्लः क्षणवदृढ्मः।
दृष्टिश्रयायमिवोत्सुत्त्वः भोगार्यां समाभित्यतरः। ॥ २.१७ ॥
अहो कलगठसबैभभोगामिनाभः।
समस्तकारः संसारः पर्यंतायत्विनिधमः। ॥ २.१८ ॥
भूमि: संकुचिता श्रीमालयप्र्यत्यार्द्धरीमात्रू।
वैराग्यं जनयत्वेव जराजीर्णवकानिनी। ॥ २.१९ ॥
ताति मित्रार्थ्यतीतानि ते भूत्यास्ते च वान्यवः।
नरेशु रमते नात्मा युक्तिः हिष्पः। ॥ २.२० ॥
यस्मिनित्यंभूपमं तदस्त्रिं कालेन लीलं सुरवं
यात हन्त पुरातत्वं विरस्तां क्षणेश्वश्लाकोपमाम।
आमासः सत्सन्धिवास्त्यास्बद्धे स्वातुता
नेदरानि सम क्षणमिल्ल महता राज्येन भोगेन वा।। ॥ २.२१ ॥
मैलिनाक्षमताः भूलः सा भूलः शोभणेद्वुधुना।
मुक्किकारांतवल्लं करोतुधूलनेन या। ॥ २.२२ ॥
इतिसंचित्य राजस्य: कैलासं तपसं यथो।
गत्रा क्षणश्रम वृद्धिभ्य: स्वस्तुतान्त न्येवद्यत्। ॥ २.२३ ॥
बरेणीयारः रुपा उरसीहारुपहस्ववान।
यस्यास्वानस्वास्मियः भगवानभवद्व:। ॥ २.२४ ॥
दीपस्तनाग्रहालोके: सङ्क्यन्यायमिवानिशाम।
वभूवाकाशार्गुः यस्य नगरेश्विताभिभुम। ॥ २.२५ ॥
उषा नामवस्त्रस्य कल्यानवावहिनी।
आलस्ये स्तनंक्तेषु यस्यां मजतिर्म सरः।। ॥ २.२६ ॥
युद्धे विनम् मेवः मित्र्येव भाराय भुजकाननम।
इति तेनारिथ्य: श्रावः अपशस्वीति तपमयशात्। ॥ २.२७ ॥

१. 'मनुपम' ख-ग. २, 'मलिनं क्षमता' घ.
हरं कदाचिदुयाने देव्या सह विहारिणेः।
द्रष्ट्रपा स्वविलाक्ष्य स्मर्हं चेष्य वैक्षतनी। ॥ २२८ ॥
यः करिष्यति ते स्मर्हे कन्याभावव्यतिक्रमः।
भविष्यति स स ते भती तामुवाचेति पार्थी। ॥ २२९ ॥
अथायो थीवनकक्षादीनां कुशमाकर:।
कुर्वणः सरसां नीतिन्त्यां जननावनने। ॥ २३० ॥
पालव्यायामुऽप्रज्ञितां परमनोहर:।
अतसीकुमदधामः ग्रुषुमेम नवमाधवः। ॥ २३१ ॥
नम्रानंग नवोद्वदरसा स्वसुकसनी।
मालती थीवनवती कन्येवोक्ष्तासिनी वभो। ॥ २३२ ॥
चतुष्पिन्येन ध्रासा इव चन्दनचुमिनः।
पवना: पल्लियदशश्रेयं शैलं: शैलं। ॥ २३३ ॥
कूजलकोकिलकण्ठवंशविनती: स्फायत्त्वासे परं।
चूतामोदमदाकवलिक्ष्यविश्वासनङ्गल्लादुतम। ॥
शिशाचैव्यक्षभ्यस्तिक्षणसरसुत्कोपेदेशकृः।
मंगुवः नरुमुर्तिः स्वस्वसपुप्पायुरारधने। ॥ २३४ ॥
हेमह्र्यिुपुष्काठ नीता स्मरेस मनोयुः।
उपा केनापि कान्तेन शीतालश्चुदरिहताम। ॥ २३५ ॥
तस्या श्रीदृश्यतिचौरेण विज्ञाय हंद्र्य ह्रतम।
हेलाहरणभीत्येव हारसश्रद्धां यथे। ॥ २३६ ॥
लहङ्गाम्जनविह्लायसोमन्दनेयविलपरापूद्वति।
नन्दितमुक्तिनिरोधनिद्वितितिभिः पाणि: कण्तकङ्कः। ॥
श्रीतेनेव विकृजिता नवजुष्पः ध्रासस्य शीतकारिता।
तस्या अंशम्योचरतकलकलाला कान्ती कस्मापमणव। ॥ २३७ ॥

1. 'घरसनी' २. 'दक्षिण' ३. ध्रासस्य ४. 'शीतकारिता' ५.
श्रीद्वारकाचतुर्वृत्तम्

पञ्चद्वीरा वृजसमस्यां या मुद्गास्समस्यांतः
भन्नमाना सुद्वारींहं कलक्षणाकला यथाः || २३८ ||
शयस्यां विड्वस्यां भसेनेव विहाय सा
हम्मच्छीया प्रदोधी माताविनु च प्रेमविलोक्जिता || २३९ ||
सा सोतकपुकचन्त्रवल्सहस्तन्मस्तमण्यथा
मुरुण्ठुच्छाद्यन्तीव प्रविंदं हद्द्ये प्रियम्य || २४० ||
सा निशाद्यास वामपाच्छुन्दुमिंचिकैरिव
छिन्नस्य श्रीमहारस्य कुर्वीणा अथवा युनः || २४१ ||
प्रदःयो नवविधंपत्सामस्यासयिता चिरस्त
सितौ सा चिन्तयानेव च्युतं चिन्तमयोमुखः || २४२ ||
किं कस्त कथायामेतलं पुष्चाल्मि करोमि किमः
का गतिः केन हद्यां कुतस्तसंगमः पुनः || २४३ ||
इति सदे इनः स्थानं चिन्तविचित्रवेत्तनामः
विलोक्तचत्रेकाल्या सत्यं प्राणसमावदत || २४४ ||
तन्विकः लेद्मारोदयं भीरु किं मयाकारणः
पुत्री जैलोखयभूलस्तं वच्यः कस्तेकपराध्यत || २४५ ||
किं शास्त्रावलनानामहं गलिनः करोपपल्स्य च्छदे
हँनः कामक्षणेवात्त्रोक्षव्यसत तवेयं तुधः
अद्यमौक्तिकयोगेविभाषः कुचयोपितिईक्तम्ब्रमः
सप्तोद्यं रतिसंगमवृत्तिकरः कैस्येति मे संशयः || २४६ ||
इतुकेस संसिदं साध्या सन्तः धासाशुद्वर्णिणी
उषा शनिरंगच्चां धिन्तनी क्षमायोमुखः || २४७ ||
हद्दः स्मे मया कोडपि रमणमानुकमपः
पीयुरावणिः संस्ययी सरणे मरणोपमः || २४८ ||
जामे कप्रतरक्ष्लितिका स्मेस्तहमालिन्हिति
संस्ययी कुचयोनिर्गतत्या हारोदपि भारे स्वः ||
काव्यमाला ।

एतावलु सति सरामि यद्तो वृत्तं परं तत्परं
धैयस्योहितं शरीरशमनं ध्यात्वापि नो वैचि किम् \।२४९।।
मूर्छ्छादितमीक्षते न नयनं तापे तनुः पच्चे
कम्पः सूचयतीव जीवगमनं मोहे मनो मजाति ।
प्रागज्ञानितकर्मणा विख्यता कामेन कालेन वा
नो जानामि स केन मे घृतिहरसे कण्ठे भंजगोर्द्धितं \।२५०।।
लय्यते तहजा लझा सहहते गुरुवाच्यता ।
गण्यते न च न चिन्तित्वकः सोडपि दुर्लभः \।२५१।।
इयं श्रीरत्रिविषयं मानवान्तिर्मिहीयसि ।
दुर्लभे वछहे स्रीतयतुद्वजन सम्यक्ति \।२५२।।
इति क्रुवाणां तामस्कृतणार्किकुमक्ष्यविलैस ।
संतापपिण्युनोवचासां नित्रेखवावदृस्थशीमि \।२५३।।
कै न सरसि गुणे लभसे विरहकातरा ।
देव्यादितिः स ते सम्भवद्ध एव वरो वरः \।२५४।।
समाधासिहि हे तनव ततुवत्सपमा न ते ।
करोमि योगशाक्तायमुपाय त्वतसमीहिते \।२५५।।
उद्धवय निखिलं चिरपटे चिरभुवनं ततः ।
सहदरः दर्शायमेव ता ताहोकर वचबमभः \।२५६।।
इत्युक्तवा चिरेभिः गताया व्योमवर्ष्णा ।
उपा जीविमापेदे प्रियसंदर्शणायाया \।२५७।।
सम्मेव तस्साशवैकेल्यचिच्च पतमद्देश्यत ।
कैं दुधकरस्तयं वा योगिनाः जानाच्छुपाः \।२५८।।
उपा चिरपटे द्धा सुराशुरनरोरगान् ।
दुर्र्व दृष्टं स्मरध्यं नित्रेखविश्वरम् \।२५९।।
अर्य स सति मे घृतिहरी हृदयतस्तकरः ।
इत्युकतवचनं श्रुत्वा चिरेभिः नवाद ताम् \।२६०।।

1. 'अध्राकानितकर्मणा' खः
स्रीकृष्णावतारः
दशावतारचरितम्

दिन्याः चन्द्रसिंह सूर्येः यस्याः नवमन्त्रः।
छक्षुस्वभाभृत्रोक्ष्यमनिग्रहाभिः प्रियः।।२६१।।
प्रकृत्यनयस्यास्य लावण्यामुक्तदीपिते।
कान्त्या शैवायवायानिः सुरविचालराजनाः।।२६२।।
रूपेणान्तरस्तेन नेन्द्रहुस्तः कोण्डरूपपिंचिदा।
शौर्यं वज्रधरोपम् न सहते भीरः सुमेरोर्यम्।।
अस्यामत्यमुक्षेण्यापिरनिं सोक्कणामार्गितं
चन्द्रोर्भस्यास्याः गुणांगं गायनिः ले खेत्रा।।२६३।।
पात्रामान्यो हरिपुरी द्वारका वृष्णियादवः।
सिंहेन्द्रिव महोत्तस्तहेश्वरः हृदयति गुहा।।२६४।।
तस्यांमन्तःकुरेः श्रीमान्सत्ये प्रियासखः।
आनीयेश कथं तावदिति दोलायेते मनः।।२६५।।
वद्वर्णयानिः पुरस्कर्त गच्छामि गगनेन ताम॥
हैलापिताःद्वनिषिधिंतिः सिंहं विष्णुस्यति।।२६६।।
इत्युक्तवाकशाखमविश्वः सा यथो द्वारकां क्षणात।
कुरुवीर राशनारलः शक्ताचापिता दिशा।।२६७।।
सा गूढमायता हलवा तपस्यंधरक्षायिनम्।
आनिनयं गृहतेन व्योऽसा प्रकृत्यनन्दनम्।।२६८।।
स्वप्रभुवाचार्यसंस्कार संयान्तःपुरातनरः।
प्रवेशितस्तवास्यास्याः रतिमिव सरः।।२६९।।
सऽतं दश्वा नवोपमार्गिता विभेः।
अक्षुन्तयुक्ताःवृृद्धिव वृद्धिकोशेछान्।।२७०।।
इति: संक्षरस्यास्यां तु वेष्ठसां निमित्ता।
किं चेयापदसः हरस्य विहिता कामेन कान्ता तनः।।
किं तारुण्यवसन्तकान्तिपितुः श्वाधारसिका खता।
किं लालन्तरद्वीपी पुनरिः जन्मान्तरासा रतिः।।२७१।।

1. 'प्रथास्यति' कः।
कदाकः संघते कुवलकुकृतेयमकलना
गुले दृशयमन्द्रुतितहरणहेलापरिचयः।
असंरुद्धा बाधायरदनसचिविविदुमतरोऽ
राही सारवकाया: प्रसंविजयी रूपविवेकः॥ १७२॥
इति सर्वाङ्गनिर्माणश्चोचनस्ता विलेकयनु।
अनिरुद्धोकरे तस्ता बम्रवाशाप्यतात्तिथिः॥ १७३॥
सापि साक्षमिवनञ्जं तमम्यतं मनोरथः।
विलोकय प्रत्यासयवे पुनः स्मरणशक्तं॥ १७४॥
सीतक्ष्मा कर्मोदेघन राविणं मणिमेवलाम्।
मुहुर्मौनवतीं कचः पैशुयन्यचकितेव सा॥ १७५॥
नवे मौनवति प्रेमिण्य तयोः प्राह सति पुरः।
दुस्तांगृहूपकः कुवर्णा आर्यन चित्तोपोरिव॥ १७६॥
यस्तव्य प्रेमकुमुदेनेवजित्विचिपुरसंचि:।
अहो भक्ति स ते तुः: सखि प्रवस्तर गतः॥ १७७॥
स्मरणं शप्ति अतीर्थियोऽधिकसुमिनीरयः।
प्राकपूजा कीत्तीशि तस्य वृहि त्वमुपपचते॥ १७८॥
मौनमालम्बे प्रुषा द्या काया निरीक्षयः।
लतेव कम्पसें कम्पकोट्यं ते चित्तविवाहः॥ १७९॥
मानसत्रसनातसनानगतजेन नुभु क संभाह्यते
स्मरणं शस्मामगमेतपि नवर्तक लज्जाय लीलसेः।
का तस्मिन्नपरा सदा वसति यथिके निवधे गुणे।
प्रारंभा सखि कस्ता तावदियती प्रेमिण्य त्वमुपहुः॥ १८०॥
इति सत्त्वो बुधाध्यायमविन्दुः प्रतांलताम।
निनाय दृषितां प्रौढः प्राणशः प्रेममपेश्चले।॥ १८१॥
तदा प्रीतियोव्यायां प्रतिति यन्मनोरथः।
मन्मिथेन यदाणि स्त्रीं तत्तद्भूतः॥ १८२॥

1. यथः: ख-म.
दिनेष्वय भ्रमातो भ्रमच्छवेवर भ्रमम् ।
उपाभूदिभिमीनावृक्षसमोगलक्षणा ॥ २८३ ॥
व्याक्षी च कर्परी सुवे वितितिकं ताम्रलिखितेवैश्यिनी
कर्शेस्व प्रक्षणलक्षम हारविरतदैशोधरेः निश्चितः ।

प्रातः प्रच्छयंतचन्दनस्तान्तदाती सायं व्यावेशिकिया
संभोगार्भणा तातुवरतोः शक्तसदुत्तं यथः ॥ २८४ ॥
किचिन्युक्तले तोषे कस्याः कामलक्षणे ।
पुलेश शास्ते: कर्णस्य बाणस्यापि कथा यथः ॥ २८५ ॥
तत्तदाहमादिघा: किवरा: कृरकारिण: ।
आयुर्युद्धसन्ध्या: कन्यकान्त: प्रज्ञानम् ॥ २८६ ॥
निरुद्ध: प्रयायम् यस्मात्तदिनरुद्वेऽत: स्तित: ।
प्रौढ़करस्यायांतात्जयास्य परिपादय: ॥ २८७ ॥
हत्सयुते किंकरणां स्वयं वान: समाययोः ।
रथी बाहुसवहस्तस्मात्सात्यानमिर्ज: ॥ २८८ ॥
श्रावृत्ता तदुत्त्यां प्रायनुक्ति: विप्रचन्मधुत् ।
छित्त्वा घृष्णेचिथिं भर्ते र्थन वाणस्य विसमयम् ॥ २८९ ॥
उषा संग्रासतर्या विलु: पत्तोश एमरे ।
प्राणवस्पकस्ते भेदे संदेहसाध्वसम् ॥ २८० ॥
वाणेन प्रहितों साक्तं मुत्युद्वित्तमोक्तकाष्टम ।
आदाय तसे प्रायुऽस्मितामेव प्रायनोद्भवी ॥ २८१ ॥
पर्हरता शक्तिः: पविश्यान्तः कुश्तवनाः ।
निजा सूतेवानस्य हृदयं शत्यतम् यथः ॥ २८२ ॥
वीरं विज्ञाय तं वान: स्पदुर्देवेन जुरेयम् ।
आदाय ताम्सी मायामह्दः प्रविष्ठेऽखम् ॥ २८३ ॥

१. 'मानान्त' क्रम्यान्त्व ॥ २. अन्तर्व्यनुतित ॥ ३. 'अधि' क्रमा ॥ ४. चम्प-।
निरस्तरेखुतुण्डूवाचित्वाजं सुजगमः
डद्यानिरुहं सरणूलुपायमोपमीभिषिता || २९४ ||
वेदेऽनिरुहं तत्त्वां वाणः सैलाराचारणीम् ।
आह्वः लेहकोपान्यां न तत्त्वां न चायाहितां || २९८ ॥
असंस्फूर्त याचार्यचन्दऽनवैणेण वदनः
न कुच्छेष्टद्यारूढः गुणमणिततितविकयतुश्चावम् ।
असेवासंतापं वपुर्णमुभूविमुयमः
कुर्कु कन्याहींन नहि नयति मानं मलिनयमः || २९६ ॥

अत्रान्त्रे द्वारकायामनिरुद्धपारारः
बङ्गोपायासः शोकचिन्तानुवंचवान् || २९७ ॥
वाणस्य नगरे रुद्धरनिरुहं सहोष्या ।
विज्ञाय नारदगिरा ससार गरुदें हरिः || २९८ ॥
हलायुङेन सहितः प्रथुम्रेन च सुखुना ।
प्रथयो शोकितपुरं ताक्षेयमारुं मानवः || २९९ ॥
से योजनसहार्णी विज्ञुवच गरुद्धक्षवः
दीसं वाणपुरे द्वाराहेश्वरकेशतोपमः || ३०० ॥
अश्मिमाहवनीयासं ताक्षीः प्राकाररक्षणम् ।
पीतोद्वान्तकगजम्युनिग्रे‌णाय न्यावायतः || ३०१ ॥
पुरुद्धारमण्योमयं प्रविच्छ शास्त्रिणं वचाहः
निःस्थायं सरुवानसं दितिजा: पर्यवरायन् || ३०२ ॥
चक्रिकाकन्तकानां शरीराणि सुरद्विपाम्
चकुः पश्चस्तिसततितितित्त्वमविभक्तमम् || ३०३ ॥
अत्रान्त्रे नागपायळकरे सिंहविक्रमः
वद्वीरनिरुहं ससार दृशी खुतिदाचारिताम् || ३०४ ॥
निश्चितमन्त्रमहिपायारस्ताकामः
प्रत्यग्निर्गतवनसङ्किरितोणितार्ल्लाम् ।
पादमेश्वरे पुत्ररक्षककमतिचिच्यः
वन्दे भवग्रहवतपह्रे भवायते: || १०८ ||
शूद्रप्रहर्षधरकमरीकविन्दुः
संजातिोररुरक्षसुरमाये।
पातालमूलगनातिविकासितास्यः
अन्नोद्वारवतं अर्णमामि कालीः। || १०६ ||
भीमोन्वद्वद्वियुम्नमित्रभक्यः
निमेष्ठुः सहत्राशिष्यात्वोरासः।
कायायनी संकारकतस्तिरः स्वारीः
वीरोपेन्हारपरितोषवतः नमामि। || १०७ ||
क्षुण्यसतार्गवनरः: पद्मगम्बरल्लक्षणा
काण्ड्यमरीश्वरसमरसः सतपातालमेदृः।
तैयोल्मानी जयति चकिताश्रोतेऽके राशिणा।
चण्डक्रण्ड्यः प्रलयमयोत्साहीलिंदहासः। || १०८ ||
इति स्तुता भगवती दुर्गा दुर्गापाराीणी।
स्करस्तोफितोमाहिरिणरां तममोघः। || १०९ ||
भुजंगपाराशिरोकुः: प्राचुः: समराङ्गम।
प्रयोगु यूथ्यमानस समीपः काळिगिरिः। || ११० ||
अथ कलपनमतर्पित्यग्नितोलाज्ञविष्मः।
वाणासरमीकरस्तुनुबिधवनिरहयृ। || १११ ||
दैत्येन्द्रायुधश्वरसिन्धुगनेन सेनानं सझोः
प्रस्तायते(केध) प्रसारतिपथाकिविशिष्टवातावयां रेणे।
कल्पनान्तगममाधिकरे निमुनवे चेलू: सहिरचिदः
शुरुणामविर्युरामायुसिन्धुसुकः: सशा। || ११२ ||

