श्रीमज्जैमिनिप्रणीते भीमांसादर्शने

( एकादशदाद्वादशयायी )

( भद्रकृमारितप्रणीत-दुधीकारुणयायायासहितशास्वारमाप्षोपेतः
उत्तरपद्दश्यान्तिमो भागः १ )

प्रवत्पुस्तकम्

आधमस्थयपिंदेः पाठमेध-दिप्पिपयादिभि: संज्ञोपितम्।

ततः

आनन्दार्थमस्थ्याविष्टवस्ते: पुष्यारुप्यचने

स्वमुद्रणाये मुद्रायित्वा प्रकाशितम्।

( अस्य प्रकाशनस्य सर्वेभिकारा राजशासनानुसारण स्वायत्तिकः। )
अधिकरणम्

पुतस्तत्त्वा

अन्यायम्यमृति पार्श्वाणि धारणनियमाधिकरणम्।
अन्यायवेचे दृष्टिकोणां विकल्पाधिकरणम्।
अन्नप्राणयोपबिध्विरोपे प्रधानस्येव धर्मानुपयोगाधिकरणम्।
अङ्काना प्रधानः सहकेशः कालकृत्तकवाधिकरणम्।
अङ्काना प्रधानोपकारणपैककार्याधिकरणम्।
अर्द्रश्रिवाचार्यां प्रयत्नित्वानि समुच्चायाधिकरणम्।
अध्मरक्षणां प्रातरादिकादेशनानुदिनीयामां वयाणां वयाणामथ्यांमेते
सेवनायानमनुष्ठानाधिकरणम्।
अन्नप्राणास्वापि कर्मकालीनमन्त्रप्रयोगाधिकरणम्।
अनुमानियेषु प्रस्पतूरोद्घारमन्त्रस्थिय भवस्नायाधिकरणम्।
अभिषेधनायाद्वियोपबिध्विन्योपबिध्वित्वाधिकरणम्।
अवस्थंभन्त्रताधिकरणम्।
अथवतीदीधायां प्रतिपरोदां कथावेदाधिकरणम्।
अष्टरावः वस्तवंगतस्वसतः समुद्राधिकरणम्।
अहंगणेऽन्तिर्दिनविवेकाधिकरणाः पालनायाधिकरणम्।
अहंगणे, उपसनकालीनसुबलप्रभावस्य तन्त्रताधिकरणम्।
अहंगण सुधाकालीनसुबलप्रभावस्यास्वृत्तिधिकरणम्।
अहंसे दुःसार्यार्मभादीनायामयस्यकृतकवाधिकरणम्।
अधिकरणम्

आम्रणे, एदावैद्विद्वैयाणिस्यावधिक्षणित्यानुरोधेन वैध्विद्विकत्वनिर्मित्यामात्माविकरणम्।

आम्रणे जग्नयवावधिक्षणित्यानुरोधेन मुख्यस्यैन्द्रामादिरध्वीविद्विकत्वनिर्मित्यामात्माविकरणम्।

आधिमाहुर्वस्वतव्यावधिक्षणित्यानुरोधेन मुख्यस्यैन्द्रामादिरध्वीविद्विकत्वनिर्मित्यामात्माविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

आधिययुःस्शवर्शायत्स्य पदानानुशान्याविकरणम्।

उ.

उच्चरागोदाहिकरणम्।

अ.

एककायणाः विकल्पाविकरणम्।

एकदेवताक्षण्याः वसाहोमस्य तन्त्रतायिकरणम्।

एककिशोक्तिमेव भिन्नकायणाः मुनानं समुच्चियाविकरणम्।

एकसिनः प्रयोगे प्रयाणवधिक्षणसंहृदानन्याविकरणम्।

एकार्थाः करणमन्त्राः विकल्पाविकरणम्।

ए.

पृष्ठरावास्यमेव करणं याच्यानुवाच्यायुगवधिक्षण विकल्पाविकरणम्।
[२]  

आधिकरणम्  

कः  

कपिलाधिकरणम् । २८  
करणमेत्रेषु मन्नांति कर्मपारम्भाधिकरणम् । १६०  
काम्यस्याधिकरणवनीयाधिकरणम् । २१०  
काम्यानां कर्मणां कामनानुरुपेन पुन: पुनर्वाभाधिकरणम् । २६९  
काम्येन भ्रात्राधिकरणम् न्यत्स्योऽधिकरणकाराधिकरणम् । २०६  
काम्येन अवभागाधिकरणम् । २१०  
कैण्डपाधिनायकस्य प्राज्ञिकस्य मासाधिकरणानुदानाधिकरणम् । १४८  

मः  

गाइपत्याधिपितु धीरिकर्मणानुवर्तनाधिकरणम् । १६२  

चः  

चयनेन श्रवणस्य सर्वोपविधासाधिकरणस्य । २२  
चयने प्रधानान्तरविधिविभागाधिकरणम् । ८८  

जः  

जस्तुप्रायरिविचारान्वितानां समुच्चयाधिकरणम् । १९६  
ज्ञाधिमेत्रेषु चन्दसाध्यान्तराण्ररन्नयाधिकरणम् । १८८  
ज्ञातियोऽयं उपरवस्त्रस्य पत्यपवस्त्रस्य व्याधिकरणम् । १३२  
ज्ञातियोऽयं कण्ठर्वत्सः व्याधिकरणम् । १३०  
ज्ञातियोऽयं कपिलाधिकरणम् । ८१  
ज्ञातियोऽयं सूत्रस्य पुरुषोधिकरणम् । १४६  
ज्ञातियोऽयं स्तन्त्राणान्तराणावृत्ताधिकरणम् । १३१  
ज्ञातियोऽयं हिविन्दिकरणान्तराणान्तराणावृत्ताधिकरणम् । १४९  

तः  

वार्त्तमनंस्याधिकरणस्य भवेन हस्तीवर्त्ताधिकरणान्तराणावृत्ताधिकरणम् । १६६
[ ४ ]

आधिकरणम्

पुस्तकायाः

द्

दशपूर्णमासाचारादृश्यादिरुङ्गङ्गः तन्त्रचाप्यमथोगानुरोगेनाद्वागाः

विकरणस ।

दशपूर्णमासायोगस्वामिधेयायाः शकतनुझानाधिकरणस ।

दशपूर्णमासादिरुङ्गङ्गः सौराचार्यवत्ताध्यायामयामनुधानाधिकरणम् ।

दशपूर्णमासादिरुङ्गङ्गः तन्त्रेषांसात्रास्त्रायाद्वागाः

दशपूर्णमासादिरुङ्गङ्गः समुचितानामेखळकस्मकत्वाधिकरणम् ।

द्राक्षाधः उपसत्कादिनुसृत्यपाठावर्तेन विवृत्तपुत्तायाः

नुञ्जक्षणाधिकरणम् ।

द्राक्षाधः दीर्घसत्त्वानां प्रत्येकं द्राक्षादिनसाध्वाधिकरणम् ।

द्राक्षाधः पुत्ताकालादिनाद्वागाः

द्राक्षाधः द्राक्षाधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम्

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

दृष्टान्यगणवाचार्यवत्ताधिनामध्यवाचार्यवत्ताधिकरणम् ।

न.

ननामासिद्धान्यान्वितान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम्

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

ननामासिद्धान्यान्त्राचार्यवत्तेन एव वाभवसमुखाधिकरणम् ।

प.

पख्ञारस्वीपि-उक्तवाक्यं कालशेषपानिषिद्धविश्वासनन प्रतिसंबंधां

भिन्नानिम्नवशास्त्रानाधिकरणम् ।

६९
અધિકરણમાં ।

પરિચયનું જનાભાવની વ્યાપકતાનું અધિકરણમાં ।

પ્રથમિકિતવર્યો: સમાનતાને વૈકૃતિકતાને સામાન્ય ક્ષેત્રએ પદભ્રસ્તવારિચન અધિકરણમાં ।

પશ્ચિનમાં સાહિત્ય સાહિત્યગાધિકરણમાં ।

નવાનાંદનાંદનાં દ્વારા અધિકરણમાં ।

પ્રસતી–ઉપયોગશાસ્ત્રના પુસ્તકો સમૂહવારી અધિકરણમાં ।

પ્રવૃત્તિ પરિસ્માંલાયો જાણવાની અવિકલ્પ અધિકરણમાં ।

પુરુષપોદાધરિક હિયેસ્વની અધિકરણમાં કરત્પ્રદ્ધભાગના અધિકરણમાં ।

પશ્ચિનમાં સાહિત્યાંદ સાહિત્યગાધિકરણમાં ।

પાણી પરિવર્તણના અધિકરણમાં ।

પાણીના પરિસ્માંલાયો પરિવર્તણ સાહિત્ય ગાધિકરણ અધિકરણમાં ।

પાણી પરિવર્તનના પરીક્ષણની અધિકરણમાં ।

બ.

બાલરામચાલના પાત્રસ્થાયી પ્રધાન અધિકરણના અધિકરણમાં ।

બાલજીવનના પરિભંધનના અધિકરણમાં ।

બાલજીવનના અધિકરણમાં ।

બ.

ભાષદ્વાર પ્રગ્રામને વસા અધિકાર સ્થાપના અધિકરણમાં ।

બ.

વનપાઠી વિશ્વજીવન ધારણનિમન અધિકરણમાં ।

વ.

યુપસંકળન તાંત્રિક અધિકરણના અધિકરણમાં ।

પુસ્તકાંખયા ।

174
178
131
113
200
201
143
135
133
89
77
66
193
214
189
55
97
82
[ ६ ]

अधिकरणमु | पुढीलेंया |

यूपेक्षयांयां युपाहुतेनस्नभाविकरणमु ५६

र.

राजपथेय पृथक्कृतिनण्युकानामाहार्ष्यवादींंयां अदेनाज्ञानुज्ञानाधि-
करणमु १०६

राजसूयोपकर्तेचे वृत्तान्तमें कर्तृणामान्यमुतिनियमाधिकरणमु १०८

व.

चचनेनार्गमधानेयांभोकाष्टकचारिकरणमु ८०

वरुणपालसिपु कर्तृणां तन्त्रताधिकरणमु ६३

वरुणपालसिपु दस्विनिविहारे किंयमाणामहृत्यूः पृथक्कृतुष्णानाधि-
करणमु ५९

वरुणपालसिपु दस्विनिविहारे प्रतिमयदा पृथक्कृतमन्त्रबीरवाणाधि-
करणमु १५१


वरुणपालसिपु बृहस्पतिकर्ताराविधिकरणमु ७५

वरुणपालसिपु पर्वतींयांयां नामामुहृत्युधिकरणमु ६५

बसोखरासंप्रकृष्टु मन्न्त्रनेत्र कर्मदिशिनतिदाधिकरणमु १५१

वाघपेरे वाजपात्त्यमुव्ववाणिज्य-धर्माणां कुम्भकादींयां तन्त्रताधि-
करणमु १२४

वाघपेरे सर्वदोषलं प्राजापत्य-धर्माणाधिकरणमु १५०

विद्युत-दर्शकार्याचार्यवेद च पृथुपु कुम्भकादींयां तन्त्रताधिकरणमु १२४

बवीद्यक्षणाकिंगमुन्त्र साहृयोगाधिकरणमु १२९

हा.

शांभादृशी पशुपुरोदासवाणानुज्ञानाधिकरणमु १४८

सा.

सचार्हीयोरशेषेण जमानसभावये शुकान्यारम्भीन्यामक्यजमानकर्तृ-
कर्ताधिकरणमु २११

सचे यज्ञानांकारणां सांहयोगाधिकरणमु २१२

सचे शुकान्यारम्भी नियागती गृहस्वतिकृतुकारकधिकरणमु २१२

सुभिटितानामवृजानं प्रधानपकरकर्ताधिकरणमु १४.
আধিকারিকমূ।
পুস্তক্যা।

সমানসহেথে প্রধানিষু ধর্মিবিদ্যে প্রথমভাগমধ্যে ধর্মীন্দ্রনা-পিকারমূ। ১৭২
সাধিন্যবোধি প্রোহিতার কর্তব্যমূলকাগারিকত্বকরমূ। ১৬৪
সাধিন্যবোধি প্রোহিতার প্রথমযোগিত্বকর্মমূ। ১৩৫
সাধিন্যবোধির মহিষ্টাধৰ্ম্মানাদরিকত্বকরমূ। ১৬৫
সর্বানন্দচ্যাপায় প্রথানিষু ধর্মিবিদ্যায় মৃত্যুসার স্বত্ত্বানন্দনাত্মাগী- করণমূ। ১৩০

স্বরূপনন্দনাদিকরমূ। ৬৪
সৌমধ্যকৃত্তব্যাণা সমুচ্চারাদিকরমূ। ১৬৯
সৌমাঘুজ্জিনীয় দিষ্কাচারায়দাস্থিতিযায় অনন্তনাদরিকত্বকরমূ। ১৬৬
সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু দাশিকোভূতনন্দনাদরিকত্বকরমূ। ১৬৭
সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু দাশিকানন্দনাথাদিকস্পন্দন্নন্দনাদারিকত্বকরমূ। ১৬৫

সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু পর্যালনন্দনানন্দনাদরিকত্বকরমূ। ১৫৫
সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু ক্ষেত্রমানন্দনাদরিকত্বকরমূ। ১৫৬
সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু সৌমিকবিধ্যা দাশিকেধেদ: প্রসাদ্যাদারিকত্বকরমূ। ১৪৫
সৌমাঘুজ্জিনীথাণ্ডিষু সৌমিকেন প্যায়তনসাপ্তদ্বিদিকয়াস্ত্র- প্যায়তনস্ব প্রসাদ্যাদারিকত্বকরমূ। ১৫৬

সৌমে দীক্ষাযাদিষু দাশিকানন্দনামিনিযানাদরিকত্বকরমূ। ১৫৭
সৌমে প্রায়শ্চিত্তিষু দাশিকানন্দনানন্দনাদরিকত্বকরমূ। ১৫২
সৌমিকদক্ষিণয়া ক্ষেত্রক্ষেত্রাণ্ডিষু প্রসাদ্যাদরিকত্বকরমূ। ১৫৭
সৌমিকেন দীক্ষাকালিনজাগরণ প্রায়শ্চিত্তিষু দাশিকানন্দনানন্দনাদরিকত্বকরমূ। ১৫০
স্বত্ত্বানন্দনাদরিকত্বায় মন্ত্রাণাং সমুচ্চারাদিকরমূ। ১০০
অধিকরণম্।

পুটসংখ্যা।

হ।
হবিষ্কাদীক্ষানাথাধিকারদানীনামাঃ ক্ষেত্রাধিকরণম্।
হোমন্ত্রাণাং সমুচ্চত্রাধিকরণম্।

একাদশাদীক্ষাব্যোরাধিকরণাণাং
বর্ণানুক্রমমঃ চৌপত্র সম্পূর্ণম।
अर्धकांडः समाध्यायः प्रथमः पादः

(दशपूणामसारं भवत्) समुचितानामे पर्र्यंकोठकं वापि
करणम् ॥ १ ॥

[१] प्रयोजन-नामविभक्तप्रथ्यक्षतां तत् स्यादेकः कर्मकेर्दाः बादारिसंयोगात् ॥ १॥ सिद्धत

दस्मेंध्यायं बाधाभ्युच्चयचलक्षणं कृताम्। इदारीमुक्कुर्वः ततः महाभाप्यलक्षणं निर्देशितविधायम्। तत्र सत्तृतृत्तर्त्र बहुतमुखपकरोति तत्स्य-न्यायमयूहते। यथा बहुनां ब्राह्मणानां मध्ये मतं; प्रदीपः। यस्य-वृत्योपकरोति स आवापः। यथा, तेनामेव ब्राह्मणानामविलेपपम्। श्लोकमयुद्यूहति—

साधारणं भवेतन्त्रं परायं त्वप्रयोजकः
एवमव प्रसंव: स्यादियमाने स्वके विधिये ॥ इति ॥

साधारणं भवेतन्यायकार्थम्। परायं त्वप्रयोजकः इति। य: परार्थमुन्तस्तद्येव चानुधीयमानः परस्योपकरोति, स परस्यस्य-प्रयोजकः। यथा, पश्चालम्मो यागार्थमुलवस्तद्येव चानुधीयमानो लोहितवागकर्मोपकरोति। एवमव प्रसंव: स्यादुः। अथूं तु बिशेषः। विद्यमाने स्वके विधाबिंधि। यथायस्यायः विधिबिधिये, परविधिना तु कर्तव्यवात्र किरीते। यथा, प्रायाजात: पतञरपि चोदकेन प्राप्तात: पद्मपुरोहास्यापि। पद्मार्यां एव तु कर्ताः पद्मपुरो-हास्योपकर्मकर्तात्नीति न पुनस्तद्यु किरीते।

दशमेंध्यायं बाधाभ्युच्चकथा वृत्ती। त्वाभ्युच्चकथाय नाम न किंचिद्वस्तु: कथते। किंचिदाहमेनूपायाजानाम बाधारत्ना इति बाधामाक्षममेझूच्चकथा इत्युष्टते। अस्मिथ दृज्ञे चोदकभागानाम प्रयत्नकार्यात: पदार्थानामानं च विनिविषयिता।
हूं लेकादे, इत्याविषेषन्यते। यथा त्रयो यागाः मूः याग्यन्ते तत्र, सेविकात: नित्ते तंत्रेऽपाताः वृत्ती।

× वर्त्तिष्यते—गः। = श्लोकमुद्र—कः, सः मुः। + प्रायाजात: पराथा: पशोः।—गः।
प्रक्रियामिदानीमुख्यते। तन्त्राधारक्षणं प्रतिविभागम्। तदुपर्यते।
द्विपूर्णमासयोऽध्वस्तं यथास्रवतश्च वास्तवमासा वर्गानं यज्ञेति।
स किं तपानं तत्त्वगतं भवति, उत्तेजनेति। एवं चालुक्यसम्बन्धानि विवृत्तम्।

ननु च नैवाच स्वर्गः फलं स्रुव्यते। स्वर्गाकारपदेन तावतपुरः
प्राप्तिप्राप्तियते। यज्ञेतयनाति यथाकृतिः। तत्योऽर्चनं संस्त्रगः।
केनेद्वा फलस्यप्राप्तः। अनेकवल्लभकारपदेनेतरस्यादनु पुरूषः
स्वर्गः वकः। न खलु काष्ठपुरः। स्वर्गकामो नामात्मिति। ननु च
यस्य स्वर्गं कामं स स्वर्गकामं इति। एतदेव* न जानीस्यः। कस्य
स्वर्गं कामं इति। य एव हि स्वर्गकामं स एवास्वर्गकामः भवेति
तौ स्वर्गकामस्तह। एवं च ननु सालोऽदशतः भवति। यदा स्वर्गकामस्तह।

ननु द्रामान्तवरयोऽजः। तत्त्वाविषयं युक्त, द्रामामित्वाविषयं युक्त।
प्रथमेवधिकरणं फलं विन्यते। तत्ते जनमं न भवति। तस्तरस्य द्रामेन नासिति
संवृत्तः। सयमेककारं फलमुकं सहरामपिति कृत्यः द्रामसंवृत्तः।

उष्णेत। यदि सुभुञ्जातायं फलं वत्सलनामविन्यतं घटते। अर्थं
कृत्यं फलं, तत्स्वर्गं नासित्यं। तस्तरस्य द्रामेन नासित्यं।
सहरामिति। नैदृष्टिप्रसन्नं किं सहरामिति कृत्यः द्रामसंवृत्तः।

उष्णेत। यदि समुदितातायं फलं वत्सलनामविन्यतं घटते। अर्थं
कृत्यं फलं, तत्स्वर्गं नासित्यं। तस्तरस्य द्रामेन नासित्यं।
सहरामिति। नैदृष्टिप्रसन्नं किं सहरामिति कृत्यः द्रामसंवृत्तः।

यज्ञेत। ' इत्यनातिस्थितः। कारं स विशेषं स्वर्गकारपदेन। यथा-
राजा राजस्यने यज्ञेत। ' इति। विशेषं च कर्मांस्य भवीताः।

एवं च यदि स्वर्गः** नियमेः कामायं, नान्यानि बलवत्कृतादीनि,
तथा सत्यसाधारणवाद्विषेषणस्यवकः = + । न चेतदा। कार्यात्मकः। यदि
वा स्वर्गं न केत्रंचिकायं, तथापि तपेस्तः** विशेषं घटते। स्वर्गकाम
एव य हि। किंतु वस्मेऽशा प्राप्तिः यो न द्रामामित्वस्य कामायं।

* एतदुपः-गः। + न भावीत्ति-कः। + प्रथमाधिकरणात्मकः-तन्त्राधारात्मकः
वन्याया उपोष्टात्मकारणमेव इत्यस्य। + ' ननु नैवाच स्वर्गं फलं स्रुव्यते। इति
भाष्यार्थः-यज्ञेतयादिता। + ' न खलु काष्ठं हथमृतं भाष्यार्थः-एवं
चेतयादिता। ** स्वर्गं नियमेऽवै-स्वर्गेऽवै नियमित्यास्य। = विशेषं संकल्पं
इति-स्वर्गेऽवेऽ यः कामस्य इति शीः अवकल्पः। + तपेस्तयेति-अस्व-
गमकारपदेशेऽवै।
यजेताति। अत्रापि न कृष्णत्वालित्विवेदोपरिस्तितः, स्बेमित्रपिलेश्वरस्वर्गकामः। 
स्याः। संवेशु कालेपु सर्वे कामा अनियमःनाच्यः। तत्र न 
कृष्णत्वालित्विवेदोपरिस्तितः काफऽपुर्णः।

- एवं तद्दह नेवार्य पुष्पोपदेभा नापि कालोपदेभा। किं खलु 
फलकामो निमित्तः। स्वर्गविवेदे काम उत्परमे यजेताति। यथा 
कपाले नरे यजेताति। अस्य पश्चात् कृष्णः। परिहार उकः। 

अधूरे चैतयस्य बेलाया स्वर्गाः। तस्यां वेदायं दशूण्यमाः सार्वी 
करिष्यति =। एतदापि न घटते। यावतसः प्रधानं निर्बत्तिति तावदके 
कामा उपर्युपि। यदि न बुधेवं स्वर्गं कामेत तथा यथार्थतः दशूण्यमासी 
कनौ सपार्वा, नेतरसः। न वेदाः। कथितित्यत वस्याकारुः रििस्य न 
घटते।

योहें = नित्यानित्यविवेदः उकः। स नौपाध्यते। कथय। यस्यापि 
स्वर्गकामाशः दृष्टिमांलिंितलो। तस्यापि नित्यानित्यविवेदोधो महायमेव। दशूण्यार्थाः 
मासी यावज्जीवं रत्नयो रात्री, पुषा: कामेन करिष्यति न कार्मिकमित्तित 
विशेषोपकृतिः। न वेदाः नित्यानित्यविवेदोधो महायमेव। आग्नियादिः उत्तराः। 
तेषापुरातिवभने न नियवमार्गवये, ' न कामपुरवः। ते तु विपरितमाना 
एकेन वायु यावज्जीवं मति विशिष्यते, अपरेन स्वर्गम। न च यावज्जीव- 
स्वर्गकामवेदाः। परस्पराप्रेया विषये। येन य एव यावज्जीवके करिष्यत्सः 
एव कामेन्यो करिष्या इतः। तस्याकरष्णिः बामापुरस्विषितः। इतः

तेन वहन्यं वर्णाः =। स्वर्गकामाशः निमित्तनं नामिकोने। सम्यक् 
नेन निमित्त्वेते। यथा 'भिन्ने जुहोते' इतः। यदूवः वा, 'यस्योभम् 

= करिष्यतिः अतः कालार्त्य विशेषतं युक्तं इति पूरणम्।
× इद्या इति—सान्निध्याभायो सम्माित्वत्वनेन स्वर्गेत्र कामसम इतः इतः।
= मात्स्यकारण फलकामो निमित्त भविष्याशक्तं, नित्यानित्यसम्माित्वत्वहसि 
- रिहारोगमित्तिः। तमार्थिष्टि —योश्चिभिरचिदा। + विशेषोपतिः — फल्यष्टि 
पूर्व वेदः। + स्वर्गवेदाः—घः। + इतिः—हर्स्वमावद्योः: इत्यद्योमि 
पूरणम्। = वर्णवेद इति—नैमित्तिककत्वनिरेक्षाधामि वेदः।
कामो = निमित्तामिति चेनू। न न निर्यातात, इति। निर्यात्मा-
मिहोतादीन कर्माणि। तानी यदि निमित्ते विधीयने, निर्यातमात्रां
विहित्येत। तत्र निर्यात्वचेदनां+ याबज्जाविकाया उपरुपहन्ते +।
लिङ्गानि, अत वा एष स्वर्गांहोकाच्यत्वेने यो दर्श्यूषण- 
मासवाजी सत्ता पौर्णामोमासवासा वाहिनिनावेद्येवात्मादीही।
परिवेशांकलसंयोग यवायमु। कामं पुनर्नेन शरयते फलं
विधातुमु।

तदुपयते। स्वर्गकामो यजेतति, यदि वा स्वर्गकामो यागायो-
पदिज्यते। यथा लोहितोपिणीषा:* प्रचराति। यदि वा यागः स्वर्ग-
कामाय। यथा मलिनः सुनायादु, कुशुस्वितोत्सवीयादिति। तत्र
यदि स्वर्गकाम: कर्मणं उपदिज्यते, उपदिज्योति न प्रवर्तेत।
को हि परार्थ प्रयासमातिषेतु। तथा कर्मचौदनातिरिक्त वचाति।
अथ यागः स्वर्गकामार्थः, ततोत्सौ पुरुषस्योपकरोति। ते पुरुषः स्वार्थेन

इति। न च चाच चाच सच्चवः। न च यदृः युकः। तस्मादैन सवैः काम-
यमानः: पुरुषोपिनीये। स: च पुरुषः किं च साध्वने सवैः कामये, उव
साधनेनादि। हिंदुकाराधीपः साध्नासरसति। यथयः चाध्वने सवैः सवैः
विवधति तथा साध्नः साध्वने सवैः सवैः विवधति तथा तत्वपिनीयेन दुष्टेण यागः:
सधारणाः, तदगः* न काः खुच्छ- 
व्योऽसति, चेन फलमाधिष्ठयिति। यो हर्षय = स्वर्गकामशः: साध्नवचनः।
अनेनापि प्रकरोऽसाराध्वन्तयाधिकरणमु।

इति तु च निरानः युक। स्वर्गस्य: साध्वनेन न कामना। किं कार

=( अ ० ६ पाः २ अ ० २ सूऽ १२ )। x ( अ ० ६ पाः २ अ ० २
सूऽ १० )। + निर्यात्वचेदनां-मुऽ। + उपरुपहन्ते-कऽ। अपरुपहन्ते-ल० 
मुऽ। * लोहितोपिणीषा। यदि—कऽ ल० मुऽ। * यदृः नेत्रति—हस्म
चान्याचंयुसुकिंदुः पूण्यमासार्थ्येवपुष्पन्यस्त। अन्यथा: 'यः च कामशेत प्रजायेः
हितादिझु च्चब्योगात्कामनया निमित्तात्स्वयं। मुऽयुक्तस्तु विधिना
फलस्यापेक्षंव्यादिति। x हिंदुकाराः जऽ मूऽ।* तत्रा च च जऽ जऽ। =
योऽस्य स्वर्गः जऽ जऽ। + स्वर्गस्य साध्वनेन कामना= च जऽ।
करतेनौि। तथा कर्मचारिणायंचवती भवति। अष्टि च यागविधी
श्रुत्यहि: परिगृहीतो भविष्यति। स्वर्गकामविधी बावल्यायः। तस्मायागः
स्वर्गकामस्यायाबधारिकः। स्वर्गकामस्यानेकः = उप्युतः पुज्युताम
आयामायावदिष्टम:। स यदि पुज्युतायावदिष्टमः करोति, तवतः
स्वर्गकामश्रव्यावदिष्टितार्थः: पुरुषभावमचनो भवति। तथा
प्रान्वनःत्वयः। अन्तर्दिर्घः दैह तद्वचनः पुरुषभावमायायात्रेव
गम्यते। तस्मायागायात्वर्गेऽं भवतीति।

तत्वानेककर्मसंनिपतते दृश्यूऽणमासायार्थः भवति संसारः। किं
तन्त्रमेण फलमुऽते भेदेनौि। किं प्रायाः। भेदेनौि। किं कारणमुऽ
इमान्यमेयादिर्ति प्रवत्नार्थः परस्परवेदकार्याध्यापणवान्नायि: पृथ्विमृताः
न्युयावान्नायि पृथ्विवेच फलमाकारः। तत्साधिं ध्यानिः स्वर्गार्थं फलं
श्रव्यावान्नेते भेदेनान्नकारकानवदिष्टेनेव संवृष्टे। तस्मात्त्रतिप्राप्ताः
फलभेदः इत्येवः प्रायाः।

यस्। सर्वं क्षेत्रं कामवने, स्वर्गों मे स्यादिति। साध्ये च मुख्य कामवन:, साध्ये
तु नान्तरिक्षी, साध्ये विना साध्यासंभवाः। तस्मात्साध्णे या कामवन सा
गौः। अष्टि च 'यमेण, हि भविष्यतः भविष्यतः युक्तद्वार्थमाकारः। तस्माते
विविधाऽहायेत्। तस्मायः स्वर्ग
साध्यायात्रेव कामवते, तेन द्वियायामायाय आप्लिः। तत्वानेव यानो विचारिते।

अत्र ग्रन्थः। य एवं समुद्वतानामेकः शब्दः वाचकसनेवान्यभिषाव मधुमेत्रः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। केपामुऽ
आमेयावान्माय, एकः शब्दः वाचक हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते
समुद्वतानामेकः। हि द्वार्थमाकारः। तस्माते


6 द्रुतीकारसहितशावरभाष्यसमये- [ञः १७१-१७१स०२]

एवं प्राप्ते, × इद्यार्थस्य, प्रयोजनांमित्तसंबंधाःसृष्टाति ततः
स्वात्त्रककर्मस्मिकाश्वाद्यमित्तसंबंधाः। पृथ्विभूतानामवैतेषामात्रे यत्रादि
ततः स्वात्त्रककर्मस्मित्। कुतः। प्रयोजनानित्तसंबंधाय तु। प्रयोजनं
फलं। तत्त्वं = समेतानां संबंधाय संयोगादिवर्तयं। एकः
कर्मस्य मिति। कर्मंशाक्तवेदं फलमुक्तं, कियत् इति। तद्विषयस्मेऽक
तान्यककर्मस्य मध्ये। तेऽपि नाम ऐद्यक्षमेऽ। एकाककर्मविन्यासः। कथमं
चुन्नियते समेतानामयामेवादिं न कत्वं योगः इति। एकशङ्क्वातिमित
संयोगात्। य एवं समुद्दितानामकं शायो वाचकः, तेनात्मित्वाहिवाय
फलसंवर्धनः इति, दृश्यृपूर्णांमात्रा स्वर्णकाम इति। अतः
समुद्दितः फलं गम्यं, न भैरवः। यथा गणेर्योपायः लेयः,
गणे तड़कः लेय इति, गणश्रद्धेन समुदायवचने स्वर्णस्य कृपः
विचित्रयमः। समुद्रिते। पुस्तेरेकः खम्यते, न प्रतिपुरुषः कृपेणः।
एवाभिहारः। ॥ १ ॥

वेदः तद्यथा प्रयोजनं प्रतिकर्मविभयेत। ॥ २ ॥

नायनेकान्तः, यत्समुदायश्रद्धेन संयोगवाच्यं = तस्मिन्दितानामस्य भवतिः। भैरवापि किंचिदेवेत। । यथा गणयं स्नानं,
गणुपात्यामिति, अनुपास्यादेशो पुनःश्रद्धेन समुदायवचनाधिपि
संयोगोद्विवोधसमुदायोऽ न समुदायनं संबंध्यये। केन तवहः। समुदायः।

युक्तम्। न दृश्यृपूर्णांमात्रा समुदायवचन। यदि समुदायवचनः स्याचं तवति
समुदायोऽ न क्षणं, न देवता, न किया। किं तवहः। गुणोद्विवेकः। । तस्य
गुणवायतः वेदोऽस्मानाधिकरणं न स्याद्। अर्थाः च सामानाधिकरणं दृश्यृपूर्णांमात्रा
वाचय इति। तस्मात्समुदायवचनोऽन्यं । ' एकशङ्क्वातिमिति ' इत्येवपुनः यथा
वर्णयेत। भैरवः। किं, स्वर्णः, केन, गणेन, करेन दृश्यृपूर्णांमात्रसंज्ञेन।
स्वर्णः: प्रत्याम्यस्य यागः: सामान्यादिविद्यमानः। तस्मातीतेष्वातिमिततरयोऽगी
विवक्षितः। ॥ ३ ॥

× एवं प्राप्ते क्षमः। प्रयोजनं-ग् = तपस्यं-क। एकक्षम्यं-कः।
= संयोज्यं-कः × संयुक्तं-गः। +гуणं-पु। + यागेन-किंयास्वल्पेषेति शेषः।
प्रतियुक्त हि स्थानायावरति। अतः श्रीपदः फलं भिक्षेत, कृपचदा तन्त्र स्वादिति, अवेशिशिकोटखं हेतुः समुदायशब्दसंयोगः। तस्मादेतवतनतरं वक्रवणम्, अत्रेय विशेष इति॥ २॥

श्रीवास्तुस्मथे—

अविधानात् नेवं स्यात्॥ ३॥

नात्र यागमुद्रन्यट्टृतं विध्यते, स्वगेन यांग कृणादिति। किं तत्त्र॥ फलमुद्रन्य यागो विध्यते, स्वगः यागेन कृणादिति। किं कारणम्। याज्ञव विधायिकार विभागः। यज्ञे यज्ञं स्त्रियाः, पत्नी यज्ञायामुद्रन्य। न च फलन्यर्वं संवधयात् वाक्यायां आयि। अश्रुवशयं मुखयात्। किं पुनः। श्यायदि फलं विध्यते। फलं विधिमाने यज्ञदेशांनुवयेत्। न हि द्वयोविधिमानोऽस्य विधयते। संवधयात् अनुवादः। संविशिष्ठतामासभेतादिनी। स्यात्। तात्त्विकपर्यर्पणा प्रियो विभुवविशेषानाति विभागेनैः। फलं संवधयेत्। अथ पुनर्वर्जयं विधिमान आस्त्रयादेवा। यागः। श्रीकिं समुदायवचनेन फलनिर्वृत्तापादेश्यायतेन चौहति। चोप्रदितां समुदायतवं गुणं। संविशिष्ठानविशेषायो गम्येत् स विविक्ता भवति। अविद्यायाः कारणाभवतः।

यदि यागा विधिमानं दर्शयन्ति मात्रासमस्य विशेषेण। न श्रायते। न हि विधिमानस्य विशेषां भवति। यहकारणम्। विशेषमम्पूं विधिमानं न भवति। न च द्वयोविधिमानोऽस्य। परस्परसंबन्धोऽस्य॥ २॥

अतः ग्रन्थः* विशेषमम्पूं विधिमानं न भवति। न च द्वयोऽविधिमानोऽस्य। परस्परसंबन्धोऽस्य। अयुक्तिं दृष्टान्। अरुणाकेशाधीनामम्पूं दृष्टान्नालः। स्यात्। यथा भवता वाणिज्यम्। वर्णियाथायामेव न्यायः। यज्ञायां सर्वों संवधयां इति इतरेषत्वसंबन्धस्वर्धेः।

* संवधयेत्—ग। अतः ग्रन्थः—चोदन्याय इत्यध। + किंच निर्वकाशाये चोदयायार्थः वत्तीयायात्।
दुर्दीश्ताकाशिदितिशाबरमाध्यसमेते—[अ०१५२२१५०१०३]
भवानि। किं पुनर्स्त्र विशेषणेन कार्यं, यावनं रूपवतामार्ग्यादीनां
संचिप्रकरूपं दर्शीपुर्णासामायं यज्ञतेति यज्ञतिश्वद्। समुदायवचनं
हत्ति। किमयति तहि दर्शीपुर्णासामायं। अनन्तकारं, नित्यापूवान
मान्यम्। यथा, हनुमं देवेन वृषभम्, हनुमंताससस्यं संतिष्ठते,
नानुमकारात् यज्ञकारात्। अथवा, वाक्यतयोयाय विज्ञाय न्यायम्।
शुरुस्त्यं हि विधियान्ते दर्शीपुर्णासामायं। एवापूवान्। वाक्यार्थं
तु दर्शीपुर्णासामायं। विशेषणार्थयानात्। यज्ञतिश्वद्। भावानाविधानार्थं
प्रामाणीपूर्वोऽपि पुनः श्रुत्ये। प्रामाण्य दर्शीपुर्णासामायं।
यागचन्द्रन्वादिति न किचिदन्वादित्त। तस्मादेत् पशो ज्याध्यायः
॥ ६ ॥

शुरुस्त् हि परायम्वाद्विधानात्मतिप्रभावाम्।
स्यात् ॥ ७ ॥

यदूऽ शुरुस्त्यदिति—शुरुस्त्यावृत्तंवनाद्। परायम्व विज्ञाय, पुरुससम्
स्कार्त्येन । एवं दृढार्थं। श्रवत्। अनंथः, अहंक कर्प्यतिवर्यः

अन्यं ग्रन्थं। किं पुनर्स्त्र विशेषणेन कार्यं, यावता रूपवतामार्ग्यादीनां
संचिप्रकरूपं दर्शीपुर्णासामायं यज्ञतेति यज्ञतिश्वद्। स
मुदायवचनं हत्ति। वदयुक्तस्। यथैवावस्यादीनां दृढेवेतरं रूपवचनं,
एवं पायाजावातामर्यादि। न व काल्पदुपमपि विशेषं विज्ञाय। न च
संनिधानं। तस्मातिेहत्त्वाविशेषार्थसंनिधिमेव फलेत विधानं स्यात्।

यदूऽ = च दर्शीपुर्णासामाया स्वगमिति संबन्धम् हति। प्रवद्धपि भावाध्यायिकरणं* निराकारतमू। याग+ एव फले विधियते। तस्मादेत् प्रामाण्य
संबन्धिविशेषार्थशित्ता विधियते ॥ ८ ॥

———

× इति ज्ञानम् । इति = दृष्टययक्ष्मा । + विशेषणयेव—गृहः। × इति—क्ष्मा। + विशेषणयेव—गृहः। + अवश्यकारणं। परिहारणेन इति। × काल्पदुपार्यधेय—धूम। = यदूऽ परिहारान्तरमुक्त, अथववाध्यादिवायण, तदं निराकारोऽपि—दृष्टयपादिना।
*(अ०२५०१अ०१)। + याग एवेति। भावतिपरिहारकांपथायेन हीति
पूर्वे वेणः।
स्वातः। तत्र गणः पुरुषलक्षणार्थी स्मरति। शकनोति च संवन्धा-
लुप्तमालुप्तमन्यथुप्तः। अहार्य वा कल्प्यता, लक्षणा वेति। हक्षा लक्षणा
कल्पितां न्यायं। तस्मात्पुरुषलक्षणार्थी गणः। न च लक्षणा
कार्येण संवध्यते। किं ततः। चाक्षितः। तथाः पुरुषसमानमेवति।
यदृः तु शुचोऽवासी पुरुषलक्षणार्थमुक्तं, न तद्वादा सत्तवेतेन संवध्यतेत्,
इति। ऐतिहासिपि न गणः कार्येण संवध्यते। किंतु पुरुषः एव कार्येण
संवध्यते। तस्मात्सुधिष्ठलिनि प्रतिप्रथणां मिलते॥ ५॥

(अहाः ना यथावेदनार्थमेवः कार्यार्थतिक्षितमुः ॥ २॥)

अहेतुप्रश्नानी चिन्त। किमश्चानि समूह कार्य कर्षितं, उत्तरा
भेदते। ततः दृष्टव्यहे॥

[२] अहाः नु तु शब्दमेवालक्षणध्यात्मकलक्षणात्मकम् ॥ ५॥ पूर्वा
पथ्य प्रधानानां समेतानामेकः फलं, नैवल्लक्षणाम्। अहाः
तु प्रयोजनायत्मकम्। अहक्षुयाक्षुय पृथक्क्रमं। किं कारणम्
शब्दमेवादात्। चावदानामेकिर्मितः। सभिधो यजति, तनुन्नाति यजति,
इत्यावमातिकः। परस्परक्षेपामृत्तिकाक्षेत्रा: फृष्टक्लेनानार्थी चावदाते।
तानि पृथ्येव प्रयोजनायत्मकाक्षेत्री, न साधिते। साहित्यस्यानुक्रमतः।
अततेषभ पृथ्येव प्रयोजनार्थसंबंधां चिन्तात्। कार्यत। यथा
क्रतुः। सायंधिस्य पृथ्यक्लेन चौड़ीतिमु पृथ्येव फलसंवध्यां स्मरति
॥ ५॥

॥ ४॥

'सभिधो यजति' इत्यावमातिकः। परस्परक्षेपामृत्तिकाक्षेत्रान्। उत्तरा-
मानानां प्रयोजनसंबंधान्। प्रयोजनापेशायां चैकेकः क्रतुःकारः साधिता-
निरंपेशां। नानां कार्यच्छल्लोकितः। य इतरतरोऽरुपां क्रतुः। येनेत्तवानि संहत्य
कार्यं कुछः। तस्मात्कृत्तिक्रतुः कार्यम् ॥ ५॥

क्रतुःक्लेनार्थाः ॥ ४। = अहाः नु पृथक्क्र प्रयोजनार्थ॥ ॥ ५।
+ क्रतुः पृथ्यक्लेनाः ॥ ॥ ५। * ऐकेकाकिकतं परस्परक्षेपामृत्तिकाक्षेत्राः ॥
दुष्टीकासहितहाराकामयमेते— [ अ० १९५० १२००६]

अर्थमेधस्तु तत्रायेहैकार्य्यार्द्धककर्मयमु ॥ ६ ॥ सि।

युक्त, यथकायु फलमेव: हड्डेन तत्र भिन्यानि फलान्युक्तानि।
सौर्य चरूं निर्विषेद: बहववर्चसकामः, एन्द्रामेकादशकपां
निर्म्पेत्रजाताकां इति। इद्धाकार्य्य—सर्विरामनोमानेकाः, प्रत्याने-
पुरुकारः। उपकारार्थायां द्राक्षानि कुमाने: तानि सर्वार्थका-
र्थानि स्वरूपैः। नवेनेन सर्वार्थकायुवार्थां विकल्प: प्राप्ताति। वक्ष्यते
तत्तारिहारः, निधेत्तकालुत्तात्विधायः॥ यथा विकल्पः न भवाति।

नवेनेन सर्वार्थकायुवार्थां विकल्प इति। एषा परिविरोधना नोलिङ्गशिष्यि।
कथमेव पूर्वः पक्षः, एकार्यार्थसुरोदेश जनुकारः साध्विति। तेनाथेव विकल्पः।

' अर्थयद्दस्तु तत्रायेहैकार्य्यार्द्धककर्ममु ' इत्यनेन यज्ञाभिररासुकाः
स्वरुकारः प्रतिपादित पृथ्विरः पुरुषसनिरकरणं करवं स्वाध्यात्।
एवं च दत्तवा
विकल्पपरिविरोधना नोलिङ्गशिष्यि।

अर्थेदं सुवेन नेत्रकार्यें प्रतिपादितसुवरुकारः ्+ प्रतिम एवं। तथा च साति
कं निराकालं पूर्णकस्यः। यदृचि, = अथ युक्तमु, हित्यादिना तदार्थकर्तेन,
इत्युक्ता, न परिविरोधे। सर्वार्थां च प्रभावस्योऽकृत्यः। भिनानि च
कार्यानि कुुः। तथया कार्यानि कार्यानि कुुः। अनेन च तिर्थिति
पूर्णकारिदिनः। नवाचाः परिविरोध प्रयोक्तिः। सा च परिचोऽतु, या
स्वप्प्रा च स्थापितः। परस्परं वा दूःस्वयम् ्+ परस्परं वा दूःस्वयम् ्+।
यथा इत्यः = असि
सूत्राविकल्पः प्रतिपादितयः।

अर्थमुकृच्छो ग्रन्थः: ×। समिद्विद्बिधिवर्तकर्थाः नास्य प्रयोग उच्चे-
ते, समिद्विद्विधिवर्तकर्थाः। समिद्विद्विधिवर्तकर्थाः। यदि सतामाहणेन किष्यते, तथा साति
निराकाश्यावर्तेविन्नपरमणं संयत्ते। च। न्याहः। साराकाश्यायः

*( १९५० १ अ० २ तु १६० ) *ह्यतः। तथा च विकल्पोऽ-गो।
+ प्रतिपादितः, कऽपकारं प्रति लब्धकार्य्यमु—कऽ जऽ। = एवं ' शब्दमेनार्थि
स्वतः इति। सूत्रे यथोऽयापमः तदन्नुभावाध्याक्षिणयः—हस्तित्यादिनः।
परस्परः—उक्तिविन्नपरमणं सतिरज्ञेयस्यः। न्यायत:। साति—कऽ जऽ। + दूः-
स्वप्प्रा च स्वप्प्रा:। विकल्प इति। परस्परः—समुच्चयः। नास्य तहार्थां-
रकार्यमेव प्रविकल्पः सत्यमेव: समुच्चयस्य दूःस्वात्त्विकार्यः। = हस्तित्यादि
इति— ' तथया कार्यानि कार्यानि कार्यानि कार्यानि कार्यानि। इति भाष्योऽकृति
ह्यतः। × ग्रन्थः—परिहारम्। परिहारम्। ×। निराकाश्यावर्तकर्थिः—समिद्विद्विधिवर्तकर्थिः। स्वप्प्रा सतिरज्ञेयस्यः।
+ निराकाश्यावर्तकर्थिः—समिद्विद्विधिवर्तकर्थिः।
अतं पंक्त्यार्द्धानामेकं कार्यमिति ॥ ६ ॥

श्रव्येद्राशोतिः चेतु ॥ ७ ॥

अथ यदुक्तः, चोद्याभिधानानामथेनो न्याय्य इति। तत्प्रति चिरं चिरं तदेकर्त्यवेन ! न परिधिः। सवाणि च प्रदानस्योपकुर्यः। भियाति च कार्याणि कुर्यः। तथसा कारकाणि कर्त्तानि। सवाणि तातक्षियाय उपकूलविनः। अथ च प्रतिकारकान कार्यस्यः। हृदं ताहिः परिधिः। यदि सतिम्बासुंदराक्षे-रक्षानां प्रयोग उच्चयते, साधियाणि: प्रयोक्तः, तूनायाहिः प्रयोगकः, कथ्यं इति, ततः स्वयम्योजनाकाळ्कत्सु। सा च भवति मेधेन स्थानुः। न त्वतः = प्रयोग उच्चयते। किं ताहिः। श्रमान्यारकं ऐति। एवंक्षणको यथा इह भवताति। तत्कथा हेतोऽप्रयोगवचनस्य प्रत्येकस्य मावावात्। अन्येन च प्रयोगस्वोक्तवः। क पुनर्तः प्रयोग उक्तः। उत्तरसुः दुर्गणाणामः। न चेतुः प्रयोजनाकाळ्कत्सु, कुल: प्रयोजनन, कुलो भेदः। ॥ ७ ॥

संबन्धो भवति। तस्मादतद्युक्तानामेकं तिस आकाल्क्तः उत्वर्धने। विज्ञानको नास्तीति चेतु। अर्थवदादिनाम कल्पः। यत् च विज्ञानको विद्येतः-ज्ञानां तवार्थवर्कं कार्य वाच्य सिद्धान्तिनः। तत् योपाधि: साधारण भविष्यति, इत्यन्यापचित्वेत घटे, यद्यायावः नास्तीति।

तस्मादेवानि सुनात्यचे। तार्थयते। 'अर्थभेदसु तदवहैरायत्यावार्थैवकर्मश्' इत्यद्य सुवेन सवार्थवदादितिरस्युकाना कर्माकारिनिवृत्ति: फलं कर्मस्य। कर्माकारिकस्यालेप्यवायामस्यसंवयः। स कर्माभयं यस्मिचेव क्षणं ध्याजाति गृह्वणाति तास्मितेवन्याजातीनयः। न च भिमः। कर्माभयः। चतुर्ज्ञानिनं संयुक्ते। तस्मात्तव्यावितिरस्युकाना कर्माकारिनिवृत्ति: फलम्

॥ ६ ॥

श्रव्येद्राशोतिः चेतुः-हति प्रत्येकाष्टमूलः। ॥ ७ ॥

ततः प्रतिधिः। सवाणि च गुः। न त्व द्रष्याः।
कर्मद्वारं प्रयोगमये ताच्छिन्द्र स्वातद्धर्मवादृ ॥ ८ ॥

प्रथानां प्रयोगे उद्यमानेनाध्याम्यं ताच्छिन्द्र स्वातत्र्यो-गत्यं। तदनेव प्रथानप्रयोगवचनैव अङ्गेणाध्याम्यं प्रयोगम उच्यते। दुर्गीपूर्णाकाशां यज्ञेति। कूटः। कर्मद्वारं । क्रियायत्ववादित्यं। फलस्य क्षिप्राथौ दुर्गीपूर्णादिभौ शृण्येते, दुर्गीपूर्णासाग्माया स्वयं कुर्यादिति। तत्तथसकाश्र्यमां भावति, कथामिति। ना सामयश्च-दिमिथ्रों नामार्थिनिवर्षयेत। सामययो यज्ञति, तद्गृहयते यज्ञतिकोटियमिति। तत्क्रये हेतौ। तदनेव वचन। तदर्थौ एतः। सामिद्राश्चोदनाः।

तेनात्तकार्त्तिकलातृ, अन्तप्रवाह, फलवता निधिवनाच दृश्यं। सैन्यं दुर्गीपूर्णादिसः। तद सामयतोर्तितथ्यता। न चेतिकर्त्तव्यः। मन्तरणं कर्मचार्याध्यात्मवती भवति। तत्सामात्त्विकर्त्तव्यकर्त्तवर्यं = कर्मणं प्रयोगश्रोधाते। तथा च सिद्धमेत्रप्रथानप्रयोगवचनेन व्रज्ज्ञानां प्रयोगवाहित हति। एवं च सर्वेक्षणात्मचोदितंधे-धर्माध्यानि।

अन्तर्वर्त्तम । नै:तपद्रुः। कूटः। कर्मचिन्नानार्थवादागुणप्रथापनेषु ॥ ९ ॥

कर्मविषयः प्रधाने विषये; दुर्गीपूर्णासाग्माया यज्ञेति। यथा-क्रेष्टु साध्यामिति, तयोनानार्थवस्य। प्रधानविषये: फलार्थं। अ-तालाइधिः प्रधानार्थं। तत्र प्रधानानि फले वृत्ति विधातवयानि, अ-द्वारिधि प्रत्यन्यानि। न च विद्यनुवादी युगपर्यंवतः। दस्मायेकेन्द्रेन वाचकेन प्रधानानि, तेनां चेतिकर्त्तव्या श्रव्या विधातुभु।

कर्मचिन्नानार्थषोंगे ताच्छिन्द्र स्वातद्धर्मवादृ। इति प्रत्युत्पादण-परिहारः। ॥ ८ ॥

कर्मचिन्नानार्थवादः गुणप्रथापनेषु–इति पुनः। पूर्वपक्षः। यथापि

× निर्विकर्त्ते-स्यां + साध्याध्यात्मां दुर्गीपूर्ण–गः = साध्याध्यात्माना-वाकः-क, स्यां। * अपानानि–गः। + कर्मचिन्नानार्थवादी विषये-गः। × तस्मादेकेन प्रधानानिः-गः।
अठे न प्रधानचोदनागृहीतान्यज्ञानि ॥ ९ ॥
तत्रसःहः। नैतद्युक्तम्। युक्तमेतद्। कूकः।
आरोपस्य श्रव्यपुर्वस्य। ॥ १० ॥
आरोपो व्यापारः क्रियेयपरिन्तरसु। योगेनेह स्वर्गस्य क्रियेयपरि। यज्ञं च यज्ञेन स्वर्गं कुर्यादु। स्वर्गायित्वा यथार्येत्तैर्याम्।
हदु लु न ज्ञायते कौसः त्यात्मात् इति। तत्समस्याः चार्यन्यायाधारादि श्रव्यादेन।
तत्समस्याः आर्य्यस्मिन्तत्वात्मानिहृदाव्यनेरव्यवस्याः च यथा।
येन यागः स्वर्गं करोतीति। तत्सिद्ध सिद्धेषुस्य नासिन वाक्येतेन।

अथवा प्रधानानां फलं प्रति अङ्गानां च प्रधानानि प्रति 
चिकित्सितविहृद्यः। कथं हताव। दश्यूपूणेभाष्यं+ स्वर्गोद्धारयम्पूर्वः
यागः। फलं प्रति विधीयते स्वर्गन्वितं यथ्यनुष्ठाय। न हि सन्तुष्टति 
उभयायों दयायेन। आनुवृत्ति च वाक्येतेन। अयोध्येन न यागमनुष्ठय संवन्धं 
करिष्याति। किम तार्थ। भावनया सांपि+ संवन्धं इति। द्वया सतीतिकार्यन 
न दश्यूपूणेभाष्यं यथां =।। तत्र को दीपः सार्येन। अभाविक्षणेऽनो न स्मातू।
आभृतप्रयोगिकारं भाष्यं। ॥ ९ ॥

नैवाच यागमनुष्ठितकार्यं विधीयते च। किम तार्थ। भावमृतानितकर्मे- 
व्यतासंवन्धं। कथं। यज्ञेन्यायिन्यायनविभं उचितरि विस्म आकाशव 
षापने तत्र किंतौ मात्रः याः पुरुषार्थं स उपनिताति। द्वितियर्यां 
करणम्। दूतियस्यामित्वाकार्यं। प्रतापविभा- योग गयाणे संवन्धं ते। कोणामा- 
सहायायते। यथा ‘ अरुणाय कीर्तित’ हि यस्मिन्देव क्षणे एकाहयनी 
संवन्धे तस्मिने क्षणेऽरुणापी। न च भेदेन। एवमहाप्रकटानन्यायपत्तिकारायणम्। 
प्रयोज्यः प्रति येत या यथार्यः तै भावेन्यायेतेन।

× अन्तरसःहः-ग। * युक्तमेव-ग। + दश्यूपूणेभाष्य-व्याहारित-ग। +
सांपि-अङ्गानां प्रधानानां वेदार्थः। = स्पायदितिफकंतु फलभावनासंवन्धात्क- 
रणप्रथमायकः म्याद्रिति शैपः।। अपक्षा इति-अपक्षपतं हि ह्युपद्याय 
वृत्तीश्चाहः कदयाने। × प्रयोजकारं-उपादर्स्यात्मर्यं। * प्रयोज्यः प्रतीति- 
उत्तरायं प्रतीतिः।
हंदे विचारधे। किमिधीवर्गानां कर्मनामकेशावः वृक्षमाणी -
मापिः प्रयोगः, अथवा सर्वांधोपसंहारणेवति। अथ तत्र किं वृत्तमः
सर्वशाली = प्रदृशः स्वायतिः। तत्र नैयायिकमहार्म्यं प्रति चिन्ता
ञः। यांज्यां द्वैरूप्यमार्थायं जनेतेत्याया चोदनया योः
यावज्जातिक प्रयोगायित्वं उच्चतं, किं* तत्र सर्वाधोपसार

यदृच सौरेः, इतिकर्त्त्वता न प्रामाण्यती। उच्चतं। भावनाय संबध्य:-
मानवेतिकर्त्तव्यता करणमनुवृत्तिः संबध्यते। यथार्थं एकाचारणीतिष्ठते-
वरिष्ठ रोण संबध्यते। एवं वित्तकर्त्त्वता पौर्णमासीयाग्नवते। अभावा-
स्याएणु च। तर्त्तामिश्रार्द्धानां फलं साध्यताबंधामतिकर्त्तव्यता। सौरेशीपिः
= फलं साध्यति, इतिकर्त्त्वता भावविवशः। अर्थं न्यायांतवार्त्तं एव।
प्रत्ययाएः हीदिकर्त्तव्यता संबध्यते न यागेन। यागस्तु पूवविरोध इतिकर्त्तव्यान्
गृहावति न निश्चलरूपः। यदृ धातुभावेशीरं तदा नामार्थः+ कर्त्तं न च
हृद्वेदगमनोः संबन्धोऽस्तिः*। 10 ||

पूववस्मिनीकरणेऽद्यवस्मिनीतेरतपुकायन्त्रानि कहुपकारं कर्त्तव्यती।
ढं* निषेध प्रयोग एकदेशेनाप्पि करियते। कामें तु कर्त्तानिमित्तकर्त्तव्यतः यः,

× एकदेशायुक्तानां-गो। = ( अ ० ६ पा ० ३ अ ० १ स० ० १ )।* किमव-गो।+ करणानुवृत्तिः-करणानुवृत्तिः संहारणेवति। अयोऽधीतिः= सौरेः
अयोऽधीतिः-साध्यवेतिकर्त्तव्यां संबध्यं इत्यतः नामी नामार्थः नवमार्थः एवोपार्थः
इत्यर्थः। द्व नामार्थः इत्यतः-नामावस्त्रयं याच इत्यद्विर्यः इत्यर्थः। धातर्थः-वो
मुः। * संबन्धोऽस्तिः-क्यायम्यावसंबन्धानानिमित्तोऽस्तिः। तथा च भावनाद्वारा
एव वर्तत्या संबध्यं इत्यतः नास्ति यथोऽर्थानिमित्तः भावः।
उत नेल। इछेदानोळ फालार्थ प्रयोगे चित्ता। दृष्पूर्णमासाब्यां स्वर्गकामो यजेतेवनया चोकनया गौर्य स्वर्गार्थ आरम्भः, तत्रापि किं नैर्यमिकवेदेव प्रयोगे उत सर्वज्ञोपसंहार इति।

किं ताव्यणामुः। एकेनापि समाप्वेत कुतार्थावथा कल्पन-रेपु प्राणेषु चोतरावस्यादः। एकदेशोनाम्यान्तः समाप्वेत-कर्म प्रयुप्तेतेऽपि। कुत:। छत्तार्थवातः। यासौ, दृष्पूर्णमासाब्यां स्वर्गार्थ व्यापित्वेतादे कर्म व्यापारित्वेत्वाभासः। सैकेनाम्य- देन छत्तार्थ भवति। सुसिद्धे यजति-, एवं व्यापारित्वेत्याः। तथाः। दृष्पूर्णमासाब्यां च। यो यावन्यज्ञाने करिष्यति, स ताव-णापुरस्ताय: वाप्तभिषिं। यथा कल्पनेषु सौदार्यमानाजायस्याने-कर्ताविद्युः, यो यावति कर्माणि करोति, स तावः। फलस्मृतिः। नभु = तत्साधिष्ठानविविद्वात्साधिनवास्यता वाप्तचै। प्राणेषु चोत- रावस्यादः। तथया, बावग्यानां तसाखित्वा विविद्वात्साधिनवास्य तृणवीमुख्र दृष्ट्यतीति, यस्य यावत्यो गावः स तावतीदवेष्टातीति तावतीशापि कुतार्थ उत्तराशब्दः, एवमहापि यो यावन्यज्ञाने भवते स तावानि करिष्यति। ११।।

फलामावाच्यति चेष्टा ॥ १२ ॥

इति चेष्टावाच प्रयति, एकदेशासीत्वाकानामानित्यानां कर्मणां प्रयोगे इति। ततः। कुत:। फलामावाचा। यावच्छुतं स्वर्गकामस्य स्वर्गकामेदाने कलियैिमिति, तसाक्षेपनकर्त्वं: फलामावः स्यात:। सर्वेचेष्टे श्रुतम्। स्वर्गकामो यजेतेवुद्वा सर्वसांग्यन्याधानादि: कर्मकलापपरस्याभासः। १२।।

न कर्मसंयोगायत्रान्मानमाशब्दोप स्यात: ॥ १३ ॥

नैवेद्यमूः, अवगैःकल्ये फलामावः इति। कुत:। कर्मसंयो- गातृ। प्रथाकर्मणा हि फलं संयुक्तकर्, दृष्पूर्णमासाब्यां स्वर्गकाम शक्रोति कुर्खू सोप्तिकीयत इति स्थितम्। एवत्विविद्याणि स्थितेषु केष्य चित्ता, काम्येषु किन्तुतेवस्य प्रयोगे उत सर्वज्ञोपसंहार इति। तस्मादयुक्तो-

+ यजतीति–गः। = न तु–पु:।
इति, नामः। अहं गच्छनि तु तद्वकाल्यस्य मृत्यु| सा चारयका
द्वैकेनापि छलार्या स्वतत्त्वायिकित्वम्। एवं चेतुः, प्रयोजनमहाकृत उप-
कारः। फलं च स्वर्गादित्वं, अद्वैतेऽर्थस्य तयाः। दूर्घुण्यासः। फा-
लाते: | दूर्घुण्यासः। सामादधिकारोऽभ्यं ज्ञेवस्वत्त्व। न दूर्घुण्याः,
तस्मादनिः कालकृताः। विचारके ते सामिदाश्च, तेन च तदुपका-
रिते न दूर्घुण्य। तस्मादान्वाहावेचर फलाताः। || 14 ||

एक्याशुद्धात्मावेचर चेतुः। \[13\]

इति चेत्यं वसिः। दूर्घुण्यासः। तत्काल, न सामिदाश्च, इतिः। नैतुर्भुविज्ञं
किं कारणः। एक्यशुद्धात्। एकः। शब्द उपदेशकः। प्रयोगस्य दूर्घुण्यासः। सामिदाश्च महादधिकारोऽ
स्वर्गादित्वोऽभ्यं ज्ञेवस्वत्त्व। तेन च फलसंबन्धः क्षतः। तत्र क्रृत पातः,
दूर्घुण्यासः। फलं नैतिर्भवित्वं इति। \[14\]

नायथपृथ्विकलात्मानवादुर्घुण्यासः। \[15\]

नैतेवणुः। स्वार्णी फलसंबन्धानवाचः। किं तः। दूर्घुण्यासः। अनावाचः। कर्तम् कालात्वोऽभ्यं, दूर्घुण्यासः।
स्वर्गादित्वं कुर्यादित्वं दूर्घुण्यासः। सामादधिकारोऽभ्यं कर्तम् कालात्वोऽभ्यं, न सामिदाश्च। इति,
अकालपी इति, तत्र वल्लभम्। सा च कर्तम्कालाथालकः, कर्तम् कुर्यादित्वं। न करणस्य, केन कुर्यादित्वं।
तस्य निर्दिष्टवातः, दूर्घुण्यासः। सामादधिकारोऽभ्यं। तस्मात्य सामिदाश्चविवेदने फलेन सम्योऽभ्यं। यद्वाऽ
संयुक्तेऽवरः, सामादधिकारोऽभ्यं। स्वुः। समादधिकारानवालम्। तत्र
यद्वच्यत् एक्यस्याशुद्धात्मानादित्वं प्रयोग इति, तदेव नातिः। \[15\]

अर्थ विचारः। गतार्थवाचः। तेन किं अज्ञानाः तु शङ्कितमदात्। इत्यादिः 
विहेत्वेक्ष्मात्रिविवाचः। इत्यावयवेकविवाचश्च। चक्ष्यम्। \[16\]

13 || 14 || 15 ||
एककम्प्यादिति चेतुः। १५॥
ये तु-एककम्प्यादिति चूज्ञ चल्लित तेपामययमधः। इति चेतु-
स्मयसि प्रधानान्तनामञ्जवपेषःवाहि निर्भयतः गतिः। तस्मादेककृष्यः
भावतु। एकके वाचिन प्रभुव्यताय। एकेनापि* प्रधामञ्जवज्वाति
॥ १४॥

नार्थ्युक्तकाव्यमतवाद्गुणणत्वम्। १५॥
नत्तेदेवम्। कर्मातु। अर्थपूर्वकतातु। अर्थपूर्वककस्य: भवति।
उपकारपूर्यकपत्वम्। एकेनार्थ्युक्तकाव्यसामालः उपकारो बहुबिम्वि-
हृत्। कथं नायते। समत्वाद्गुणणतवम्। यस्येकन बहुबिम्बिन सम
उपकार। स्यात्। तत्स्य एकर्त्यावाकः भवेत्। अन्येष्वाद्गुणणतव
स्यात्। अस्मात्तित्वमिवः। तत्र बहुःमान्यानन्दनस्यके स्यात्। न
चैपां यिकल्य इत्युतः। विशेषस्वेकः अविशेषस्वेकः श्रृत्वि
स्यात्। न चतुथस्वेकः विशेषस्वेकः यिकल्य इत्युतः। ॥ १५॥

विशेषस्वेकः अविशेषस्वेकः श्रृत्विक विशेषविशेषायाकान्तित्यस्य चतुर्दशमित्रायुगपास्यत्यया
भूताभूतिः योगार्थाय। अपरं स्वादेशि निवेदनप्रकाशियोरो
प्रवृत्ति: स्यात्। १६॥ सिद्धातुः।

नत्तेदेवम्। एकेनार्थ्युक्तकाव्यानां प्रयोग इति। कथं तहिः।
सर्वांसेपसंहरेण कृतस्य विशेषः अविशेषः श्रवणितः। एकेन श्रवणितः
सर्वांसेपसंहरेण यपेताः। दश्युभावसाययां विशेषः अविशेषः इत्येकमयुक्तम्। सा
व्येक्षा कस्यन् काममन्यवाधानादित्यपारोर्यूढे कदेकदेशे वा। तच्छेकदे-
श्ये कस्यन् न युक्तः। कर्मातुः। अपरांयविधानातु। इमान्त्युक्ती न
पर्यायं विशेषयाने। कुष्ठीचित्। समिधोऽयति। कुष्ठीचित्। तन्नून-
॥ १५॥ १६॥

* एकेनापि हि-गः। ∗ तत्-कः हः। ∗ इत्युक्तमिति-(अ० ११४०१
अ० २ स० १६) पर्यायविधानादित्यपारोर्यूढे कदेकदेशे वा। तच्छेकदे-
पातामिति। कथ्य तर्थि। नित्यवचनमभूताति च श्रुताति तथाभ्रताययः
प्रेक्षयाविश्वसनवयने। अथोऽच्छेद्य। नित्यपुच्छतानाति पताकोमताः
शोभापिश्यत् हति। नेतुप्यकम्। कुतः। अर्थम् गुमप्यऽपाते। अर्थम्
धानोऽपूर्यकरेण सर्वेऽषुपोतवयुगपंसाधितत्यज्ञानिः। तत्र न गृहस्ते
विवेषः। इति प्राप्य इति नात्व। सर्वाशिणि प्राप्यः। यथापि
प्रार्थ्यं च स्वाभावलोकि निरीक्षतः। यथा, निरीति ऋविजः प्रचर
न्तीति ऋविविद्येष्यमावतात्सवं च सातिधातत्सवं ऋविजो निरीतीति
तां भविति, अभिमीपि सर्वत्राश्रु ग्रन्थविश्वसः स्थायः। ॥ १६॥

तथा कर्मोपदेशः। स्थायः। ॥ १७॥

तथा च छल्ला, चित्तर्द्वं पौर्णमास्यामाहुःतयो नूयने अयोद्ध
श्चायावत्स्यायामिति, अहंतिस्या पाद्यकी न भविष्यति। ॥ १७॥

कल्यानंतरेण पुनर्वचनम्। ॥ १८॥

तत् युद्धक, यथा कल्यात्तरिति। युक्तं तथा कल्यात्तरेण पा
र्थ्यायम्। सौर्यं च निर्विख्यंखवतवर्षकामैं इयुक्तवा पुनरुपयङ्गे, ऐ
न्त्रामस्येकन्तकां निर्विख्यत्याकामः हति। किंतः। अतस्तेष्ठ
परस्परनिवेश्यां कार्यं, न संभूयति गम्योत्व, परिसमापि हि पूर्वस्य
विधान उत्तरं पृथक्क्तवेन विधितः। अथेऽ, विधेयस्वेकुशुतिविदि
शनेन व्यायेन संभूतकार्यमिद्युक्तम्। तस्माद्वैपर्यं कतुभि:
॥ १८॥

उत्तराभ्यंतिविद्याधिरिप्रा्प्तां कतार्थ्यावत्स्यदृष्टे
यथाकामी प्रतीते। ॥ १९॥

प्राचेषु × चोचरावत्स्यादिति युक्तम्।। युक्तं युद्धरासु
यावत्स्य दोहनम्, अश्रुतिलवात्। नात्रोचराना दोहलं विदिते। कि
॥ १६॥ १७॥ १८॥

* कर्मोपदशायाम—मू।। धयापाभ्रों च—कृ मू।। युक्तं, तत् युक्तम्।
युद्—मू।।

---
काम्यानां कर्मणां कामनानुरूपेन पुनः पुनर्मभासाधिकरणम् ॥ ५ ॥

[४] कर्मण्यार्थार्थमाध्यवाच्चाकाहितप्रत्यायर्मभावातीपीतानिस्त फलानि स्यूः ॥ २० ॥

काम्येः कर्मसु चिन्ता । किं कार्यं कर्मं सहदेव प्रशोचक्षुयः ।
अथवा फलस्य भूस्वरभिमिच्छता भूयोऽभ्यसित्यथामिति । किं* प्रातमु ।
काम्ये कर्मकर्मणि प्रतिभागोऽऽतीणि फलेषुः । आरज्ञामाध्यतातु । कर्म-
प्रयोगः फलं साक्षात् । यदि भवकर्मान्तरयमं ध्यातु । कर्मोऽऽते साक्षात्
प्राप्ततात्कर्मम् । फलं नासित ।

एवं च घृश्व धिक्षीयमात्रानामधिकारो भविष्यति । तथेवामाध्यतातु । तेनां ये प्रथम
यज्ञशेषं वादितानामः । ये द्वितीयं तेपामालिरिति । प्रथम यज्ञशचः
, द्वितीयं यज्ञशेषशिरः यज्ञसति । भविष्यति । तस्मात्याविद्यं चर्चासः:

॥ २१ ॥

॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥
सकठतु स्याल्कतार्थ्यवाद्वावृत्तः ॥ २२ ॥ पूर्व
सकठदेव तु कार्यं कर्मणं प्रयोक्तवयम् । कुत्स्। कःतार्थवारः।
सकठकृ तेन हस्तश्रोतृदार्थः । न च कथे पुनः कर्त्यवयमति । कः पुनःश्रोतृ
दानािः । यागस्त्र कर्तुः फलं, होमस्त्र कर्तुः फलामिति । कथे कर्ता
तद्वयते । तथा यज्ञे, । जुझुः श्रादिति धातुना नियोजः चते । प्रत्येके
केरः । यतोऽः कर्ता त्राधार्यसूः । उपसर्जनमृत्ता क्रिया । प्रकृतिप्रायो
प्रत्ययारः सह बृत्तः । अनुप्रस्योगवः कार्याधार्यः एव भवति । पचति
देवस्त्र इति । तेन होतुः फलस्त्रूच्छते । सकठउः सकठदेविन
चासीः । होता यथा च जातः । तत्र द्वितियादशियोगोद्वर्तः । स्यातु तः
कःतार्थवाद्वावृत्तः । तत्वा प्रधानस्य सकठबोपपादनायात्याजः
कियते । सकठकृताथः तुदुः श्रादित्तितमिति नायस्यमेते । तद्वृतः ॥ २२ ॥

शब्दार्थवः तथा लोके ॥ २३ ॥
लोकेरः तथैव शब्दायिः भवति । कार्याय्याहर्षिुः । सकठहरदि,
न पुनः पुनः ॥ २३ ॥
अपि वा सम्प्रयोगे यथाकामी प्रतिेताशर्यत्वाश्वित्वाध्यविषु
वचनानि स्पुः ॥ २४ ॥
अपि वा नैवं स्यातु । अस्मिचकर्त्ति । कर्मणं सम्प्रयोगेन सकठ-
देववार्थः कर्मप्रयोगेन सेवतेति । कथे तहि । यथाकामी प्रतिेते । सकठदा
बहुक्तूः वा । फलामार्थः चहुः कर्त्याः । संहृत: । सकठुः । कुत्सः.
अश्रात्वारः । नात्र यूहुः तु महुः । कुर्भ क्रियाते । तु प्रकृतिप्रायोः
प्रत्ययाः सह बृत्त इति । तकर्मनिनिमिते नायपदेवु-पाचको ताचक
इश्वरमादिः । आत्मते तु न* कर्ता । न क्रिया प्रधानतः । किं
tuhः । भावप्रधानमाच्यात्मः । भावना । कस्यापि बृत्ते । भावप्रधानस्य
॥ २२ ॥ २३ ॥

* यज्ञेृ-कृ । गः । वाज्जसीृ-कृ । गः । + होतुः । फलुः-कृ । खः ।
+ प्रकृतिप्रायोः सहायः बृत्तः । गः । * न कर्ता । कियापर्वन:- गः ।
+ भावना । वृत्त: कस्यापिच्छृयते । भावनायुष्कस्य-ँ । भावना कस्यापि
युञ्जयते । कथे तहि । भावप्रधानस्य-ँ ।
साधनामृत्युपेशिकंतवात्। यजेत, केन, किमसि, कथामिति। कर्मप्राधाने कायमिवावा जात्माकात्मकाः सत्त्वं भविष्यत्। न हि भवति पाचकः केन किमसि कथामिति। भावना च फलस्योऽच्यते, न अकष्यता। व्रतीयानिर्दशात्, उदिर्द्ध यजेत, वलिभिः यजेतदति। भाव्योऽहि द्वितीयश्च निरंदेशत्। स्वर्गस्वतीनितः कामसंयोगादः, स्वर्गकाम इति। तदेतदेवमास्यते, स्वर्गकामान् यथेऽऽगऽ स्वर्ग भावयेद्रिति। यथा भावेत् तद्वचनमस्तृ। सतो हि भावो नौपयते। असच्चेतकर्मणा भावेत्, पुनः पुरोपरि भावविष्णुैः कृषितौ।

तत्कालकल्याणं कान्तं यावदिर्भवंस्यसत्त्वमात्रमिति। यदि च नियोगतः सहदेव कर्त्तवं भवेत्; तथा ये प्रथम यजेःसिद्धेऽवमादिः गवावदिरिद्रिपु वचनाच्यतानि (कल्प्येऽर्ज = द्वितीयं यजरस्य)।

तथा च वाक्यानि मिथ्येऽर्जेऽर्ज ये च द्वितीयं यजरस्येऽर्जौ गौररतिरात्रः हि)। ॥ २४॥

एक्सःश्रेयातथाकःश्रेष्ठः ॥ २५॥

यद्वश्वभावविधिति। युक्त यद्वश्वगानां सक्त्योऽयः। एक्षःश्रेयात्।
एक्षःश्रेयात् चापद्येऽर्जः श्रेष्ठः* सर्वाङ्गायपेश्याः गृहणातीत्यक्षम्। सा चापेक्षा सहदेवेऽर्जः श्रेष्ठः भवति चतायः। तस्मात् श्रेष्ठः पुनः पुनः क्रियाः। हेतुनासिति। इति तस्मात्: फलस्य कर्मोऽपादकमः।

तस्मात् प्रतियोगमन्त्रप्रक्ष्योऽपतितिविक्रियेऽपे°पधिः हेतुः। तस्मात्तिमवस्तमः। ॥ २५॥

॥ २४ ॥ २५॥

* महाभिषयिता-को लो मु। = चिह्नितस्यात् 'न कल्प्येिर यजेऽर्जप्रयं द्वितीयं यजरस्य मन्त्रितविधि तथा च वाक्यानि मिथ्येऽर्ज। ये च मध्येऽर्जस्येऽर्जौ गौररतिरात्रः हिति। एवं पाठ आवश्यक इति भावि। परवाददशीपुस्तकेऽर्ज तथा योपस्ये श्रेष्ठः। स चापेक्षा गृहणाय-को गो। + वस्माद्चार-गो। * क्रियाः-गः।
यच लोकवर्ति, लोके कर्मान्तङ्गम्। कार्यवशातःसतःसुकुसक्तवधारति, अससहत्वुक्: सह्यातार्ति, नास्त्वहारति वा। अथेह साधनक्षेत्र कर्मणि यथाङ्क्तः प्रवृत्ति:। तस्मातःकार्यवर्त्यह्यात्॥ २६॥

(हद्धार्वनामवधालाद्रिक्यियाण्यं पर्योजननिवालितपर्यतमम्यासाधि–
करणम्॥ ५॥)

[५] क्रियाप्रार्थवशेषवांशवस्वोतस्तात्सत्विचि–
र्यायपर्वः स्यातृ॥ २७॥ सितो

व्रहीवहःति, तण्डुलास पिष्टि, इत्येवभारदीनां हद्धप्रयोजनानां
क्रियामात्रणंणुचितम् प्रयोगः स्यातृ। कृतं। एतस्य प्रयोगे
प्रत्यक्षोद्वथा निर्ततयेत। तण्डुलः पिष्टिन्यां च। तैश्रेष्ठ प्रयोजनम् पुरो–
हाशस्य कार्यलयार्। तस्मातः तस्मातः तदार्थाय प्रयोगेऽविज्ञाते। यदि
संदेहेऽभ मुन्नस्योदानमनिपातने कथोसुभितः, उपलब्धया वा प्रकर्ष–
पणकर्षणे, यद्यं कार्य तत्रेष्व निर्वित्ते। अत आसां तात्विर्यायाः–
पर्वः स्यातृ। आत्तमुचित्यां च पिष्टिन्तितोर्म्यास हस्ति॥ २७॥

(चयनेरुपश्चरणः सर्वषिपायांस्मायम्यासाधिकरणम्॥ ६॥)

[६] पर्यमाचे वदुर्णाचछुद्यायनापर्वः
स्यातृ॥ २८॥ सितो

त्व तु हद्ध कार्यं न वत्ते। यथादश्चिरित्यां, औद्ववर्मधुः
खलं सवौपर्यथा पूर्वायितववःस्य तद्युपधारीति। तत्र तण्डुलास–
प्रत्यया नास्ति प्रयोजनम्। तण्डुलकार्यस्य पुरोहाशादेयः चोदितवादः।
तस्मातः स्तनाक्षिया छतः सवौद्धार्थ हस्ति न स्याद्व्यासः। येणां तु

॥ २६॥ २७॥
तपालगते एवं मुख्यगतेनिधात्तनकर्मण्यवहितश्च: प्रतिज्ञ
िaryupamasaśłamataśpaktivेवर्मायभाषाः। यदयांति। स तु भवते
एवम्युगः। यत्कारणस्। तिनापि तपालः। प्रयोगः, दश्यते,
कः। यमवहितः, किर्मवहिताः। न चासां गौणः। प्रयोगो विशेषः-
भावाः। अद्वय्यापालाढा नानाधात्मात्रावचन एव प्रतिष्ठि =। न
च समुद्रवर्धयान्ति विषयः। तपालगतेपरस्य तु प्रायो वृत्तस्त्र
प्रयोगप्राच्चयुगः। अतरः य्यामः॥ २८॥

(एकस्मिनः प्रयोगे प्रयाजाधिकरणसतःुधानाथिकरणसतः ॥ ७ ॥ )

[७] कन्तब्रह्मांतनाथ्यासं+ फलमूर्मा
स्यागृह ॥ २९॥ पूः

प्रयाजाधिनुपाद्याचर्य चिन्तयेते। किं सक्तप्रयोगं एषामुतावा-भाषासयोपि कर्त्याच इति। ततः, धर्मसत्
वदविद्वाजः चिन्तयेते। नामवनं न्यायेन सक्तप्रयोगेन प्राचे, एवमुच्यते-कन्तब्रह्मांतानाथ्यासं-
नामात् फलमूर्माः स्याहः।

अय्यासः। कार्यः। क्लेनः। यतोऽभ्यासे फलमूर्माः स्याहः। कर्यः
झायेत। अनुभागानाथी। किं तदन्तज्ञानानुपालायैजस्ते
सत्तीत्रष्याः ततो भवति। तेन विचारायन गूणांविद्यान्तः
क्रियेते। चेतुणः। पुनरापि कार्यात्। कर्तवः। तथा कर्ममु शास्त्रां-
दिपु फलं कर्मणा क्रियत् इति। कर्माभ्यासं फलमूर्मात्वमु एवमिहापि
॥ २९॥

सहस्त्रासारणकृतवाच् ॥ ३०॥ सिद्धि
सहस्त्रासाधुः प्रयोक्ष्यवणा, सतात्वः। क्लेनः। कार्याकृतवाच्।
एक्षो कार्याभ्यासः प्राधानेश्यूकपारः। कः पुनरसो। येन्न प्रधानानि
॥ २८॥ २९॥

* अयुगः-ग।। झायेत=ग।। कन्तवच्च ग।। मूः। (अ। १९
प। १ । अ। ६ । चूः २८ )।
दुःखीकालसंहितः शारभामय्यस्यं भेदः [अ १६९४६५४० ३३]

फलं द्वृति। तत्त्वेतसः काश्रयुक्तेन छतं जाताति प्रधानानि फलं
वन्तीयों पुनर्भुत्तेषु रोगः। अथ न कृतं सहारणप्रयोगः। येन सद्धि
कल्पनेन नास्ति स वुन। चित्रम् उपकलर्षितात्ति कालस्य।॥ ३०॥
परिमाणं चालिनयमेन र्येण॥ ३१॥

यद्य* चालिनयमं: सद्धिसङ्क्षेपं प्रयोगस्तत्ततः, चचर्यां चालिनयमं
स्थापितद्वृत्तेषु दृश्यमः। चतुःसर्वमात्रास्यायामभिः योऽद्य नित्यविद्धाति
परिमाणालुङ्गादः स न स्यातुः। स तद्भवता पाप्स्क: कल्पणेत, तथारूढः
सर्पं वाक्ष्ये। तत्समादनभ्यासः॥ ३१॥

फलस्या प्रज्ञनितृत्वे: कतुः स्यांतसात्मरम्यत्वम॥ ३२॥

यदूः कतुः बद्विति। युर्थं यत्तुः भ्यासः। फलस्या प्रज्ञनितृत्वे।
कमारिष्यं तत्र फलं निप्पत्तत। आरभान्तरणारं निप्पलस्य
इती। अहा पुनः परिमाणं फलं प्रधानानि फलवस्त्रांसापादयम्।
तत्त्वेतसः कल्पोत्तन+ कृतं न भूयं: क्रियास्तिति। एवमपदिता हेतु:।
तस्मादुपुष्यपादः॥ ३२॥

अर्थांस्तु = नैकत्वद्भ्यासः स्यानंतर्को यथा
भूजनमृकस्मिन्नर्थस्यायारिपामिणाः
च क्रियार्थवादुःनिमयमः
स्यातुः॥ ३३॥

युर्थैः सद्धिसङ्क्षेपोकत्ववर्ध्यान्तरिक्षतामां भ्यासः इति।
अथ ब्रूमः। अर्थवस्त्राः स्यांतसात्मरम्यम्। स्यानंतर्कः।
कथ्यं छत्त्वा एकत्वाद्भ्यासः। स्यानंतर्कः। यशोकमेवार्थम्यस्यमाना
नमपादः करोतिः = यतोऽस्यात्मरम्यन्तरः: स्यातुः। यथा भूजनमृकस्मिन्
स्त्रियुः कालेक्ष्यमायामेयमेयमे। फलं तुविः करोतीवि नाभ्यस्ये।
॥ ३०॥ ३१॥

* यदि वा-क० ख० ग० = स्यातु-लक्षमन पाषकः-क० ख०।
× तथा खलाप-ग० × सहकर्षेन छत-ख०। = अर्थवस्त्रात्-क० ग०।
अभ्यासी शाला नाथनकः-म०। = कुर्याच्याम्याः-क० ख०। * एकं
फले-क० ख०।
अध्यायस्यपारिभाषणम्। इत्यनुमुपकारं करोद्यामिति न जायते। ननु यात्रा प्रथानं फलवृद्धवति तावतकरीत्वति गम्यते। सत्यवेचूँ। किंतु प्रथानं क्रियार्थवादनिमयं। स्यात्। प्रथानस्य फलक्रियार्थस्य-ढूँ। तत्र प्रथानस्य फलक्रियार्थस्। तद्भगोपकारस्य भूयस्वे भूयानो भविष्यति। अलगेवेचूँ। अभ्यसे तासंद्वयं भूयानुपकार: स्यात्। कार्तवाचस्य। तस्मादनिमयं: स्यात्। सच्चदा प्रयोगवार्थस्य वेचि ॥ ३३ ॥

पूण्यत्वाध्युतिः: परिमाणं स्यात् ॥ ३४ ॥

यथवाहुतिसंवेच्या विरुध्दत: हि। पूण्यत्वाकुपकारस्याम्भासि
न्यायमाणे योधयाहुतिसंसूच्यानुवादः।* स विधिं: स्यात्-आहुतिवित
धीनिष्ठिः, चतुर्दशः पौर्णमास्यभवतिविष्ण्यवादः।
नन्याहुतिसंवेच्या युज्यते। आहुतिविषयस्या तु लक्षणायोगप
येत ॥ ३४ ॥

अन्वयां वा प्रयोगवचनेक्तवालस्वर्यः युग-
पञ्चाश्राबद्धत्वार्थस्य कर्मण: स्याकि-
यार्थवाच ॥ ३५ ॥

अन्वयासि साधुरगानाः। कुटः। प्रयोगवचनेक्तवाचाः। एकः प्रयोगवचनोन्द्रागानाः प्रथानाः। च।
तस्यैवाचाः। सर्वस्य युगप-
च्छासनं, अनेन कर्मणा साङ्गेन यज्ञेति। सच्चदशेनाबुध्गैौ-
स्तां जातिमिति न पुनः क्रियां हेतुरस्तिः। नन्याकारभूयस्तवं
भविष्यति। यथ्याध्यायवेचूँ भुयस्तवमुपकारं यथार्थस्यभवति, उपकारभूयस्तवभ
मनुष्येत। उत्तमेष्ट तस्मात्त्वशावगानि कुर्वः प्रथानस्याद्।
वर्णित, नाङ्गानि। सा च चेस फलस्वर्धः, चाङ्गेन यज
जेति, नाङ्गानि। अद्रागानि तस्मात्वादेनावर्षक।

॥ ३३ ॥ ३४ ॥

* अनुवादः: स्यात्-कै है।
निवेदनपद्यकामिन। यदा हि प्रयाजः, न तदा प्रधानन्यजिरपूर्वेः
वा। यदा च यजिरपूर्वेः च, न तदा प्रयाजः। तदेवमन्दस्थतिः समि-
दिदियमात्रे तत्त्वद्विशेष नासिः, कुटू उपकारः। अपि च यदि यजि
माहंमेवास्मेव नापूर्वकंतमितिः, तत: सोमाङ्गमीत्वानामिषदिवशुर-न्यासाः चौदके एव नासिः। असाते इत्यूपूर्व इतिविशेष वास्त्याकाव्यकृतिः नासिः। यतेः: प्रजातिविशेष काव्याधिकृतिविशेषाः। चौदके नातिदिशृः। तत्रैतानी दूरस्नानि नोपपघेरे। तस्मादकामः प्रयाजः
युजः। न च सर्वशिष्येऽपि जुजोहौः, प्रह्लद्य परिश्रीधर जुजोहि
हारियोजनामिति। तस्मादियमन्या अयाहः। अनभ्यासो वाष्पावर्गां प्रयोगवचनैकक्लावः। एक: प्रयोगवचः-

भावः: श्वरः। भावको यागः। इतिविशेष तत्त्वद्विशेष नासिः,
करोति, न फलसतिक्षा। तस्या: फलं न श्रूयते। करयाकामिति। सत्यमुः =, करयाइय
फलं साधयोवोमघमातिविशेष नासिः, भावस्तुपकारं करोति। तस्य भलोप
करीणानुगुहाः महाकल्य करोति। अनास्सः × साधयोविशेष नासिः। कुतः।
भावनया करणीविशेष आकास्सिति। तत्र लकणम फलं व्यापिते। इतिविशेष
तत्त्वती करणनुगुहाजी, आकास्सिति। सत्यमताः च निराकारस्ती क्षत्वा भा
वनः। द्वितीयादियमन्योः: केनारसकाःचर्यते+ तस्मात्सामस्तुः।

अति प्रथमः: यदा प्रयाजः न तदा प्रधानन्यजिरपूर्वेः वा। यदा च
यजिरपूर्वेः च, न तदा प्रयाजः इति। एवद्युक्तमुः। कथमः। यशस्विनी श्रेणी
श्वात्रेच भवेत त्रुठ्ठीस्ते यशस्विनी करणमापे भावकान्तेव व्यापिते। इतिविशेष
तामस्यावापि यशस्विनी करणस्तुभ्युन्तान्ताति। यथायस्मात्स्वरः श्वात्रेच भवेत
त्रुठ्ठीस्ते, करणथ्यसिद्धमानवः, तथा सति भावाभवकसब्धम एव
स्याद्। तमाशावपद्यां श्वरंगमायां:। एवभूति करणीविशेष तत्त्वात्:। तवत्सामास्व
तुल्यकाल्याः। न चावानात्तक्रियः: परस्पारामिते।। भवस्थापिता अपि सत्यः

* प्रजातिविशेषवाचल-ग. चौदयति-सत्यभिमिति। × भाव-परि
हारस्त्रियः। + केनारसकाःचर्यते इति-सत्त्वस्तैवविशेषित्वत्वात् करणीपकारे
फलं साधयतो चंद तसीति श्रेषः।
नौँझानां प्रधानानां च तस्येकतवातः, सर्वस्याङ्गप्रधानकलापस्य युगपद्धासनम्। तत्र प्रधानानाम्भयसः। कश्य हेतृः। सक्तकः। प्रधानेः कुऽः शुरूयः, दुःशुरूप्यभाष्याः। स्वर्गकामो यज्ञंवतः। कुऽः शुरूयः यज्ञाविहितः फलः तद्विधामिति न पुनः कियायाः हेतुसर्वः।
एवंस्मेवापि सक्तकःकः यज्ञानां प्राप्तः सांिः तस्यतः कुऽः। तस्मिन् कुऽः यज्ञाविहितः फलः तद्विधामिति गतथः। तथा च रात्रिभयासज्ञान्यः। यतुः फल्युःदगम्याः भविष्यती। तद्युक्तः। द्विपूर्णमासियोऽर्थरतः तद्विधामिति गतथः। यथाज्ञानां श्रुतायामसंपूर्णकारः उपयुक्तः, नापूर्वस्य फल्युःदगम्याः। यथौऽर्धतः फल्मृद्धिपायेत, अहंकारःतः तस्यतः। न = चाहानि फल्युः। प्रधानानां स्वकार्यः साध्यतामुक्तः उपकारस्ते। कियः। सक्तकःवाचसः कुऽः। तस्मातः चाहानाःच फल्मृद्धिपायेत। ॥ १५ ॥
अभयासो वा छेदनसम्मांगावदनानुः बचना- 
संकःक्षरः ॥ २६ ॥
अभयासो वांकहानाम्। कुऽः। पितःणवः शूरः, द्विद्वायिन्द्राः 
बहिर्भवती। तथाव्यायः,× कस्तत्वार्थः संसङ्क्ष्टः। स्वयम्भरः 
च उक्तार्थात्संकःवती। तद्युक्तःकः यज्ञानां प्रयोगस्तत एतानि 
बचनायुःसा। तस्मादव्यायः। ॥ २६ ॥
अन्मृद्धस्तु वाच्यतसा। ॥ ३७ ॥
अन्मृद्धस्तः यथोकेन स्यातः। यतुः छेदनादिपुः बच- 
नासंकःस्यायामान्भयासः विज्ञातः हेर्तः। अत्र बुमः। यथ्यन- 
भासतालापिनः छेदनादिपुः बाचः संकःक्षरः। द्विपूर्णमासियोः, अस- 
क्षतःकः बहिर्भवती। बचनातः। तस्मातित्वांविवः फल्मृद्धिप्रसाध- 
क्षरः ॥ ॥ तथा प्राप्तः संकःक्षरः वाच्यः। एवः प्रायःपुः। संसारभी 
प्रयास्यार्थः एवाभिपृतः। तच्छायुः, स्वरुपानां भिन्नादायितः। ॥ ३५ ॥
॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥

* शासनम्। प्रधानानां-कऽ खऽ। = न वाचानि-कऽ खऽ।
पितःणवः हः-मृः। अनुपायः-गऽ। + पितःणवःसंकः गऽ।
[ ८ ] बहुवचनन सर्वप्राविकल्पः स्यात् ॥ ३८ ॥ पृ० ५०

वसन्तायः कपिलज्ञानात्मनः इति भूयते। तत्र विचारते।
किं तत्र अवध्वतः पञ्च वा विकल्पनासतः स्वस्यः। अथवा तयः
पंवते। किं प्राप्तम्। विकल्पज्ञातः कस्मात्। सर्वाश्चात्।
सर्वं पात संशयाविशेषः बहुवचनन स्वस्यः। सर्वं तत्त्वम्
सर्वं प्रयोगात् = न च समुच्चयन संबंधति। अश्चयवात्।
तस्मात् किरः। नवें संख्याविशेषः बहुवचनन स्वस्यः।
वें चैत्यः नास्ति। उच्चतः। समयः। अध्यात्मानः। यथा
गंगासतः। सत्यान् गतो नास्तः निधितः। अस्ति निधितः
विशेषः। यतर्वें बहुवचनन स्यात्। तथोगाच्छुटादिक्षणः निधितः।
सर्वेऽ
तेन उत्तमस्तीति।

नेतृत्वकामः। यद्य बहुवचनन स्यात्मरस्यः स्यात्तः भवति वारोऽन्न द्विः
हिति सामान्यकर्मशं स्यात्तः। वारोऽन्नः इति सामान्यकर्मशं
नरमधः। वारोऽन्नः इति वारोऽन्नः। ततः। वारोऽन्नः इति वारोऽन्नः।
न हितः भवति वारोऽन्नः। एवम् सर्वत्र लक्षणम् भविष्यति। यथा
गमानः। निधितः। विशेषः। चतुर्वृत्तानि साहचर्याच्छेदनः
लक्षणभूमिः। सत्यात्। लक्षणात् भविष्यति। किं कि क्रियात्मः,

'वसन्तायः कपिलज्ञानात्मनः। इत्यवः पञ्चः। यथास्वामः
साधनानि संविदात्मनः। एवं वहुवचनसाधनानि सतते सिवदात्मः।

× आदेवत-पूः । = प्रयोगाच्छ-गृहसू| + न्यायः क-५ स-० ग-०।

यहसत्यां गतवाच्छुं निधितः-क-५ स-०
अगत्याःसृष्टीये! सत्यं गताः नाशस्य्यायत्वः। अस्ति च चर्यं गतिः। यदहुत्वं बुद्धचन्दनस्याः स्यात्। सर्वेणि ते बहव् हतः श्रुतिः सामान्याधिकरणम्। यदि बहुद्रव्यितम्, ऐं किं तदहुद्रव्यमितिः ैः उत्तमः। बहुद्रव्यःः वृक्षः उपचाः। अधिकारिकमितिः। कथं छलतः। बृहत्तिरं बृहत्यः। तस्यांणाधिक उक्ताः। प्रत्ययं बृहत्तलोपश्रेष्ठतः। तस्य रूपं कहित्समयं बहुः वृहत्तमाधिकमितिः। सर्वं च चते ज्ञात्योक्तप्रिका।। तस्मातसर्वम् बहुस्वाधिकायः।।

नमस्कोषिलक्ष्मेन्द्रह्वाधिकारिः। यदैव ष्टि बहु तद्वैववाभ्यपेशः। तथवहु, भवति। सत्यमेव। यदू यद्यपेशः बहु न = तद्वैववाभ्यपेशः। तत्थथा, उत्तरा। कर्करो द्वार्षकाणां कृसोपेश्योऽसा श्रुतचो। न च तत्सवः उत्तरा देशा सा सति। अथ च नियतांतवाद्वांसबनवृत्तानी न जत्तित। एवं त्रिभ्रूतेः द्वित्वमेश्य बहुवच लभन्ते। न च ते तत: कठाचिन्द्रवचः:। कथं पुनर्जािे द्वित्वमेश्य त्रिभ्रूतेः। बहुवचनस्य उपहरायतः। अयर्षा तवस्मातनजातीयः भवति। किं ताहिः। बहुवचन द्रवतच इति न हस्तितती सिंहो वापेश्य भवति। किं ताहिः। समान्तास्रव तुक्तवथापेशः। एवं संहयास्प्ति संहयमेश्यनेपेशः बहुवचः। लश्यमहति। तैहास्तम् तावचापेश्ये।। द्वयोंध्रव्यचनस्यादेशनातः। ज्यादिपु च सर्वेणु हुश्वः। तेन विहण्यते। द्वििवाधिकारिः।। तत्च बहुवचननौपलभ्यते। कुतः। तद्राचे भावावः। तद्व्यािेभावावः।। तद्राचे च त्रिभ्रूतेः। भवति। तद्व्यािे च द्वयोंध्रव्यचनस्यादेशनातः। अम्योकवचनच च, बहुः।। बहुवचननौपलभ्यते। यदि, जिर्वि बहुवचनस्याः। स्यात्।। बहुः।। बहुवचनस्याः।। सर्वेणु च बहुवचन काल्याण्यः। प्रयोगः।।

* लास्रीयः—गः।। चित्यायः—क० खः।। श्रुत्यायः—क० खः।। न तद्राचे—क० खः।। * ते कठाचिन्द्रवचः—क० खः।। अपेक्षेऽः—गः।। वाचावावः—गः।। * पाः शृः (१४-२१)।। तद्व्यािेभावः—क० खः।।
अथोऽयते। द्रुषु निरूपितं प्रयुक्तं। चतुरालिकं न सौपपदयं। चत्वारोऽर्भणं इति। तत्ज्ञ रसिद्धा। त्रिमणी सौपपदं प्रयुक्तं। यथा, जयो त्रिकार्यं वेदं हेतु। यद्य च निरूपितं जितं प्रायसं-वेष्टतो, वसन्ताय कपिलसाधनितुकं विचारं न प्रवृत्तं। यथास्वभवं न विचारयेकं कपिलसा आलध्वखं उत मयूरा, कपोता वेति। तत्रस्य कपिलसाधनाद्वन्द्वयं न मयूरः। कपोता व काञ्च्या:। इहापि तथि बहुचन्दनस्य त्रिवेष्टे वाच्ये स्थानेतरा: संख्या:। पूर्वन्वित्वऽधिकार एवायं न स्यान्। ॥ ३८ ॥

हृदः प्रयोगं इति चेतन ॥ ३९ ॥

अथोऽयते। द्धल बहुचन्दनभ्यं प्रयोगमातुरादिशु। चत्वारोऽर्भणं इति। ततो विचारं इति ॥ ३९ ॥

तयोऽहः ॥ ४० ॥

इहापि कपिलसाधनाद्वन्द्वयं हृद: प्रयोगः। कपोते मयूरे च। महान कपोत उच्यते कपिलसाध्यं न कपोत इति। तथायं मयूर:। कपिलसाध्यं न मयूर:। ॥ ४० ॥

भक्तेयति चेतन ॥ ४१ ॥

आहः। भक्तयात्र तत्र कपिलसाध्य: प्रयुक्ते। न च मात्रे = प्रयोगेऽशास्त्रार्थसङ्गा भवति। ॥ ४१ ॥

तथेऽत्वऽस्विनः ॥ ४२ ॥

अथवा चत्वारस्यविद्वं न सत्सन्तायं वर्तते। प्रत्येकस्य सामाय्यवचनो-मूः। सिद्धान्तोऽप्यमेव शास्त्रे न व्यावहारेऽविद्या ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ॥ ४२ ॥

---

कस्य-कोऽखो। + हद्दे च सूर्वं भूद्विबुतस्तक्षेपः कृतायघमकाशितमपि श्री। संज्ञकेष्ययोऽध्वस्तकाशितेऽध्वमूः। = माकुकऽखो। * मध्येवस्य ॥ ॥ सामाय्यवचनं इति-परंसिमूः चद्वर्धेन्द्रस्य नारायायकोशस्तिरार्थं द्विवाधिकपरम्परा सामाय्यं निमित्तीक्ष्यं द्विवाधिकसंस्थायमेव शायककारो युक्त हि भावः।
इतरसमिचारिः चतवारो ब्राह्मणः इति लक्षणमय अनुव्रतविधिः। न च लक्षणायत्मकः शब्दार्थगतः भवति। अपि च श्रृंगे पौर्णिमाकारः यथा साहित्यानिहत्यात्। यथा ब्राह्मणः इति। पौर्णिमाकारः च द्वावेकै। न च जित्वं प्रारम्भितकः स्थायिः। न ततः लक्षणः इति। तस्माचः चत्वारः इति बहुवचनं न प्राप्तः। अर्थायते। अस्ति च ततुर्थमेवभूतं चतुर्वस्तिः तद्भवं बहुवचनमिति। द्वित्यभापि तत्रास्ति, एकतः न। क्रममेव = हेतुनां दिव्यमेकवचनं चोत्येत। तस्मात् त्रित्योगाणां तु रादिदुष्कल्पततः। बहुवचनप्रयोगः। अतः व्यादेः परारम्भतः। बहुवचनस्थायिः। सर्वे�ः चेदेः। कार्यालयलक्षेत, इति सर्वे प्राप्तः। तत्साधिकल्पः। || ४२ ||

प्रथमवा नियमेऽयत्कारणादुतिक्रमः

स्पातूः || ४२ || सिः।

प्रथमवा बहुवचनः त्रित्यो नियमेऽयत। किं कारणम्। न हि कथित्वमात्र उपादानोऽन श्रुतीपादः। यत्कारणम्। अनुगातियाय
अनुतुपुः। चिरा चोपाछे इतः शब्दार्थः। बहुवचनेति श्रुतम्।
अलंकारमेव बहवः। एवं सति कारणादुतिक्रमः। चेदयुः। यदि च यथा
श्रुताकर्ता प्रारम्भते तत्कारणातित्वमेव स्पाताः। न तद्वस्ति। तस्मातित्वो नियमेऽयत। ननु फलभूमिस्वर्यः कारणं भविष्यते।

|| ४२ ||

अनेकं तु नियमः। प्रकारितिरिमः ढौके। यथा न्यायमेव स्थायिते।

× ताः संख्या इति-को। अनेनेव दिव्यमेव-को खो मुहः। + अतिरिक्त
ब्रह्मायां न न्यायेन। बहुवचनस्तृतो त्रित्यं नियमः। नित्यालीक्ता
सिद्धान्तमेव-अनेकं चिरति। × प्रकारितिरिमः। न्यायोश्वर्यः ढौके, यद्राति कारणं
प्रथमान्यम इतीतः।
शाक्तमन्त्र विभीषिते गवां संगव्यानाम। नास्येत्तां राजि पवसामिहोत्रं जुडुयात्, कुमाराध्व न पयो लम्बराचित। नत् कु- माराणां योद्धावतिधोडायम्। न हि पयंप्रतिधैखे किंचिदु हस्म- स्ति। अहं कल्यितव्यम्। नन्विटरजग्नि लक्षणामृसङ्ग्यणी। वाङ्खु। अहार्यंशुद्वृत्तसन्तिधायसी।** तस्मात् शाक्तमन्त्रविभिन्नानं पयंप्रतिधैखेनाय लक्षणया। तत् धातसेवपावसः॥ ४६॥
बहुर्थवाच॥ ५०॥
भद्दुर्स्थीप्रायं देवतायं हवर्वित च मन्त्रसर्वसंविनि स्रुवमाधना- स्वाणितकर्तव्यं भावियत। भद्दवं च शक्तिपेक्षम्॥ ५०॥
अखिहोते वाशेषवयानूगियम्॥ ५१॥
अखिहोते च श्रुपते, नास्येत्तां राजि पवसामिहोत्रं जुडुयात्। यथापरत्ने देवतायं प्रतमथं देवतायं द्वातांक। तस्यात्, यथावा जुडुयादित। सर्वसं स्यसं सानायायत्तां द्वातां॥ ५१॥
तथा पयंप्रतिधैख: कुमाराणाम्॥ ५२॥
इति यायेयात्॥ ५२॥
सर्वाप्राप्तापि चिन्द्रेन संगुन्य** देवतासमिषयो- गातु॥ ५३॥
वसेसभ्यह ह वा पता मनुगुष्मथ्य शुरार्जयायतं। अथेताहि देवेयं पवेता आयायग्नीति, सर्वाप्राप्तात्तिवृत्तम्। कथम्। या वसेस्यो मनुगुष्मथ्य शुरात्रसाययायतं ता पताहि देवेयं आयाय- ग्नीतयाह। सर्वाध्वं ता वसेस्यो मनुगुष्मथ्य शुरासाययायतं। तस्मात्
तस्मात्तस्मात्तत्तस्मात्तत्तिवृत्तम्। अतो यातस्यमूल्यायत्र दोहं स्यात्॥ ५३॥
( दर्श्यमूलासातिघुतम् रेणासवारायका नानुमानाधिकरणम्॥ ६०॥)
[ ६० ] प्रधानमार्थविवादावान् नवेद्वा नयमर्थमेवः। प्रयोगे स्यात्॥ ५४॥ प॥०॥
॥ ४६॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥

* अद्यारोपाद्वरां दक्षिणा उभीसीति-ढ़। ** संगुन्यते-ढ़,।
दर्श्मूर्णामास्योऽ: प्रधानन्यथेयायातिनः। तेषामझान्याधारादिनः।
तेषु चिनयते। किं स्त्रय स्त्रय प्रधानस्य भेदेनाल्कारां प्रयोगः। अथवा
सर्वाणि सद्येष्यति। अथ तत्र किं च वृत्त, कत्रुवंचानुमानन्यायासे =
फलभूमा स्यादिति। तत्र तत्त्वनो दर्श्मूर्णामासात्रिद्विय यथा बुद्ध।
इह तु तत्त्वप्राचूँ प्रति चिनयते। किं प्राप्तम्। प्रधानकर्मसिद्धांश्च कार्यः
tतद्राद्यकर्ममेवः प्रयोगे स्वयं।
अज्ञानं प्रयोगे कर्मभिद: स्यातुः—क्रियानेदः। तस्य तस्य प्रधान
न्यथेः भेदेनाल्कारां प्रयोगः। कुङ्ग:। प्रधानकर्मसिद्धातुः। प्रधानस्य—
त्वादिति। प्रधानार्थेः हज्ञायुपदिशः। अज्ञान्येन प्रधानन्यथोः
कयः स्युरिति। अज्ञात्वेते च प्रधाननां सहतं न विवश्यते। न हः तत्र
प्रधानानि विषये नः। किं तत्रहि। अज्ञानं। न चाविधायमानस्याधाराय
गुणो विवश्योता भवति। यथा, यथां समार्थायकः। एवं चेदेकालक्षण
प्रधानस्याधः। संबन्धः: कर्त्तायः। ताति यदद साङ्गतिकस्थः। न
विभाग्यां सांवध्येऽः। यथा प्राणयनियोगन्योरेकाङ्क्षयोः। असम—
स्वेधः संबन्धः। कर्त्तयाऽ ह्युक्तः, विपेष्ट्वकृष्टित्वादिति।
tस्वाप्तितप्रधानमध्यः। ॥ ५४ ॥
कर्मकोश्या गौगपेये× स्यातु। ॥ ५५ ॥
प्रधानानि च कर्मन्तित। ताति च यथाकर्म सात्त्विन कर्तायानि। तत्र यदि
tतत्रमध्यानि स्युः। ततोऽक्षव्याःस्य सायांस्यानि—
मायनेयतिकर्त्त्वाय कर्मंनुगवृत्तं संवध्य: ह्युक्तमृ। इतनी तु विचार्ये,
किमानेयाः स्यु: नन्यातिकर्त्त्वायऽपूर्वकार्। मेतेनाति। मेतेनाति ब्रूमः। कथयुः।
आयायाः सर्वाययातिकर्त्त्वायऽपूर्वकार्। इत्यकारयेत्याः च प्रधानमूलावः तेषां
साहित्यायविवशः। तस्यकालसिद्धाय: ॥ ५४ ॥

= ( अ ० ११ पा ० १ अ ० ६ सू ० २९ )। । कत्रुवंचा—गः।
× उद्वसातनायाययोरेकाङ्क्षयोः। ह ० १० ग ०। + ( अ ० ११ पा ० १ अ ० २
सू ० १६ )। × गौगपेयायातु—मुः।
पोषीय: प्रकार्त: स्वातू। यथा च प्रधानानां करक्रोपः स्वातू। अथ तु मेदस्तत: साधारणयथव्रृज्ञायोपोषीयः साधः प्रकार्त: क्रियात नासिक करक्रोपः। अपर आह। यद्य तत्त्व भवेयतुमगानि ततो यथ्यवचनूपायामभौतस्योपकरोति तावस्मीयानस्मीयायस्योपकरोक-तत्वयम। त एष उपकरक्रोपः। अधि चाहत्तरापोहनाद्विनि स्तर्पशार्दीनि प्रतिवधानं सियनं। तैहासस्वाराधीनामौलक्षणं भविष्यति।

तुल्यानां तु योगपरमेक्षिष्यवेदेदेशात्स्याधिश्रेष्ठाय यथानां तु ॥ ५६ ॥

भूषण: पश्चान्तरं परिज्ञाताः। न चैष पक्ष: श्रेयान, नेद्र इति।

किं ताहै। योगपर्य, सहस्त्रयोगः स्वातू। सहस्त्र प्रयुक्तप्रवहानि सर्वें: प्रधानस्ययुगपसंबध्यन्ते। तुल्यानादेशात्स्याना चैतीस्वर्ण प्रति विशेषपञ्चहानात। इमानि कर्त्तितो देस्त: कालतः तुल्यानि। दूर्शार्यापर्यायांकलक्षत्वोत्त्वार तरिव:। सभ्य दूर्शार्यामायां यज्ञेत, पौर्णमासिः पौर्णमास्य यज्ञेत; अमावस्यायामायायाया यज्ञेतेति। प्रधानात्यं सहायकाल्याकार्तकामवत्ताय, अक्रमानि + तु बिधानस्तवात्मानेनोपदिस्येररस्तित्वं। एकेन च श्रव्देन प्रधानानि फलं प्रयुपिदितानि, दूर्शार्यामास्यां स्वर्गकामो यज्ञेतेति।

किमत:। अत्ततेऽऽ फलं सम्भूकारित्वं। तेन स्वर्गकामस्त सर्वें युगपिन्चिकोर्ष, नैक्रश:। सर्वनिर्विश्लेषणाय चतुर्धारादीनां क्रियाणां तुल्यकर्तादीनां गुःहते विद्वेषः। कस्थेतानि, आश्रेष्ठ-स्य्यायापरिभाषस्य वेति। सर्वें च युज्यन्ते। तस्मात्सार्थ्यानि भवानि।

तस्मादानुवृत्त:। ॥ ५५ ॥

एकदेशाकार्तकार्तकं वस्त्रायं यक्षस्यायामानाम। तेनाभ्यास्यायामविशेषतवास्त्रकार्तकं प्रयुक्त्वर्तिती। तस्मात्मनं भुगानामानुजानाम। ॥ ५६ ॥

+ (अ० ११ पार २ अ० २ सू० ८)।
तथा चायायार्थदर्शनं कामुकायनं ॥ ५८ ॥

तथा चायायार्थदर्शनं भवति, यथा न्याय उपविधि द्रष्ट्वे कामुकायन आचायों मयः सम। किं पुनस्तृते। चतुर्दशा प्रोणमास्या-माह्यतयो हृदये, अरोद्यादामायास्यामिति। न्यायूवृत्त्: स्थ्राच चतुर्दशा चतुर्दशा वा व्यवायितविश्व ॥ ५८ ॥

र्ग्च। संस्पर्शव्यायाद्वाद्रपि कारिणामत्वार्थिरिनिष्टतिः। तत्र

चूँमः-

तन्न्यायायादर्शकरान्पूर्वं स्यार्थस्वकारः

तदन्तर्थवाकृत् ॥ ५९ ॥

س हि न्यायः संभूपकारिणां सहजेऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽঀ
पुरोडांश्रेण प्रतिष्ठे सावं प्रथिता प्रभवति। संस्कारस्य तदर्थ्यावत्। सं-स्कारार्थं पांकांश्च विचित्यं। तत् एवं प्रत्यक्षापकारणं: प्रतिप्रधा-नमावर्तिन: स्यात्। अन्यथा यानेव परं न संवेदति॥ ६०॥

अर्थां तदर्थ्यावत्॥ ६१॥

अर्थां तदर्थ्यावर्तिन: प्रतिप्रधानमानवावति। कृत:। तदर्थ्यावत्।

यथसंख्ये प्रतिविन्दुं दिश्यते विशेष:। तदार्थादिप्राचायस्य, विन्यस्तः हिर्मयिश्वेषीयं स्त्रियां विशेषः।

तस्या विद्युक्तास्याम्बाहस्य: तस्य सर्पस्च दृश्यती। संस्कार स्यात्।

एवं च संभाषितमिति विद्येऽवेयक्षम् भविष्यति॥ ६२॥

विभवादा प्रदीपपरत्॥ ६१॥

यदृः यथसंख्या प्रक्षणेता तस्येवेयक्षम्। गृहवेत विशेष:।

तस्यादृवृत्तिरिति। नेत्रार्थाः। विभवादा। कृत:। विभविष्युनयेता-न्येयेय्याव्यावमयेऽपि सर्पस्त: क्रियामानाय सर्वप्रमुक्तवर्तू॥

प्रदीपपरतु। तद-धवला-प्रदीप एकाक्षमः। प्रदेिे मुख्यानां भाष्यानामिकस्य सन्निधि प्रज्ञानित:। सर्वप्रमुक्तरेष्कार परस्तंतिरि: =। तस्यादृवृत्तिः॥ ६२॥

अर्थां तोऽक्रियाऽकृत: विद्येऽवेव। प्रतिप्रधान स्यात्॥ ६२॥

उपवर्णानापरिहारः। पूर्व न कृत दिश्य तस्य तावद्यावत्। यदृः समां इति प्रदीपपराविन्तिः।

तदर्थ्यावत्। अर्थां दोऽक्रिया प्रदीपस्य सचन्दसङ्कारो किया।

यदि सचन्दसः सर्वसंप्रकारायित दुधात्रितेष्य: अथ न प्रकाशयित ततोत्सत्ततृ। तदार्थास्य प्रत्यक्षार्थसमाध्यमस्य:। अथेकृत: विद्येऽवेत उपकार रोषधकारो च। गृहवेत, न प्रत्यक्षण:। न चाविन्य: विधानमस्यापः।

संनिधानार्थभ्रमणामेवते, यथसंख्या प्रयुक्तस्तथ्यो परस्तंतिरि। तस्यादृवृत्तिः॥ ६२॥

॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥

**क्रियामानः। पूर्व: करार्थ, तदन्तृः। विशेषः। कृतः। विद्यः। कृतः। सर्वां ६०॥**
सहृदयाच्या कामुकायन: परिमाणविरोधातुः \(63\)

अथ यदुक्त सहृदयाच्या कामुकायन आचार्यां में, च चतुर्दश च्योद्धर्त्यांहृतिपरिमाणस्य विरोधार्दिति। तस्य कः परिहारः।
आभाषान्त्र स्त्राणुः \(63\)

विषेशस्वत्तरायुर्वादसहृदयायेऽश्रद्ध्विगुणः\(\)। स्मायः \(64\)।

विधीयत इतयदः विपिष्ठादनेनोथ्यते। अङ्गस्येतरार्थवालः। यदी-तत्काले यथासंधी यत्तत्त्वदेव नतिद्रिते, तदाकार्याःसः प्रयोगः।
तत्र चतुर्दश च्योद्धर्त्यांहृतिसंवैध्या नोपपयते। आहुतिविध्ययुः
चतुर्दश च्योद्धर्त्य तथा त्वरणां वचनमुखपचासः। चतुर्दश पौर्णामशास्त्राभाषीतिविध्यः। च्योद्धर्त्याचार्यायांप्रमिति।
नेतरसंशाय-विधानम्। प्रचणेन संबंधाः। प्रामाण्यं अनुवादस्वतं। अनुवादश्रेणः
त्वरणांयोपपयते। विदितस्य स्म भवति। आहुतिविधीयाः चेष्य संवैध्यं
विहिता, तास्तहुः स्त्रायुः। तस्मात्स्मानुवादः। \(64\)

विधिविक्रणायाविभागे योगेन बादरायणः। \(65\)

तन्त्रेन योगेन बादरायणो मन्यते स्म। कुतः। प्रकरणाविभागात्।
वर्षयो प्रधानानामधिकता प्रज्ञाना, संश्यकारित्वादित्युक्तम्।
तत्रिकविधाय प्रति न गृह्ये विद्वेषः। यथा सत्तितिमयोगेन विद्वेषः
वहणमुक्तम्, तद्मुक्तम्। किं कारणम्। विशेषो यः सत्तितिक्रमः स
प्रकरणेन बाध्येन। विदितवतः। यथा विधीत तुस्त्वात्मकरणस्य सवर्गानायुः
विज्ञानानि, न यथा संधी तत्त्वानि। क्रमस्य प्रकर-वेन वाधित्तवातः॥
अपि चैतिन संविधानमाधिशेषः हेतुः।

\(63\) \(64\)

= सहृदयेऽश्रुति-श्री. क. ल.। \( x \) 'अपि चैतिन संविधानमाधिशेषः हेतुः' इस्येऽं मनः काशीमुद्रितपुस्तकः सूक्षमाधिशेषः संवैध्यं प्रकाशितः।
परंतु श्रीसंसदिक पुस्तकः शास्त्रीयिकादिमुद्रितपुस्तकः चालुक्यामात्राध्यायम् एवाये
स्त्रायुः तथैव प्रकाशितः। यदि सूक्षमात्मकात्रवः पूर्वसूचनारायणपदार्थानेत्रमात्राध्यायमो
व्यापारीकेत्रसूक्ष्माध्यायान्ते क्रियामानपंसंगत स्त्रायुः। अतः आयुत्तितिश्च
भावः। तद्वभूस्मिन: सूक्ष्मात्मकात्रवः।
कञिचिथाधानाप्रेषितं चेतु ॥ ६६ ॥

नैतिकत्वमेल, साधनक्षतिमपि कृतं । कञिचिथभमात्मकं विधियते ।
सहाय्यतिः, सह पितानि । तद्विजात्वित्व सर्वत्रः प्राप्तां निरसङ्ख्यां
भवति । इहैव सहत्र्य नानाध्युतेऽव्यते ॥ ६६ ॥

न विद्येऽवद्विन्तताः ॥ ६७ ॥

न तत्र परिसंवाय युजयते । प्रातस्य पुनर्वचनं परिसंवायं
भवति । न चेह सहलं प्रातस्य । कृतं । भैदैन निर्विचस्य चौद्विन्तताः ।
अभियािशीपूर्वः योमेदेन निर्विचस्सूक्तः । तयोऽमेदैववहनपतंषे
प्राप्तु: । तद्विजात्विस्य सहस्थवम् । तस्माच कञिचिथभमात्माध्यानाद्वय
भैदैन क्रियां विज्ञापेते ॥ ६७ ॥

( आभियािशीपूर्वः पदार्थानुसाराधिकारणम् ॥ ११ ॥ )

[ ११ ] व्यास्यां तुल्यांनां योगपदयगुणान्यायानि
हेयानाम् ॥ ६८ ॥ पूर्णां
कञिचिथ्वते, आभियािशीवधालमेतं, सौभंववम, आभियािशी
पुरोहित्यां स्थ्याय इति । तत्र विचारयते । किं कञिचिथवधोत्र
प्रथमप्रणुवं ततोम्य च सह प्रदानं कर्तव्यम्, अथवा भैदैनति ।
किं प्रातम् । व्यास्यां तुल्याः योगपपद्यगुणान्यायविधेयानाम् ।
व्यास्यां प्रयोगे योगपपद्यभािमति । तुल्याः+ तु हृतां योगपपद्यक्षिप्तवो
पदेष्टाद्यादिति । इह तु कञिचिथवधालमेत्वत्वात् सह प्रयोगे क्रियामाणे
न गृहिते विशेषः । सहक्रिया चैककृतत्वायातमा । तस्मातसहद्वदानाम्
॥ ६८ ॥

॥ ६५ ॥ ६४ ॥ ६३ ॥ ६८ ॥

+ तन्त्रकृत्यथः-गृहि। + ( आ ११ मार्गी अ १० तम ५६ )
मेमांसाद्वैने।

मेदस्तु काल्मेदाः चोदन्यवायायात्स्वाद्विविष्ठिताः
शिषयः प्रधानकालांल्यात् || ६९ || स०

मेदस्तु प्रधानस्य युक्तो न तन्नतः। कुन्तः। काल्मेद्वात्। कथं
कालस्तः। चोदन्यवायात्। सौम्यचोदन्याः व्यवहिते। ऋष्णावीच
चोदन्यः। तत्र पाठमादकरस्य पुरस्तासम्भवस्य प्रयोगः।। प्राप्तं एक
रघोत्तरतः। तत्योर्यदौ सह प्रदानं किरितं कम मुपरुष्यावतान्यतरस्य
पुरस्तात्कल्यामुनरस्य उपरिडात्तूरिस्य।। तत्साध्यः प्रयोगः
|| ६९ ||

तथा चान्यायार्द्वः नमु || ७० ||

ामितः। सौम्यमाङ्गे भवत हनि || ७० ||

विधिरितं चेतन वर्तायानायपदेशः || ७१ ||

अथ विध्वमयष्ठः कर्षणं। श्रुत्यथमुत्स्रुचः लक्षणार्थः। परि
ग्रहितः स्यातृ।। तत्साध्यान्यमेदः || ७१ ||

हनि श्रीश्वरस्वमिनः छत्री मेमांसाभाष्य एकादशाध्यायस्य
प्रथमः। पादः।।

|| ६९ || ७० || ७१ ||

हनि श्रीश्वरकुंडालिनिश्चिताः मेमांसाभाष्यत्वायाः टुंडिकायाः
मेकादाध्यायस्य प्रथमः। पादः।।
अथैकाद्याध्यायः पादः द्वितीयः।

(आभेयाधिकोष्ठादेशःकर्तप्राणेन् कालाधिकरणम् ॥ १ ॥)

[१] एकदेशकालकर्त्तव्यं मुख्यानामेकःज्ञानो- पदेशाद्वः ॥ ॥ १०।

श्रव्यमानांणयोगालापोदीनि प्रधानानि । तत्र दस्तालकत्तरः, समे श्रव्यमानां ज्ञेत, पौर्णमास्यं पौर्णमास्या ज्ञेत, अमावास्याप्राप्तमावास्या ज्ञेत, श्रव्यमानोऽर्जकोऽर्जकमध्ये और्जित इति । तथा चातुर्मयश्च, प्राचीनग्रावणं देशेवेन ज्ञेत, वसले वेश्वेन देवेन ज्ञेत, चातुर्मयाणां ज्ञकृतानां पञ्चविंशतिः इति । तत्र विचारे, किमालग्यादीनां प्रधानानां तत्भ देशाकलकत्तरः, अथवा मद्वेदेवेन तित× । तत एतावः* परिश्रयः । किं चोदनाविविधशीशा देशायोस्पिति यदाभेयोदक्षाकपाल इत्येवादाद्व आभेयादिकोष्ठाभाष्यः।

किमालग्योऽप्राप्तोमायादिनिरिपेश्चा देशादिमि: संवध्यत उताशीपऽपाराधिन्ति इति । अन्त पूःकृत् ॥ पश्चः ॥ आभेयादिमि: पश्चातः। तानन्दकु देशायोऽहमाता विधोक्तोन्ति। तेषानि चोदनारामादिकविधित्ययं संवध्यतः । ताशिभाष्योऽप्राप्तोमायादिनिरिपेश्चा इतिकविधित्ययं संवध्यते । तस्मात् देशाकलक्वविधिकविधित्ययं चालाशीपऽपाराधिनिरिपेश्चायोऽप्राप्तयः न्यायेतेतिकविधित्ययः।

अव चौँर्थः । यदाभेयामस्यनवाधानादि : बाहुव्यवस्थां कल्पाश्रीधिं स्वयं आर्थ्यं तातुतयोः: फलं पारित्रेतर्योः: सोंत्यं वाण्डि: स्थातः।

* भेद प्रवतिर-खः मुः । हतावः-लः । + देशादिमि-लः । = पूर्वपक्षः-भः।* पश्चातः इति-यदाभेयोहादशोऽपारामास्यां पौर्णमास्यां चायुतो भवति इत्यदिक्षरति चायूं इति- यदाभेयोहादशोऽपारामास्यां चायुतो भवति । इत्यादिक्षरति चायूं इति-अन्वापारादिकायाः अपीतकविधित्ययः।
तपासमें समाजविधित: देवा:। आदेयोऽक्षणपाद: समेत: भवति, एवं सुवर्त्त। अथवा प्रयोगार्थ मेक्षाद्य:। स प्रयोगार्थ वज्रानि प्रयोग: चतुर्दशापनार्थस्तुमागमिति। किंचित:। यदि प्रयोगार्थ तत्स्थत:चरूऽ। अथ चौदनाविश्वङ्गानत:। अदेनेति। किं प्रामुऽ। एकदेशकालतः 
कऽतर्वेन मुख्यां तत्त्वात्मिन्धिष्ठा प्रतिता:। तत् एवं तावद्यंति, =
प्रयोगार्थ मेक्षाद्य: देवाद्य:। कुतूऽ। न तावद्यते देशकालकर्थेऽऽ प्रयोगो: 
भवति। यथा येन विना न भवति तद्दशामिश्रिष्टगमऽपि। तस्मातऽ 
प्रयोगार्थ मेक्षाद्य:। यदा प्रयोगार्थ तदा तत्त्वभाव:। कर्म्मातऽ। एक-
दशद्० देशशाद:। व्रतीयामासम्यां स्वर्णकान्तो यजेत, इतेवक्षुर्दृष्ट: 
देशादेश:। एकलक्ष्यात्सहर्षयोऽ:। तत् न गृहते विशेषो 
देशादीनामृद्धमयः प्रतित:।

यथा सोऽये, आयोनेरत्वयोगायाशुका नामस्ति, एवमिहापि प्रसत्येऽ। तस्मादिदि 
तत्त्वानीतिवर्त्त्यत लघुस्य, एवमिहितर्वर्गः: सामास्ति: भवति नान्यथा।

उच्च्येऽ। इतरर्वियाग्राममयः लघुस्ये। एकनामय्यक्रियायाणेऽ यजेऽ 
फलं न प्राप्येऽ। ततः देशकालिक्य स्मरणा: कर्म्मानीतिवर्त्त्यतेतर्वर्गां न 
वाप्ते।

सिद्धान्तस्तु-मध्यम्यं काल: कारकविभागिष्यः: भूषये, तथास्मयनुपा-
देयः। अवश्यं च क्रिया सहायस्य संबन्धः: कर्म्मातः। तस्मादिरत्वयोगादि 
विवक्षणः। कर्माविभागिष्यंविभक्तः: नोपध्ये। तस्मादिरत्वयोगादि 
वागः: पौर्णमास्या 

* एवं-कऽ मूऽ = वर्णवित-गऽ। × यथा चाक्षानामपि प्रवधान-
कालवाचि सिद्धान्तीयाह-कर्णोत्पादिनः। शृणुत्तिति: पदभूतितिरिष्यः।
+ पराठेमिति-कालविधानायंभिधिः।
कवरस्तुः सत्तिकर्तव्यावके प्रयोगः = विघाति कथनम् कालिक्षणीवित्स्या-
मवस्थायां यज्ञानि प्रशो + कवनादृष्टयादियो विधीयनः तस्मायकेकक्षाणिरस्तर-
पेक्षा कारोपवः तव सति देवेऽ परिद्रीधिमानानामिरेतरयोगां वाचित् स्वादः 
कार्यः। अश्रुदिना करणविशिष्याधिता स्याद। तस्मादवृन्दनन्तरः।

ननु ‘ पौर्णमास्यां पौर्णमास्याय यजेत ’ इत्यनेन कालविधानं न क्रियते। 
उत्विववाचनाः ३० वार्तादीनां कालस्य प्राध्यां। फलसंवृध्योगं न क्रियते। 
दृश्युपार्थमालनवेषेऽपपी भाववादी।। अष्टि च फलसंवृध्योग्यानि नासि। 
फलस्यमाणः।

उच्चयते। इतने वाच्यं विना, प्रकृतिकर्तव्यतः कांडमार्गयेत।।
सति त्वासिद्धाय च यागा उपस्थाते करणविशिष्याधितं फलेः विधियने। 
कालिक्षणीवित्स्यानस्तगमनें न संवदित। उपास्त्यायानवासात्तिहितविश्वागः। 
तस्मायकेकक्षा विशिष्यावाकां क्रियेत यज्ञात्तिहितविश्वागं तद्धार्येऽत। 
वेंद्रविकर्तव्यांप्रां वाचित्य साहित्यः क्रियते। तस्मादन्त वायुनेनकर्तव्यता तनन्त्रेण 
भवतीत्यथः क्रियेत त्रयणां यागानां।

अवर्यः ३० वाक्यान्तरेण चम्यत एव।
‘ समे दृश्युपार्थमासामां यजेत ’ इत्यनेन वाक्येऽनेतरवयकः सत्तिकर्तव्यवाकः 
देवेऽ प्रां प्रां विधीयने। विधिमानां च साहित्यं विविधश्च। यदीविशिष्याः 
वाणुवते, तव साहित्यविश्वागं तद्धार्येऽत। तस्मादसिद्धानां सति ‘ पौर्णमास्याः 
पौर्णमास्याय यजेत ’ इत्यवृद्धम् एव।

× ननु देशकार्योरस्यनिवृद्धसदेशायतुऽदुःश्रमोदेशायनानां यागानामिरेतरयोगस्य 
तन्त्राभियानावस्तुस्य विविधतेवतेवपि कर्षुऽपुष्पाद्यावासादिश्चेषानैव कटुविधानाः 
दृश्योपाओ च यागानामिरेतरयोगस्यविशिष्यस्य च दृश्युपार्थमासायोवित्स्याम च 
कलिवः। इति कर्षुऽपिष्यदि वर्त्तया आधावणां कथं साक्ष्यं सहितानां च 
कर्षुऽपिष्यदि विविधायति चेतरावर्तित। = प्रयोगां निर्युञ्जने। को 
प्रनः ४० मूः।* कालिविधि-सत्साहायो निःसाहायो वेदोऽम्। + प्रां सति 
‘ शालश्वरः प्रयोकति वजंक्रणावतस्मात्यः प्रयोगाः स्यादः ’ (अ थ 3 पृ ७ 
अ ८ शृ १८) अवत्वपायेप्रतिति देशः । + तन्त्रविदः-साजसाहित्यदानानि 
प्राणे देशादीनां तन्त्रेत्यथः।* आवर्तनानि-उपास्त्यायादिः प्रत्येकः कार्यवाहा-

* आवर्तनानि-उपास्त्यायादिः प्रत्येकः कार्यवाहा-
प्रणामसादसनी।  

अभूम्यमाणे विषेषे तत्त्वभावो युकः। तस्मात् कर्त्य देशादयः।

तत्र केष्वचावद्याः यत्र। प्रणामय द्रोहवतः। अभजयानां नामार्थगतकाराणं प्रचुमाणः यथायोऽपायाः। तस्मादनेर्गानां कार्यनियमः किंयत यत्र। तद्धुकस। कथम। कर्ममुखुपीणताविकंविज्ञवकरोति-स्रीकांस्यं। यस्मिन्तरं कारं करति वाचार्यस्वाति ह्यंत्वद्युकृष्म। या = च सन्तत्तत्वकारिकारिकतः तत्र चाराणुकारिकाः त्रोषे अध्येकनं कथे-भावेन संघष्येते। तत्र पौर्णायाः प्रधानं कृतं च सति पौर्णायास्मार्थविवकारिकारिकतः तवथं करिणाः। वेन प्रामणेन+ सन्तत्तत्वकारिकाः कारोपि, वेनवास्यादु-फ्यारिकामणि। न चेथः कथ्रिन्यायः, यन प्रधाननामेव कर्त्यं = पौर्णायाः स्वातः। तस्मादव्याधिमेधः।