१. 'स्वर' खः 'स्वार' गः २. 'वीरोपहारनमिताः' प्रणमामि 'कालीः' खः
३. 'प्रसर' खः ४. 'हिर्या' खः.
गङ्गादरवरहाथ बैठेन बहिना रणे ।
हैतन्न बहिना क्रुषा देवधेहा दिया यतुः ॥ ३१२ ॥
तत्त्वात्मेनातुरः प्रदृश्यलिंगवत्रः ।
सिद्धेन भुक्ता रामं भूमूर्तिकुलं व्यथात ॥ ३१४ ॥
संतापमूच्छितं क्रुष्णलं परिप्रवृत्त विदुतम ।
क्रुदं नामक्राविक्रम जयाख ज्वराक्ष्यान ॥ ३१५ ॥
क्रुष्णोद्धितपथ ज्वराभिषेकः श्रस्तोरमार्गकेरकः ।
अदृश्योरणं औरं ज्वरं रौंद्रज्वरापहेम ॥ ३१६ ॥
ज्वरस्वः संप्रव्रृत्तेऽधुतो भुजवाक्षमेन रणे ।
बृणवः प्रत्यारकः शायम ज्वरमपात्यात ॥ ३१७ ॥
कपे निपीड्य निपिष्टस्ते रुद्रज्वरः सिती ।
प्रयतः शरणं क्रुष्णमवदद्वाप्पगुरः ॥ ३१८ ॥
देवेन त्रिपुरारिणा त्रिजगतीजीवापहारसमः
सुहृत वर्धिनेयधीर्यसरक्षिणे त्याहां कृतः ।
तवं यहै शरणं शरीरपृष्ठेऽत्र भजामरप्रकारः
शिष्यास्तु शिष्यास्तु न भविता मत्स्यशताम: कचिद् ॥ ३१९ ॥
इति भैला मुनानां तं रक्षा गरुड्यवः ।
शरणाः विसुर्देवति वैरकृतरा न सावहः ॥ ३२० ॥
ततः श्रीकपे श्रीकपे व्यासदेवीं वमनवतः ।
पिनाकश्रीवर्णश्रीद्रामणान्निर्मणे ने ॥ ३२१ ॥
क्षणं तुल्ये तयोरुद्धेऽजगत्संक्षयकारिणी ।
भीते: शौरिषारसारिष्यौ भूतवतः हरः ॥ ३२२ ॥
अक्षास्ते: क्रुमारस्त जित्स्य हरिणा रणे ।
रसाय शून्या सुधा तस्यं नस्तात्क्षाने पुरः ॥ ३२३ ॥
अथ वाणं स्वयं गुड्यं मद्यससूनमयोऽह ।
सिफ्नाहुसह्येण दीपाधिचन्द्रस्त्रामः ॥ ३२४ ॥

1. ‘बहिना’ ख-गा. 2. ‘निशिरा:’ ख. ३. ‘करुणा:’ क-घा. ४. ‘रूढः’ ख.
श्रीकृष्णावतारः]
दशावतारचरितम्

हस्याः रथं तस्य मनोरथमिवायतम्।
सदृशं शारवर्षेण प्रममाथ मुरान्तकः। १२९॥
उपनीतं गणेश्वरीं शासनाशिष्यिणः।
मयुरस्मारोहयं भाषा: पण्मुखवाहनम्। १२६॥
यज्ञन् युध्यमंसां चिद्राभास्यं मुरारिणा।
सुककेशी विवक्षा खी बाणस्याये यद्दस्य। १२७॥
रश्यायं कोटबी स्वं तस्य देवेन शालिना।
वचयित्वाच्युतस्यं पाण्वीपितमात्यास्तुन्त। १२८॥
चरं कमेन पलितं स्कन्धयों: कीणीपावकम्।
चक्कते चर्चक्कृतं बाणस्य भुजकाननम्। १२९॥
चक्रोत्तत्तत्त्तं शुजनमुक्त्रणसुषूर: वैतनाससमे।
प्रोपाक्षितप्रमापदं उक्तमात्मिजस्व्यप्रमाणः: क्षणम्।
अमासौदख्तुदृखसिद्धिकश्रद्धः स बीरोदभव-व्यासः संततरकुशदन्तीतिसरितिवाच्यूज्येन। १३०॥
बाणद्विश्वेशुजोभ्ये शंभोमेववत्तशिरसम्।
नन्तरं प्रियजनलुस्य सोपाय प्रणयी पूर। १३१॥
भक्त्यामवङ्कंगचतः स भवस्यात्तिवल्लभः।
वराचन्द्रिनसमः श्रीमान्महाकालश्चुरुचः। १३२॥
कल्याणं ततुते यश: परिचिताः दक्षिणं विद्वात्स्या-\nमाक्षरं विद्धाति सप्तसुवन्यस्तन्तिनिसिनास्त्याढः।
संसारं कुरुते विकारिनिकरं निःश्चेषपेक्षा-\न्तकः कल्पता चराचरगुरोऽऽ किं कि न सूते फलम्। १३३॥
उपासणांतिमादय प्रहुस्ततन्तयं ततः।
द्वारकां विजीतारातितभ्य गुह्रध्वजः। १३४॥
कदाचिच्छध देवर्षीन्द्ररकमेत्य नारदः।
अवाष्य पूजाज्यितां कथाते क्षणमेवम्भावः। १३५॥

१. ‘निकाि’ ख-ग; ‘निरत’ घ. २. ‘अववीतः’ क-घ.
गज्जाकिलापी नृपतिभग्नशायपानमहामिषः।
भरतस्य कुले जातं संप्रति प्रतिपालम् ॥ १३६ ॥
गज्जापि पालतु: ज्ञापन पतन्ति चढ़फि: पथि।
वसिष्ठापपतिभैःङ्गमेघुनिकारति ॥ १३७ ॥
स्वजनमनेक्षिता जाता वधाय च महीं गता।
स्वतीरोपवोपोपेन विचरार सुलोचना ॥ १३८ ॥
तत्र शंतनुनां गज्जा संगमं गज्जामिनी।
भेजे यथेष्टकरणप्रत्यायायां घुटावविहिः ॥ १३९ ॥
सा जातातनवीणीसंसारवृत्तविधायिनी।
जातेद्यमें चुते राजा निरुद्धा प्रययो दिवस ॥ १४० ॥
देवग्रामालयं स शिशुदिवि देवेः: कान्त्रत:।
सत्रेविचापज्ञामलोभिरेष्वपि कुरुस्या ॥ १४१ ॥
देव्र गुरुचारतिकालिन्दीकूले कुचाभयेऽश्रणाम्।
शंतुदुर्दशतनं तपितियोऽचकोभवति ॥ १४२ ॥
गाज्जायस्तवस्य: क्षमाभ्रूर्धिनो मेन राज्यभार।
ंत्रुक्तवा न दन्तो दाशसमें सत्यती सुताम ॥ १४३ ॥
देवग्रामत: पितुज्ञातिपुरीमसरसर्वश्रयाम।
गत्वा यथाने दाशिशं तन्यं विनयोचत: ॥ १४४ ॥
दौहिष्टवंशराज्यं रूपं न द्वैं: यदा।
तदा राजे विविधों च गाज्जायं समं व्यभावत् ॥ १४५ ॥
भीषणीयमतिभग्नांश्रीमोदयमिनि खे चिरस।
विचारोदित्थ्येन वेणोपचरते वचं ॥ १४६ ॥
आनीतामथ्भीमेन कन्यामासाय शंतत:।
परितोपाय्यैः तस्मि स्वच्छन्दनिधिः वरस। ॥ १४७ ॥
कल्यनं नवपितवं पुत्रं विचारदश्रूभियत्त।
तस्यं विचिनिर्वर्यं च शंतनुस्तुतत्येत्त ॥ १४८ ॥
तत्त्वदिनां राजा गुर्ववेण प्रभाविता ।
चित्रानि समरे नामदेवासिकितः ॥ ३४६ ॥
शिष्येऽथ चित्रवीर्यस्य प्राप्तराज्यश्रीयः ॥ ३४७ ॥
जहार कांतिराजस्य भीष्मः कन्या: स्वयंवरे ॥ ३४८ ॥
भण्डे विचित्रवीर्याः हतिनारुपायेषु ।
व्यक्ता सांवतोत्सवकम्भाम्बासिकाम्बालि दौ ॥ ३४९ ॥
राजाध्रुतः तस्मिनापर्युक्तनामावः ।
कन्तालावलिते पातिः कालदेविनाः ॥ ३५० ॥
विचित्रवीर्याः शंतनोवर्मी तत्पुत्रस्मेताधिनाः ।
भीष्मेण प्रेषिता साध्वी ग्राह वस्तवति शङ्कः ॥ ३५१ ॥
कान्तेन स्वर्योऽयस्ति तस्य कामावर्षारातः ।
संजाति शुभद्रीपरं कृपण्ड्रपायनो मुनि: ॥ ३५२ ॥
तं सरमान सुत्सैरपुक्रोत्सन्यथं तपोविषयः ।
उक्तबते सा भीममाते संसार स चारयाः ॥ ३५३ ॥
अभ्या धर्मवायु सिद्धार्थ मेनोराशिः विलेकः तमः ।
निमोलिताती तहृष्टिस्था गर्भं समाधिवः ॥ ३५४ ॥
अन्योदसमावननात् भूसवविभेदः महर्षणः ।
हि तिर्यं जनोपपत्रयि माता जगनां तस्य ॥ ३५५ ॥
भयपाण्डुवकाण्डाक्षोऽगर्भं सुधेरितः ।
अप्रसूति: युत: पाण्डुभिक्तेः मथयस्मृतिः ॥ ३५६ ॥
तस्यं भयाद्रिस्वस्त्रयां श्रुताय गर्भसंभवे ।
तमिक्व्यतासालकास्यः पुत्रं प्रायम्महामुनि: ॥ ३५७ ॥
जलेक्स्ये भूतरात्रीषु पाण्डुः च मुहंशालि ।
माण्डलयान्तपुरमः: श्रुताय विदुरोदभवतः ॥ ३५८ ॥

1. 'कान्त' ख. 2. 'हिति' ख-ग. 3. 'माता' क-घ. 4. 'उत्तर' ख-ग. 5. 'जाति' ख-ग.
वृत्तार्द्धाय गान्धारी कुलवत्सुनायूं ददोः।
कुस्तिलोकेःकुस्ति पाण्डुप्रेमद्वीमवाप्तं ॥ ३६ ॥
युवा विभवजी पाण्डुप्रेमद्वीमवाप्तं ॥ ३६ ॥
मृगरूपपर्तात्मकं द्विमुखतिक्रियां मुनिसं ॥ ३६ ॥
स्वविच्छसि त्मं द्विमुखप्रेमद्वीमवाप्तं ॥ ३६ ॥
तेनेति श्रावण्याचिन्त्यौ श्रावणमीचरनं ॥ ३६ ॥
ततः श्रावण्येन म्हे गान्धारी तुष्यमभ्जयम् ॥
ज्ञेश्वो दुistersनस्त्वः तत्सु दुःशामनोदकुशः ॥ ३६ ॥
कुस्ति मुनिकर्षायमेव भुदरुक्तज्ञया ॥
धर्माधिन्यनाधिनाह्य क्षेत्रप्राप्तजीवनम् ॥ ३६ ॥
युथिष्ठिरं भोसेंस्मार्जुं सुरोक्षितम् ॥
सपन्या दृष्टस्वाय च माध्री यापादित्यो यथोऽभी ॥ ३६ ॥
क्षात्रां पुष्पोच्छये माध्रीं विलोक्य कुलमाग्मे ॥
आलिङ्गाधानार्कशस्त्रेणस्मृताः शापप्रभेच्छिति ॥ ३६ ॥
प्रवाते त्रिद्रिकं पाण्डौ पाण्डुपुर्वा: पितृच्छिन्ये।
बुद्धि नात्मा धार्मर्यां सह दुयोधनाद्रिष्टि: ॥ ३६ ॥
भीमाः: पितास्तेः चापाचार्य कर्म व्याहार ॥
द्रोणं च शर्यातिप्रत्यः सिंहं रामस्य धनिन: ॥ ३६ ॥
अभयत्रां प्रयत: सुतुपुष्टवस्त्राणि प्राप्त भार्गवात् ॥ ३६ ॥
संपवेश्याजुं दक्षिणाभ्यां जलद्विघश्वसुरिः ॥ ३६ ॥
नीतस्त्राप्रतिमहत्वाकौशिकेव ज्ञानावताम् ॥ ३६ ॥
ततं: कुन्तनां संस्कृतं श्रेष्ठा: दुःशामनेन च।
दुयोधनं: पाण्डवानां धिंसं मृदुविधे व्याहार ॥ ३६ ॥

1. 'सुभद्र' क-ख-ग. 2. 'राज' ख-ग. 3. 'किन्नर' क-ख-ग. 4. 'तत्र' ख-ग.
ते तेन विहितेः दीर्घे न्यत्वेष्यमणि निर्गृहः।
बिदुरेण रहः स्याहानिद्विविधंनिर्गता। १७४] ॥
युधिष्ठिरानन्देन कुत्री वहनमीम सहायवः।
नकङ्कं सहदेवं च विवेश निशि काणमृ। १७५] ॥
तत्रोपयोगिर्न हत्वा हिडिन्में राससोधरम।
भीमसद्वन्द्वं भेजे हिडिम्मव दिव्यधर्पणिम। १७६] ॥
जाते खोठकें तस्या। पुत्रे भीमपराकामे।
एकचक्रं पुरीं नरं: प्रचछा: पाण्डुनन्दन:। १७७] ॥
प्रजायवस्मात्त्व राससोधरुषुव्रीकामिभ।
यसैं राजाचारकं प्राहिणोत्तरं सदा। १७८] ॥
स्थिता विप्रगृहं कुत्री सह भिषाशाने। हुते।
बकवारे द्विजसादे भीमं तद्वयादिशात। १७९] ॥
जन्मभोजस्वर्जाकं सुज्ञान: कौरवसंज्ञाल।
बंक हत्वा द्विजगृहं विवेशालिनां निनिष्ठ। १८०] ॥
अथ दूरपथ्यातः कथितं पथिकदिवः।
नानाकथायासर्जन शुरुवः पाण्डुनन्दन:। १८१] ॥
पाण्डुलीयो दुपदः पूर्व द्रोणस्य सुह्रुः: शिशुः।
व्याहारास्मात ते प्राणरायं श्रवण्यमिति संविद्मुः। १८२] ॥
द्रोणेन प्राणराज्योत्थ सौः श्रवितम्। प्रवद्रोणानि न ततृ।
भिषायुधाभास्मश राजः कथा मित्रमिति बुवने। १८३] ॥
इति द्रोण: कुर्तस्तेन राजः भभस्मनोरेः।
अजुनेन रणे तु तदर्मकाधारपत्। १८४] ॥
तत्रस्तनामानहः पुत्रं द्रोणवधश्मम।
अभिचारोऽयायोऽग्नि दुपदः समवास्तवाः। १८५] ॥
यागाशिष्मध्याजातोक्तस श्रुतद्व्रुत्सामिधिः। हुत।
क्रणा च कन्यका यस्य: प्रत्यासच स्वयंंचरः। १८६] ॥
वर्ष तौत्र गच्छामः सर्वराजसमागमे।
प्रातृ प्रतिघायांवंचित्युक्तवा प्रयुक्तः॥ ३८७॥
ततः पाम्माथनगरं जन्तं पाण्डव निशि।
गंगर्वराजं दहुःव्रजःमामसिविहारिणस॥ ३८८॥
विवक्षान्तः पुरवधुद्वीनकुलमज्ञजः।
व्यवायुस्मरणं युढे तमसेयाऽचलेनसा॥ ३८९॥
युविषिरेन कङ्कः रणे रक्षितनिविवित।
सत्यं किरितिनन्तः कङ्कः नित्यक्षितं यथः॥ ३९०॥
ततः प्रभाते प्रच्छातः पाण्डवि प्रिप्रजिनः।
प्रभावः पाभ्दलपुरः कुम्भकर्गुहे स्थिता॥ ३९१॥
इत्युक्तवा नारदे याते संक्षणजनानाधीनः।
जगयुभित्तंदाङ्के द्रुता कङ्कःवस्य वर्मम॥ ३९२॥
तौ पाभ्दलपुरे प्राप्त सर्वराजसमागमे।
पूज्यमानो विविषातुः स्वयंवरसभाग्यम॥ ३९३॥
हेमासनोपविषेषं द्रुपदी सर्वराजसु।
नागजयपताकेव कंदर्पस समायो।॥ ३९४॥
राधावेधपणे तसिनँ जडः वर्मवरे।
अशका: पारिवा: सर्वेः यथुर्ज्ञानिन्धीन्तामः॥ ३९५॥
विवेकेशु सितिस्त्रेषु त्रिजुमध्यद्योपमित।
विद्वा धनंजयो वर्षं सितो सित्रमपातः॥ ३९६॥
हारे कपोऽगभु धीविश्य्य द्रोपदा फाल्युः हुते।
युवरोऽवः सामुत्त्वः कङ्कः: सर्वेः सितिस्त्रेषु:॥ ३९७॥
जित्याय शत्रुकमणीदीन्वीरान्मिन्धनं जय।
पुरः कङ्कः समागाय ग्यतुर्वैलृभ: सह॥ ३९८॥
मित्रशीलपनता कङ्कः सहें भूसत्वताशि।
चकृते शासननमायु: सह भौगोल संवद्यम॥ ३९९॥

1. 'विलीनताम' ख-ना।
रामकृष्णौ निम्ति स्वातं कुम्भकारगृहे स्थितान्।
पाण्डवनेत्र सानन्दे प्रेमना संभाष्य जमलु। ४००॥
अन्विष्णु धुपदस्तीपां विज्ञायाध्मर्मिनिष्ठयम्।
कुण्याया वहुपीत्वमं विरुद्धं नामयमन्यत॥ ४०१॥
तत्ततं भगवानवासः समभेत्यावदन्युनिः।
प्पेन्द्रा: समदा: पूर्वं कुद्धा वद्धा निनाकिना ॥ ४०२॥
ते एव पाण्डव जाता: खर्गोश्रीस्वत् चामाजा।
तेवामेते च ना पतली नैवायं धर्मसंकरः ॥ ४०३॥
इत्यक्तव गुणिना दृष्टिदिव्यद्रिष्टिरेशः।
सर्वं विज्ञाय तत्सर्वं तद्विश्राहमन्यत॥ ४०४॥
झालव जतुग्रहान्युक्तकान्यापाण्डवान्यासंस्थ्रयान।
हस्तिनापुरसभ्यतं धृतराश्वमध्यपूज्यत॥ ४०५॥
इदुस्थेबिष्णुकक्ष तेन राजा गुरुविक्षिप्।
गुणः: घर स्थिर्या घर्म धर्मेन प्रासवान्यशः। ४०६॥
निर्द्विस्वान नारदेनाथ गुणिना भेदभीरणा।
भूतये पाण्डवाश्चकुर्मथियं इदम्निष्टयः। ४०७॥
अन्तःपुरे भारतं ये: पहतेकृष्णसन्तं रह॥
अविश्वान: स तीर्थिनि षुजेंद्रश्वस्तरीम्। ४०८॥
चौराण्तो गोपणं विश्राक्षाप्रक्षास्तोस्तुः।
आज्ञास जमायाध्मर्मिनिष्ठयान्याक्षः। ४०९॥
स्वताथं संविद् पार्थस्तीर्थियं जाभी जले।
मजातुल्लीक नारायण: नागकन्यामवस्थवान। ४१०॥
जनविविधा खुंतं तत्सारिनान्तं जगाम स।
नगरं मणिपुरस्त्रेण चित्रवाहनमभुते॥ ४११॥
प्राप्तं तस्म सुतां कन्यां पार्थं पृथुलोच्चनामः।
चित्राध्मद्रं खुंतं तस्म बधुवाहान्यामवस्थवान। ४१२॥
सर्वतीर्थप्रतिष्ठ: प्राप्त प्रभासं श्रेयस्तवहनं ।
रैवताचलयात्राया प्रापं बृजासमागमम् ॥ ४१३ ॥
अद्वीनोदध: शैलोऽक्रमः शैलारोहससुस्वे ।
उत्साहोऽच्छिलितं चेतं सानुगस्य हरेर्विभातु ॥ ४१४ ॥
तत्र कृप्णानुजं दधा तुम्म दा कामकौशलम् ।
कंथामनुमते शौरीशहार श्रेष्ठविहानं ॥ ४१५ ॥
युध्दोद्धरश्रृणिवीरान्येयरसांत्व जनादेवः ।
निसंसूत्य द्रविणं दातुभजनाय यथी ब्रह्म ॥ ४१६ ॥
इन्द्रप्रस्तम्भासावध हुभद्रासहितेऽधुन: ।
प्रण्यम् परमें भेजे कृप्णन सहितं सुखम् ॥ ४१७ ॥
अभिमन्युः तुम्म दर्शयायं पार्थं नुमर्जीनमतः ।
श्रौरीशी प्रतिविबन्धायान्यपरिश्च: पद्ध चात्मणान ॥ ४१८ ॥
ततः कदाचित्यसुनाजलकेलिविहारिणम् ।
सकृष्णपुजौः निर्रुपम्: प्राह हुताशन: ॥ ४१९ ॥
उचितं दीययां मध्यं भवज्रां भोजनं हितम् ।
अर्धनामवेधनश्च न भवन्ति भवद्विषा: ॥ ४२० ॥
श्रेष्ठकेलपते: पूर्वये च द्रवश्वाकार्ये ।
अच्छिराज्यमरणेऽप्रात: जात्तां गत: ॥ ४२१ ॥
वनं बाल्यनाय सत्यवाचं द्रुमस्मिच्छामि क्षाणवर्मम् ।
रसादनं: नुहमेहैस्तकसक्षरं हि तत: ॥ ४२२ ॥
प्रस्तेंतोऽधिशिरं इति वितिर्विद्यानय्याः ज्ञातवर्मकसंपंथे ।
अवर्म: लापनवनं नवलायेतममाशाशनम् ॥ ४२३ ॥
हृति वद्विर्विद्यानय्याः ताम्यामकीद्वैति किरः ॥ ४२४ ॥
तद्वरं रघुमार्गं तद्विद्याश्चायकः ।
हरिणा सह संन्द्ध: किरीती खाप्पवं यथौ ॥ ४२५ ॥