नेतदेशः। च सों दृष्टिपूर्णायामा यज्ञं इत्यनेन द्वयागः इत्यदेशं-युक्तं सत्तकत्त्वतः लेधं प्रति विक्षिप्यते। तत्र पञ्चामणि यायाः तद्वं-विकर्त्त्वत यथाति, साहित्यस्य विद्विषात्वात्। तस्माने पौर्णायासुंस्कारोऽयाः। पौर्णायाः कृत्यमाणामायास्मातनांतानि करण्याते। एकावास्यासुंस्कारमु-कायामात्रादेशानि करिण्याते। एवं तद्वं नेवारयोऽस्मि भवेः ‘पौर्णायाः पौर्णायास्य यज्ञं’ अमावास्यायामायास्य यज्ञं इत्यनेनाङ्गानामावास्यः प्रतिपाद्यते।

अपि च। ‘सों दृष्टिपूर्णायामा यज्ञं’ इत्यनेनेतर्योगस्य विविध-तवात्-पौर्णायास्य विविध-कर्त्तव्यां तत्र भावेन साध्यं। तत्र पौर्णायास्य प्रधानमायायास्मात साध्यं। पौर्णायास्मायास्य हृदवेद्यं । ‘सों दृष्टि-पूर्णायामा यज्ञं’ इत्यस्य न किंचिदावधवे+। न च फलवात्यस्य। तस्मादनेन बचनेन पौर्णायाः पौर्णायास्य यज्ञं’ इत्यज्ञातिकमु-साध्यातमानयणीयः। नियतकालात चोथे। तस्मादनेनाङ्गान काराधिकं किर्ये।

× प्रधानमायः—श्री. मु.। = किंच या च सन्तत्तत्वकारिकायश्च-च ज.। + अभ्येन—च. ज.। × प्रकारेण—च. मु।। कर्षिति चेष्यः। समानकर्षमायामहृदिताविद्दि हेदुपुरणम। = कर्षित्यं स्वातः—च. ज.। कर्षित्यं पौर्णायासीसंयुक्तं स्वातः—च.। पौर्णायासीसंयुक्तः—च.। + बाध्येन—च.।
अविधिश्लेषकरणना ना मिसंवन्धः प्रतीयततद्वक्षणर्थः
मिसंवन्धांकालिकाचेचतर्यां प्रतिमाध्यां मावः
स्यात् ॥ ॥ प० ॥

अविधिश्लेषकरणः यदि चौद्वायनविधिश्लेषनो न स्यांदादिविधिश्लेषः
कर्मणांसामुलांदेशाधिकारिमिसंवन्धों न प्रतीयत । चौद्वायनाविधिश्लेषायां
किं कारणं । इह, समे दृष्ट्यपराधासाधाराम-त्यैवमादिकारिकाचेचताद्यो विधीयनते । अप्रासात्तात् । ते चौद्वायनये, आम्बेदेणां दृष्ट्यपराधासाधारामनुसाद प्रातिवधः । अन्यथा, अनेकाधिविधिप्रकरणस्वरूपी वायुवेच भवतीति । अनुवादसे च तेन अन्याते
सहस्त्रे न विवशीते । विवस्थमाणां वाक्यमेचो भवति । आम्बेदेणां देशाद्यः,
तेन च सहितानागपि । कथे-पुनः । समे दृष्ट्यपराधासाधाराम-त्यैवमादिकारिकृतणां विधातां शक्रणये । लक्षणार्थः
प्रतिमागात् । लक्षणार्थनागमिकानां विघ्नते । दृष्ट्यपराधासाधाराम-समुदायस्वरूपी
समुदायस्वरूपी शासकोति साहचर्यः-समुदायस्वरूपी लक्षणितेः । नन्दभेदिपि लक्षणार्थाशिरोभवति । वरं
लक्षणा, नैकाकालानागकालर्थः । अनेकाधिविधिप्रकरणसः । लक्षणा = तू गामिका । लौकिकलात् ।

अपि च श्रुत्या समुदाये देशाद्यो विधि-यात्रा । न च समुदाय-स्व देशादिविधिसंवन्धोऽस्मादिच । कारकं हि समादिच । कारकस्य
कर्मणा संवन्धों न कर्मगुणे । तस्मादापि लक्षणा । यथा, पौर्णमा-
सीतामिचालेदित्वा हविचलेश्वरा । चौद्वायनविधिचतर्यां देशाद्यां
प्रतिमाध्यां मावः स्यात् । नृधाराविधिश्लेषायां अथ केवल समादिच
आम्बेदेणांविधीयनते । समे यज्ञ, पौर्णमास्यां यज्ञालयनानदेशाद्य
शिष्यां । कतरीणोऽपि यथेष्टां यागानां स्याविधानार्थं भवति, अनुसूतो

* न प्रवचनाय धुणि । कथयः। समे-खः । = लक्षणाश्नुगमिकां
-घः। × प्रतिमाध्यांमावः-घः।
भवतीति तत विधीयने । अथवा अलिंधवंतः प्रथमपुरुषस्वप- 
युज्यभानानविद्वस्तीति ॥ २ ॥

( अञ्जनानां प्रयोगः द्वैकदेवाकृतिकविरंगनम् ॥ २ ॥ )

एवं स्थितंपरंवर्तिन भववतोक्तरा चिन्तानवरं प्रक्षिप्यते । किं 
पुनः कारणस्वपन्वमितिवर्गवाचि चिन्तान्तरमार्गयते । एतस्मौन्याये 
सिद्धे तत्त्वाद्विन्नता: पूर्वपक्ष उचिन्तिति । अतत्त्वावेक्तमसादृश्नत- 
सूचयते—

[ २ ] अञ्जुषु च तदभावः प्रधानं प्रति निर्देशायथाः

ब्रज्यदेवतम् ॥ ३ ॥ पूर्

अञ्जुबिवदानां विचारः । किं तेषां समाधय एव देशाकालकर्तरः,

अथवानियमः इति । किं प्रातः । अञ्जुषु च तदभावः । कृतः ।

प्रधाने प्रति निर्देशार्थ । चादनविचित्रिषेपतनामायीदीनि प्रधानानि 
प्रति समादो निर्देषाः नाथ्यत्र भवति । तस्मादनियमः । यथा 
ब्रज्यदेवंते, यथा ब्रज्यदेवं न तद्दृष्टे । एवं देशायोपपि ॥ ३ ॥

स्थिताद्वितरः—

यदि तु कर्मणो विपिनस्वर्णः स्यादेकाश्चात्प्रधाना- 
रामिसंयोगात् ॥ ४ ॥ अ ० १—सि

यदानायादं कर्मम् समादिविचित्रस्वः राजातः स्याचोद- 
नाविक्षिप्तवर्य, भेदेन च समादयः। न तु तद्वस्ति। कृतः। एकश- 
व्यायामप्रधानार्थास्मिसंयोगात्। यस्मादनायार्थः समस्तानायामेकः

शब्दो वाचकस्तेन समादिपार्मिसंयोगः। सत्यं दश्यपूण्यमासामयः 
यज्ञेति, न ये व्यस्तानवाचारः, यदानायास्तापत्य इत्येवमाद- 
यः। तत्र प्रत्यक्षः समस्तसंयोगमुत्त्वेष्टत्त्वो व्यस्तसंयोगः कल्पः। 
सोपि लक्षणया। अथ तु प्रधानात्मास्मिसंयोगः + क्रियेत* ततः उभ- 
॥ २ ॥ ३ ॥

* किये-लः।
यमापि परिहतं भवति। कः पुनः प्रधानार्थः। प्रधानं फलं, तस्याध-नाथा यो व्यापरः। क्रृत्वा सोः। आश्रयादिनां प्रयोगः। कथशं तेना-मिसंयोगः। समादीनां विज्ञायते। उच्चते। दृश्यपुर्णमासायं स्वर्ग-कामो यजेन्तयोनेन समस्तानमाश्रयादिनां फलसाधनायं प्रयोग उक्तः। ततः च यदि पुनः दृश्या समादश्यो विद्ययेत्। यथा-मेय-प्रभ्यं दृश्यपुर्णमासायं यजेत ताभ्यं समस्य-ज्ञेतति, ततो न परीक्षा व्यक्तसंबन्धः+ कामितता भवति। न च तक्षण। तस्मात्तथावगे विद्ययते। स च सर्वपि प्रधानानि साधरणाः। तताद्रिष्टं प्रति न गृहाये। विद्ययेत्। तस्माचन्तः देशकालवर्ताः।। ॥ ४ ॥

तथा चान्यार्थदद्धिनम् ॥ ५ ॥

अन्यायौऽपेयेनेवायाः दृश्यतिः। उत्तमायम ह वा प्रतिन वोराणीहविविन्ययम्यद्वावासायां संशीयने, आश्रयं प्रधाममेणू प्रत्ययु इति संभृण पौर्णमय चैकाककालु उपपत्तेत्। तस्माददुपि तत्त्वम् ॥ ६ ॥

शृवण्ठेश्वरं प्रधानवक्ः-कर्मः-परार्थवातु। ॥ ६ ॥

इतथा प्रयोगचोड्यसुपुनः श्रृतिरियम्। कृः।। शृवणस्तेषा समाद्रिनां प्रधानाननामिव। कथं चत्वा। कर्मशः परार्थवातु। या अञ्ज कर्मशः, दृश्यपुर्णमासायमिति, सा परार्थं। दृश्ययोगादतु।

तथा सामानाधिकरणयातु। यजेतति यजिरिप परार्थ- पुरुषे। तदेति-चमापयते, दृश्यपुर्णमासायेशनान्तिकिमपि कुर्याधिति ॥ ६ ॥

कर्मण:शृवणतवाच ॥ ७ ॥

कर्म च न शृतं, कार्य न शृतं, प्रधानाः न शृवणतिरियः। तस्य स्थाने समादीनि शृवणले। प्रधानसाधने* शृवणवातु, शृवणिरेण प्रधान-नवविशुष्यते। न च ताति प्रधानानि। ततः यथाश्रयादिवायायानां पुनःशृवणिरियं कल्पयेत गुणभावावागुवादो मन्त्यते।। न हि तत्र तेनां गुणभाव उक्तः। उत्तमात्रासा-नामिनि ताति। न च किंचित्ताकार्यः।। ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

+ व्यस्तसंयोगः। \[\text{** प्रधानस्थाने—पु. = न युक्तेत्—पु.} \]
निर्देश यद्यपेक्षाय गुणार्थानुक्रमस्य अपराधासनुसृते। प्रयोगचर्यानां तु गृहमविवेक युक्त: = कार्यमपि फलमुः। तस्मातस्य: अनुतिरिष्य। तथा च तन्त्राभावः सिद्धः॥ ७॥

अहंगानि तु विधानत्वार्थापनोपदिष्टेऽस्यस्माः स्वाध्यादेकः

deśātyaḥ ॥ ८॥ अ ० २ सि।

अहोगेशु स्थितादुर्यथ। यदा प्रयोगार्थ मेदशादिय हृद्यपरिश्रमः

tadāśयमुच्यते। पद्म उत्पलित। तस्मात्तोऽस्त्रमन्यमृथ्यते। यजुर्वेदस्मर्गेशु

desāदिनानमानियम हति। तच। अहोगेशु समातिनियम हति। कृतः।

यतोहोगान्यपि प्राधानेन फलसिद्धार्थविद्यमानेन सहोपदिष्टे।

कथम्। विधानात्तु। प्रधानानां फलं साधयतां विधानमेत्यदुः

क्षणप्रयोगः। विधानं कल्य इतिकर्णवैत्यत्थः। अतो हृद्यपरिश्रमानां

स्वर्गकामो गोतेत्यशाङ्कावावद्यप्रयोगः। प्रधानानामुकः। यथाविभस्त

त्रिकर्णवाचविषेण पनुश्रुत्या समातिनां विधः। अतोहोगानामपि प्रधानेन

सहीकदेशाकालकत्वेन स्थायत॥ ८॥

क्रव्यदेवत्वं तथेति चेतु ॥ ९॥

अथ यद्यकः यथा क्रव्यदेवत्व प्रधानानामश्च च मेदेन भवति,

एवं देशादियोपि स्वरुरिति तत्परिह्यत्ययः। आत्मान्तः सूक्ष्मः॥ ९॥

न चोदनाधिश्रेष्ठश्रवाचियाथि विशेषः॥ १०॥

नैन्तेदेशः। कृतः। चोदनाधिश्रेष्ठश्रवाचियाथि नैन्तेदेशः। हि

क्रव्यदेवताविशेषः। तेन प्रधानेनुः क्रव्यदेवताविशेषः नियन्तः। इहास्मे

पुरोहितः। इहास्मास्मीपिपि मेदेन । तथाकथाप्रयोगः। आत्मान्

प्रयोजनेत्यहः। त्येषाम निर्देशस्य भवति। तथेऽह प्रयोगाग्निघात्श्रवाचियानां

तस्य च प्रयोगस्य साधारण्यात्माभ वस्त्रपदितः = हेतुः। तस्माद्धिश्रमः क्रव्यदेवतेन॥ १०॥

॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥

---

× परस्परः=को। खोः=उक्तः=खोः। च निदेशस्यः=म्।

= क्रव्यपयः=गोः। * देशानेयिः=गोः।

७
तेषु समवेतानां समवायाच्यत्रमञ्जनानि भेदस्तु तद्ध्रेऽ
दार्कमेदः प्रयोगे स्थालेपां प्रधानस्वव्यात्तथा
चायायर्द्वैर्निन्यू ॥ ११ ॥

यदि च समानं क्षत्रयवतमञ्जनानं प्रधानानां च स्यात्तस्तेषु
क्षत्रयवतेषु समानेषु समवेतानामञ्जनानां प्रधानानां च समवायाच्यत्रमञ्जनानि
द्वस्योविशेष स्वतः स्यात्। भेदस्तु तद्ध्रेऽ
अथ तु भेदे क्षत्रयवतस्तेषु तस्यतस्तेषार्कमेदः प्रयोगे स्यात्। इवार्कमेदः
प्रयोगे विशेषमहणास्तेषु: स्यात्। तथा चायायर्द्वैर्निन्यू युक्तं भविष्यति
चतुर्दशं पीयमास्यामाहृदयो वथुल्ट: नरेद्राश्वासायामाहिति।
तस्मातपि क्षत्रयवतस्तेषु: भेदे: ॥ ११ ॥

( क्षत्रयपूर्णसाधारुमस्वार्कस्तु तत्तवाच्यायमभोगानुरूपेणांमञ्जनानाम
प्रवेशःक्रियम् ॥ ३ ॥

[ ३ ] इतिराजसयचतुर्मस्येकक्षत्रयवताद्गानान्
तन्त्रभावः स्यात् ॥ १२ ॥ पू०

dर्श्पूर्णमासेद्यथा हृ समयाद्य दस्तः पूण्यामस्तय। तथा राजसये
सनुमयाद्य इथयः पवित्रद्यः सोमः। चातुर्मस्येकमुखः परीणी
क्षत्रयवताद्य हि। तत्र विरचयते किं द्वितीयमू च तत्थेनास
द्गानान्तथयोऽयोगः। तथा राजसये, इष्टीयो सोमानां च चातुर्मस्येक 
च पूर्णाद्या उत्ते सत्तेन तीत किं प्रात्।

तत्र तत्र तत्थेन प्रयोगः। कुतः एकक्रृत्यात्। एकफलात्वादि
त्वः। एकः फलमिह तत्र तत्र श्रूययते, क्षत्रयपूर्णमासाभ्यो द्वितीयोऽयो
जेत, राजसये स्याराज्यकारोऽयोऽजेत, चातुर्मस्यः स्वर्गकारो न्योजेत
एकत्वात्मकस्यः प्रयोगः। तत्र न गृहस्ते विशेषः।
तस्मातन्त्रजयू ॥ १२ ॥

॥ ११ ॥ १२ ॥
नेतृदेवं, तन्त्रमाणानीति। कि तथा। भेदेन। कुतः। कालभेद- दातु। कवित्कालभेदः। कविधेशभेदः। द्वार्पूर्णमासायोः। काल- भेदः। पौर्णमासः। पौर्णमासः। यज्ञेत्। अमावासयाममावासया यज्ञेति। तथा। चातुर्मासेण पर्वाणा। वसन्ते। वैश्वदेवेन यज्ञेत। वर्ष- शु वर्षस्रोतुसारस्ये ज्ञातेत। हेमस्ते। साक्षेपयज्ञेति। राजसूये देशभेदः। बाहर्ष्यस्थ्रस्यक्रमान्या गृहे। एत्युः। एकादशकपालो राजा गृहे। आदित्यायधमध्यमहिः गृह हृति। कालभेदादेशभेदत्र गृहेते। विष्णुः। पौर्णमासिः। वैशाखमासाः। कालसताना। पौर्णमासः। उपकुर्वति। नामावासया। ब्रह्मणाय। तस्मातिः। नैर्देशार्थार्थवृक्षः।

नेतृदेवं। भेद हृति। कुतः। एकादेशात्वातृः। यतः फलसंवध्यस्त- जानाना। चाँदना। यतकारणम्। फलो दार्यस्ता प्रधानानामरद्यानि- पकारे वर्तने। समुदायचारोऽय: फलसंवध्यः। द्वार्पूर्णमासाध्यां स्वर्गान्यो यज्ञेति। राजसूये स्वराज्यकामो यज्ञेति। चातुर्मासे: स्वर्गान्यो यज्ञेति। नैर्देशाचारोऽय:। पौर्णमासः। पौर्ण- मासः। यज्ञेत्। बसन्ते। वैश्वदेवेन यज्ञेत्। बाहर्ष्यस्यक्रमान्या गृह हृति।

* चेतनाद्वारः चार्तः। कुतो भेदेन प्रसंसः। समुदायसब च। खलु- कलादेकः। प्रत्याः। तस्मातीस्मिन्। क्रिष्टमेधयवे। त्रियमाणाय- जानि। समुदायेण संभन्त्यने। समुदायसब। चरितंशयं वैरवर्त्यतिरितिकात्। पद्ध- तृते। यथा। द्वारः भिक्षकापद्यकेश्वरेऽय:। वपया। प्रातःसवने चरितं। पुरोदासोऽमाध्वयंदिने। अवृद्धसन्तायसवन हि। नामावास। अवृद्धिसिद्धविति।

अपि। वा। कर्मोपक्षकालानेन = तन्त्रविधानात्साक्षाना- मुंदेश्रः। स्यात्। नै। लौ।

|| १३ || १४ ||

* चातुर्मासस्य-खः। * न च तत्र-गः। = तेषां च-भी।
अपि वा, न तन्त्रमांग्नि स्रुवः। कुत:। कर्मपृथ्वकत्वात्। तेषां च तन्त्रविधानात्। कर्माणि तावदेतानि भित्तानि। अन्यः पौर्णमांसः। समुदायोऽस्य आयावास्यः। एवं सर्वः। तेषां च देशाकल्लेखः। पौर्णार्याः पौर्णास्याः यज्ञेतस्येवमाद्विदः। साध्वानाः च तेषां तत्र तत्र देशाकाळविधिः। ननु नायावास्याः प्राप्यन्त्र इतः इतः। कुतस्तेषां देशाकाळविधिः। उक्तमेतत्। प्रयोगः पुनःसुरत्या समादयो विधायते। इति। ततः समे दूल्ध्यांप्रास्याः यज्ञेतति, समुदायोऽस्य पुनःसुरत्या। इति। पौर्णास्याः पौर्णास्याः यज्ञेतस्य्या केवलेऽपुनःसुरत्या। एवं सति पौर्णास्याः कालो विषितः। अनुवादकार्याः प्रधानेन प्रेषितः। इति। तस्मात्पौर्णास्याः साध्वानाः पौर्णमानीकः। अपरावास्याः साध्वानाः पौर्णमानीकः। तत्र गृहश्च विशेषः। विशेषमहायाज्ञवंः॥ १५॥

तथा चार्यायुद्धानमुः ॥ १६॥

चतुर्दशा पौर्णास्याः याज्ञवालयाः दूल्धः, तन्त्राभावेन पौर्णास्याः चतुर्दशाः दूल्धः। रूपः, नायावास्याः अयो-दृशः। भवैं तु सन्ध्यायोऽर्थम् भवति। तस्मात्त्रेदः ॥ १६॥

तदावयवेश्वुः स्यतः ॥ १६॥

ददा चैत्य न्यासस्तदावयवेश्वुः–इद्धायवेश्वुः, देशाकल्लेखः । तत्र चतुर्मास्यांवायवयोरनीकवर्तानापतनीवोविषिं। साध्याः रश्यवचनमर्वववश्वति, यज्ञीकवतो वार्तिसत्तानपतनीवश्वति। इतः र्याः सिद्धायुद्धतन्त्रायः स्यतः। तस्मादां भेदः ॥ १७॥

पश्चैः तु चोदनेकत्वाचनन्त्राय विष्कर्षः: स्यतः ॥ १८॥

युवकं पशुविदितं। तत्र बुमः। पश्चै युक्तं सच्चडङ्गानां किया। तत्र होकेभवमुः। केवलं प्रचारस्य वचनाद्विष्कर्षः।। तदावयवेश्वुः तु चोदनेकत्वात्। एका तत्र चोदना, आभिनं गातं मृहित्वा चिन्हता।

॥ १५॥ १६॥ १७॥

* पौर्णमानीमुः–धू।। × तथा तदावयवेश्वुः–ञौ।
यूं परिवीर्याः सत्वनीयं पञ्चमुपकारसादिताति । कर्मचादृनायं वर्णविभागं न प्राचरचादृनायं । तद्विद हि प्रथानं विप्रवर्तकारलेन प्रचारद्रवयेन = निष्ठर्ते । तद्वानं च छलतनाथकतानि । तेषा पुनः-क्रियायं हेतुनासित । तस्मादन्विचषम उपस्थासं: || १८ || ।

(अध्वरकल्पायः प्रातरामकेथिभेदेनानुतिशास्त्रार्ग्यस्मातः व्याधानां व्याधामयोः
 भेदेनानामस्मुद्राश्वाधिकण्यं || १६ ||

[४] तथा स्यादधवरकल्पायः विशेषप्रयोगकराल्पताहु || १५ || पूर्ण

हृद्युवये, आभासैणामप्रातरधारकपालं निर्विन्दुः, सारस्वतं
चरुः, वाहुस्पर्यं चरुमुं, आभासैणामक्षरधारकपालं माध्यर्द्धने, सारस्वतं
चरुः, वाहुस्पर्यं चरुमुं, आभासैणाम धवधारकपालपरायं, सारस्वतं
चरुः, वाहुस्पर्यं चरु�, यथा ध्राधव्यं: सोलाने जनेतति ।
तत्र चिन्तयते । कि विषु भाबुः प्रयूत्त्वानानामेतथं कर्मभूमा-
पानां तन्नेयंधानां किया, उत्तैवेदनाति । कि ध्राधव्यं । तथा स्याद-
धवरकल्पायः, तथा पत्त्रों तन्नेयंधानां प्रयोगः । कुटः । विशेषप्रयो-
कक्ततावतू । अध्विशेषः कथिते भिन्नकालं समुदायानामेक-
कक्ताः श्रुवते, पुरा वाचः प्राविन्ननसिंहतिः । कथा पुनर्द्वायते
सर्वसं निवासानामाय कालविचितरिति । सर्वं हेमामकम्बलवायद्रिं
प्रकरणाद । सैपाधारकपालेदः । यथामैत्रया प्राधोतातिः कैवेन= ज्ञेदन
गृहपर्यं प्रति विधायतू । तस्मादनेव करे किल्याणं उत्तरकालोः
समुदाययोरिन्त्यां प्रतिभुवित । स प्रतिभुवितमणस्तः
पार्थाभाँधिमानान्तः प्रतिक्ष्यं वर्तेई, तदादि+ वायस्वसनपदाचुदयम-पक्षं स्याद्विति । तान्य प्रतिद्वानि सर्वयाः* तन्त्रम भवति । तेषु

|| १८ ||

= वादृवन – न । × अध्वरकपालेदः – पूर्ण = एकवादृवन – लो मु०।
+ (अ० ५ पाठ १ अ० १२ पूर. २४ ।) * सर्वयाः प्रति-ग०।
तथेत्वमेवापि तञ्चभावो युक्तः। कुतः। यदि। सर्वाणि तन्चे किर-न्त नाति तन्चभावेष्ट कामेष्ट। अथ = नु सत्, तत् पूर्वस्व सर्व गु-णकाण्डमपवृद्धोतरस्योपक्रमेन भविष्यत्। तथा निर्विपालेषु प्र-तिध्यमाणेषु कामेष्टोऽभवति। न ताब्द्विपुर्वस्व संक्षणादीनि किर्न्ते यावदुर्तरस्य निर्विपालेषु न ऋतानि। अधि च सहायकै युगप-चिंचकीर्याः। तत्स्यां च सर्वां यथायथ तत्स्य उधृताभिः तत्तद्गृहस्माणविद्वेषपत्रव-स्ताधारणं भवति॥ १९॥

dhātyārthitam cha kavacyayam: ॥ २० ॥
सैपाध्यक्षसञ्चितं चैकवच्चुव्रणम्। तत्र नायदे केवलें ॥

carvita, tanmabhaanaati। kinc tadhi। medhena। kuta। kamaranī
tāvede-tanmabhaanao, purna moolanāti। tāpā tanmabhaana nanak-kaale, prātmāhādhiṇe pārāhāna dhāti। tāpā nanakālandaṃ saṅga nanakhādeśa
tāpā। at: kālmedhādeśaṃ guruthe viśeṣa। tāpaṃdeśa: ॥ २१॥

yatu viśeṣaṣṭe kālātva-adhāti। tāt bhūm:—
pratamasa ca kālāvchāna ॥ २२॥

pratamasa kāmarāṇa yā niś śāstravāt kālāvchāna, pūra vac:Pravādaśānti-nirvāpa-dhāti। nāth prakaraṇa-saṅghaṃ prāmaṇa ॥ nā prakaraṇa
dhammaṃ viśeṣaṃ prakaraṇa ॥ kinc tadhi। viśeṣaṃ kāma ॥ indrātma bhavitey-ntarpakaraṇaṃ samāsthā, nāṣya* yachṣyeṣuṣmāti। tathāgatāṃ ca nirvā- ॥ १९॥ २०॥ २१॥

kālmedhādeśe keśātyākāra-vyavahāra ata viśeṣa:। aπi ca yadvaparaḥṇa karṇa

= athānukāmada:—ē,। * nāṣyaṃ tāpāṃdeśa—yu,।
पाण्यं क्रमानस्तयं पूर्वस्येव विज्ञायते। तस्मात्त्वाः स्वतःप्रस्तूऽकालवम्। कर्मणां च तन्मन्येतः कालेबद्रातिः॥ २२ ॥

वृद्धिकल्याणाऽद्विचारेण धर्मान्वयः॥ २३ ॥

यस्तत्वोपविद्यते, भिन्नतापािय कर्मादेवकर्माणां। फलस्यककालव:। मयंस्येवैकव: वनं भवति। फलाण्तवः स्वाभिः। यथा सर्वित्वं दृष्टं गारेति: सुभाणायमर्गि:॥ २३ ॥

( एकदेवता रागुणे वसाहोंस्य तन्तुवाहकरणं॥ ५ ॥

[ ५ ] वसाहोंस्यत्रमेकःकर्मकष्टेऽध्यात्मकस्य प्रदानः। वसाहोंकालव:॥ २४ ॥ चौ ॥

एकदेवता: पदवी उदाहरः॥ समद्विप्रेमात्मन: पशुनास्तमय:। आस्ति तु प्रत्यावपायोपरं वसाहों: कर्तवः॥ यात्वार्धार्थानि वसाहों: जुहोऽति:॥ स इह चाहिँ कश्य यत्र चिन्तते॥ किं भेदने वसाहों: कर्तवः, अथवा तन्त्रातिः। किं प्रामम्॥ वसाहोंस्यत्रमेकःकर्मकष्टेऽध्यात्मकस्य प्रदानः॥ वसाहों: कल्वेकस्वे कामस्य:। तन्मय: स्माय:॥ कृत:। प्रदानस्यकालभचाराः। एककारभः स्यम्भवे॥ अस्तत्वोपस्यकालभचाराः॥ प्रदानस्यकालभचारे: स्यम्भवे॥ साधारणोऽयस्यार्थानि:। तत्र एकेन धर्मानस्तव: हीमस्वैवध्यात्मेऽपि: प्रति न गृहते विशेष:॥ तस्मात्तन्त्रयः॥ २४ ॥

( भिन्नतापािय कालस्यवृद्धियकालव:॥ ६ ॥

[ ६ ] कालेबद्रात्मवः एकस्य:॥ २५ ॥ चौ ॥

देवतामेव, एकारद्विनृपि: भिन्नतापाियार्थार्थानि:। तेषु गृहानि विशेषः॥ यस्य प्रदानस्य यात्वार्थार्थानि: कृत:। स तदर्थं इति। तस्मात्तन्त्रमेवः॥ २५ ॥

पाण्यं तस्य न प्रातः सामायः। नापि धार्शिकाः।। यस्य तु पूर्वाणि करणं प्रारं तस्य प्रारं धार्शिकाय सामायः। प्रामवः। तस्मात्त्वावैकस्य: विचिन्तते॥ स × महत्वः॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

* सुभाणायमर्गि:–स। + एकारद्विनृपि:ः खो। ** तत्र चेदः। खो। × स इति:। स एव पश्चः इत्यः।
इतरप्रतिपेयो वा ॥ २७ ॥ सि०
अथवा नैव भेदेन कर्तव्याति। किं तहि। तन्नमृ। कप्स्मात्। इतरप्रतिपेयो वै—आहवनीयप्रतिपेयो नान्तिकाविपि। कथं हायते।।
आहवनीय जुहातीर्थयत्सत्तमंस्ववर्धावहवनीयः प्रापः। तत्र, असि।
मात्रिखित वायथः। तद्पि मन्यन्त प्रार्यंः श्रमणः प्रवृत्तवायथार्थः। प्रापः। तत्रदपि वक्तरः,
युपस्यानिकेकः सस्म मात्रिखिति। उभयः
सिम्बापि विशिष्यमाने वाक्यादेनः। मन्यनस्य स्वार्थपरार्थवेदेवार्थः तस्मादा—
तस्मादायतरदर्शविभिक्तं। मन्यनस्मात्तिकं वा। तत्र च 
मन्यन्त विकल्पितविनिलिपितानिकारो ब्रमः। कृतः। 
मन्यन्विधिपरत्वद्वायशः। एवं बहाँ—युपस्यांतहतयति ।
हाताभवय, न हि दीर्धिश्यामां ज्ञातनिति+ दीर्धिश्यामां होमेस्व मन्यत* इति।
तत्परिहारामि कलपनान्तरस्तुकः। वैश्वैर्मनुस्थायां ज्ञातनिति =। तथाः
पुनर्योर्द्धस्वम योर्द्धमानः पुनरानु—+ हातत्मातिति। पुरुषस्येव+ ज्ञातत्यापति इति। तददपमापि तत्र न श्राक्ष्मातिति प्रावः।
॥ २६ ॥
पिथ द्वितीय कल्पमहां। युपस्येवानिकेषभि मयित्वा तथा होत्वायम्य।
तत्रवभयं श्रवणं, ज्ञवानोग्य न दीक्षितस्यानि ज्ञवानोग्याः।

तत्र यदि युपस्यानिको ज्ञवानोग्येषां तद्वियष्टिः मन्यन्त, तत्वथा-
ज्ञवानोग्यां युपसानिको नीतिः होमम: प्राप्ताः। आहवनीये
ज्ञवानोग्याः नियमातु। तत्र, न दीक्षितस्यामि ज्ञवानोग्येषां
संबेर्थते। अय तु, अभि मयित्वेत्यत्तुदिनीयेते तत् आहवनीयम्य
अन्त्योदयमाहनवनीयो विद्ये। तत् समाधिते भवति,
ज्ञवानोग्य च, न चाहनवनीय ज्ञवानोग्याः। तस्मान्यमन्यमः
विद्ये, नातिकम।॥ २७॥

अनुवादमात्रार्थार्थम् = ॥ २८॥

कृतं: प्रासेनुवादः। सोकयां। सहार्यिना युपस्येषां दुष्कर्मस्।
युपसानिकेष तव्यं मयित्वा सुकरो होमः। न्यायप्राप्यानुवादः।
एवं सति यथासागरिकेष ज्ञवानोग्ये, न दोषः। अय कर्मान्यमाहनः
कर्मान्यमाहन एव न हुयाते। अहं कर्मिते भवति। तस्माचन्तः
युपाहुति।॥ २८॥

अश्वान्तवार्ष्ट्र+ देशानाम् ॥ २९॥

न चानतिकदेशः सर्वाः: शासितः, आपोकल्वादनिर्मात्रः।
अय परमाणिकेन शिष्येण, तद्वा गृह उपदेशः = ॥ तत्
परितिद्धम्। न च श्रवणं परमाणिकेनिमिन्यः
संबेर्थते। तस्मान्यमविविष्टत्व-
मात्रार्थार्थम्॥ ॥ २९॥

॥ २७॥ २८॥ २९॥

* तत्र-कौ श०। = ‘अनुवादमात्रार्थार्थम् इत्यादि सूचन काजीमुद्रित-
पुस्तके भाष्यमायण्यया प्रकाशितमात्र। एवं शास्त्रां इसे उपादितमात्रोपक्रियः
नोपक्रियः, तथापि श्रीसंख्यां वेयक्तमात्र। कौ-संख्यां सूत्रयोढ़तमायण-
संवरणीयम् शृङ्गारः संयोज्य प्रकाशितं नियम। * हूँत्र-कौ श०।
+ अश्वान्तवार्ष्ट्र-म०। = उपरुःयेत-ग०। * तस्मान्यमविविष्टत्व-
मात्रार्थ-ग०।

०
( अवभृण्यं भास्यमध्यमां तत्तत्त्वमध्यमां सत्त्वमध्यमां सति ॥ ८ ॥)

[८] अवभृणे प्रधानेऽशिष्यिकार: स्पष्ट हि
तद्विद्विषिङ्गोन: ॥ २० ॥ पौ।

अस्ति: ज्योतिषगृहमें भूमिः। तस्मिन श्रोयते, अप्स्वव्युर्ये चर
न्तीति। तत्र विनार्थते। कि प्रधानमात्रमपसु कर्त्तव्यमपवालः
उपीति। किं प्रात्!। अवभृणे प्रधानेऽशिष्यिकार: । प्रधानमात्रमप
कर्त्त्वमुः। कुः। न हि तद्विद्विषिङ्गोन:। न हस्यान्नुः प्रधानेऽहु
कोशिना संयोगः। यदाहवनाय जुहोति त्रायमुरीत्विनिहितः।
स यथा प्रधाने तथावेस्तुः। आप्स्तु प्रधाने केवले विधिता:। अप्स्वव
प्रृणेऽन चरन्तीति। अवभृण्यं चतृति हि वर्णदेवतस्यकपालकपालज्ञस्य
ग्रामस्य वाचकः। तदुपलिवाक्ये अवतात्रू, वारुणेऽकपालिनास्वमृह्यं
यन्तीति। न चाच गमनं विधिते। अर्थबिरूहितं तत्र, अयु चतुर
ग्रामानात्। न चाच भृणौ नाम कालिदासाद्विति, यः वारुणेऽकपालिन
ग्रामानात्। न च वारुण एककपाल्दाशिति, येन गमनमुयतेत।
तस्मादकपालस्य देवतासंविन्यकरणमेवाचि
च्यते। स च यथा:।
तदुच्छोद्वीभृणवदः। तस्त्रीया विधिता:। तासामदेवेपु कः प्रसङ्गः
॥ ३१ ॥

इत्यदेववतवतेः। ॥ ३१ ॥

यथा इत्यमेककपालो वर्णस्य देवता: प्रधाने विधितत्वाचाणेपु
प्रवतः। एवमामापानिः ॥ ३१ ॥

साक्षणो वा प्रयोगचनेनक्तवात्। ॥ २२ ॥ सि।

साक्षणो वीभत्तचनेनक्तवात्। कुः। प्रयोगचनेनक्तवात्।
तासामामापोभुः श्रुयते। किं तहिः। प्रयोगः। न लोकदृश्चन्मुः।
अप्स्वव्युह्य देवता:। कर्यं तहिः। अप्स्वव्युह्यं नाम:। ते आपि पदे कारकः
॥ २० ॥ ३१ ॥

* इद्य च सूचृण काशिमुद्धिन्यतुके परिश्रयम्। श्रीसंभके, इतवरादशपुरके
व्यंप्रोपद्धत्वाचाणेयाशिष्यिति विद्विज्ञम्।
बचने। न च विशेषणाविशेषणता। उभयोत्तरतीति क्रिया संबन्धः
न सिंहः। चर्चतीति च प्रयोग उच्चते। तस्मात्योगाधृततोऽपि।
अविनिवृताः ज्ञाताः सत्यवक्ष्य, अव्यासी = तु विधानाभा-
यमानेनोपदेश्येयशिष्यत। तस्मात्ताः ज्ञातव्यथुपर्यंत्यपि न केवलः।
अवैश्वास्यपि तत्त्वं कर्तव्याति॥ ३२॥
\\
सिद्धश्रीनाथः॥ ३३॥
\\
लिङ्गे चेतनमयं दर्शयति, अपभ् त्रुणं प्रायः तपस्याः प्रावारमारमारायति-
तिः। यथाज्ञानमाणी वृत्ति: स्मार्भं विधायत, अप्सरासारसति,
त्रुणं प्रायः तपस्याति च। तथा = वाक्यमेत्ततोः स्मात्। अथ यथोक्तोऽ
स्मायस्तथादिविश्वासनुयं दृष्टा नासनं केवलं विध्यत इति नासित दोषः
॥ ३३॥
\\
अथ यदुपर्यं: दृष्ट्येवसतवदिति। तत्र ब्रूमः-
श्रद्धविभागाच्य दृष्ट्येवसत्वाननन्यः॥ ३४॥
\\
विभक्त: शब्दः, प्रशस्तस्वभावृता इति वाचकः। अव्यासामायामा-
पाराद्यः शब्दः। अवभृतशब्दसंयुक्तं च दृष्ट्येवत्, वार्तनेनेकक:
पालनस्वभावं यन्त्रति। तस्मात् तदुपर्यं भवति। आपस्तु प्रयोगां-
शृगमित्येवमपिंदिः हेतुः। अवैश्वास्यपरंनेवमेतानुः॥ ३४॥
\\
( वृषणप्रधासेपु दृष्टिकणिकाः क्रियामारामयथः प्रथगङ्गानुजानाः-
विनिर्णयः॥ ६॥
\\
[ दृष्टिकोणोऽ वृषणप्रधासेपु दृष्ट्येवसत्वार् +
विक्रियते॥ ३५॥ सिः
\\
वृषणप्रधासेतु प्रवित्तपृथ्वित्वमानांत्र, पृथ्वमारी प्रणयतः, पृथ-
मयं कुपे इति। तत्र कृपयते, अन्ताध्येयरूपं निर्होरे हरियासातः
॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥
\\
= (अ० ११ ५० २ अ० २ ५०० ८)। ×प्रायःपारायत्वतीति-
क० ग०। = तद्वाक्यमेदः-क० ख०। * दृष्ट्याननन्यः-क० ख०। दृष्ट्या-
नन्यः-मू। + सर्व तन्त्र विक्रियते-भृति ग। सर्व कृपयते-मू।)
ञः \text{सन्निदिनःहृदायरमाध्यसंगमेः} \text{[ अ० ११ प० २ अ० २ प० ०३८]}


dक्यति, मार्तिमेव प्रतिप्रस्थतात् दक्षिणाप्रमिति। इह विचारि।
कः भैनि, दक्षिणाविहारोऽङ्गानि क्रंश्यानि अयवा यान्येविषोऽर
कतानि तान्येवितान्त्रायुपकृतिः। किं प्रात्मयू।

भैनि अङ्गानि कर्त्तव्यानि। कुतः। देशे-देशानु। देशो हि भिग्ने,
दक्षिण उत्तर इति। याम्यूरे विहारे प्रधानानि तेषा तदेशान्येवा-
ङ्गायुपकृति, अङ्गानि × तु विधानत्वाध्यानोपदिश्यंरस्मा-
स्यादेक्षलिंधिति। नाम्येशायाः मार्त्याः।। तस्मात्तदर्थ दक्षिणे
विहारे भैनि कर्त्तव्यानि।॥ ६५॥

अञ्च्छोदनेति चेतूः॥ ६६॥

एवं चर्चप्रयति देशभेददक्ष्यानां पृथिककिष्ठेऽि। नैत्युपकृतम्।
यक्षाणम्य। अञ्च्छोदनेति भार्याः।। यत्र यामः फलं प्रति चोऽयेते
तवायुपानि गृह्यानि। न च रहस्यामः फलं प्रति चोडनाः।। क
नाहीं।। चातुर्मायः स्वर्गकामो यजनेति। न च चचिं कर्मं चोऽयेते,
अङ्गानि प्रार्थितं नासनं, कुतो भैनि सन्दर्भतः वा॥ ६६॥

स्यात्पौर्णमासीवतूः॥ ६७॥

स्यादक्ष्यानां प्राति: पौर्णमासीवत। तत्था, पौर्णमास्यां पौर्ण-
मास्या यजनेति न तावकङ्कम्* फलं प्रति चोऽयेत।। अन्त्रतः तच्छो-
दिं तु, दस्तूपूर्णमासथाः स्वर्गकामो यजनेति।। अथ च साङ्गप्रधान
पौर्णमास्यां क्रियत् इति।। एवप्रमिषो भाविप्यति॥ ६८॥

प्रयोगचोदनेति चेतूः॥ ६८॥

अञ्च्छोदनेति, प्रयोगस्तर्पौर्णमास्यां चोऽयेते यजनेत्यायायस्य।
प्रयोगादायां च कालः।। तस्मात्तद सात्त्वग्र प्रधानं पौर्णमास्यां क्रियत्
इति॥ ६८॥

॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥

\[ \times (अ० ११ प० २ अ० २ प० ०३८)। कर्मपुण्य चो-कृष्ण। \]
तथा = ब्रूमः

तथेष* ॥ ३९ ॥

इहापि मारुत्या: प्रयोगश्रोतय आसाद्धतीत्यनेनाःस्थलयातेन।
यथा च कालः प्रयोगश्रोतेवं देशोपि। तस्मान्मारुत्यपि ताज्जा
दुक्षिणात्विहरे कर्नेवा। न नन्त नाससाद्धसतिश्वेदः यान उच्यते।
क्रमं तस्य प्रयोगं वक्षयति। आह। यागार्थं तद्वादास्तुं, यथा प्रक्ष-
तो। तथा द्वार्यं भवति। इतरथां देशोत्रेः कपटमिध्वं स्मातो।
गामार्थं चेताः गागोपक्रमं कायः। सैषा लक्षणया याग्रोधना भ-
वति। यथा, सौर्यं चलं निर्भेतः, सौर्यं बक्ष्मालभेति। तस्मा-
द्विहापि मारुत्या: प्रयोगश्रोते। तथा च प्रातानामद्वारं भेदेन
क्रिया ॥ ३९ ॥

आसाद्धनमिति चेतु ॥ ४० ॥

आह। नाससाद्धसतिश्वेदः यान उच्यते। किं तवहि। आसा-
द्वन्दु। नन्त लक्षणया यान वक्षयति। न श्रुतिमस्त्रुः लक्षणाःस्थयः
यानियाः। आसाद्धनस्य द्वार्यं त्रित्त्ववनाःस्थलयांविषयः। आत्मायत, यथा-
साद्व द्वार्यं संवतित। यद्वि दक्षिणाश्रोति मारुत्या होमः सिद्धः
स्यात्समीपि नयनं द्वार्यं भवेत्। स तवसिद्धः। प्रक्षो लेकलवा-
हर्षीयस्मि तत्रै त्रिविद्रो होमः। अतस्ततंसिनिप्रये नयनं द्वार्यं संव-
वति। न तिवेत तथा। न चेतु द्वार्यं युक्ते युक्ते एव आहः।
तस्मादासाद्धनमासाद्धसतिश्वेदः न यागः। ॥ ४० ॥

॥ ३९ ॥ ४० ॥

= अत्-कृषि ॥* यदूक्रा काशीमुद्वितपुस्तके ' तथेह ' इति त्रूत्र भाष्य-
नुपुष्के 'इहापि मारुत्या: प्रयोगश्रोते।' इति भाष्ये च सूतसमेत प्रकाशितवं
तस्मातेः प्रभास्यतिकर्ष्येत्। आदिशुपुस्तकेऽपि, शास्त्रीयमुद्वितपुस्तकेऽपि
च तथामातुः। यदापि शास्त्रीयमधुसः 'अथेव' इत्येव पाठे
हस्ते तथापि 'तथेह' इत्येव पाठः तात्त्वियानिलापि श्रेयः। आश्रविध्वः
यथासाद्व द्वार्यं भवेत्। तव द्वार्यं भवति। यदि-ग।
नेत्रावलीगुणवत्ता || ४१ ||

अद्वृत्ते बिहारे हरीश्चन्द्रसाध्यतिमञ्जरीनांतरविहारसंबन्धः पद्मसंहित, +
माहत्सिव प्रतिप्रयथातु दक्षिणासिद्धज्ञेयस्यकौशलवादेवस्मिः हायते,
यथा नाससाध्यमहकुर्माशिर मिति क्रमं क्रत्वा। आधवनीयमत्रे व्यव-
स्थया हविनां होमः प्रातः || तदनविधानादनासादनमपि तथैव प्राप्त-
मुः तत्र व्यवसायमभमनेन क्रियते। यथाप्रज्ञसा च व्यवस्थाः।
होमाय च प्राणं नाहुयाः। तस्मादेकात्भिमाय सादनमुः। अपर
आह। एकोद्वितीय बाक्य एक एकादशसाध्यतिर्थादृशः उपयो-
विहारयोगसादनमाहं। उत्तासिद्धव व्यक्त तदः वारमयूः। एक-
हस्माहृत्वारणं दक्षिणे होमाय न भविष्यति। विशेषतः तथाक्रमणं।
तस्मादयुक्तमुः होमायुः। अत्याचे, आसादनमवेदे विक्रीयते।
यथा हृदयः अवतारि, तत्र हृदयः। यथा न संबधति तत्रादृष्टारुः।
तव न। विध्वनादयोगाचार्यस्मादह्वतुः। यथा हृदार्थः तत्र विक्रीयते।
तस्मादयुक्तमेव न। अथ होमायेव सति कस्मायांग्धो-
गुणसा कल्यंते, नाससादनसाभवेति। आह। होमस्मायेव प्रभु।
आसादन इह होमाय भवति नान्याश्रसादायमानम्यत्र हो-
धिमाय विविध मिति || ४१ ||

अवाच्चतातू || ४२ ||

न च होमायादनाधृतं वक्तृत्यं, सति होमेण प्रश्चलित ह्यं प्राप्ते-
ति। यागस्तु वक्तृत्यं। स च सति होमेण वश्वेत लक्षणाधिक्षेत्र
वक्रमः। तस्मादाध्यात्मायतिर्भुवनं पौर्णासीवयं गृहस्य
उच्चैते। तथा च सत्यस्यं || ४२ ||

|| ४१ || ४२ ||

+ पद्मसंहित--- ग०। + प्रतार--- ग०। = भिष्मृ। तत्रकथः-क० ख०।
× व्यवस्थाः। माहत्सिव प्रतिप्रयथातु दक्षिणेण विहार हिति-ग०। * कार्यालय---
क० ग० मु०। + मेनेति-- (क) ग०। = अवाच्चतात्त्वथाः-भी ० ग०।
अम्भायवचनं तद्दृशः ॥ ४२ ॥
श्रीदिकवचनं तद्दृशः युक्तं भविष्यति यद्यन्यायोऽपदिष्टः, यदेवा-
ध्वन्यं करोति तत्प्रतिप्रभुता करोतीति । तथा, यस्मिचैव होमस्ते-
स्मिन ज्ञूते देवतायज्ञनमिति, दृश्योपिनि विहारं देवतायां दृष्यति ।
बधागायं आसाद्यनिदेशायं दृष्यते । तस्मादन्येवम् ॥ ४३ ॥

( वर्णप्राप्तार्थू कर्तुण्यं तन्त्रतचिन्द्रणम् ॥ १० ॥ )

[ १० ] कर्तुण्यतिष्ठते चेतुः ॥ ४४ ॥ पूरो
तवेष्ठिं चिन्यते, किं कार्तिरो मेधेन्द्र तन्त्रानिति । किं भास्मुः ।
कर्तुण्येदुरस्त्य, यथापि भेदः । अपि द्विभिः साहानि कर्तूर्भिः
विहारं प्रचारित्वम् । इतर्दृश्योऽणै एवं यथादेहाऽ साहानि प्रधानाभिः
इत्यावर्तिनिः । तेनोज्वरावहारिः । कर्तूरो गृहमायाविशोऽनि
दृश्ये विहारे नोपकुर्विनि । तस्मात्मल्क्षस्तः तर्भिंचित्वम् ॥ ४४ ॥

न समवायात् ॥ ४५ ॥ सित
नेतवेद्विषुः, अज्ञवकर्तुण्येह । किं दहुः । तन्त्रेण कर्तिरः
स्युः । कुतः । समवायात् । वचनेन हि कार्तिरः समवायन्त्र, चातुर्याः
स्यानं यज्ञकृत्यं पञ्चचतुर्ढिं हति । समुद्दासंस्केत्ये भियास्यनुसारे
एव कर्तूर्मिः संवध्यते । वर्णप्रधासानां च तद्वयवल्लाप्रभिमिसांिसंव-
न्योपस्यमयमय । एकाग्याः वर्णप्रधासानाः प्रयोगः । एकात्त्वावातुः
समाधानपूर्दभोंहारार्धः । तद्यवद्वचनं तावदेवात्र भेदेनां कर्तव्यं,
नान्यदिपि च कर्तूट्यं भेद उक्तः । तस्मात्तन्त्रेण भवति । तवेष्ठितात्
प्रधानभेदः उक्तेन्तुकायसः गानां भेदाभ्ययमयमय । कुतः । अहारनाः
प्रधानाभिमिलात् । यथेष्ठ हि प्रायाजार्थीं मायायं क्षेत्रे भेदावेन चिनया,
एवमहम्मृतवालं तृत्यां प्रायाजातिरक्ष्यं भेदीवस्त्रीयस्य । वति ।

तात्पर्यः ॥ अर्धस्याविशेषगति सर्वन्यथाजातियोऽन्यस्या-
हस्यपरिकालोऽन्ययाजातियोऽन्यस्य ॥ प्रायाजीयहेक्योपकारः
॥ ४३ ॥ ४४ ॥

× विशिष्टः । न च-गः +अर्धवस्त्रीयन्त्र-खः । अत्र-गः = अर्धयाजाति-गः ।
সংবন্ধেনোপক্ষবিন্তি । বহুবিন্তি যাগদ্রষ্ট্যাধারণেন । অপরাণায়ীকরণ- 
সংস্কারদ্বৈরণে । তাহি যাগদ্রষ্ট্যায়িকরণেবদংদ্বৈরণে । কার্তিকুত 
ক্রিয়ানিবৃত্ত্যাপুরুষবিন্তি । তেন তে দেশায়েদুপি ভতি প্রাণতীপকার- 
প্রায়শিলাভাজান্তে কিয়ানিবৃত্ত শক্তি চকষুচিতি ন বিশ্বিতি ।
কঃ পন । প্রাণতী উপকার শ্রতি । হোতা তাবাদাত্রতে গার্হস্থলয় 
প্রথাদাহরণীয়াদদ্বৈবিধ্যা যায়যাতি তাবাদাহরণীয়াচলনেন সংবহৃত্য যাগস্য 
কর্তৃকুচিততে । শক্তি তাবাদাহরণীয় এব সামাজিকান্তেনব 
ক্রমার্থে যাগ্য কর্তৃকুচিত্যেত সংবহৃতে কর্তৃকুচিতিনিন্তার 
অলে । ন বিশিষ্ট । তথাপি সমাজতাবাদকদ্রষ্ট্য তথাব্যবীত 
এব প্রত্যাশীলায়নোনিভী কর্তৃকুচিতমুক্ততমু । অতো সাধারণ । ন বিশিষ্ট ।
তথ্য তদ্যুক্তাত্মায় উমাচরণীকৃতেন সমাজতাবাদ 
বন প্রত্যাশীলায় কর্তৃকুচিত । এব কর্তৃকুচিত কর্তৃকুচিত 
কর্তৃকুচিত সত্যবীতে প্রত্যাশীলায়নানাধ্যায়চলনে এই শক্তি নাথায়নীর 
মুক্তিতে । অন্তস্ব 
স্বাধ্যায় 
মুক্তিতে । অন্তস্ব 
স্বাধ্যায় 
মুক্তিতে । অন্তস্ব 
স্বাধ্যায় 
মুক্তিতে । 

ধৰ্ম্মদৃষ্টি বৈধ পঞ্চম দুর্যোগ । প্রত্যাশীলায়ত সূত্রিতান দুর্যোগঃ 
চৈতন্যাধিকার চার্য্যান্তি । অন্যখ দুর্যোগাভাবাখান্ত যাজ- 
যে যে । নবনীতায়ণী যাজায়তিন্তি । ন বাহ্যা কালাবাহার । কর্মভ-
বিন্দীত। শিকারিগণা বধাভায়য়ন । উপায়রূপে চৌদ্রিতাচার্য্য চিন- 
তস্মাতদুর্যোগে মুক্তি তথা ত তত্ত্ব কর্তৃক। । ৫৬।।

বেদব্যেবাকলায়তি চেতু । ৫৭।।
অন্যায়ের, বেদব্যেবাকলায়তি হতু । চৈতন্যে, অন্তস্বাধ্যায়: পাদে হর্তাত 
র্ত, বহির্ব্যদ্য হর্ত । একাক্ষর হতু । পাদ উমাচরণপত্তারসমাহ ।
তস্মাতকর্তৃকধার । ৫৭।।

ন দেশমাত্রায়ত ।৫৮।।

II ৫৫।। ৫৬।। ৫৭।।
नेतृद्वर्यः कस्मात्। दृश्यात्वात्। नात्र होतः पादो वेदरुपकारार्यवेनापदिष्यते। किं ताहि। दृश्यात्वात्मतिदिनिष्यते। तस्मन्त्र
देशो होता स्थात्त्वं, जनास्याचः पादेऽज्जलो भवति बहिर्वेयन्य
हति। कुतः। एकाक्यप्रवातः। एकसंहिर् वा क्रिये युक्तं, संनिध्यमनहो
देशकार्यतवात्। यदि च होतः पादो वेद्यज्जलनेपदिष्यते, एकाधिक
चत्त्वेदिनिविद्धते हत्। अव्यन्त हनि द्वितीयस्यानिष्यः यवत्। सोपि
विषयायथो बहिर्वेयन्य हति। कर्ष पुनरौक्तत्वेदित्युक्ते द्वितीयोपार्कि
तत्र प्रस्तत्। अप्राप्तिदिनृत्वात्। यदि ह्रूयोत्तेष्यववः। प्राप्ति
स्थात्त्व एकसंहि वचने द्वितीयविवृत्त्यग्रहः। न चार्टित। प्राप्ति।
तस्मादसिद्धिः। तस्मात् ब्रह्म। तथा च वाक्येष्टे।। अथ तु देशनिबिष्याना
यथेतत्त्वात्तद्वित्यानुमंचायम् संभूय क्रिये दर्यकार्यवाचवाक्यवम
गुप्तचर्यः। तस्मात् होर्पादो वेदरुपकारकः।। अतो नोभ्यत्र
विचेयः। ॥ ४८ ॥

(वर्णपदार्थवाचार्यानं पतनीसंयमानमावृत्त्यायकः
रणम्। ॥ ४९ ॥)

[४१] एकाभिज्ञादुपरेण तत्र च स्वातः। ॥ ४८ ॥
इदं मर्य तच्चिव विनयते। किमापारार्षिका होमास्तत्र कार्यः
उत भेदनवति। किं प्राप्तम्। तनमामिति। कुतः। एकाभिज्ञातः।
पौवारार्षिकानमाधिमेधास्त्रिद Uकः। इह स हेतुनासित। एकाग्नितवा
देशसायः। तस्मात्तदे तत्र च भवेयः। ॥ ४९ ॥

॥ ४८ ॥ ४९ ॥

× यदृच् 'एकाक्यप्रवातः हति। मापवं। काशीभूमिकिर्पस्य सूचनमेण
पकाशिन्तं तद्दलिमः संबादेवयाधिपुरस्यककण कुन्तस्य तथा नृपमन्यमानावदायमी
प्लेमीनीवायुपायामादायिमिद्विगुप्तकेतां जवाभास्यास्युतस्य। सत्तभुदानतिविशाया
कतरं भवोपक्षितम्।। कारकः। नोभ्यनं-के ५० खौ।
नाना नाम ब्रह्मेदातृ कहि।

पर्यायनन्दनामुत्साहं प्रणाल्यानामविवाहस्मृति भि।

व्रजध्वजय नामोज तानी प्रतिप्रसादात्मक वाक्यम्।

लक्ष्मणनामविवाहस्मृति।

( ब्रह्मसमाकृत जाणुकार्यात् पंजुनानामयमेकर्म्मयात्
विवाहाधिकारण ॥ १ ॥ )

कर्मश्रेष्ठप्रतिपत्ति अन्ययोग्य व तत्स्मादेवत्वति भि।

कर्माणि चोरिणात् प्राजापतयानां नृषिसङ्करी तत्र।

एवमिदाहि प्राजापत्यानालम्बेति चोरितानि ॥ ५० ॥

व्रजध्वज्ञानानामुत्साहं प्रणाल्यानामविवाहस्मृति।

कर्मश्रेष्ठप्रतिपत्ति अन्ययोग्य व तत्स्मादेवत्वति भि।

कर्माणि चोरिणात् प्राजापतयानां नृषिसङ्करी तत्र।

एवमिदाहि प्राजापत्यानालम्बेति चोरितानि ॥ ५० ॥

‘पर्यायनन्दनामुत्साहि’ इत्यत पर्यायनन्दनाम्यालोकीविभिन्निति।

तयागी प्राण्यानार्थेति।

‘व्रजध्वज्ञानानामुत्साहि’ इति पार्क्षण्याजन्यात्मकविभिन्निति।

तयागी प्राण्यानार्थेति।

व्रजध्वज्ञानानामुत्साहं प्रणाल्यानां चोरिणात् प्राजापतयानां नृषिसङ्करी तत्र।

एवमिदाहि प्राजापत्यानालम्बेति चोरितानि ॥ ५० ॥

ि इति।

( अ ० १ प० ८ अ ० १३ चौ ५२ )। नृषिसङ्कर को खे।
कर्मणां तथेऽत्र सर्वाङ्गु प्रातेविण्डू पर्यंतिकराणानस्य गुणकाण्डस्य निर्मणं पुनर्वचनं कर्मिन्छिपस्य निवर्तकम्। यस्मात्चेत्यं तस्मात्, भ्रज्जात्न्यायलक्ष्मत इति कर्मात्तरचोदाना स्याद्। पूर्वपिष्क्या ब्रह्मायणाय अन्यों सत्त्वध्रुव राजायाकर्ममिति इति।

संस्कारप्रत्येको वा वाक्येकर्त्ते कनसामायायात्

वा कर्मोपलेपस्य इति। किं तस्मा तस्माति संस्काराणां प्रात्नावसरणाय। तस्मादवसरणायं बलसमिन्ति तस्मिन् प्रतिप्रस्वं। किं कारणम्। वाक्यकर्त्त्वे = कनुसामायात्। एकपिर्वु वाक्येन, तत्र पर्यंतेकार्यात्र नुसंजाति, ब्रह्मायणायं नुसंजाति। कथं जावते। आलंभत इति द्युत्तेवतस्याधवाद्यात्। समाने च केवल वाक्याऽकर्त्त्वे भवति।

तदृशः हि केवल आलम्पो वाक्येऽ वृद्धेवतस्यायक्तावात्। अथ वाक्येऽभेदं स्यात्। ततः पूर्वां, कर्मोऽपि प्रतिषिध्येऽ, परेण कर्मात्तरं चोद्येऽ। तत्र द्युत्तेवतं वृद्धेवतं। यदृशः पूर्वांं सभेनस्य इति।

तत्तქः अवस्थायायेऽ न संवेद्येऽ। तस्मात्कः वाक्येऽ। नन्वेकं श्मलक्ष्मं केवल अपेक्षा वस्तुष्कं हितं संस्कारा: प्रतिविष्कर्त्ते, परेण अविच्यं इत्र: ध्येयेवाद्यायेऽ एवं: भवति। न हि। ब्रह्मायणायं भवति। इत्युत्के-पृथिवी पर्यंतिकरणाम+ उत्तरं: सिद्धः। स न विष्णुहो। तमानु:-

‘ब्रह्मायणायं हि कर्मात्तरम्।’ तत्र यद्यदेव द्युत्तेवतं पूर्वांभेदं वेद-वान्यश्येऽ इति।

यथावसं प्राप्तः संस्काराः। आश्रित्क्षेत न कर्मया इत्यद्विपि वाक्यायं उपप्रायवामानेः।सिद्धातिविधानां न गृह्यामः। वाक्येऽभेदवहद्यकपमायाचाच।

× प्रतिष्कर्त्ते: –| ग. = ‘वाक्येऽकर्त्ते कनसामायात् हि कारणयं द्युत्तेवतस्यायं भ्रज्जात्त्यायं नुसंजातः। प्रपाठित्यं इति।’ एवं वायुः। + पूर्वपिष्करणान्त्य: कः।। * संस्कारा: हि-पर्यंतिकरणात्तकारं कर्मायन्त्रया आलम्पोः संस्कारा इत्याः।
वात्रिकासाधितशालिवारभाष्यसमूहे- [॥ ५ ८ ॥]
श्रास्त्रम्: केवल उत्क्रमितति नास्ति कतुसामाये वाक्यमेवः
॥ ५२ ॥

वपानां चानभिधारणस्य दूष्टनातु॥ ५३ ॥

सच्या वा एवाहे व्या यदुभिच्छुता ब्रह्म च व्राहसाम युद्ध-साम्यालपमेव, मन्त्रस्वयास्तनामिषुता इति: यदि संस्कारप्रतिपेधः,
ततो जुडः: सवनीयप्राचरण = रेरितवार्याजःपरे नास्ति। तद-मायादानभिषुतम् युष्टः। अथ कर्मचेतोपरिवीषस्तो व्राहसाम-शाल-अर्पि चामिन्कालेः संस्कारा न कर्तव्या इत्यमयमथमयानवादुम् एव। यद्रा हाष-श्यास्यमिन्कालेः सिद्धितसत्वः न्यायेत्र नवजस्वार्थो नवसंस्काराणामुक्तिः: प्रस्तो-न्यासिन्कालेः संस्काराणां येन प्रतिपिण्यवेन ॥ ५२ ॥

पृष्ठापि: 'वरसाम्यालपमेव' इति कर्मानांर्हे, तस्यापि: पुरोजागरणे प्रासुकिका: पयाजा:। तस्मातुद्वैतनमुक्तं, तुरारिपर्ष तुल्य्वत्वातु॥

तत्र केविचिर्यादित। तेषाः = हृदि पशी। एकः+ पशी व्राहसामकाइः
अध्यम्: ब्रित्तय: सः करुसागमः समाहः।। अर्थिनिद्रये पशे वपानामहि-
चारण विचित्रे। यद्रा च माध्यमिन आत्ममस्तु तदसामादिवारिण्य त्वमूत्ताः,
वपाया अनुपचारातु। योऽकलेऽ योऽत्वाविधारणसंस्काराः नान्तारीशः हिं-ध्यनुभूतस्यादनीनामिवधारणात् शक्त्याचारनोपामप्पवः = ॥ कर्मानारः तु स
धर्मेन्द्रनुभूतपवः। तत्र शान्तः नास्त्वीतः।*

= सवनीयप्राचरणं रेरितवार्यादित्रिः-करुसामाघामिषुत्रोणे रिकवाद्विद्याधिकारीः।
× ह्योपित्रीत्र-ःयोपित्रीत्र वादिनोः प्रयाजाभिवानामिवधारणस्य तुल्यवाद्वादित्रिः।
+ तेषा-प्राजापत्यासुभां । + एकः इति-आधिनिद्राध्यमान्तरं करुसागमः
सहोपस्फूर्ताः पद्माः परिव्यक्तिकारणांत्र तत्रा तत्र उत्सूर्य व्राहसामकाइः, आध्यम
इत्येकः पशे इत्याः। = च व्राहसागमिषुत्रे 'सच्या वा एवाहे व्या' इति दोपाग्राज्ज्वाचारनामिषुत्रोऽः। * नास्त्वीत्र-आधिवार्याक्षामवानामिषुत्रोऽ
दोपाग्राज्ज्वाभवतवः। अकर्मान्तत्रत्रे विमवाप्पाधितः। कर्मानारः तु तदीयवाप्पि
कद्राष्टिवार्याक्षामवानामवावाहोशाङ्रौवः नोदेशातिवासः।
भमः कर्मन्तः। तत्र। प्रदायः पुनःरिज्जयः। तेषाः ईशोपस्वतः। तेना-भिधारणस्य स्थानृ। अनिष्कारणशृंगारं नोपपधेत।

तस्माद्धिपि संस्कारप्रतिष्ठेष: || ५३ ||
( पञ्चगार्देरत्ि--उक्षावक्ये कर्मचीनक्रियाविधानेन परिसंवस्तिः)
भिधारणविवशायनयनाविहिकरणम् || ५३ ||