1. 'द्यान्नद:' क-घ. २. 'परिमिठ्ठ' क-घ. २. महते ख.
असौ प्रजाविरोधे वराहमहिप्याणामहाद्रिपिनां
निषीदायुष्यि गाण्रिकोमने देवायहितेद्रहि

रूद्रे मेघजाते दुःसाधारपरेरुद्रोऽभ्रू स्वयं
विक्र्तिपिणि सापकर्षिणि विनुखतां बाल्यर्निनायसच्ये || ४२६ ||

सुतमध्य भयंशोति तस्यस्यायसेनेन
जतरसिन जनन्या: संप्रविश्य द्रवन्तम्

अक्रत दिवि किरीटि पत्रिणा लघुपुच्छः
मयमपि शरणात महसार्थि रतर्क रश्ट्वोऽसühr || ४२७ ||

ततः कुण्णाज्या दिव्यां सर्मा मणिमयी मयः
विदुः धर्मृपुत्रस्य प्राणरस्यात्मकायम् || ४२८ ||

तत्समा सम्भायामाध्यें निगमीमि मयः
नीलरभोपलवती हेमाञ्च सप्तिकोडकाम् || ४२९ ||

सम्भासीनमथायस्य धर्में मानोद्ववदत्
राजन चोकपालान्ति त्वस्मात्सहस्रायसिः सभा || ४३० ||

यजस्त राजसुयन कुरुण्ण सफलं श्रीयम्
इति त्वामविद्वानः पिता शक्तसमासितः || ४३१ ||

इत्युक्तवा नारदेन्त चाते राजसुयमनोरथम्
अकुण्णोतक्यायः राजा वैकुण्ठाय न्यवेदयतुः || ४३२ ||

कुण्णस्तथः श्रीलष्टिः धर्म्मिः कि तु मांगवे
न जीविति जरासंधे क्रुद् कण्ठ स शाक्यते || ४३३ ||

रुद्रयागोपहाराय तेन रुद्रा गिरित्रे
पद्धकोनिन्निपत्तस्य शेषश्चर्तुदेशः || ४३४ ||

शारीरार्थवर्ष जातं जरा निद्रा निशाचरी
संधाय विदुः बालं जरासंधे तसुक्तकम् || ४३५ ||

तत्सिनिरोधिविन्दुः संत्यज्ञ मथरां वयम्
विधाय द्वारकेः दुर्गी पद्मामाधिविद्यते स्थितः || ४३६ ||
इति स्वरूप खूबाणेन नृपः समित्व शौरिना।
व्यदिश्यामागवथे भीमभरी भुजाविव। ॥ ४३७ ॥
ततः सातकबोधेन प्रत्येकित्व वृत्त्यः।
जयसंगोपेन जामुः क्रणभीमधनंजयः। ॥ ४३८ ॥
तत्र जयोदशाहानि उदुम्बाते भुजायुधः।
वीरोऽर्जुनाराजं श्रीमदभूमिमखः। ॥ ४३९ ॥
ततः संगी द्रिया क्रत्वा हले भीमेन मागः।
मुदोक्ष क्रणः स्तितिप्राप्यागमनसंविदा। ॥ ४४० ॥
भीमः किरीटी नकुलः सहदेवः दिम्भयेः।
आजहरविपुर्ण विचतर राजे यज्ञरसम। ॥ ४४१ ॥
क्रेतेदृशै शैलवुङ्गेषु राजकावर्णराशिः।
राजसूयसमारः प्रावर्तत महापते। ॥ ४४२ ॥
प्राप्ता निमित्तिसतसनिमित्तप्रेणायः। कलौ।
धुताराणः सविहरः सामायकः हुमोधः। ॥ ४४३ ॥
अधोपरिवर्षेते सरवराजमये महे।
अभ्याचितं हरीं सेहें शिशुपालो न भूपति। ॥ ४४४ ॥
तथ्यापन्त्येदविद्वर्य श्मापते। समग्रक्षणः।
न्यायत्वस्तिसतै शिरं चक्रेणायोहसनं। चिरः। ॥ ४४५ ॥
कलौ समाए चातेदृशै महापिणु वेशेण।
तस्यो दुर्योधनस्तः श्राकुनिशद्रस्य भालूः। ॥ ४४६ ॥
पार्थिवं विहरवारीशाङ्खः स्फातिके जते।
चरुदिक्षितवसनः स्तवाम्भसि ममज सः। ॥ ४४७ ॥
तस्य स्वतंत्रत्वालोकः हम्पिश्या राजवस्मः।
जहुभूमिसेनश्व ब्रह्माकुण्डितसितः। ॥ ४४८ ॥
उजज्ञावांमाणमलिनः कारवः स्थपुरुः व्रजन।
प्रत्यः श्राकुनिना प्राह श्यानिवेष्यकारणम। ॥ ४४९ ॥

१० 'शान्तो' ख-ग। १० 'हेत' ख-ग।


धर्मसूत्रोमें सा श्रीस्ते भूपाला: करप्रदःः।
संस्कृतातीतं च तद्वा संरक्षत्यायते सम॥ ४९०॥
पतिन्यासपादो मे पद्यन्यात हिमाशितं:।
पतितं: श्रीते जाने न शरीरस्य विना॥ ४९१॥
इति प्रलयपी शोकोपत्तं द्रष्टवेशायतःऽयोधनः।
वार्षमाणाऽशकुनिना न्यवस्तत न दुर्मही:॥ ४९२॥
परोत्तक्षेत्र: स्वरसविंद्यूराणिनिन्िः-
श्रुतांध्र्यो दीर्घो दिशा। शिष्यते श्रीसामससतः।
परोत्साहे चन्द्रप्रचायसंचिव: कि च महताः।-
मननतः संतोशशारति हुःथे चन्द्रनस्तः:॥ ४९२॥
ततः स धूतराज्याय विष्ण: पांडुरः कुशः।
निवेदितं: शकुनिना तं धूतराज्ञामायच॥ ४९४॥
कुज्ज्रात्नायस्युपगम: स तिरा धूतकैतवे।
अकार्यमणिमेव: कुश्चै: शिलिमिम: समाम॥ ४९५॥
स धर्ममं राजसूयसमवादेनिविर्तिनम्।
आद्य: विद्रेषे छब्राचूर शकुनिमायया॥ ४९६॥
कूटकसिद्धावेपकोषसैन्यपरिर्च्छध:।
पं आत्मानावासं क्षणं च विद्रेषे नृप:॥ ४९७॥
दुःशासनकरार्क्षेत्रकीर्मिय रजसवलाम।
क्षणं चूतनितां दासीमानिनाय दुःशोधन:॥ ४९८॥
तत्कोषायकरोधीम: प्रतिज्ञामूशुमध्ये।
युधि दुःशोधनस्यावुझि दुःशासनस्य च॥ ४९९॥
वने द्रास्तर्णाणि निवासाय पणे कुते।
त्रयोदशे तथासः विनिजीताः: पाण्डवय यथः॥ ४९०॥
हाराः हरितन्तन्धःन्दुसुग्मायवे चुरुश्चत्षचम्।

१. कृष्टि क-ख. २. अर्ति नाम. ३. य. ग-घ. ४. 'युधिने न्द्रवे' ख-ग.।
कविता रत्नकीर्तिस्मिः च जटा नमुण्यनं पाण्डवा
निसत्या अभयनित पण्यविनित्रेमोऽपमा: संपदः ॥ ४६ १ ॥
स्त्रियांनिद्रियालुकाः कृतमस्यस्मृतम् च द्वितीया
श्रीयांव्यापक्षेपाचलितहरिविवेगानि: ॥
विवाहोत्सताहसा: सणमिव शुह्द्वायकवनि
न संसारे वस्तधामपरिच्छे किंचिदचलम् ॥ ४६ २ ॥
ततः सुवित्रिसमात्मनं थिर्यामोऽजाने: ॥
द्विजपूजनाध्यास्तत्र: कौम्यके पाण्डवा वने: ॥ ४६ ३ ॥
भृणाराजे परित्यज्य आतुजचाचालालद्वान् ।
विद्वत्: कौम्यं यत्त: प्राथप्त: पुनरायणौ ॥ ४६ ४ ॥
सोधवद्वरते राजमुन्तकोहरवता त्वथा ।
कुलक्ष्मीजतामूर्ते कुटार: कठिनोऽधित: ॥ ४६ ५ ॥
यत्रधै भगवान्व्रास: पथं तत्र तत्त हितम् ।
श्रुह्रुता प्रकुष्ठन्ते न निपत्तन्या विना ॥ ४६ ६ ॥
बन्धुसंध्वर्तनाभ्ज्ञकोषः: शयसमः ।
मेत्यायुज्ञिनः दत्त: कर्त्तं न गणितस्वः ॥ ४६ ७ ॥
भीमायांमभय श्रेणे चेन रावणानिष: ।
स कूरकमि किंमीर: काने रासते हट: ॥ ४६ ८ ॥
विद्वरेण्यायामिहि त नामन्त महिपतिः ।
देवादिष्ठिनिपातां मिठ्येवालम्बनक्षिणया ॥ ४६ ९ ॥
वने पाण्डवुत्तान्त्त्व्रु हुः कोरवुस्त्रोऽतान् ।
अभिमन्यु शुभ्रन्त्र च समाद्राह हृदिर्यष्टि ॥ ४७ ० ॥
भीमद्रोणालामहालम्बितायुक्तुपापाय || ४७ १ ||
अयातार्थी यथो पारंपरस्वस्ते तुहिनाचलम् ॥ ४७ १ ॥

१. 'धामनि जट' खः २. 'मोजना' खः ३. 'पाण्डव: कर्मके' खः ४. 'यवी हरि' खः
श्रीकृष्णावतारः]  दशावतारचरितम् ।  ११६ ।

तीर्थं तपस्यतस्य समयापरिशकः ।
देव: किरातहुपेण चिरुरिण: समाययो ॥ ४७२ ॥
एकपुरुषकन्मेतरप्यविचन्तविद्याय: ।
युद्धमयुद्धतं कृतकिराताज्ञनयोरसूतः ॥ ४७३ ॥
सरारिजारेणाथ प्रसतश्र्कः प्रमाधिनः ।
उत्तर्ये वाहुजुज्जने चैर्यराशिभिन्नयः ॥ ४७४ ॥
निषीद्यां चण्डीपिलिवा निषेधः पालितः सितोऽ ।
गाण्डीधवनम् प्रयत्कः निरीक्षय व्यक्तमवैविल ॥ ४७५ ॥

d्वेपेन्द्रतत्रप्रुषानन्दपावकायः
भक्तातितापत्वंहुतिन्यूतिमण्डलाय ।
संसारगौरतितिर्क्षेत्रभासकरः
तुम्भः त्रिवांशशब्दलः नमः शिवाय ॥ ४७६ ॥

इति स्वतिविवस्तानन्दपुरांपूर्वभूमिनिषिद्यः ।
अर्जुन पापुत्तं तुष्यतकिरिती द्राप भूर्जः ॥ ४७७ ॥
संप्रास्तोपकालः सहव्यूहः रथमः ।
शक्षेपितमारुषः विजयविनिविवन्तं यथः ॥ ४७८ ॥
प्रणम्य तत्र बुज्जारि तद्राबाबिज्ञानातिथः: ।
तद्रासारः तद्वितिनिविद्यं माप पाण्डवः ॥ ४७९ ॥
पार्थिन्द्रमाधाांसारः युद्धा शक्षेपीरा मुलि: ।
तद्रासारः यथो वर्तु कोमशः पाण्डवानन्दम् ॥४८० ॥
प्रास्पूजनस्तेस्यः स निवेचाजुनोदयम् ।
तथा धान्यमाधाां कवलोत्साहं विद्येः धर्मनृद्यम् ॥ ४८१ ॥
भैरवभैरवात्स्याऽखं निषेधा पाण्डवः ।
गन्धमाइत्रीकोलवं बद्धोपममयः ॥ ४८२ ॥
पवनप्रेतम् तत्र दिव्यपञ्च पुरुष्युतमः ।
आद्यास्त्रोपपी भीमं कदाक्षेत सत्कृतः ॥ ४८३ ॥
अन्त्यपदार्थितां तस्य धीमानिनिजाम मार्हति।
यथा सौरभमाणी धनदातुपिताम दिनाम् || ४८४ ||
स जननासानन्तरानिजयाचितवर्मन।
दिदेश मददारिवं सिंहनादेन दुःतिनाम् || ४८५ ||
पाद्यासाज्जुरगरीरस्य शाब्देन विसितः।
हनुमानमार्गाधितित्र तस्यौ स्मार्यपुः धुरः || ४८६ ||
सोयसूत्तरपृण कपि द्रष्टा नागसंविचुलताननम्।
चकारोत्सारणर्वं चन्द्र प्रहितदिक्तः || ४८७ ||
शैवेकनिव नयने तं जगाद ज्ञानम्।
किमयं मदुसंरभमल्व सिद्धवेव निर्जने || ४८८ ||
नादेन मां उदयता विश्रामं रोगुर्विन्।
दर्शितं क्रशारणेण भवता तत् पौरुषम् || ४८९ ||
इत्यें न गन्तव्यं देशोऽवं सिद्धसेवितः।
सूर्या यदि गनतसि पुष्चमुसारं गम्यताम् || ४९० ||
इत्युक्ते कपिना भीमसत्युच्छसारणकामः।
श्रान्त: पतन्युलेनाधसमभावत विसित: || ४९१ ||
को भवानिकमनन्तः कि मेहः कि हिमाचलः।
मार्ग बैवधि न लच्छो हि देही हिदाह्नुस्तिपत: || ४९२ ||
यदि न यक्चवातः स्थ: परसांत्परा सेनातनः।
साचर्ते लच्छेय त्वा हनुमानिन साराम् || ४९३ ||
शृणुत्वतकपिना युधः क एष हनुमानिति।
भीमोदस हनुमद्वरं अततुवं च न्योदयतः || ४९४ ||
अहं स हनुमानमभिमतेनयुक्तकेकेत तदर्थित:।
कपि: सुभुम्यथावांन दीर्घं वचुरसद्रश्या || ४९५ ||
सनिधानं कारिष्यामि धर्मंजयवर्षाने।
इत्युक्ताचित्तशेषेन भीमः प्रायात्सविसयः || ४९६ ||

1. 'आइत्य' ख-ग. 2. 'जनाईनः' ख-ग. 3. 'आइत्यः' क-घः.
कुबेरनिनां राज्य भीमः कनकपुक्षाम्।
जहार हनमपणानी हत्वा गुहकरकिरणां || ४७७ ||
सातुः स्वयमायतः जितवा वैश्वर्ण रणः।
मणिमंतः च तन्निर्मितः हत्वा नकंचरेष्ठरम् || ४७८ ||
द्रौपदी कनकाच्यानी दृव्या पवननन्दनः।
मायाप्रच्छंमविीचारुपान यज्ञासुरम् || ४७९ ||
अथ श्राकरथारुः पार्थः पूर्णमनोरः।
आयातः पञ्चमिष्मः प्रणाम युधिष्ठिरस् || ५०० ||
हतात्मयेवदयततो एव हिरण्यगुरुवासिनः।
निवातचवान्देवतान्त्वशौरीयस्वानलिङ्गित: || ५०१ ||
वने महानन्दः कदिचिदचरोपमः।
बद्रां भूज्युगे भीमं चके निवेशविग्रहम् || ५०२ ||
संहद्युज्यनः स्पन्दहात्रूद्वर्णुद्विकिर्मः।
उवाचार्जः प्रत्यं दर्ययति युधिष्ठिरस् || ५०३ ||
को चिंगः कि च वेंच स्वाधूहि भीमस मुक्त्ये।
भुजगेनेत्रेऽविविधु तं जगद युधिष्ठिरः || ५०४ ||
क्षमा सत्यं शान्तिस्तृणकरणं यस्य च मनः।
स शूद्राः विग्रहम प्रणुमगुणस्वेतं भजते।
हिजोऽपि व्यक्तिम गुणविरहितः युधिष्ठिरः।
कः । कण्ठे विश्रक्रियूरणसूत्रीने भवति || ५०५ ||
सुखेन दुःखेन च वर्तिन्त यतदेव वेंच विद्वितात्मकम्।
श्रीरोण्यहृष्टिवेदनैव यत्र संतोषविधाममयी प्रशान्तिः। ५०६ ||
धर्मजनेतविभिन्ते वैक्तवा भीमं अजंगमः।
अग्रस्वयंतिरहापावतेन नहुपविहितदिवं यस्य || ५०७ ||
अथ पाण्डुजिनुदं सहितः सत्यबलमय।
मार्कण्डेयरिश्चित: सार्थः मुनिम्: शौरिरायोः || ५०८ ||

¹ 'हिजोऽपि व्यक्तिम' खः-गः; 'हिजोऽपि व्यक्तिम' चः २: 'युधिष्ठिर' कः-गः.
नानाकथामात्राक्षरायां: स्थिते तत्त्वाच्युते चिरस ।
सत्यमावदत्क्रुणामेकान्ते क्रुणवच्चाम ॥ ६०९ ॥
वशयस्ते पत्य: क्रुणे केनाराधनकर्मणा ।
केलिङ्गसुधा जाग्गालिकाजतनन्दने ॥ ६१० ॥
ममोपिदश जानासि तल्कितचिल्लितकरणस ।
हि॒युके क्रुणकामिभ्य श्रुत्वा क्रुणा जगाद ताम ॥ ६११ ॥
अयुक्तमुरक सुङ्गेने भवतः धर्मवचिनतम ।
वश्यदोषक्रिया श्रीणां भरुवहदार्द्यातकम ॥ ६१२ ॥
वशयप्रयोगेऽध्येऽपित्रि: कुष्ठाप्पसारोगिण ।
भस्मभायास पतयो सूक्तक्वनन्धिरा: क्रुणा: ॥ ६१३ ॥
भक्तिविद्वारः शीतं सतीनं भरुवेशपम ।
हि॒युके लंजया भेजे सत्यमान निजीनताम ॥ ६१४ ॥
यातेदवा द्वारकां क्रुणे थोपयाटवापदेशवान ।
पाण्डवानाथ्यो युद्धं श्रीभगवान्धुलाराजः ॥ ६१५ ॥
बने विहारिणस्य सुत्यावरकारण ।
रणे वभुव समंद्रे गन्धविवं सैन्यावरण: ॥ ६१६ ॥
भगवेपुः क्रृष्मुख्ये पादुजं कौरवकारम ।
वनम गणर्थपिताविविश्राव: शारादित्य: ॥ ६१७ ॥
वद्व सुववघं कथुविया राजा युविविर: ।
भीमपारे विसुज्ञानु म्येन्मलमामोचयत: ॥ ६१८ ॥
अपि विस्तुत्वेदे श्रादनोपकारिख ।
हेवदोपं न तत्त्वान पाण्डवेपु खुयापण ॥ ६१९ ॥
द्रष्ट्र चन्द्रं सक्तजनतालोचननन्दं ।
सत्यो वक्रदुतिरवसतेनित प्रवारकरस ।
nानान्तःङ्गता जनविरा कृत्यति रियुता दिकं च संकोचभाजः ।
प्रायानाते सुजयविभु: श्रीमदन्ना भवति ॥ ६२० ॥