[ ५४ ] पञ्चगार्देरत्ियास्तेष्येति के तु || ५४ || पू०
अस्ति पञ्चगार्देरत्ियास्तेष्येति माहत्त्वः पञ्चगार्देरत्िः यो: कामेत्त बहुः स्यामिति स एते यज्ञेति। तत्र शुरूिते, देवषार्थमान्याश्वाष्ट्राः सप्तद्व्र वातिक्षिणसि। अः अः उपाकरोति। सन्तद्व्र पुष्कृतिस्तां पर्य्यन्तस्तानः श्रीस्वातिकानितिः आलम्बनः। नेतारात्सुजनसि। तदः संवस्ति राजीवः आनवयस्ति। तां श्रीवेष्ट्वश्चतः पर्य्यन्तकुत्तानितिः आलम्बनः। नेतारात्सुजनसि। तत्सैव

इवर्मां नोपपधेते। कर्मन्तरवादोऽधिकारिः हविः चोड़केन संस्कारः। प्रावृत्ति स इह नासीतियास्रकारचनमुपाध्यः। एवंति || ५३ ||

‘संवद्ध मात्रानिविवत्सा अप्रवाया उपाकरोति, संवद्धः प्रशोभा:'
इवि पूर्वशः विहायनीशु या वेवि साधारणात्वः। तस्मात्तुवुष्टद्विसांयोगाचचः
तुलिनाथः काव्येः। त्वैिः वाक्याः। ‘तान्यां निबन्धानामस्यानिति, इत्या आलम्बनः। नेतारात्सुजनसि इवि। तत्र तात्रिति क्रृः। परमस्याः। इतरावस्ते

× विवस्ता:—विवस्ता इत्थोः। = अप्रवाया:—अप्रवाया इत्थोः।
* प्रशोभा:—अपसर्वानिविवत्सा || + उपाधेतत्र त्रेत:—तस्मादप्रस्तावेन लिङ्गः परमदेशेन नेतारात्सु वाक्याकाराय:। वस्तुस्तु मात्राप्राप्तानि क्रृष्णायुष्मि सह-करणस्मात् ‘सह योगाचनायों वेवि आलम्बनामिष्टवाकायो'। इवये मुक्षकेष्यः भिधारणाय=
भावभावशृंगारपुष्पवः। पर्य्यन्तस्तानावाक्रोतिनिति तृथे वेविनामेवाभावभाविकारस्य। भावभावशृङ्गारपुष्पवः। भावभावशृङ्गारपुष्पवः। स्थानृ। अतः ववश्चृङ्गामायाकेश ‘वेविनामेवाभावभाविकारस्य। भावभावशृङ्गारपुष्पवः।
ढूढूटीकाशिहितशायकरामणियः [701925054]

प्रतिष्ठिता। किमृष्णमुसर्गे आरण्यतकमणिधार्मिकज्ञानेः, अथ वा प्राणा-पत्यठांसंस्कारकर्ममुत्थानेः। तेषा च चुत्यासु प्रतिशस्वः; नीस्वी-नुष्ठ एकैकनिष्ठायनवान्ते, पञ्चास्म इति। यदि कर्मीयांपारिपरेऽ प्रतिशष्ट्यय उक्तान्तः। अथ संस्कारप्रतिपरेऽ, तदतस्त एव फलन्मिष्ठैँ पूर्णद्वरन्, पुनः पुनः संस्क्रियते। अन्तःस्य चुत्यास्वलयेन स्वन्त इति।

किं तत्र प्राप्तम्। पन्चशार्कीयांस्वते चेतु। इति चेताप-हयति। कथे पंच शार्कीया इति। पंच शार्कीयांस्वते, यथाधन्यतरा ज्ञापनश्रयः संस्कारप्रतिपरेऽ हययथः। एवं प्रत्येकप्रत्येकमां प्रभति। स एवमनुमहिंषेत। इतरवष्टः प्रज्ञानमप्रत्येकप्रत्येकमां भवेदो। एवं च तांश्वेकृष्णा इटपेश्वरान्तैं युक्तः भविष्यतिति। प्रायु-मित्रमित्रिधि न च, यदि कुटः काणो न भवेदाइहार्च्ये चाहे निर्थितु, यदि प्रतेश्वरव्यय चाहे, यथवर्णितस्य चाहे निर्मिति। निरर्दामनेतानि निर्मितान्युगः च। तत्स्वात्तंसंस्कारप्रतिपरेऽ। \(54\)

वस्तित्वर उच्चयते। तत्स्वात्तंप्रभिशोभनानः। कतो चौदश्मां कियते। अत-स्वात्तू संदेह एव नाति। 'पेदरानुत्तुजानि'।। इत्यादिन उच्चयते। तेषवेक संदेह।। किं पर्य्यन्तस्मारकान्तायागरित्याध्यतान्तः। एकवाक्यानि गच्छा। चौदश्मानानि न गृहणिति, यथास्थिता।। उत्प्रायत्यानामयश्रयः प्राप्तसवन्तान्ते संस्कारानां प्रतिपरेऽ हयति।

किं तवत्याश्वः। संस्करानां प्रतिपरेऽध्यमुः, अस्मिनकप्पे। अहार्यां न कर्त्त्वायः। संस्काराहः। इति। कथे प्रायत्यानामुः। ग्रीवीनुक्तः। एके। सम्भवस्मात्मतेवति सुरस्य प्रतिशस्वः हयति। इति। कथे वस्मात्मतेवति तु 'वास्तवः हयति। कर्मीयांपारिपरेऽ तु 'कर्मान्तरः। कर्मीयांपारिपरेऽ तु 'कर्मान्तरः। 'द्रवी-स्वी।' हयति। तब च चहहार्च्ये कर्मात्म। संस्कारप्रतिपरेऽ तु तेषामेव। 'द्रवी-मेय* संस्कारात्म कियते। न याद हयति। \(54\)

* हयति चेति- कर्मान्तरः कल्पनेत्यन्तरयन्तरः। * द्रवीयेहि द्रवीयादि-संतारस्य इस्थयः। एवं परेषापि संवमसि प्रतिशस्वस्त्तरं पर्य्यन्तिनयानभिवात्ता हृयान्यः। चित्रान्यः। न तु यागानवरथिदिवान्ति एवमेव द्वेषः।
न चोदनेकवाक्यत्वत् ॥ ५५ ॥ सिं ।

नेतदेवं, संस्कारपञ्चिष्टः इति । कर्त्यं तत्रः । न कर्मशोषपञ्चिष्टः ।
कृतः । चोदनेकवाक्यत्वत् । सप्तदशा माहुरतीर्पाकरोरीति कर्म-चोदनेनः । द्रव्यदेवतासंबंधनात् । तत्परकवाक्यमेतरु, सप्तदशा पृथ्वी-नुक्षण इति । कर्त्यं जाते । सप्तदशा पृथ्वीनुक्षण इत्येतावदपरिसमाप्तम् । तत्पूर्वार्थश्च परिसमाप्ते, माहुरतानामात्म इति।

एवं सर्थपृथ्वीनुक्षणं भवति । तथा च समात्कश्चयमेतः ।
किमुक्ते च चोदनेकवाक्यवादिति । आह । यथाभावम् । शोषवेनापि-
क्षत्रयो ततोपयुक्तः । अधायं तस्य, तत् एकवाक्यवाचः । इत्यं तस्य
शोषवेनापि क्षिप्यामहेऽ परचाच युक्तः, यद्यं तस्य शोषः स्यातुः,

‘सप्तदशा माहुरतीः पृथ्वीरुपाकरोरीति इति’ द्रव्यदेवतासंयोगायामाहोद-नेवा । ‘सप्तदशा पृथ्वीनुक्षणः’ इत्यथा सापेक्षवाव्यवाचारकाभ्यक्षेरी भवित-व्यः । तत् ‘माहुरतीर्पाकरोरीति इति’ मनाति च चिन्तितावेदनेव निराकारिकः किमुक्ते। अच च द्रव्यं गाति । यदि वाचनहुः । प्रति ‘माहुरतीर्पाकरो इत्यथ-व्यः । अथवा ‘माहुरतीर्पाकरो इत्येति यत्नवाहो हीन्तः । तत्रानुवाहः
सापेक्षः । यथाभावेऽ क्षणेन निराकारः संबंधव्यः, नामवेदानुवाहोपि ।
एवं परस्परार्थश्च संबंधः । भवितस्य एकवाक्यवाचः। इतरः पूर्वसम्पन्न-क्षे निराकारिकेश्वरस्य । पुराकाश्च त्वं तस्य इति। वतः पुनः संबंधः।

तस्मादेकश्च यथा च तस्मादेकश्च ततुसबृहत्त्वकारणां विविधं यत्र। ननु पूर्वः
संस्कारपञ्चिष्टः च तस्मादेकश्च ततुसबृहत्त्वकारणां व चेच्छत्येव, कर्मशोषपञ्चिष्टः चेच्छति। न
चानिनः स निराकारः। तस्मादेकश्च ततुसबृहत्त्व- । इत्यादि यथा: संस्कारपञ्चिष-प्रेषः स ‘सबृहत्त्वकारणं इत्यथा सामथ्यां । असिन तत् यथावतः। प्र-तिष्णे च श्रीमभिक्षुनामात्सूति 'इति। इत्यह तु न शक्यः सुवाकारः

× यस्मिच्छाः-अत । इति पूर्वः शेषः । * मूतस्य-चः। अनेन स हति-
भाष्यकारार्येन कवाक्यवाचायात् पूर्वः भाष्यार्येन कवाक्यवाचायः सामथ्यादि । इत्यहार्येन कवाक्यवाचायात् पूर्वः भाष्यार्येन कवाक्यवाचायः
नासावस्य । तर्केतेवोकेशामात्रम् । इतरत्रापेकःशातुकश्च । अथवे च संबंध्ये । सप्तदशा पृष्ठीर्मातितुपकारोऽति सप्तदशा च पृष्ठीनुपकारा हति चार्थी न वक्तः । प्रचयादेव गम्येत । तस्मादेकोऽनां वाक्येन चतुर्भिधीयदेवानि कर्मार्थे चौऽयस्ने । तेषां सप्तदशां वर्षिकरवाणि उत्सर्गः क्रिये । सप्तदशानु यथार्थस्माति । एव्वर् नाना-स्वापि चौऽद्वाय । न चौऽ्युम्हानि कर्मान्नरं उपयोगः युज्ये । अस्त्वायात्यायाचार । तस्मादार्धस्वत्कम्भोऽप्रतिष्ठेः । अन्ये चार्थे चौऽक्षणः । पूर्वोपानुशास्त्रमघाणालक्ष्यातहमु । प्रायाभिचमण्य-वाक्ये च नार्थनां प्रायाभिचमण्यातः। अपेक्षावचनामि तेषां अनुभाववाचारोत्तरालक्षणां-नेवाचित्त भवेतः, पृष्ठीन्त्रातः च यथा तांमेव यवांगु वयें पिव-तीति । तत्वेऽविषाधानि, स एव तितिरितिः ॥ ५५ ॥

संस्कृताणां च दृश्यातु ॥ ५६ ॥

संस्कृताणां च प्रतिवर्ष्या दृश्याति । तात् पर्यथिक्षताव शोकितानि-तरा आशम्यन्ते प्रतिरुपस्तुलम्यतीति । ननु वनमेवद्विवयतीति । न । वाक्यमेवद्विवयतः । पर्यथिकरण करोऽति, पर्यथिक्षतार्थो-सुजन्तीति । अपि च वस्ततरीपानुशास्त्राणि च युगपत्यपर्यऽकरणमु-व्यये । तद्दुःस्वर्थेऽपिन्ति वान्ततवादनूयिते । इतरेभाष्यान्तबाद्रि-धीऽति । एतत्राम्पणते । सत्त्व संस्कृतेष्वद्भयं न युज्येते । यागे च सत्त्व । तस्मादुपयतः यागः ॥ ५६ ॥

प्रतिपतोऽव: कटुण्यः । वय यदृश्यते वान्तूऽच, तांसोरकम्यग्नीति वाक्यमेवः स्पा-तु । एवं द्विधीनिताय शोष्यम् । तस्मादेकोऽकारातं कर्मान्नरः ।

अपि च यथं = संस्कृतः : प्रतिफळन्ते, तथं हिर्मि संवतः पर्यऽस्त-करणं न प्राप्तः । तता वाक्यमेव संविकारेत खः। एकः प्रकटिपान्तमयये = अन्यत्राप्ति विधिपि गः । ससकुञ्जारितस्वै-क्रुणायमु ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

* अपेक्षापूष्पक्षाय-गः । + ' वायामायाच' इति यत् तपस्वेन कार्य-मुद्रितस्ततक एव प्रकाशितं तदनव्याधानमूदःकपिले भेयम् । x नेतुंदव्यः-गः । = यथं यत्वं इति वेषः: एकः - वस्त्ररीणुः = अनूदयोऽ-प्रायीकरणमिति वेषः।

+अन्यः -अन्याद्वृ। * विषयात इति अनुहारं रागेकवारं पर्यथिकरणस्य क्रम-वातपुः: पर्यथिकरणान्वं विधीयत इति: ॥
(अभिषेकनीयदशपेययोभिषेकतन्त्राधिकरणम्) \( 14 \)

[14] दशपेयक्रयप्रतिकर्षणवर्गस्ततः प्राचा
तस्मानं ॥ तन्नं स्माथु ॥ ५४ ॥ पू०

राजसूयायभिषेकनीयदशपेयावेकाहि। तत्र चिन्यते। किं तयो-
स्तन्त्रप्रयोगः \( = \) अथवा भेदेनेिति। किं प्राप्तम्।

समानो तन्मयनेऽ। कुतः। दशपेयस्य क्रयः प्रतिक्रिया\( = \) सह
सोमः कीणायाभिषेकनीयदशपेयायोगि। अभिषेकनीयस्य पूर्वकाली-
नत्वानस्तक्रयाखः* दशपेयक्रयः प्रतिक्रियः। स प्रतिक्रियायमाणस्तं:
प्रागमाविनः पदार्थाणि प्रतिक्रियति। तद्वादि+ वास्तिसंवधानस्तक्रय
स्थायिति। अतस्तियेरकायस्य स्मायः प्रक्रियः।+ । तन्मयनेऽ
प्रबृत्तिस्तन्त्रमेव \( = \) समाप्तिः। तस्मात् समानत्वः ॥ ५८ ॥

समानवचनं तद्भव। ५८ ॥

समानो वा एष यजो यदशपेयाभिषेकनीयोति तन्मयस्य समानवचनः।* समानत्वम्, आत्मनं मिःस्तवत् ॥ ५८ ॥

अप्रतिक्रियः वायथेऽत्वसहवेत्वं विद्धीते। ५९ ॥ स०।

न वा प्रतिक्रियः कयस्य। कुतः। अथेऽत्वाद्। द्रविष्योऽ
यिष्यो । एकोद्रथेऽत्वकोशः श्रव्यः। षष्ठकृतस्य प्रवेत्तेऽसाधनो
पार्जनकाले सोमविष्कारणां सह संवादः, सोमस्य परिक्रियणं
मूल्यारिच्छेदः, सोवार्थिस्य करणायः।) तस्मिन्तत्रेऽ कतोरेऽ प्रवृ-
चित्तम् युक्ता। कुतः। कतुकाले कदाचितस्ये न स्मायः। विकेत

अप्राप्तिकरणात्मविक्रमम विवेयम ॥ ५७ ॥ ५८ ॥


रत्नादानवचनं स्मायः। \( = \) तन्न्मयः। ग। \( \text{पू्र्वकाला} \text{वात्वा} \text{ग।} \) \( + \) (\( \text{अ०} ५ \text{प०} १ \text{अ०} १२ \text{स०} २४ \)।) \( + \) \( \text{उपकरणः} \text{ग।} \) \( = \) \( \text{प्रक्रियाः} \text{ग।} \) \( * \) यस्य \( \text{मध्य} \) \( \text{इति} \) \( \text{वेषः} \)। समानवचनायत्वः। \( = \) \( + \) \( \text{अप्राप्तिस्य} \) \( \text{वायथेऽत्वाद्} \)। \( - \) \( \text{मू०} \)।

१०
वास्य नार्सण वा द्यातो तथा कतुवच न संपवते। तस्येतसह-लमुन्यंते। किं कारणम् मुर्लयवात्। तत्रेव च कथा निषेण-कल्पः। युल्यार्यमार्यं परिहिद्धृ। यदन्यचः कलया ते कौण-मलिखेकारः तदन्यामायेः। परस्मन्तबावः बिक्रेतः। एवं च सति भिन्नकालयोयथाकालेवासः। भविष्यति। दृशयं तस्मिन्युप-संवादैः कथायं कौणः। श्रीः। देवस्थनं सहस्रमााःसर्यं कौण-गृहं। उपजा संवृतैः। अतस्तरस्य संसादः।। च व बहि। कातोर-तेतैं। तस्माचार्यं प्रकरणः। कागभेदाध्यायः एवं तन्त्रभेदः।।

पूर्वसिद्धान्तमुखस्य दृश्यानातु। ६०॥

पूर्वसिद्धान्ततिप्रेषनिघन्त्वृृष्टिदल्ल्यं भवति। कथमुः। समानै एवं तद्यज्ञ विचिन्त्वदृछ्युं यदमिष्टिन्यात्यास्माकम्यवस्यवन्तनीति। तद्विन- मवृयृष्टिदल्ल्यं पूर्वसिद्धान्तपथ्यं। यदि भेदन तन्त्रप्रवृत्ति:। इत्यथा दृश्येयान्त्वन्यम्युः। स्यातु। ६०॥

dीश्याणाः चोटरस्य। ६१॥

दृश्येयाण्य च प्रथर्वदीश्याणाः दृश्याः। तथा अभिषेचनीयस्यम्। दृश्या वर्ष्येयायत्या दृश्येयाण्याः। दृश्येयाण्याः। संपवते। सयो। दृश्याण्याः। सयो। सो-मा। कौणातीति। इतराः। अभिषेचनीया एव। दृश्येयाण्याः। दृश्याः। रूपः। तैतर्वर्त्तीति। नोपपयते। ६१॥

यज्ञ, समानवचनं तह्वद्रति। तत्र ब्रमः।
समानः। कालसामाल्यात्। ६२॥

एकसिद्धः कश्चतोतो सोमी बटेते। तत्र उच्चः। संब्रह्मरादृश्यूः।
पतंत्रतात्वान्त्वमपेक्ष्य। तस्मानवचनमन्योपपत्यत। इति। तस्मान-चन्त्रभेदः। ६२॥

॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥

- - -

x वादः—काल खृ०। * 'दीश्याणाः चोटरस्य' इति सूत्रः काशीमुद्रित-पुस्तके भाष्यान्तर्गत्या प्रकाशितस्य। निर्मूलायुः। यथाप्रथमाल्याः। ज्ञायते।
( वरणप्रसंदेशव्यवस्थथर्कवर्कमन्तरविविधाविशिष्टकरमूः ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] निष्कासनस्यावृहृये तदेवदेशालत्वातपुष्पज्वलनः
रानविप्रकृतिः स्यात ॥ ६३ ॥

वरणप्रधानसूचा शृृङ्खले, वारुण्या निष्कासन तुषःश्वामभ्रमर्मव्र- 
यन्ति ॥ तत्र विचार्यते । किं प्रदानविप्रक्षिणप्रमुखः कमानिंत्रचरो- 
मृते ॥ किं प्राप्तमुः ॥

प्रदानविप्रक्षिणप्रमुः कुः तदेवदेशालत्वात् वरण सर्वष- 
मिश्रोपयान, मारुतामिश्र, वारुण्यामिषेश्वी सा दढ़ा ब्राह्मण: 
माना मृते । एकेदेशः स्यात वरणमुः । उभयाप्रपणि वरणदेस्तात । तेन प्रदानविप्रकृतिः विचार्यते ।

पृङ्खल ते यथा सदनीयस्य भएः, वथा प्रांसुगणे चरति, पुरो- 
हारात्मने मन्याते, आंश्वतिस्तिसवन इति ॥ अवब्रह्मवशेषः इदानीं क्रियः ।

बवयुवाचारादातः । देशसामान्याआद्वेततासामान्याच।
अथ 
धम्मातिर्दशकोजिहोत्रपवदेशं कमाच भवति । अहमवक्त्वच । 
अनेनैव प्रदानविप्रकृतिनेत्रेन धम्मातिर्दशः हर्षश्वनमकश्च वायुः।
प्रदानविप्रकृतिः तत्वा दुःत्वायः धम्मातिर्दश्च ॥ न शाक्तिरिः ॥ ६३ ॥

वारुण्यामिषेश्वीमायां । तथा एकेदेशः पूर्वः हुयते ।
एकेदेश उच्चरः ।
तथेषव = संबंधते वरणदेस्तातः । यथा प्रशोः। अवब्रह्मवशेषः देवसामान्याच।
न+। अथ धम्मातिर्दशः* कमाच भवति चेतु ॥

उच्चरः । यथास्वयमेषक तथ नमिताष्ट्रदेशः भवति । यथा "मासमिथिहोत्र जुहोत्र" इति । इह तु नामकश्रूः एव केवलः 
हुयते । स एव कर्म विधास्य । स पुत्र परमणित्विधेयो । भवविध्योः स्वयमेषको भवविध्योः पुनःपरमणित्विध्योः- 
मेवत ॥ ६३ ॥

× अववशाणे-अववमागसिद्धवतोर्वितयः। प्रदानवशाणााः श्वेतित्वं यात्र। = तथेषव-व. मु। तथेषव-स्वगेयोऽयोऽयः। +देवसामान्यानेत्र-स्वित्य- 
हितिः शेषः। * धम्मातिर्दशः हितिः। अवब्रह्मवशमकमाण्तविधिरयः।
अपनयो वा प्रसिद्धेनामिगिरोजातुः ॥ ६४ ॥ स०

न वादयं प्रदानविक्रियः । किं तर्नं । अपनयो निष्कासयः,
पूर्वकर्मणः कर्मान्तरोपदेशः । कि कारणमः। प्रसिद्धेनामिगिरोजातुः।
प्रसिद्धेन नामभेदेनावमृत्युष्कन्तः संयोजातुः, निष्कासेनावमृत्युष्कन्तः
दयन्तीति । ननु भावोजयमनवादनमात्रांमित्युष्कन्तः । अनुवादः सधा-
पत्र्वादिदिविशेषकरोसनर्थः । यथा । अतिशयस्यवाचः । ननु ततः-
पि ततः । ततः । ततः । ततः । ततः । अनेकार्थां तर्नं दोषे
वापि भवति । अस्तु । ततः । ततः । ततः । ततः । अनेकार्थां तर्नं दोषे
भवति । नापूर्वःकर्मविद्यायमासो दोषे । यथा, एतस्य ब्रह्म रेवती
वारवनीयमात्रांसाम श्रावस्य पुषुकाम लोकेन यज्ञिति । कर्म पुनः-
रङ्गेन श्राब्धेत् परं कर्म बोधितुम । उच्यते । साधुः निष्कासेन
तुषांवांवमृत्युष्कन्तः दयन्तीति । साधुः । न वामृत्युः । श्राब्धेत् दयन्तीति ।
ततावते विज्ञायते, निष्कासेन तुषांवांवमृत्युः कर्मसयमवज्जनतीति ।
यथा शास्त्रकं कर्मेऽस्त्रानि धन्यन्तीति = । ततः । ततः । ततः । ततः 
विष्णुः । रमणयुनन्तीति ॥ ६४ ॥

प्रतिपत्तिरिति चेतन कर्मसंयोजातुः ॥ ६५ ॥

अथावनृष्ट्रवातिष्कासस्यावमृत्युष्कन्तमः
प्रतिपत्तिरितिवधिकति ।

तथा । कृतः । कर्मसंयोजातुः । अथकर्मणः हस्य गुणाभूतस्य संयोजो
विज्ञायते । तृतीयासमाधिर्द्वः । प्रतिपत्तिरिति हि द्वारागुणाधात्यादिविशुती
यथा निरेद्यक्तति । यथा, चातवले ऋणविवाहाः प्राप्त्यतीति । अथ-
वात्मवातिष्कासस्यावमृत्युष्कन्तमः कर्मणः संयोजातुः । यदि च प्रतिपत्ति:

नायं प्रदानविक्रियः । कृतः । अवमृत्युः कर्मणः संयोजातः । नवनुवाद
इत्युष्कमूः । अस्सायं गतावनुवाद आश्रयते । आस्ति तु गति: । ततः । ऋणाय धा-
मतित्वादिको भविष्यति । ततः । च दायं प्रतिपादित्यति ॥ ६४ ॥

× अपवृत्तिकरणः—मृः । = ऋणन्तरी ऋणणयः—मृः । + आस्तीनः य एव
विद्वात्: सत्रमृत्युःन्तरी—ँ। × संयोजातः—निष्कासः न्तरी शेषः । *उष्णुन —ँ।
स्मालूकऱ्यावढीला धार्मिक एक भवेत। अयमभूमाश्चन्द्रं धर्मान-तिरिक्षितां। न च प्रतिपळु प्रधानकर्मणां धर्मं शक्यं आतिदेहु बैम्यायत। तदा = हुयङ्गैऽन प्रतिपाद्यतनित्युकं स्यात्। न चाव-भूमेयन किंचित्यातिपादित्, यद्वतिरिक्षिते॥ ६५॥

( प्रायणीयािकस्म्यौद्यनिर्वास्तिवाष्पिकांकरणम्॥ १६॥ )

[ १६ ] उद्यनीये च तदः सुऽ ॥ ६६॥ पूऽ न्योधिलोके शृङ्खले, प्रायणीयस्थि निग्नां, उद्यनीयशमनविनिव- वतीति। तत्रायण्यवृक्षांचिकृतां गुणं स्यात्। तत्रापि युद्यनीय- शाब्दकेन प्रधानकर्मणां संयोगं भवति, प्रायणीयस्थि निक्षां उद- नीयमनुविनिवतीति। न च शक्यं उद्यनीयेऽन निर्भूतम्। अतस्तथेऽ- हापि संञ्चयोपपिरीते, न्यिक्षासनोद्यनीयंऽ कर्तुं हविश्वं निर्भू- पतीति। लक्षणा वा पूर्ववत्। अपि च दृवदितयासंयोगात्त्त्त्तरण: प्राधान्यं निग्नाते। निक्षास्य संतभियोगात्त्त्त्तरणभवः। प्रतिपळु तु कर्तुं गुणं स्यात्, निक्षाः: प्रधानं। तत्र कर्तुं दृवदियासंबंधं भवेत्। निक्षाः दृवदियासंबंधः। ननु प्रधानस्येऽपि संतभिः भवति। यथा आयारे गावो वार्यता, निक्षाः कुसोमानीति। भवति, यत्र प्रमाणांतरेण दुःखम प्रधानं विविधतम्। यत्र तु शाब्दमथ प्रार्थ- स्त्तर गुणभवो: युक:। यत्कारणम्। कार्कविभिष्किरितम्। कार्कयं च किष्कार्क, भूस्तवः। भूतब्रह्मसुपत्त्तचार्येः हि भूत्वभूत्वार्थं भवति। ह्याथर्यावृत्ताः। भूतस्य तु भूतार्थवेदार्थतं कल्याणस्य स्यात्। न च यहे सर्वश्चक्षना संभवति॥ ६६॥

न चेवं तुपनेकस्य प्रतिपादिति। कथष्। यथा तेन + कर्तुं तथानेन- नापि कर्मणा। तव च दुःखं गुणं यघं मध्यत:। इह तु विपरीतं कर्तुं वज्ज्ञामान्यायत॥ + ६५॥ ६६॥

= तथा हि-के। श। मु। + निपः-ग। × निग्नासे-उ। श।। + स्मागे-के। श।। + प्रतिक्षेपनमेरुनेष्ठथः। + अनुक्रयितव-अतो यस्येव नापेयश गुणादाकर्माः निल्लबारी:। तव एवित्तकर्मेयापि सिद्धिवत्तामिना।
प्रतिपत्तिः, उद्धरनीयः स्याक्षरकमर्यादा, न गुणमावः। कूटः। अकर्मसंयोगात्। नामः निकाससङ्गोदयनियोजकवानः सङ्गोः। केन ताहिृ! निर्विकारः निष्काससः निर्विकर्ताराः। ननु मुख्यत्वादाद्यात्मकाय्यै-तेन = संवेदनोऽनाययः। न हिृ! दुरुग्मसंवेदनोऽसाक्षरकंडकः। निष्काससः उद्दनीयः क्रिः करोति। तत्ततत्त्वः निर्विकल्पतीनेन भूति-प्राप्तिस्वरूपः। उद्दनीयः निर्विकर्ताराः। न चोद्यायात्मकयः निर्विकारः। सह संवेदनोऽसाक्षरकंदकः। तदनन्दत्त्वः तथैवायात्त्वः उद्दनीयः करुः। प्रायःणियः निष्काससः हृविधश्र निर्विकर्ताराः। निष्काससः आय्यान्तः। द्रोषः। निष्कासशुद्धः द्रोषवचनः एव। यदुवकायः तमसं। तदनेन-न्युतं। द्रोषः। वाचनाय्यान्तः निर्विकर्ताराः। तत्त्वः सामवायमकसः। भवामि। तत्त्वः प्रवेधः हस्तसंवेदनः। आरादुकारकवेनसुवेदनसंवेदनः। सत्स्मितः च विब्यक्तः। प्राथमः हृदाः। तस्मात्स्मायान्तः।। ननेव बवासि कर्माण्तरचोद्यात्मकृष्ठकर्मप्रभोति। भवेत्, यद्य न चेतदितं कर्म भवेत्। चोदितस्तुद्यात्मः। आदितः। प्रायःणियः।। आदितः उद्दनीयः। देवः। प्रायःणियः।। ननेव करुः प्रायःणियः।। निष्काससः। निष्कारः। निर्विकारः। निर्विकर्तारः। तत्त्वः प्रवेधः।। तस्मात्स्तकर्माण्तरचोद्यात्मः।।

अर्थकर्मः वा श्रेष्ठव्यवस्थानवत्त्वान्तः विधानः।

अर्थकर्मः वा निष्कारः वा निर्विकर्ताः न प्रतिपलः।। कूटः। श्रेष्ठ-व्यवहारः। निर्विकारः निर्विकर्ताः। गुणमूर्तः इतरः।। करुः। द्रव्यः। तद्द्रव्यः विधानः। तद्द्रव्यः शर्यः सत्स्मितः विशिष्टवायाया विधानः।। सत्स्मितः हि विशिष्टवायायं भवति। आदितः। कर्माण्तरचोद्यात्मः।। च विशिष्टवायायायीः धारणेः करुः।। तस्मात्स्तकर्मः।। ननेव

|| ६७ ||

|| ६८ ||

X कर्मसंयोगः:-ग। = निष्कासनः-ग। + तामकः-कृ। ० ४० *परिशिष्टानाः-ग।
निष्कासो धारणांसमयः। स्थाल्येव तत्र धारणं करोति । पात्रीव- 
देवदुर्गवः । तथया पात्रोद्वरं धारणति, पात्री भूस्ति । न च 
Pात्री नास्तिधारः। तत्रीवतस्यातः । न दुर्गमुपकारं करोतिति । पात्रेण 
तथा ।

अपि च हितिः* उदयनीयनिबृत्तम् प्रयोजनः । ते यदि 
निष्कासिन संस्कृतेन निष्कासाद्विपि प्रयोजनवाच्छेदः । अस्तु निष्कासः 
संस्कृतेऽन, न च तेन कार्य्देहः । न हि तेन किंवित्क- 
रिष्यते । ननु तेनापि प्रायणीयो निर्वित्तिः । तदर्थस्यापि संस्कारोत- 
र्थवाच प्रक्षिप्तिः । नैवः। उपयुक्तम संस्काराः = हि गरिमानुपयु- 
कस्मक्षेत्राः। अपि च निष्काससंस्कारोऽपि भवत्र प्रायणीयस्यायं- 
भवेत् । तत्रोदयनीयसांस्कृतिबिध्यते। तस्मादुदयनीयविध्यायांस्यमेः 
निष्काससंस्करणां उपकारं किष्टेऽश्रीनान्तः। तथाः, पयसा 
मैचावरुणं श्रीनाति, धानामिहिंरियोजनमति अश्वणेः। सोमस्य 
॥ ६८ ॥

इति श्रीज्वज्ञरस्वमिनं। कहौं मीमांसाभाष्य एकादशाध्यायः 
द्वितीय पादः।

॥ ६७ ॥

इति श्रीमदलक्ष्मीदाविवेचिताः: मीमांसाभाष्याथालयाः द्वृत्तकाया- 
मेकादशाध्यायः तिथि: पादः।

॥ ६८ ॥

* हितिः इति—उदयनीयायं निरुक्तं श्रवणं । = संस्कारो गरी—को 
खो। निष्काससंस्करण स्वरूप निष्कास इति पाठो—ग, पुस्तके।
80  
ढळीकासहितशादरमाध्यमसमेत— [अ० १९७० ३ सू. ०२]
अथैकादशायिकेय तत्तीयः पादः।

(चवनेनामःण्योर्मिनकारकवाद्यिकरकम् ॥ १ ॥)

[१] अञ्जनाम् मुख्यकालकल्पनाद्वित्तिग्राथ्यकालितिवम् ॥ १ ॥ सिर०
अञ्जनाम् मुख्यकालवर्यः मुख्यदेशात्वः मुख्यकालरेण चौकम्।
अत्रमाति । तु विपादात्तव्यः नानोपज्वेत्येवर्तमात्स्यर्येकेदुप्रिविविधितः।
एवं च सहेजः प्राप्यः। चवनेनामः कालितिवम्। यद्य चवनेन तत्त्राम्
कल्पनावर्यः। यथा, पूर्वभारामासूभा पंडिते करोति, अन्वद्वृत्ते
चारति। अयो ताँत्रामाणयः, दक्षिणामै- कालितिवम् विद्धते, वदवा
दक्षिणेति। ॥ २ ॥

(आधारस्थः तत्त्वाधिकरणम् ॥ २ ॥)

[२] द्रव्यस्य चाकर्मकालकलिपिष्ठः प्रयोगः सार्थः:
स्पष्टात्त्वकालवादः ॥ २ ॥ सिर०

वसन्ते ब्राह्मणोपशीमाभिधिः श्रीष्टे राजन्: तांत्रि वैश्य
हति श्रीवत्त आधारम् ॥ तत्त्वकालयित्रभुवगमः। किं कारणम्
अधस्तवादः। आहार्यं जुड्दाति नारियां हर्षांशि अर्याति, दक्षि-
णामाकल्पनार्थश्रवणादि करोती तेनामीनां कर्मवृत्तां प्रयोगः।
तता
विचार्यते, किं तस्य कर्मोपयं ते स्वेतोपन्नाधिनां कर्तवर्यमथवा
सर्वादृष्टि मृदाकल्पसुतालिकाधिकाणां कर्मान् तत्त्वातिविषयः।
किं
प्राप्तः । द्रव्यस्य—अमेः, अकर्मकालालिप्तः, वसन्ते श्रीष्टे शारः
हति, प्रयोगः आधारम् सार्थः स्पष्टः। कुतः। स्वस्तवादः। स्वो-
स्त्रृक्त कालो वसन्ताति:। न कर्माचकारकरमः काले श्रीवत्ते।
तता न
गृहान्ते विशेषास्त्रे कर्महि दुर्माधाः = नास्मा इति। अग्रहामाणवि-
शेषात्त्वः तत्त्वाभिनी यथा:।

* अवोष्धावधिकरणान्यतिक्रम्य विद्धये। ॥ १ ॥

+(अ० १९ ७० २ अ० २ सू. ०८) = आधाराति। नास्मा
हत्यासामायः —कृ ० मू ।* अत इति—पादादिः मुख्तिर्यथः।
नन्दाधानन्तरं यस्य कर्मणं: प्रयोगस्त्ट्वं तदाधानामिति
गृहंते विशेषः। स खलु गृहंते विशेषः। किंतुवात्त्वमस्यकारणम्।
यद्यापि सर्वाः तदस्यद्वयं क्रम्यचित्तकर्मणं: पूर्वं प्रयोगः। यो-
गमयस्यसंस्मरवत। तदेकेनन्तरं समो हेतुः सर्वार्थं एकार्थं
च। समत्वादहेतुमवति। न वास्तवचनन्तरं कर्मणंयुपक्रमस्य। यथा
प्रणयनेन। यथुपक्रमेऽनेन यदन्तरं कर्म तत्थौपक्रमी विज्ञाने-
तेन, नोत्ते पादः। तेन व्यपाहितवात्तृत्वस्य चापवृज्ञेत्, प्रणयनवत्।
न हनेन किंचिदप्रकर्मेऽनेन। अन्तःकराकलात्। अतं उत्तरकः
ला हि कर्मशृद्धयः। किं तद्देन क्रियते। क्रम्रायज्ञके विज्ञेऽपि।
यथा कः भिंिद्रा छवर्यं वार्त्तेपदेन न्याचिनिन् यथौपक्रमं कर्म
कस्मिनसमालितः। स तेन यथाकालमित् दृष्टादि करोति। एवभध्यभिक-
विज्ञेऽपि। अनेन न्याचिनिन् यथौपक्रमं कर्म कस्मिनसमालितः।
तत्र न गृहंते विशेषः समेत कर्मणं इहदमार्जितम्, अस्मै नेति। नरो-
भयो युज्योत् तत्त्वमस्य अपि च नित्यकामयनेमितिकामि
कर्मणि यथोपविचारात्। तेसा वसन्ते आहितिनाभिना कार्यम्।
न चात्मायमित्र काति अक्षरो वसन्तेम्भिताराधातुः। सौधसम्योगो
भवति भेदेनात्त्ववते। अतं तु सर्वकर्मणात्यं तन्त्रमाधानं, नैष वि-
रोधों महति। तस्मादपि तन्त्रमुः॥ २॥

( ज्योतिषभिद्विशालोऽपि पश्चायामर्यमुपतत्त्वाविलिकरणम्॥३॥ )

[ २ ] गृहःकार्यमकालमित्॥ ५॥ सिद्धान्त ज्योतिषिद्विशालोऽपि
पश्चायामर्यमुपत्त्वाविलिकरणम्। अर्थात् तथा उपास्यसत्त्वाविलिकरणम्।
तेषा गृहः। लादिरे वध्याति, पालाणे वध्याति, राहिलकं वध्याति
शुदः। तत्र विचारवते। किं यथार्थोऽपि तेषा गृहः। अथवा तन्त्र
॥ २॥

* पूर्वहेतुःको खोऽ। एतः न च खोऽ गोऽ। राहिलकं गोऽ। शुदः॥ ०११
मिति। किं प्रामुख। भंदेनति। किं कारणमु। अद्वैतैर्येय तावत्र-
योगवचनेन। गृहते युपमु। उत्तरायोपि चाँडकेन। प्राण्यति। कर्मवि-
स्तुपासायिनं बोधकप्रयोगवचनां। भंदेन। युपमु। प्राण्यति। तस्मादान्धेन।
एवं प्रामु। उत्तरेन। युपमु। तन्मेत्। भंदेन। कुतः। अकर्माकालत्वात्।
नास्त्य पशुकर्मकालं उत्पादित। किं तत्तत। पृथकेन। दोषाः। युपमु।
चिन्तन्त। कौते। जयानामि। तर्कोपनिमातं। नृत्यते। विशेषता-
स्मै पशुवय्याय मूर्तमासः। नृत्यते। स्वेच्छात्म प्रयुक्ते। तस्मातसां-
वायः। भवति॥ ६॥

एक्षयूपमं च दृष्टः सत्ति॥ ७॥
एक्षयूपमं अनुपासामपि। पशुनां। साधारणं। दृष्टिः। सवनीये-
पशु विद्वृत्ता। युपमु। परिवैधयो। विद्वृत्ता। परिवार्यां। विद्धाति। यथि-
नास्ति। गृहते। युपमु। परिवार्यं। विद्धाति। अद्वैतैर्येयेन। चाँडकेन। प्राण-
ने। विद्वृत्ता। परिवार्यां। न। विद्धाति। भवतु। अतो तन्मेत्। युपमु। तत:-
संस्काराः। अपि। तन्त्राजन्मायाधीपायं। यथौ। परिवीतकस्य। क्ततायां। वायुः।
वर्थिते॥ ८॥

(युपसंस्काराणां। वन्नताधिकरणमु॥ ९॥)
[ ९।] संस्कारास्तवाव्यं। चर्यं। कालत्वात्॥ ५॥ पृ० ४॥
युपसंस्काराः। ये। पुन्ततित्रमध्यं। क्रियते। यथा। प्राक्षणमवजन-
मुच्छायां। परिवार्यां। च। तेषु। चिन्तन्ते। किं। तत्स्य। तस्य। पशुमेवे-
न्ति। कर्त्तव्याः। अथवा। तन्नरामिति। किं। प्रासु। संस्कारास्तवाव्यं। चर्यं। न.
यथा। युपसन्तः। तथा। रस्य।। किं। कारणमु। अर्थकाल-
त्वात्। अर्थं। पशुमनियोजनमु।। तत्काला। ऐं। संस्काराः। तत्र। गुरु-
हते। विधेय। यशः। पशुमनियोजनकालं। क्तताद्वृत्तमात्रं। इति। इतरं-
योगः। पशुमान्योपासकालान्तः। नास्ति। प्रयोगः। तस्मातसांवर्ते-
रच। यथाः॥ समाजनमु॥ ५॥

॥ ६॥ ॥ ७॥

+ कर्मशेषं। क०। ख। ०। = भवतू। अकर्मं। क०। ख। ०। * सवनीयं। क०। ख। ०। × पुनरः। = ग।
तर्काल्यसु युपकर्मलतानसु यर्मविधायतासतञ्चायानं
च वचनात्यक्तात्तम्बूः॥ ६ ॥ सि।

सत्यमवत्तेन, यथेते नियोजनकाला मित्र्युः। तर्काल्यस्वेते
दीक्षाकाला। कर्थेन ज्ञाते। युपकर्मलतासु। नेते नियोजनायायः।
गुप्त एते। क्रियते। युपो नियोजनायाः। स च दीक्षासु कर्तव्यः।
दीक्षासु यूपं छिन्नतीति वचनात। संस्कारेषा स क्रियते। तस्मादी-
क्षाला एवंते संस्कारा। ननु छेदनमार्गं तत्र युपस्य यूप्यः, न
यूपकितः। उच्यते। न किंचिदरूपं युपात्यमस्ति, यथः छेदनमु-
च्यते। तदस्ते ज्ञाते। दीक्षासु छेदनामिश्रितूः करोतीति। छेदन-
गह्यं च मुख्यत्वार्थस्तु दीक्षायथं। यत्कारणमु। नामो छेदनेन केव-
लेन गुप्तो भवतीति। एवं चेदीश्च दीक्षाकाला एवंते संस्कारा।। सर्वाध्यायाः
च सत्त्वा वचनात्केपोतिषुद्यवादालस्तं छल्लुः। यथात्सिद्धायािताः
द्वर्यास्म्यायाश्चैवर्त्ति। तस्मायुपायसंस्काराः अपि तत्त्वः।

युपकर्माविधियत्स्यायार्थाः। युपकर्म तद्य एते संस्कारा
छेदनायाः। युपो यथेते क्रियते तस्क्रणादिविधायार्थाः। यथा वाजपे-
यथेत सत्यमशस्यात्सु पुनः। क्रिया निरतिका। तस्मादनातुति।
नन्वें भवते निरूपणात्विष्कार् कामसं एव गुप्तकर्तव्यो भवेतु। वार्ध
भवेतु, यद्य निरिष्कर्ण यागव्रत्तिष्कृते न स्यातु। अतितु सः प्रति-
क्रिया। सत्यमभवति। यथा, न तैरेव दृष्ट्ये। प्रयोगान्तरमिष्कृते
क्रियते। अथवा यत्थे स गुप्तं छल्लस्तकर्मपवक्यम्। तस्त्यावर्गे
युपोध्यय-बुकः॥ ६ ॥

सक्षमार्थं च दृष्याति॥ ७ ॥

भ्रुता गुप्तं परिचयं सत्व्यः पद्ममपाकोरोतीति, परिवर्त्यन्ते
युपथमान्युयममण्यार्थः। सक्षमित्व सत्त्वं यूपं दृष्याति। तर्थः युपल्य-
t्वाद्योक्षे प्रक्रमेत्। आनन्ययथियति चेतु। न। प्रक्रियतेऽः। निरूपकर्म
कर्तः। तस्मादिप तत्त्वे संस्कारा॥ ७॥
[ स्वरूपन्वत्तः स्वरूपत्वः स्यादस्यकाल्प्वाद् ॥ ८ ॥ पूर्ण ]

असि स्वरूप: यूपस्त्र स्वरूप करोतीति अन्तः। स किं सर्वपूर्णाः
तन्त्र मेंथेन बेटि। किं प्राप्तम्।

स्वरूप: स्थलुः तन्त्रे तन्त्रे प्रवृत्तेः। अस्यकाल्प्वाद्। नास्य स्वः
काछ उपर्योः। कर्मकार्येयतुपादीयते, स्वरूप: स्थिरिती वा
पशु समस्कृति। यथा पशुः: समज्ञनकाद उपज्ञनस्वत्वोभा-भिति
युज्यते विचित्रः। तस्मात्तदेः। नन्दु स्यादस्य स्वरूप: करोतीति
स्यकालेयवायुप्ययिचि:। न नस्यवेष्याण्यन:प्रयोगेऽि। अपि च
कार्यवचनोऽथ स्वरूपः। स्वरूप: करोति, स्वरूपकार्थ करोतीति।
यथार्थमुः। स्वरूप: बायते। रुक्मकार्थ तू बायते परशोरजनम्।
नन्दु कत्वने स्वरूप: रुक्मिणोऽस्यिते, सम्भविते दोपे प्रस्तरे
प्रहरणि स्वरूप: चायज्ञवैशास्यायि +। साध्यगति दर्शनम्। ततु
स्वरूपास्त्रस्य, न तु स्वरूपविशेषः। तत्तवस्य वस्मयः तन्त्र-तथा
प्रवृत्तस्य दर्शन सीमान्ते स्याद्, अथवा चोडक्षापास्यानुव-न्यायालेयिति
संशये, किं न्यायं, तद्भवन्न्यायाकालात्वद् दर्शनं मद्वेः
च तन्त्रतश्च प्रवृत्तस्येऽि। कुट:। यत उक्तः न्यायः स्वरूपन्वत्तः
रहित:। स्यादस्यकाल्प्वादि:। न च दर्शनं केवल तवार्थ साध्ये मयिति।
यथार्थस्य तु दर्शनं कल्पितम्। तद्भवं यथा प्रस्तरस्यानुवन्न्याकाल-स्य
दर्शनं तद्भवरोर्णिप भविष्यतीति। ८ ॥

साधारण: साधा-निष्पर्कितस्ति साधारणतवाद्। ९ ॥ सिं।

नेत्रिस्ति, प्रतिनज्ञ स्वरूपद्र: हति। किं तहः। साधारण: स्यात्
कुट:। यथोपन्विनिष्यते। यूपः साधारण: सर्वपूर्णाः।
तस्य साधारणतःबःत्वाद्यासंसारे अव न्यायःः। यथेक एव यूःः सर्वप्राणुः साधारणः, एवमयमण्डलः भावचक्षुः विकसित च साधारणः। अज्ञाति नेतृकृतः। अज्ञातिकर्मयानमुद्भावः विकसितवाचाः साधारणः मुक्तः च, न तु स्वःः प्रतिकर्मेऽति च विचारःः। यतोऽधिकारणविद्वः कः साधारणः मुक्तः। यद्रतुः, यूपस्य स्वरूपं करोतीं। तदन्तः प्रयोगः संबंधम् स्वरूपायें तत्त्वं यूपस्य किर्मः। न चायस्य साधारणः साधारणः। अन्तः प्रयोगः संबंधमहः भिन्नः यतौऽप्रतिकर्मेऽति ज्ञानविधिः साधारणः अन्तः प्रयोगः संबंधमहः भिन्नः यतौऽप्रतिकर्मेऽति ज्ञानविद्वः साधारणः।

तत्रोऽधिकः। यथेकः न्यायः प्रतिकर्मः च च श्रेणीः प्रतिकर्मः इति। नेतृकृतः। अर्थः च श्रेणीः। स्वप्रमुरः निर्णयः च स्वरूपः। तदन्तः यूपप्रतिकर्मवधः सिद्धः प्रतिकर्मः। अतः यत्र यूपस्य तदन्तः च। यद्रतुः, यूपस्य स्वरूपं करोतीं। प्रयोगः संबंधम् श्रुतिः रितः। तदावतैः नैस्वरः। हौ द्विवेदि कालः दृश्यः। एक उपास्कारः। एक उपास्कारः प्रयोगः। यद्रतुः प्राप्तः तदन्तः च। नैस्वरः प्राप्तः तदन्तः च। यद्रतुः, यूपस्य स्वरूपं करोतीं। प्रयोगः संबंधम् श्रुतिः रितः। तदावतैः नैस्वरः। हौ द्विवेदि कालः दृश्यः। एक उपास्कारः। एक उपास्कारः प्रयोगः। यद्रतुः प्राप्तः तदन्तः च। नैस्वरः प्राप्तः तदन्तः च। यद्रतुः, यूपस्य स्वरूपं करोतीं। प्रयोगः संबंधम् श्रुतिः रितः। तदावतैः नैस्वरः। हौ द्विवेदि कालः दृश्यः। एक उपास्कारः। एक उपास्कारः प्रयोगः। यद्रतुः प्राप्तः तदन्तः च। नैस्वरः प्राप्तः तदन्तः च। यद्रतुः, यूपस्य स्वरूपं करोतीं। प्रयोगः संबंधम् श्रुतिः रितः।

|| 9 ||

* उपयक्त ते गः। * इति। नैतकः पुः। । अतः हः।
सोमाने चार्य प्रतिपरिचितः। संस्थेत सोमे प्रस्तरं प्रह-रति स्वरं चायज्ञशास्यति =। तसाभारणैौ न्यायपत्ये। न्यायिक-दोषेस्वार्थमये एव यथा । तथ्यमद्य साधारणः ॥ १० ॥

tकालेऽवा प्रस्तरवतः ॥ ४१ ॥

अयोध्येन निवृत्तमयश्वाया च न प्रस्तरः न प्रस्तरवतः ॥ ६ ॥

नाज्ञयुवनकालस्य स्वरेः त्यहस्य। किं कारणः। इत्य-मेव प्रहरणस्योपविचाराः, सोमाने प्रस्तरं प्रहरति, स्वरं चायज्ञ-वेश्चास्यति। अनेन कमाद्वीपाधीकालस्य प्रहरणस्य गम्यते। स यदि साधारणस्त: सर्वप्रमूः कहार्थे कर्मण्यस्योत्तरादिभीषणस्यादि प्रहरणस्य दशानामपपयते। अथ तु प्रथकः स्यात्तोहर्षीपेशीपेशाय एव द्वन्द्वेन। अथ वचनमिर्दः कर्मसाधो भवति। अश्रीयोत्तेश साध्यस्य सोमाने वचनात्। नैर्देवम्। वचने स्वात्तर्गतस्य विशेषः-बुन्धेयात्ताम्। अर्थः च प्रहरणः, सोमाने च। तथा च वाक्यमेवः। स्यात्। तस्मातीतः चाचनम्। यथु प्रस्तरविद्यति। प्रेमाभ्यति तथा। प्रस्तरस्य द्वमेंद्रमायस्योऽपितूः प्रहरणस्य, आश्रीमिः प्रस्तरं प्रहर-तीति। चादनेन प्रतिपूजा प्राप्यते। तपालाौस्यालस्य द्वमें दु-ज्ञ्यते, न स्वयंप्रहरणस्यैदति। तस्मातीतपूर्वेममुप्यमस्य: ॥ ११ ॥

(अहागंिस्थािदं एव रुणाविष्णूयाः: प्रसनमिनया-शिकरणम् ॥ ६ ॥)

[६] अहागंिस्थािदं एव रुणाविष्णूयाः: प्रसनमिनया-शिकरणम् ॥ ६ ॥

प्रधमे वासनानि विकल्पः। स्यात्। ॥ ११॥ पू०

योजिथाहूं दीर्घिनमवत्तमानानाः, ध्यािविषणया कर्णद्वैतीति। ॥ ११ ॥
विकल्पः दर्त्वः । अन्तः प्रथमः चात्रनिः प्रासनः । कृतः । धर्मचर्चांनिः करिच्यः, उत्तरस्वाधेः प्राणि-
क्षणांनयः पदार्थस्त्रेष्यं विपर्यायकुट्टूरः धर्मः वात्येषः । अथा-
न्यो ततः पूर्वप्राम्योऽक्षणायामादृच्छये व व पदार्थस्त्रेष्यं हस्तकुट्टूरः धर्मः ।
स् वात्येषः । क्षणां धर्मचर्चांनिः । तत्साधिकल्पः ॥ १४ ॥

पाणेन्द्रभूतिभूतिवाद्विषाणारियः स्वात्वफः सवन-
प्रद्युबन्धिषिः चाभिप्रवृत्तवात् ॥ १४ ॥ सि।०

नैत्येवं, स्वाभिकल्प हि । किं तहि । विपर्यायारियः स्वातु
विपर्यायकुट्टूरः सर्वस्मिनक्रिष्णं नियमेत् । अन्ये हि प्रासने
स्या । कस्मात् । प्रातः सवनमध्यवादुः । बहुः प्रातः सवनमध्यस्याह-
गणस्य वर्गः । नयं विपर्यायकुट्टूरः धर्मः सुनुब्धिः भविष्यति । न
न्यित्यावः सवनयोगस्त्रेष्यवर्गः धर्मः स बाधिष्यते । नैप द्वोः
नैव श्रुतेऽपि पाणिना कुट्टूरध्विप्रमिः । अथाद्वास्तराया क्रियते ।
यथार्थार्थध् न स चोदनार्थः ।

एवमवृत्तश्चः ॥ प्रायस्यतः हस्त एव प्रायोगीतः । अत्र श्रुः ।
शः चाभिप्रवृत्तवात् । प्रातः सवन्दोषः कुट्टूरस्य श्रिध्विप्रवृत्तः
योरिः प्रवृत्तवाद्विषाणारियः सवन्दोषः कुट्टूरस्य नियमेत् । अभिप्रवृत्तवात् । अभिप्रवृ-
॥ १५ ॥

* वाच्येषः-को । ननु तस्मात्त्वेऽवस्त्रः प्रायस्यतः अध्यादेवतृतीयवाद्विषाणारियः
प्रायस्यतः प्रवृत्तवाद्विषाणारियः अध्यादेवतृतीयवाद्विषाणारियः विपर्यायकुट्टूरः
हि सुर्यवाद्विषाणारियः । एव प्रायस्य
प्रथमत्वान्वेन प्रकाशणं कार्यार्थस्य प्रयत्न । ध्ययः ।
तस्य नियमस्योत्तरौ, आचार्यविचारः स्यात्। अथ प्रचण्डाय श्रवणम्। अथ प्रचण्डाय विषयाय अभावाय। अन्य विषयार्थक कर्ममाणकण्डायनाः निरौप्याय। पूर्वविषयार्थकः अस्त्यं भारमणविषयार्थकम्। तथयज्ञा विषयार्थकम्। तस्या धारणमसहायम्। तस्या अहं कर्मात्मः कल्पतितः स्यात्। इह तु तृतीयाः सवं धारणिविषयं विषयार्थकः। नस्त्या सत्या नास्ति नियमस्योत्तरौ समाप्तम्। तस्मादाय द्वाय दक्षिणामयनकालाधूर्भयं विषयाकण्डायनाम् स्यात्।

[ ७ ] वार्षिकगी एव वार्षिकगी बीजभेदे तथा। स्यात्।

राजस्यं नानाविज्ञेयति। अवर्गे मृगध्वं आश्यानामदारकरां निर्विषेठ्, सोमाय वनस्त्रे त्याम्बके चरे, सतिष्ठे प्रसविभ्रे सती-नामदारकपाले। नानाविज्ञेयकमुद्रकलं = विभवाधित्रिब्रम्।

अतस्तन्त्रं क्षेत्रसंवहन: किर्यो। प्रकारं च श्रुतयेत्, अपि: प्रणेयत्र वार्ष्यं निःशत, ताः सहविष्कारः विविधताति। चेतु। न+कालविभिन्नोक्तिनिर्विधित:। इहानेको हविष्कारविश्वज्ञत:। तत्र पूर्वं विचारण। किमन्त्रधमे वा हविष्कारले वार्षिक:। तथास्त्रयं एववेत। तथैव च पूर्वं पक्ष:। प्राघविष्काराये पदार्थायें वार्षिकम्:। स बाध्यते, यदि पूर्वभूत वार्षिकः किर्यते। अयोद्धारस्मिन्तः हविष्कारलुकृतेः वें पदार्थायें।

|| १४ ||

= (अ ० ५ प ० २ अ ० ७ गु ० १३) + (अ ० ३ प ० २ अ ० ३ गु ० ६)
पशु परोदायोगः सः पुरोदाशः \| 52 \| सि

अध्येतायिव पशु परोदायोगः पुरोदाशः \| तयोऽपि पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| तथसः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरो�ायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः \| अविवाहितः पशुपरोदायोगः सः पुरोदाशः

9

अन्नम् सः सम्बलके तद्ध्वारसंस्कृतकर्मकर्मा पौरेः सार्कृप हस्माचार्यवाचीपणविमोक्रस्यः स्यात् 17॥ पूः

अत्र श्रीमान् अभियुक्तः श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

15 16
किं प्रान्त्यः। अभियोगः सोमकाले तदर्थ्यवाचारसंस्कृतकरणः परेषु साक्षर्यः तस्मातलाविशवेगः विमोकः स्यात्। अह्म्प्राधानाथो योगः
सवापवेः च विमोकः स्यादृशः।

किं कारणः। अविशेषः श्रूयते। अर्थं युनामिः सवसा घूतेनेति ज्ञ्यतोर्यासिंहायमेवदनुकमिति। न च श्रूयते, तस्मा अस्मि वा
कर्मणं इति। अविशेषान्त्वार्थि इति विद्बाधते। अपि च तास्मिदमेवे
युक्ते भवनवर्जनर्वानि प्रधानानि च क्रियनै। तस्मादिपि सवार्थिः च
तदः, सवेच्छा च वा श्रेष्ठव्यासत्स्वयुक्तवैविदति सवार्थिः । चेतसवर्ष
पवेः विमोकः कर्तव्यः। तदा हि योगकार्यसंपलितं भवति । योगाव
पवगर्भिच्च विमोकः। ॥ १७॥

प्रधानापवेः च तदर्थ्यवाचः ॥ १८॥

सवापवेः विमोकः कर्तव्यः। कुतः। ' अभिमिवव तदवतः क इत्यनेन
तास्त्राकेषा न गम्यते, प्रधानाथं योगं लांकनामितं। अस्मि = च प्रधानन
मक्षानि च क्रियनै । यथा ' वेद्यं हविर्यासादुवयति । हविज्ञाप्विना वेदान
हव्या च वेदावसादसन, न= प्रधानाधिविविवेलिते । यथा चाबश्वावनी
क्रियमाणं: संभागं न रक्तयते, वकु त्र प्रधानस्य योजनस्तंशयां संभागं नास्त्रां
योजितो, पश्चिमपायविवेलितायोगः। सवार्थः: प्रकरणस्यविवेलितात्मकादि-
त्युक्तपुष्ट ॥ १७॥

प्रधानापवेः विमोकः। कुतः। ' पञ्चरतियुनाकरि पादक्रोऽयुः' हरि
श्रुतवयांसंपयोवेः। यज्ञावनः प्रधानस्य इति । नेतृयक्तकः। ' पञ्च
रतियुनाकरि' हरि गुणवायमित्रः। तेन तदैवकार्यत्साध्याया पश्चिममथवादो
न योगस्य । 'अर्थं युनामिः = सवसा घूतेनेति जुहोति। हरि इत्यनेन
कर्मचरवते।

× ( अ ० ३ प ।० ७ अ ० १ स ० २ ) = अस्मि वेति-योगावत्रु-सस्कारसंस्कृते चामाविविषयः। + न पञ्चरतियुनामिति-प्रकरणमाभिविषयिति
वेषः। + हविज्ञासिति-तथा च सवार्थि च योगं तत्त्विनिदागोपि सवार्थः इति पूर्णम् । * योगकार्यापिशाल्न । दुष्पिति-नेतृयुक्तमित्यादिना। = केन ताहि
योगाविविषयिति चेदाह-अभिमित्यादिना।
न वा सर्वांच्या दिमोकः स्यातृ। किं तर्ही। प्रधानांपर्वां
एव। प्रधानसंयोगेन हि श्रूपै, पञ्चमिभिन्तं नक्षत्रको यज्ञो याव-नेव यजस्तमालन वते। यजप्राप्यथे युतकृतिः विषायते। तस्मात-
त्यथायः योगः। प्रधानांपर्वर्तन्तुपर्वां योगकार्यमवस्तिः अभवति।
तस्मात्रल विहीकः। अधिश्रविद्याः प्रदानसंयोगेन विशेषेण युज्यवाने
विभेषणाः भवति ॥ १८ ॥

उत्तपर्यायसूत्रवाचपि भवति। तत्र शष्णकर्णेन नासकं वा प्रधानां-
संयोगोऽधीते। तेन निराकाठिं भवति। इति तु नासकं वा प्रधानांसंयोगेन धीरः।
स्वाक्षे प्रदानसंयोगो नांसिः। नासिः तु ब्रम्हसंयोगं विद्ययांभुवं यहां
यगमावचनः। यदवृत्ता वष्टकृये भृतूत्तर्य यज्ञावस्त्रीमिश्रेतु। हि इति। एव-
दुपि = गुरुवधानानवताः ||
नाविजो, दृश्वी। इवेतसंयोगस्यावस्था नांसिः। दृश्वी। इव तत्रारुपारकम्। अवभूतास्थ्यां परिष्ठपेण, नासिः चोककामाधुरुवाद +
एव। तस्मात्विभेदेऽधृर्ष्टं न घटते। द्वादशाः, ' स साधर्यतनां, अहर-
हर्षुभृत्र इति' इवस्यक्रपानां योगे विमेंके च घटते एव। यज्ञानां नक्षत्रहरिति
गुरुवधानार्थायः = || < !

*प्रभृति क्रियाविशेषणाः श्रेयम्। = अवायवः-व. ज.। तद् सौमिके
वर्णमुद्रावधानाः तवास्रुपे वर्णपाल्यभाषान्तर तत्त्रविशेषकः इति शङ्का-
कामनुवदति-यज्ञावदित्यादिनः। + द्वितीयमिति-यदीश्वरीयादी।
यथा: पायः हेतुवरणः ' अवृतः: सार्विकेरिजः ' हि वचनात्प्रवरे क्रियामर्दादय: तद-
द्वितीयमिति: || +चौककामाविद्वः-अपूर्णवादमुख्येऽकृष्टः।
* अनुवाद
प्रदेशः हेतुवरण: तद्द्रविवार्य: न पारसाधार्यकारः प्रदेशम्। तथा हि।
यद्यपषुलौऽभियो
यस्यस्माधा प्रारत्वविभाष्यभाषाविषयं यस्यस्माधा प्रारत्वविभाष्यभाषाविषयं यस्यस्माधा प्रारत्वविभाष्यभाषाविषयं यस्यस्माधा प्रारत्वविभाष्यभाषाविषयं
प्रश्नी च हेतुवरणः नाश्यारुपायः
किंतु हेतुशङ्कारार्थः। हेतुवरणः कर्तृवायः ज्ञानवानार्थसिद्धान्याज्ञान
थत्रतया हेतुवरणः प्रस्तुतः प्रदेशः हेतुवरणः न नित्यानुवादश्व गुरुवधानार्थायः
गुरुवधानार्थायः-अन्तः सांस्कृतां परिवर्त्यन्तिर्मिति भावति। वच्च: यथाविरवित्तुपालकमेय:
तथा न्यायांत्रिक एवचार प्रकरः। ' गुरुवधानानवाचार्यम्, नस्ति सर्वातुवादः.
एवं च क्रतवांज्ञमूळे आर्थिकवर्षणमूळे होतूतवर्षणमूळे च प्रतिषेधिः युक्तः भविष्यति, न होतारं वृणि:ति, नामपूर्णमिति। यथा न्यायोपरि दिक्षः। सोमार्थः हि होतवर्षणं क्रत्वं, यद्वधोतारं वृणि:ति जगतीं तद्भुः

अत: सिंचालितः कर्तव्यवर्षणार्थिकमूळे प्रथ्येकमिति प्रसङ्गं। तत्र क्रतव्याल्पा आकृतं होतवर्षणं नैच्या प्राप्तोति। तस्य प्रतिरिक्ष्योऽन्यतः। तत: सति लेखकमिन्याये तद्धीर प्रथ्यार्थमेव। तत्रापि हि यहस्योऽयः, यद्वः नैच्या नैच्य:मुः शर्माः शास्त्रसुः सःत्वार्थे। यद्वः नैच्या वसूलुकुः शर्माः शास्त्रसुः सःत्वार्थे, एकथा तथास्मादेः यहत: शास्त्रसुः सःत्वार्थे। प्रतिनिधित्वाति। प्रथा

नार्थेः बैतकार्याः तक्षार्थविविधित्वमूळे प्राप्तं होतुवर्षणं प्राप्तो

तत्सपिदिः वक्ष्यः। उच्चते च। तस्मात्यार्थ्याययथं योः। प्रथानापवर्ग: विमोक्ष कर्षति। ॥ १९ ॥

॥ १९ ॥
अहंगः च प्रयः स्वातः स्वातः त्वातः 

अहंगः च द्वादशादेह द्वादशः योगेविभिमोकः दृश्यायती। स ता अहर्द्वहँद्रुकः, अहसर्वबिमुच्ततीति। तदुपपतो, यदि प्रभानाः योगः। इत्यादिसङ्गोऽहि योगः स्यातृ, अन्ते विमोकः। तदा हि सर्वावर्गं हि इति॥ २०॥

[अहंगः-उपसर्कारं मुहजापयाहानं तत्वताविकरणम्॥ २०॥]

[१०] मुत्तभण्या तु तन्ने दीक्षावदं द्वान्तकातवातू

॥ २१॥ सिदो

द्वादशाहें, उपसर्कारां मुत्तभण्यावां प्रति चिन्तनेति। किं भद्रेन करण्येत्वमर्यादा तत्त्वातेति। कर्मेन्द्रां देनेति प्राप्तेः, उच्यते-

मुत्तभण्या तु तन्ने स्यातृ। कुतः। अस्यकालवान्तृ। कर्मध्यो-माग्नुपकालेऽयमः। तत्त्र न मृत्यूते विशेषः। अवृत्तमाणे विशेषे तन्ने-भावो युकः। दीक्षावतः। तथाया दीक्षा पुरोकालवात्तन्त्रं भवति, तथे-थमापि॥ २१॥

(अहंगः तुरयाकारीन्तुरशस्याहानस्याःस्वधिकरणम्॥ ११॥)

[११] तत्काला व्याबर्तम प्रयोगतो विशेषसंयोगातू

॥ २२॥ सिदो

तास्मिचेव द्वादशाहें तत्काला या सुत्तभण्या सा व्याबर्त, भद्रेन स्यातृ। कुतः। प्रयोगम प्रति तथा विशेषसंयोगां भवति, अय सूत्राः-माग्नुपकालेऽयमः। अथयुक्ते तथे परम्परो वेत्ति नाग्नो भवति। तत्रापि च प्रकट्रविद्वेदाकथपक्षमृ। तस्मादावर्तम॥ २२॥

अप्रयोगाकःतिचेतृ॥ २३॥

इति चेत्वस्यासि-चेति विशेषसंयोगादुवाविचित्रिति। नैतत्त्वकः। कुतः। योगःप्रयोगाकमेतादृ। यद्येति वचनम्। इदृश हि प्रकट-तावेकत्वाद्वृविशिष्ठमृ। अर्थादेव सिद्धः। अहन्नीक्षत्वाच

॥ २०॥ २१॥ २२॥
चोदकन न प्रायेत। यावदुक्त स्यात्। सुयामामचछिति ताबदेवा-येति। सुयातवतं सर्वेषामहामचिहिंद्यं। तस्माचाचलम् ॥ २३॥

स्यायस्मायानिन्द्वंशालकर्मेद्वं ॥ २४॥

स्यायेः। कुतः। प्रयोगस्यालकर्मेव यथा-ध्वजाःस्तवाः। न विवाक्षितस्तथापि यस्मिनं हंस्यूष्यं तस्मातस्तथा प्रधानस्योक्ष्यं रेषित। नायर्यालकस्य कुर्लिंदेश्वरः। तद्यथा, अद्धायद्धायुक्ते विहारे हरिप्रियासाध्यं। मास्तिमव दशिमस्तुतस्तथा द्रष्क्षणस्मानन्नवितर्कवै-रिकाण्यक्षानि देशवेदामाश्चत्या नायककविनित। यथा तानि देशानु-रोपकुर्विती। एवमिदम्पि कालेमेद्वर्यकालस्य नौकरिष्यित।

तस्मादास्वाभि ॥ २४॥

तद्युत्स्यनादनांविद्विद्वितिः चेन्दरपर्याप्तस्तवर्थात् ॥ २५॥

अयोध्ये। एकस्मिनप्रक्षिप्तविविद्वाते देवता आध्यात्मसङ्क्षेपं भवति। एका चासी। तस्या: पुनराध्यात्मभावनेत्रप्रस्त। अन्वित। यथाभिधि। सक्क्रियानेन संक्षेपस्य न पुनः कर्मणि संक्षार एकस्य क्रियते इति। तत्त्वनवकः। यत्कारणम्। अतिक्रमणम्। कर्म-प्रवृत्तिस्य चेन्दरपर्याप्तस्य किरते नदर्य तद्विवित। तस्य कर्मणि। अन्येऽपि सूचितानां संस्कारणामभिसंभां च नानामास्तवर्थात्। तस्मादास्वाभि ॥ २५॥

अत्तिक्रमणिः केतु। ॥ २६॥

इति यद्यक्त। यथा-प्रारम्भाताः सर्वकालमिति तदन्त्वेन भवति। एवमिदम्पि मय्यापोधितस्य कः परिहारः। आभासान्तं संहत्रम् ॥ २६॥

न प्रयोगसाधारणास्यात् ॥ २७॥

नैत्रधारानेन तल्यम्। आध्यात्मस्य स्वकालमाकारं। स्वकाले। हि तस्कितयते। तत्र न गृहयते विशेषः। इरं पुनः कर्मकालाध्यात्मानम्।

॥ २६॥ ॥ २४॥ ॥ २५॥ ॥ २६॥ ॥ २७॥

+ स्यायेः। प्रयोग-को। एवः। एकलः। एकवात्-गो। = स्व-काले-को। लो।
तथयुक्ति क्रमान: काले क्रियते तदर्थ्यिति सृष्टिस्वामिश्वेपम् । तस्माद्
श्रौतदाधानानुत्तथम् ॥ २७ ॥

स्त्रियुक्ति नामः ॥ २८ ॥

लिङ्कै केतर्य मर्यादाय प्राये यथा शुभस्या ज्ञानानामिति । एवं हाहस्यानि
संस्थितेऽसास्त्रं ह्यांहः ध्यानायां प्रविष्ट्य शुभस्यायामाघर्भयति अर्थायति ।
प्रत्येकाण्डानास्वाक्षरार्थम् । तस्माद् अनु प्रत्यहमाहास्या
नामः ॥ २८ ॥

तत्त्वं तथेयैं इम्यें ॥ २९ ॥

तत्त्वविषयों सृष्टि अर्थादेहार्थाति । तत्त्वं युपादित्वकर्म यथा
यूपादित्वमायां तस्मां भवति । तथयोऽपि भविष्यति । किं तस्य च
चालन च साधस्यम् । तद्विषयायामविषयं कर्त्तव्यं निर्देशानिक्षिप्तं 
भवति । सर्वसाधारणस्थात्त्विकस्य दुर्लभ्यताम् । यथा तद्विषयं कर्त्तव्यं
भविष्यालोपस्तात्त्विकस्य क्रियमाणं भविष्यार्थं भवति, एवमिद्विषयविषयं
कर्त्तव्यविषयालोपस्तात्त्विकस्य कर्त्तव्यान्दविषयं क्रियान् भविष्यान्
सर्वोऽर्थात्त्वित्वाति ॥ २९ ॥

नास्तिसाहायिन्धरस्यायत्वात् ॥ ३० ॥

नेत्रतनान्तुस्यम् । कृतः । आशिषाः । नातः यूपादित्वकाञ्च होमः
शिष्यते । अद्वितित्वानिकमाहनित्वस्यात्प्रतिश्रवीतः भवति—
इत्याविधानोऽि वा, अशास्त्रावाचः वेद्यांशामिति । इत्याविधात्वा-
चछ । इह विद्वते नयानः । कालाधित्वाद्रुणायास्वेषपाद्वर्यम् भावित्वप्रमिति ।
तस्माद्विश्रवमेऽपन्यासः ॥ ३० ॥

विद्याध्येकत्वाविति ॥ ३१ ॥

अथ कालिक्सृष्ट्यात्, इह द्वादशाहगो विधिप्रत्यक्षहस्तो वस्ती-
योऽर्धंविषयन्तोमृत्युद्विषयं । अयमापि च द्वादशाहिको विधिः । तस्माद्
द्वादशाद्वेदनानीपि तथा भावित्वानामिति ॥ ३१ ॥

॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

= सृष्टिस्वामिश्वेपम्—कौ कौ गौ मूरो। । तस्याय-गौ। । ( अ०११ प००२ ।
अ०७ स००२७ )। X ( अ०११ प००२ अ०७ स००२९ )।
न कलसनस्य पुनः प्रयोगात्रथानवतूः ॥ ३२ ॥

तत्त्वं कुतः। कलसनस्य पुनः प्रयोगात्। कलसनस्याः विपिनः पुनः प्रयूज्यते। अभिप्रयन्नमायश्रवेदमस्ततोश्रवशवार्तः। प्रथानवतूः। तथयथा प्रथानानि प्रयत्नं किष्ठने तथा। तत्त्वं वस्तिचरवस्सति सक्षरं स्वयं। स्त्रोतार्दिवः बहुचतः कर्तं स्वयं। तत्त्वं बहुचतं कर्तंमिति न्यायवृत्ति। तथातः स्वभावपुण्यकारं ति। सक्षरं तु यथा किष्ठने तत्त्वं कार्येभादुपकारं तृत्तस्मादेवनि। ॥ ३२ ॥

(शेषकृत्येव श्रविष्यतं निमायाचित्रकणम् ॥ ३२ ॥)

[३२] लोकिकेशु यथाकामी संस्कारान्तः

लोकात् ॥ ॥ ३३ ॥ सि।

इह लोकिकार्य उदाहरणम्। यथा लोकाः समेदुर्ल्लोकमासाभ्यां ज्ञेत। कर्तारः दुर्ल्लोकमासायोऽपि प्रधानाय साधितः। खुछ-गाणीनि वा पात्राणि। तेषु विचारः। कर्तर्क्कैप्रयोगमेवायणिर्याचितः, उत्तान ज्ञानेन वंपादाय प्रयोग इति। किं शास्त्रम्। अन्यायमान्यापदेयान्ति। किं कारणम्। निरिष्केनः पुनः किर्यं शिष्या नास्सचरस्ती। उवच प्राप्ते, श्रूमस्।। लोकिकेशु यथाकामी, तान वास्त्याणि वा, अन्यिमः कुतः। संस्कारान्तःधोपाद। न कालिर्वासिमित्र द्वितीयेन कर्तार्दीनां संस्कारः कुतः। योध्योपायस्मे लुण्ये। नास्सचरस्ती। अथ अयायम्। निरिष्केनः शिष्या शास्त्राय नास्सचरस्ती।

पौराणिकेचित्रः। अथ आयान्तं निरिष्केन शिष्या शास्त्राय नास्सचरस्ती।

प्रायानुसारं न कर्मसिध्दः। कर्मसंयोगमायान्यासस्यन्न्यासाधारण्यात्। दुष्टेऽरु, कर्तृशु पर्यवासितम्। पात्रपृत्तरा कथा कारेप्ते। ॥ ३३ ॥

॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥

× अतः च। संस्कारार्थलोपपाद्। इति पाठ आवश्यक इति भावति। निरिष्केनः—सि। मु्।
यज्ञाभाष्याणि वाङ्मयेऽवः प्रावेदिकाणि मृगमाणि ॥ १३ ॥

यज्ञायुधानि धार्येऽर्ष प्रतिपालिकाधिकारां
जीपदु ॥ ३४ ॥ सिं ।

यज्ञाब्धानि त्वान्तः स्त्राणिकेत्यथानि । कुः । प्रतिपालिकाधिकारां
तः प्रतिरुप्लेष्यां पारिवारिके कर्माणि विध्यते, आहितादिविनि
पिरुर्वाहस्य स्त्राणाः स्त्रियाः ॥ ३४ ॥ । जीपदु । तथाः, अहर्ग
सर्वेष्यामहामहास्त्रियाः सत्यां पारिवारिके धार्यते । जीपमन्यु प्रहार्य
तिः ॥ श्रूयते ॥ ३४ ॥

यज्ञाकरसंस्राकारो वा तद्धर्य: श्रुयते ततः
स्थापामी तद्धर्य्य्वात ॥ ३५ ॥ पूः ।

न वेष्यां पापाणि प्रतिपाके । कर्ण: तर्थः । यज्ञासंस्राकारो धार्य
तद्धर्य्य्यां पापाणामलं: श्रुयते । कर्णां धायते । लोपां दत्त्ये ध्बन्दे
शातु । यज्ञानुपर्य द्वितीयाय, तत्र यथाकामी स्थात । तेषां ध्यान्यां
वा प्रासनम् । तद्धर्य्य्वात । अर्थकर्मवात । पापाणां ये: कौशिकापथे
सिद्धान्तीति ॥ ३५ ॥

मुल्यधार्याणि वा मरणस्थानिनयत्वात ॥ ३६ ॥

मुक्ताणि वा-आधारानां पापाणां धारणां, नानियम: । कुः ।
मरणस्थानिनयत्वात । अन्यकरङ्गां मरणां । कदाचित्तानि पापां
प्रति विषयां मेंद्वाः, मरणां चाष्टपेत । तत्र यज्ञाकरसंस्राकारां
लोप: स्थात । एम्बपां तावद्वारकित्यानि यावदप: प्रयोगः, परतः
स्त्रृद्धाः: पाँथेर्मकम भविष्यति । पूर्वेऽपि विध्यामाप्यापान्वेव
शेषमू तमस्मान्मुल्यधारानेव + व्यार्य्यु ॥ ३६ ॥

यो वा यज्ञायुधानि विशेष सोऽस्विदवः:
स्थायुपेष्वेत ॥ ३७ ॥

॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

= महर्ष्यन्ति-कः । + मुल्योऽपि-गः ।

१३
अथवा न मुख्यानां धारणम्। यथा जननीयेहनि स्मितेऽयन्ति जनमानः सांस्कारकारणांप्रथितं स्यात्। तथेत तानि पात्राणि सांनिहितानि। उपवेशात्। यथा सांनाययाजिनं एवोपेशोपाधारानाथिकाः। तस्योपवेशं सांनिहितं हति। ६७॥

न शाख्लक्षणवातू॥ ६८॥

तदेतत्त्वापरे। किं कारणम्। शा०प्रक्षणं तद्विदः। यथा सांनाययाजिनं एवोपेशो नाभ्यस्यति। तत्र हि सांनाययायि सालखः। तामनुनिष्ठयते उपेशः। तस्या असांनाययाजिनोऽसमवः। अथे। दस्यनिष्ठयं सांस्कारकारणं। जननीये वाणिज्यन्यत्वा। अनारोपिणिः नातृ। अहितारियंविदेयति। यज्ञपालिताये। न च वाणिज्यमन्निः यज्ञाचारणायपेशोवदसमवः। जुक्त्यते हि गारणां संपाद्यतिम्।

तस्मात्पेशोऽदशिक्यत्॥ ६८॥

उपाचित्वा प्रयोजकवादाधिरथु। ६९॥

अथवा न धारणम्। किं तत्तवं। सांस्कारकालेखनानि नवानि पात्राण्युपायानि। प्रयोजकवादसांस्कारस्य। अशिवर्तु। यथा। ऋतुपेयं, चूतवतो भवत् हति। चरनादम्बावेश वस्तुकः। अन्यं जनमानस्य वस्तुकामाशीरसं। हुस्तस्ति। अन्तराशिरायथमन्या गौरुपादीत्वे,ः

एवम्॥ ६९॥

शाख्लसामस्तस्यमिति चेतु॥ ४०॥

अथ परम्ययेव सति यज्ञाग्र्याम्यांसमवस्य। भवति। यज्ञसंवंभेन हि पात्राणिः। यज्ञावाणिः भवति। न च। नवानि। यज्ञसंवंध्योऽस्ति॥ ४०॥

तथापि शिरेष्ठपि॥ ४१॥

अशिवर्तपि यासाचायं गौरुपादीये। स यज्ञाग्र्यन। वस्तुकः। न भवति। तत्त्र शाख्लसामस्तस्तम्ये। यद्य। तत्रान्या। गौरिहायण्यानि। पात्राणि। अविश्यति। वस्तुकः। वा विशेष। हति॥ ४१॥

॥ ४७॥ ४८॥ ६९॥ ४०॥ ४१॥

* बन्दुधामा.चिरे-ख०। x उपाद्ययत हति-ख०।
अखिलाध्य—
शास्त्राध्य चिन्हांगिन तेजेकन्द्राध्यकीकर्ण प्रक्तात्वं—
हार्यावर्तवेदमूलमांक्षात्। श्री। ४२॥
शाश्वात्रिविस्मयस्य शाश्वेण सन्तु शाश्वस्यासामअर्यम्। दत्तुद्विँहिं
विश्वायगः कुमः, वृत्तवर्ती भवतं इति। एकंद्रचिन्हांगिनिं यज्ञवान-
रुपं वसदुक्षमांशिं तुहनीति, अतिपेक्ष चोदकेन प्राप्तेति। तत्त्वादा-
सम्भवात्रिवित्तेन। आक्षेपं च मां प्रयुक्ते। तस्मात। श्राब्दाध्य अर्न-
स्थमनुरुपः। अयेहार्युपोवयो नायत्: प्राप्तेऽ। यन्त्यचैैत्य द्रोहोसौ-
विश्वेषण प्रर्यक्ष्यतो। संभवति च तेषां संभादृतं धारणो। तस्मात-
शिवहस्तकक्षिणं शष्टर्यासामअल्पाश्रयं भवतीति धारणेव पर-
शाचार्याय। ॥ ४२॥

(अन्यन्याद्विन्यातार्याः धारणार्थमण्याविचरणम् ॥ १४॥)

[ १४ ] प्रक्तात्वर्थसर्वपौर्णासा: किर्येरुः
॥ ४५॥ पौ०
एवं स्तिथतमपर्यवसितमन्त्रस्य चिन्तान्तां चिन्तेत्—यन्त्यावाणी
धारायित्वानांत्यक्षमाः पर्वत्यक्षमाः तथा चिन्तेत्। किं पौर्णासा आर्यम्
धारायित्वानांत्या पौर्णासा अधिकतः। किं प्रामाण्य; पौर्णासा आर्यम्
धारायित्वानांत्यक्षमाः। किं प्रक्तात्वर्थसर्वपौर्णासा आर्यम्
धारायित्वानांत्यक्षमाः। इमानि पाराध्यत्वचार्यकस्नानां धारायित्वानांत्यक्षमाः।
उत्तर्तिश्रुति च धारणम्। तस्मात्पौर्णासा आर्यम् धारायित-
व्यानि ॥ ४६॥

अन्यन्याद्विवाः वाचविशेषत्वाचाराणी धारायेन्मरणस्या-
निचित्तात्। ॥ ४७॥ सिद्धः

च वा पौर्णासा आर्यम् धारणम्। किं तदाः। अन्यन्याद्विवाः
च किं प्रक्तात्वर्थसर्वपौर्णासा। आदिश्रुतात्। यथापि पौर्णासां विहितानि चोद-
केन प्रवासाहित्यः प्राप्तानि। तत्र: प्रश्रुति: धार्यमाणेषु। विशेषित्वाधो
॥ ४२॥ ॥ ४३॥

*तत्त्वस्य—कः जान। = धार्यमाणेषु—कः।
भवति । मरणस्थानिनिश्चितवातू । प्राकृतीपेयाय वदि । मरणमाप- 
वेत, ज्ञातानिश्चितस्वाकर्षार्थां भवति । आधारावचारस्वाय धार्य-
माणेविविधातिपेक्षे भवति । तस्मादाध्यात्मार्थं धारणाम ॥ ४४ ॥

प्रतिपत्तिचार्य यथाभेयार्थमय ॥ ४५ ॥ अ ० १२-सिते

स्थितादुत्तरमय । यत्रकर्त पापेऽवृथः । किंचिन ज्ञातानिश्चितस्वायर्थ इति । तत्र । किं तत्ति । प्रतिपत्तिचार्ययुपाधिभावणियां, च ज्ञातानिश्चित 
रीरे । कथा । यथाभेययो ज्ञातानिश्चितस्वायर्थ सामसत्तिविनिश्चितस्वायर्थमयमने 
प्रतिपत्ति । तद्दूल्य: हेतुः । तत्तिनिचार्य नानाकेष्मृत्युकः च तस्मातार्थ 
नाशांमय । इत्यतः नानाकेष्मृत्युकः प्रतिपत्तिचार्य । न तु दृष्टीयांसंयोग उष्णय विचयते । न खलु । ज्ञातानिश्चित- 
र्तस्वायर्थां ज्ञातानिश्चितस्वायर्थ स्थितादुत्तरमने च विचयते । न दृष्टीयाः । आहितावेदेः 
हने च विचयते । तत्त तवेऽङ्गुम्भय पव । तैः सद्यते । निक्रिय- 
पणे तु द्वितीयेव । यथा, द्विष्ट्याः पाणी ज्ञातानिश्चित 
( वाजपेय यथाप्राप्तिविपयादः प्राप्तायामप्राप्तिविपयादः इत्यतः ॥ ४५ ॥ )

[ १५ ] उपरियासोमानां प्राजापत्यवैधस्तिति सवेवा-
प्रकृतिप्रक्ष्यायो हि प्रकृत्तिकालः ॥ ४६ ॥ सिते

वाजपेय प्राजापत्यात् पञ्चन प्रकृत्री श्लूयते, उपरियासोमानां 
प्राजापत्यवैधस्तिति । तत विचार्यते । किमार्थवाहिः प्रचरितवाय- 
मुत । इत्येकतर्थ सामान्यपरिपानुष्ठानाध्यायथायथायथ सामान्यसोमानां-
॥ ४५ ॥

यथार्थवाक्यः प्रचारः किमते, अनमृतविविधेऽकरं वाक्यं स्वातू । ननु 
वचनेन* प्राप्तप्रवेचार्यान्तसत्तमो वा कर्तव्यः । प्राण्वति । तेन तापिय- 
विनिकार्थवाक्यः शुद्धचाराविनिश्चितस्वायर्थविधेयनाम । उच्चते ।

* आसादयति ॥ कृ ० । * वचनेनाति— तीर्थ कै प्राप्तसत्तमः, 
यथार्थवाक्यः प्रवचन आभमण्यने तीर्थ एवतान्तर्घणे इति वचनेन, 'ब्रह्मायान्-
ञवेव ', इति वचनेन चाविविधार्थवत्काठान्तिने शेषः
सुपरिषदाधिति। किं प्रात्मृ। आर्मकांड हिति। कुन्। प्रहतावाधिकाले प्रचारो कृत। प्रहतिविद्हापि तबेच कर्त्त्व:। एवं चाहृगविपर्यासो न कुन्ते! भवति। यदि सर्वसोभानामुपरिषाधित्चरः कियेत ततः, आधिमाहात्मृथंभनुथाजेश्वरनिति, प्रहत्य परिधीन हारियोजननिति, एतदुभमयि विपर्यस्येत्, नादिनामहातृध्वंसमु- 
याजेश्वरेष्टे। द्वृवा च हारियोजन परिधः प्रहि;चेरः। संधयम- 
ेनान्विपर्यासो विना वचनेन कियेत। अव त्वार्मकाले प्रचार- 
स्तो नेष्टो भवति।

एवं प्राते, उच्यते। उपरिहासोमानां भाजात्यमेवश्रस्वनित्युक्तः
सर्वसोभानामुपरिषाधित्चरः। कुन्। अविषेपात प्रभुमामथु- 
के = सर्वसोभानामश्रस्वचनाद्वितीयो। यत्कर्मकाले। प्रहत- 
ळित: प्राप्तत हिति। अवाच्यो हि प्रहतिकालः। चोदेकेनेव प्राम्।
तद्यथै विष: कङ्कारोनर्थः: स्थातु। तस्मात्सर्वसोभानामुपरिषा- 
धित्चरः। || ४६ ||

अहिन्निपर्यासो विना वचनाधिति चेत्तु। || ४७ ||

अथ यदुकम्मृ। एवं सत्यविपर्यासो विना वचनेन कुन्तो भ- 
विष्णुनिति। तस्य कः परिहार इत्याभाषान्ते सत्रूप। || ४७ ||

प्रातःसवे मायत्यि वा सवे। एवं संस्कर्कारवः, अल्लभमात्रव- 
वातु। अङ्कपरार आर्मकांड एव, नायसिन्ह। तस्माद्विशिष्टार्थसोभाना- 
मुख्यू। || ४६ ||

ननु आधिमाहात्मृथं, प्रहत्य परिधीनः। हितः च क्रमविपर्यासः
प्रामाण्यत्वंमुक्तः। || ४७ ||

* हल्कूकः-मः। = उपरिहासोमानां-मः। एव सवे हितः-सवे वेति ये
मवधुक्ले वाप्रे हितः वेषः।
नैस द्रोपो यशुक्म विपर्यये हि । कर्मः कःत्वा । पशुप्रचारे
	तावदुत्त्यमापणेष्ठुनयाजानं परिष्रिप्रहरणस्य चोक्षोऽऽयः ।
संयोगात् । तानि हि पशुप्रचारेण कृमः समुकानि । न चास्त्थिष्ठ-

tार्तस्यानुष्ठानं सहं, हारियोजनस्य वा परिष्रिप्रहरण कृमः
विविधतः । न हि परिष्रिप्रहरणं हारियोजनस्यां, हारियोजनोऽवा
परिष्रिप्रहरणस्यं । उभो वा कर्मचिदेकस्य प्रधानस्य एवमासिते-
रतस्यमुनुणाज्ञ। यद्य परस्तरस्याद्वतानि मयुः, एकस्य वा प्र-
धानस्य, तद् प्रेतेन केन्द्रोपकृतीन्तीत्वविविधतः क्रमः व्यापू च
अथ पुनः धशोरङ्गमुनुणाजः, आबिमासां सोमस्य, तथा परिष्रि-
प्रहरणं पशोऽर्घं, हारियोजनं सोमेया । तेऽन रक्षोऽनन्तरमेतः

कालमासितार्थं । आबिमासातृविवस्त्रस्तुःऽथर्तान्तित्वं प्रेताय, परिथीते जुषोतीति हारियोजनामिति, एकस्वित रक्षं इति रक्षणाम-
समाश्वरस्ते परिष्रिप्रहरणं च । अन्तवित रक्षणापापे काष्ठः । यथाव-
शिष्यात्वे लोकात्माकोन्नमिति । यज्ञादिवोऽहृतः, तत्ज्ञानं पेता

उच्यते । आबिमासाः सोमाः गम्यः। अनुयाजः: पत्वन । अन्योरुङ्गा-
क्रिसन्त्वासनाध्यसिद्धः, येनास्त्थिष्ठानार्तत्वमुनुणाजः: क्रियमाणः: समुः
भवेः। न अतः प्रक्रियामेव गृहेनः, येनास्त्थिष्ठानार्तत्वमुनुणाजः
क्रियेण = । प्रक्रियामेव एव परिष्रिप्रविभिधुलाेखंकोपस्याचारामुनुणाजः: प्राप्तमु-
क्रियेण । इति चोदकेन प्रोक्तं, इति इति चोदकेन प्रोक्तं चोदकेन प्रोक्तं, न तु चोदकेन चाप्ते ।
इत्यथापि अध्येयेन न निःश्रवितः लक्षणमाभवति न हि । क्रमाश्वरः कालवचन
पुत स्थितः । तस्मात्सत्त्वाकारं पुरुषकाल काेष्ठा । तद्वनासीते

* गुणमेच्छसि = आन्िमासितानं अतोऽनुणः-स्वतान्त्या धीमिः न कार्यानिति भावः। प्राप्तमुक्ष्मान-प्रकरणविद्यादिना। **कणमानमिति-आक्षिमासितकालं यावदित्यर्थः।
धिपहरण कुत्वा तत्त्वरकारं हारियोजनं: कर्त्यम् इति सर्वप्रेये श्रृवाविव्रता-
नि। अभिमार्तवधूतोपी स्वार्येन परिप्रयायितः। उध्वंजन्त्रोपिः कालवचनेन।
एव। अतो न किंतुपूर्वे लक्षणावृत्तम् =। इद्धेः च लक्षणा भवित। यथा
गौरवाहिक इति गोश्रेण वाहिके विषयमुद्रुमभविषयादि यत्तदस्यति। यथा
वा जातियत्वकिकुष्ठानाः। एवषय न काविच्छणाः परमाः।

एतद् व्याख्यातं ‘वाजपेयिन्द्रव्रृहस्पतिस्वेतं ब्रजेत’ इति यो
देश उक्तं: सिद्धान्तवादिनः। पूर्वपक्षवादिनः। स नारित। सर्वं शूकी-
वर्त्तमात्र। एवमिति प्रदेरामेनोभक्ति। उस्यते नैवेद्यम्। अत्रापि हि लक्षणा
वेष्यायति। कथय। प्रार्थं उच्चर्यामाणं: स्वरूपं वा कर्त्तव्यं व्रजीत। अन्यत्र
वा कर्त्तयं तत्त्र वा कर्त्तव्यामिति। इति तु स्वरूपं न कर्त्तव्यं तस्य निर्जातिवाद।
अन्यत्रापि + न। तत्रापि न किंतु। किमेव तत् भाष्यारां। परार्थं, तस्य यः
कालस्य लक्षणिष्ठु। ८४॥ ४९॥
न भूमिरागितेष्यादु ष ॥ ५० ॥
एवं सति, उपरिदासोमांगमांमित्वश्रङ्गः तृतीयष्णुतिविर्मातितिप्रियते ।
केणं चतुष्पदेशः मानवसायनः प्रचारः स्यात् । न. चारसत्य आकर्षः
कालो लभयेत् ॥ ५० ॥

विकारस्थान इति चेतु ॥ ५१ ॥
इति चेतपर्यं स्यं श्रावतापूर्वेष्यां प्रचारोपयुक्तं इति, विकार-
स्थाने भवतु । कतमतुतुविकारस्थानम् । उक्ष्याया: सत्या अभिरी-
ष्टोमसस्थायः विकारः । तासा यतथानमामित्वश्रवऽप्रचाररूपः ।
तत्र प्रचारो भवतु । तत् = ऋष्ट्र सर्वपाऽमागन्नूऽ प्रवचनः
स्थानम् । अनन्ति चारसत्यः । तस्मादपि तत: भवति ॥ ५१ ॥

न चारसत्यास्मात्यक्तात् ॥ ५२ ॥

वेदेवम् । कर्मात्तु । चारसत्यास्मात्यक्तात् । कर्मपुरुषक्षेत्रत्वं-
थः । पृथ्यगेत्र कर्मणी, यथा सौभिक, यथा पाशुकम ।
सौभिकानां प्रचारानामेतलस्थानं न पाशुकानाम ।
तस्मादेतस्य चारसत्यावसानामुपः
लिङ्गस्थानम् ॥ ५२ ॥

( आदनाभावावलिकामुक्तानक्रेष्णोत्वमाणे चूकसाके सन्नीयपुरोऽढातः
देवार्थनामपुरुषपौतिकंपंकविषयां ॥ १६ ॥ )

[१६] उक्ष्याया: सूक्ष्वकायुक्तप्रत्तनस्थान: सभास्तवायथा निकार्पेनान्वय: ॥ ५३ ॥ पू: ।

अनुयाजा उक्ष्यायाला: सूक्ष्वकायुक्तप्रत्तिति । तत्र सवनायानों
पुरोहितानेन देवता: संकर्यपि, भूय्यशिमन्राय + हस्तवी धाना: ।
पूक्ष्यस्य कर्मोरधिव्यार्थः । तासःसुमुक्तः: इति संधे: । किं प्राप्त: ।

॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

सन्नीयानां शास्त्रावली: सूक्ष्मकार्ण्यजी नोक्ष्यन्ति । पथानको
मानवनामी: सः। यथा पौण्मायः प्रस्तु:मान: सूक्ष्मकार्ण्यावसायकवववता ।

= तवः सर्वं-ग। । + भूय्यशिमन्राय-ग। ।
उत्कर्षेः सुक्तवाक्स्य न सवनीयदेवतानाम्युक्तः। कुतः। पश्वन्द्रत्वात्। अनुयाजः। पश्वरुद्दमुक्तवाक्स्यभागः। पश्वरुद्दमवेकक्ष्यमहानः। न सोमाख्यम्। सोमाख्यम् च सवनीयदेवताः। सर्वालासाभामानेत्रकः। यथा निष्कुटवन्यः। यथा पौर्णीस्थां सुक्तवाक्स्य प्रयोगं पूर्णास्थे देवताः। निष्कुटेष्वायानामस्यदेवतानामन्यकः। इतरः चेतरासाम्यं। तत्कथयोऽहेतोः। इतत्तेतरस्यानामस्याहेतु। तदिविहायायुक्तकः॥ ५३॥

वाक्यसंयोगाद्वारूकः। समानत्तेत्रावदूर्यः।
लोकाद्वन्यः॥ ५४॥ सिद्।

अथवारकः। च न्यायः। कुतः। वाक्यसंयोगात्। सुक्तवाकस्येकदेशाभुवितां। सामीकदेवतासंकीर्तिनानि। भुज्यजिद्वा हरिवते धानाः। पूपणते दर्शनं। सरस्वतीवते परिवर्धनं। अयं यज्ञानं इति सम्बन्धः। तथा। इत्यद्वा हरिवते धानामिः। पूपणते कर्मभेण। सरस्वतीवते परिवर्धन सरस्वता अय देवो वन्स्पतिरभवद्वितिः संबन्धः। तान्येतानि सुक्तवाक्स्य मध्य उच्चमानायन्यथभन्निः। निर्म्यानि केवलाध्यनरथकान्ति भवन्ति। न च सवनीयानि सूक्तवाकोक्तिः। यज्ञानुच्चारितः। पाशुक परं सुक्तवाकस्तेष्व प्रस्वतिः॥। अतस्त्रातेदेवताः संकीर्तिनं युज्यम्। सं चोत्कथयं।

तद्मातासामप्रयुक्तकः। णार्येऽचैवमनुग्रहीपयेत्।

नात्कर्षिः। एवमहिपि॥ ५३॥

प्रस्तररस्त्रावतातरस्त्रावक्षरेपम्। यथ्यथ दर्शरस्त्रावः प्रहरणः। प्रहारणां च सुक्तवाकः। सर्वालासुक्तवाकोक्तिः परार्थः। सुक्तवाकोंच सर्वालासुक्तवाकोक्तिः प्रसिद्धः। अतस्त्रातेदेवताः सति सम्बंधे।

× नास्स्न्यक्रमि-चः। × एकाक्यवत् शाब्दं इति—अयगम्यमानकव्यत्वाक्रमः सति बायाहेतयः।
यजु, यथा निष्क्रियं नवय इति, समानन्तराविधम्मोपादनन- न्यथः। समानतमः दृश्यपूर्णमाता। तयोः नासारणः सुवर्णाकाशान- नमु। तद्यथा निविषिते। अर्थातः चामावस्थायेहद्वित्वानं × पौर्णमा- स्यां संकीर्तनमु। इतर सामां चेतत्रहं ॥ यत्कारणमु ॥ या इत्यद्वित- स्ताः संकीर्तिन्य प्रयन्द्ये। इयमपिण्या न काचिद्विन्दितो ॥

यजु, यथा निष्क्रियं नवय इति, नैतिः।

अनेकदृश्याभ्यस्तो चतुर्थ: पादः ॥

(राजसूये दृश्यदाचिन्यानुकामामात्राप्रवर्तितं भेदेनाकुण्डमनुहाना-
धिकरणमु ॥ १ ॥)

[१] चादनीकात्वादराजसूये यथूत्तूकर्देशकालान्ना
समवायाकाशाम्यानि ॥ १ ॥ पूर्णा
राजसूये यात्तूकर्देशकालान्ना प्रवाहानि, यथा, शिस्मून्तके देवे
तवर्धकानि भवेतः। न च तर्कदानासाम्यको + भवते। येन निरा-कादशीभो भवेतः। परार्थवासितुत्तूकवाकर्स्न। पौर्णमात्रामात्रायेह च तत्रेशा
सूत्वायको निविषिता। प्रकरणाविषेधां। तत्तवकान्न युक्तः = । इह तूकं शूलकवाकस्योक्तको एव सवर्णायां देवता: प्रकाशिष्यन्ते ॥

इति श्रीभृद्धकुमारिविविधतियां श्रीमाणामालाभ्यास्तियां दुष्टीकारामे-
कादशाभ्यास्त तृतीय: पादः ॥

× अमावास्याृति-क। * विस्मून्तके देवे इति-‘‘सीमाप्रेषण एकदर-कपालः, ऐन्द्राप्रेषणारः, पौर्णमा दृश्या। ‘‘आमावृष्टेऽएकाद-शकाक्षिः, ऐन्द्रावृष्टेऽवर्म्, बृंदाविन्यासिकाशं, वामनो दृश्या।’’ इवादिना
विविधविविधतियथः। + तन्त्रवृद्धनामिति-‘‘आमिस्य होता रम्यवृन्दाय पुनात-सुती यजनान:’’ इत्यादिनामितियथः। = व्यकः-व।
एवमादि चित्यते। किं तत्राञ्ज्ञानं तन्त्रभावं उत्त मेधं इति। किं प्राम्पुः। राजस्यथुक्तेदातानां प्रधानानां तन्त्रभावाः। कुतः। समवयते। फलखितवनि तेषां समवयं। समर्थयतानि फलं साधन्यं। नैकशः। कर्थं ब्राह्मे। चोदनकात्राः। राजस्येर्वद्यक्षरन्तरं शब्देन तापि प्रधानान्युक्तवा फलसम्बन्धं। कुतः। तस्मात्तस्मादाः। फलयाच। चच्च। फलन्ताचित्क्रियित्याः। तद्वितितकर्त्तित्यत। इति।

प्रतिद्विक्षणाः कर्तुसंवबधादेहिदिष्टद्रुतस्तवः
तस्मादयो ष्ठि तानिर्वृच्छया तदंकतत्तादेकः
शब्दोपदेशः स्थात। ॥ ॥ सिसदृशः

न चेतदेवं। तन्त्रभावानि। किं तदोः। भेदेन कुतः। प्रति
द्विक्षणं कर्तुसंवधातः। एतेषु कर्मसु द्विषणामेवः। श्रृव्यते। आभा
वैष्णव एकादशकपः। एत्रवैष्णवस्थः। वैष्णविकपः। वामनी
द्विषणा। सोमापौर्णणां एकादशकपः। एत्रापौर्णणां। पौर्णा
रचूः। स्वामदो द्विषणिति। द्विषणामेवार्थद्विक्षणं कर्तुसंवधाः। भा
वति। वामनकाति। पूर्वस्य चिन्मुक्तस्य कर्तरः।। अनईः। न उत
रस्य चिन्मुक्तस्य। एभामपरः काति। उत्तरस्य चिन्मुक्तस्य कर्तरः।।
नेष्पन्नसं पूर्वस्य। अतः। कर्तुसंवेदादेकः। इष्टवितः। तथया। पौ
र्णामासकाण्डमनुष्मा्र्णि। काठभेदाद्राः। द्विषणोपकुवृति। एवाभिधापि
कर्तुसंवेदः। परस्यस्य। तस्मादेभवेन कर्त्तव्यानि। यजु चोदनकात्राः
त्वादुचितस्यापि समवदयो विवक्षित हि। उच्छ्ये।। तस्मादयो हि
तांत्रिवृच्छ्यः। समवदयः। फलनिप्तया विविधितः।। तदुक्तवात्। फै
कात्राः। सहवचनं। यथोपकात्राः। इष्टवितः। तथया। दर्शीर्थ
मास्योः। प्रयोग्येदेकार्यः। फैक्तवातसमासचन्।। दर्शीर्थोपमास्यां
स्वर्गकामो यज्जेति। ॥ ॥

॥ ॥ ॥

× अनान्त्यचरस्य—क. ल। । फौर्णामाति—ग. ।
तथा चान्यार्थद्वैनमुं || ३ ||

अन्यायोपदेशनयमं दर्शयति। पूर्व चिरसंयुक्तमुच्छरं चिरसंयुक-मिती। तत्र भेदे हि पौर्वार्थं स्थात। नवदूत्तनंतः च धरणार्थकं पौर्वार्थं मनुष्यं। नैवमेतः तु वाक्यशुद्धेण वि विज्ञायते, साधु: प्र-वान्योरेत्तमार्थपद्धार्थविज्ञानी। इवं हासिन यथपूर्वं चिरसंयुक्तं वैराजनं तत्तु यथार्थ चिरसंयुक्तं पशुजननं तद्विति। फलसंयुक्तमार्थ साक्ष्यगुणो-भेदति, न केवलत:। तस्मादसुधार्यांवेदत्तु॥ ३॥

( राजसूयांपये वृत्तानामेव कर्त्तृणामाणस्युपदानाणियशयाक-करणम् ॥ २ ॥)

[ २ ] अनिमयः स्यादिति चेतुः ॥ ४ ॥ पृ०

तत्रैव विचार्यिते, किमं दृष्ट:- ये कर्तारस्त एवनात्तात्तानिमयः। ते वास्ते वेति। किं प्राप्तम्। अनिमयः स्यादिति चेतुः। इति चेतुः-प्रपक्ष्याति, प्रतिदक्षिणं कर्त्त्वं संस्कृतं इति, अनिमयः। पवित्रदक्षिणाभिन्यं परिकीर्तितं विविधितं: पवित्रार्थस्ते भवति। पवित्रान्ते तेषामपवर्गः। उ-तरे कर्मणि यथाकामिः, ते वास्ते वा स्युः। तस्मादनिमयः ॥ ४ ॥

नोपविद्वद्वात् ॥ ५ ॥

पवित्रस्य दक्षिणानात्तात्ताविनितस्य वे कर्तारस्ते पवित्रार्थुपादायणे। ते द्वितीयस्य सामस्य नास्ति। कथम्। अनिमयेन कर्त्तृणामुपादाने पाणे वचनान-नियम्यते। व सः = नियमवृत्तं यथैवार्थस्योपादानं= वस्थेयः तेजः। कृतिस्य पुनरस्वाभावानियमो न* महति। यथा यथा प्रकाये मेधेन कियाने, एवं वर्णानि मेधेन मापयोति। तत्र यदी वा त एव वर्तन्यः, अयथावशे। एवमैविशेषज्ञानं नोपवल्लाम ॥ ६ ॥

स्वाराज्यकालस्य राजसूयसंतः यागः उपायवेच चोद्यते। स उपाधे

× द्वितीयस्य सामस्योताभिषेधविभावस्य सोमयागस्योता बेदः। = तव-

-च। + उपायः-उपायदाप्तरीयः। * न महतीयः-पवित्रस्य कर्मणोः भवतीयः। यागः-यागसुदाय

इत्यादः।
নেত্রের যুক্তম, অনিয়ম ইতি। কিং তদিনি। য এক প্রকারে ত একাশ্বতারস্যঃ। কস্মিদাঃ। উপদিষ্টাতু। আদিকে বর্ণালীয় যজ্ঞমানন্ত তেপাযুমুদিস্মৃতি। অনেক মান রাজসুয়সূক্ষ্মেন কর্মসমুদ্রায়েন যাজ্ঞতেতি। বর্ণ চ পাদ্রু। কর্মপ্রস্নঃ। তদগৃহেরাণার্থিশ্চেষ্টাতে। নামাঃ। তেন সমুদায়মুদিশয়। বিয়ন্তে নত এগুয়। অথ পুনরুপযোগঃ প্রতিনমাদিশৃষ্টি ততো ন দ্বিতী। তথাং পুনরঃ। এবং মবন যুক্তম। অতি পুনরঃ। এবং মবন যুক্তম। সমুদায়মুদিশয়েতি। তথালি সত্যঃ। কর্ম নির্বত্তি। ইতরথা পরিবারেঃ। উত্তরেন্ত্রিতঃ। কর্মাণি ত এব কামাও ন সংরক্ষিত। অথয়ে চ কর্তরো নোপয়তে। কর্মবিনা। স্যাত্ত। লাঘবাভাবিতঃ। এত্যাং চ সতি লাঘব। 

প্রবর্তকাং আদিভার্তিকাতো বৃন্দীতির, রাজসুয়সূক্ষ্মেন যমেন যাজ্ঞতেতি। তত্ত্বঃ। 

গৃহেরাণিশেষেষ্টাতাং কর্ম ভবত্তিত। 

অথ চ সমুদায়মুদিশৃষ্টি বিভাষাণী যো তত্ত্বাতো = নির্জাত। স তত্ত্বাতু এব করিষ্যতে। আনিমেনোপাদী পূর্বতুল্যপ্রাপ্তি। কদাচিদ্যে ন চম্পরেত। তব থেসো। কাল্প উপদিষ্ট। স বাধ্যব্রত। তত্ত। কর্মবিগুণায়াত্তাঃ ভবতু। তস্মাচ অতিরিক্ত বরণ কর্ত্তামিষ। 

অযুক্তমিতি যাবংণান্ত। যঃ কর্মাণি জানাতি তস্য। রাজসুয়প্রাপ্তি। বিভার সাধু এজন্য জানাতি। কর্মিকরণেরো ন সীমিকিতে। প্রবাহেরাণিতে কর্মেতি। প্রবাহেরাণিতে কর্মেতি। ইত্যাদি কর্মাণি করিষ্যতি। তত মে ভবতি। কর্তব্যেতি। যাবংদৃষ্টেন্ত। 

* সর্বমুদিশয়োত্তি। অথ পুরুষস্য চব্বিশ। কালান্তরিতিঃ।”

অত্র চ। জৈমিনিয়ায়ায়াস্যথিতিমুদিশয়শ্চ বায়ুজ্জন্তিঃ। ইত্যাদি পুথুকু। শালেন মরাণাঃ ইতে। প্রতি হাতস্মানেন্তরাভাবায়ামুদিশৃষ্টিঃ। যত্নকারশা। চতুর্বিজানাতি। জাতিঃ। অপযায়ক্ষেপিন্ত্র।
प्रयोजनक्रितसह ॥ ६ ॥
एकं च प्रयोजनमयवद्वृत्तिवरिष्टारामति । समुदायसंपादि: । न
वायुवेणे कै वृणेन छोटन कृषिदिंश: । अवधारे: समुदाय: समाबधिवि-
प्रतिशुद्धिष्ठ ॥ १ ॥

मथ प्राप्तः समुदायमुद्विश्व विषयम इति । वदुक्रमः । न हि समु-
वरण भाष्य: फळे बोधाते । येन तद्भवं वरणा स्पात । कतरो वा बन्द्र: समुदायवाचक: ।
राजसूयवाचक: इति चेतु । तथा । सामग्रीविद्विध्वेयो निरपेक्षा: उपशा: । ते
निरपेक्षा एव प्रयोजनमयवेयको तेषामप्रख्यातां संविधाकेष: । बन्द्र: ॥ श्रुत्य-
माणो रूपातः: फळे विद्वाहि । ये फळे विद्वाहि तेषान्तिःकल्ल्यात: । अर्थं
वरणिनिष्टात् इतिकल्ल्यात्तपि गृहेत । तस्मात्यःध्यानस्यकल्ल्यात्तपि भेदेन क्रि-
येते, एवं वरणमाण भेदेन कार्यमुष: । न कल्ल्यात्तपि: । तस्माद्वैकस्य भेदेन
वरणमुषः ।

× समुदायमुद्विश्विष्ठ—यदन सार्थक समुदायमुद्विश्व वरण भाष्यकृत:।
साप्ति न वीडकवरणामहिमाशीय:। प्रायाध्यावमिव:। वैदिकवरणस्पान तन्त्रोऽन
प्रामाणिनाधार:। अर्थ तु कर्मविशेषसिद्धांस्यावस्थतावतयासत्तानंविदिष्टकरणमाणाधिरुपोऽन्न:।
तदः वैदिक एव विस्तरतः:ऽविष्टार्थिनोऽन्न:। न विशेष
इति—अवाक्षीयवेय वायुरामध्यातिः:। नाहि शास्त्रान सार्थकः । वरण कार्यमुष:-
तथा विद्वाहिः। यदः चाड़कनीष्टवरणामध्यातिः:। पाण्डुः यदः चाड़कान्यामध्यातिः:।
गाथा पावस्त्रस्य । कालः । सोपेष्योऽन्न: भविष्याहति:। येन काले वार्षिक
माणेत्वरण स्थापितमाण:। नाथि प्राप्तजनोऽन्न:। प्राप्तिरिपर्याय:। अन्यतः ।
नवान्यिनिष्टिः। इत्यट:। मथ प्राप्त: ॥ राजा राजसूयवेण स्वाराज्यकायो
यजत । इति चाड़कायत: । एव ॥
तथा इतवयवः = परिक्रियाहते। तत्परं समुदायसंपन्नो रूपार्थिवपतु।
तस्मात एव कार्त्तर आन्तात्मसः॥ ६॥

आह ! यदि समुदायसंपन्नवै, अवर्वावः परिक्रियां; सङ्कृदेवी
कर्तव्यः, किं पुत्रपुरुषे तेऽवः। उच्यते—

विशेषार्थाः पुनःतः:॥ ७॥

उभयथा परिक्रिये प्राप्ते सङ्कृदेव प्रत्यवयवं वा परिक्रियविद्विनी
नि भ्ये, प्रत्यवयवं कर्तव्यः:। इत्यस्तत्त्वात्मिनं च वाक्यो दक्षिणा
अयत्तमभियच्छिन्ने दुःप्रातियेव भ्रमणमपूःस्यदक्षिणारि भवतीति
॥ ७॥

(अवेवेदतत्त्तवा:कर्मम् ॥ ३॥)

[८] अवेदी चैकत्वः स्पर्शित्वयदगर्भाः॥ ८॥ पूः।

तासिक्षैव राजसुधौवेदितः, आवेयोवट्टकपालो हिरण्यं दक्षिणा
वाहीपत्यस्वः: शितिपुष्टो दक्षिणेयात्मनातः। तत्स्य चिन्तये
किं मूले भेदेऽस्य तन्त्रभाव महेते। किं प्राप्तसस्। अवेदी चैकत्वः
स्यात। तन्त्रतालित्वयदगर्भाः। शिवृष्ण मह तन्त्रभावस्य च चक्त्वः

यदि समुदायसुधिष्ठय वरण तन्त्रेणेये तन्त्रोन्यार्थीविवक्त्वयट्व दक्षिणा
नेत्रेव न प्रियः। कर्तवः। वरणे पक्षावः। तस्मात्त्वेदवरण वैवदिके: नेवं
बिन्तये। किंतु योऽस्य लोककियायः: स विन्तये+। पूर्वपक्षार्थी—
अन्योमेः लोककियायापुराः। सिद्धान्तार्थी तु लोककियायापुरास्वेव
नियोऽन्त्यातः॥ ५॥ ६॥ ७॥

‘बाह्यालं मध्ये विधाव’ इति मध्यशब्दोऽपि ||
यदनायपि
हस्ती देवनण चिन्तये, एवं मध्यशब्दो भविष्यति। ‘आद्यविभावित्तुहावा’ इति
तन्त्र प्रेमपितः॥ ‘प्रत्यय यज्ञव’ इत्यवक्त्वत्यथा: शून्यते॥ यदि भेदे

= अवयवाः। ||कःव-प्रोः। ॥+चिन्तयः इति—किं तन्त्रे वहात्मिनस्यम्
उत तन्त्रेणेति चिन्तय इति इत्यः:॥ ॥ अयत्तमते—भूपत इति वेषः॥
दस्यते। यदि ब्राह्मणो ग्रेत बहुस्यर्थं मध्ये निधायाद्वृत्तिमाहुर्तति
ह्वासपिन्धरयेतु, यदि राजन्य एकत्रु, यदि वेदाय वैश्वदेवामिति।
सर्वस्ये च हिविर्यं मध्ये निधानमुपपपयते। एकत्रन्त्रेच साम-
स्यमुद्यम | तस्मादेकतृतन्त्रयमु। नन्तु लिङ्कयुद्धिदः, कृतं प्रापि।
सत्ताञ्चनन्य राातिः। अथैता दिशामवेषः। इमं वा अथ तं लोकं
पुनर्पावलोरोहन्तीति। अवदिशितिः चैकवच्छुते। एतैवाचार्याकां
याज्येदिति च।

वचनात्कामसंसोगेन। ९।। सि।।

न वा तन्त्रभावः। कृतं। उक्तो = न्यायः, प्रतिदक्षिणं वा
कर्षसंबन्धः स्पायदित। निर्देशदीनाधिति गदुक्मू। तत्र हुस्यः। व
भन्त्यादिन्य कामसंसोगेनापि श्रुये, एतैवाचार्याकां याज्येदिति।
तत्रैविदर्शनामु। न च तत्र दृश्यामेव:। न हि राजसाधिक्यो दृश्ये
पाण्डञ्ज राप्पमये। एतैवाचार्याकां राज्येदित्रेष्वकवचनात्स्य शब्दे
न्तं प्रातिः निर्देशात्साप्तमयो एव।
ततैविदर्शनमुपपपयते। तस्मात्यक्षष्केकृतसम। ९।।

कवर्थायमातिति चैन्य वर्णसंसोगात्। १०।।

अथ पश्यस्य कवर्थायामेवैतदहस्णं भवतु। एवं प्रक्षेपस्य
भविष्यतीति। तत्र*। कृतं। वर्णसंसोगात्। यदि ब्राह्मणो ज्ञेत,

प्रयोगः भवेत्य चति प्रयोगः वहुच्चन्त शृुयेत।। तस्मात्यपयात्
एकवचनः वगान्तः १०॥ ९॥

प्रतिदक्षिणं वा कर्षसंसोगात् । इत्येन न्यायेन तन्त्रेकृत: प्रामोति।
‘मध्ये निधाय ।’ इत्येन लिङ्कन च तन्त्रे प्रामोति। तत्र को निर्णयः, भवेतेन,

× एकत्रन्त्रेच। = उक्तं इति=( अ०११ पा०४ अ०१ ) इत्येति
वोषः।।* तच्च न=कॅ=०।।* भूयेतैति-एकवचनं श्रुद्धयां नास्नास-
द्वितैति।|+प्रयोग इति-अवायकाम्यप्रयोग इतथः।।× ( अ०११ पा०४
अ०१ त००२ )।
प्रमाणहीन यथार्थायमेकन्त्रत्वावधावाधिकरणम् ॥ ४ ॥

उदाहरणे प्रमाणेणः, अथवे प्रमानायामाकर्षणं सन्तष्टि, अथवे पादकाय, अथवे तुच्छं इति। तत्र विचारि। किमसादेकं, तत्तनां, इति तत्तमि। कि तत्तमम्: प्रमाणेकर्षणं स्वात्।
कृतं। प्रयोगवचनेकल्वात्। एक आसां प्रयोगवचनः, अहो निरुपायाति। प्रयोगवचनेकल्वात्। एक आसां प्रयोगवचनः, अहो निरुपायाति। प्रयोगवचनेकल्वासहस्योः। तत्र** न गृहते विधेयः। तस्मादेकं न्ययम् ॥ ११ ॥

लिङ्गदश्रिनाच् ॥ १२ ॥

लिङ्गः च सहप्रयोगं दृष्ट्याति। समानवहीपि भवतीति। अनु-वादोः वर्त्तमानापदेशाः ॥ १२ ॥।

वा तत्तमम्। उच्चरते। ' एवमाचारकाम यजेत ' इति कामसंबोधनं भूयते। तत्र योगायाम कसामान: कसिस्मितं तत्स्य तत्जनेण प्रयोगस्तिध्वनिति। बेदेन किममात्राया यथाप्रयोग एकवचनं तदाध्ययतेः।

tसमादेशकन्त्रत्वावधावाधिकरणम् कामे तत्जनेण प्रयोगः। कार्यायां तत्व-धातुवालावधावाधिकरणम् भेदेनै। प्रयोगम् ॥ १० ॥।

' अहो निरुपायो ' इति कार्यवचनं मन्यामासन्त्त्रत्वावध्ययति।।

यथा पौराणमाः यथार्थ: कामसंबोधनात्यायानाशि, एवाधिहां ॥ १२ ॥

**तत्र न-कॊ पै ॥ × मन्यान-च, ज. ॥ १५
चचनातु तन्त्रेदेः स्थातु || १३ || सि

न = चैकतःन्यं स्थातु। किं तत्ति। तन्त्रेदेः। स च भवनेवं स्थातु, प्रथमाया मेदः, उत्तरयोसत्नमः। कस्मातु। वचनातु। वचनमिर्दं भवति, अथ यः कामयेत्वर्षीयानाः* श्रेयाः स्थासितिः नस्यामिषे प्रयामायाः निरूपणं + अथ पानकाय अनुच्छे चोतरं हृदिमि समानवहिष्मि निर्पिताः, यदेनमवहिष्मिः स उत्तरं वर्षीयाः श्रेयाः भवातिः। किभव दचन न कुर्याः। नाति वचनस्यानिभारः। तस्मादेवं कर्त्तव्यम्। अथ यदुकं प्रयोगवचनेौकत्वात्रितिः। तस्य कः परिहाः। नासि प्रयोगवचनः। कालवचनोक्तिः, अहो निरूपणः। तस्मादेहतुः स भवति || १३ ||

सहस्त्रे निर्यानुवादः स्थातु || १४ ||

यच्चोकं, समानवहिष्मि भवत्तीति समानस्रोगं दृश्यतति। तच्च ब्रह्मः। सहस्त्रे निर्यानुवादः स्थातु। हमपरं श्रृय्यातेः, यो ब्रह्म-बचस्त्रकामः स्वाजस्य सवाणि हविः प्रसन्नयाणिः। तस्य = सह-प्रयोगाः भवति। तभिर्मिद्य सहस्त्रे निर्यानुवादोऽध्रुवं स्थातु, समान-वहिष्मि भवतति। कथं+ पुनरिन्यासियुक्ते सहप्रयोगाः विज्ञाप्यते+। निरूपणाणि| हृदिमित्र: प्रयोगाः विज्ञाप्ते। तव बहुवल्पुदासदेध्यश्रेण कांस्यवताना विनयासितम्। न चैकचाः प्रयोगाः बहु-
मीमांसादृश्योऽनेन। । १७५ ।

संयुक्तः प्रयोगोऽभवति। तस्मात्सहस्रप्रयोगोऽवििवाते॥ १४॥

(द्रादशाहें दीक्षोपसतयुपानां भावेकं द्रादशाहिनाध्यवाचिकनकरणं॥ १५।)

[५] द्रादशाहें तत्तप्रकृतिवाक्येकमहारथप्रज्ञेयते =
कर्मपृथ्वक्तरः॥ १५॥ प००

द्रादशाहेन प्रजाकांम वाजवेिविदति शूर्यने। तत्र बिचारति।
किमेकेकः। पृथक पृथक्कोषापसदेनां। संपाय द्रादशा पञ्-विषयस-
तिराजः। कर्तृष्या; अथवा द्रादशा सायसकः; अथवा चतुर्मेदीक्षा-
अत्रुसं उषाणुः; चतुष्के चिराः; अथवा स्वस्थानानाः। दीक्षोपसतयु-
पानां विनृविदिितरि। किं प्राप्तम्। तत्सौजनिवः प्रक्रमः।। द्रादशाहें
तत्तप्रकृतिवाक्येकमहारथप्रज्ञेयते कर्मपृथ्वक्तरः॥

चौर्णि ॥

वीणि सह निरूपाणि ' द्राति। तत्र निर्योगऽ सहचरित्वे वचनान्तः भवति।
वस्मादपेशथायानां भवति॥ १४॥

पक्तानावपृष्टद्रादोहरियोजनपर्यऽत्ययाग्याहाःशब्दः परिष्ठेेष्योऽकः।
तेन तपार्क्षेद्वद्रारण कर्मणि वर्तऽःशब्दः।। इहापि द्रादशाहें पधमवाहितायथाशिवे श्रुते। सोधमहाःशब्दः शृद्धमणः कर्म उक्षयाति। यथाकर्म उक्षयात्,
अनेन वदुवदाने। एवं दृष्टा सौपिकान्यायः। संमुक्तानि कर्मानुपत्तनन्तः +। अपरै पायणीयोदुस्तैनाति। तावशि उक्षयाः कर्म प्रतिपद्यतः।
वस्मादुद्रादश कर्मेऽनुपत्तने। तान्युपत्तनानि साकाद्वाणि ' द्रादशाहेन प्रजाकांम याजयेत्।' इति फले विशेषाने। तत्र द्रादशाहाशब्दः साधानाधि किरणायायायानायामाणि कर्माः
वचनः। न = जौकिकमहाब्रह्माति। संध्याबतः द्रादशा यागाम्याविदायतः।
तक्षेिकी यथा: फलसाधानवायामवॉर्तनीविन्दिष्ठभ्रम्भरस्तः गृहानि। तत् बृहदेक्रेन व्योतिष्योऽमृयोपसति परिमाणे + वात वचने द्रादशा दीक्षा विशेषाने, उप-

= तु प्रकर्तिः॥ ५।। ततः-ग।। उपचयने-च।। न = च। च।।

* ज्योतिष्मभविझ्यानाः-च। ज। + परिमाणे इति—' एकादीशः ' ' विपि उप-
सतः ' इत्यादिना विहिते परिमाण हिितः।
न चैतदस्ति, यदुक्तं द्वादश पञ्चविचित्रितार्थं कर्तव्यं हृतं।
किं तवः। द्वादश साधस्त्रं कायं। किं चारणम्। अहंनं श्रुति-ङ्गृहत्वात्। द्वादशाहेनेति द्वादशसंवव्यास्य रत्नः प्रत्यक्षश्च।
सा वाच्येत्। यदि द्वादश पञ्चविचित्रितार्थं क्रियेऽर्। तस्माद्वादशास्वर्णस्यक्रमानं प्रयुक्तेऽर्।
प्रद्योगकारश्चवाच्चार्यं तत्कालं तद्विरं दर्शोपस-द्रमय।
यथा माध्येन। तद्यथं, द्वादशास्त्रं माध्येन निरुच्यते
हृतं च वेचनामव्यास्यकालान्येववाच्चार्यं मवनति, प्रमंहापि।
तस्माद्द्रवादश द्वादश साधस्त्रं कर्तव्यं। ॥ १६ ॥

daksya | तस्माद्विकैः यथाः पञ्चविचित्रितार्थं | ॥ १५ ॥

यागास्ताबकर्तेऽविधीयत् = हृतं वृत्यं। संवव्यास्यबंडोधविवेष्ट-षणांस्युष्णायं, द्वादशाहेन मवनवितं।
द्वादशास्त्रोपिः श्रुव्युवः +। अहः-शाब्दोपि थौलकमवेष्टवितं न कर्म।
अक्षणां उि विविधति। द्वादशाहेनेति द्वादशायधक्षिणेऽयाह: कर्तव्यं।
तस्माद्विन द्वादशायधेनेति सङ्क्रमानं द्वादशास्त्रां कालं प्रविष्णेऽव यात्री चौद्वेष्टायाही परिसारां: + ममोति, सा
प्रत्यक्षाश्चर्ग्यं सल्लंयं वाच्यं वाच्यं =। एवं च प्रविष्णनसार्थेष्टायां कर्तव्यं मविधितम्। ॥ १६ ॥

* अहं न वा-च। न याः-च। = विद्येत्-च। +शाब्दवृत्त-च।
+ प्रातति: सा-च। = निन्वायत्-च।
अष्टमं सादृश्ये । 117

अष्टमं वा फलकार्यसंबन्धात् सहस्यायः स्थानं यामीग्रीमणीवस्था ॥ 17 ॥

अष्टमं वा नैवे स्थानवद्यः सादृश्यम् श्रद्धा ॥ कथस्य तथा ॥ तस्माद्
प्रयोगः स्थानं च तुरोऽश्च द्विका उपद्वन्दुः उरास्यः कुलः न
फलकार्यसंबन्धात् ॥ फले कर्भुपं च वेष्यः अधिकारः समेतानाः संबन्धः ॥
हास्यसर्वभद्रेण समुद्रायचनीलं संयोगानां संबन्धः ॥ सः ने
स्वर्णकार्याद्वारं तत्र दक्षिणीकार्यकर्मे ॥ एकादशवान्धुवर्तनां
सहस्यायः श्रद्धा ॥ अन्नाधिवेश्यार्यः ॥ यथार्थस्थान्योऽनोऽककिर्तनादेव
कर्मे विद्यस्य दलायोऽवाचः दक्षिणाय आयार्यः ॥ तदुस्मयः
यमेऽवमुप्याचरति श्रद्धा सहस्यायः संबन्धः ॥ तस्मिन्तः प्रकः
वेयान्तः ॥ 15 ॥

साधनेकाल्पनात्वादृश्या स्वस्थानानं विकारः
स्थानः ॥ 18 ॥ स. 10

यागा: फलं चोद्यन्ते । गर्भं द्वादशसंबन्धं स्वस्थानं श्रद्धा शून्यते । सा
चोदयक्षः घातेन । तव यमेऽवमुप्याचरति बाध्यते । ते च
द्विश्चार्याय: संबन्धाः पुरुषाः, नामीग्रीमणीः तस्मानः ॥ अष्टमं
चैतसिनिक्षे भ्रमि
वार्ताः तन्त्रेनितिकविवाचतता बाध्यता । दक्षिणीमणीकार्यकर्मे ॥ नास्ति ।
तस्मिन्
प्रयोगः सिद्धः बाध्यः । तवे च यज्ञाना एवं कारतः । तत्रापि कर्मेषु नास्ति
। तत्रापि तन्त्रः ॥ 17 ॥

भावरूपाः: +। केन् | प्रभुन। कक्षन् । द्रावकार्यसंबन्धः यागेन।
सामायिकर्मणाः। अहंकारः कर्मभवितरः। संबन्धः ' संबन्धः कर्मेषुः।’
इत्यत्त्वमेव द्राक्षः यागायमितिदिवायः। तवकिको यागाधिष्ठितकर्म

= समवत्तानां-ग। *अष्टमंग्रीमण: पुजः-च. ज। = नन्देकाल्पकारामपि
राजसूयवायुः यमेऽवमुप्याचरति । श्रद्धाय श्रद्धा-दक्षिणीकार्यः।
*तन्त्रेनितिकविवाचः गद्धि बोध्यः + प्रजः-च। = ( अ.०२ पाणि 2 अ.०३ लू.०२१ )।
अथवैतदपि त युक्तम्। क्रतः। साध्वकालश्चरतवात्। वधए नागथनामेव कालश्रेणिः स्थावकालश्चरणां, तत एवं स्थात्। अत्र तु साध्वकालश्चरतवात्। यदि क्रतः। द्राद्वशदिन्तः। द्राद्वशदिन्तः इति द्राद्वशदिन्तः। साध्वकालश्चरतवात्। यदि चतुर्दशीये विशेषे, ततो वायुधेन। तस्मात्रन्तवानां विशेषे। तद्वचेतं च द्राद्वशदिन्तः। द्राद्वशदिन्तः प्रथम द्राद्वशदिन्तः, तासः तचेव द्राद्वशदिन्तः। तत्र उपसदः तासः तयाही द्राद्वशदिन्तः। अनो सुसःः। तस्या अपि तस्या वायुधेन्। तद्वचेत द्राद्वशदिन्तः।