1. 'कणु' क-ग. २. 'स्पात' क-घ. ३. 'चरण' क-ग. 
तेन तीर्थावमानेन राज्यत्वागिनिवद्ध्वः।
सं समाधातसङ्कोचस्येति देवः पादलाखवासिंहः || ९१६ ||
अत्रान्ते पाण्डवेणु यातेषु छण्यारसात्।
आयो वैनयान्त्रयं सिन्धुस्तरो जयद्रथः || ९१६ ||
स कृष्णामाध्यतं हद्द्र नीतासिमं दशाननः।
जहार हारितमति करुणाकन्दिनी वलात् || ९१६ ||
ततः प्रत्यागता हद्द्र पाण्डवः स्थूलामाध्यमः।
ध्वजीयं च रोगोहस्तगन्तम् सुपारद्रवन् || ९१६ ||
श्राशास्तिनिःविनिष्प्रसैन्यानालोकोक्त पाण्डवान्।
रथाजयद्रथः कृष्णः तत्याज ज्वलितामिव || ९१६ ||
अभिस्वायाथ भीमेन गृहीतं वधकपितमः।
रूख सिन्धुस्तुपति शरणां सुप्रिनः सुचिदिरः || ९१६ ||
पाण्डवे योड़ेत यद्द्रुपद्युक्तं तस्य मारतिः।
क्षुरोग्यं प्रहर्षकम् पक्षस्तं शिरः || ९१६ ||
इत्यारुस्तपयं तपसा सैन्धवः नागलुभन्ते विना।
वरंकविदिनं प्राप पाण्डववरणं रणे || ९१६ ||
अत्रान्ते रेजुःस्वेहार्तकमेश्वरः शरत्कुः।
यथाचे कवच दिव्यं कुपलेन च शशिच्छाये || ९१६ ||
पिनापि वारितोड़केन तस्ये वर्म सदुपल्लम।
एकवीरबायास्य स्थिति बैक्तिको ददू || ९१६ ||
शुरा भवति विदुषापिष्टी नालिती संख्या त्।
पूर्णं वनं घरतेर्विजर्खु द्राता।
श्चाचार्य प्रयाति सितसत्वमयस्य यस्स
देहप्रदानस्मये वि चित्रवृत्तिः || ९१६ ||
अर्थं वारितोड़केन भावणस्य हतां वने।
जवेन जमुयारहु धनिनः पाण्डुनेन्द्रनः || ९१६ ||
निर्जलारण्यतापार्तर्णेवसमथ ते:  पयः।
माद्रीसुत: प्रेतिदेशोऽवधुश विपुल सरः ॥ ९३२ ॥
प्रक्षुकिर्क्षता पेयस्मन्यथा नैति खाद्यः।
श्रुतवापि पाण्डवः पीला तोच तत्साज जीवितम् ॥ ९३४ ॥
कमान्माधीसुते पार्षेन भीमं च प्रचुरः तदे।
युधिष्ठिरः प्रभुगिरे वभज गगनेनिताम् ॥ ९३५ ॥
निनासः कः स जीवोपि दोषशास्त्रेयोद्धिर्वाचितः।
क्षत्याधिको कौ पितरः कः लोक्यमन्यन्तम् ॥ ९३६ ॥
किमनं गुरूः चिन्ता यत्न किमविंद क्षृतसम्।
तामालिक्युतम् लक्ष्यम्बं कि सुलं चित्तनिधित्वा ॥ ९३७ ॥
सांधिः: निपः गैः खजने: कि शोभक्तवं्द्वः।
किमेश्वरेष्मुखवतः कि निलश्यमकोपता ॥ ९३८ ॥
कि चिन्ता याचन्य शास्त्रकः कः श्रीत्रियामः।
उच्चते पुष्पः कस्य भवनविपि चयचा: ॥ ९३९ ॥
इति प्रशोकोरैसुः पिता वर्मे: समापते:।
जीवित्वानुज्ञानयुगममत्तसमये वधातः ॥ ९४० ॥
अथ वनसमयान्ते गृहवासप्रवर्ततः।
प्रयुरुजनितिविधः: पाण्डवा मत्यदेशम्।
प्रगुणगणगणानामापदे देवदिद्यः।
सुरपतिसदशानामपूर्वे तुनिवारः ॥ ९४१ ॥
अथभूमस्तत्सराजस्य राजराजसीरोधे:।
विराटस्व समास्तारः कक्षनामः युधिष्ठिरः ॥ ९४२ ॥
स्वदस्तास्वन्धु सम्बन्धोऽयस्मात्ताश्वमभिधः।
गायत्रिहिंकृतः: कीर्ति चोला यथावलक्ष्मिनः ॥ ९४३ ॥
श्रीकपोडशायराकुण्डकण्डकण्डकण्डकण्डः।
श्रृंप्राक्षतिर्मुक्तिः मूलेऽवृत्तिः हुतिः हुवः ॥ ९४४ ॥
मत्स्यपत्न्या: हृदेण्याय: कृष्णा सैरिन्धिकान्तव।
अभूतामिनिपुष्पी च यमी गोृरघामिपियो ॥ ५४९ ॥
इति ते तुरागवीरस्वेया: सेवकतां यदुः।
विश्वास: श्रीविलासेषु कथयायस्य भविष्यति ॥ ५४६ ॥
अथयात्म हतानेकमदं भूमिपते: पुर।
महं जीमूतनामानं मारति: कृिदायावधीत् ॥ ५४७ ॥
सुदूरणाया: प्रियो आता कदाचिदथ कीचक।
विलोक्यान्तः पुरः कृष्णामन्तवत्काममोहितः ॥ ५४८ ॥
व्याजने श्रेष्ठिन खला भयसंभवितुत्ताम।
कीचकस्तामंत्विद्य चकर्ष चरणाह्वातम ॥ ५४९ ॥
सा सभामेल्य भूष्टुःर्ये प्राह पराभवस।
राजापि कीचकचेहाच्छके गजनिमीलितम। ॥ ५५० ॥
आरातिकन्द्रावदरवधिरा: सेवकालोकनान्या।
प्रस्थालप्रत्यायिनि जने निद्ध्वलोत्सेकमूका। ॥
भूपा: प्रायः पिशुनवचननागनेहे इत्थिकारी
नीपतिप्रस्वतननाश्रद्धनेकवाच: ॥ ५५१ ॥
भीम भं महानसे सुर्यं सा प्रवोध्य तम्म्यः ्‌चातृ।
वाण्ये: करतस्तुः शालयन्तीव वासती ॥ ५५२ ॥
कुडदेनै तेन निर्देश्यां सा समादाय संविद्रम।
कीचकस्याकरोपात: संकेतं नात्यवेशमाणि ॥ ५५३ ॥
रात्री पूर्वप्रभ्विष्मोध भीम: कीचकमागतम।
केसरीव द्वियं मल्लाखिनुमूडकायुक्तम। ॥ ५५४ ॥
पत्रोम मम गन्धवरि: कृष्ण्यतिद्यतिं पुर।
तैरेव निहते मेने सभाते कीचक जन: ॥ ५५५ ॥

1. भारते ख्रृष्टोचि नामास्ति। २. अस्वरीय ध-पुस्तके ‘कृ’ इति पर्यंत वर्तते।
३. निमित्सनमु: ख-ग।
तथा आत्रशातुः देहसंस्काराय समुदायतमः।
क्रुणाः चितानाधृते शेषूदमनयः क्षदायिनीम्। ॥ ५५६ ॥
भीमसतातकरणान्तरमाकर्ष्ये कृतकोपयानुः।
श्रावं वृषभाहरेण कीचकानामपातयत्। ॥ ५५७ ॥
प्रेवितः कौरवेन्द्रोदोष चीर्गतेन सुशर्मणा।
हरुणे कीचकहीनस्य विरास्त्यायो धनम्। ॥ ५५८ ॥
संस्रुद्धे नगरे मत्यः पूर्वेष्व सुशर्मणा।
कक्षव्यामोऽवासिपिति: सह निर्यन्त्रोऽ। ॥ ५५९ ॥
ततः प्रक्षेत्ते समे भिषः समस्तसंजये।
जवाद्यास्तमहर्षस्मार्शवर्षिणै। ॥ ५६० ॥
भीमोदितस्य निपितारस्यस्य सुशर्मण:।
पादेन मौहिन्मुन्थय मस्त्यराजमोक्षवतः। ॥ ५६१ ॥
त्रिगतकेते भृगे साधारीः कौरवेक्षरः।
विरास्तोधनं सर्वी जहारान्येन वर्तमा। ॥ ५६२ ॥
श्रुगृण्येश्य नगरे विरास्तुस्मुतस्मरम्।
अम्बैत्य नागदुर्गोः: कौरवेयांनन्त हतम्। ॥ ५६३ ॥
सोसूब्बीरोचारितं कौरं हन्त्यहं रणे।
गुर्गुर्भीमकपदःणकेणस्मृतःहारः। ॥ ५६४ ॥
कि तु मे सारयनन्ति रणाभारमहस्म:।
इत्युक्ते मार्कपुरेः नापदी तमभापद। ॥ ५६५ ॥
उत्तराय: रक्षकाय सुन्तायो वृहद्य।
स सारयनसूरस्य स्ताण्वे सत्याचारिन। ॥ ५६६ ॥
अधोत्तरार्थत: पार्थः प्रतिपर्वर्यः।
चक्रार्कुवा विधायप्रेत्यर्जनसतिम्। ॥ ५६७ ॥
अधोत्तरे रथार्के जनेनाधानाचदेयत्।
कौराये कुरु कवाणि निपुष्टस्तर्यार्थिन्। ॥ ५६८ ॥
ञ्ज्वेलकारः कौरवेन्द्रसैत्यं शाखनेष्वरीम।
निष्पर्शिति भीमार्द्वाराध्यामा पार्थेऽम्बज्जल। नै ९६९।
तमुर्जूनोकुटुदंभिनंत्रं कृत्रियं पलायनम।
एकवारस्ये काये मरणं न पुनं। पुनं। नै ९७०।
श्रुत्वेत्तमत्तथा रथ्मुक्तस्य विचतम।
आनिनायथोऽक्षे: पखादाक्षण्या फाल्गुनः। नै ९७१।
योत्पेश्वहु कुरुमिन्ती भजस्ति भव सारस्य।
अनुनोनस्तं भवद्वहु क्ष्म्याया। पाण्डवः स्थिताः। नै ९७२।
शमशानन्तः रामीवर्यस्तं न सन्त्यागुपवानि न।
प्रयच्छः सम गाण्डीवस्तियुवाच तमुर्जनः। नै ९७३।
उत्तराहक्तमाद्य घुराक्षस्या दानवः।
तपोरितरस्तूणिः विवेशा कुरुवाहिनीम्। नै ९७४।
एकैकः समस्तां शराप्रापिनानांगम।
भिमकण्ठिः हिद्रोण्यानज्याजुनः। नै ९७५।
प्रस्थापनाखुसानां कुरुणामुत्तरक्तः।
नहार निपुनवस्तं शराशिवाशिबालिनिनाम। नै ९७६।
प्रयाह्ते गोपनेष्व क्षित्येन जितारिणा।
चक्रे विरतः सुन्दर्या समभायं विकस्मुखितम्। नै ९७७।
ब्रह्माः प्रभावेण पुत्रस्य विजयोंजित।
वदचिति विरोदेन प्रहोक्तेश्वैः चिंतकर। नै ९७८।
हेमपाणे भूते रक्ते द्रौपदी चक्रबिनिं।
प्रावेशाचति: पौर्णवसोचाचन्तरः। नै ९७९।
अक्षामित्त्वारककल्लापं शैवं धर्मेन।
स प्रसाच देशशने निनिन्दं कुक्तं पिन्तु। नै ९८०।
अज्ञातवासस्ये पूर्णं पाण्डुसुतानथ।
ञ्च: प्रकटां चाताश्विराः: समपूजयत॥ ९८१॥
तेपामस्त्रुद्यं ज्ञात्वा प्रामिस्यपंक्लतबचनुष्ठु | 
विरातस्तनया ग्रामदुच्छर्मभिभिन्ये ॥ ९८२ ॥ 
ते क्रणसात्यकितप्रहायुधकुरितिभोजः 
पाण्डालेनस्मिं गृहविशारदिः प्रियसुः ॥ 
सार्थे सनातनसुधे सिरितुष्टेऽविराज्जुधा ॥ ९८३ ॥

प्रापु: ख्रियं कनकविद्यरसनिनिविद्या ॥ ९८४ ॥
अलिङ्गितान्यपाण्डुसुतान्त्रिक्रिया कुरुभूपति: ।
अलिङ्गाशास्त्रं दैवं मनो दखिलपूरषम् ॥ ९८५ ॥
तेपामसौधिनिधी: सत्य ज्ञात्वा समुपागता: ।
दुर्योधन: प्रविन्धे भूजाल्वसंग्रहम् ॥ ९८६ ॥
pाण्डवायं समायां पथि संसान्यात्रैः ।
आराध्य तुष्महरस शत्यं मद्भूपलितम् ॥ ९८७ ॥
वर्णादिकां तत: क्रण्ण सुयोगनवनवयोऽ ।
तुल्यप्रेत्यं साहाय्यं कर्याचार्ये रणोदमे ॥ ९८८ ॥
अतौहिण्या परिवृत्त कुवर्मणमन्यतः ।
दत्ता कुरुपतेमीमायेचा पाण्डवाप्योऽ॥ ९८९ ॥

वृत्तं: सौवलहारित्यभगदुन्तयायः ।
एकादशात्शीतोऽधिष्ठिते: कौरव: प्रमदं यथी ॥ ९८० ॥
अन्नान्ते रणायमस्यातन्त्रिक्तिशायम् ।
हृदराध्यं समजित्यद्राया मनायमं संयय: ॥ ९८१ ॥
अराध्यदानसंयातन्त्रोऽतिधे तव शासनात् ।
गत: पाण्डुसुतान्त्रुः लोभाभासः जनित: ॥ ९८२ ॥
मयोरेण्यस्य प्रयत्तिकं यत्र यज्ञपालवे ।
देव वक्षस्य तत्प्राप्त: समायां भूजांजः पुर: ॥ ९८३ ॥
इत्युत्तमा संयये याते भूतराध्य: 
तद्वारकन्याक्षेत्रे प्राप्न नद्यादिरिद्वंतम् ॥ ९८४ ॥
प्रजागरौदायकस्य द्वारः प्रांत: सुहोत्तमवः ।
तवेलव चिदुर: प्राह संजयोकासस्त्रयामम् ॥ ९७ ॥
अन्य ते सुमन्ते कसाविद्रहोऽभिनवहः ।
तापं नायन्ति निष्कामा निर्देशया निर्भया अपि ॥ ९७ ॥
व्यक्ताभिमान: सतीव नित्येऽः श्रीशवंसस्मी ।
तु: लेकसारे संसारे पशैते सुलभनिर्वितः ॥ ९७ ॥
लोकामयास्वसनसमस्म चिन्तया हन्ति निद्रां ।
स्बस्तः शेषे प्रस्तुतचरणः कि तु निलोऽन्व एव ।
लोमः पुंसामसमविषः क्रण्वत्मा विधते ।
तीत्रः तापं जनधनन्दनस्सिद्धस्यपूर्विमाणः ॥ ९७ ॥
असेवासा वृद्धि: सङ्करपरिभावास्वरहिता ।
वचः सत्यमात परस्यायणोद्दरिणपरम् ।
अनुत्तानः पाणि: परवनकपणपर्विन्तुः ।
प्रक्ष्यया निर्वें धत्त्रमयज्ञं वस्त्रं स खली ॥ ९७ ॥
राज्यार्थं आत्युपेः कम् पच्च तन लञ्चवताम ।
कन्युवैररजोदिग्यं प्रसादस्य धिया मनः ॥ ९७ ॥
तन्येकं कुक्ति पुरं संस्र सकं कुलम् ।
गोनासद्रस्मेकां विवध्ये नीविदासये ॥ ६०० ॥
विदुरर्णेयामभिहते धृताराजसमविवः ।
युक्तसुरक्त त्वा कि त त्वः तन्नमभि नाममन ॥ ६०१ ॥
हेमास्त्वेऽक्तामभोधिष्ठुपुरीकतहिमाचः ।
स्वात्मस्यचिच्चेरितिः केन वा बलुचये विधः ॥ ६०२ ॥
श्रुतं न मुख्यस्तीति मया किंव वचः पुरा ।
तद्धृतिः लितीर्षेद प्रयंसकं विदुरोवद्रव्यतः ॥ ६०३ ॥
स्वयं वषुं न युक्तं से राजावपनिपत्तं ।
नस्यलुकातो योगि: सर्वं ते कथित्वः ॥ ६०४ ॥

१. गरावल्य कः २. निद्रोपकः ३. 'चे' कः ४. 'तीत्रः' कः ५. 'गोनासा' कः ५.
अभिधात्मेति विद्वृत्तं ससारं स चायोऽ
प्रात्युस्मानः ग्रह: हैमासुजेति तमम्त्वात् ॥ ६०५ ॥
राजनंदेर्रितां श्रुत्य: कोष: स्वचंदनोदितः ॥
वेनालथं हन्ता च मम्त्वात्तिन शोचित: ॥ ६०५ ॥
राग्रहेरद्यो दोषा जनानां जनकारणम् ॥
जन्मैव श्रुत्य: संसारे नासिस्त श्रुत्यारम्नानाम ॥ ६०७ ॥
न युक्तिरेवादेषे देहान्ते स पलायते ॥
श्रीणामान्ते भृगु स न कचित्तिहऽ ध्यति: ॥ ६०८ ॥
आत्मप्रक्षम्योयूण पुनः स्वविन्य ॥ विवेते ॥
आत्मप्रकरां पद्याति योगिनस्य सनातनम् ॥ ६०९ ॥
कन्युक्त्वान्तिहिते तस्मिन्योगिनीते तेनन्ता निधि: ॥
राजा राजसभा मार्गां भीमादिरिव: सह ॥ ६१० ॥
आह्न्त: संजनस्वच पाण्डरोविकं ध्येययथू ॥
शृवत्तामविस्तृत्वा कुरुवेशं पूर्ववाहतम ॥ ६११ ॥
सं राजां महादाति यथाविनस्तातिकं हैरैत्वं
हृते किं तु कृतां न विसरति तां भूम: प्रतिज्ञा निजाम ॥
पाणिः किं च पितृवपादविन्तो चापे च धावत्वां
तत्त्वं चित्तमयमन्युस्मत्वां संत्वो च युद्धे च न: ॥ ६१२ ॥
श्रुचालेष्वता नारायणं तन्यस्तयभीरुणा ॥
भीमादिरिविशिष्ठ: संधि कुत्रुष: न सुभवोध: ॥ ६१२ ॥
अचान्तरे लोकस्याभ्यं प्रत्ययोधत: ॥
संध्यायको कौरववत्ता: स्वयमेव समायोह: ॥ ६१४ ॥
भक्त्या दुःर: समायातीश्रीप्रद्युक्तपादिरिव: ॥
सहित: स ववेशाय धृतराष्ट्रम भन्दिररु ॥ ६१५ ॥
हृदेन पुज्यितस्ते प्रणयोन निमन्नित: ॥
डेशे विष्णु च इमोऽदुक्तिम्यायु वेदव: ॥ ६१६ ॥

विदर्श्य गृहेः सुक्तव नीतवा तलकयः कपाम्।
प्रभवते राजमिर्ज्जां प्रविख्या सम्म हरिः॥ ६.१७॥
हेमासनोपविशेषस्य सामाये कौरवेश्ये॥
भेजे रथासं शौरि: सहायतामहिंदिमि:॥ ६.१८॥
अय प्रथमजीयमुक्तंयाम् साहसुखायम्यी।
उजगार गिरिः सिम्भुगम्मिः गुरुदवं:॥ ६.१९॥
कौरवेन्द्र खुत्रास्ते आतुपुच्छु पाण्डवः।
सहशा: किं तया तेषां मेदारत्कलिष्कितः॥ ६.२०॥
भवानिधियासिन्धुस्तव सुमलिदाता च विदुरः।
प्रणेता भीमकोव्य युक्तसिपि भर्तराजतनयः।
अहो तन्मयेशा प्रभवति मतितुलिमयी।

न विद्या: कस्यां कुक्ततपरिपक्ष विभवः॥ ६.२१॥
कलश्च या द्रते प्रसरदवादस्यद्या।
शुम्हृद्धन्नारश्वलिन्कस्मविकारैः परिहतः।
अभोग्या वन्धूनां क्राजविभवम्यायहिंदिवसेल्याः।
सशाया सा संपदित्रिस्व न्योद्ग्राहणनी॥ ६.२२॥

यदृच्छ खल्केकैवत्वकसिकेश्चायाः कालख्योः
चित्ते तत्तक्त्र संकल्प सकलं लोकश्रातास्सिद्धिम्।
संधिवैरर्नोविविममलेयमथायते पाण्डवोः।
प्रामेयं: कं च क्रुस्त्वणम्नृतिवर्मा प्रत्यायिते: पद्भिः॥ ६.२३॥
कौशुभार्यमेव भर्तानमयमयूये।
सम्याः भीममुख्यानां भापित्तेनिमते सताम्॥ ६.२४॥
प्रोषतितोपित सुनितम्बं कप्यांगित्वानांदे।
मद्विनिरालं प्राह संधित्वपि सुयोधनः॥ ६.२५॥
मया सुच्चमयात्रापि न लाज्यं पाण्डवेषु भु:।
किं मिथ्यानीतितिचिन्तामिद्विधीन्न विभूतयः॥ ६.२६॥

1. ‘श्याम’ क्र. २. ‘आतु: पुनार्थ’ क्र. ३. ‘नारदमङ्गेव’ क्र.
भगवति भिष्मगणे: पञ्चमुद्धरुरोगी
चन्द्रयरणविनिर्दख्षिणगोर्य दरिद्रः।

अनयचया विधायी निम्नदेहस्थर्याधिकारः।
स्वव्यान्तिरयाधिकारः: शासननेव घातुः॥ ६ २७ ॥

इत्यक्वायात् यप्पन्धः कर्णेन सह कौरवः।
सभान्तारधिनिर्गत्व बन्ध शौर्याश्रितयथा॥ ६ २८ ॥

सह स्थितेन कलिं कर्णे सध्यकिना हरि:।
ञ्जलतः तन्मत्तामेव विधातामा विध्वस्तपत्तम॥ ६ २९ ॥

विध्वस्ताकार्य्यतिकलंकतस्वस्तद्धरुतोन्नतम्।
व्योः सर्वं दुर्सुनिगणे: सिद्धंस्वयं श्रवणे।।

निपर्वतनत्कृतखल्लकाग्नरूपः: कौरवाणाः।
निद्रामुद्रामुद्रादशिसिद्धामय्युतः प्रचुतानाम॥ ६ ३० ॥

विना भीष्मं सबिदुरं मोहिकीनेव राजसः।
सबासमुद्राव मंगवान्स्त्रयेव गहरवजः॥ ६ ३१ ॥

पन्थालक्षणमायात्मारोप्य स्वर्ये हरि:।
नेन्द्रा प्राहार्कश्रेण योनतेषप्रत्य न श्रृङ्गः॥ ६ ३२ ॥

सहोदरानापण्डुतानम्बलः तन कौरवः।
राज्यं तव कमात्म मद्दत्रे हिमम॥ ६ ३३ ॥

इत्यक्ष्म शौरिणा शृङ्गम हरि: करिः प्रतिमापत।
सर्वै वेदी न निन्द्यं तु मिर्गमोहमहं सहि॥ ६ ३४ ॥

dेव स्वस्मेव वद कौरवभूमिभिर्न-रुतसुधकुशिरिः: कथमकर्नोजशम्।

व्यासपरामो युद्धः परिपीय लक्ष्मी।
कपोने शहं: कठिनेऔरामकृशश्रम॥ ६ ३५ ॥

सात्राज्यं निहलारितास्वस्वयं दुधिष्ठरः।
सह सद्यः श्रेयसेवस्म: स्वमेव पायतसुज्ञा॥ ६ ३६ ॥

१. 'निमित' क्र. २. 'शैलस्य' ख-ग।
॥ दशावतारचरितम् ॥

द्यायः कौरवः सतैं तैलाच्छ खरवाहनः ।
रक्षमायायम्बोरणीपश्च जननो दुःखिणाः दिशाम् ॥ ६३७ ॥
इति वैकर्तनेवैक किल्लोक्तिषतमच्युतः ।
ते विसूच्य समाधय ध्रुव्यी पाण्डवान्तिककर ॥ ६३८ ॥
प्रातः कुन्ती सम्भेत्य कर्ण सुर्यचे नोनुस्मुलः ।
सुकमानं पदेवाह नामन्यत स चाचलः ॥ ६३९ ॥
उद्वचा च विना जिल्ल्य न हम्मवन्यं तवात्मनः ।
भैरवं तेन मया तस्मिन्हन्ते तं पैद्रधुःप्रजीकर ॥ ६४० ॥
श्रुत्वैतत्त्वयथा कुन्ती भमाधित्यसमन्तः ।
सतेन्याश्रु कुरुक्षेत्रसामुखम् कुरुपाण्डवः ॥ ६४१ ॥
वचं च कुरुस्तेन संनिविव युधयोधः ।
भीमं सेनापि ज्ञाते ध्रुव्यं पुर्वमुर्दिनिषिद्धः ॥ ६४२ ॥
रघुसतंहःकर्णी भीमोपपारंभयं भावात् ।
तथुद्धाविधे युध्यं च कोपतत्तवान् सूरजः ॥ ६४३ ॥
ततः त्योर्यःभीमः पारोहतसहाहक्तोपुखः ।
योधाः च तविद्रपकारणे मुक्तवा दिङ्कलपदिनम् ॥ ६४४ ॥
काशिराजसुता पूर्व कपाटकुः खर्यवरे ।
अन्मांकिकाम्बालिकाः च आतुर्वः समहातः ॥ ६४५ ॥
सात्याधिनिषिद्धं नीता त्वायथसौन्तवावंदिनः।
संत्याकम्बः यथी सात्यं सोकिण तां नायनहृदिया ॥ ६४६ ॥
पुनः प्रातः मया सन्त्या भस्मानन्दन्तः ।
सा जगामोभंवं चिर्गितां सन्तिपोवनम् ॥ ६४७ ॥
तत्तत्वः कांक्रणं उममीनिल भगवः ।
अंिचत् गृहाणित्वे वदाल्यालयतः पुनः पुनः ॥ ६४८ ॥
आत्मान्वैकेन कुपितः स मया समरे जितः ।
यथौ कृष्णोदेशान्तिनिमयः स्वं पोवनम् ॥ ६४९ ॥

¹ 'उत्तरो' ख-गे. २. 'नाह हल्ली' ख-गे. ३. 'पुत्रप्रज्ञा' के. ४. 'अंतवीरेन ख-गे.'
मनमनुस्यकडे हाम्म्ब जात मल्लयकल्ह्हि
कन्या पाण्यालाचरण हुपद्वस शिष्यजिनि ॥ ६७० ॥
प्रस्त्यापित पुनरत्या सां चित्रा पुनरकल्ह्हि
लेखे दुश्शारणाचरण विबाहविचिन्हा खूँताम ॥ ६७१ ॥
श्यामला दुधारेण्यशना कन्या निवेदक तामु
दूल्हा न्यवेदयतिरे स च कुक्तः समाययो ॥ ६७२ ॥
दुधारेणुद्दे नगरे हुपदे विद्रावभते ।
तिता शिष्यजिनी राजो च यथ शान्तकाननम ॥ ६७३ ॥
तत्र स्थुलास्वयं लेखे हुपदेक्तिनां निवेदतः ।
विज्ञातुशशिक्षित्वाचित्यात्सा लेखे लक्ष्म पौरुसम ॥ ६७४ ॥
दुधारेणुद्दे बनाय खूँताम खूतम ।
दुधार विन्दुदारणां: स्त्रय यथो लोक्तः पुरोम ॥ ६७५ ॥
तस्य वेदः च: गणसं समीपानागतम ।
स्थिरमहालक्ष्म: यथार्थ बिद्वेदुभाज मुक्तः ॥ ६७६ ॥
अगुहीते भवेत न्येश्वर स्वर्णमणि शिष्यजिनी ।
पुरुषमान्त वट्टे: ब्रीपूर्वी स मया उपि ॥ ६७७ ॥
न संपत्ने न निशाच्छे नायविद्वित्र न विद्वेदते ।
न ब्रीपूर्वी न साक्रन्दे निष्ठाति मनेयवः ॥ ६७८ ॥
उक्रमणे दिव्यतटिनीन्यात्सरस्वती
प्रमिल्लवती दिव्यत्रस्वदोपिष्टान्यातः ।
प्रभासातां परवले निजकार्यके ज्यां
चिते च योग्यतेपूर्वत्तिमात्मवन ॥ ६७९ ॥
दिव्य युद्धशना चक्त: कूलप्रद्यान्यानार्यमितम ।
अगुहीतमय प्राप्य घुट्राणा संज्ञय: ॥ ६७० ॥
कुरुपाण्डवस्वरूपमुखराजे विलेक वसः ।
घुट्राणा निलेलं दिव्यकुलमुनिवेदयत् ॥ ६७१ ॥

१. 'देहा सा' श्र-ग. २. 'विचुद' क्र. ३. 'अपि' क्र.
अथ युज्याय संन्देहे भूमिपालवल्लहे।
गुप्तभीमकडपुरोणसुवानसंवभवानवचवान। ६६२।
दाप्रव उद्षोधतान्त्रे स्वेतात्मा: क्वाणासारय।
सुभोभ कहुण्डकान्त: प्रशान्तसमरोहम: ६६३।
तं समामालो शोकान्ते नगाद गुरुद्धव:।
त्रिनगत्संहरशीकारीपरिच्छोध्यत: ६६४।
मलुप्त्यजन्मविन्याते केवर ते मोहवासना।
चन्द्र यद्वशस्यरणि शाक्षि: परमालम: ६६६।
स्फटिकस्य सुरुः रागयोगाचिदातम:।
भिष्याकल्प्कल्लनन कायांकुलकसरक:। ६६६।
मेवच्योऽसम्मास्मप्रतिनिर्देशोमातिस्त्रम:।
छेष्य: कायचिदातमन: प्रकृतते निलोर्ध्वभिव्रकसम:।
छिब्रेच्छायावनपूलनिफलतया निप्प्रेष्ततश्च:।
संभोग: स्पर्शमेधधायत्वेतुके: स संत्यजये: ६६७।
इत्युक्तवा प्रत्ययोपस्तः विवेकवाचिनिदर्शनम।
अजुनसोंजिन्ते विपुरसिन्धुरमध्यस्त: ६६८।
तत्त्वेष्वेदस्मयमध्यनमाच्युतस्य:
रुपं सहस्करकोमितिमय भवसे।
निषेषपूपितिरजितसैवसीन्यः-
आसाम्पर्ववधावनलक्ष्यवक्रम: ६६९।
वचः: श्रुतता कुष्ठधा दिव्यं मोहरं हरे:।
निर्विकल्प्मतिनिः: सङ्क्रामाभिमुखोद्भवनः। ६७०।
स्थानावंदनहाय रणारम्भे शुचिधिर:।
प्रणाम सुप्रसादर्शीमाप्त्रोणसुवानगुल्ल। ६७१।
ते तमूल्युरुङ्गोद्वय विषय विज्ञाशिश्यम।
परं वज्रायाहे राजन्यतारातस्वदेशिधातम:। ६७२।

१. 'युज्यातान' कः २. 'प्रकृतता' किया' खः 'प्रकृता'... गः।
किं कुर्मी है प्रायत्न के तत्त्वानां पायो: 
कौशलम परं याता: सेवाकारण्यपयः परावर्तम। ॥ ६७९ ॥
अग्रें संज्ञातिर्क्तिरसूत्रं यात्रुनुसारां विनो- 
राजाशास्त्रक्रिष्णयत्ततु: संशयांशेषे लम्बते।
अतेनापि समाप्तेन खुतरां वितेन धवले रति: 
साक्ष्यं किर कायविन्यस् तुलारूढः: सत्य सेवकं ॥ ६७४ ॥
इत्युक्तवेतैविनिदेशः रथारुखेव यूषिष्ठिरे।
चेवतंरवि यथा:पुप्पकहुः इव चिलोकता: ॥ ६७८ ॥
प्रत्यूर्वसन्धिमेव गुत्यात्वसंख्षिप्तिनि।
पेतुर्भुवनकुले भीमशायरचारापरमर्मा: ॥ ६७६ ॥
वन्दसकेकुश्य श्रीभुः विराटकुटरम्।
निनाय समरे शर्य: क्षयार्क्षोपधारताम् ॥ ६७७ ॥
नवव्रेण युधितहसः नागीतनयमाजुनिनिम।
इरावनवं जनवानानां रक्षपतिरसङ्कुचस: ॥ ६७८ ॥
प्रत्यं: सुषुम्बिरो भीष्मेण भूमस्तातम्यं होते।
दशंकेतरभुव्यासारकारणामानमात् ॥ ६७९ ॥
भीममधुमक्कमातय: रणे गान्धीवधनम्।
शिरलक्ष्मि पुरातत्त्व: मेहेंद्रयेव प्रवर्तितः ॥ ६८० ॥
ख्रूपार्वेशिनीन्द्रगार्षिपिक्षैतकाक्षिक:।
प्रहुद्वाशालं भीष्मं किरीतिसूतितं: ॥ ६८१ ॥
एते ते त्रिसुरारातिरितिरतपतिनोचतः।
शाश्व: खाण्डवोक्षुं च चण्डा गान्धीवधेनवनः ॥ ६८२ ॥
एते दु:हस्तवसः कुशपतेवेन्द्रां गोः गोः
कोष्याकूलकालकालमिन्यन: पौलभेनमिन्नुनः।
जिज्ञोत्तमिद्विस्तर्विन्यमः(हे) क्षमालैक्षिण्यदा
न ख्रूपार्वेशिशिक्षणस्तुपृणामिकानां: सायकः ॥ ६८३ ॥

१ 'भीमश्वेतं वाणिः' ख-ग। २ 'दर्शनेयम्' ख-ग। ३ 'पल्लिनः' ख-ग।
इति भवन्तकृपेन शारनिविवरान्ति।
स पपत रथाक्सशैलादिव सिवाकर। | ६८४।
पितुरविन्य स्वच्छन्द्वसुतुयंगपराण।
उत्तरारण्यमाकाभुं जीवितमधारस्य। | ६८५।
दिव्याखंभमृतभुजातोप्यायक्षुद्दुर्ज्ञ।
शिरस्स्य निर्दोशार्युचिसेप श्रेयस्मिः। | ६८६।
कर्णन प्रणिपातकीणिणचरणः पूर्ण वाप्पाभससा-
माशापाशविहिकिनियमस्तुसः संसारवित्तारिणम्।
सस्मार सरणीयमन्तसमेय संतोषविवेषान्तः।
शान्तानन्तविकलपेत्वयिमले चित्रेचुच्चुतं सोद्युतम्। | ६८७।
अथ भीषमविहिनस्य धृंतविहीनस्य पशयत्।
सेव्यसाधिपति चनके द्रोणाचार्य सुयोधन। | ६८८।
प्रासामिकेः प्रदूषे वरं दुर्गयोधनाय स।
युधिष्ठिरं गृहोत्तरं ते द्रास्यामि समरादित। | ६८९।
ततः प्रदूषे सम्रामे प्रथमेहितं नुपक्षयः।
इलोभुद्रोहविशिष्टुवृद्धश्रेष्टोरिते। | ६९०।
द्वितीये युधिष्ठिरासे सारितु कुषुम्भस्तता।
गरेशुजने दमखस्य प्रहीणामिति सोद्युतात। | ६९१।
ततः संसातः श्रुता। शापाभाविनिताः।
त्रिगति: समरापूर्वुन्त निन्दुराहुय्य दानुशमुः। | ६९२।
कौरवः: पाण्डवानिंकुशसैन्यं च पाण्डवे।
त्रिगतिब्धिः च पार्थन दारितेभुतुपक्षय। | ६९३।
युधःतीकगानारूपस्त: प्राम्योतिपेश्वर:।
गृहद्वारान्तिकं पाण्डवसोनां व्यलोक्यत। | ६९४।

१. 'निराकार' क्रिया 'ख' २. 'विश्वारम्भ' क्रिया ३. 'विश्वावनं' क्रिया ४. 'जप' क्रिया ५. 'दृष्ट' क्रिया ६. 'भूमुक्ष' क्रिया
शश्वास्य सैन्यसंभाई त्वारितः स्मेतवाहनः।
मुरारिप्रेरितवरः कृज्जरस्याभवतपुरः।६९५।
वोरे सङ्कृते समरे करीरस्तिमध्यस्यः।
जल्फल्वचापिनामासील्रत्नः।
विश्वस्यकम लिंसं भगद्वितेन वैण्वम्।
जमाराहूनकरस्य वक्तसाख्रमिषायणः।६९७।
पार्थीखङ्के वतिते भगद्वितेऽथ भुमगः।
भर्मभुस्तकुला पृथ्वी चक्रपे कुष्ठाहिनी।६९८।

tूतीये उद्दड्रिःसे प्रतिज्ञाभ्युख्यजः।
चक्रवर्धूः व्यङ्गायक्ष्मणं: संसारगम्यम गुरूः।६९९।
पार्थे संसारकाक्ष्याते चूँहुः धर्मशुब्दमाज्या।
सौभाद्र: के सतरिश्रिकृष्णस्य विफलाविशालः।७००।
प्रेमेशुभावताः नीरस्मन्महभिमन्त्रिविदातः।
अवरंग्रहणरत्नपाण्डुनारायणः।७०१।
अभिमन्त्रशरोरलचिरिषां कुक्कम्यसे।
भृस्तां वज्रविहरानों श्रुताम्बङ्ग वराम्बकः।७०२।
॥ तृपन्तक्षितप्रमुखास्यहारदिक्ययोव्यवासः।
एकाकोः समस्तां श स शरीरदिवाण्वयातः।७०३।
कुक्कम्य: स कर्णेन हताह: कुक्कम्य:।
कुपेण हतसुलक्ष्य हतं सवैम्हार्यः।७०४।
हल्वा चिरगतानायत: सव्यसाची दिनस्यायः।
सुमोह तनयं श्रुता हतस्वं कहस्येन:।७०५।
व्यहदारनिरोद्यां झाला देवं जयद्रथम्।
अनस्ते रक्ती जित्योः। प्रतिज्ञां तद्वरे व्यङ्गायः।७०६।
ततञ्चतिज्ञामयायः। रात्र्यौ सैन्यनुपस्यतम्।
गोता तवाहिनियुक्तला दप्त्तरत्नास्य।७०७।

१. हुँच्। २. 'वधकर' क्रः।
स्मृतसः कृष्णः कृताधः स्वत्वः देवं पिनाकिनम्।
विष्णुपताचर्यस्य तदविष्णुविवाहवान् || ७०८ ||
प्रभुः शक्तन्यूहो सुचेतो जयधर्मः।
तिर्थः गहाराचार्यायिण्ये दैवयोद्धमः || ७०९ ||
व्यूहदारास्त्रयं दृश्यन प्रणम्याथ घनंजयः।
कम्पलोलः विवेशायु सैत्यं वनभिवानः || ७१० ||
मनोजर्वः विष्णुः हरिगणेशदन्वनः।
शिरः समुह्य आचित्रः पपात सुधिं भूस्मतम् || ७११ ||
दूरं प्रविष्टे यतस्या श्रद्धकशमश्रुणवता।
विवेश तात्त्विकन्यूहं विस्त्रो धर्मसूत्रुष्या || ७१२ ||
तस्य निद्रीरितारतोथ्यशिष्यानाबिनविष्णुः।
भूरिष्णवः धैर्यनिधिभवें गिरिरिवायह्यदृश्यदृश्यदृश्यदृश्यदृश्य || ७१३ ||
तौ कृतकार्तिकर्वी स्वजर्म्भयो सिद्धः।
युध्यमानौ दत्तेश्वरे सिद्धार्थचारिणों || ७१४ ||
सात्त्वकः पातिसायः शिरश्रेष्ठे समुद्धातमः।
जिञ्जोर्दुर्मूहुरैृहूरैृहूरैृहूरैृहूरैृहू|| ७१५ ||
पातिसायः चन्द्रनजः सब्रैं भुजमुद्धतमः।
कज्ञारासाकोशलिन चिछित्वा न्यायत्तत् || ७१६ ||
स कृतवाकुण्डकुल निन्दकृष्णकिरोटिनो।
तात्त्वदेवोक्तत्वायिण्योगोत्सवात्मानमत्तजाः || ७१७ ||
अथाथ्य संजामदात्वतः सात्त्विरिकुलः।
थिकमः सर्वभूमिसैृह श्रकत्त्यस्यासिनः शिरः || ७१८ ||
युधिष्ठिराद्वायु वृहद्ध प्रविष्टचर्य मार्तिः।
दृश्यमर्यस्मिन्य चिन्तस्पात्तुविनकः || ७१९ ||
स नीपिष्टजानीकः प्रविष्टः कृष्णेऽश्रतः।
कुलायुधायं पौत्कृष्णः अकालात्तकविवृत्तौ || ७२० ||

१. 'प्रकरं' क्र.; 'समुह' ख. २. 'पश्चिमाय' ख-ग.
तत्: कर्णः समुत्करकवचायुधवाहनम्
तुदन्तिमेव गजस्कौट्याय नावधीजनानि सरस। ७२१।
दिनस्य शिरस्वादको त्वमाने क्षणकर्ते।
ह्यन जयद्रथं दूरात्संदेसः संघनयः ७२२।
सितो तस्य शिरः सेषं: शिरः पूर्वः पत्रदविति।
पिताः दैत्त्य संस्कर्तः कुम्भः फल्युनाय न्येवदेशत् ७२३।
कुरुक्षेत्राङ्गाधिनिश्चयः संध्यासीनयः तलिपुः।
चिलापत्सः शरोत्तरः बिरसससात्तित्विं यथौ ७२४।
अंशोर्हिणीं: सत्स हेतुः निपुष्यां सैन्यवेच हते।
दैवसेव जनो भो भनेस मनो निषत्वित्विषाय ७२५।
उक्त्वार्जुन गुरुः रक्षाय रक्षिते न जयवेदे।
कल्याणेन समादियं राज्युद्धमवत्त तद् ७२६।
समुदहरतयुः: केसी रणे तरंगतारकः।
नन्तासिस्मुना धीराधस्वस्व सा क्षया ७२७।
अर्जुनेऽस्य निपित्तकृपावासानवानायकः।
भृगुवाल्सावशीणः सं विवेश चतोत्तकः ७२८।
तस्याद्दशानवासवसद्ग्रुङ्गापुर्द्धदर्शैः।
पाठ्यांसनमवाहकः हर्षावशविश्व तम्य ७२९।
कुरुः सने रणे भो भैविन्दप्रस्थ्र प्रमचारिनः।
कर्णः एवं पुरस्त्री: पौछास्यः राजावः ७३०।
एकवीरवर्धकल्याण शक्त्य वै कैलासेऽद्वः पत्रः।
जयानं घनसमेदं कुमारं इव तारकं ७३१।
रक्षा में युद्धदिवे स्वातिर्द्वाहारुः सह।
प्राणागरसस्मानवास्तितित्विद्वासानविदृः ७३२।
हत्वा विरां दुष्पदं पाद्वां च संसज्ञयम्।