द्राद्वशदिन्तः च संयो युक्तम प्रथम प्रथम प्रथक्षसंयोऽगातः।

अष्टि च, द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः द्राद्वशदिन्तः।

वस्तिरपर्यंतानि = पूर्वाणि तन्त्रमम्यकालवातः।

वववशदिन्तः प्रथम प्रथक्षसंयोऽगातः।

भूमिनिक्षेत्रानि। तत्र प्रथक्ष्य तंत्रम्यकालवातः चोदकेन यायिववशदिन्तः प्रथम प्रथक्ष्य तंत्रम्यकालवातः।

+ वववशदिन्तः = हर्षे च सूर्याय शायांशिवकालिकादिरिच्छन्दः।

+ कर्मेनिक्षेत्रानि।

+ कर्मेनिक्षेत्रानि।
पूवं च वस्तीपपीर्यंतानि पूर्व्य्यस्यकाठाश्चाय्मामावरणविशेषाणि तन्नेत्र भवति। अभिभुज्यानि चोत्तरा च। तस्य दीर्घाविशिष्टमण्डलूपः। स हि दीर्घोमोचनार्थः। एवं हास। अपर्याद् दीर्घं प्रवेषायतनमं देवाः स्वर्ग लोकमायेन। यदनः स्तंभित तत्मेव दीर्घं भास्मात्माकं। अथ यदद्युगः स्थिरज्ययः प्रवेश-डार्यन्तैं। तन्नेत्र च दीर्घोत्तरा। सा तन्नेत्रोत्तर्वादश्च। विषेण-प्रह्णसः। ॥ २० ॥

तथा चान्यावर्धेष्यन्न्यः । ॥ २१॥
एवं च सर्वयावर्धेष्यन्न्यमिदं युक्तं महत्त्यति, पदाचिंच्छताः वा
एष द्वादशाः इति ॥ १२॥

चोदनापूर्वकस्तु वैवकन्तस्य सम्बत्तानां कालसंयो- 
गातू ॥ २२॥

चाचाचस्मेषार्यस्यमायविति । युक्तं यदद्युगाध्यायास्य- 
अति-दद्युगध्यायास्यसंयोगः। सहस्राणम्। कुतः। सम्बत्तानां काल- 
संयोगात्। सम्बत्तानामक्षणाप्रथमानां कालसंयोगात्। पौर्णमास्योः 
पौर्णमास्या यज्ञ, साध्येति। तस्मानन्न्यः। पौर्णमास्यामेवावज्ञा 
नि च प्रधानानि च क्रियानि। इह पुनः साधुकार्जुषुविशिष्टमेव- 
मपिदिः x + हेतु। तस्मात्तथ द्वादशेष्यग्रन्थानां पौर्णमासिव- 
सहा कार्याणि। ॥ २२॥

( द्वादशाः सुत्स्कीचालकानामान्याविद्यकरणः ॥ ६ ॥ )

[ ६ ] प्रेक्षु तदद्वात्तकमेवः प्रयोगे स्यात्तेषां 
प्रधानशब्दत्वात् ॥ २३॥ सि०

अथ यानिः प्रधानन्तपथकानामान्यानि तेषु चित्तयते। किं तां- 
स्यापि तथामथवा मेवेदनं। किं प्राप्यु। तन्नेत्रमिति। किं कारणम्यू।

॥ २०॥ ॥ २१॥ ॥ २२॥

x ( अ० ११ प० ४ अ० ५ व० १८ ) + उपदित्: -ग०।
पति संयाजान्यांनां संतिधत दृष्यत वेदेनाहाना पत्नीसंयाजान्यांनां दृष्यति ॥ २४ ॥

पश्वतिरेकश्च ॥ २६ ॥

पश्वतिरेकश्च हृदयते, य एकः पश्वतिरिच्चयते स ऐन्द्राधः कार्य दृष्यत। न तावदतिरिच्चयते, यथेकैनको । न भवतिः, एकादशीते पश्वो द्वादशहानि। तपश्वाल्पभेद उपपत्तेः। तन्मावेच सङ्केतैकाद- शिनाल्पभेदः । तस्मादुपि भेदः ॥ २६ ॥

॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

*यदनेको भवति-गः।
[ द्रादशाहे-उपसत्कालातीनुलसन्धाणाने सिमुकतुपत्ताहानुपलक्षणा-भिकरणम् ॥ ३ ॥ ]

[ ३ ] सुर्यामहावीदृश्यमुखरणाय सर्वमाप्तपलक्षणं प्रक्षदन्यायात्वावाहनवतु ॥ २७ ॥ पू.०

उपसत्कार्तुरुतुसहित्यानां, चतुर्दशी सूर्यामाघचन्द्र माक्कापरि द्रादशाहे चोडऽकन प्राप्यते । तत्रेऽद् विचारं करते । द्रादशाहे सूर्याहान्यु-निष्ठायित्ववानि, उत्ताक्षरीयेतेप्रयोगः कर्तव्यम् इति । किं प्राप्यु निष्ठायु क्षयस्तित्वस्य सर्वसामायिणयुपलक्षणं कर्तव्यम् ॥ कल: । प्रक्षद-र्यायातः। प्रक्षदी सौर्यहान्युनिष्ठायित्वान्। सर्वाणि चेतानि तपस्त्त्वते-न्यानि । अतः सर्वाणिुपलक्षणायानि । भेमन्केवासा देशता, दश्र: सच्चाद-पलक्षणेन संस्कृत: संस्कृतं पू । तस्य पुनरस्त्वत्साधनसन्धारणानाति । उत्त्यते। आचारस्त्वत्साधनाः कदितस्य मनं सर्वसामायिणयु तस्मादवर्तमानाः पुनः पुनरस्त्वत्साधनाः। आचारवर्तमानः । तथया, आचारं ऋणधीविवाहाभिन्नं, सौर्यं चक्षु, आयाः ऋणधीव्यं पुरो-धायां सुध्यां षट्यक्षते चक्षुमेवविप्रेवविस्तारं: कर्भमेवक्षुद्रेंवनासवाहनं + क्रियते । पाचिमापि ॥ २७ ॥

अपि वेदांविधानदस्स्मस्त्वादयुपलक्षणं कालस्य त्योजनार्थवातः ॥ २८ ॥ सिरो

प्रक्षदिः 'चतुर्दशी सूर्यामाघचन्द्र मचवनः' इति कालस्य विविधितः ।

इह तु चोडऽकन तथेर* प्राप्ति । सा चोडऽकनरेण न चायां विविधितः । त-स्मादेशः कर्तव्यः, द्रादशाहे चार्यादशाहे इति । न चोडऽकनवाहायाः: सच्चाद-पलक्षणं कर्तव्यमिथित्वमत्यं डूपते । कप्तम् । या प्रथमस्य यामस्य संस्कृतं वेशवता सा स्वरूपस्य संस्कृतं न मयासि, कार्यकेत्रः ॥ २७ ॥

‘इह आमछ्छ’ इति विविधितः 'चतुर्दशी' ह्यविविधितः, वक्य-

'=अयोपलक्षणं-को। अद्य उपलक्ष-गो। अक्षानि: क्रियन्ते-को क्रो।' तथैव प्राणोति-कोडेयता सर्वान्यां भ्येन वक्यं प्राणोतित्वार्थः।

१६
আপি বা-ন স্যাতসংর্বশাপ্তলক্ষণমু। অবিকারিতেষ্য প্রয়োগঃ।
স্যাতু। কণঃ। ইন্দ্রমিকাত্মণাতু। ইন্দ্রস্ত্রালক্ষণন মণিক্রঃ।
যতে। স সকলক্ষণমু। সকলক্ষণমু এবং ন পুনঃ সকলক্ষণমু।
নু তুচ্ছঃ রহস্যৈছষষ্ণমু সকলক্ষণমু চতুর্থে। আগ্নেয়কন্ডফ কাৰ্যঃ।
ইন্দ্র আগ্নেয়কন্ডফ বিচিত্রগু। বিচিত্র সতি কাজে পাপয় বিচিত্রগু।
আগ্নেয় মধবনে চতুর্থে। আগ্নেয়কন্ডফ রহস্যৈছষষ্ণমু চতুর্থে।
অথ কস্মাদিভি-হ্রাসমাদিভি বিচিত্রগু ন পুনঃ কালাঃকালঃ আগ্নেয়
মধবনে প্রত্যক্ষঃ। সংযোগঃ। চতুর্থে আগ্নেয়কন্ডফ পরোঃ।
সুরামাধ্যেন বিচিত্রগু।

ননু চ সুত্রামাগচ্ছন্তি প্রত্যক্ষঃ। স বিচিত্রগু বিশ্বতু। নানাই
কামভিকঃগু। গৃহসুত্রায়ন্ত্রতাত্ত। ননু চতুর্থে হতি সুরামাধ্যেন।

ননু চতুর্থে হতি সুরামাধ্যেন-কামভিকঃগু। এসন্ত ইন্দ্র আগ্নেয়
ততসুত্রামাগচ্ছ হতি বাক্যেদম। এসন্ত বাক্যেদম ভাস্মাদিভি সুত্রামাগচ্ছন্তি
পরোঃ। তস্মাদসমাদিভি বিচিত্রগু পরোঃ।

এতদ্যুক্তঃ। যন্ত্রেচ্চিত্রলক্ষণমু সকলক্ষণমু ক্রিয়তে। সকলক্ষণমু
বাক্যেদম। স্যাতু। বীৰ্যমান পুঞ্জক্ষণমু হতি পুঞ্জক্ষণমু কর্তৃক।
তথ্য বীৰ্যমাণ তথ্য। বাক্যেদম। স্যাতু। ননু চ প্রকাশঃ। চতুর্থে।
সুত্রামাগচ্ছ। হতি প্রয়োগঃ। কর্তৃকঃ। এসন্ত স্থিত,
বিকারেণ বিচিত্রগু বৈস্ত্রেণ লিচিত।

তস্মাদসম্ভবঃ বর্ণতে। ইত্যাদি সুত্রামাগচ্ছ মধবনে প্রত্যক্ষঃ বুধাতে। ইতি
স্তোত্রদ্রোহঃ। প্রকারাচ্ছি। ইহতি অধিতিহারে।

ভিক্ষব্যপি। এসন্ত। ইন্দ্রভিকারাতু।-কো কো।।

*ইন্দ্রভিকারাতু-কো কো।।* আগ্নেয়কন্ড চিব্রকর- নূ।।
+ বিবক্ষয়ী। গু।।* আবিসাবিব্রপি-কো কো।।
= বাক্যেদম এবং বাক্য।-গু।।= এসন্ত
ভাস্মাদিভি ব্যাক্যাননু যুক্ততি। এতদ্যুক্তান্তিমান। ইন্দ্রভিকারাতু
ক্রিয়াকারক্রমে বিচিত্রগু সঙ্গমবিচিত্রগু পরোঃ।
ইন্দ্রভিকারাতু হভি।*ইতি
ইতি ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইতিহাস্ন-স ইত্যাদি।+ প্রকাশাচ চীতি-এককে। ইতি বেষ।
पू गम्यते। न खळू। किं कारणमु। कालस्य तक्षणायार्थवाद। चतु-रहकारोऽसु नृत्यालक्षणायः। चतुरहादिसुधार्माच्छेद्यति। यत्कार-णमु। नात्र देवतासंभव्यति। यज्ञतु तूदैशेषैं केल्लमभवति।
सं यज्ञावस्था चारोऽसूत्त्रयुग्मत्। सर्वंसूत्रया चासोऽसू। तत्र चतुरहवाचन प्रदेशनमात्मु। सुह्यन्तः। मुख्येन हि प्रजानीं भवति।
यथा, इहान्तापरीत्या संतिष्टेत; नातुष्टायातु यज्ञतीत
॥ २८॥

अविभागाच्च॥ २९॥

अथ यहुक्मावाहनवद्विति। तत्र ब्रम्ह। विभक्तः कालः। ऋण-अङ्कोऽसू; सौम्येन व्यापारः। तत्र गृहाते विशेषः। पूर्वस्य ऋणश्री-वस्त्रेतकलावाहनेन नोतरस्येति। अधेहाविभक्तकालः। सूत्यः। अव्य-प्रकारसांस्मिर्तमु। किं ताहैः। इहान्तापरीत्या वाण्येशावाहनमय्यते। अहःशब्दन सामानार्थिकरण्यादहण्यान्तरस्वमय्यते। तत्वार्थार्थमय्यदिवस्याविशेषार्थसङ्गम्यते। सूत्यानम्बोद्धवाग्यद्धतंत्रलिखिताविशेषणायेव। इन्द्रस्य कार्यप्रभायामु-जनावादःगमनाकः तदयाः। ‘ ‘ इत्यहैः’ हि सामान्येन परिणामवाची।
न च सामान्येन व्यवहारः। तस्माद्धृतां रक्तवा विशेषणीयः। अध्यावरे४
यः समवेतार्थः। सौभाविहयते कादित्तान प्रकारात्मितुम्। तस्मातः चतुर्वषेः-सु शुद्या तत्र ‘ चतुर्वषेः’ ह्रत्याहारः। यज्ञ चिन्तु तत्र ‘ ज्वेः’ हि हल्ल। त-स्माद्धृतां विशेषणमहर्ष्यच्छतिकां प्रति विशेषणमृतमु। तथा सूत्यायादनी।
अथ प्रश्नवाचकारीं = बृहः। यज्ञ + प्रहृदी छोटीप बर्मानं तत्स्यहें भव-ति। अहःसुत्राजनीं तु परार्द्धः। तस्माद्धनेन प्रकारिणिहामावे न वाक्येतद-अवेति।
॥ २८॥

× प्रदूःकोषम्–कौ खूः। ‘ ‘ अविभागाच्च ’ हि सूत्स्याास्नारमृतस्मीकोऽभिनिष्पयमात्स्वदिवः प्रस्तुपु पूर्वस्थायाववचनोऽश्वते। एवः कौ संस्कृतप्रप्रमाणतूः परंतु गो संस्कृतस्य पूर्वकारापूर्वमाल्यक्रृत्व स्वार्थस्यसूना स्वतः पूर्वकृत्ववचनं प्रकाशः। कहः। एवद्यानि–उपयोगिकोषाभित्रसंस्कृतार्थस्यत्वः। ‘ ‘ सुत्याहैः–च। ×स्माद्धृतां विशेषणमहर्ष्यच्छतिकां प्रति विशेषणमृतमु। तथा सूत्यायादनी।
अथ प्रश्नवाचकारीं = बृहः। यज्ञ + प्रहृदी छोटीप बर्मानं तत्स्यहें भव-ति। अहःसुत्राजनीं तु परार्द्धः। तस्माद्धनेन प्रकारिणिहामावे न वाक्येतद-अवेति।

॥ २८॥
[२] पहुँचने कुम्भीपूर्वपश्चापणानां प्रभुतानां
न्यासान् स्यातु ॥ ३० ॥

(विभिन्नविलयकेक्तुकणारीयेषु च पशुपुरुष कुम्भाधिनां
न्यासाशिवकरणम् ॥ ६ ॥)

[९] भेदस्तु संदेहादिवततानां स्यातु ॥ ३१ ॥ पृ०

एकादशीतेषु तु मैत्रेय कुम्भाधिनिः स्युः । संदेहातुः । एकस्यां
कुम्भाधिमुखानां = संदेहः स्यातुः । कर्त्ता पशोः कार्यवदानानिति ।
एवेह हृदयादिनां वचारान्च ॥ ३१ ॥

अयाय्दा विद्यकर्म स्यातु ॥ ३२ ॥ सिः

अथवा न स्यातुः । कृतः । सहस्रयोगाम् । यजुः संदेहादिति ।
अयाचिह्नं किंचित्करिषयते, येन विद्यकर्षणह्यं भविष्यति ॥ ३३ ॥

आयाज्यत्वाद्वासानां भेदः स्याद्वाध्यायार्थः
दानवाणु ॥ ३३ ॥

कुम्भाध्वतन्त्रभावो न गते । अयाज्यत्वाद्वासानाम्। वायुयाध्वर्णार्थः
चालने वर्त जुतातोति पृथ्वी प्रहलादो । तत्र स्याद्वाध्यायार्थानां बसा

॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

= कुम्भां पशुनान्-पृ०।
हुता। \( इत्यर्थः \) तथैव होतया। \( न \) \( 
च \) \( \text{बसा} \) \( \text{न्तः} \) \( \text{च} \) \( \text{अस्त} \) \( \text{सः} \) \( \text{न्तः} \) \\
 || ३२ ||

अपि \( \text{वा} \) \( \text{प्रतिष्ठितः} \) \( वर्तः \) \( \text{वस्तुः} \) \( \text{स्थानः} \) \( \text{स्थानः} \) \( \text{स्थानः} \) \\
|| ३४ ||

अपि \( \text{वा} \) \( \text{तन्त्रं} \) \( \text{कुम्भः} \) \( \text{स्थानः} \) \( \text{अपि} \) \( \text{प्रतिष्ठितः} \) \( \text{वर्तः} \) \( \text{न्तः} \) \( \text{वसा} \) \( \text{वसा} \) \\
तत्त्वात \( \text{प्रतिप्रतिर्थम्} \) \( \text{प्रतिप्रतिर्थम्} \) \( \text{त्रुणम्} \) \( \text{त्रुणम्} \) \( \text{त्रुणम्} \) \\
कुः \( \text{कुः} \) \( \text{कुः} \) \( \text{कुः} \) \\
तत्त्वात \( \text{बालम्} \) \( \text{बालम्} \) \( \text{बालम्} \) \( \text{बालम्} \) \\
प्रतिवपपुरुषम् \( \text{प्रतिवपपुरुषम्} \) \( \text{प्रतिवपपुरुषम्} \) \\
तत्त्वात \( \text{स्वर्ययाध्याघर्चन्ति} \) \( \text{स्वर्ययाध्याघर्चन्ति} \) \\
एव \( \text{हुता} \) \( \text{भवति} \) \( \text{भवति} \) \\
ननु \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \\
अन्तः \( \text{च्छो} \) \( \text{च्छो} \) \( \text{च्छो} \) \( \text{च्छो} \) \\
वर्तः \( \text{स्वर्ययाध्याघर्चन्ति} \) \( \text{स्वर्ययाध्याघर्चन्ति} \) \\
नाम \( \text{मृत्यु} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \( \text{पर्यावर्त्यां} \) \\
तत्त्वात \( \text{दृष्टिः} \) \( \text{दृष्टिः} \) \( \text{दृष्टिः} \) \( \text{दृष्टिः} \) \\
अत्तत्त्वात् \( \text{कुम्भः} \) \( \text{स्थानः} \) \( \text{स्थानः} \) \( \text{स्थानः} \) \\
|| ३५ ||

हति \( \text{प्रत्ययथस्था स्वर्यम्} \) \( \text{न्तः} \) \( \text{होहतहति} \) \\
\( \text{तेन} \) \( \text{तत्त्वं} \) \( \text{सहित्वं} \) \( \text{हो} \) \\
\( \text{प्रथमं यथार्थवर्तने} \) \( \text{भवति} \) \\
\( \text{एव} \) \( \text{सहित्वं} \) \( \text{चिन्हमहहठ्ठे} \) \\
\( \text{यथार्थवर्तने} \) \( \text{च} \) \( \text{हुतं} \) \( \text{भवित्तति} \) \\
स्थितायं \( \text{प्रतिज्ञायं} \) \( \text{सुर्वं} \) \( \text{परिचोद्यति} \) \\
|| ३५ ||

न काल्मेदः \( \text{सुर्वं} \) \( \text{सुर्वं} \) \( \text{सुर्वं} \) \( \text{सुर्वं} \) \\
\( \text{नेत्तरं} \) \( \text{प्रथमं} \) \( \text{पर्ययथवर्तनेऽहत्ति} \) \\
कस्तर्तरं \( \text{प्रत्ययथवर्तने} \) \( \text{होहन्ते} \) \\
\( \text{कुः} \) \( \text{काल्मेदः} \) \( \text{भिन्नः} \) \( \text{यथार्थवर्तनं} \) \\
\( \text{निमित्तसमी} \) \( \text{चेयं} \) \\
\( \text{यथार्थवर्तनं} \) \( \text{इति} \) \( \text{अधिकरणस्यास्मान} \) \\
\( \text{निमित्तावृत्तं} \) \( \text{वै} \) \( \text{निमित्तिकावृत्तिः} \) \\
\( \text{यथा} \) \( \text{भिन्ने} \) \( \text{जुहोहताति} \) \\
तस्मात्सर्वस्यायाध्याघर्चन्ते \( \text{हो} \) \\
\( \text{हो} \) \\
( \( \text{नानागारे} \) \( \text{वर्तु} \) \( \text{पाकमेदः} \) \( \text{कुम्भेदं} \) \( \text{भेदं} \) \( \text{अधिकरणम्} \) || १० ||

[ \( \text{१०} \) ] \( \text{जात्यन्तरेण} \) \( \text{भेदः} \) \( \text{स्यायाध्यापिवेश्यात्} \) || ३७ || सिर

|| ३३ || ३४ || ३५ || ३६ ||

* \( \text{भिन्नम्} \) \( \text{यथार्थवर्तनानि} \)-\( \text{स} \)।
एकादशीनेषु नानाजातीयेषु कुम्भ्याकर्मेण भेदः स्यात् । पक्षी-वेष्यायात् । [ पक्षिब्रह्म कुम्भ्यानां स्वामिस्वामिरुपायीिनोऽदेशः स्यात् । अस्ति सौराणि । तथा नाममियोऽवृहः सारसते मेषः । ऐति कृष्ण उपयोग इत्यययययः परः सस्ति । तपशः तत्र भावः प्रभुवतात्मानं शोकस्तहः । वृहत् कृष्णायात् । ] विषुषणि हि पानीपाजाः अपराधकारीः च मानसां च । यथा वता कोलिनास्रज्ञानि पायन्ते तावतास्रज्ञानि विलीयन्ते । ततः बदृपपमेव भवति । तस्मात्सर्वायामेवः स्यात् ॥ ६८ ॥

वृहदसर्वायाम ॥ ६८ ॥

वृहदसर्वायाम केदाराल्पते गोजारिपु + हस्य, शूलेय भाववेण चालत्तथूभुत्तथवन्तीति । तस्मात्प्रपि भेदः ॥ ८८ ॥
(अपि) वृहदसर्वायाम केदाराल्पते गोजारिपु पुष्पिणी ॥ ११ ॥

[११] कपालानि च कुम्भविचुऽसंयुत्तयानाम ॥ २९ ॥ पूरे
अपि प्रतिपद्धताय वांकात्तुकस्तकलां पुरोडासा अन्तर्दसा
न्यवतो नावतोष्वाचार्ब्बा प्रतिगुलिणीयातु ताकतश्चतुकपालानु
वाचनातिकितिति । तता विचारायत । किं दीर्घुपुरुषस्य सर्वस्या
अधिष्ठानानि कुमरवत् । अथवा प्रतिगुलिणीयातु पुरोडासां कपालानु
किं दीर्घुपुरुषस्य सर्वस्या अधिष्ठानानि कुमरवत् । अथवा प्रतिगुलिणीयातु पुरोडासां कपालानु किं दीर्घुपुरुषस्य सर्वस्या अधिष्ठानानि कुमरवत् ॥ ३९ ॥

प्रतिप्रयोगानि वा प्रकृतिवस ॥ ४० ॥ सि
प्रतिगुलिणीयातु कपालात्मकादेहः । एवं स्थानानि करं भवति
प्रकृति दृश्याविभागायोऽपि करणात्मकादेहः प्रतिगुलिणीयातु कपालानि भिन्नानि, इहापि
॥ ३७ ॥ ६८ ॥ ३९ ॥

+ पविष्टसूत्तान्तः पादः स. म. सज्जनानितमेवते । +अजांदिपु पश्चयः ।
तददेव भेत्तथ्यानि चोढ़कािरुग्रहायै। अवि च यदि कपालानि तन्वे भवयुः। नेकोनि पुरोहितमुकपालि दुःस्थतः। स्वातः। सर्वे कपालायद्रयुः पक्का भवयुः। तत्र कपालशास्त्रो वापीत। तस्मादेद:|| ४०||

सर्वेऽपि चाभिप्रथयं स्वातः॥ ४१॥

हर्दे च श्रृयते, यावत्कपाल्य पुरोहािशः प्रथयतीति। तत्रािशक्ये तन्मायणे संपादः यथा तपुः। तस्मादेदि भेदः॥ ४१॥

( दशीप्रणामयारत्वमतमतस्य सद्वनुनापािधिकरणमुः॥ १२॥)

[१०] एकछरेयं संस्काराणां व्याक्यात्मेककर्मकर्मचः

tसम्युन्त = मन्त्रायथेनान्त्रावादवृत्ती मन्त्रस्या-

सहस्ययोगः स्वातः॥ ४२॥

दशीपुरणमासयोः श्रृयते, वीणीनवहतीति। तत्र मन्त्रः, अव-

रक्षों दिवः सपत्ने व्वासामिति। तस्मिन् विचारयेते। किं प्रतिप िार र च मन्त्र उत सहोदेवाद्वावाविति। किं प्राणधुः। प्रतिपहारामिति।

कृतः। प्रकराविईरः कर्मान्तरे, यते: भवसानातः। कर्मभेदे च सति मृदूते विशेषः। येन कर्मणा सात्िनतितो मन्त्रस्यत्वम् इति।

गृहसमाणे च विशेषे भेदे दृष्टः। तस्मादात्मिपहारां मन्त्र इति।

एवम् प्रभम्, उच्चतं। एकस्मिन् भ्रेये बीहारी संस्काराणां-

प्रतहयादीनां व्यासात्मेककर्मकर्मचः। आतंकदुःस्वप्निर्द्वेरकरणिः

cमेति, सवेंं वैकर्म्यादस्ते च तद्गुणावारिति। ननु प्रतिप-िार कर्मभेदे इत्यक्रमः। उच्चतं। एकछरेये कर्मणांस्यम्यस्यः, फ-

लस्यायनसाधाग्यात्मामायितुः। तस्मिन् मन्त्रायथेनान्त्रावादः-

॥ ४०॥ ४१॥

= 'तस्मिन् मन्त्रायथेनान्त्रावाद' इत्यादि: पुष्कसुरवेद न्यायमालाबद्धेपुस्त-

कोपमेतो द्वस्त। परंतु आद्वर्त्तक्षेऽकुमारवेदमयोऽविविधिमातिति

वशिष्यः। *व्याख्याविभागः-(अ० ५ पृ २ अ० ७) इत्यस्य शेषः।
दुष्टकामहितशास्त्रबालयमेते— [अ १११० अ ११० ४३]

इन्द्रजीत मन्त्रयासफलप्रयोगः। यज्ञ मन्त्रयायस्य नानात्वं तत्रार्थान्तः
बृहिवेदितः। यथायामो लोकार्थार्थाः॥ यज्ञ पुनःस्वयं एव मन्त्रार्थान्तः
स्तान्तासुविचारतः। इह चैवो मन्त्रार्थः। कर्णः ज्ञायते। करणायः मन्त्रः। करणावर्तः कर्तव्यः
वस्तुनासिद्धिसंस्थापनः। सामाविगणः। समस्तास्मेती प्रहारः। कर्तव्यः। समस्ता हि कार्यः
साधयति, न नास्ति॥ उसानां वैहिः तपस्विविरचनं यज्ञचित्रकीर्तिः, तद्विसंस्थापत्यम्।
तस्मात्स्वर्णप्रहारः। क्रिया मन्त्रेणाधिकरिता। तत्रासुविचारतः।
तस्मात्मन्त्रस्य सक्तमप्रयोगः स्थायः॥ ॥ ४२ ॥

(नानाबीकोषशब्दायातमन्त्रस्यासुविचारकरणम्॥ ११ ॥)

[११] द्रुष्यातन्तः क्षतार्थवासूनः प्रयोगः। स्पष्टमयेन,
विधानातु॥ ॥ ४३ ॥ सिदो।

ताजस्ये नानाबीकोषः। अभये गृहपथ्य आद्धुनामयदकापालं
निवेयत्, सोमय वनस्पते श्यामाकं चरुभियेवमादि॥। तस्यानन्दन्तः:
समन्त्रकृतोद्देशन प्राप्ते। अतिप पूर्वेण न्यायेन सच्चार्थम्
प्रयोगः। प्रापः। सर्वविद्यानां विद्वेकरणं चिकित्सिते, तद्संिपरायत इत।
तथा प्राप्ते, उच्यते। द्रुष्यातन्तः—बीजान्तः
पुनः प्रयोगः। स्यामार्थम्। कुतः। क्षतार्थवातु। पूर्वास्मिन् बीजे
योजनावहति: स श्रद्धाः।। संचितण्योकारः हि सः। स च येन बीजे।
जन संचिपतिस्तैव संस्कृतः। तदेव चैतस्संस्कृतः, उत्तरसंस्कृतः
पुनः प्रयोक्तः। स तस्य पुनः प्रयोगः। स्यामान्यायापि पुनः प्रयोगः।
तद्गुणात्नु॥ तस्मात्वाहते: स नन्दो गुणः। तद्यथा विधाना।
तस्मात्वर्षः सत्यप्रार्थ्यावथिना चाचकेन विभिन्ते। तस्मात्वर्षितेऽर्तः
मन्त्रस्यासुविचारः॥ ॥ ४५ ॥

* आदि—गः। = तद्गुणवातः। तस्मातः। बीजान्तः तस्य—खः॥
[15] वेदिप्रेक्षणो मन्न्द्राभ्यासः कर्मणं पुनःप्रयोगः
गात्रः ४६ ॥ प० ०

वादिप्रेक्षण श्रूपः, चिनः प्रोक्तितति। तस्य मन्नः, वेदेदिरसि व-

॥ ४४ ॥ ४५ ॥

( वेदिप्रेक्षणाक्रमन्न्द्राभ्यासश्रुतिवाचकरणः ॥ १५ ॥ )

[१५] वेदिप्रेक्षणश्रुति प्रियःश्रुतिमृदुः च, च, च द्रम्यमन्नः, वाहिकुवस्त्राः । तथा
स्तरणमन्नः, उर्णाःब्रह्मान्तः श्रुताश्रुति। अत्यःहःन्नः, धाम-
नामासीति। देवु तद्भवः । किं मन्न्द्रय सज्ज्ययोः, अथवा प्रति
मुष्टि प्रतिवादः, प्रतिवादः, चासःवृत्तिति । किं प्रातः
वेदिप्रेक्षणश्रुति प्रियःश्रुति, सज्ज्ययोः, ईत्यथः। कुतः प्रयोजनंकर
ल्वाः । तत्र तत्रैः प्रयोजनम् । वेदिप्रेक्षणो तावद्विज्ञानावाचित्यानम्
वेदिप्रेक्षणौ वेदारंगस्तु स्कृतां उपसंहारः, स्तरणे वेदाचारणम्
अस्माहः वाक्यमन्न्द्राभ्यासः । यावता प्रयोजने त-
हिंदी लेखित। तत्त्र चिन्यते। किं प्रयासूति मन्न्याध्यावर सच्चेदवेणि।
किं प्राप्तसू। वेदिशाक्ष्ये मन्न्यस्याध्यास। कुतः। कर्मण्य: पुनः प्रयोगमात्व: यासिन्निं कर्मप्रयोगम उक्तो मन्न्यस्याध्यात्माविति गुहते पिशोऽषः। तस्मादवृत्ति:। ॥ ४५ ॥

एकस्य वा गुणविविधंश्चैवकत्वादाच्चमात्रस्थियोऽगः।
स्पः। ॥ ४६ ॥ शिश०

सच्चे�दव प्रयोगम:। कुतः। दृश्यकथावः। एकं तद्विद्विध्यं सच्चे-दुके मन्न्येन सस्ततम्। तत् भूयो मन्न्यकार्यं नासी।। ननु कर्मः
वरेण मन्न्यो दृश्यः संस्करोति।। तत्च कर्मः सिद्धभः। अश्रौऽयुः। नेतात्रेवः।। आवृत्तिस्वपः शुरुः।। क्रियावध्यायः। हि कर्मः
वर्णः। प्रयोगम न क्रियाभेदः। तन्मात्रवदावृत्ति: कर्मः। सच्चे-दुके मन्न्येन मन्न्यस्याध्यात्मः। आवृत्तिस्पष्टानां पुनः। क्रिया। तस्मातस्फः
स्थियोऽगः। ॥ ४७ ॥

त्वेनादिकं कण्डूनान्यकुण्डमन्न्यस्य सच्चेदवादाच्चमात्रस्थियोऽगाविरः। ॥ १६ ॥

[ १६ ] कण्डूनाने प्रत्येकं कर्मभेदः।
स्यात् ॥ ४८ ॥ पु०

त्वेनादिकं कण्डूनानां मन्न्यं।। छाप्येश्व स्मासूतः।।
यदाश्चाकृतिभिः कुर्मश्रवकृतविधान्येत। तदा चिन्यता।। किं प्रयासूति
मन्न्यावृति:। अथवा सच्चेदव प्रयोगम इति।। किं प्राप्तम। प्रत्येकं मन्न्य
इति। कुतः। कर्मभेदः।। अश्रौऽदेः कण्डूनानं कर्मभेदः। पर्यावसानः
नागः।। चिन्यता:।। तस्मादवृत्ति:। ॥ ४८ ॥

अपि वा चालनेन्द्रकामेककर्मः स्यात् ॥ ४९ ॥ शिश०
अपि वा नैवं स्यात्।। न हतं कण्डूनानं चोथते।। अयालिक्यते
कण्डूनान्यनामः।। किमतः।। यदि चोथते।। अत्यधिकं स्यात्।।
अपि वा शाल्यमयं विदिति। प्रतिमिथायं चाहिये देशान्तमानानां स्वच्छेत।

॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥
तथा गृहत्व विशेषः। अथ पुनर्वपने मृत्युसेवी कण्ठूपने यावतोपचार कप-न्द्रापने तदविचित्रकाव्यः। तत्र विशेषः न गृहते। ननु यस्याः-कृत्य निष्कर्षणः करते ततस्कक्तम्। अक्षान्ते + पुनः कर्तव्याः। उच्चयते। नान्निष्कर्षणार्योऽध्ययः योः। किं तद्धि कण्ठूपवन्यार्यः। सा च कण्ठूपवन्यार्यः न श्रीरस्य। तत्र न गृहते विशेषः। तस्मातस्कक्त विशेषः। ॥४९॥

( ज्योतिर्दोऽन्त्र स्वपनाद्यथस्वर्णात्मानवृहत्वविष्करणम् ॥ १७॥ )

[ १७ ] स्वपनाद्यथस्वर्णात्मानवृहत्वविष्करणम् ॥ ५०॥

ज्योतिर्दोहै मस्त्रायोऽन्त्र मन्त्रः तथमः बलम् असति। तत्र नद्वितरणार्यः, देवीराय इति। तथापवभवर्तिः, उन्द्रसीत्रोजो घने, इति। अमध्राप्रतिमक्ष्यम, अव्रद्धं चछुरिति। स यद्रा पुनः * प्रतिवद्दः स्वपिति, अनक्षेतात् वा नर्वीर तरति, संतानं न वास्मिकर्षणं, अनेक वास्मिकर्षणकाठ प्रयत्ति, तत्र = विन्ता किं, मन्त्रस्यास-वृत्ति:, अथवा सक्तदेव प्रयोग इति। तत्र विशेषप्रदमाद्वृची प्रामाण्यामुः। स्वपनादिदु प्रबोधं। यथा कण्ठूपने सवध्योएतम् इत्यथः। कर्मानात्तात्त्ववृद्धिः नवनमवन्य प्रवुमके नाकाने निद्रामू। तथा सर्वकात्त्वातृति तितीर्णे, सर्वाभिवर्षणे, सर्वाभिवर्षणे च। पुरुषार्थ-पामुक्रमात्र + न गृहते विशेषः। तस्मादनान्निष्कर्षणरूपः ॥ ५०॥

( प्रयाणमक्ष्यम् सवध्योपागाधिकरणम् ॥ १८॥ )

[ १८ ] प्रयाणे त्वार्थानिवृत्ते। ॥ ५१॥ सन्

दीक्षितस्य प्रस्थितस्य प्रयाणमन्यः। भाद्रांत्र श्रेयं प्रेहिति। तत्र विचारः। किं विशेषे विशेषे पुनः पुनः प्रतिवद्दानात्र मन्त्रः

॥४९॥ ॥५०॥

+ अक्षान्तर-ग। + स्वपनाद्य-क। ल। * पुनः पुनः प्रतिवद्द-ग। = तत्र किं क। ल। + उपनमात्र-ग।


[ १९ ] उपरवमन्तप्रत्यक्षस्य वाचनम्

[ २० ] पूर्ण

[ ज्योतिषम्, उपरमन्; रश्कोणो वाचनार्थ वैण्यात व्याख्या मर्यादा मात्र। तत्र संदेह: तद्विशेषे सक्तेव मन्त्रः प्रयोक्त्वयेत् उत्त प्रत्युपविषय। किं प्राप्यम्। उपरवमन्तस्तप्रत्य- प्राप्तम्। सक्तेव प्रयोक्त्वयेत्। क्रुद्धः। बहुवचनात्। बहुवचनान्तरस्य, वैण्यात सनाध्या। यदि प्रत्युपार्थ युक्तिं तथा ईस्व बहुवचनान्तास्य प्राप्त प्राप्तिः न चापिये तततिर्य। लोकवत्। यथा लोकं प्रत्युपार्थ युक्तिं। च न नास्ति। अर्थात् च न सक्तुकुण एव झाकनाति प्रतिवर्षिनार्थिका। तस्मात्-क्षेत्रेऽ प्रयोक्त्वयेत्।]

न संनिपातिवादसनिपातिकर्मण्यं विष्णुप्रेयणे कार्यक्षेत्रसिद्धचन्दनम्।

[ २१ ] सि

नैव तदन्तयुं प्राप्त। क्रुद्धः। संनिपातिलक्षणं। संनिपातिसन्नकर्मणं, वेनोपदेश च निपातिते तद्विशेषे विषयते। मनोगृष्ठि च साधो यस्योपरस्य मन्त्रः संनिपातिकर्मणः कालकालसिद्धचन्दनम्। अतो यस्योपरस्य मन्त्रः संनिपातिसन्नकर्मणः कालकालसिद्धचन्दनम्। अतो न सक्तयोक्त्वयेत्। असंनिपातिकर्मणं विष्णुप्रेयणं काळकालसिद्धचन्दनम्। ये तवसंनिपातिकर्मणं मन्त्रः। यथा नुसद्धण्वयवनस्रोते, देवा बहार्य इत्यादिप्रस्थेषयोहने, तेपत्रभक्तकालकालसिद्धमानविशेषणां। सक्त्वचनः।

[ २२ ]
स्यात्। यथू न बहुवचनात्म एकस्मामिथायक हति। प्रातिपदिकः
योऽपि मिहितः। विभूत्यर्थं कर्मत्वम्। दचनार्थः केवलो नाभि
मिहितः। स च नैवामिथायकः। अभिधार्यकस्य श्रव्यमाभवात्
एकस्त्रिय पूजार्यं = बहुवचनश्रुं। तस्मादविशेषः।। ५३।।
[ हविष्कारदेवदारुभुणेषुदीर्तामाहाविर्यधिकारणम् ॥ २० ॥ ]

[ २० ] हविष्कारदेवदारुभुणेषुदीर्तामाहाविर्यधिकारणम्
कालमेदास्याद ॥ ५४ ॥ सिदे।

हवि दुर्धारौ पूर्वसूतिरस्योद्धारणस्यार्थम्। कालेक्तवादिर्धि
किमिधे, हविष्कारदेवदारुभुणेषुदीर्तामाहाविर्यधिकारणस्यार्थम्
कालमेदास्यादिर्धि। अयंवाक्रक्वार्थ्यार्थम्। यो यथावतः
प्रतिसवर्ण सवनीया कुरुक्कुशः। तेपु हविष्कारदेवदारुभुणेषु
कालेक्तवादिर्धि। तस तस्य तस्य सकृत्यकारः कालेक्तवादिर्धि।
अयं अयं कालेक्तवादिर्धि। तस तस्य तस्य सकृत्यकारः कालेक्तवादिर्धि।
सहस्त्यानुम्भयाय सकृत्यकारः, अयं अयं कालेक्तवादिर्धि।
आवृत्तिः स्यादिर्धि। कुतः। कालमेदास्याद।
प्रातःसवने यद्वादारुधिभिन्नमाहाविर्यधिकारणम् तस्य
कालमेदास्यादगुहाये विशेषः।। प्रातःसवनीयानि
कुरुक्कुशालानामं हविष्कारदेवदारुभुणेषु चादिर्धिगुरित।
तथा रूपा। सौन्द्रेय व्यवायावर्त्त्य सौन्द्रेयावर्त्त्य
कुरुक्कुशालानाय मनोतासकं च। सर्वन कालो मिति।
कालमेदास्यादगुहाये विशेषः।। तस्मादविशेषः।। ६४।।

अधिगोद्भ विपर्ययसातृ। ५५।।

अधिगोद्भायमपरो विशेषः, विपर्ययसः स्याद।। तन्त्रभाबेबोधि
गोरेण पुरुस्तात्त्यायायाः प्राजापत्यायाः, यथा पश्चात्त्याः
आश्चर्यमन्ये अजैनधारिति मनः।। ते यदृ तात्त्यात् सवने
क्रियन्ते पर्याकरणां काण्डं नोयस्यं भवति। अथ मा भूद्धे
दवृष दृष प्रतिभागिति ब्रह्मसारिः।। ५५ ॥ ५४ ॥

= प्रसारंगः।। नोलक्रियकरणाः प्राजापत्यः परावः
उत्सुक्या न मधवीत्यस्यः।
किंतू, तथापि विपर्ययः कठो भवति। पुर्वस्तादात्मिकः कर्तिव्यातः पुर्वस्ताकरणेन। तस्मादप्रवृत्ति: || ५५||

किंतू-

कर्तिय्द्वचनात् +|| ५६||

या चेयमाधिगोरिबिभाषनि: आरम्भवश्चने तत् सा तथापिषः
कर्तिय्द्वचनात् न हृदि प्रात्सबन उच्यते, अप्रामकालवा अपने अन्यायसम्बन्धात्
अथ प्रेषणं, = तदा सम्र: स्थान:। प्रेषणं प्रवृत्त्वधम्र । न च प्राणाये प्रवृत्त्वधार्यं युज्यते । बहुतां
कर्मराशिः व्यवहारार्थः: प्रेषणभार्यः भवति। तथाभवसम्बन्धः।
तस्मादविरोगाधिविभाषनि: सिद्धम् +|| ५६||

इति श्रीतन्त्रस्वामिनि: कठो मीरांसाभाष्य एकादशाध्यायेऽस्य
चतुर्थः: पादः।

एकादशाध्यायः संपूर्णः ||

|| ५५ || ५६ ||

इति श्रीमहकुमारिसरस्वामिः मीरांसाभाष्यवाचार्याः टृटीकायमित्रीः
कादशाभाष्यस्य चतुर्थः: पादः।

एकादशाध्यायः संपूर्णः ||

+चनाच-गः = प्रेषणार्थः-मु.।* तथापिः प्रेषणः-कः लः। + सि-
खालः-कः लः।
अथ द्राद्धार्यायनम् प्रथमः पादः ।

[ पश्चायनूहितमयाजातदिर्मित्रेषु पशुपुरोडास्यप्रयम्याम्बकारसिद्धतदर्थः प्रधाग्याननूहानाधिकरणम्॥ १ ॥ ]

( १ ) तत्रिसमवाये चोडमात: समानामात्रक-ज्ञात्यल्लेखितु तु भेदः विषयस्ममताद्वः
-चाल्यमथ्रुतकालानन्दिनेद्वः। २ ॥ पौरो

एकरोज्ञवधाये त-वा-वाणोपकाण्डम् व्याख्यातम्। अधुना प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्ग-लक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते। प्रसङ्गलक्षणं द्राद्धेऽव्याख्याते।

तदि ह वा एव नां विचिनन्ते। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः।

किं तस्य पृथक्क्षेत्रानादी वक्तव्यानि, उत यानि पशु गन्तानि तत्साहित्यक्वृतवित्तीति। तत्त: सुवेशोपक्रमः। तत्त: समवाये चोडः चोडः। समानामात्रक-ज्ञात्यल्लेखितु तु भेदः विषयस्ममताद्वः
-चाल्यमथ्रुतकालानन्दिनेद्वः।

तन्नत्र-चाल्यमथ्रुतकालानन्दिनेद्वः। यथा द्राद्धेऽव्याख्यातमः। यथा द्राद्धेऽव्याख्यातमः।

'अभीप्रत्येकः पशुं पुरोदासः। पशुपुरोडासःमकादशकवार्त्तान्विषिते' इति। अव्य संशयः। किं तस्य पृथक्क्षेत्रानादी वक्तव्यानि, उत यानि पशुपुरानानि तत्साहित्यक्वृतवित्तीति। तत्त: एवविचिनन्ते प्रसङ्गलक्षणं नासिनि स्वधिर्मिति विचार्येन। नासिनि = प्रसङ्गलक्षणं। कृतः। तत्त्र-समवाये-चोडः। समानामात्रक-ज्ञात्यल्लेखितु तु भेदः। विषयस्ममताद्वः। यथा द्राद्धेऽव्याख्यातमः। यथा

× भेदः। र्यावः। = कर्तव्यायनोपकारसिद्धिः। अश्वः। + तत्र-क्ष्याः।

* इति इति पशुपुरानानि श्रूण्यः इति श्रुपः। × तत्र-छः। जः। + विचार्येत
विद्र-परायणेनुष्ठविक परायकारकवर्तं प्रसङ्गः। स एव तावस्ममतवं नासिनि निवित्त इत्यादिः। = तत्र पृथक्क्षेत्रानादी नासिनि दिन। + समान तन्नत्र-वः। भ्यः।
इंपीकारसायिक्षाच्यासमेते— [०१२५] ०१०१

च विचारामध्ये। अतुल्येषु तु भेदः स्थात् । यानि पुनःश्रीदुनातो विचारानि वेषां भेद प्रव । यथा दर्शीय पूर्णामस्य । वस्त्यादिन्यपकार्यवातं तृतीय-प्रकरो नास्ति । वर्गं प्रथिपुराणान्तो दर्शीयवैत्यात्मिकात्त्रोपाणाते भण्डरस्य पृथ्वीमृ । पद्मस्य सनायाद् । रत्नावनाद्विजश्च । यथा-मालादेश्य भ्रमोऽयः । तद्या तयोरस्मायामाज्ञोविचारादिवेद्येवदेनवाद्यानि कर्तव्यानाति न परस्परं प्रत्येकस्य परस्परास्यस्य भूतं । धाके तु युक्तः परस्परं । प्रत्यक्षमन्यतात्।

अत्र परिवर्तिते। चित्रेशहरनुबद्धरचनाः । कथम्। ' दत्त मधु पुरव । पश्यो पश्यो मन्यो मन्यो मन्यो मन्यो' भवति, तद्विद्यक्षणनेत्वा सर्वनाम संतुष्टश्चेते संविधये, एकत्रचन्नमतेव । यदि दश्यादिवः: संविधे वहूँः

× विचित्रप्रकृतयो—को। = अन्नमोहियमण—को ढो पु । *प्रत्य-क्षमप्रकारलाभी—उपकारस्येण । तथा च ऐके प्रत्यक्षक्षमप्रकारस्य प्रक्षमभेदेणि प्रक्षे प्रत्यक्षक्षमानुवाचकरस्य न परस्परं: संभवीति भावः।
पयारोऽवभिषो विषयान्यां महामत्त्वाति। अततस्मय पृथक तन्त्रं कार्तिक्यू तिर्मं धर्ष्यं तन्त्रस्य दर्शिति। यदेकादृश्याप्रयाजः यज्ञति पुढळवेष तत्सप्तज्ञरति। यदेकादृश्यानुच्यात्मक यज्ञति पुढळवेष तदनुज्ञरति। एवकारकरणादुभारणं विषयते। पुढळवेष न पुरोडाश्चमिति॥ ॥

गुणकालिविकाराचच तन्त्रेयः स्यायं॥ ॥

अपि च पशुका राष्ट्रायाकश्यामान गुणः कालिकाविलिता॥
एकादशंसंप्यः पश्चानुमयेष्ठित्वा। पद्मसम्बिध्याय प्रायस्यात्मकार्यायां यद्यतः वष्णवेणानुहृताय। केवलेनाश्चम्ययेन च पुरोडाश्यायः। कालिकारोपित, आस्त्रेय हृदिपि।

नान्यं स्यायं। बीमा वा तत्नादिति। न च बीमा शूयते। न च वहुवचनमः। वस्मात्सुभाषिणेन संवयं। संस्कृतस्य च प्रजापतिसंवयं। संस्कृतं चैव वर्तु। वस्मादिक वच यागः। कुस्तस्तचमः।

त्रिवन्धेयते। इत्यादिभः स्वात्मानं संवयं। निर्द्देशस्य हि पतिनिर्देस्तक स्वात्मानं। निर्देशाति च देवधारिनी मययया विभक्तया। अवस्तानेव वननो-पावणी भवति विपरित्वेत्तानां स्वात्माया पतिनिर्देशाते। अथ यहुः स्व-ध्यायदिसंवन्यं वहुवचनं प्रमोदति, बीमा वा।

अत्रोच्चे। स्वात्मानभागिष्ठक्यस्य निर्देशमतिनिर्देशकावलंशकः। वच-नवं लेखार्यपतिपञ्चकवमः। वस्मातयोगीर्योः। तत्र प्रथमोपनिपतिविक्रमोऽस्यवतः = वद्यालयायपुन महादिविक्षेत्रस्य कृष्णीम:। उत्तरकालभारिवच्च विज्ञसंस्कृतयोगविवैक्षिप्त। योग्यं ‘गुणे+ त्वन्यायकल्पनेनकेदेवश्रवणम्’ हि श्रम।

त प्रवाणांि न्या:। अथवा, एकदेवतवाचक्षणयाः शक्तितङ्क्षणया वोषण-मेरवचनं च व तवैः व्यक्तस्य विद्वेषस्य प्रस्तवते। पाचिविद्विं जार्ति भूते। व्यक्तस्य तु वृहस्य।॥ ॥

कः तथ्यवर्गं।= प्रथमोपनिपतिविक्रमस्य निर्देशस्य षेषः। = (अ 9 पाठ 3 अ 05 सू 15)।

18
पौरोहित्यकः प्राणायामेतत्वम्। पञ्चकस्तु तिथिः पश्ची वर्षे नः। तिथिः पञ्चु प्रजयतीति बचनातु। उस्मेव पुरोहितश्च यूथकत्वः नानाकियमाणा न यथावास तस्यादि भवेयं। तस्माद्विप तन्त्रमेव।

तन्त्रमेव विधानाद्वा मृत्युत्तथ्रे मिल्लि:।

ह्यात्स्तार्थस्याविशेषत्वात्।

अथवा नेत्र भेदेन पुरोहितश्च तन्त्रे कर्तव्यम्। किं तहि।

पुष्पयत्नेर सिद्धिः स्यात्। पञ्चकस्तु तन्त्रे पुरोहितश्च सप्तकृत्याति।

किं कारणम्। तन्त्रमेव विधानातु। पञ्चकस्तु तन्त्रस्य मध्ये पुष्प-हारो विनिः। अहिन्दी यस्य वध्या परायण्योपाधिमाये। पञ्चपुरोहिताः मेक्षदाःकपाल निर्विपतति। फ्रैमवः। तन्त्रार्थस्याविशेषवेत् भवेत-नित्याः।

तन्त्रस्यार्थस्यार्थार्थः। अंकुशत् उपनरः। संसाराविविषे।

पशोः पुरोहितश्च च, सनिधानाविवेषे। पञ्चावस्त्र क्रियापाणान्याः

ह्या पशोः पुरोहितश्च सनिधितानि। सनिधानाच पञ्चश्रुपपुकुर्वति।

पदीपवः। यथा प्रासादे क्षतः पदीपः सनिधानाज्ञातमालेग्युक-रोहत।

हत्या नासिक प्रसङ्गः। यतः कालहुनिष्ठः प्रयाजनुसारः। पशी वेष्टम्मप्यम्म लोपकृत्यां।

अर्थ महतः।

तस्य विषयो निरूपितः। अन्यस्य तन्त्रे प्रवते पदव्

चुप्पिचम्मकावपति कर्मः। तस्य = प्रूपक्यो यतिकर्तव्या सा प्रस्भवः। यथा

पशोः प्रतेकं पञ्चपुरोहिता आःपति। तस्य = पञ्चपुरोहितकर्तव्याः प्रभुज्वभे।

वर्णम्।

पञ्चवेवः। भावेन्तु। किं पञ्चपुरां। केन पञ्चपुरोहिताः।

कस्याःर्थे याग्याद्वै व्यापारः। त संपादितक्षेत्रप्राप्तनागचाराधुमियस्य*

= तस्यहि-तन्त्रम्मश्चार्थिः। तयाति। तव-छ।। व्यापार हसित-अभिभूति क्रिय शेषः। * कक्षापौरंभिरस्याति-पौर्णमासिक्येष्ठयः।
विषम उपन्यासः स खटू प्रश्नक्षेप झाले । अथ पुनरात्मक-कृत्याणां पूर्वकारः कर्त्यं शक्यं विविधतात्त्वितेः । अथवा प्रत्येक-शास्त्रहाथः, शास्त्रविधि शुद्धत्वः । शास्त्रेन केवल दुर्लभार्याबानार्थीतिः । तत्र सर्व-शतांत्री किमितिः नोपकारित्यति । दुर्लभार्याबानार्थीतिः स्वप्राधानिर्देश-शास्त्रांशकालकार्यां क्रियमाणां नवलकर्त्वाति । इहापि तथा विविधायेव लक्ष्यते । तस्मातदेयारं तत्तदेवोपकर्त्वत्तीतिः विज्ञायते । भव । नेत्र तद्वैतत्तीतिः । दुर्लभार्याबानार्थीतिः स्वप्राधानिन्याविद्याधर्मूतानन्दशुलकत्वाति । इहापि तद्वैत तद्वैतशुलकत्वानि । न च पुरोहिनिरुच्यते यथेष्ठे किं तथाः । यथेष्ठे पुरुष । तस्मातुपरुपुराणेऽथ न प्रकटात्त्वकार्यानि भवन्तिति ।

उच्यते । प्रकटानि न शाश्वः उदेसः । नन्ति तत्र शुच्यः प्रधानात्,

यथा योगवचः कार्यानि साध्वेनासाक्षाक्षाति । तत्र यद्वद्देवशच्चायायायायायायाय-थारातिरिथिनिरपन्धकहानितिः स दुर्लभार्याबानार्थीतिः । तस्मात् च व्यायामस्य यदिरं करणं संबन्धनकरणं सा × प्राप्तिः । द्वारा च चेतवी चेतवनार्थी तत्र उनकादुमुसर्गः । उप-इति समीपः करणं, सांविधिः साक्ष्यन महामूलः । एव प्रयोगवचनस्य व्यायामः । स इत्य प्रयोगवचनमीकरणानुवाच यूः पौरो-हाराकारः समीपः करोति । तस्मातपरोहिनीकारः प्रयोगवचनो लुप्तते । एव प्रतः ।

कथितशिक्षाधमयः, पापुकः प्रयोगवचः समीपः = करोत्तीति । 'अप्री- शेषीयः पुपुप्राप्तेभुवं' इत्यायादेवावाचार्यः । कथृथम । भावेनः । किं, व्यायाम-धारापकारः । केन, पुपुप्राप्तेः। कथितशिक्षाधमयः संपूर्णः । तत्र यदिनां शेषां क्षणेषु व्यायामविद्यापकारः भवने करूव्यवाच प्रतिष्ठेते, तस्मात्त्वं करोति भावे । तस्मात्त्वं चेतवनाविधिः करणामुग्धाश्चाति भावानन्दशुलकताः संवृद्धतये । तस्मात्त्वणामी- मेक्षणां तुष्यकामां, भवने व्यायामविद्यापकारः करणात्त्वं भावोद्धित। यदि च भूतः भविष्यति वा भावे व्यायामशास्त्रं स्थानं तथा देव न

* शास्त्रेन चैव दृष्टः-क। ।*शाश्व उदेसः-ग। = उपाधिरितिः प्रथमाधी-चिन्तेनाशितव्ययभावः। तस्मात्त्वं प्रभावितः-विनियोगः इत्यः । = समीपः करो- तीतः-पुरुषपुरुषोपर्वायुर्ध्यस्य समीपः पापुकसंप्रकारः करोत्तीति कथमवचनमीति । यथा पुपु-समीपः हि स छुटः, न पुपुपुरुषामुक्तः, इति प्रभावितमीति ।
न्युनिर्धार्यांगानी करंत्यानीत ! किं तहि। अर्थात्किल्यते। तेषां तंत्र विचिकीर्तिवादात्। न चार्यांक्षन चोदकेन प्राप्त्ये। यत्कारणम्। विध्यन्तयं = तत्राशेषाणात्। तेन यत्तिवत् तत्राप्ये न पाषाणां। तत्मात्त्वमुद्धिशास्त्री किंयामणांति प्रश्नश्वत्वतानि भवन्ति। एवं सिद्धा प्रसाधकरासिद्धैः। नन्वें सती तन्त्राशेषाणां। तत्त्वं भवति। न+ सतु तन्त्राशेषमेव साधारणम्, इह तवश्रृंग:एवोपकारः। सोऽथि स नाधारण:। अन्यज्ञात्व:यस्य भवति। ॥ ३ ॥

विकारार्ज न भेदः। स्याद्विष्णवाधिकारवत्तात् ॥ ४ ॥

अथ यदूकं गुणकारविकारा तन्मेवेकः। ज्ञादिति। ततु ब्रह्मः। स्तुः। तत् यथ्योक्तार्य सारो माणायते + तथा प्रियं सर्वभाषाणांति-विद्वस्त्वाशिकालेन - वार्ताण्यां विशेषत्। पशोऽप्रियायुन्याशचात्मनमाथ्यानि पुरेश्चाः। सयीप नवनुवाकरार्यानूत्राणि च पशुकं प्रयोगवन्यानोपसंगृहाणाः, न तु सयीप सयीप करोति। यानि च रेण सयीप न नवान उपास तपस्वंसंगृहाणाः । ' न च चेद्यायेन+ शिष्यः'। इत्यत्रैन्य रेणयेन न विद्वास्तानन्यीन्धायाः ॥ २ ॥

अथ यदूकं न्योगसंवान्याशिकामेदात्र। प्रस्यात् हति। तद्वृत्ये। सर्वः। कर्थ्यामात्य प्रयासाकारोऽक्षाति। तमुपकारं चोदकः सार्वयोगाधिकारां प्राप्तायत । च। उत्तारित: प्राप्तंप्रयोगवन्यानोपसंगृहाणात्। ते च शास्त्राण्यांत्रिक: न संभवनीति + शास्त्राण्यामुच्यति। प्राप्त सूत्रविधान्त: च चरोति। पूवविन्यानोपसंगृहे:। वार्ताण्यां चोदकः उत्तारः। प्राप्तिकरोयेव। प्रयोगवचनसत्व: पशुकेनोपसंगृहाणात्वाच पृथयुगसंगृहाणाय: चोदलः। न चेद्यायेन+ शिष्यः। देन दाथां एव न+ सति। नवरः पदार्थानि।

= विध्यन्तस्वामोपस्यते + कः। विध्यन्त:। तत्राशेषायं +ः। न खसुः। तत्त-क + मञ्जुष्म उपाय: + कः। + नावयामेव इति-अद्धर्गव- दुपकर्ष्यते हेष:। * संवर्त्याविद्याविधमेकाशंकासंवन्धा। कारणविन्त्यूहे:। काठ:। त उपकाराशवाविध्याभ्यार्यं इतः। + ( अः १ १। ४ अः ६। २०। ६। ३ + सतीति-प. मुः। * शास्त्राण्याविद्याविधमेक पदा०। आपार्युक्तकाराण: पदार्थामेव उपकारासंववादृष्टि। + न सतीति-न कर्भ्या इतथः।
विकारार्थ न मेंः स्वदेशयस्यादिक्षतत्वात्। अर्थः—अश्लोनित उपकारः स न विचितः। यो दुःशुर्यूपमासयः स एव। कथं भाषये। तदुच्चये। प्रायाजानुयाजास्तावेते दाशपीयमासिकः। तत्र प्रायाजानुयाजास्तावेते दाशपीयमासिकः। ते च चोदकेनेह भाष्यः सन्निधित्वा विधये। प्रडात्तगृहितं च श्रुत्वेते व्यायाम्। न चैफः शब्दावेतस्यायिनः युक्तः। तस्मादशर्पीयमासिकः। तदुपकारोद्वेषेऽपि दाशपीयमासिकः। एव। स भिः तेषः प्रज्ञातः। यद्यं च प्राणातुतादुपकारादुपकारार्थं प्रक्षुल्लस्ते प्राणातुतादुपकारार्थं। अपूर्वं वेदयुः। यथा सते गौरणुमालादिपिर्यञ्जनम्। अप्राप्ते वाकेनेव प्रायाजा विद्यायने, अनेनेव तेषः विकारः हि। तत्र द्विकः। शब्दः स्वातः। न च सष्टुचारितः। शब्दायंथर्यं विधायमुः। अपूर्वं वेदयुः। चैतेपं प्राकृता अपि चोदकेन प्रायाजेऽपि। तत्र वैश्वेदेवे विधानंसत्वंचिन्तिताअराहतीनां न गुणये, नव प्रायाजा नवानुयाजा ध्रुवायमभागी। अधी हविपि, अभ्ये समवयति वाजिनो ज्ञत्याहितीनं संपर्ये चिन्ताच्येऽपि। तस्मादशर्पीयविकारोद्वेषेऽयङ्कितः। प्राकृतोद्वेषगोपकारः। तत्कन्ता एव पुरोदासार्यपुरुषकुर्वेति न गुणकालविकारेऽपि तन्त्रमेदः। तदा नासयं तस्मात प्रार्थयेते पशुः पुरोदासश्च। उभयोऽव प्रक्षुल्लस्त्रक्षुल्लमुः। प्रद्वास्त्रक्षुल्लस्त्रयोध्युपवृक्षति। विकार इदारिः किमयः। पश्ययः। पाणकेषु हि प्रायाजानुयाजेऽपि ध्रुवते =। न च पदीः पुरोदासस्य च साधवाराण्यवृक्षः। पाणकेषु संनिधानाः। पुरोदासार्यपुरुषकुर्वेति यक्ष्मयः।

अर्थं च पुरुषद्वारे चर्ममात्रा अनुयाजा आयनेषु भवति। न हि पुरुषमात्रं नासयति। यस्य श्रीरेण भोजनमुदितं भवति,
यदि तस्मै सज्जकरं दीयते, न कथितश्चिरोपणे मभवति, सज्जकरमणि तवपय अवेति यथा य पकादसा प्रयाजान ब्रजाति, असी तदन्त्थम-तात्र प्रकातात् पञ्च। पेश्यश्चिरिकः पद्म न तौरायमाने: पञ्च प्रा-कृता नया भवानि। एवं तिरिथ्यपि पशोऽक्रिमाणाः प्रयाजाः कृता एव पुरोदासस्य बहानि। क्रमस्तेषा प्राहां वहापि। गुणामां च क्रम:। न च गुणानुपवहार्य प्रायान्स्यांवृत्तिंमाण। न च गुणव-हावति प्रायान्स। कार्यं क्रमविप्रयांशालिनिं प्रायांशिं अतबेतु, नास्तवृत्ति:। प्रायामित्वं ताहि कर्तव्यं। किये। अयाश्चारस्तिं सर्वप्रायायिं जुढातितिः। प्रायाकलक्तव्यं प्रायांशितामाव:। तत्याव- विरोध:॥ ५॥

एकेनसः = चालकयत्वात् ॥ ५॥

एकेऽ छायानामश्चक्यं भेदन किया। यथा वेदेन्द्रयुद्र-हः बलोपायनश्चति। बैंद्र: क्रतावनपुरुति क्रिति। सा न श्रवण कर्तुपु। न त्याहं: कर्त: सत्र कर्तुश्चक्यसे। अनाकहसे। अनाकह क्रि-यितीति। आहोपूरुपिकं + स्पातु। तीर्थकार चासी भवेतु। तत् दिक्कृतं युक्तं। विहारपुरणंवर्णं चालकुमाके तवबैंद्रेदेशकालका-

गुणा:। तस्मानाणित वैगुण्यम्। न च संयोगमें द्रव्यमें बास्यवृत्तिकं भवति। कि ताहि। प्रकृती संख्या प्रकृतं च द्रव्यमपनीयते। उपकृतं स एव प्रयाजापकाराध्वस्तुसुरवचनं x*। ते चालकुतनान्वर्णिताः। विबन्धे चेदरूप = एव कालंदेण:॥ ६॥

= एकेऽ बा-पु:। + एकेऽ चाणक्यः-म।। + 'आहोपूरुपिकं स्पातु' इति सूनारन कार्याौँशिरिनुस्ति कराशितांपरि तथाौँस्य द्रव्याम्पुदास्तु-म्भावपरित्यक्ताश्चयानुस्ति तूनत्वापत्यगति भार्यंथमें नवा कराशितांस्य वएक। आहोपूरुपिकं-ग।*दिकः संपुस्तत-र।। +एवं कालाभास्तुसारुपन्नं परिह्वर्वित-प्रवाणिता।।*आदायिति-तिरिति पशाविश्वः। = अद्रोष एव म-छ। म।
तुलकत्वमापनार्थानामात्रति स्थितो न्यायः यथा: प्रयुक्तरिपूण । एदमन्युद्ररण नदीबाध्यात्मकमात्रकृत्यथा! सक्कुडुम्बरणन च निर्विवितात्रासी । न च निर्विवित: श्रावी मित्रान्तिके। यथा तत: किरुम = । अर्थायते। अर्थ निर्विवितान्तिनाति । न तत्स्मिननुपरते हीतिस्तत्वांसहस्रह्वावनि-
कारणोऽुः । माधवयाजवलागुपथकृः । आत्मनि-
क्षुरायातिति परिधियो गार्हस्थ्ययो भवति । यथा वर्णसाधारणाद्रासी-
दशग्रहवाणी-महाइणां वथामामात्रकयात्मयाति। परिविवित: यदृचः । विभाजित
क्षुरायाति च पूर्वाक्यायाः। तत्र पूर्वाक्यम् एव दोषः। तथा वर्ण
यथागीति न तत्स्मिनस्थाया महत्वः। अनुस्पृश्ये । च तदाध्यात्मी-
वाप्पयाति। ॥ ५ ॥

एकादिधवः दर्शीनम् ॥ ६ ॥

एकादिधवः पशोऽयोराधाः च दर्शीयति, श्रवेदोऽराज्यादर्शीऽहृतीहृती-
हृती यो च पुरुषाश्चातः । प्रजाहृतीभूति । नाग्युद्ररणसम्ब्रह्मे। तस्मात-
स्यान्तिकृत्यं तनैव पुरुषाः प्रस्वत कर्तव्य देहि। ॥ ६ ॥

( पशुपुरोहारोधमन्वयास्तहनम्यानासिद्धान्तानां
कर्त्तव्याविधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[ २ ] जैतनः परस्मयापले । स्वतन्त्राविधिपति:
स्वातः ॥ ७ ॥ सितः

तस्मिच्छेव पशुपुरोहाराः बिन्नता । क्रियाभावः कर्त्तव्यावृत
भूति। आहः। तत प्रत्यक्षमात्र। किं प्रस्वतेन चाॅदकों वाच्यदेते, उत्तर प्रयोगास्तहि। यथा। चौदुकों वाच्यदेते ततो न कर्त्तव्यः।
अथ प्रयोगावृतस्यात: कर्त्तव्यावृति । किं पुनरः युक्तम्।

॥ ७ ॥

अस्पृश् पशुपुरोहारास्तहनम्याभावान्वितप्रक्षानसादि कर्त्तव्यस्य न वेदित संवेदयते।

= किरुम न-गृहः। * साधारणाशीः-गृहः। = अन्येदेवस्य-गृहः।
+ प्रयुक्तेः-गृहः। + परस्मयापले-गृहः। × वार्तकृत्तव्रतन्त्रावर्तनिर्देशन
परस्मिनाति स्थाने । प्रयोगावृतम् इति पाठ आवश्यक इति माति।
चोळको वाच्यत हृति। किं कारणम्। आत्मानिकभूदक:। प्रत्य-क्ष: प्रयोगवचन:। प्रयोगम चाँगुमानाहिदै:। दुर्मलस्य च वाच्यो न्याययो न च विलियस।। एवं धेरू कर्त्त्वयो। चोळके न हि तौ प्रायोगमातास।। स धेरू बाहिर्विज्ञास्तीति।

एवं प्रायो उच्चये। जैसनेराचार्यस्य मर्द कर्त्त्वायवाच्यभागाविवितिः। कुत:। गत: परत्मापते। स्वत्न्त्रामारिथः। स्यादृ। यद्य स्वस्थ।। धर्मसाध्यः परत्मामायचतुः प्रतिपदः। स्यादृ। यथा पौरोद्योगिकान्य पाशुक्तृ। यद्य तु न किंकितपरक्षुः कार्यः-मापयते तत्तत्तिपेयो न युक्त:। यथा देवत: यज्ञाचार्यानन्यातृहे देव-दत्तायांनेन निर्भरते, न बायकारः।। न धेरास्यभागः। कार्यः =

यः। अत इततः। किं प्रयोगवचनेन। चोळको वाच्यते। उत्त योग-वचन भूदुकेनेति। चोळकबौधस्करणः। प्रयोगवचनाधेकरणः। तत्ताम्नानिक्षायचोळको वाच्यते।। न प्रयोगवचनः।। तत्स्य प्रत्यक्षवार्दिति पूवः। ।

सिद्धार्थस्य। प्रयोगवचनस्यकेदेनो बाच्यते।। कतरोष्ठः। उच्चये। उपब्रु: समीपवचनः। संसादः। साक्षायवचनः। महाशब्दः। गृहान्विवचनः।।

एवं अद्यायः। प्रयोगवचनः।। तत्त्वाय महामार्गस्यः।। इतर: तत्स्य सम्पर्क-रणसाक्षाय मर्दश्च विविषणेन। तात्मः।। स विविषः। स्वयंपरमाये =।। विवेषणें। चायथानुपर्यायुः। गृहते।। इतरथायः।। सर्वी स्यायचक्षुविविषिनो न भवामीति।

× स्वत्न्त्रस्य। कः।। लिक्ष्यमि।। न च किंकितपर्यथे कुश्यभागाः। तस्या-तथोऽस्तु:।। पृथुः।। गु:।। प्रयोगवचनेनेति। नेमं कर्त्त्वद दृढियः। किंतु तह-योगे। वधायमयः।। किं प्रयोगवचनसहित एव पशुपर्यायण दृढित न स तुष्पते। अपि तु चोळक एव चिन्ता चोळकसहित एव पशुपर्यायण दृढि चोळको न तुष्पते, किंतु प्रयोगवचन दृढिति।। गृहाविवचन दृढिः।। अनुप्रयामवचन इतयः।।

+ महामार्गस्य:। इति-अंशवचनमेऽद्युपुष्पान्यायमहाविनाशः।। स प्रयोगवचन-नस्य स्वरूपामिति भवः।। किं दृष्टिमयः विविषः।। स्वयंपरमाय स्यः।। सर्वी स्यायचक्षुविविषिनो न भवामीति।।

× अन्यथानुपर्यथे कुश्यभागाः।। इतरथायः।।
किंगत्राक्षमध्यमाप्यगते। तस्य प्रतिषोधे न युक्तं। तस्मातकाठिणे 
निवृत्तः। ज्युं पत्र्यः प्रयोगचन्द्र इति। नैवाच प्रयोगचन्द्रस्य 
प्रवृत्तः। स विज्ञानपुरुषायिताः। पालुक्त्रेव चालीयः: पुरोद्धोक्ते 
कवगाधाः। प्रत्येकालिकृतैः त्वर्य नास्तवशभागी गृह्याति। प्रकरणसः 
निहितमप्प्रयोगचन्द्रे गृह्याते। न च प्रसावाववमार्गी निधृते। 
प्रतिक्रियाधृतम्। त्वै न सामंतेष्ठवरे न रज्जाविन्ति। अपि = चोदक 
मेतु, प्रयोगचन्द्र उपत्यानमादगी आहकः। चोदकसूत्रपुरुष 
दक्षी आहकः। तस्मात् चलवान् || ॥

(सौमिनेद्रसङ्क्षेपभाषेन सौमिके दाशिके: प्रसावावगिर्यमुः || ३ ||).