ब्रह्मवेदनकरोहिष्ठा: कर्पोतान्तिनि भ्रमयम्॥ ३२ ॥

अश्चर्यामा हस्तं संल्भे सपूतसन्तः सर्वं भर्मनं।

हस्तीत्सन्तेचितम् पथास्वतिरभासपत ॥ ३३ ॥

श्रुतपुनयवस्याय लक्षणब्रह्मवैधैर्योः।

उक्तान्तः खङ्गस्नयावम्बः शिरोलशरत ॥ ३४ ॥

हते द्रौणे प्रकृमितः कृतान्तं हि तत्तुन्तः।

नारायणाकमस्वज्ञवालालीवदनग्रहयम् ॥ ३५ ॥

अख्यानं प्रज्ञातयो वीरा: सर्वे हरेगिरा।

रथेम्योदवातारस्यस्त्रावः पवनं चिना ॥ ३६ ॥

एकीभूतानं द्वितीयाय भीममथाच्यूः।

हतायुयं समाांक्षुः रथायादनयवदनम् ॥ ३७ ॥

शान्तेक्षे द्रौणिनाशेऽयो घोरमहत् सुदेरितम्।

वहात्रेणामुनीं: शासितं निनयं प्रश्यत्वात् ॥ ३८ ॥

अथ मोहविवेषामभस्मनीवभागम्यथ।

प्रांं द्रौण युनि द्रौणी: प्रणयम् व्यासमयात् ॥ ३९ ॥

कसाने भगववेदवैक्षण्यमं मानानं।

मदवेदनानुसरलो कसात्क्षणांनैं ॥ ४० ॥

तमविनानुसरलो त्र्यंशाक्षिपावस्त:।

नरनारायणां देवं जाती क्षणांनैं ॥ ४१ ॥

मूलां त्याहरं श्रसुराम्यं चिद्धे हृदपृज्ञत:।

एवो तेनाभिःक्षुरस्यस्य जातां क्षिप्रक्रिया ॥ ४२ ॥

'मुनिमाध्यासितरुपिणम्' श्रोत्नं फाल्यु: पुर:।

हत्वा रथायादनयान्त्य प्रणयम् तमापाद ॥ ४३ ॥

१. 'कर्पोतान्तिनि' खः ग्र. २. 'चिद्धे' क्र. ३. 'श्रसुराम्यं' क्र. ४. 'द्रौणि' खः।

५. 'स पूजित: क्र.
भगवंकौरवव्यूः प्रविदेन मया पुरः।
असङ्गोभूमि: पुरुषो द्रव्यः शून्यकरः स कः। ॥ ३४६ ॥
मुनि: प्राहार्जुनं देवं: स वैयं शशिशेषरः।
ष्ठमक्रिष्णनुरारातिनिध्यक्षशिश्नथमाघरः। ॥ ३४६ ॥
सर सरारं तत्युमसाहार्यं शिवं गण्डासविलाससक्कम्।
भयापहं भौमनेकरुपमुक्तेष्वति पार्थ प्रयोगः मुनीन्द्रः। ॥ ३४७ ॥
हते द्रोणे प्रियं मित्रं कौरवशिरिणितम्।
कणि सेनापति तत्तदा जगजतसमनयत। ॥ ३४८ ॥
अहंरथं सारंश्च रथं चे सत्य सन्ध्योधनः।
रुद्रस्य निरुपराते: संनन्दस्याय वेषांसम्। ॥ ३४९ ॥
कीर्तिक्षिप्र: कणी: क्षित: पाण्डवाहिनीम्।
शत्रुसत्र इवोपाज्ञासनिनायालिङ्कप्रकोपतां। ॥ ३५० ॥
भीम: कुरुचमूमये क्षयानुभुताराध्यानं।
कणाकेशाप्रारक्षकाकुशलं प्राप्त कौरवम्। ॥ ३५१ ॥
असिक्तेरसस्तस्य भीम: शोणितमापणः।
प्रकोपाध्यासावेशविवरः करते न किम्। ॥ ३५२ ॥
कणीक्षपीदनकुद्रुपदुष्टिगिरिओराणं।
राधेयनिधनाधानसंस्कृतांभोजनमेव। ॥ ३५३ ॥
प्रवृत्ते संज्ञाताभवेद रणे कणीकिरिटिनः।
मुग्धं जित्युधिहृदे कणीमित्याह मध्रपः। ॥ ३५४ ॥
कण्डनुस्मृतिमिच्छति नागमथ संवाहसंकंतिम्।
प्राहिणोपाण्डुप्रत्यायः कणी: खण्डनविन्दितम्। ॥ ३५५ ॥
हरिगौरवमश्व: (स्व) विन्दसव स पचयः।
नाहरामातेश्वरः किरितं किरिदिनः। ॥ ३५६ ॥
भूमस्थचक्रमुद्रतुमय स्वरथमुच्छतः।
कणीक्षरामयारा: पार्थस्याविनिधित्वां यथः। ॥ ३५७ ॥
कुंभक्रमब्रम्मीद्रोहकरायोगदीपिकिरितिम्।
पृष्ठ: स्वरूपदेव राजेय नाममण्डले त्यथा || ७५८ ||
यथा तत्स्यान्ते भवति मृदुता संतलिमियि
तथा सा स्वातूर्वादि यदि जनमता वृत्तिरथ स: (५) ।
वनावातोत्कर्षिपः पुवलसुरुपकरविष्ठिता
न तस्यासीलीया निविद्वजड़तावासाधितः || ७५९ ||
ईत्युक्ते शौरिणा कर्णः समारुह रथ्य पुनः ।
संदृशे भार्गवादर्शः महाभं शिभिच्चमृतः || ७५० ||
वाणेन कुञ्जगगलम्नाङ्गविहितेऽयेन
तस्याजुनसरल्रुकुण्डलदीसग्रं Bhar ||
वक्रं जहार प्रस्थुतारविन्नियोगः
रक्तभ्रमानन्म: प्रस्थुतकाराम् ॥ ७५१ ||
हते कपेण वहत्रयः शोकशाल्याः युयोधनः ।
शाल्यं सनापितं कुत्रा युयोधे नियन्त्रतुकः || ७५२ ||
शाल्येन पीडितं द्रव्यं निजसेवं युयौधितिः ।
श्रूमवस्तुक्रकान्त: संपुढ़लुक्तमावतः || ७५३ ||
तस्येशुर्वर्ष्णविन्नियोगः रथसारङ्गकारकमावतः ।
प्राहारीपदं: शांकर काँडे द्रामिच्छोत्कायम् || ७५४ ||
प्रविष्ठं शाल्यहद्यं शाक्तीबजक्ष्रियोगः ।
बेणक्रिकार्यः त्रासासरविवहलुयाङ्गः || ७५५ ||
स्वयं राजा हते शाल्ये सहदेवे सोबले ।
सैनेये शेषे च भीमेन निषेधोऽभ्युदयोधनः || ७५६ ||
कुत्तर्ममुक्द्राण्योगः: कुरपतिस्वतः ।
विरस्थासनमामम्य विवेशकर्षितो हस्तम् || ७५७ ||
हस्तस्यावर्षे तस्यन्यायदी राज्यशाक्तिः ।
भीमं भीषमवेयेन प्रयाधिरमक्षमपत || ७५८ ||

१. ‘प्राहीरी’ कः २. ‘तेले’ ख्यातः।
यस्याशयेरेणशार्कालमुक्तः। पीडाभवत्पादयो-सत्यारातिनिपातशज्ञ्यत्मतेरेकाकाँक्षणोत्काजः।
कौश्याधुतनकचक्रकरुरान्तदन्ताहिति-कैशाक्कान्तिरमूळिगमिरपदः। शोकपदः। संपदः। ७४९।
क्रणाशोभिर्मध्यानमार्णायां दुष्टिचितः।
छुट्यकानां गिरा ज्वाला सस्त्रीस्तुर्णमायायों। ७७०।
सत्यमेव सुखस्य तं जगाद च तत्स्नितः।
राजनुकुलिः कुड़ें चुकं नाते पलावनम्। ७७१।
क्वलं श्रवण्यम् शोष्यं रससि श्रवियस्तुम्।
एकैन सह युध्यस्य निते तस्मिन्दिता वर्यम्। ७७२।
शुरुवेत्तलसोलयाय तम्भापात वौर्तः।
एष शपाशपणधीः। प्रविष्टोद्दहैं जालान्तरस्। ७७३।
न मे राज्ये शरीरे च तुणे वापि श्रहा कचित।
हस्तक्षल्ल सहितः। सर्वं च कुरुक्षेत्रमायायो। ७७४।
अवान्ते हलन्धरः। श्रृवत्ता कुरुक्षेत्रशयम्।
सारस्तेतु तिरेंदु स्त्राता तं देशमायायो। ७७५।
प्रभान्तस्त्रेत्रकेन तस्मिन्दिती सहारे।
भीमकौर्योपस्वर्त्र गदायुद्धमवतित। ७७६।
वज्रमानेत्रभापं भीमन प्रहारे कौर्वेणः।
तदावात्तुरुते भीमे भीमाधातेन चारे। ७७७।
दुर्गिरं संग्रामयुगाहृत् स्वभमण्डले।
न तष्टानं रक्षस्ममहेश्वरस्य श्वेतिहृयेऽनिनो। ७७८।
अथ भीमगाघातिभिन्यः। कौर्वेणः।
पपात कीर्णहरारुक्तिर्कुरुक्ष्विन्न सितिस्य। ७७९।
पद् भीमन तन्मौली श्रद्धे कुद्कु हचयुष्म।
श्रमयामास कंसारिधुपुर्द्वैरुक्षुन्यम्। ७८०।

१. 'कैशाक्कान्ति' ख-ग। २. 'जालान्तरे' ख-ग।
श्रीकृष्णावतारः] दशावताररचितम् ।

प्रयातेप्रथ सर्वेष द्रौणिहारिक्यगौतमाः।
निर्मित देशं तमंभेत्य दद्धुः पतितं नुप्रम् ॥ ७८१ ॥
भिक्षोभुध्यद्व्याया दन्तद्वमहीतलम्।
वारयंते गदायणं श्रृङ्गगोमायुतयासान् ॥ ७८२ ॥
तं दद्धा द्रौणिरवदतीत्रनमयदेवः।
कि त्या निःसहायेन शचुचहौ हुतां ततः ॥ ७८३ ॥
अकुण्णपाण्डवं रोकं करोमि तव शासनात्।
इत्युक्तवत तद्धिरा गग्न निर्विवेश महद्वनम् ॥ ७८४ ॥
कुपभोजसाहसं रात्री काकाचिपातितान्।
उदौर्वृहृत्वसमुद्वस्य स दद्धाचिन्तयचिरम् ॥ ७८५ ॥
काकाकालकलं तेतृ द्वन्द्वेषारिषवे स्थितिः।
हर्तुं पाण्डुसूतानं शुसनेव ब्रजमयमहम् ॥ ७८६ ॥
व्रत्त्विबायपमाणोपि द्रशष्ण कलममणा।
कोवादगणयपां त सत्याद यथाय सह ॥ ७८७ ॥
पाण्डवेशु गिरा शैरशुः सुस्वन्यत्र शाखस्य।
पावचालसनाशिविरिद्वां द्रौणिरवचवान् ॥ ७८८ ॥
ततं दद्धा महद्वनं रप्याक्षमयक्रमम्।
प्रात्त्वतिः शिरांशिरवतव वही शेषें समुचतः ॥ ७८९ ॥
शील्या भगवता तेन �EFRण स्मर्मितम।
द्रौणिनिर्विशामादय विवेशारित्यस्यस्युकः ॥ ७९० ॥
पाण्डवचालसहारणेन धृष्टदुसुं विध्य च।
शिसिलिं द्यूषय कुलवा जयानाशोहिष्ठिणो क्षणात् ॥ ७९१ ॥
स सुस्ववपापेन प्रक्षेः शोणितेन च।
कलान्तकूर्मरचितः प्रयोगी कौमचाणिकम् ॥ ७९२ ॥
निःशोषङ्गानिर्धानम् श्रुतवा द्रौणिनिवेदितम्।
स्वर्णेशु सज्ज इत्युक्तवा नुपुरस्त्यान नीवितम् ॥ ७९३ ॥

1. 'छत्रीह' कः । 2. 'वात्रे' ख-ग। 3. 'वेदनम्' ख-ग। 4. 'मयन' कः ।
प्रार्थना-युवियोगरात क्रमशाकाशितापितोः
भीमार्जुनो भयतुः कुद्रौ द्रोणिनिवासवयः || ७९४  ||
द्रोणि: सरस्वतीप्रिय च चन्द्राणमालासुः।
ढक्का भीमार्जुनावसं ब्रह्मशीर्षवस्वरूपः उ ७९५  ||
अजुनो व्रतश्च च संवर्गाप्रकाश्योऽयोः।
अकारालपल्लवर्मसंरेम्मोक्कूटद्विवकासमः  ७९६  ||
ढूणिसुकमपत्तनमहाश्र्यासशस्त्रानानात्।
अभिमन्युस्वरूपमेव द्रोणिचूळामणि परसः || ७९७  ||
पाण्डवः पुजराखोकार भूतरात्रू श्रापिनमः।
गान्धारीसहितं गदा प्रणेनुमालितः: शानि:  || ७९८  ||
कर्मार्जुनश्चे श्रीम: शौरिषुव्यायस: कःः।
चूळिताकाताज्ञानाः धूतराष्ट्रे पीडितः:  || ७९९  ||
युधिष्ठिरसन्तानु: गान्धारीं सत्ती प्रणमतः: पुरः।
तदृष्टिः सानलज्जवाला पादरहुखोऽपमतं  || ८००  ||
सुपार्थः सह गान्धारी स्वयं गदा रणाविनिमः।
ढक्का हतान्तुतान्तुक्रणं शालाप स्याकारानमः || ८०१  ||
पट्टीकाल्पक सुप्रत्येक तवाप्येंक्कुलक्षः।
भविष्यतीति तद्वक्यं श्रुतं तामच्युतोक्तवदत्त || ८०२  ||
पुनरक्रमः लिहाणमें डूः शापः पतिन्तरः।
अवस्त्रयें भविता तस्तिन्चः सदुत्सः  || ८०३  ||
ततः कुतोकधिकर्धिविन्ध्वकद्वः:नितः।
राज्यं न लेिमे मुनिभिन्नक्रि:तोऽपि युधिष्ठिरः:  || ८०४  ||
कर्णं कुन्तीतिगि ज्ञातव आतरे निहतां रणे।
स युधीश्च युधाकालसंस्तां नादोऽकावदत || ८०५  ||
कृत्विधायथैः भीमनिकारात्तसांख्यमः।
अखार्थं भागं तां कर्णं: प्रयासी चन्द्रब्रह्मः  || ८०६  ||

1. 'द्रोणि' क. २. 'आलिङ्गनाद' क. ३ 'प्रयासी' ख-म.
8 श्रीकृष्णावतारः] दशावताराचरितम् || १४९ ||
रामस्तदव्रजस्वलोध्यनिर्दासंशयभीस्मा।
कृर्तिमिश्यनेपाय कर्णेन न विलोकितः। २०७।।
तद्रकालः प्रजुप्पोजय द्वै प्रेमोपि निद्रायसम।
रामः कर्णे न विस्मृतार्थक्कावां विफलं व्याहारः। २०८।।
गुरूदासः स शक्तेन हतसंनाहकुण्डः।
वदोपके नष्ठशक्ति: शायाधिपेशशायवान्। २०९।।
द्रिवजञ्जावाराजेन भूर्यस्वरूपनिर्णयः।
हतः कर्णः कुरुपते: कुमचक्तसंस्थः। २१०।।
नारदेनेत्रभिहिते व्यास्मुलबैमहंपिकः।
कृष्णेन आश्विनः सर्वेऽप्रयत्नेन विलोकितः। २११।।
राज्यं कर्मचिन्जाब्रह्म शाययुक्तं दुष्किरः।
कस्य बन्धुवियोगार्तिन्नशासोष्णा: द्रिकः प्रियः। २१२।।
अभिप्रेकाः दुर्विकुर्कत समेत्याथ दुष्किरिसम्।
उवच ब्राह्मणाकारश्रावर्को नाम राक्षसः। २१३।।
छत्रो नपाकरमहो व्याजनं जानाये।
हर: परं ख्यामिनत्रियोगशोक:-
पीडावताः वत विक्षममेव ह्वसी। २१४।।
चार्विकस्येति वचसा राज्यायोगोत्ते नृपे।
राक्षसः कोौऽन्यहदिन्द्रकोपाक्षतं यथो। २१५।।
झालोचरायणः प्रातं हरायायायायः।
मुनिमधुःसारिध्रिणः भीमः पर्यंत्तवान्यरमः। २१६।।
दोषाश्रयायखितमः शामसूर्यश्रामः
संसारसप्तिपिणवाणसिद्धमचः।
शुद्धातन्मो भवती युष्मयोपपधिनं
पाद्यविस्मयसमेते सर्वं मुरारे। २१७।।
খুটিশ্বৃত্ত বিজ্ঞায় ভগবান্ধীপমায়ত:।
সহিত: পাণ্ডুরেলীয় যোগ প্রতিরোধ সসাধ্যকিত: ॥ ৮১৮ ॥
প্রাণ ভূমিত্ত্বায় হরি: সুসুনিভূত:।
শরীরপথরাহিন্ন লিঙ্গচক্ষ্যয়া ব্যায়াম ॥ ৮১৯ ॥
দেহপঞ্চনঃ রাজা রজ্জাল: শ্রাদ্ধ:॥
শাসনেন হরেমী শ্রেয়: প্রমুচ্ছ ধরমঃ ॥ ৮২০ ॥
সোদানিরুত্তর্জন রাজন্মূণ্ড জনরক্ষা:॥
ধরম: প্রজাপিত্রাণে কোষ: সংস্কৃত্যাত্মা: ॥ ৮২১ ॥
প্রজাধানে সত্ত্ব: শ্রুণ্মামুভূতাত্মায়চায়
স্ম্যাহ কামকোথনোমদমূর্ত্যায়পরে।
কিং: কামবাল্য: কুশণপরিপ্রস্তিরঃ
গুণাঃ: শ্রুণ্মামুযুদয়যজ্ঞ সংস্ফুল্যানম॥ ৮২২ ॥
বিক্রমীকার: কৃষক্ষিত: কোষমূর্ত্য
বলাধিকঃ শ্রাদ্ধ: শারুণ্মাম্বাদ্যপত্নম ।
প্রহারব্যাপ্তায় নিহততি মিত্রফায়াশ্চতমন
থিয়া দৈবার্দ্ধ: শারুণ্মামিদ্যায়ণিতান॥ ৮২৩ ॥
আশাপাশবিষুকনিম্বুধূল্য স্যায়চরিতাতিথিত:।
বেদেশ্বাপাদোলোবিত: সংতোষাং মন: ।
চিত্ত বিশ্যমনিত্যাদিপরিচেত্যা সংহীত নিঃসংবাদ
সন্তর্কনিভেদকায়ক্ষুমনোমিল্যেত মোক্ষম: ॥ ৮২৪ ॥
কাশাশীলিত্য প্রদ্রাসময়ে চিত্ত প্রসরঃ সদা
শ্রীন: পুনরকল্পন: শক্রণ: পার্টন পতির পরস্ত ।
সক্র্যাং প্রবিষ্টালম্বরহিতঃ চিত্ত স্থায়মীতিত
তদ্বার দশিত ফলনিত্যর্থা কাশ্যযজ্ঞং ন যত্য: ॥ ৮২৫ ॥
ইত্যত্ত্ব বিচিত্ত্ব শ্রীন: সর্জ্যায়সনাঃ ॥
বিমূলিমতস্বল্য মচ্চরাজস্বদীর্ঘ: তম: ॥ ৮২৬ ॥

कर्मोंदित्वलोकितसिद्धबिन्दुमेधस्योदितिः।
तादुर्लोचनंधौरत्योरितयागेनात्मानसंयज्ञः। ॥ ८२७ ॥
अथ भीमावियोगाः पापशान्तै विदिते।
अधधमाधिपेव चक्रे यहे व्यासाज्ञ्या मतिः। ॥ ८२८ ॥
अथैतकान्तःसिद्धः। क्षणः पुनः गृहः किरीटिना।
यत्राहि समराम्बे जीनयोगं तदुक्कावः। ॥ ८२९ ॥
कदाचिदद्वं कंसारः दह्वः पथि रथस्थितं।
ऊँ गुनिनिरुङ्गङ्गः कुशसंक्षयंक्षिताः। ॥ ८३० ॥
श्लेष्णोपेषितः कसास्रुवता भरतकथा।
न युर्कृ क्ततिमित्यक्ता कोपाच्छापोऽद्वैः स्वः। ॥ ८३१ ॥
तदस्य स्वतितमुखः। शौरिरंदेहतमोहरः।
भासुरार्कसहस्ताम विधायुपयदशीयतः। ॥ ८३२ ॥
अथापिमन्युद्धिता दिव्याखिभूतः।
मस्यार्जुनसुत्सूत प्रभीमुक्ताकाति षिन्द्राः। ॥ ८३३ ॥
सुभद्रायातिः। खला भगवान्वताकावः।
द्वारणपुराख्चनिर्निर्विषय शौरिः। षिन्द्रामणिवयतः। ॥ ८३४ ॥
कुरुक्षेरे परिवर्ती जनातस्त्याहुराक्ते।
परिश्रितिति वास्कस नाम चक्रे त्रिविक्रमः। ॥ ८३५ ॥
अथ यज्ञाध्वरसाये व्रजज्ञ्यागिजाय।
मणिपुरुपवे प्राप वस्तुवहान्वमाहसम्। ॥ ८३६ ॥
तनाविन्धिः समरे सायके। पालितोऽहुँ।
उद्धुस्या नागसुखत्वा रत्नेनापिन्त्विन्न्वित। ॥ ८३७ ॥
प्रयोहृ वयमात्राय स्पुरं आद्यान्तिकम्।
प्रावस्तवं च भुस्तेन्द्रव्याति काश्चाव्यं। ॥ ८३८ ॥

1. 'छन्दोदित' क्र. २. 'पथोदितम्' ख-ग्र. ३. 'योगज्ञानं' ख. ४. 'कोपशापे' क्र.
५. 'सुरार्के' ख-ग्र. ६. 'पुनः' क्र. ७. 'परिकृतिति' क्र. ८. 'यज्ञं' ख-ग्र.
अथैकापश्रेवऽकनकशुलित्वात्मक्कोट्रेभादुः।
विकौटितसोचित्रशुल्क मेवे पुष्पक, २२९।
सोडवांवीर्मज्ञा पृष्ठः शिलोच्चक्ष्वच्चुवितिना।
ञुचिरावासांश्चामाम प्रामायात्मिक्येक्षोपितम् २४०।
तुच्छसंज्ञनलस्वस्त्य पद्र्णे मेवे हेमतां गतम्।
हिल्लियपार्श्वारणायम्य श्रास्त्रोऽह तत्रत्वत्ततितित्र २४१।
नि्संचारऽहाणोक्षितस्यस्यापि न मेवे दुःखितः।
ञाता सर्वोज्जवल्य याति दानमलयमल्पताम् २४२।
इर्षुकल्य नकले वाले दानमाहमोहती।
सर्वसपतिणे युझे राजाः शिरिलितां यथाः २४३।
अथ दैवितविखि पूज्यमानोपिनि भूजुना।
भीमोयवचनोद्धरी ध्वाराशः शानेरकृतूः २४४।
स सदा पुत्रशोकेन भूमस्यायी फलशाशः।
मिथ्यार्ग्योपभोगावि धर्मं नाव न्येवद्युत: २४५।
स न्यातावैरायामः पत्त्वा सह वन्यां यथाः।
ञ्यासाध्या संज्ञेय कुन्त्य च चिदुर्वेच च २४६।
दशतन्वियस्योगोऽग्रोगातुराचा।
नीमविरहंवद्यमानात्मानानानामः।
शमभवि विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
ञ्जवगति विवतश्च हन्त नैरवेष्यवन-।
भावी सुत: सुता वा स्यात्क्रिमिति श्रीविभ्रुलयः।
कुङ्कुमास्त्यनयः प्राहुर्विभ्रुति कुलन्तकः || ८९१ ||
कलेन वेदाङ्गसंहारां नातं सार्वस्य क्रमणः।
प्रथ्या ग्रह्यन्ति साधु तत्त्वः क्रयशक्तिः || ८९२ ||
तत्त्वं नानात्वत्वस्य: श्रीम: स्याशक्तामुः।
निर्वेण्याच्युत्यायामात्रेण: क्षणन: क्षयंमायणः || ८९३ ||
कण: कुर्क्षयोद्धि:स्तम्भेण: स्यं वास्त्र: वैण्याने।
हेम हेम्स्वर निलिप्य न्रयोऽवास्ते पूर्णोपत्तामः || ८९४ ||
याते प्रस्थ्य्य प्राप्तमन्त्यजवः हलावृहुः।
वहकेन हरि: सुस: कण्णसारपिभया हतः || ८९५||
अनन्तं कल्पान्तस्थिरसिव जन: कल्याति बन
ज्ञ यस्मिनालास्थऽ सुरगिरिगिरिभिः प्रचलनेण।
तदेवथः: पद्माष्ट्रलपिविशेषसतुः।
श्रव्यन्ते: काल: विद: गमिति नैवामुनिर्दिति || ८९६ ||
अथ वृणिष्क्षमं ज्ञात्वा द्वारकायेन नाम्युः।
शोकात्स्तवन्धुवतः स्तुप्यं नेपुत्मयोऽ || ८९७ ||
व्रजस्तम्भः गोपाल्य बृहस्तुम्गमायणः।
जहराक्षश्चाप्स्य तैलमाकिर्तीपत्रिणः || ८९८ ||
ते द्विपलेप्तं भ्रात: शारा गाण्डीवप्तमः।
निर्मलक्षं विलक्ष्या याचक्रस्य गुणा द्वः || ८९९ ||
नहि हीममनाक्षाया फाल्यनस्य गाढ्युपामः।
कलात्र कलातरिव वविशेषं नापवद्वः || ८७० ||
रुद्राभिभ्रुवस्तुदितादितिस्मरः शाकोवस्तः खाण्डः
खेलोतालच्चुत्युधविच्चाक्योपेषु गोपेष्वहो।

१. तिजयां सन् ग। २. 'अनन्तं' सन् ग। ३. 'प्रदत्ते' सन् ४। 'चवळ्णु' क्र। ५।
'खण्डना' सन् ग। ६. 'निर्णयोपित' सन् ग।
जमुनिज्ञुशारा मुरारितर्मेंतीरणे तृणकीत्तरां
यस्याया च बनिरुक्तपकधया काशी तसै नमः ॥ १८६१ ॥
इतिष्ठोरोध विमवं ज्ञाता परिततद्यशम ।
आतृभ: सह पत्या च महाप्रस्थानमाविषय ॥ १८६२ ॥
कृणाया: पतने प्राह राजा विजयरक्तायम ।
प्रियस दोपाकर्मः विधियो सुतिकपनम ॥ १८६३ ॥
सौवंद्रतस्यत्साय सहदेवस्य भीमदम ।
नकल्स्यादृं रूपसे निष्णुविनयद्धसताय ॥ १८६४ ॥
भीमस वहस्तन्ता त्रिवधेव दुना सह ।
पर्यानंत्तराः संसारविशारास्ताय ॥ १८६५ ॥
अथ योमपथायः विमानं सुकुडोजवलम ।
देवूदूतपति राजा नारोह दुना विना ॥ १८६६ ॥
तत्स्पार्ष्ट्रतवातस्तः धर्मस्थितकवियहः ।
तुल्य: संस रूपमोहस्था प्रशांस पुन: पुन: ॥ १८६७ ॥
अथ राजा समारूप्य विमानं त्रिदिनं वनन ।
ददशी नरके दोरे देवूदूतपदशितम ॥ १८६८ ॥
तत्स्वाद्वा निद्विस्सं देवूदूस्तमुक्तवी ।
राजाण्ड्रोणवाल्स्यान्तिपिठ विशिष्टम ॥ १८६९ ॥
प्रजापीताक्रिफिदाइतवन्मर्योगधूलिना-
मकरान्त महारक्षणकरकणकन्दसमये ।
अवशं भूपान भवति विमोनमादुक्षिणयां
दुर्बला पर्यंते नरकनवाहोरागिति: ॥ १८७० ॥
ईतुके देवूदूतो शाकलेक युविष्ठिरः ।
र्ममथाम निजेन भेजे संस नामे दुराराजाः ॥ १८७१ ॥
लक्ष्मीद्रामस्तारहस्सिणा मतेभुमक्षत्ती
चैलोकन्याक्रमण: पराक्रमवरं सभोगयोगमं वय: ।

1. 'चाभं' च ख-ग। 2. 'आदय' ख-ग।
पूर्व सर्वधर्मस्वरूपस्मप्ति संचार्यामाण पुनः
पर्कर्ने परियामात्रिद्विविद्यावान्व विपाकास्यासः ॥ ८७२ ॥
इति स शुचना सूक्ष्म भूतभूति विद्याय
प्रसङ्गिनिभवस्यया भूमिभारावतारः
अगमदसस्त्रेः कीर्म्यांमप्रायः
सह नरसुनिना संभाम नारायणाणाः ॥ ८७३ ॥
इति श्रीवास्तिदसारात्म्यलोकमेधनविरचिते दशावतारचति श्रीकृष्णावतारोऽयमः ॥

काले प्रयाते कलिबिन्दूतेन रौग्म्याहोरे भगवान्मवावः
मज्ञतु समाहितज्ञतु जनेनु जग्निवासः करुणान्वितोभ्रूत ॥ १ ॥
स सर्वसतहस्तिप्रकाशः इष्टाकः शाक्याकः विशाले
श्रुद्धोदनायस्म नराधिपिदोपर्यः गर्भसकवतार पूण्यः ॥ २ ॥
मायामिषाना नरनाथपली गर्भे हारः विश्वगुरुः वहनः
आसचन्द्रव सुखालिकवेला निधानधनवेल वस्मुपरमान ॥ ३ ॥
कुःकु तत्सततक्षणमश्वताय विषभग मातुर्मवान्मवानातः
गम्भरसक्षुद्धविशुद्धमूर्तिजाम्बुन्देरन विनिर्मितातः ॥ ४ ॥
स जातमात्रालब्धस्मयुक्तमोन्नदीवारिशराधिकः
पद्ध्वं कम्पितसर्वोकोतात्वा दर्शनं वेष्टित महर्ष्यं जगाम ॥ ५ ॥
पूर्वी स्थितमेव मम विष्णुविरम भीः सर्वसत्तोवृद्धिदशिषणमः
ज्ञानस्मिनः संगतं प्रकृतिमेव संसारनाथपदयुगः ॥ ६ ॥
इति जुवाण नापतिसमेतं द्वारा चित्रोकीपतिथ्याशराक्रमः ॥
स जातिद्वानुभवाविभिन्नः कुलस्य भूत्येष्व प्रशीतमवतनवः ॥ ७ ॥
तं लक्षणं जगतः सहर्षमयं शिशुद्धकल्याणमाणः
प्रभृतिविश्वलक्षणीया विरागमुच्चारलक्षणाविभिन्निश्चितीभी ॥ ८ ॥

४. 'स्म' क्र. ५. 'स्त' क्र.
स सर्वविद्याविद्वारसत्वः संग्रामशास्त्राङ्कगोपाल्यशिक्षः।
सर्वविद्यासिद्ध विश्वेश्वरसिद्धान्तमाहीम जगाम।
सर्वस्वते सर्वस्वते श्रीमान्येश्वरसिद्धां तु स वेदांने तृणक्षेत्रमान्याचैः।
शीतोष्णविद्या विचरनरथेन दुर्श्री वृद्धे पदः जीर्णिकायम्।
तं वीश्य विच्छायामशास्त्रकिंचिद्वात्परावर्त्याविश्वाभवः।
सौदिन्तग्रंथिविद्धनन्तस्का कायस्य निर्वेदमयी दुर्श्रीमय्।
अहो चतायं नर्यायभीतः कुरुक्षेत्र नक्षत्रसार्य प्रयातः।
तारुण्याकुशलकृत्यकारां शोभनिवान्तः शसितो वैकायमू।
महानविद्याकृतिरस्पष्टः किं कष्टचारी न गरे करोति।
संतोषतीत्रां सर्वां ज्ञात श्रवण्येषु किमथामय श्रान्तत्तुने वृद्धः।
अमः कायस्यासः कपभरवः कपठकुःरे।
शुभो नेत्रे त्राणे तन्वे सरसनाया विफलता।
अहो वृद्ध्यांविसिद्धकारविज्ञेषा राष्ट्रमये।
प्रभुमहास्तुनां वच्यमति द्वितां नैव तत्सनीम्।
क्षणं विचिन्त्याये नरेन्द्रसूतुवर्जनपुरान्तविलोकनाय।
शोकार्थं हर्षविपाद्याधम इमशानमाकीर्नेशां कदृशी।
स सारधी ग्राह विलोक्य वीण शरीरिणां कायस्यपायभूमौ।
अनित्याचिन्तनजातिलिङ्गः संसारवैविचारसमन्तः।
केदारामोदाविविश्वायसन्धुः कुसापदस्यांचे।
रन्ते यस्य दशेवर्द्धी क्षयमयी कायस्य मृतायिनः।
मूदास्तत्र कृते परार्थिरपोषां परव्रीति।
व्यासिकं परदेहदारणवन्द्रोऽहं नरः कुर्वेत।
नास्ति न परापवादपिषुनं नो मम्मित्यमान्यते।
नैराश्येन विद्योपशीतलभानुः सेवाप्रियवाौज्ञितः।

1. 'विधच्छ' क्ष-ग. 2. 'प्रकाशर' क्ष-ग. 3. 'आयघय' क्ष-ग. 4. 'अश्व' क्ष-ग.
5. 'पत्रसाहित्यः' क्ष.
पापोपांचनविनिः परगृहे द्वाःपैरसंतनिः
कामहृदैवादभोवहिः परमैष श्रेष्ठे शङ्खः || १८ ||
कितिप्रतिष्ठास कलेवरस्य पर्यंतभूमाविमेव निष्ठा
वत्काण्डपाण्डासाम्भवे प्रयाति मुख्समाक्षीकिल्लम्व || १९ ||
अत्केविनि वैराग्यमयी प्रशान्ति अन्तःनिविन्यान्तविनाशि सर्वभुम || २० ||
अन्तःपुरास्मान्तसारे सोौभूमिभूंभोगे शिखिलाभिः।
चित्रािपीतनािविन संगमोभुत शान्तिसक्ष मुखारुभावः || २१ ||
ततः शितवरी समुपेत्र सेवं मौहिल्लिका: संसदी तत्वमूल:।
रająन्तस्ते भविता त्रिलोकिकेति: प्रभावे भगवान्निनो वा || २२ ||
श्रुवेति राजा भुवनाधिपत्यं पुत्रस्य यज्ञेन समौहमानः।
वनाभिमानस्य तोषो निरोठे च केशे पुर्द्वारस्वशेषाभिः || २३ ||
अन्तरान्ते शान्तिपर्यं प्रवेधःमाशापित्यागुद्रावधावनाः।
अस्तादिशुभ्रुषाध्रुपमध्यस्त: संथाका्पणामस्मात्मल्लवे || २४ ||
राघो प्रायते कक्षा: वासुव वनोदनुरागः क्षणामात्रवः।
प्रेमाणि चित्रानि च जीवोकैने विद्रुपित्तीलानि न कस्य नाम || २५ ||
रत्रेविंग्यों घुणिविह्वम्य शोकाकुरन तमोभोरेनः।
श्रेेहन साधारिव बन्धुवर्गे प्रदकान: केशानिमीलितोभुत || २६ ||
रीकोशापाष्ट्रिः तमसवृहेपवलोलिमकमालिकाः।
लेवे वियोगाचारः (ते)वषूसरसस्थानस्कुम्भिकाकुलथुम्लालाम || २७ ||
अयोध्याय सत्वसात्पकाश्च: सुधा दधान: करुणामिवान्त:।
नविनयमोन्हवानस्तने विशोपकाये शाशी प्रवृत्तेऽध || २८ ||
चन्द्रोदयेयत्नं पुरुस्कृदेरीणं प्रसादनव्यप्रियवाहानाम॥
श्रुत्त्सारालालासमयं विलोक्य क्षणं प्रद्यौरो नरनाथरन्तः || २९ ||

1. ‘दौ’ का. २. ‘विंश’ ख-ग. इत्र: प्रश्नति एकोनचलवारिश्योक्ष्य यथमाद्य-ितयं ख-ग-पुस्तकायेतिमयस्तिः।
काव्यमाला ।

इमा: संमोहामप्रसरतंत्रितशाशुनयना
वदलिमोपसरीवशिष्टम हद्मय लुकिसिचिरः ।

सुखादिग्यं सुगं विषमव समुत्तुत्ह विषयं
श्रेयेकं पर्यन्त्तस्थितिपरिचारं शान्तितरणीम् ॥ ३० ॥

संचित्यविवाहवाससुब्रह्मीरुद्रेयु द्रेष्टुप दिशान्तपालः ।
दिव्यप्रभावावसलिंगिणी विनययम हृद्यविशेषं तूरंगम ॥ ३१ ॥

सच्चन्द्रकालं महाभोजय सूतं हयं समस्यच च सहन्यकालम् ।
योधो जवाह्रादशयोजनानि गत्वा वनं निर्जीनमासासाद ॥ ३२ ॥

tवारुख्यावयवरायंभते केस्सुरहाराटकुण्डलिनि ।

मुक्तम किरोटं च वितरं सर्वं सूतय गृहारं मगहमांसादमः ॥ ३३ ॥

dहेहो निर्वतिः हयं गृहोत्त गृहाण सर्वकाँ विन्यागाणि ।

एतेनिव किन्चनम कुमारिः भृगुकुले लिंगविविक्षिणे ॥ ३४ ॥

एको बनेकस्थितिः नैव तार्किकाय मन्त्र लेख्योज्योंभुर ।

संजयेन जनमिन जनतौः प्रायाम चान्ते परंपरंकेमः ॥ ३५ ॥

हुम्बंचे गत्रं सर्वह्यादयः मम स्रुगः

स्थली लीलाश्रयः ततुर्ताृस्विति सन्तम ।

स्वकोष: संतोष: कुपणकरणेत्र प्रभुत्वमः

न संसारः काव्यमहूः विभवसिनिपरिवर्भः ॥ ३६ ॥

उक्तेति सूतं स्वतं सतिसालुः सत्यं कुपणेन निकर्नवतः ।

tमश्रुधारापरं विषयं श्रृंग गिरिभवमासादः ॥ ३७ ॥

वापद्दे कुपणेन सुलोपसिद्धं सामाधिनस्त्रविख्रितं ।

तस्मिनं विष्यशुरुः गिरिन्द्रः स भागश्रुकः शक्तीवृत्तः ॥ ३८ ॥

गिरिन्द्रस्मृकं विविहन्दुस्त्र द्वापरम व्योमचारस्वलुः ।

जगदुः करारं गिरिरं भवल द्रुमोऽवशीत्र अव न शकः ॥ ३९ ॥

मातं स निग्रचार्यायं देशं वनासायं विकसिद्धिवेकः ।

अवदार्जनानिधानमां धीरः सिंधुधानांपरंतोभूतः ॥ ४० ॥

१. 'प्रसीत कुञ्जय' कः.
जालैव मार: शमनश्वलाना वैराग्यवर्ण विचारकारी।
तस्येन्दुकान्त्येव क्रुता: समाजिकक्रयाय कान्ता: स समाजिक्या || ४१ ||
कटासैं: कुक्ती: कुक्तीलकृणां कान्तिविचारकं
सजनय: पादानै: स्थलकलमलाम्बिनिनः
दिशान्त: शीतांशोऽसुरसांविचित्रार्थासां
यथा वातस्याप्रेषितहस्तस्माथायविचित्रतयम् || ४२ ||
अथामोहः सहमासैनैं: श्रीकाश्वशहिद्रुमसपयुक्तः।
शिवसर्वप्रकाश: कुमारः पूण्यविवाहीणंतुजवेभूतः || ४३ ||
स्वः सुगुलुणाय सरसङ्ग पाठुले विलक्षणमेषीते।
वचनसन्ध्यापूर्तिः स सम्यकसंवृद्धतां सर्वबिद्वासस uv
ब्रह्माध्यानैशङ्करे: प्रदूष पात्र समाहित च च
संसारसुकृत्य सूर्यनिर्देशासमन्वयो सदर्मनिधित्वे || ४४ ||
हर्ष नाचलाय चिरेनेस सूत्र शूच्यासन जम्बुवर्णे प्रविष्टे।
जनस्य सान्त: पुरसदुः समुक्षवी सीतनाशशानादः || ४५ ||
महीपति: पुत्रवियोगसंता: श्रुतसन: श्रवणोहिनेन्द्रम्।
निद्राभिमुखाचः चनां जुनान्यो नि:स्यन्वृत्तिनिवेदः किंचित् ॥ ४६ ॥
अवातस्यं युक्तिरत्मूलके जन्मो मोहः।
राजन्ययुतसे दुःगतिमात: सूर्यबृहदीवंतपाद्यजः || ४७ ॥
ततः सतीश्चरितज्ञात्सिः ज्ञात्वापि ते जैनवने जीनेन्द्रम्।
इत्यथा यत् हर्षद्वाहिनियां सामाजिकरीवकजः: सत्त्वः ॥ ४८ ॥
तदाश्रयोपनतस्यमीवन्याच वनं बिलेक्य प्रशामानिरामम।
ह्रदेव: जंडनकाश्रयासंस्थितायाचिन वात्वा कामवित्तमाच ॥ ४९ ॥
काँवादोपिने युक्तेत परत्वद्वैष भवसाराम।
कृणामापि वायवत्वयुक्ताच्यो चोयविचारं मनि:।
उच्चाश्रय न तु स्वः निपतितायुक्ततः वानरा
निद्रापावरणं वनं मार्गवत: शान्तोऽपि प्रसादादिदिः ॥ ४९ ||
अक्षोमनिर्मणज़ाः सरितो बहनिः
निरिविच्छवा विरजसः सुखचिन्ति वातः।।
सध्यानमोनमोनिता दुष्टीविरुः
निश्चितमदिर्मिति वत्मस्तात प्रशान्ति।। ९२।।
उक्त्वेति भूपरिणः शमसंजिज्ञानः
प्राण्याध्रथामाॅ(उ)मक्रुक्तं स्थात्प्रह्दृः।।
द्वारादन्त्य शुरसंदेशनरोगाणाः
रागाद्विदोषाम्मेन सुगंभ प्रब्लतम्।। ९३।।
मूर्तिगत्वप्रत्तकाचादनपश्चापः
पञ्चसन्नथकिलिकं सुधाधामीरम्।।
मेहं शङ्कहमिव चन्द्रसहलकान्ति-
पुराववाम्सत्तचित्ति: कलाभकायम्।। ९४।।
सदर्मकायूपदेशदिशा दिशावं
ञ्जानाकरिसमहासम्हास्खारम्।।
संहीरसांतसुगुलवतवाहुनेन्त्र
वाल्प्रवाचलरपलक्षोहितैष्ठम्।। ९५।।
लावण्यसाळिवंदन सरसोहनाः
निर्मूपणश्रवणवादाबिशेषोभाम्।।
तं निर्मितसरसदारुगृहं प्रणाम्
लेभे अतिप्रणालितानचन्द्रप्रमोदम्।। ९६।।
श्रकार्विधि: शुरसेरिपि विनवसार-
मुक्तेश्व मूर्तिमिलविण्यंगारवेण।।
नङ्गेश्वनमकनवदनरोमनन्यमानः
शुद्धोदनः कनकविपरसाससाद।। ९७।।