[१६] नानाऽध्वरसोभे दृश्यपूर्णमासप्रक्ततानाः
बोद्धकम स्थापत || ८ || पृ०

सोमे याति दृश्यपूर्णमासप्रक्षतीनाम कर्माणि महावयान वर्तन्ते,
तेषु चिन्ताः सकुमारदेन कर्त्त्वयो नेति। किं प्राप्तम्। नैवाच 
कर्त्त्वया किं कारणम्। चोदकं प्रसावयति। एवं चोदकानुमुः 
भवत्वा। नु तौ सौमिके न्यात प्रसावावगिर्यमार्गी साध्येत। अथौष्ट्रे 
न साध्येत। कस्मात्। नानाध्वरता। नानाऽध्वरे पते वेदी। दृश्यपूर्णमास 
मासिकी+ ह्विजामासादानायाः। सौमिकी प्रचारायाः*। तत्र

सामीप्यं साक्ष्यं च करोति। इह च पालुक्त्रे प्रयोगचन्द्रे केषादिपुरुस्याः 
सामीप्यं चतुं येषाः, तेषामन्यथातुपारिः क्षीणा। तेषामसमवावार्त्यप्रक्षताः 
दीनाः च चतुं सामीप्यं, तेषामन्यथातुपर्यात सामीप्यं करोयं। तस्मात् 
ह्विजामासादानायाः। सौमिकी प्रचारायाः.

अथ प्रसावावगिर्यमानकालाचोदकम् इति। तत्र। यदै चोदक उत्तर 
अधिधाति न करोति करूण सामीप्यं करूण वा साक्ष्येनेनस्युः। तस्मात् 
तप्योखपि प्रयोगचन्द्रे चोदकादुर्वर्षः। हृदर्कावाभिवाले। अपि च सुति

× प्रत्येकं छयं—ग. म. = अपि च क्ररे प्रयोगचन्द्रे उपस्थतानन्दः 
बाह्यप्रामुः चोदको आहकः।—ग. म.। + नित्ये—ग. म.। + वार्षिके— 
कृ।* मध्यानार्यं—ग. म.।

१६
दुर्धीकासहितशास्त्रभाष्यसमेत- [अ०१२५०१४०९]
प्रस्तुत नोपचये। प्रत्यामोऽसुज्ञात्मत्वं नैन्दायाः तत्समस्य सः।
यथा पाशुमा: प्रयाजा: पोरेयाशिकेशु: न विधः तथा। तस्मादेन्द्रिः
कर्त्ताव्या। ८॥
अकर्म दा कुतूर्धा स्याद। ९॥
न च कर्त्ताव्या दारिकाकी वेदि। कुत:। कुतूर्धा स्याद। सांकिक्षिप्ताः
केवल सौमिक्य वेदि: क्षत्राया दूर्णः स्याद। न किंचि-तत्वाय साध्यता।
ननु हवियामासादनः तत्त: कर्तिष्ठते। तत्तः तु
तन्महावेयाभापि करुणः। नन्वन्याभ्या सैत्युक्तः। अन्यायापि सती
हवियामासादनेप्रिञ्चरणीः यथिवः प्रभवति। वेदाः हवियामासादनः
श्रुतः। इयमिच्च वेदिः। न तत्र तदर्थायामतद्विया॥ वेदेयेष विः
श्रेष्टः। श्रूतः। तस्माच कर्त्ताव्या+ दारिकाकी। ९॥
(ध्यानिकोऽभिरत्नाय योक्तमसाहित्याय सौमिक्यमात्रं न विचारत।
प्रकरितम् प्रस्तावादिकारणम् ॥ ४॥)
[४] पारेशु प्रस्तुतः स्यादेवामार्थ्यात् ॥ १०॥ पृ०४००
सोमाव यानिः दृष्टपुर्णमासाधनतीनि अहस्मसे प्रयुक्ते वर्तने,

चौद्धे प्रस्तः। यदि चौद्ध आयावान! प्रत्यामार्थ्यात्वानि प्रथुपुरोहाश्रयः
कर्त्तप्रिय, वत उच्चकाल्य प्रयोगम: संवीपी करोवत। तत्व: समीपीकरणः
पायुक्तेऽकत्वाः क्षत्रिमय प्रस्तृतस्यात्मन्द्वः। यदि च तत्त्वावतागमानुवातिप्रिय! न
स्तः। तथा सत्यन्त्रानाम: प्रयोगमन्त्र समीपीकरण! शास्त्रेऽनुसूचना। समीप-
करणासाक्षादेन सामीप्य क्षत्रिमत्व! अनाकादिख्यतविद्वितिः
॥ ७॥ ८॥ ९॥

× तद्गः मुः। = अधिकरण-गः मुः। * तद्भौप्रायमिष्यते विरेषः-कः।
+कर्त्ताव्या-गः। ×अनाकादिख्यतविद्वितः अकादिख्यतिः हि समीपीकरणस्यात्मन्त्र
बाह्ये प्रथुकोपन्तः प्रभवत। न चालित्यानाम: समीपीकरणामकादिख्यतिः प्रभवत। अवोक-
वस्य यथा प्रायार्थ्यात्योक्ताराणि पुरोहाश्रयात्यवित्तये चौद्धक्षत्रिमयान्तर्गतः। तथा
चालित्यात्योक्तिः समीपीकरणस्य पायुक्तप्रयोगचन्त्रवचनेऽव स्त्राविद्वित्वैं सिद्धिति
प्रस्तृतस्यात्मन्द्वाः सहायतम।}
यथा सावन: प्राण: सावन: पुरोडाशाः सोमश्चरिति। तेषु विचार्यते। किं तेषां अहिष्ठमसैवा होम: कर्त्य:। अथवा दानिके: 

हृद्यादिशम: पायतिति। ततोच्चते। पात्रेण च प्रसस्या: स्वातः। कृत:। होमार्थत्वातृ। होमार्थाृति तानि पायाणि। स च होमः। अहच्छम- 

सेनापि निवर्ष्यते। सामान्यमयधयतितामि कमाणि। तेषु अहिष्ठम- 

सैवा होम: कर्त्यः।॥ १०॥

न्यायाणि वा प्रयुक्तवादप्रयुक्ते प्रसस्या: स्वातः।॥ १४॥

न्यायाणि वा दार्श्यपूर्णमानसिकानि श्च:। तैहृमः। चित्यं। कृत।। प्रयुक्तवात। प्रयुक्तानि तानि चित्यं। 

यद्गुर्गुर्गवात्स्याणि सौम्यमादेयेन्द्रपन्ननि यज्ञमानः। अथ यद्गुर्गुर्गवात्स्याणि यज्ञमानः 

यन्ति न यज्ञमान्यहपन्ननि प्रथम तावेणां प्रयोग:। प्रोक्षण सं-

मार्जनेन च। तत आयमाहृणमुः। तान्येवात्स्यप्रयुक्तानि चित्यं। 

अप्रयुक्ते प्रस्य: स्वातः। यन्मध्यपातिनोऽि न प्रयुक्तः। तत्कार्य तनयोगः च प्रस्यं। स्वस्यद्वेणे हि परक्रियमुपजित्यं। 

अस्यानि- 

हिते हि स्वर्मच याने देववट्टो यज्ञस्वयमारोगः। संभिन्धते तु 

स्वयणेनेि हि याति। तत्र हि तत्थ याहं स्वातेण गमन- 

पुरोडाशानामपि दारिके: पात्रे दारिः 

सात्यादृश्य तादात् अहच्छमसैव। न तत्र प्राकृतो वृक्षार्थाय: प्रोक्षणा- 

द्यथा संस्कारा तथ्ये। अहच्छमसे तेषामभावः। एवपि सौम्यका-

सैि: पुरोडाशानामसंस्कर्थः।

यदि पुनर्दानिकान्त्वप्रयुक्तानि भवेः। किं अहच्छमसं प्रस्य्ये। 

नेति गृह:। दारिकापि प्रस्यः गमन्येन। भव तन्निलोऽिणेन कियमाण- 

सिद्धार्थिपि किं भवति तत्र प्रसस्यः। यथा पात्रेणु प्रयोगः किय- 

माणे दृश्य पौरोडाशाः। इह तु अहच्छमसे प्रयुक्ते नेतराणि प्रयुक्तानि 

भवति। न हि सोऽि हृद्याने पुरोडाशः हुता:। तस्मादार्थस्यः॥

॥ १०॥

*स्वतेनेन-कः। वस्तुद्देश्यत-गः।
शान्तिः। किं तद्विद्धमुखौते, अप्रयक्षे प्रसंगः स्थापितः। यदि प्रयोगः
एवं नोपमयेत, प्रतिपध्येत वा, तत् प्रसंगः स्वाधिर्यः। अपि
<च न्याय्यानि दार्शिपूर्णमानसिकानि, न श्रीमतसमुः। किं तेषां न्या-
ध्ययः। दृश्यपूर्णमासोस्तातिः श्रीवद्योक्तानि =। ततः शोके 
पुरोदासेऽन्तिदिशि दस्यपि श्राद्भुतसंपीः। श्रीमतसेन तु हवि-
येऽन न व्याविध्योः सृतः। अयांकिष्ये। अति श्रीवद्योक्तिः
था भवति। दशरथिः चैतानि पाण्डवः, युनासम ते प्रथितिः 
न्योतिनि सहिति प्राज्ञमभिमिशकाः। युनासम वायुप्रताक्षेण 
ते सहायुपृतं, युनासम चार्म सह दिवा दृष्ये निति जुरामति। 
तस्मादेतहृः कर्तवः। भव। ॥ ११ ॥

( वायुप्रताक्षेण पशुपुरोदासनृधारणानुःनाधिकरणम ॥ १५ ॥ )

[ ५ ] शामिले च पशुपुरोदासो न स्थायतः
प्रयुक्तवात् ॥ १२ ॥ सि ॥

पुरोदासन्तः चन्त्रा। किमत्तृत्य, शामिले श्रावण कर्तवः
वृत्त शालाग्रीयः इति। तत्र स एव न्यायः। इतरस्य प्रयुक्तवात्
विभृति। गांगयेः च हविः श्रावण श्रुतम्। स च प्रयुक्तो विचये,
शालामुखीय एस्तो च गांगयेः भवतीति। तस्मात् श्रावण
कर्तवः ॥ १२ ॥

[ कौण्डपादिनामपेन प्राज्ञितवः नासामनिहोत्यसा-
नुःनाधिकरण ॥ ६ ॥ ]

[ ६ ] श्रावण चाहिन्ततः श्रावण शालामुखीये न न्यायः
जाहितस्य विधानवात् ॥ १२ ॥ सि ॥

कौण्डपादिनामपेन चिन्ते चन्त्रे। किं तद्विद्यस्य द्रुपदस्य
शालामुखीये श्रावणमयवः प्राज्ञितो इति। प्राज्ञितो इति गांग्यवर्षम्

॥ ११ ॥ १२ ॥

= श्रीमद्रोकनि-क० ।
पूर्वाचार्यसंस्कारः अन्वारी स एव न्यायः। गाहिःपर्य अपनं भूतम्। स एव प्रयुक्ते विचारः अपूर्वकंने च प्रसंगः स्याद्विद्वः। शूच्चान्याः चरित्वाः। चोदकेन शालामुखिः प्राप्तेः। योगितामेव हि तस्य गाहं-पतयं श्रुतः। तत्च चोदकपरमर्या कौण्डपारिवार्यायमनामयमागतः। नामधवेन तु प्राजिते अर्घ्यं प्राप्तेः। नादकाछ नामधेयाः। बलवताः। तस्मात्तच अपनं कर्तव्यमिति। 13।
(योगितामेव हर्वर्ह्वान्याकामकामप्रकटां इते पुरोहितानां
हर्वर्ह्वान्यानुपादानाग्रिन्नम्। १३॥)
[७] हर्वर्ह्वानं निरवर्ष्णस्य साधयतां
प्रयुक्तचातुः। १४॥
कतः हर्वर्ह्वानेपि यान्वीकेद्र्यायणकायोऽकाठि कर्मणि वर्तते धर्मं पुरौरोहितः। तस्मात् श्रवणे।
किं तेन निर्वयो हर्वर्ह्वाने कर्तव्यं। अथवान्वन्तरमुपादेयमिति। किं प्रासम्। हर्वर्ह्वानेन निरवर्ष्णार्य साधयताम्। एकं वा।
कुऽः प्रयुक्तचातुः। प्रयुक्तमातिः। शकोति च तेन निर्वयो साधस-चित्तूः। अन्यस्यपादासेन्वे केवलमनर्थको व्यापुर आपयते+। तस्मात-चयोन्यतर्णेन निरवयः कर्तव्यं। १४॥
असतिद्रव्यसन्येतस्तात्यादर्शनाभुग्याद्वेगुः
प्रसंगाः स्वातुः। १५॥
असतिद्रव्यां हर्वर्ह्वानाः निरवर्ष्णस्य। न ताभ्यं साधयतिवर्ष्ण:।
कुऽः। प्रधानदेवायुः। निरवर्ष्णस्य देवस:। अपरेन गाहिःपर्य ग्राहीश-भनेनोवस्यतं भवति। तस्य दुःक्षणसङ्क्रमारुहानासोपाधिः। निर्वपवित-तिः। यदि हर्वर्ह्वाने निरवर्ष्ण: किष्टे तदेहं तत्क्षितं। तथा प्रधानं सामकर्मं विगुणं भवेत्। हर्वर्ह्वानयोग्यंन्ध्रवच्च नियमवर्ष्ण प्रवर्तनं।
१२॥ १४॥
* सांस्कृतायां--पु।। यान्वीकेश्वर--पु।। + आप्रेत--क।। * सांस्कृतव-न्यम्य--पु।। × अनोन्यायापि--पु।।
स्थापनां कर्त्ते तत्सर्वमन्यथांक स्यात्। अथ च पुनः कियेन्त्रे, तथासत्यावादिभुतात्सु अप्ने च प्रधानस्य प्रसादो युक्तः। यत्कारणम्। प्रधानस्य यो धर्मस्तमिते = यथाश्रुतमुपस्यान्त्विन्नीति। प्रवर्त्तात्। यदि यथा श्रव्यात्मनास्य कार्यं न सिद्धतीति ततं कार्यं कार्यातिपो मेवेदत्, स्वं वा साधनं प्रयुजित, न ज्ञातुवात्प्राप्तकार्यं ज्ञाहं स्वार्थः साधारणन्तु।

अथ कस्मादविशिष्टविदेशे निवार्पे न किम्येत्। एवभयं तेषां कल्पणां वैगुण्यं भवेत्। अस्तु परतल्लत्तैवधिनितानि यथावित्सथम परतस्त्रमुपलोकितस्वात्महिन्नित्। यथा भासुकां भाष्यमानन्यकालानि पद्यमुरोकारः उपविकर्ते। उच्चयेत्। युक्तं तत्र, छतास्ते प्रयाजः। न च कतस्य क्रमादृशयार्थम् पुनः किया न्यायः। अर्थं पुनः कर्मयामाणं निवार्पं छायेत् करुणः। स यदि स्मरणं छायेत् करुणः, तथा समुग्नं कर्तव्यं। छायेत् चानोन्तरमुपादाय। तस्मात् हि विशीर्णयोपिन्वें।

॥ १५॥

अनसां च दृश्यनात् ॥ १६॥

अनोदाहुतं च दृष्टते। अनांसि प्रवर्तस्तमितिः। तस्मादत्रयो-न्तरपूपलेखिति ॥ १६॥

[ सौभाग्यो देशकालित्तन्त्राविधेय वापर्यायास्य द्वारिकाजागरणस्य पृष्ठावापारिकारणम् ॥ ८ ]

[ ८ ] तद्युक्तं च कालोधिनान् ॥ १७॥ सिः

सोभो देशकालां राष्ट्रियाग्नि माननां, यथा प्रथमं दीर्घता राज्यं जागरति तथा ब्रह्मण व्यवर्त्त इति: दृश्यार्थसापेक्षयोपवस्थे वेदेः एकाकामानान्तः। तस्मायत्तियादिः चोदकेन प्राप्तेत्।

॥ १५॥ ॥ १६॥

= इतरे न यथा—गृ. यु।। * उर्फं तत्र, पाषाणं—गृ.। + अहंपंथानाव- भवः—गृ.।
तेनां तन्म्यथपतातीशकालेवं जागरणेन प्रसंशागकार्यसिद्धैः
प्राण्यामिद्विचते । तयूक्तं च श्रीकाशुकं च जागरणं, नंतरं
प्रसंशयेत । कुटः । कालमेधः । यदि तावच्यायामांगां रक्षणं: यापिता-
द्य, ततो श्रीकाशुकेन रक्षितेऽनं नंतराणी रक्षितानि भवन्तिति तत्र-क्षणाय श्रीकाशुकायःरक्षणत्वत्तथाकाले मेधेन्द्र कर्तव्यम । अथात्: दुर्योध्न-भु:।
तथाष्ट्रयोपसर्वथे राजस्तरस्य निमित्तत । निमित्तशास्त्राः नैनिर-
सिकं कर्तव्यम । तस्मादेनेन कर्तव्यम ॥ १७ ॥
[ वर्णमयाः सुदक्षिणाशिष्टे पादिप्रथांगाः पुरुषोत्तमज्ञाचारणा-
विखरणम ॥ १ ॥ ]

[ ९ ] मन्नाथेष्व सन्निपातिवादम् ॥ १८ ॥
वर्णमयाः सुदक्षिणाशिष्टे सति ये मन्नाः सन्निपातिः, य-
थास्यमांगाः प्रकृतिः भिन्मार्थिः । तेन चिं तत्राप्रयोगः, अथवा
भवेनेति । तम्माल्पमेधेन्द्रे, न प्रसंशनिः । तन्न प्रयोगवचनाणु-
भाय प्रति प्रसंशने उच्यते । मन्नाथायहस्यवहारादो मेधेन कर-
तथायां । कुतः । सन्निपातिवाद । सन्निपायपपकारिण एवे मन्ना उ
पस्यं कर्माभिधाति । प्रथमः स्यायः ज्ञातिस्यायानात्तारावपतितेः *
तस्माद्योक्तमवः प्रयोक्तवः । अपि च करणानां × मन्नाणेन कर्मार्थिं-
संपार्थ, बन्धति, मन्नाणां + करणार्थव्यायानेन कर्मार्थिनिपातः
स्यात्सर्वं वचनार्थवापि । तथा सति येन कर्मणा सांपितितला
मन्नाध्यात्मांसातिः मृले मेधेन्द्र विशेषः । तस्मादियाकृतिः ॥ १८ ॥
( सोमे श्रीकाशुकमूदु हार्दिकाशिणिःतिमनामाविखरणम ॥ १० ॥ )

[ १० ] बार्यानात्त्वसोमेयस्मन्यायानं
निर्यंति ॥ १९ ॥ सि ।
सोमे श्रीकाशुकियायःविष्टकं कर्मसू चोद्वप्राप्तमयन्यायानं
॥ १७ ॥ १८ ॥

* कर्माणि-ग. मु.। × करणानां मन्ना: । तेन कर्मादि-ग. मु. ।
*( ॐ । १एं । ॐ । ॐ । ॐ । ॐ ॥ १२ ॥ १० ॥ ॐ ॥ १७ ॥)
फ़ि कर्त्त्वयमुत नेति। कर्त्त्वयम। एवं चोदकानुगुणान्तः अविक्षिप्तः एवं ध्वासे, उत्खने। न कर्त्त्वयम। कुः। धारणार्थवाच्च। विचिन-स्प्यागनेन्द्रवर्णये* तत्। तोमार्ये च विचिनस्य+ तत्कत्यम। तेन धु-
तोतिनी। न च घृतस्य धारणकार्यस्य। नन्तमन्त्रकः तत्। सत्य-
मन्त्रकः। × अः हुत्ता तत्कत्यम। न च कर्त्त्वयमन्त्रार्थः पुनःकृ-
तितेष्ट। तस्मातः कर्त्त्वयम। ॥ १९॥

( सोमे प्राणिपरिदृश्यं द्राहिककर्तवानुधाराधिकरणम् ॥ १९॥)

[ ११ ] तथा ब्रह्मस्यतवाच्च ॥ २०॥ सिद्धः
तवैव दार्शीपरिसंसिकि वर्तं चोदकः तथैव न क्षिप्ते,
यथायुःनवाधानम्। उपेतवाच्च। न शुपेवमन्वयक्ष सच्चक्षमुपे-
तुष। अपापस्य हि प्राप्तमुपगमम्। तत्त्वान्नाथः न शक्यम्
॥ २०॥

विप्रतिषेधार्थः ॥ २१॥
अःः मन्तपेत वर्तं चरिष्यामीति चरतो वचनं विप्रतिषेधः, वर्त-
मन्त्रस्य भविष्यद्: ॥ २१॥

सत्यविदिते चेतु ॥ २२॥
अथ सत्यवत्कर्तवायः। भविष्यः। यथा सत्यवचने वर्तं पुरुषषयं-
र्तवाधुनवमानमानमपि दैवपूर्णमासयोः। पुनःकेतुः इति। स्थितायाः प्राप्त-
मायाः श्रुतेः चोदकः। चेतुः ॥ २२॥

न संयोगपुष्पकः ॥ २३॥
नेतृत्वेऽपन तुः यमः। संयोगपुष्पकः। तथा पुरुषसंयोगः। कर्त्त्वसं-
योगः। पुरुषपुष्पकः कमार्थः। पुनःकेतुः। नन्विषाधि संयोगपुष्पक-
क्षवासमार्थमुपमैवकारिकः+ पुनःकेतुः इति। नेह व पुनःकेतुगमननाथः।

॥ १९॥ ॥ २०॥ ॥ २१॥ ॥ २२॥

* विद्युत्सवः-म. मुः। ×सत्यमन्त्रकः-क। गृहुः मुः। = बचने-
क। ॥ ३३॥ ॥ ३४॥ ॥ ३५॥ ॥ ३६॥
यस्मार्थ तद्वेतरत्र प्रसज्ञातकार्य साधत्यता। नविद्धापि तन्द्रेषु साधकरिषयति। साधयेत, यदि कमर्थंतं तस्य× जाता चेतु। सां स्विहैव ज्ञायते। ऐतिकां तू प्रकृती जाता। तस्मातसत्यविदिशेष-धान्तं+। कमर्थवज्ञानस्य तु प्रयोजिन्त आयातितचिन्द्रस्तुतिमितः
ध्यायेः ब्यवहायतः।॥ २४॥
(सोमात्रेशिक्षाधारिनुः दार्शिककाम्यन्वाधानप्रसज्ञात्स्वरूपसमा-धान्याधिकरणम्॥ १२॥)

[१२] यहार्थ च पूर्वमिष्टदृश्यतवावः॥ २४॥ सि।
पूर्वकम्यन्वाधाँ सौमिकः प्रसज्ञातैतिकं कार्य साधयात- वीरयुक्तं। तदविदानिमाकृयते। धारणार्थवाचस्य प्रसज्ञ उक्तः।।
न च तदकेतल धारणार्थम्। किं तत्त्वं। धारणार्थ च, देवतापरिश्र्यार्थ च। एवं हि दृष्टिपूण्यभांशयः। शृङ्खलेः, ममाने वर्णां विवेद्व- 
स्तिवति पूर्वमेकुम्ब्रमणां मृहणाय, देवता एव तत्पूर्वेयाखिता: स्वेभूते य- 
जल इति। तत्र यथापि धारणार्थ सौमिकं प्रसज्ञातित्यति =। देव- 
तापरिश्र्यार्थ तदार्थिपूण्यमाकृयते कर्मसच कर्तव्यम्। अआ। 
नैतृत्यकृतम्। देवतापरिश्र्यार्थमपि प्रसज्ञादेव सिध्यति। कुतः। 
हेदस्त्यातः। सोमेयि प्रदेशणीयेष्ठिदेवतापरिश्र्यार्थां शृङ्खलेः, आ- 
भारवैयमकादशाकपादल+ निर्विद्वीकिष्ण्यमाणः।। अभि: प्रथयो  

न+ देवतापरिश्र्यार्थमन्वाधां वस्तुवौधस्मयते। नापि शान्तः। 
वस्तुस्तःधर्मसर्वमाकृयतार्थवाचमागम्यते।। ममाने वर्णां विवेद्वस्तिवति पूर्व- 
मार्थ सर्वमाकृयतार्थवाचमागम्यते।। देवता एव पूर्वमेकुम्ब्रमणां शृङ्खलेः यजोः 
देवतापरिश्र्यार्थवाचमागम्यते। । न चेष्टेन शान्तेन देवतापरिश्र्यार्थः × परित-  

× तस्यान्यात= ५० मु०।। तस्मात्सत्यदृश्यातः किमथर्यं। ज्ञानस्य= ५०। 
× प्रसज्ञादेवताः= ५० मु०। = कपाल= पुरोहितां= ५० मु०।। ।+ अन्वाधानस्य 
देवता पत्मिश्र्यार्थममपेत्याय दीक्षणियाः प्रसज्ञः साधित:।। वस्तुवौधस्माधानस्य 
देवतापरिश्र्यार्थां न किंक्षममानमातिपरमार्थमाह-न देवतेत्यादिना।।महा-५.मु०।

२०
ढक्षण्तानि विष्णुः। परमः यद्यावैप्यवेदमादिग्रहति निर्विष्णुः। देवता। यथां च तद्भवति। परिवर्त्य द्रिक्ति हि। सवैः देवतापरिम्बनरायणः प्रसारदैवितिकानां कार्यः साध्विष्णुतीति। ॥ २४॥

शेषवादिति चेतु ॥ २५॥

उद्धते। न सिद्धिति। द्रीक्षणिया प्रधानार्थी। सा प्रधानदेवता-परिम्बने वर्तते। द्रीक्षणी-अद्याक्षानं देवताः। अपरिवृङ्किता:। तत्परिम्बहार्य दार्श्वियमासिकमैैैवं कर्तव्यम्। ॥ २५॥

न वैथ्यदेवो हि। ॥ २६॥

न कर्तव्यम्। द्रीक्षणियैवः प्रसारदेवतापरिम्बनरायणः = सेव्य-प्रिति। ननु प्रधानदेवतापरिम्बनरायणः द्रीक्षणियैवकर्मकृत्। प्रधानदेवतार्थि सत्य्यक्यदेवता गृहः। कत्युः। वैथ्यदेवो हि। अस्ति सोमि वैथ्य-देवो। यहयाजीः।। । तत्र सवःदेवता इड्यने। तत्मध्ये चालकदेवता अपि।।

तस्मातः परिवृङ्किता:। अनेन तत्परिम्बहार्यनैैैवं कर्तव्यनवाधानेन नार्थः। ॥ २६॥

पार्थितू शक्यने। अर्थायाद्वृङ्कस्य वाक्यस्य अन्वाधानेनवाधनेन स्वयमन्विते। एवं

वाच्यकलपना। न भवन्विष्णुः मन्दोपि स्वसाध्येनागिनमित्यद्याति। नाथ-सङ्किष्टिशु।

यद्यमुः कृिणीया देवतापरिम्बनः कताव हि। एतद्युक्तम्। कथ-यः। द्रीक्षणियाः हि। आनाः कवार्धमार्गीप्यतेः। युज्या मर्यादावादः। द्रीक्षण- कन्दन युज्याभ्यापरिम्बन्द्रकस्याः तथे। तेन वाच्यः। संकल्प:। वस्मांदीवर्य-र्षय तस्तार्याः मित्य्यावयवेण:। शुष्या।। अतोः द्रीक्षण संपंडितमृतुस।

तस्य विधियमानस्य। 'सर्वाच्यौ देवता: परिवृङ्किता: ' इत्यवबाद्वृङ्कस्य वाल्य- 

वाच्यस्य स्वतः:। न चेत्रवो देवतापरिम्बनः। शक्यो विधातमुः। देवतापरिम- 

हार्याध्येन तस्याः पुरुषसंस्कारिका देवतापरिम्बन्यती वाक्येनः। त्यातृः। द्र्स्तुः। ॥ २४॥ ॥ २५॥ ॥ २६॥

---

* द्रीक्षणियैवः-मू.०। = परिम्बनरायणः-मू.०। + महायणः-मू.०। \* जन्याधानार्थीः-कृ.० मू.०। + इद्यहश्यति-भवन्विष्णुपूजस्येयत्र:।
स्याद्वा व्यपदेशांतु ॥ २७॥
स्याद्वांन्य ऐद्सिक्नागथ्यन्वाधानेन। नाज्यद्वापारिप्रसारणम्।
ननु विषेणेव द्विनान हति परिगृहतः। न तत्र सर्वः देवता इत्यन्ते।
किं तत्त्वः विशेषदेवतागणः। यथा, साध्या वस्तो रुद्रः
हति। कर्त्यं ज्ञातेः। व्यपदेशातु। व्यपदेशो भवति। अभिनवभुः
सामो रज्जरौ रज्जरौ महादिवर्त्या आदिर्येवतीहस्पतिवङ्गवेष्वैरितिः।
वस्तुः श्रीध्वेगा श्रीध्वेगा नात्मकोत्व विश्वाषा देवान्तर दृश्यति।
यद्वि च चावें देवा उच्चेऽरस विश्वेषेवरुशश्रेणः = तेष्योद्दर्थनेत्रमूला न स्युः।
तस्माद्विभवे दृश्यश्रेणः = गणवचन एव। एवं चेतुपरिगृहौति अंधगृहे दृश्यतः। तद्यथे
प्रत्येककर्मन्यभाषायानं कर्तव्यम् ॥ २७॥

न गुणार्थवातु ॥ २८॥

सैतेहवसः। कर्माद्वृत्ताः। गुणार्थवातृः। नानेन व्यपदेशानेन गनो
विशेषेण: शक्यः कलपाधिनुम्। गुणार्थो व्यपदेशो बृहस्पतिभ्रोः
साध्यः। अन्यायः वस्त्रविरि:। कैवः समेताः। बृहस्पतिस्तु सार्यां
दृश्याः। तश्चार्थाःस्याः। यथा संन्यापरिभूषणादेवः सहायताः
सामान्ता निजेन चलेन। राजा तु सर्वे भैलस्याम्बैः स्याः। अथ च वैश्वेत्वो
गणः कर्त्यः। सर्वे तु देवा: पार्वतीजेवान्ताः। तथा च दीक्षणी
श्रीध्वेगेक्षेत्रवापारिप्रसारणाः। प्रसद्गारसिद्धतीति न कर्तव्यं द्वार्षांपूर्णाः
सिकमेधिकेहणमन्याधानाम ॥ २८॥

( सोमान्द्रियपायदिशुः पत्नीसंन्यासनानुपद्यानाधिकरणम् ॥ १३॥ )

[१५] संतन्तः च वृक्षवातु ॥ २९॥ सिद्ध: पत्न्यथः संतन्तः च द्वार्षोष्ट्रादिसयोः सिसानातः।
योक्तेष्व पर्णी संस्क्रीतीति। तस्मादमुद्येक्षेत्रिकेषु कर्मिः चोदके नासपमि
न कर्तव्यम्। कुः: वृक्षवातः। दीक्षाकालेऽसोमार्थाः पत्न्यः: संतन्तः

॥ २७॥ ॥ २८॥

+ विषेषेंदेववाणम्: कौ। * विशेषेंदेवः: मु। = विशेषेंदेवः गौ मु।
ढुळकासाहित्याचरमाध्यमत्मेते— [१०१ २१ ०१ ९० ३२]

वृत्त, योक्त्रेण परिन संनैत्यत, मेशस्थाय दृष्टिकृतम, श्रीनुभायेति यज्ञनामात्। संवहनं च वाससी धारणार्थ सर्वाद्यम् । सौमिकेन-वाल्लकृत्याविभायतमस्वजन सिध्दश्चतीति ॥ २९ ॥

( सौभाग्यमाध्यमायुः सौमिकेन पालकेर्वनात्साहित्याविभक्तार्यस्वतः- प्राणायामस्य प्रसंगगाधिकरणम् ॥ ३४ ॥ )

[ १४ ] अन्यविधानात्तुर्यमोजस्ते न स्थायमं हि दुर्योधनम् ॥ २० ॥ सि०

दर्श्युपूर्णमास्योरायणमोजनमान्नात्। यदारण्यान्तः तेन- नास्रणयोत्तमेऽद्रियवास्तवम्, इत्यियाह्यवास्तवम् धन इति। तत्त्यायणियादित्व चौद्धकेन भाष्यते। श्रास्त्रपिष सच कर्त्यम्। किं कारणम्। अन्यविधानात्। यदर्श्युपूर्णमायोरायणमोजनानन्द* तद्वृययर्थ- म्। सोमेश्वरनान्नात्, पशुग्रं बाणायनस्य, ययामु राजन्यस्यास्व- भिक्षा बैह्यस्यते। तद्वृयूद्धार्यवाद्वृययर्थमेव। तेनोऽसौमिक प्रत्यक्षः, भुत्तवायप्राधायाचार्यं कार्यम्। तेनैव+ च वृत्ती प्रसंगाग- स्तिद्वायाम्बितार्थिते ॥ ३० ॥

( सौभाग्यमेश्वरायुः श्रेष्ठमक्षानुसाराधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] श्रेष्ठमास्यस्थाति चेचायर्यर्थवात् ॥ २१ ॥ सि०

दर्श्युपूर्णमास्योः श्रेष्ठम्पदादिः, सोमेश्वरायुः व्रतनास्याधिकारिते इति चतुः। न। कस्मात्। न स वृत्तर्थः। न हर्ष वृत्तब्रत। संस्कारर्थसौ, उपयु- क्षेत्राधिकारिणां, प्रविधायानिर्दिष्टार्च, यज्ञानुपूर्णमां कृतिज इहां भक्षणनीति। तस्मात्कर्त्यम् ॥ २१ ॥

( सौभाग्यद्रवर्णियादिव्याधिकार्यदांकार्यं अनुभागाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] भृद्वाचर्य भर्त्रिक्रियः ॥ २२ ॥ सि०

दर्श्युपूर्णमास्योः परिक्रियावाद्वाहर्य आन्नात्; इह चौद्धकेन

॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

* यतु—क। = तेन वृत्ती—ग० म०। × मक्खािन्निति—म०।
प्रार्थना: सच जन्मते | कुरह | मृत्युवाद | मृतास्त जन्मयात | सोमार्धन परिक्रमण | तस्य द्राद्वशार्थं दक्षिणेति | एकदेवस्त्राकृष्टरूपः चार्गनार्थः ||
तस्माचर्जैवायादिभि जन्मचामि || अतो न प्रवृत्ताणां परिक्रियः ||
तस्मादार्थायां निर्मिती || ३२ ||

[ सौमिकदक्षिणया तेर्पंकशार्थं प्रवृत्ताभावाधिकरणम् || १७ ]

[ १७ ] तेर्पंकशात्तथैवति चेतु || ३३ || पूरा ||
अथ तेर्पंकशा अथित तथा निवियत्र, तथा अन्वाहार्यं हति
चेतुं परिक्रियार्थः श्रीकृष्णयोक्तः || ३३ ||

न कर्मसंस्योगातु || ३४ || सिद्ध

नैति निवियत्रः. न होते परिक्रियाः ||
अन्वाहार्यं कर्मार्थः
माननाताः निवियतः श्रीकृष्णयोक्तं निवियते ||
न चात्मानमनाय ||
तस्मात्रेति परिक्रियाः, किंतु संस्काराः ||
अतस्तद्वा कर्त्तव्यः

[ सौमायेन्धिशार्थं दार्शिकहोतवर्णनां गुणांवाचारिकरणम् || १८ ]

[ १८ ] प्रवृत्तवर्णणात्मानितनः वरणं होतुः
कथित || ३५ || सिद्ध

दर्श्यादपि तथात्मानात् अबिधेय दैवतं दैवताय यक्षादिशि
तच्छोदकेषि इति कर्मसंसारमुपति वाचारं प्राप्यते = ||
अस्ति तु समेदपि होतूर्वर्णम्, अस्तिष्ठति स भो होतस्य में
होतास्तिः होतारं वृणित इति ||
तस्य विचारायते ||
किमेति कर्मसंसारमुपतरिति होतारं कर्त्तव्यालथि नेति ||
किं प्राप्यते ||
कर्त्तव्यमिति || कर्मात्मक ||
वरणं तावस्वात्यर्थस्य ||
सौमिकेन स वरणोऽर्जनात् होतात् ||
साधस्य सोमस्य कर्णेन चावसनत्स्वप्पनमनकार्यस्य
मिति ||
तस्मात्र कर्त्तव्यम् ||
एवं प्राप्ते, बृहम् ||
प्रवृत्तवर्णणात्मानितनः
वरणं होतुः कथित ||
नैतदस्ति ||
सौमिकं वरणं प्रस्तुतादर्शिण्यमाः

|| ३२ || ३३ || ३४ ||

पोष्टये—ग. मु. ||
सिक्षण कार्य साधारणत:ति । प्रकृति वरणामित्रुक कर्मणि द्वारा-पीयमासिक वरण कियते। अतस्तात्थात्त्वतः । किं ताहि । कर्म-मात्रम् । न चेतनिकेत्य तेन गुणवेयुग्मः* स्यात् । तस्मात्त्वात्तिकर्मेदेन कर्तव्यम् ॥ ३५ ॥

बहस्यस्मिति चेतुः ॥ ३६ ॥

हृति चेतनिकेत्य प्रूढःरणणात्रीतोरणण प्रातिकर्मं कर्तव्याभिन्नति ।
बहस्यस्मिति प्रूढः कर्मणि वियते प्रणीताप्रयणनकाले ।
तस्मात्स्मावि दरण धर्मफात्रमम् । अतस्तात्यापि प्रातिकर्मं कर्तव्यम् ।
वकङ्क्वो वा विशेषः ॥ ३६ ॥

न प्रायाक्षियमात्त्रदर्श श्रि ॥ ३७ ॥

न बहस्यस्मि कर्तव्यम् । केवः कारणः प्रायाक्षियमात्र-प्रायगर-णान्यतःः । सत्यम् । प्रूढः कर्मणि बहस्यः वरणम् ।
प्रायाक्षियात्र किंवदस्त्रायस्मिति ।
बहस्यात्तरकाले बहस्यः कर्मः ।
तद्वरण वरणम् ।
किमयः ताहि ।
आन्तर्यमेव ।
सौ-मिकेन वरणात्रान्ततोऽसि ।
तस्मात्त्वात्स्यस्मि न कर्तव्यम् ॥ ३७ ॥

विदितस्येति चेतुः ॥ ३८ ॥

यथोच्येति ।
अस्त्यावस्थायमार्गस्येहि बेदिकर्मं निदित्तः पूर्वेदिस्यामाभास्याया बेदिः करोतीति ।
तत्र बेदिपरिष्ठंस्यवातः
बहस्यः कियते ।
तेन बहस्यस्मि प्रूढःरणण हृति ॥ ३८ ॥

नाश्चूतवातः ॥ ३९ ॥

पूर्वेदिस्यामाभास्याया बेदिकर्मणु श्रुतं ।
न परिमहामम् ।
अश्चूतवातः ।
यथाकङ्क्तेत वृत्ते बहस्यः परिवर्तः करिष्ठेत वरणस्य कर्मस्य-संवातः ।
न भ्रात्य बेदिकरणाभ्युख्यपरिमहः ॥
नामकर्पन बहस्यः प्रस्वयः
हातः ।
वादः ।
अथ तव: परिहारः ।
द्वारोपयामांस्मकर्मेव हि-चिन्तामीमासनादूत्वेष बेदिकरणामान्तम् ।
बहस्यस्मि प्रायाक्षियम् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

* गुनेः-ग. मु. । + बेदिपरिमहे-व. मु. । x पूर्ण-ग. मु. ।
होनुस्तेष्यं चेतु ॥ ४० ॥

इति चेतप्रयस्ति, यथापि प्रवृत्ते कर्मोऽधिक बहनाय वरणं, न च वरणांद्रक किंवितिः प्रदर्शनःः कर्मस्ति । तस्माय अवृत्तप्रवरणः बहोति ।

होनुस्तेष्यं । होनुस्तेष्यं नास्ति चार्ग स्थिति । तस्माय प्राग्यवरणः किंवितिः कर्मस्ति । तस्माय पि वरणं न धर्ममात्रः ॥ ४० ॥

न कर्मसंयोगातु ॥ ४१ ॥

अस्ति होनुस्तेष्यं । कर्मवरणात ग्रामविषयेण कर्मन्यातु ग्रामविषयेण अवृत्त प्रवृत्त तस्मिन् निर्विषयेण।

होनुस्तेष्यं तस्मिन् निर्विषयेण। तस्मिन् निर्विषयेण ज्ञातात् तत्त्वाचार ज्ञातात् ॥ ४१ ॥

( आतिस्थानिःःक्षणविद्वृत्तसहस्रास्माययोः: ब्रह्मचारि-करणः ॥ १९ ॥ )

\[ १९ \] यथोलच्चुचुवेरहेे नितितकर्म प्रयोगमेदारः

तत्सम्यचः केरोऽवयेत ॥ ४२ ॥

सांगे शृष्टेऽय, यदात्िमियाय वाहिन्दुपद्वादुः तदीश्यामविश्वेति।

तत्र यातिप्रियराज वहितो लुच्चुस्त्रकेरोऽवयेत यथा। प्रासितमात्िमवापुरपा-नम मुलानामस्वेति। तत्कितमात्िमवापुरपाएभेकन कर्तव्यः, अथ- ॥ २९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

× प्रबुदा:—ग. मु. ⇒ दीर्घकिर:—क. ग. मु.
वा यदातिथ्यायां क्रतं तद्वेतरत्र प्रसज्यते। क्रि प्राप्तम्। यज्ञोपविनः
पद्ध्वे आतिथ्योपविन्यासेऽपकास्वर्गो यदातिथ्यायां वाहिस्तुधुमादगमां,
मिति, वाचितिकर्मणे किरेत, तत्प्रयोगे ब्राह्मज्ञानिः। भिक्षुप्रयोगणे
तान्य-त्वात्यात्मकार्यां कर्माणि। तदु पुण्ये विद्धिः। वर्तकम् प्रयोगे
प्रोक्षणादि क्रतं तद्वेतरत्मिति। तस्मादर्थ्यायांर्थवाचितितविविधामिति।
एवं प्रतिकर्मप्रयासः। न चात्र प्रतिका युञ्जयते। न हातिथ्यायार्थसंयमं
ध्यातितिः उपद्रु अतीशोपशीयो वा। उ ४। २।

न वा क्रत्वाच्यातुदुपदेशो हि। उ ४। ३। सि।

तरतु:। क्रतवाच्यात। चतु:। क्रतवाच्यात।

थ्यायां वहिष्मः। तेन संस्कृतं नद्वहिष्मः, पुनः क्रियायां हृतुनासित।
तत्रू कर्माणि: संस्कारः। तत्त्व कर्म, सिद्धस्वः। अतो यस्मैव कर्म
कर्माणि किर्येत तद्वथा नास्ति। तथते। कर्माणि अपेक्षे सत्तो नात्त्वस्य
नास्त्वम्। ध्यातितियाकार्यां कर्माणि संस्कृतं। किं ततह। बहिर्विहिनं।
यद्विद्विनः, तेन संवधये। साधारणं चेदमातिथ्यायां वहिष्मः।
कर्म ज्ञाते। तदुपदेशो हि। यदातिथ्यायां वहिष्मतियने चाक्षेपने
तेषा बहिष्म्: साधारण्यमुच्यते। न धूमातिदेशः। न हि निरिलेवो-
पदेष्टः हृदयकम्, अपि = बोध्यात्पथोगात्रद्-संस्कृत्वोधिशिलां
प्रयोगेत्यहि: स्थापित। एवं चेदातिथ्यायामी प्रक्रियायो संस्कारः
सर्वाः एवं भवनि। तस्मात प्रतिकर्मं कर्त्यः इति।

( आतिथ्यायांप्राप्तीस्योपशीयार्थं स्तरणकाले स्मरणमन्त्रावृत्त:-
धिकरणम्। २०।)

[ २० ] भुजस्यथुत्कथ्यायन्म्-संबध्यायवते। उ ४। ४। सि।
तच्छव स्तरणमन्त्रावृत्तवते। किमात्लकाति वधेन कर्त्यः।

४। २। ४३।

× सत्यानस्यस्यतिक माय्यविकारः। ग० युः। = ( अ० ४ च। १०
अ० १४ युः ३०)। + व्याख्याते। ग० युः।
अथवासतिथियां प्रयुक्तः स एव प्रसज्जते इति। साधारणे बाहिनी प्रयोगान्वयोगकेन न्यायणेन पसंदे प्राम्पं, उच्चते, मन्त्राद्वायत्तेः \( \times \), भेदन कर्त्य इति। कुतः। देशान्यथवचार्। प्रत्येको देशी, उत्तरवेदिभ्यां प्रागवंसख्य। देशसदीयस्तरणमार्थात्। स्तरणांऽ च मन्त्रः; स्तरां जयं लिङ्कहिती। स्तरणां जयं मन्त्राप्रवत्तिनिः। श्रवणतन्त्रवादसा। नेतासतिथियां प्रागवंस्वदेशः सहस्त्रो नोतरवेदिशः। तत्र यदि मन्त्रो न प्रयुक्ते, विद्यमानस्त्र सङ्कारः स्थात। तस्मादावृत्तिः। स्तरणमन्त्रस्य इव। ॥ ४४॥

(आतिवार्त्ताश्रिष्टीमीयवदेशः स्तरणां ज्ञातविहितमाणेः सन्हनार्थमन्त्राप्रयोगसार्थविधिकरणम् ॥ २१॥)

[२१] सन्हनहरणे तथेति चेतु ॥ ४५॥ पूः ॥

अतीतोकाली एव देशान्तरं स्तरणां देशान्तरं बहिः। सन्हनहरणमन्त्री प्रयोक्तृप्रयोक्तृ नेति चिन्यते। तत्राचार सन्हनहरणमन्त्री तथा, यथा, स्तरणमन्त्रः। भेदन प्रयोक्तृकाविर्यः। कुतः। उकी न्यायः। सन्हनहरणमन्त्री कर्मदेवः। ते च कर्मपालिन्ते। अतो मन्त्रावृत्तिनिः। तस्मादेदेशः। ॥ ४५॥

नान्यार्थवादार्। ॥ ४६॥ सि। ॥

नेतरकक्षुन्त। कुतः। अन्यार्थवाम्तु। लुटस्य बहिः। ये सन्हनहरणे ते उपासनायेँ। तत्र ॥ हि मन्त्री स्वाधिक्यमापणर्वीत्वीत्वोपवरणमाः। बौद्ध स्तरणां अर्थः बौद्धस्तरणां बौद्धार्थः। इति। इति स्तरणां अर्थतः देशान्तरप्राप्तर्वियां, अन्यार्थवादात्वकारणां न मन्त्रं गुहायितः। यथा तत्रासतिथियां यदा गाहिः पत्तिदेशादाहवनीवेदेः।

॥ ४४॥ ॥ ४५॥ ॥

* न्यायावृत्ति—ग० मु। ॥ गुणानामपि—ग० मু। ॥ तथा—हि। ॥ स्वाधिक्य—ग० मু। ॥

२१
प्रोक्षणाय त वहिनाइऽते न तदावश्यकरणमन्तः प्रयुक्तेति। एवविहारि
ए ४६॥
इति श्रीस्वरस्वामिनः कतो शर्मांसामाय्यं एकादशाध्यायस्य
प्रथमः पादः।
अथ द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः।
( गार्भपत्यादिशु लोकिकक्रमान्तः तात्त्वानुवादः॥ २॥)
[ १ ] विहारो लोकिकानामः साध्युक्तसमुच्यात्॥ ३॥ पूरः
विहार इति गार्भपत्यादिरसिन्धेनोच्येत्, विहरणात्। स लोकीकानां कर्मणां पार्श्वस्थालीकारकानाम्, अन्योऽन्यः चालसाध्याना
पचनदहनप्रकाशनान्यानामः साध्येऽत् निर्विविहारितं कुयाह्वत्, प्रयुक्तात्। प्रभवति वाहुलिकस्रेपेण पाकादीं च। संयूक्तं च न के
निचित्र्योजनवात्मात्राभ्यम्, वसन्तेऽविनाद्वितीयः। तत्सांमध्यः
यथं यत्रोपयुज्यते तत्र तत्रेषपत्योऽय्यम्। एवं तस्योपत्विचिरितं
भवति॥ १॥
मांसपाकश्रेणि तिष्ठतः तदः॥ २॥
मांसपाकप्रतिलिपि भवति तदः॥ यद्यन्यायोऽपबिद्धः। मांसं न
pचेयुस्तास्तमिच्छासौ, ययूः तस्यायं कर्यादं कुण्येरिति। लोकिके हि
पाके मांसप्रसंहो न वैदिकं, शामिचे मांसपाकः॥ २॥
॥ ४६॥
इति श्रीभद्रकुमारिलांविराजताय शीर्मांसामाय्यं गुरूकायं
द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः॥
किमहनियापदिष्टस्वरूपं कर्तृत्वायं, उत्त यदेव निर्दिष्टं तदेव
कर्त्त्वायम् =। तत् निर्देशन प्रमाणेऽवाच्चक्येत तस्तत्त्वायं, वैदिकं लोकिकं
वासिनात्यायं॥ १॥ ॥ २॥
* प्रोक्षणः गौ मुः॥ = कर्त्त्वादिकायम्-इति सिन्धयं इति।
निर्देशणात वैदिकाना स्थान || ३ || सदि

वैदिकानं वा कर्मणां विहारोप्य साध्येतु, न लोकिकानां मृ। कुतः निर्देशणं। निर्देशंते गायत्र्यायानं कार्यम्, यदाहननीये जुहोति, तेन सोत्याभिधिं प्रीतो अवतीत्यवधाद्रिभिष्कृष्येः। पासावुभा कार्याकावश्या संतैवचारनानिवित्ता। अत एवमेवं प्रामुःपचिं। तस्माच लोकिकेनु प्रसुचेरशं। भवेतपकाकानीभाग्यं परिहारो न स्थालीपाकादीनाम। तेनाभ्याहनायी प्रेम होमं प्राप्याति। नैष दोषं। यदाहननीये जुहोती लिङ्गायां पूज वादं। अल्परेणापि हि वचनाभ्याहनायी हेमोस्त्रयम् च प्रायं। तद्विचिनियमः भक्षासनं, भक्षाययसकस्तैवद्धिष्यो विव्याते। वैदिकेनु चानियमः भक्षासनं आगात। आयतनस्यानिन्दित्त्वात। लोकिकानं तु निर्देशणयात, औपासनोऽस्मि। तस्माच तन्याभ्याहननीये प्रसुचेरशं || ४ ||

सति चपासनस्य दर्शनात || ५ ||

सति च विहार औपासननिधिर्वयितं, यं कामेत राज्यस्य प्रजायै स्थादिति, तस्मापि न नौपासनं प्रतिहिताचालयम्* जुहवादिति। राजस्यं प्रबृतं कर्मणेतद्धचम। तस्मिन काले विहारारस्ति। यदि च चैत्ये लोकिकानं कार्य साध्येतु, सर्वं तस्य नौपासनं: कार्याभावावस्यात। || ६ ||

अभावद्वैषनाथं || ७ ||

मांसाप्रस्यं च वैदिकिकेनाभावाम् दर्शयति। मांसार्यानि ह वा कृत्यज्ञवुद्वबागे यज्ञानस्य, ते यज्ञायामेव ध्यायते। ज्ञानन संकल्पयानि, याचति ह वाग्येवाभिष्कृष्य युथा मांसम्। अर्हते नातोन्या मांसाजा चिथते, इत्यंतर पशुभन्धामांसस्पर्शनं

एवं प्रासे, आह-आहवनीयादं उत्पन्ना: साकाशा वाक्येवं लिखकाक्षी कियने। 'यदाहननीये जुहति' 'गायत्र्ये हर्षिच्छ अप्याति'

* प्रतिहिताचालयम् जुह-गौ मुः
मेव = वैहारिकाणामशीनां परिहरिति। तस्मादशिप न तौकिकेनुष
विहर्षसङ्कः। ॥ ५ ॥

मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्यादाहुतिसंयोगमादः ॥ ६ ॥

यदृ, मांसपाकप्रतिषेधत्तुददिति। तथ्वदितप्रतिषेधः स्यादः।
आहरनीयें वपया, अपध्र विहितमु । तस्यार्थ प्रतिषेधः। कर्समातः।
प्राप्तवतः, आहुतिसंयोगमादः। तवस्मिन्नी न मांसं पतचि, वर्षिम-
चाहरुतीज्ञाति, इत्राहुतिसंयोगेन वायाक्षेपः भूयते। आहरनीयें
वायाक्षेपः हृयन्ते। तस्मादहृदयवण्यस्यार्थ विहितप्रतिषेधः। ॥ ६ ॥

वायाक्षेपः वा दुष्क्रियाकानि; योज्यं विद्यान्यः। ॥ ७ ॥

अयवास्यानं वदिहारः। दुष्क्रिया वदिहारः पत्न्यव वर्तस्य अरुप-
माप्नातमः। यदावस्य अवस्यासंभारं वत्कार्यं उपाद्येत तदात तदात
दुष्क्रियामृ अरुपथित्नां ग्याति। तस्य दुष्क्रियामृ वर्तप्रयक्षाश्वायार्यं
केषा, अन्यु गोवानिदिति। या सरस्वती बेवमारमिति योक्तीं दुष्क्रि-
यामृ होमस्तेत्त्वाहुः। तस्मादहृदयवण्यभिषेकायं विद्याते। ॥ ७ ॥

( सवनीयशी पुरुषोपरावकव्यविधिकरणः। ॥ २ ॥ )

[ २ ] सवनीयें चिन्द्रापिधानार्थात्त्वापुरुसोदाषो
न स्यादेन्येशण्येमंथ्यत्वात्। ॥ ८ ॥ पृ०

सवनीयें पशौ पुरुसोदाषो न स्याद। न कर्तव्यः। कुतः। चिन-
द्रापिधानार्थत्वात्। पशोर्चिन्द्रापिधानार्थायः। तथं प्रभृते,* चैवीरे

‘दुष्क्रियाभवनां वर्ताः’ श्रुति। न+ च तौकिकेनुष शक्यं विधातुमू।
ते हि सैन्याभ्यन्तरार्थार्थार्थार्थाम होमायः। यथा पद्दहमः। ॥ ३ ॥ ॥ ५ ॥

० ॥ ६ ॥ ७ ॥

= मांसस्यानेनापुरुषोपरावको चौ। * दुष्क्रियाभवनांस्याको लो।
+ प्रभवास्त्येव निरकाशोवेद्वाहरीसादिजु द्वितीयावण्याय विद्यायूगाय
सस्मथी क्रमाचारणयेन तौकितार्थार्थो विद्यायूगो भवति शक्यं परिहरिति न
बेचि। * प्रभवास्त्येव=पुरुषोपरावको चौ।
वा एवंहि पञ्चः, याईं व्यामुतिविद्यति, यद्वीहमयः पुरोड़शो भवय-पिधानायामुपिरःथति। अनेष्यं चैवमर्थवात। तज्जिन्द्राधिपीवाम-न्येरेव किरेत, सबनियेऽः पुरोड़शः। तत्रापि श्रुयते, अनुसवर्न सबनिय-यः पुरोड़शा रेहिन्तेऽपिहिया अल्चिसद्रśताय धति। अतः क्तन-थेत्वान्त्वश्चुपुरोड़शो निर्वतेन।

किष्मा वा देवतार्थवातः ॥ ९ ॥ सिषो

कर्तव्यः वा पञ्चुपुरोड़शः। कुः। देवतार्थवातः। देवतार्षः स्कृरार्थोंथ्य्रित्तेतुक्कम्। अपि = वा श्रीब्धुव्यसतस्त्रामः प्रसतेरत्व श्र्वाहाकारवद्वशामार्थिेण्येिधाति। न च पुरोड़शालिचिंद्राधिपीवानु-यः, प्रत्यक्षारिविवातः। अरथवादमार्च तदुः पुरोड़शालिचिपानाथि वाद्मार-चन्म। सबनीयेिण्येवसेवव्याथावद्मादामाम्। तस्माद्विद्वद्वराप्रत्या। कार्यः पुरोड़शः ॥ ९ ॥

शिष्यद्वेशनाक ॥ १० ॥

वपर्या प्रातःस्वने चरिति, पुरोड़शेन माध्यमिन्दे स्वने, अन्येः-स्वतीयस्वने हति। तन्न्त्राप्रकर्षपरे वाक्ये पुरोडाशं दर्शयति। तस्माद्वृति कार्यः ॥ १० ॥

(सबनीयुपुरोड़शेपु हरिव्यद्वानाध्यावामाधिविकारणम् ॥ ६ ॥ )

[३] हरिव्यदसवनियेपु न स्यात्र्यक्तो यद्वि सर्वायं पञ्चः

प्रथाहूता सा कृयाद्विमानव्यातः ॥ ११ ॥ सिषो

सबनियेपु पुरोड़शेपु हरिव्यद्वाहान म न कर्तव्यमुः। कुः। पञ्चु प्रथाहूतादशो। पञ्चुमध्यपतिततः सबनियाः। तेतु सैव विद्मानव्यासंस्यं गुप्ताघोषयेंते। नार्थः पुरावाशाने। ननु नैव पशोहिन्दव्रस्ति, अष्टीयाः अवहनात्मा वा। यथा पत्रनी तुवयचृत्य सतिः संकृतेऽदशति। प्रक्ततो यद्वि सर्वायं आव्योषधसानायायेक्षेिऽमु ड्या िविनयेत। क्तवाचिन्तेयमुः ॥ ११ ॥

॥ ८ ॥ १० ॥ ११ ॥

= (अ० १० पा० १ अ० ९ न० २३)। * आयूपरि-गु, मु.।
[१६६] दुर्पीठकासहितावर्मच्छमेते- [अ० १२७० २६०० १४]

( तार्तियसवतिकपुरोंडाधादिनु मेंद्रेन हंडिखत्वाहवानाभावानु-
 षिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[४] पशौ तु संस्कृते विबानातात्खिषस्वनिकृष्णु न्यासोऽन्नृथिकर्ष्टवारूढ़

॥ १२ || पू०

तार्तियसवतिकेऽधु पुरोंडाधादिनु मेंद्रे नामयत्वेपुरुषमेव भेदेन इवि-
ष्णुस्तायत्। कुन्त: ! पशौ संस्कृते+ विधानात्। पक्षे पशावेते विधी-
यले। तस्मिन्न कथे पादुको हविष्णुकाथायेत्यादवशयत=। तस्मादं-
न्या्ःवावात् भयं ॥ १२ ॥

योगद्वाय यज्ञाय तद्विद्वोक्ष विसर्गं र्वात् ॥ १३ ॥ सि।

न वास्तव्याःवावात्। सेव कुर्यावरिष्णाथमात्रवत्। ननु छतार्थम्-
त्वादपवृक्तात्। नापरब्यथे। कुन्त:। योगद्वाय। यज्ञायास्ता
पशुपन्थाय, युक्ताद्वावेव। न केवलं सा यज्ञावान सर्वां याज्ञवल्क्यं
स्थितम्। कस्त्वा युनकि स त्वा युनकिःयेवयामादिना प्रभुभे यज्ञार्थम्
पुनः। तस्या यज्ञाव्योक्ष विसर्गं न्याययः। यत्कारणम्। कस्त्वा
व्याप्तं पुनस्तथा कन्तात्क्षर्कर्ष्टवेदु। तस्मात् मेडेनाःवावात-
त् ॥ १२ ॥