1. 'पिन्नार' ख-गा. 2. 'श्वीरार्गा' क- 3. 'दिग्नग' ख. 4. 'लोहिताहम' ख-बा.
5. 'गिरी' ख. 6. 'नामश्च' ख-गा.
आनन्दवन्युमवलोक्यतथागतेन्दुः
चित्रसारादस्मं सनवाप्य सूति ।
तं प्राप्य हर्षसहनाशुनिरुक्तविषि-
शार्वरौनामुतसे खुतरामतुसः ॥ ९८ ॥
देव प्रकामकरणार्द्रत्या सहरे-
निमोष्टोपरहिता विहिता त्रिलोकी ।
कसादेषो मिनजनस्य कुलस्तव्यार्यं
समोहक्षिष्ठिरहस्योक्तदशोपेशः ॥ ९९ ॥
नीता क्षयां स्थातिकहर्म्यत्वले खुकेन
श्रावयाः चीनवसन्नुवतिससिताः ।
श्रेये कथं हरिणसंहतितदन्तदयः
शिवार्धेशर्पपपरुसाः चन्द्रवली ॥ ६० ॥
तचन्त्रकार्ति मणिमुक्षिकृश सैकरशालं
पीता पथं कथमहो पिपसि त्वमच ।
श्रीमोपमूढमहिविद्दवागाह-
हिंदुतकरीफकलुपथरतिकम्भः ॥ ६१ ॥
कसादेष विहारतामुणगतः कण्ठः कठोरेण कि
संवीतं सुगचरणाणिलचधीवृंदावनकाः वपुः ॥
किते तेन रत्नकिरीघास्य च जंगलं निबंधादरः
कृतहेशस्वल सुखेषु विमुखी केनोपदिशा स्थिति ॥ ६२ ॥
इत्यामेवाजनपति जेनकाभिमाना-
तुपुरोचितं सदस्य रागमयं ब्रजाणे ।
स्तेहोंपलितरजसा महिनसभावं
तेन तापसंभवभिमग्नवान्वभापे ॥ ६३ ॥
कि जीवावधिवचनमेंदुःखग्निवराचितेन्नुभि-  
ध्येय यान्त्यन्त्यदिने क्षणाश्रयवत्तनप्रयत्यायनाप्रायतनम्।  
सद्यमीनागमं कियावधुरमसत्समगं सत्यं  
पर्यन्तेक्ष्मचला विरक्षनसामेकते सतां वानवः॥ ६४॥
आक्राणादिके: पैरपर्चता सामस्तसीमान्तभू-  
रीयाही मरणोध्या मिश्रत्मा मुख्यस्तरजो न्तः।
मत्री द्रोहस्मुद्रोधतिवच्छान्तियाचित्ताः  
भूमाल्पि किल कोलेश्पि शयः निद्रात्तिरः सदा॥ ६५॥
आधापाशानिवेशानन्तनाध्यानिवन्यथावर्जेत्  
स्तुणातापनिवृत्तिश्रीविलनमाणामोजितः।
राग्देशप्रक्षानिविन्दुतिविभिन्नाविभिन्नावेत्  
पापाणे वनमभूवचनिचितः श्ये चुंब निर्विन्यः॥ ६६॥
भोगी नित्यमनीयग्रोजनह्रा निजोहो सदा दर्शय-  
वेंचं घुच्छति तद्वश्यामधिमति नाशाति तुणातुरः।
भुकवा स्तुपकेमार्गपितं सूर्हं फलं वा जलं  
पीतवा जेन्तु रुजन जनेश भजते कालिच निकिन्तु॥ ६७॥
शहोयालस्तुतुणेशङ्गः  सा हेमहृदस्थिति- 
पाणे: केदूरस्किरीरौरचचवास्ते कुज्जरास्ते ह्या:।
भोगास्तेश्वपिता न कस्य चुंबदा: किं लवसिधार्ज-  
च्चेदे सर्वमन्नल्य(गण्य)मन्नवशागं द्वरं न किंचित्तकिचित्॥ ६८॥
श्रीमे हार्तुपार्वनन्तनचश्विनीनांसङ्गः चन्द्रक्रा  
श्रीते राज्वकुकुहाकाङ्क्तस्वरीनत्तलनालिङ्गम्।
रात्रः वेणुरत्वोवारसमि गीते संन्वेम्  
यस्पैतिक्यते स कस्य नृपेते कायः क्वतमः सिमरः॥ ६९॥

1. 'गण' ख-गा। 2. 'आक्राणादिके' पैरपर्चता सा सा न' क्र. ३. 'अल्पतपतितं' क्र. ४. 'आतू रुजन जनो न मजते किचित्' ख-गा। ५. 'भार' ख-गा। ६. 'तवर- 
गमन्नग्रास्यवद्गः' गा। ७. 'ते मी' ख-गा। ८. 'रवायावारसमि' क्र.
नैरास्ये शमशीतिचितसुलिन्यां नानन्दनं चन्द्रनं
कारण्याबरणामिरामहे वरेन भारेन किम्।
रजांकरणादिकं शुभगिर्यमाकरणं कर्णस्योऽन्तं
शैलदुःखशीतलवतं चिन्त्रन्वरावत्रयः॥७०॥
राजनस्वते मोहबुःस्मिमं संहव्ययं मा कथा:
संसार्य विचारय प्रचल्लं मा मज जनमार्गे।
निवार्यर्जगन्नेत्रवे भवपथे प्रस्थान्यावन्यंहेः
सिन्धालपसमाम्गमाणिनं को वात्थम्: कः पर्॥ ७१॥
इत्युक्त्वाभगवानुप्स्व विद्ये श्राविचिन्तनं बोधानं
दीपमनिशातवज्ञशिखया कायामिनाभिथम्।
भिभा विशालितुधर्मं गमनं स्थूलचर्चा याकोऽर-त्संसारवरणप्रहाणकल्याणमित्यलिनं मन:॥ ७२॥
श्रावक्यानमयं तत्र मैत्रमस्सां सताधिका: कोटयः
सत प्रासविवेकपूर्वकालाध्यतिश्रससादात्परसं।
कावत: प्रासस्यसक्तसमाकल्याग्यागमिकांहित्वदा-
न्यापु: सर्वज्ञनाशायकश्यपिया सर्वज्ञसदवेशीत॥ ७३॥
अथ सं भगवान्क्वत वर्ष जगाजन्तस्वकर-स्तिमिरहितं द्वारालोकः कुमारुपिनान्यथः।
जनकरुणं सद्धैर्मूख्य निधानुऽपरं बयु-
कम्बणिरणं संसारववंभूतुपरसशुल्युः॥ ७४॥
इति श्रीवास्तसातारायणक्षेममन्दिरिति दशाातारंचरिति वुद्रातरां नरम्।

कव्यरितीयो दशम्।

अथ स्वं वैपावः भागम्ये स्वायत्बास्तिः
कलो प्रचल्लं याते तमसीव खुदुःसाहे॥ १॥

१. 'शैलदुःख' ख-गः २. 'जनांस्व' कः ३. 'प्रायविचित्रिक' ख-गः ४. 'कायामिनाम' ख-गः ५. 'न्यागमिकाकतप्त' ख-गः ६. 'जनांस्व' कः ७. 'तिथाय' ख-गः
काय्यमाला

मर्यादूमिम परित्यज्य सदाचारविविधिनितं।
जगु: कलाप्रियामाल्यं दिव्यदेवं महर्षय: ॥ २ ॥
अवदन्मुनयस्त्र मार्कण्डेयं चिरागुप्तम्।
भगवनंकलिकालोकेयं कल्यं: प्रत्युपस्थित: ॥ ३ ॥
अतोद्दि कीकाकपर्यंते मौनिन्तं प्रवास्यति।
जानीमहि(हे) नाहि महीं भारतीं किं कारिण्यति ॥ ४ ॥

विप्रा मधर्मुत्सर्वकाशकाशविविधः।
जीवन्ति प्रेम्यानिरता निराचारा निराशं: ॥ ५ ॥
अतोद्दि: कियाहीना: श्रुतिसतपतिविवर्जिता:।
विप्रा: सुखेन भोक्ताह्ये याता: पापिण्डिशिष्यताम् ॥ ६ ॥

वृषभपतिः भ्राता: कोद्भासकलं द्विजा:।
वृत्तितक्षणालशिल्पिचारणविवर्त्य: ॥ ७ ॥
कोध्वेशणराः कृकुर्मरोमुठा द्विजातय:।
त्यजन्ति जीवन्तिः रञ्जुविपिवशकाशाल्यादः। ॥ ८ ॥
अतोद्दि कार्यसिद्धं सर्वं श्रवंत्रजः: सत्तित्वार:।
ये सरिताराः पौराणां ते भ्राणं वनहारिण: ॥ ९ ॥
प्रजोतपतिप्राप्तोपोणी: पापिण्डिशिष्यता ध्येय:।
जाहि: सब्जण: पौरिन्त तुप्पण अवबधिते ॥ १ ॥
कुपणाकन्दचरिताः मद्रायण न्यायमौचिनिन:।
भूपाला: कुङ्कुमाहदया लोकपीडारता: सदा ॥ १ ॥
अङ्कूदन भक्त्यन्त्यैव हितोदिशानां दिवलिनिकम्।
समुन्दरौऽकृष्णशिरसि कायस्था वृक्षावशय: ॥ २ ॥
गायनकशिपाः वक्षामर्दीति दिवानिभिं।
कायस्थिदुष्पथा गृह्यियो राजामज्ज्युपता: सभा: ॥ १ ॥

1. ‘वहु’ ख-ग. २. ‘प्रत्यात’ क- ३. ‘जानित’ ख-ग. ४. ‘कुङ्कुमाहदयाः’ ख-ग. ५. एकतीर्थां ख-ग-पुस्तकायोहिनितम्.
महानिष्ठ्यापतिवधास्यभापतिपुराणतः
देवकीचरणोपताशायाणार्थि: क्षणितः प्रजा: देवव्यस्मृता: कौरवशकवाकोर्धाप्समाम:
सरच्चंद्रविनिष्ठो वैद्या वैरससरतपरः
निमित्तस्मातिर जाति वर्त्यानिति शान्त: शान्त: वैद्ययो विग्रहितेन व्रहाण्याभिनियोवेदिन:।
देवते सरः छाँटः फणी च विष्वरंगितः।
छ्वांतः कहारात्वा न तु वैद्य: कदाचन।
जीववेद्धे कालकृते जीवये संदिरङिनः।
जीववेद्धे सन्निपातेन न तु वैद्येन वैरिः।
निशिता: सनिष्ठा वैद्या रोपनिच्छ्वयुपिनः।
हर्षने कर्नकालवर कठिना दु:धाना इव।
शुद्धा: क्षणीयत्वां जाता वैद्यस्तापे श्रियताः।
विपौष्ठी गुरुतामचेच होतारो व्रहाविनः।
श्रेष्ठमे शुद्धा: शुमाराणे भुङ: शुमालपसा।
ब्रह्मवादर्थापन्न प्रवृत्ता शास्त्रे महीमञ्जः।
शृङ्खः श्राणो दास: शिप्ष्यक चरणचयुः।
भूमिभाष ब्रह्ममेक्ष्या प्रवृत्तमहरोजजतः।
इष्टेच चालुविध्यस्त जात: कठिनविपियः।
प्रतिषिष्ठेन हर्षने प्रजानां वर्णसंकरः।
ब्रह्माचार्येतिविन्द्रां चृस्हिणो वैद्यवपिता।
वैनान्यस्थितिसत्तान्संययत: चतु: संययति कृतः।
उच्चरं क्षयं भागवता गिरिशः शास्त्रेः
देवद्वितिर्विद्यमय्याश्चरमविविचारः।।

1. 'तत्काल' ख-म द. 'वैद्यस्न' ख-म. ३. पत्तू सारां ख-म पल्लवकालीकतम्।
४. ख-म पल्लवकालां 'जीते' इति पातः ५. 'विमानं' ख-म. ६. 'चृस्हिणो
शेषयोपिता ख-म. ७. 'वीरनन्यस्थितिः' ख-म. ८. 'अस्मि त्वातैः' ख.

२१
तन्मे(?) प्रमूहोपरवः प्रविखाय कर्
कुर्व्यीत कल्यङ्कर्व(?)वपदेशचर्च्यम् ॥ २७ ॥
चक्षुस्थितैः जनकवायकर्मेतातः
कामारकसंग्रहेष्वशिलिपिमिरेरकपाते।
पालने सूक्तिमविकल्परतोल्वेन
श्रृङ्खलेऽ चोतसवतः गुरुऽऽ बद्वति ॥ २८ ॥
रह्यं निर्मलमोश्यामम गुँगितापश्चविण्डः कर्मणा-
गस्त्यात्रेयमुक्तेशुपरि न यत्त्वमासेवावतुः।
मन्यन्ते कल्यकौलोक्तृमुखिनयिश्वार्थः। श्राणा-
दुष्याप्पवेष्ठसूतवसंख्यामात्रेण निर्मण्। ॥ २७ ॥
दुम्म्यः सर्वस्य साृयिरविविधिकोशकमालस्सखी
द्रष्टां शूद्धः समायां बणिजातिधनतत्तत्वकालेन यात्।
ैैैः। कायोपजीवी गृहस्तिरदवः कूर्कमुद्विकारी
कन्यामुद्रितप्रहारी नवकाष्ठिकाकाऽधिकारिणेऽरुः। ॥ २८ ॥
श्रीमारस्ततापसारिते चितामुक्तस्य चूषणादिति:
रुपावदस्सरसं निर्मति निश्चाद्रेदैवायम्।
कृत्वा गर्भसुगृहीतेऽहितभवाः प्रागम्यमल्लोदयः
स्वात्त्विकं चर्च्यं श्रीविवर्धचारयार्थीः। स्विधः। ॥ २९ ॥
इत्येक विपुः कायम् कैले। प्रवलं गत।
भगवन्कीर्तिः प्राते भविता भविता जन:। ॥ ३० ॥
श्रवणेतुदं गुणितार्विष्णुस्तानमापन।
वास्ततोप्रपन्धिः मालिक्यं सुहस्तितृंतां कैले:। ॥ ३१ ॥
क्षत्रियस्तवः प्रात: प्रातृधन्मनस्तः। परं
नवनविभ: पासे पासे प्रमोहस्सजकः।
अतिवहलतं पापामोडः प्रयाति सुदुःसहः
पतति जनता येनायोगः कुलेवं पदयेदे ॥ १२ ॥
सततवर्धितं नारीशु पुरुषा दशावतरः ।
तैनयाज्ञनियपन्नितं हस्यः खल्लवलायुः ॥ १३ ॥
दृशुरुफळकयनामः(फ)गानशक्तनेनः ।
संकोचमण्डतिः मही कृष्णरिव विसम्पितः ॥ १४ ॥
म्चेच्छाच्छादितसवीशा क्रणाकन्दनादिनी ।
मेदःकृद्दिनी ढुंढ़ रक्षायुक्ति मेदिनी ॥ १५ ॥
तस्मिन्काले निरालोके लोके पापतमोदे ।
उत्पत्तसातैकसंकाष्टः श्रिवः कर्कुकले द्रिजः ॥ १६ ॥
विष्णुभूभारशाहार्यं सङ्कथ विष्णुवशः सितो ।
चरितवश्चालारुपः म्चेच्छासंस्यदीपितः ॥ १७ ॥
तत्त्वज्ञानात्मकत्वच्चुतुनुजिष्ठरसं म्चेच्छ्युहायाधिपानां
रक्तः प्रशांत लीनं कल्लकुपनासनसंस्कारान्तपापम् ॥
कद्वारावः कपालव्यक्तिकरशिला व्यालक्षेपकशक्ता
वेंक्षयलक्ष्मेनुपां अत्मिव दशविः भूतभूतात्मार्ती ॥ १८ ॥
निम्लेच्छां वृहुः विश्वाय सक्तां देवः स्वयं माधवः
पुष्कारोकडलोक्क्वलं क्रणुयाविभिन्नवायः विसुः ।
लोकानां कुशालेदयाय दशामिः म्चेच्छाचारकमः
‘धर्माधाराविषयः करिश्ति पुष्पारावतारं गृहः ॥ १९ ॥
श्लेषिते देवार्पिणिरं यथार्थी तत्पदित निधिश्च महर्षयस्ते ।
विष्णूः सितो कर्कुकलाचार्यनिवेषीताताः सुखिनो वभुजः ॥ ४० ॥
इत्यष विष्णोपरत्मात्माः कथामुस्तासाविविषेकतः
श्रीयासदासानाथमातभिधेहः क्षेष्मेनुद्धारास्वाहाः
विष्णुः ॥ ४१ ॥
इति श्रीयासदासाष्टापायःक्षेष्मेनुद्धारिच्च दशावतारसाति कर्तलेतारो द्वादशः ॥

१. ‘चालकान’ कः २. ‘हस्त’ कः ३. ‘वदने’ कः ४. ‘शापपापकमाये’ खं-गः.
५. ‘कर्कुकले द्रिजः श्रिवः’ कः ६. ‘उत्तमवायात’ खं-गः ७. ‘प्रलक्षणती न तां’
खं-गः ८. ‘धर्माधारान’ खं-गः ९. ‘भिपानन्येन्त्र’ खं-गः.
यो मत्स्यकूमारीदिविचित्रहृद्यशरयकारी हृदयस्यरूपः।
श्रीमानंन्त: स्फुटश्रेष्ठंचंकः श्रीयेश्वरलिपम्वविद्धविचः॥ १ ॥
कश्मीरिपु वभूत सिन्दुरधिकः सिन्धोध निम्माशयः।
प्रासःसः श्रुणक्षक्ष्यशता पुनः प्रकाशोंद्रवितः॥ २ ॥

विहन्न्द्रयतिपतिदिताज्ञनपूर्णोपनिवासनासिनः।
प्रस्थाततिश्रयस्तता तन्य: तन्य: श्रीमेंद्रनामार्कः॥ ३ ॥

तेन श्रीश्रीपुष्कलशैलशिखः विष्णुविद्धवितोषिणा।
विष्णोऽक्षलविलोकिताँक्षितिसुण्डरासंवादितोषिणयः।

वाक्पुष्कलच्छुस्तिप्रणिहितीसंहाश्याशः: सिये-रूपः।
भक्तिवाक्तक्षक्ष्यशतसरसः पुनःप्रवर्णः क्रमः॥ ४ ॥
क्रियसंकीर्तिनान्धिप्रणिहितोरुपः यन्त्यात्माग्रितमः।
	

tेनास्तु सर्वस्यास्तोऽक्षमकः कल्याणकुशलादयः॥ ५ ॥

ेकाविद्येः वहितश्रवाहिर्वशिक्षितहितार्थाक्षितके।
राज्ये कैल्याश्रमानुतः कश्मीरेव्यक्तस्वः॥ ६ ॥

समासो।

काव्यमाला।

॥ ॥

शक्ति। ख-गः

कृत्। ख-रः

एकत्वार्थसूचिमती

कृष्णकाव्य १०५६ मित्र स्वामी ।

एकत्वार्थसूचिमती

कृष्णकाव्य १०५६ मित्र स्वामी ।