[ निशियेन्मध्यव्यासोऽन्नृथिकर्ष्टवारूढ़ ॥ ५ ॥ ]

(५) निशियेन्मध्यव्यासोऽन्नृथिकर्ष्टवारूढ़: न्यामययक्षानु-
षिकरणम् ॥ १४ ॥ पू०

हद्य शूरयते, अस्ये रक्षोऽध्येष्कपालं निर्यंतः, यो रक्षोऽध्ये
निषियाण्यदित। पुनर्वा तत्रेव, अमावसायाः निषिये यज्ञेतति। त-
स्मिन्न किमयामास्वलु* प्रसन्यते, उत्त नेति चिन्तायां, पक्षं
परिगुणये, निशियेन्मध्यव्यासोऽन्नृथिकर्ष्टवारूढ़। अस्मियाण्येन्न! चराने
॥ १२ || १३ ॥

**संज्ञानेकः कः = अपृक्षाः- गौ-पुष्य। *[वशं निशिये अस्मि-गौ-मू।**
कालवाक्यमेदारः कालमेदस्तावदमावास्यां राजो निष्टियाः। 
प्रतिपदन्वामावायमू। कालमेदन वैष्णवायाः। 
मावायाः निष्टियाः। कथं तद्भविष्येति। 
कथं महृद्याः। कथं गुणाद्वारायाः। 
प्रामाण्याः। वाक्यमेदारः। 
भिन्नदेहो चैते वाक्येः। 
अमावायाः यज्ञे। 
अमावायाः निष्टि यज्ञे। 
एकं दृष्टां प्रसः। 
एकं काम्यास्विष्टिः। 
किमति। यद्दि 
समानदेहः स्वत्तैः ततः। 
अमावायाः यज्ञे। 
अमावायाः यज्ञे। 
वान्तयात्मन्त्रमेव च निष्टियाः। 
इति गम्येति। 
वाण्यमेदारः निष्टियाः। 
इति गम्येति।
वृष्टीकासहितिशासरभाष्यसमेते— [अ ० १ २ ४ ० २ ४ ० १ ८]

एवंधिहापि। न च तुल्यकालः प्रसाहो महति। यथा वैपाख्य द्रव- 
यो दर्श्यूर्ध्वमासाभ्या तुल्यकाला अपि सर्वो न दार्श्यूर्ध्वमासाकारं 
तन्मकृष्णपीर्विल। तस्मात्नन्त्रमेते। II १५॥

वेशुन्मजनमयं विग्रहितिपुराणेऽस्याद। II १६॥

किमेश्व प्रवोत्सरः सत्त्वं तन्त्रं भिन्मस्य। न नक्तू। वेशुन्मजनमयं 
वर्तं च स्यानुदेव यद्यार्थं बदेसुकृमुन्मनं कृतमु। ततोपत्ताय: पुनरु-
ञन्मने नेप+ विचित्तिकार्यमिति। क्ये वर्तं कृत्तपुर्णं भवतु। वर्तं बोधे- 
तमुमुंत्वतु पुनरुप्तमासवक्रमं। उपेखमाणं च पित्रश्रुण्यवदविकर्षकं 
स्याद। तस्मात्वदुमयममपि तदेव प्रसाहते। II १६॥

तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्त्वं सवनीवर्ते। II १७॥

tतत्त्वाद वा स्वविद्धस्यातः च। आमावास्यान्त्रन्नै, न स्वविद्धस्यातः। 
कृतं। तन्त्रमध्ये विधानात्व। आमावास्यान्त्रमध्यं हर्षं विमित्ता, 
आमावास्यायं निष्ठि निर्विवेदिति। नन्तु काळवचनोऽर्मावास्यायणं 
न कर्मवचनं इत्यक्रमः। सत्त्वं, काळवचन: स तु काळस्तन्त्रमध्ये। 
त्ता विनियममा = तन्त्रमध्ये विनियममा भवति, सवनीवर्तु। तथ्याय 
सवनीयं: पूरोदाय्य: न तावश्चुकनर्माधित्यः विनियममा। अथ च 
पशुतन्त्रमध्ये विनियममा भवति। ययस्मिन्न्त्वं विनियममा तन्त्रमध्ये 
पशु- 
तन्त्रमध्ये इति। इत्यादि तन्त्रमध्ये पार्थिता* चतवनीवर्तेव न स्व- 
तन्त्रा भवितुमहंति। II १७॥

वृष्टीयाद्विधायान्त्रिप साप्तदृश्मन्नाधारानं च 
वृष्टि देवतार्थं। II ८॥

अनास्सह। किमेश्व प्रवोत्सरः। सर्वमावास्यान्त्रन्नै + निष्ठि- 
द्वयं साधप्रयति। न सत्त्वं इत्यावर्गं साधप्रयत्त। कृतं। वृष्टी- 
यातु। इध्योपोषिष्मन्नाधारानं: ॥। स प्रातिपधाह्तोऽर्मावास्यायानं =

II १५॥ १६॥ १७॥

---

× सर्वत्रं—१० मू । नहि—१० मू । = विनियममात्रात्— 
मू । पार्थिता। सव—१० । + आमावास्य तन्त्रं—१०। * इध्यो नाशिं— 
मू । = प्रातिपधाह्तं अमा—१० मू ।
विशिष्ट सर्वायतन निषिद्धस्याक्ष्यमिच्छिन्यनं न साप्तेषु। वार्षिक | वेदस्तिर्गार्थमृ। ते यदि प्रस्तुत्येवात्ती विगुणो निशिष्यः स्याद्। | तस्याधिक्षेत्रं ते कर्त्येते। अन्यव्रतः च यदि देवतार्थमृ। यदि | देवतायापरिश्राकार्यं स्वल्प्यवर्त्तमानं, तद्वर्षनि भेदनं कर्त्यम्। | प्राक्ष्यतानृत्वम्- | न्यायात्मानं नामात्म्यदेवता परिमुख्यता। न च रक्षोणोपि। | तत्परि- | षड्यार्थस्यिनिधिहारण्य, ततः प्राक्ष्यतनृव्याहोत्पाद्येन कर्त्यम्। | देवतायापरिश्राकार्य वाक्यम्भोगे श्रुतेषु, नमांसे हर्षों विद्वेष्णस्विति | पूर्ब्बसम्म परिमुख्यत। | देवता एव तत्पूर्वेणुः परिमुख्यता। भोधोमहे | यज्ञयेत्स | | ॥ १८ ||

[ दर्शीपूर्णानावित्तिपु सीर्दिदिःपन्वारभ्रण्यानुपुनाधिककरणः ॥ ६ ॥]

[ ६ ] आर्यस्यावित्तिन न स्यादप्रथृतकालध्व- | त्वारक्ता पुनःस्तदेवन ॥ १९ ॥ पु। | वेछतीसु कर्मसु दार्शीपूर्णानामिकारभ्रणीया कर्त्यम्, उन नेति | विचारं न कर्त्येषुपुष्चयते। किं कारणम्। प्रथृतकालध्ववत। | प्रस्तु:—दर्शीपूर्णामासोऽः कालः, यावज्ञीवे दर्शीपूर्णामासाभ्यं गये। | तत: तन्मये वेछतानि कर्माणि पतन्ति। कतः अनुत्तदेवन। छ- | तस्य यावज्ञीविकसय यवोगस्यायर्यांष्ट्री दर्शीसर्वभ्रणीया सद्र- | द्वारसस्तस्योगादेकः × पुनरारित्ये यावज्ञीवयोगस्यायिकुक्तम्। | परं | सेव तेषाः प्रस्तावकार्य साधित्व्यतीति। तस्मात तेषु भेदः स्याद। | ॥ १९ ॥

स्याद स्यादानाल्पस्मृत्वं बुध ॥ २० ॥ सि। | स्यादा वित्ताकार्यभ्रणीया। कतः चोदकेन प्राप्यत दती। | न नयावज्ञीवकालः। | ॥ १८ ॥ १९ ॥

| ( अ० ९ पा० १ अ० १० सू. ३५ ) |

२२
प्रकटे: श्रेष्ठभूत । कर्मिन्द्रमोक्षाविशेषः, कर्तुर्वः । श्रृवत्सयोगाधितिः
योगसै कर्मिन्द्रनिधमः, तस्यार्थ कालः । प्रकटेत्वा दीर्घे युर्यवा-
साध्य कालः । तस्मात्तर्दीर्घेपुरुषप्रणीतं तत्कालभेदः पदिता =
विद्वतः । अतो न तस्वार्थप्रणीतं प्रस्तये । अन्यथा छत्ता दृष्टे
उक्तोभ्यः परिहारः । दीर्घपुरुषप्रणीतो यवज्जीवकाल इति छत्ता
दृष्टे उक्ते । नैयायिक इति परिहारः । पश्चात्तैर्पि परिहारा भवचित
॥ २० ॥

आरंभविभागाच ॥ २१ ॥

विभक्तः प्रकटतरिकाव्या: विद्वः
तिरुत्यथा । सा तु कामेन चिन्मित्वेन वा चोत्ये । अतस्तस्तः:
प्रकटार्थभेद: नासर्थः । आरंभविभागाच तत्रिमिन्त्या: आरंभणी-
यथा बेदः व्यादुः । तस्मात्यादृश्चतिरिवविभागान्तः
॥ २१ ॥

( सहानुष्ठेयमणे पञ्चानि धर्मिनरोधे भूयसो स्वाभावमुदानाधि-
करणमु ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] विश्वतिथिद्विधमाणं समवाये भूयसो स्वाभावमुदानाधि-
त्यथा ॥ २२ ॥

पञ्चदशराजस्वीतिभीतिकः: प्रथममहः: । ततो त्र्योतिरिग्नारुपिरीति
व्यः । परिश्रियाधिकारादानानि द्राचार्यारुपः ततो । धर्मिनरा-
पिपी्ये सत्येकारादानामाहामादिहुतव्य बिचार्यते । किमेवु द्राचार्यादिको
॥ २० ॥ २१ ॥

असिन्नुपूर्वे पञ्चदशराजस्वावदशराजहारणमू । कथम् । वा वावदसतीवरी-
महानालकां । । चुबलणां, सा पतिद्विसं क्रियते । यथादेवत्व चारी-
हुत्याभिमृयी । अन्येवंद्रः । तत्र नावानां एव नासित । अन्तराधाः

( अ ० २ पाँ ३) । = प्रतीमा: = मु । । तस्मादीव्रुङ्गु मु । ताराचः-धर्मु मु । = क्रियते इति । वाकान्तावाबवेत प्रयो-
गतो विशेषपण्योगातः ( अ ० ११ पाँ ३) । अ ० ११ सू २ । अन्तवन्या-
यादृश्च शेष: । + आभियम्प्रितवती । ज्ञेः ।
धर्मः कर्तव्य उतारासिद्धति हि । ननु सिद्धेषु, चोदकनामघेयायो-वचारवधिरहियामकाहिको धर्मः कर्तव्य दृष्टकृत्र, न त्वा कर्तव्-भिधानार्ध्याकानामीश्वरवसिति । तथा सिद्धो न्यायान्तरेणादेशिः। अथवा नाम्नायेव मिथ्याशिष्यता।

विशिष्टविद्वधर्मार्णेत्वार्थमचिन्तित्यक्ते। चाहं समवाये पतितव्र ५४चददशादा प्रूयासामधकाद्वायमहर्षान्तः अर्थम्रवं स्थात् । तत्रीयो धर्मः कर्तव्यः। कृत हेतु:। भूयस्यमेव । बहुतु गुणांप्रकेषु यहैरल भवति। एकस्मिनेल्युः पल्लुः। एव ति लोके द्राष्टः। लोके, एकादशं प्रतपुःतैलवित्वाप्रेक्षकामित्वं ग्रहे महाव्र प्रकाशो भवति। विशेषयेतः। किं पुनारिहोदहारणसु । सुब्रह्मण्याभिभूत्तयाभिभी । इततेष्व:स्वेयः। तत्तैदी कर्तव्यः। ॥ ॥ ॥

या त्वादियानवी, उपसतुः च त्स्त विहरः। *। तत्रापि देववास्तकारअ-लामिनगद्स्य यथार्थवत्मव वत्तमेवः: । । नासित वरेषहोऽर्चारणसु । यथा निर्वासमस्ता संसारकालशवतविननापूः भिवये, पवित्रमिथा। वत्सादुः अपि मु-ब्रजस्य आहुतवत्स्ये। किं तस्यावदाहरणां, यद्र फलं यागः: तह चोत्यने फलं प्रति। तत्र च रक्षणां पौष्यासानिकां विधयः । इतथार्थादिकः। ×। तत्राभिभ-चन्द्रनायवमेन-मन्योपीरीरितः। *। तत्र भूयस्यार्थमान्नुयः, न्यायचन्द्राय-वहयः। ॥ ॥ ॥

*(अो ७ पार ४ अो २ सूर १५। न + विवेशार्थे-योगिरादिनां नामाविद्वशविपष्यायामनिथ्यः। × आर्यायव-पु. मु। + विरोध वरत-वन्ने निर्माण कियामानिणिहित शेषः। = न्यायभेदः-प्रयोगभेदः इतः। = भवदीनिष्ठ: भेदः। = ४० मु। * नन्ते किंसिद्वाराप्रकेष-पु. मु। + दार्शिक हवत-दुदाहारण-भिवित्वेष्यः। तथयः, ‘अभोगे तयोऽं पुरोड़ामस्य कादान नवेनेष्यः, इन्द्राय प्रहो तयोऽं पुरोड़ामस्यकादान, दुः धर्मं धृताय परमायः, तस्युस्रां प्रायपरस्य वद्युकायः।’ इति वाक्येन विचित्रविवेच्ये देववास्तकारन्यायात्नेतासत्स: यागः: तह चोत्यने। तत्र-श्वरायवस्यं युरोदःस्यस्य, अन्तर्यात्र च प्रायपरस्य धान्यायामस्यस्यः प्रेमाविकार-तादुद्धियस्य चोमकादालवद्विशिष्याधिराधिवारन्न क तत्र विचारः। इतरेण फलं पुत्रू परमे-विरोधाद्विचारः। तत्र, पन्थे एकादशकपाते एंद्रामार्किकः। दृष्टियाओ दृष्टियाग-
[8] मुरुङ्य वा पूर्वचोदनाळोकवत् ॥ २३ ॥ सिद्धः

यतः नुयसंवधयणान् प्राधानानां धर्मेन्द्रिततेषाः; तत्र मुरुङ्यमयः
कद्वयः। यथा, आमासनवधकांकारकाः सन्तीपि सराः
स्वतिमायणस्य यद्य इति। तत्र मुखस्वाभासार्बाधिन्यः कुलो भवति।
कृतः। पूर्वचोदनातु। पूर्वचोदितांतनायायं वाज्यः कद्वयः।
ततः धर्मः अपरतनिकः प्राप्यातः। उत्तरस्य तु पूर्वमण
विषुः। कदं तदस्यान्तः पूर्वस्य कहते
कुल उत्तरस्य तेनैव कर्तर्तवानकुलो निवर्तते। एकधिकरण्य
त्रेषु मन्यते। तेषाः पन्चदशाणेिथः मुरुङ्यमयादुह एव ॥ २३ ॥

तथा चार्यायचन्द्रिनम् ॥ २४ ॥

अन्यार्वोऽपि पूर्व प्राप्तस्य बुध्यायस्य वद्भाय। अध्यस्येव ×
पूर्वमथाजन्यन्ते रूपादि हेष्व कर्मदस्यकिमेऽति। इद्यं चापि, यथा
वे पूर्वस्यायिनो जनवयासारणिं नोज्यन्ते * नावसारयानीयेष्वं
जैतैतिः ॥ २४ ॥

‘मुरुङ्य वा पूर्वचोदनाळोकवत्’ इति समस्यायोऽधिकारणम् । तस्मात
श्रीव + प्रयत्ने अधिकरणं ॥ २३ ॥ २४ ॥

लोके अवस्थानोऽरा कथाः। मधुमृदुरकानां तुपोऽनामविकारणां
मार्गिका धारणः। अत्र धर्मविशेषे केषां धारणे अनुमाना इति निवर्तेन इति भवः।
कलुभविद्वयुपायपरत्नमायाणुपापा्णामावप्यक्षमायणेऽवेगः ज्ञः इति।
यदि तु शास्त्रायणशाल्यानुसारायान्यायाणुपापावप्याजस्तवं तदस्यहणात्मानारमग्यान्ते
मृणाम्। * भाष्यायितः । चतुहोच्च तीर्यमार्माणिः महेश्वते, पञ्चाकशायार्यायाम्
इति विहिताविज्ञानशुमनः। ‘बार्त्तात् पौर्णःमायानुपच्ये, चुन्वत्वति अमावा
स्याम्।’ हति विहिताविज्ञानशुमनः। चापि।

×अप्रवस्य पूर्वमथाम्। उपास्य तेतरिज्यमंति । को। *नादीयान्ते । को। मां
समस्यायोऽधिकारणम्। समस्यायः। प्रधानायणिर्विव्याहिर्यमायाणुपापावप्य
साहित्यमेनु तृप्तुशीवः । इति पूर्णम्। + मिरे प्रयत्ने इति । एवकारण । विम
पितुशीवः । ‘मुरुङ्य वा’ हति सूत्रार्काधिकरणं वृत्तिकाराभिवते
निरस्ते वेदतयम् ॥
वा १२६

( अश्वमलायमहोत्सप्नेरोत्सप्ने प्रस्तुतचेति मर्ममूलग्राहिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ ९ ] अश्वगुणारोपे च तद्विर्यादु ॥ २५ ॥ सि ०

ज्योतिषीये दीपकरणम्, आरम्भिकमिकादायकवर्गाय निरङ्केश्वर विशिष्टमार्ग हि। ततैष सौत्थमशः। तयोऽऽश्च स्त्रयशः। इत्यथा पद्यम्। सोमेन वा यज्ञेत सोडमावसायणाय पारामार्गाय ना यज्ञेतिति वचनादृ । यदा एका दीप्षा, तिन्मृ उपसद दृष्टेचारमाद्यः कलंकातः किरदेशः। तथा चिन्ता। किं हृंदा पर्यणि कर्त्त्वा, अपर्याणि सुत्या, उत्त्विपिय इति। मूल्यायाभिषेकम् कार्यति प्रार्थे, उच्यते। अश्वगुणेऽन्न प्रभागाणयुप्तिशिरो एतस्मिन्तः, अश्वगुणेऽन्न वाच्यते। कृतः।

तद्विर्यादु । अर्थः गुणवन्यते प्रधानं ध्वीणं स्वयदिति । क्तिच्चेदते गुणवत्ते छिख्याते विगुणामापत्ते, कोशान्देह गुणवत्ता क्तेत ।

तस्मात् चिर्धेष्वा सुर्या कर्त्त्वा। अपर्याणि दीप्षा ॥ २५ ॥

( पायुक्तचाटमिलयु शरीरीय गृहस्तभूमिभवमार्गशास्त्रामर्खलन नामनुसार ॥ १० ॥ )

[ १० ] पारिधिर्तर्थमवाचुभधमास् ॥ ॥ २५ ॥ सि ०

पायुमत्सः चाटमिलयु पूज्यते, परिधी पूजि नियुक्तीति = । स पारिधिर्तर्थमवाचुभधमास् ॥ ॥ ॥

पारिधिर्तर्थमवाचुभध ध्वात्। स करोति, अग्रभव परिधानम, प्रशोभायान्त्रमायु । अर्थः गुणवन्यः। तस्मात्चूर्याय कर्त्त्वा; अविरुद्धात्व ये । यथा, यथा करोचिसंद्रः। प्रकृतिराग्नां परिधिर्यामात्मि गृहमाद् । इद्धमापनहनं संपाजनेन जूहवा। वस्तुस्तितियवादिरिजनमयायामात्मिः परिधिः ॥ ॥ २६ ॥

॥ २५ ॥ २६ ॥

× परिभाषी ग: = नियुक्तीति = कः लोक: ॥ ॥

* अप्रागल्पम् = कः ॥


[ 11 ] प्रायःस्तु विरोधे स्यान्मुख्यान्वयताद्

|| २७ || पौर

विरोधे तु सति युपथमः+ कर्त्यवः, न परिविषिपतमः। कस्मात्
मुख्यान्वयताद्। मुखः पडः। स हि जनि निर्वैंतंतयित। तस्यान-
न्तरोऽयुपः। सांपिवातिवातः। तन्न सांपिवातः। परिविषिपतमः।
विकृत्य, अंशिवातिवातः। स वहिरः। अन्तर्द्रव्यातिवातिवातः
कलीयः। तत्कस्य हेतुः। अतः हि पूर्वः। प्रायः कर्त्यवः। येव धर्मः
अपूर्वःर्थस्ते साक्षादृव्यांसवात्त्वमानास्वस्त्वभूमिः। विज्ञायते।
अतःतस्य

वस्त्रिवःस्ते मनुष्यमानास्वस्त्वभूमिः। प्रवर्तमानास्वस्त्वभूमिः।
तत्त्वादमानात्।

तत्

tकस्मात्

वाहिनि वहिरः। यथा च पूर्वःमात्त्वति तत्त्वाद निष्ठावः। = तदः

tतिक्षः कारणाभावतः। तस्मात्रिवःऽऽ युपथमः × कर्त्यवः। कः पुनः

रसी। तत्कस्यमुख्यान्वयताद् निजतनामिति || २७ ||

तत्तिरो वा तत्सय तत्सै विधानात् || २८ || सि।

तत्तिरो वा-युपथमः वा, अविरोधी कर्त्यवः। कृतः। तस्य तत्र

विधानात्। तस्य युपकार्यस्य प्रश्रुनियोऽजनतम, तत्र-परिवारः,

विधानात् परिवारः पूर्वः नियुक्तमीति। अवस्थायः परिवर्तितः नियोऽजनमु-

व्यते। तपस्तिश्रिताः प्रथमस्ते विज्ञायते, तथामूलौपदेशाः। यथा,

सखेष्वाती युपः भूताति। युपःमुखः तक्षेदा परिविषिपतमः। व्याह-

म्यत। सत्त्वादिवासुपःस्त्रयः। तत्र परिवारः पूर्वः नियुक्तमीत्तेत्रः

व्याहारः स्यात् || २८ ||

उभयोद्धा हृदसंयोगः || २९ ||

उभयोद्धा पुख्योड़कोऽनन्तं धर्मसयोऽनन्तं संयोऽनन्तं । न अरणिधिधानन

प्रत्यासतीरिति। नागसर्योपकारपिशः। तस्मादकारण सा । अतः

परिविषिपतमः कर्त्यवः || २५ ||

|| २७ || २८ || २९ ||

+ युपथमः कर्त्यवः, न परिविषिपतमः-गु।। + अविषिपतमः-क। ।
+ युपथमः कर्त्यवः-गु।।
( सन्तिपुरा दासेशु पाणपुवस्तव्‌प्रव रतिपाठाकिरणम्‌ ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] पदःसन्यीकोलः स्यादुक्तदिनिधुः -
करौतिभोध्वतात्‌ ॥ २० ॥ पृ.

सन्नीपे पश्चा सन्नीयेपु च दौरोडाशीपु प्रस्फेरूक्षणस्य विकल्पः स्यादु: 
पांडुकं वा तस्य सन्नीयेपु प्रस्फेरूक्षणात्‌ स सन्नीयेपु वा पश्चाX: 
कुन: | बिनेगावादु। नाना पुरोदाशा: पुश्तेरो विभीयमेते, न पशु: 
पुरोदाशार्तवः। उमस्ये = स्वत्वशा! | आधेशार्बहु मृद चिन्दुवृत्ता 
पुरोदाशा निरुक्तम्य इति। तत्र यदि कस्याचिन्ताम्‌ प्रत्यक्षाशि: स्यादु, 
कस्याचिन्ताम्‌ करुणानादुमुनाद:। तदा यस्य प्रत्यक्षाशि: म तस्य स्यादु, इतर: 
प्रस्फेरूक्षणात्‌। उमस्यााचिन्ताम्युवृत्तम्‌। पनः वैष्ठः, पुरोदाशाः 
अपि। तेनायापि विभीयो नास्ति। अन उमस्याःसुवृत्त्यालरण्यतरेण 
करुणाम्यवृत्ताकिल्पः। ननु वैष्ठ एवायां पशु:। तत्र वैष्ठाद्वेषवितः 
संहायवचनं न युक्तम्‌। अन्तोऽपि: असंहायवचनं संहायवादो 
भवति। यथा—

ईङ्गा वद्नियंजेवाह्रणणा वेदपार्गाः। 

शार्पण्य वेदनामां रङ्गोऽतस्ते+ परमां गतिम्‌ ॥ २० ॥

सन्नीयेपु वशोः सन्नीयानां च, इतरस्य वेदरथु तत्र: प्रस्फेरूक्षणे, इत- 
रथां वेदरथां। कुन: | यतो नास्तीकः चोदना। सन्नीयुक्तस्य सन्नीया 
निवर्जनं इति। यथा पशुपुरोदाशास्वय प्रकार्ति पशी॥। निश्चिन्ताप्यन्तो- 
प्रांक्तान्त नास्ति। तत्र हि प्रकार्ति दूर्तां कालिकां: पदाच: = साति+ निमित्ते 
निमित्तिकादिरास्पायि। सागरं तत्रस्ये पत्यत्वेव। इति तू पातरनुवायः पत्य- 
सन्नीयेयोः समानकाळ: पक्षं:। तस्माद्विकल्पस्तत्तरस्य ॥ २० ॥

× पशोः—ग. मु। = उमस्येऽ: स्वत्वत्रा—ग. मु। + यत्वते परमा गतिः—ग. मु। 
* पश्चाटिति—' अधीपाश्रयं वशोः प्रवरम्मांस्यां पशुपुरोदाशामनुकायम्‌— 
कमात्र निवर्जनं' इत्येवं श्रवणम्‌। येन पशुतत्तरस्यपातात्सवनीयपुरोदाशा: पशु- 
विरुचित्ते श्रेय:। × (अ.१२ पृ.१०२ अ.०५ सू.०१४) अधीपाश्रयं वशेः:। 
+ साति तस्ये निमित्तेन—छ. ज।।
पाशुके वा वैश्लेषिकान्वणात्मकन्यके विकल्पे
स्यात् ॥ ३१ ॥ सिर

पाशुके वा तन्नं पुरोहाणेशु प्रस्थयते । न विकल्पः स्यात् ।
कृतः । तस्य वैश्लेषिकान्वणात् । पशोऽविशेषिको धर्मस्थलाः स्यात्
उकवाक्षेपः—अभिम्बापति । तद्राम्भातमन्यकः विकल्पः सति
स्यात् । अन्तरेणापि खान्नान्ते पश्चि मवधवः सः । अत आज्ञात्मसा-
मयमित्रियोऽसि । न च पौरोहाणेशके तद्भ प्रस्थयते । स हृः मैत्रा-
वरुणेन प्रेयो वक्रवः । न च मैत्रावरुणप्रस्थ् । तात्पूर्णगःसयाः-
श्वतराः कालिजः इति नियमात् । पश्चि मु तु साधति । प्रशुतन्त्रे प्रस-
व्ययानं न किंचिद्वैणुः । पुरोहाणेशकः सति कालिजःकृतः वा
वर्जितवायः, अभिम्बावरुणेन वास्तं पैदे वक्रवः ।

उमयापि प्रक्त्तिविरोधः । तस्माज्ञायमेन पाशुके तन्नं प्रस-
स्थयते ॥ ३१ ॥

पशोऽविकल्पस्तनामये विधानात् ॥ ३२ ॥

अर्थः च पशोऽस्तनामये विकल्पः । वपया प्रातःस्वाते चरणितः ।

दार्शिकः * सुकवाक्षेपः अशिशोऽपि पश्री ' अभिम्बात्म होतारमः बुर्णिताः ।
इत्येव निस्रतः । पुनः सवन्तीये पश्री विक्रियते ' अभिम्बात्म होतारमः बुर्णितायां
यज्ञायः सुवातीर्ये । यदि पौरोहाणेशकं तन्मर्त्यत स्यातरा इते नियम-
दामनाः = पश्रीकं कहूः स्यात् । तस्माद्यान्वणसाम्यान्यान्तियमसी प्रयोक्तरः
तस्य च मैत्रावरुणेन कर्म भिन्नमानस्य पश्रोऽस्तुगुःमः भवति ।
न च सवन्तीयां मैत्रावरुणांतः || ३१ ॥

पशुमानि कृति सवनानि कर्याणानि ॥ तदेव+ चचन्ते ' वपया
प्रातःस्वाते चरानि, पुरोहाणेष पापायनिसः कर्म, सवने, अकोस्तियायने, इति । एवं

*दार्शिक इति— ' इष्टा ध्वेयाः होतारः । इत्येर्वरपः इत्यतः । ×र्वाधितिः
सवन्तीये पश्री कृत्वस्स्पातियमायः । = आम्नारां—प. मु । * अत्तिति—अतो
वैण्यपरिवहिताः पशुस्त्राः, पुरोहाणेष प्रसाक्षिन इति वेषः । × कर्याणानि
सवन्तीये इति समाया सवनवयावटवमादिति हेतुपुरुषम् । + कथानकस्वैव
पवत्तास्त्रूपः सवनवयसंबद्ध इति चित्रवेण विभावनामह—तद्राम्भित्यानिना ।
× एवं पशोऽविकल्पः आत्तीतस्वातन्त्रियं—प. मु ।
पुरोदातेन मयंदिने सच्चे, अन्नसूत्यतस्यस्वतः । तस्य विभ- ।

हस्ततःचन्द्रमधे पुरोदातानां सचिवान्य युक्ते । प्रातःसब्नीयां तु \n
पुरोदातानां तत्रं प्रातःसब्न एवापवृत्ते । अनुसरनं सब्नीयां: \n
पुरोदाता निरूपणं तत्त्व वचनात् । तत्त्वं येत तत्त्वं न घटते, \n
पुरोदातात्र च द्विचर्याययिन्तिरेष्टानु । इह च प्रातःसब्नीयं सह \n
पशोः संदेहं । इतरे पुनः पुरोदाता असंश्यं पशोः प्रातःसब्नीयां \n
वा तत्त्वमधे पावतान्तः ।

ननु आभिमार्गादृश्यमनुष्याःं न्यायनीतीयानां न्यायाखानामत्तरः ।

राजाशःका अवश्ये तत्च तत्त्वम् । नेतायाः । अथवा पायुकानां नुभा- \n
यानामयरः । कथं धार्ये । सोमाते स्वरः प्रातःसवं दिश्येते, सं- \n
स्थिते येते प्रस्तुरं प्राप्तं सस्य च, अस्तानीवायंति । सा पश्च- \n
नुयाजैयवक्तरस्य यथे, न पुरोदातादिक: । तस्योत्कामः न प्रामाण्यति ।

पशोऽप्रमेयं । प्रातः सब्नादार्प्यां श्रुतियसववहते पशुः । पुरोदातेशु \n
'अनुसरनं सब्नीया निरूपणं' द्वारं । माध्यमिने ये पुरोदातासे तस्येचे \n
प्रकथ्यं, परिसमाप्ते च । प्रातः सब्नं प्रकृतियसविधानात् । वातार्थंसवान- \n
कानामयमेयं* व्यायः । तस्माधेपों = माध्यमितूनीयसवनयोः पारम्भारित- \n
जमाली तेषं तु पृथवा सह विनैवेश नासित प्रस्तुं प्रातिः । तेषं पृथवा \n
तन्वी ।

येषीप: प्रातः सब्ने सब्नीयाशर्येशं नैत्र तन्विणः । कथं । तेषपिं हि \n
प्रातः सब्नं एव प्रकृतं नु, परिसमाप्ते न । न पृथवीर्यिहासः । वचनावानात् ।

दीर्घकाटसत्तने भवनि । पत्रुः दीर्घकाट: । तस्मास एव तन्वी । यदि \n
वेषं दीर्घकाटं विधियित, अनुयाजास्तुतीं सब्नं करिवाम । इति \n
विवेधांस्य स्थापोऽ । ते बास्माशमादृश्यं करिवाम, नानिष्मेदेनि * \n
वाक्यं भिषवे ।

*तृतीयसवनियां:—प: मु: । = येषं तेषं: पारम्भ—छ. ज. ।+ विन्त्वा- \n
पिः—प: मु: । ननु 'आभिमार्गादृश्यमनुष्यां सचिवान्य यथा' इति \n
वचनं सब्नीयं पुरोदात्रां \n
हास्यस्वतिधिनामान्यान्यान्यामकुक्तिविधिभर्धतु। तथा च तेषं दीर्घकाट सत्तित्वीं नास्तुतीं सब्नं करिवाम, यदि चेवः दिनादि । इति इत्यथं इत्यपेक्ष: । इति वाक्यं \n
भिषवे—इत्यथं विवेधांस्य स्थापोऽ । तथा च गौरववर्धणोऽ वाक्येऽदु इत्यथं: ।
प्रासादिकं × न नोंकंदंसंयोगादिति। तेषां हि हविःप्रचारां-व्यवसरः। तस्माद्योक्त्वादः। प्रातःसौनीयानां तु येषुनुयाया न ते तदेवः। अतो न तेषामुर्कर्षः। तस्मात्यायुक्तं तन्नमु। अथ बचनांद्रि कस्मात्य भवति। परिहतेतदाः। द्विकरं वाचं ल्यातं। प्रतिपतितदिरिः कारं च निद्रस्तं। तस्मात्यायुक्तं तनं पुराकादेशं प्रस्तुते, न विकल्पं हि॥ ३२॥

(प्रक्ष्यतिविचायीः: समानत्वात् वैक्षण्डः न प्रक्ष्यते: प्रस्तुत्कविधि-करणम्॥ १३॥)

[१२] अपूर्वं न प्रक्ष्यते समानत्वत्त्र चेदनिष्ठवादनर्थपि हि स्थायत॥ ३२॥ सि।

यदा प्रक्ष्यतिविचाया समानत्वत्त्र, तदा किं प्रक्ष्यतं तन्नं कर्त्तं-व्यायमं, उत्त बैक्षण्डः। ननु नैव प्रक्ष्यतिविचाया समानत्वादासिति। समानत्वत्त्र चेदनिष्ठवेऽर्थ सिद्धेयम्। किं प्रक्ष्यम्। यदि पूर्वं प्रक्ष्यतः प्रयुज्ये तंत्रार्थतमम् = अथ बिच्छासस्तो बैक्षण्डः। किं पुनर्त्र पूर्वम्। प्रक्ष्यतिरिति। निर्या प्रक्ष्यतः, आसात्विकृतिरिति। कामः वा निमित्ते वाद्यस्त्र आच्छादिति। पूर्ववसायनत्त्र बलीयान-स्तो, जघन्यासायनिं। तस्मात्यात्त्वत्त्र: नैव प्रयुज्ये। तस्मात् तन्नं कर्त्तव्यम्। प्राप्तकालवात्। तस्मात्यात्त्वत्त्रं तनं कर्त्तव्यायिमुः। प्राप्तं।

पशोः: पुनस्तत्व्यन्ति 'अन्धकारकाः सव'। इत्यत्र प्रचारोक्तां दण्डनुयाया उत्क्षेप्य-न्ते। वेषामनियतकाले प्राप्ते विशेषमार्थं विधियं 'आश्रितारुवस्म' इति +॥ ३२॥

× (अ ० ५ प ० १ अ ० १५ सू ० २८)। = तवु-तवा। +इति। तथा च हाथापेक्षातिविधानं च संबवतीति पाण्डुकानामेवानयाजानं ते नात्कर्षं हितायशः।
एवं प्राप्ते, ब्रूमः। अपूर्वं वै बैठतं तन्मुः प्रकटति = प्रस्तुते, स
मानतन्त्रा वेदता। अनित्यात्। अनित्यात्। कामे वैढ़े
निमिते वासुवागच्छति। नैनिनिन्तिर्ति विकारौ विकारं
वाधते। सत्यं हि निर्णयं सा विद्यति। अद्वितावागवमतं नावे-
तपते। यद्य न वाच्येत, अनर्थं स्वादृढ़तं विधानम्। रसुम् चि-
किर्कों अङ्गप्रस्थित्या तस्य पूर्वं प्रयोगः। तस्मात् दृढ़तेः पूर्वं किर्का।
तत्त्वं पूर्वं यथा कर्तव्यं तत्पूर्वकं उक्तम्। तस्मादृढ़तं तन्मुः प्रकटता
प्रस्तुतं हि ॥ ३३ ॥

(आयक्षण अध्यायाः अध्यायाः भाष्यां व भाष्यां अनुवादणां अनुवादणां वि-रिवाजः-
भाष्य प्रस्तुतं अनुवादणां माणिक्रमितं। ॥ १४ ॥ )

[१४] आधिकार्य गुणं साधारणं विनिराधारात् कांस्यभोजः-
जिववृद्धिवेदं च। ॥ ३४ ॥ चौः
आयक्षणं वाचात्वर्ध्यं एकः पालः। स वैढ़ेवैढ़ेकेकपालेककिर्कात्।
तस्य धर्मं प्रसृतं वहिे। इतरं प्रमून्यप्रसृतं वा। तत्र
किर्कनिमयं, उत्त प्रसृतये विचारः। आयक्षणं तवद्रवस्य मुख्य-
ज्ञानिनयं प्राप्ते, उषेच्छते।

साधारणं पालस्नितं, वाचापर्वं भूतिकेकेकदीना। चोकिमने-
शिको गुणो वाचार्थिवियस्य वैशेषिकं, सोकुर्ग्येदिति सति वाचा-
प्रावियस्य नियम्येत। आविरोधातुं। कांस्यमोहितं। तथा विश्लेष-
यं कांस्यप्राप्तिभोजनिनयं, उपाध्यायस्य न नियमं। यद्यद्यो-
क्रास्मिदं पाले भोजनमययये, अमुखस्यापि विश्लेष्यम् धर्मो निय-
म्येत, मा भूतमर्लोण हि। एवामिहा पि स्वादनिमयं। ॥ ३४ ॥

॥ ३३ ॥ ६४ ॥

= प्रकट्यः—कृ। प्रकट्यः—मृ। × वाचार्थिवियस्यः—कृ लः मृ। * दार्शिं-
पौर्णमासिकेः, आयक्षणदीना—मृ।
(आम्याने, एण्नाभिषेःदेवयोगियाःसंगोधिग्यानुरोधेन वैश्वेदिकतन्त्रानि-\\
यमाभावापिकरणम् ॥ १५ ॥)

[ १५ ] तत्त्रवृत्ता तु तन्त्रस्य नियमः स्यायथा-\\
पाण्डकं सूक्ववाकेन ॥ १५ ॥ पूः
तत्त्र प्रसूनस्य प्रवृत्तया वैश्वेदिकं तन्त्रं नियमः। यथा शास-\\
कं तत्त्रं सूक्ववाकस्य प्रेषिनं वैश्चिपकिनं नियतमः ॥ १५ ॥
न वाप्पविरोधात् ॥ १६ ॥ सि।
न वा नियम्यते। कुमः। अविरोधात्। अविर्भोजयः धर्मः हन-\\
रेणापि हविषाय। तेन न वैश्चितः। अवैश्चित्वस्य ततोऽव-\\
तरविवष्टुं शकोति। वैश्चिपकिस्तु सूक्ववाकः। तस्मातोऽस्यतरचिन्य-\\
ङ्गुमसात् ॥ १६ ॥

किंच ॥

अशास्त्रकल्पात् ॥ ३७ ॥

न च ज्ञात्रविविविहितः प्रसूनः। किं तर्थिः। चोदकप्रातः। किं-\\
मतः। यदि ज्ञात्रविविविहितः स्वेयः। नवस्तेन प्रततितितेन। वैश्चिपकं तन्त्रं नियमेत्। अथवा* व्याकरणिविविषयस्य वाक्यात्मानेत्र प्रसूनां नुदचन्मनात्मकयपरंतरोऽवक्षणया वैश्चिपकस्य तन्त्रस्य विधा-\\
न विद्यायेत्। प्रसूनादिः। तत्र भवतीति न तच्छास्त्रकल्पः। तरपा-\\
व्याहिति तन्त्रस्य नियमः ह्रति ॥ ३७ ॥

हि ति स्रीशास्त्रस्वामिनिः कृतो मीमांसाभाष्ये द्रादशशास्त्रस्य\\
द्वितीयः पादः।

॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

हि ति स्रीमहद्यक्षोरवारंति सच्चिदात्मक्याव्यायाः क्रृष्टीकाराः\\
द्रादशशास्त्रस्य द्वितीयः पादः।

----

* पर्व—गः यु। × प्रसूनादिः तन्त्रः।
अथ द्वादशांशाध्यायरूप दृष्टियः पाठः।

(अष्टरूपे वस्तस्वबहवाससोः समुच्याधिकरणम् ॥ १ ॥)

[ १ ] विश्वजिति वस्तस्वबहुवादयादिति रथा

नेत्रभूमेयस्वाद्वाहरात् स्या धर ॥ १ ॥

अवस्थापिनावहिणि:। तस्य विश्वजितर्कीठिविजितविश्वाशिष्यांमात्र उपयोगी ज्योतिमेधे शहः; पशुकामो द्यतेन यजेतेति विश्वलिङ्कः-काहे वस्तस्वक विधानाश्चर्मान्तः, अवमृतधारुद्वर्य वस्तस्वक शरीर-परिपृष्ठ इति। ज्योतिषेऽपि वासः। अष्टरूपे उभयं प्राप्ये। तथोऽपि परिधानायं वार्तिर्वाक्रतिकृतये प्राप्ते, उच्ये। वस्तस्वक स्यामन विकल्पः। नामेयाचेन वस्तस्वक प्राप्तः। चोडःकेनाहतमृ। चोडःकेनाहतमृ। 

नामेयाचेन बलवच्चर इत्युक्तः। न + वा कर्तव्यिणाधिकारिः-नामशिक्षानिमित। यदि नामेयात् प्राप्तिन प्यायासा भूयस्वाणे ज्योतिषोधितांत्रिकामाध्यमां स्याम । अति वसां ॥ तस्मात् अहतिः। भवति। ननु, अभितो ज्योतिर्लिभ ज्योतिषोधितांत्रिकाध्यायिण्याति नामेयाचेन सति। तथापि मुख्यत्वाद्विश्वजित एवं बलवच्चरम् ॥ १ ॥

अवःकारो वा, उपविवासो हि वस्तस्वक ॥ २ ॥ सि०

न वा निथमो वस्तस्ववेषति। किं तत् हः। समुच्चयः। समु-च्चयः सर्वशीलापसंहतां प्रयोगवचनोदयसंहते। ननु नामेयच्चसी बलवच्चराहत् वाच्ये। विरोधे सति वाच्ये। अविरोधाभायाः। कथम् ॥ उपविवासः कार्यं वस्तस्वबिम्बिपति। वासोद्वर्य गुप्त-स्यायांशाचारं प्राप्ते। ननुपरिवाससि, परिपृष्ठ इति न भवति। 

नैतिकम् ॥ उपविवासस्य प्रभवति। यथा कंबलं परिपृष्ठे, रौरवं परिपृष्ठ इति। तस्मात्सुमुच्चयः ॥ २ ॥

॥ १ ॥ २ ॥

+ (अ ० ३ पाठ० ४ अ ० २ सू० १५.)
(अनुनिवर्णे) पञ्चपूर्णेश्वरसत्त्वस्वप्नः प्रसादपक्षकरणः ॥ २ ॥

[२] अनुनिवर्णे पञ्चपूर्णेश्वरसत्त्वस्वप्नः प्रसादपक्षकरणः ॥ ३ ॥ पूर्ण
अभिं श्रुयते, अभिपविषयस्य पञ्चफूर्णेश्वरसत्त्वस्य हवीयिः निर्वितलिः। अनुनिवर्णायार्थिः देवकार्यिः तत्र भूयस्वन्त तत्त्वव नियमितः। अनुनिवर्णायार्थिः भवस्वतः। तत्तस्य पञ्चपूर्णेश्वरस्य प्रसादपक्षकरणः। किंचि यास्वित्रक्रम्यथादृश्य स्विधायस्य वचनं हवयते पञ्चपूर्णेश्वरस्य। देवकार्यिः च अभावे स्विधायं तदनन्तरित्ये समवयितीः, तदनन्तरित्ये पञ्चपूर्णेश्वरस्य। तत्र उपयोगितते। यद्यात पञ्चपूर्णेश्वरस्य तदास्वित्रक्रम्यथादृश्य स्वायत्। तस्यादत्तिरितस्य स्वायतं ॥ ३ ॥

आगमन्त्रकलावह सवधर्मा स्थायि स्तुतिविविशेषः।
दितिरस्य च मुख्यत्वादः ॥ ४ ॥

अगमन्त्रकलावह स्तुतितिरितस्य सः। हृदितिरितस्य एवं हि श्रुयते, पञ्चपूर्णेश्वरसत्त्वविशेषः। एवं हि श्रुयते पञ्चपूर्णेश्वरस्य अभवतीति। स मुख्य स्वायते तु जवन्यः। अद्वितीयमागमन्त्रकलावहदितिरस्य च मुख्यत्वात्पञ्चपूर्णेश्वरः सवधर्मा स्वायतः ॥ ४ ॥

स्वस्थानालावाह ॥ ५ ॥

अपि च पञ्चपूर्णेश्वरस्य यद्यपाश्चाताः, अन्यंपि तस्य तस्यानैवेद्यो भवितवेद्यो, प्रधानस्तवालावेद्यो। यद्यनिवर्णायार्थिः स्वायतः तस्यानं तदात्तिरितस्य भवन्तिः। तेषां स्वस्थानालावाह + पञ्चपूर्णेश्वरस्य तन्त्रं कर्तित्वम् ॥ ५ ॥

स्वित्रक्रमावेद्यान्वेद्यं चेतु ॥ ६ ॥

इति युक्तं तत्परिहितप्रयोगम् ॥ ६ ॥

॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

स्वित्रक्रमावेद्यान्वेद्यं = स्थायि स्वित्रक्रमावेद्यान्वेद्य। अ = स्वायतः स्तुतिविविशेषः। तथा = स्वस्थानालावाह स्वायतः।
अत्रृत्योऽ-  

विकारः वेमानवत्रः ॥ ७ ॥

एवं च पद्धपरुस्यायां तन्त्रेणानिर्हके स्विधकृति प्राप्ते विकारः वचनादिभिष्यति, अभ्रगं स्विधकृते समवयाति भस्विधकृचविषयः वचनं कर्तव्यामिति । यथा, अभ्रगं वेमानवत्र निर्विपत्तिति वचनायः-वेमानवत्रको निर्विपः क्रियः, एवमिहापि ॥ ८ ॥

अधिकारों वा प्रकृतिविच्छोदनां प्रति भावाच्छ ॥ ८ ॥

अधिकारः । आविष्कृतकृचविषयः वचनं कर्तव्यं प्रकृतिविद्वितिदेशात् । यथा वचनाविष्यति । नात्र विकाराः विविषायते । किं तांहि । सम-वदान्द्वयमेवकाविन्धः, अभ्रगं स्विधकृते समवयाति । तत्र विकारः-न्यास्त्विविषयिमानां वाक्यं मिलते । कथं तांहि स्विधकृतचन्द्रम्। चौदनाः प्रति भावाच्छ । दर्श्यमयासयोगांस्योऽसितस्य स्विधकृतच्छोदनाः, सा स्विधकृतच्छास्तिका । तद्यथेवदुःखचरं, नदुपलशेषाय । तत्माद्येव योक्तः श्रोभमागिति यावदूक्तं स्वाच्छास्त्रं, अभ्रगं स्विधकृतं इति । यथा श्रावयं वर्हिभवनिति, नवनितयाज्ञयामिति प्राकृत कार्यं झर्नेते प्रकृतिलिङ्गेण ज्ञानशास्त्रेण, एवमिहापि स्विधकृतच्छास्तेन प्राकृती लक्षणयासु दुःस्वाभावतः ॥ ८ ॥

( एकसिम-कर्मणि भिन्नकार्यां गुणां वाच्चमर्याविकरणस् ॥ १ ॥ )

[ २ ] एककर्मणि श्रीद्वागुणानां सर्वकर्मः

स्मातः ॥ ९ ॥ सि०

न एकसिमन कर्मणि गुणावहं श्रीयते, तेपां सर्वपां क्रिया स्मातः, समुच्चयः । एवं सर्वपां श्रासनमर्यादिश्विष्यति । सर्वायां-संहारी च प्रयोगवचनानुगृहते । यथासवारं, ऋजुमाधारर्धं, सत्तमाधारर्धं, प्राच्छामाधारर्धंति च ॥ ९ ॥
दुर्लक्षाधिकारशास्त्रमापनसमेते [अ ० १ २ ६ ० ६ ० १४]
[ एककार्यणं विकल्पाधिकरणम् ॥ ४ ॥]
[ ४ ] एककार्यस्तु विकल्पेर्न समुच्चये हाब्राचि:
स्थायत्रानस्त्रयः ॥ १० ॥ सङ्केत

येव तेकारिः एककार्यार्यस्तु विकल्पेर्नः। यथा श्रीहिम्योवा, यथा सार्धिरादीनः शृङ्खलायिणः, वृह्दथंतरात् ॥ त विकल्पेर्नः।
कस्मात् ॥ समुच्चये हाब्राचिः स्थायत्रानस्त्रयः। एकेन कार्यं छत्ते यद्य
द्विताय उपाधियः, आवृतिः प्रधानस्त्रयः भवतः ॥ सा चायुकः। किं
कारणः ॥ प्राचार्ये हि कलाया वा कियते, फलब्रुपकाराय वा, नाखः।
सघनकत्तेन च छत्ते कार्यः ॥ ततः निर्दिष्टकार्यायुक्तः ॥ १० ॥

अभ्यर्थेयार्थविचारितं चेतु ॥ ११ ॥

इति चेतपस्यतः, अनयककम्प्ययय १० ॥ नाबतः ॥ गुणान्तर-
शास्त्रसाध्वार्थविचारयायुक्तः ॥ ११ ॥

नास्तुतिवात् + ॥ १२ ॥

न्यायः ॥ कृतः ॥ अश्वतिवात् ॥ अश्वतोऽभ्ययः ॥ तस्य
प्रमाणः नास्ति, केन कर्णिः यः। गुणान्तरशास्त्रसाध्वार्थविचारकृतः,
कालान्तरसाध्वार्थविचारः = स्थायितः ॥ १२ ॥

सति चार्यायासाध्वार्थवात् ॥ १३ ॥

अभ्यर्थसाध्वार्थकाँच्चृवृत्तः, संस्कर उमे कुर्यात्, गोसाव उमे
कुर्यात्। अपविताविजयेकाहे भिज्जः, उमे वृह्दथंतरे कुर्यादिः।
तस्मुच्चये सति न स्थायः। तत्समदुपी विकल्पः ॥ १४ ॥

विकल्पवृत्त दृश्यादिः ॥ १५ ॥

विकल्पवृत्त दर्शनं भवति, शैल्पिको वा सार्डिको वा पालासो
वाग्नेण यहकत्तुनां युपि भवति, अर्थात् सार्डिकर्ष एव कार्यं इति
वाजप्ये सार्डिकर्ष नियमलक्षणः विकल्पमनुवदति ॥ तत्समदुपी विकल-
लः ॥ १५ ॥

॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

* विकल्पेर्नः-पु। । नामस्तिवात्-पु। । = (अ ० १ २ ४ ० ३ । अ ० ४
स० १४) ।
कालन्तरेःधर्मचर्य स्यात् ॥ १५ ॥

युध्य गुणान्तराश्रामसन्नवन्यकर्ममिति + नानन्यकर्मम् ।
कालन्तरेः—प्रयोगान्तराश्रामसन्नवन्यकर्मचर्या तस्यापि भविष्यति ।
तस्मिन्नन्यकर्मति नामयाः स्ययेः प्रभामाः । ननु दिक्षेयत्वापि नास्ति प्रभामाः ।
नन्यकर्मति न किंचिद्वृत्तत् जीयते । त्रिहिंसिता न शुरुत्व, तैरिष्यवत् ।
यथेऽयेतत्वापि । तैरिष्यवत् पुव । एकस्वित्व प्रयोगेः कार्यावाचो-भावाभित्तम् ।
अथ कर्माणि भ्रतृस्य । नैनवुक्तूर्व । एककर्मभिन्नेऽस्वविशेष्यात्तपवस्य निर्वेक्षयकर्मचर्या साधकस्य श्रुतम् ।
तस्मिनाभिनि विभाषेतर्वस्य मात्रम् ॥ तस्माद्विकल्पः ॥ १५ ॥

[ रामनिधारणानां प्रायाभिन्नां विकल्पचित्तकरणम् ॥ १५ ॥ ]

[ १५ ] प्रायाभिन्नशये चैकायाविष्करणसहेऽपीयम्—
स्तम्भविकस्य निःप्राप्त: ॥ १६ ॥ सिद्धातीनानुसूचात: प्रायाभिन्नानि हिंदुकैरोग्यातः।
काविचिन्तायुणयस्य महादाययस्य तत्वसमाधानार्थ: ।
काविचिन्तिष्ठयाते कर्माणि । तत्र समाधानार्थः ।
यथा युद्धः व यह आर्तिमियात्र, भु: स्वाहेति मार्गरत्ये जुठ्यातः, अथ यदि यजुर्व दक्षिणारी भुवः स्वाहेति, यथि सामन: स्वः स्वाहार्यहनीयः ।
यथाविष्टात भूमिः सः स्वः स्वाहार्यहनीय: स्वेति ।
आर्तिमियात्र: विवाचनाभित्रिः। कः पुनःवर्ज्य स्विनानः शिष्यांशिपारियो निःस्वेन च ।
कथं पुनःवर्ज्ये, विवाचनेः समाधानार्थ स्त्रयांहित्तमिति ।
वाक्यसंप्रवाहात् । यथार्तिमियादितिवार्तानि कृपत्रवत् ।
यथि हस्मिनू तत्त्वापि स्थविन्यात्रस्य, कोर्थस्व छल्लेन ।
यथार्तिमियानिः कृपत्र भु: स्व: नाम नतु, यथार्थानि फलवर्यकरोति । प्रधानः च

॥ १५ ॥
विना ज्ञानं जातत्वां भाष्यम्यश्रूय्ये। यथि वदनं फल्वक्रिय्यं तत् पत्तिः।
तवच्छेदनंप्रत्रस्र्कस्त्रेत्त फल्वक्रिय्यं, हन्त तत्त्वं जातस्य विन्दतस्य
समाधानांत्त्वम्। अथ न किमेऽते न तत्त्वं कर्माङ्गनम्। तत्र यथृत्ये
nिनित्यं कर्माङ्गमात्यं तद्रघ्न नास्ति।

अपि च तत्र न नवस्माधानामस्व चाक्षुशः शूय्ये, आर्थिन्
दुवानां परिच्छतिं भागैधेयोंपासीर्नकं स उवानं पञ्चानमपि नव-ं
ति, स एवं बतारश्र्यान्ति तस्मादेऽते दौषिणितार्थं। तेषु
विकल्पं स्थानं वु:। एकाध्यायं। क्षेमाध्यायमम्तेषाम्। निध्या
ञ्जनं दौषेण केवलस्य तस्य तस्याभिसंयोऽगो, यथृको यज्ञ आतिपिय-
याय, भू: स्वाहान्ति जुहुऽवादिति। तस्मात्वेऽवस्य दौषेण्यकेन निर्भायं।
एकेन चेत्तिनो दौषा द्वितीयांतीनि प्रयोगानृत्राथानि भवन्ति। एवं
स्मातेष्विपि दौषिणम्। ॥ १६ ॥

(अर्थोपनिषातार्थानि प्रायोगिकिनानि समुच्चाध्याधिकरणम्। ॥ ६ ॥)

[6] समुच्चाध्याधिकरणम् ॥ ॥ १६ ॥ सि०

यानि तु न दौषिणितार्थानि, तेषु समुच्चयः। कानि पुन-स्वानि। यानि श्रुत्वाधृतश्चिक्या प्रतिसिद्धस्वे पनि *, तार्थाद्वन्ते।
यथा, यस्याहूिताश्रिविद्वोऽधिवान्महाज्ञानं च वरं निदर्शितं, सार्थः
मेकक्षरकालम्। यस्याहूिताश्रिविद्वोऽधिवान्त, अति समां
भाय वाचं यत्वं दौषिणी सर्वाञ्चुमपासिंत्यात्मिति। तत्र दौषेण न दृ-ह्यते। दौषिणान्तरस्वरुपितार्थं नास्ति। केवलस्युद्दरे निमित्रें
कर्मणं विश्वायं। तज्ञातिकं कर्मणं प्रकरणं उपजितवायकर्मं
विन्ययं। यावती चेत्तिनेतानि सर्वाणि प्रयोगवाच्यनेन गृहान्ते।
तेषां समुच्चयः। ॥ १६ ॥

॥ १६ ॥ १७ ॥

* 'समुच्चाध्याधिकरणम्' – ति न्यायमात्त्रायां पाठः। + प्रति-
पित्तिनामि वा नानि-पु:।
(अन्यायाधारकं कर्मविकारमनष्टयोगाधिकरणं ॥ ३ ॥)

[७] मन्न्यां कर्मचंतुयोगात्यध्ययनं प्रयोगः स्यादृष्टः स्थानम्पूर्वकः नाइतिष्ठति

कर्मणि युक्तव्यमानानां मन्न्यां स्वत्वेन्द्र प्रयोगः स्यात्रूऽवि, य एवं अहंकारले चर्मा-पूर्व्यान्ना नाइतिष्ठे, वाते नाइतिष्ठे, स्वतन्त्रस्य नाइतिष्ठे यस्यां यथार्थतः । कस्मात् । अन्यम्य स्थानम्पूर्वकः नाइतिष्ठे अथव्यम अन्यम्य स्थापतितः।

विद्यां प्रति विद्यार्थी सर्वकालं प्रयोगः स्यात्रव-मार्थयाक्षायस्य ॥ १४ ॥

सर्वकालं प्रयोगः स्यात्रूऽस्यामांन्यान्यास्याद्विपि । कुतः।

विद्यार्थी स्यात्रव-प्रयोगः, तत्र प्रत्रपत्तमःविधायस्य । न एवः अहंकारस्य धर्मः।

तस्मादस्य गुणवक्त्वलोकतः। कः पुनर्वहस्यः मुणः। अविच्छेन निर्विति । कथं पुनर्वायेत्रः अहंकारस्य धर्मः इति। अहंकारं शृगंते न कर्मकाले । मा यूकर्मचर्मः, मन्ध्रमां अविच्छेन। मन्ध्र-धर्मस्य सत्य वष वमनस्तत्र प्रायोगः। उच्चते। न धर्मर् मन्न्यां निवे-वीयाते । किं ताहि। श्रहणे। अहंकारस्य भविष्यति । तस्मादस्य अत्यन्तः। न च कर्मणि श्रहणार्थः। प्रयोगः। किं ताहि। कर्मज्ञानः। तस्मात्तत्र धर्मवार्त्ताः। अथवः च कर्म पर्वताः ।

पर्वताः स्वधारणस्य प्रायोगिकः। यदमन्त्रकं कर्म कित्ते, प्रयोगार्थ-धर्मस्य ।

अथव्यम्यं तथाविसे एवं दृष्टे। आहुर्युरोधके प्रयोगः

प्रायोगिकः। स्वधारणोद्धेवन्यस्य । अथव्यम्यं स्थितिः वळीयसी । तस्मात्तत्रस्य: प्रयोगगतिः: ॥ १५ ॥

॥ १४ ॥ १५ ॥

= स्यादलप्रयोगः-कः । + तेन मन्न्या-ग. मु. । * प्रयोगान्तःक्षमः

० मु ०।
[८] माधवास्वरूपेद्वादितमा वधावचननवतिपपः
स्यात् ॥ २० ॥ पूर्ण
भाषिक्षेण स्वरूपेन केचिन्मन्या वाढान्य उपदिधा:। मन्त्रांगम्
नाथेयै वैस्वयपण पठिता:। यथा, इमामगृणालिनिर्यथवमेति। क: पूनः
भाषिकः स्वरं। उच्यते—
ढंदेगा वद्वृत्ताचार्येव तथा वाजसनोयिनः
उज्जनीचर्चां प्रातः। स वै भाषिक उच्यते॥ हृदि।

teti मन्त्रेपु माधवचनस्य स्वरस्य प्रतिपेधः। स्यात:—निरूढः।
कस्मात्। स्वरान्तरपदेशात्। एवरत्। यथा, इरापदस्यपदेशाकः
मंकाले गीरापदस्य निरुचिः। कथं पुनःयते स्वरायमुपदेशो न
मन्त्रस्येति। मन्त्रो नोपदेशय:। रुपादेव प्राप्तोति। स्वरस्यनुपदेशो
न प्राप्तोति। तत्पाणिपदेशोः। ॥ २० ॥
मन्त्रापदेशो वा न भाषिकरुप प्रायापेचभाषिकः
श्रुतिः। ॥ २१ ॥ सि०

मन्त्राय स्वायमुपदेशो न स्वरस्येति। कथं हायते। मन्त्रापदेशसः
रूपःस्य शब्दः। किमस्य तस्सचरुः। इत्यथाभिमानीमादु इत्यह।
मन्त्रेन चासावादियते। न भाषिकेण स्वरेण। मन्त्रोपदार्थारं, प्रवाय
यति। नेतरस्त। कस्मात्तृंतृनापायते। प्रायापेचभाषिकः। भाषास्
खरो वाह्यण प्रवृत्त।। तत्रथे यदि प्रवचनेन पनुते, भाषिकस्वर
सतानो विनिषेदते। तत्परिधारायेशु भाषिकेनपदेशः। यथा गायना—

सामध्येन भाषापछातो वल्लकोनिययन्यितामुँ तत्त न विषये, प्राप्तस्यदेव।
किंतु भाषिकस्वरस्यपापः। स विषये वाह्यणो। अथवा स्वरविनिष्माद: एव मन्त्रो
विषये॥ २० ॥

ये तावःत्वा भिजेत विनिषय्यते, × ते याहः+ एव निःसातः
+भाषास्वरपदेशोऽको गः मुः। × मानवति छ: जः। + याहः—
यतःस्युक्ता इत्यथे।।
गतिवेक्तिकारी यानि मृत्तिका प्रकृति पति तैगी मूलभूतगत
प्रतिरूपात्मक नामपर्यावरण, मा मृत्तिकास्तनात्मक मृती वति। तस्माच भाषीकरणं
स्वरोपदेश वति ॥ २३ ॥

बिकारः कारणाध्यण ॥ २४ ॥

द्रापदेषतु गिरिपदेश बिकारो युकः । कारणाध्यणः।
यथाभाष्करणुपदेशोऽन्नात्मकाध्यणः, कल्पविराप्पि
स्वात्मकाध्यणः ॥ स कर्मकाले विश्वाससमाधानात्मन्यतेः प्रसङ्ग गिरिपदेश वाहते।
तस्मात्तत्कारः ॥ २५ ॥

( बालगोपालमन्नाराण भाषीकरणारण्यानारण्यायकरणम् ॥ २५ ॥ )

[ २५ ] तन्न्यायत्वदोपिनयेवम् ॥ २६ ॥ पूर्
यो मन्नात्मकान्नात्मन्यते चैतक्षण्यं हृजस्तत्तय हयैः प्रयोगः ।
सस्तत तत्र न हठो, बाह्यणन न भाष्करोपपदेशः: यथा तै ये प्रश्न
व्याकरणस्थलवर्तीति । तत्र का प्रतिपचि: । उच्चवत्।
तन्न्यायत्वदोपिनयेव योऽपि । यात्साय न्याय उक्तः, मन्नात्मकाध्यणः
तद्विषोपभेद्यतं, तेनेव न्यायेन दोपिनयान्नात्मकाध्यणः। तस्मात्तत
तन्न्यायान्त प्राप्तचन्दनेव स्वरूप प्रयोगः: ॥ २६ ॥

तथा एव प्रयोक्ततः । तत्र भाषणपूस्त घणार् = एव नातिः। ये पुनःभाषणः
नासुभ वमेन विश्वायनं, तेषामपि साधारण मन्नात्मकादेश नृतार्थ वाचकं न
भूष्यं स्वात्मकं विख्यते। वाक्यभेदभयावः। न नासात्मकिरणान्यायोऽसः।
तत्त्वान्तरस्त भाष्याय विद्यमाण्यान्तकार्यात्मापतं भूष्यं ॥ २६ ॥ [ २६ ॥ २६ ॥

= य्यापार एव नासात्स-द्विऔषिनिविषयोज्य्यम्न-पथिषये भाषण-पुनः:अवस्थाय
कविकुम्भान्यमत्वम्, कविकुम्भान्यस्यर्थमार्थम्, कविकुम्भान्यस्यर्थमार्थमान्यनिविषयो
एव य्यापारामात्रेऽन सुतार्थ मन्नात्मकमूलस्वरुपिनिविषयाद्वितीयोऽसः तत्त्वान्तर भवेतं। नन
वा च। भु । नन्तु वाक्यभेदभिष्कारार्थ तस्मात्मकमूलस्वरुपिनिविषयाद्वितीयोऽसः भाषणार्थ
विधियतमान्। पञ्चवन्नात्मकान्नात्मकमूलस्वरुपिनिविषयाद्वितीयोऽसः भाषणार्थ
विधियतमान् ॥ ( अ० १ पृ० १ अ० ६ )
नतुदेवाः प्रवचनलक्षणंत्वात् ॥ २४ ॥ सि०

नतुदेवाः-बाण्णोपपन्नवेच्छरस्य, भाषिकतेन प्रयोगं: स्यात्। प्रवचनलक्षणंत्वात्। प्रवचनं मन्त्राणां लक्षणं, यथा बोध्यन्ते तथा-विभा बिमाह्यन्ते। तेषां भाषिक पदावलिः। तत्सामव्यतिविधते प्रमाणं नासित। नस्मायोध्यत्तथाविधा एव प्रयोगंकथा।

मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकशः ॥ २१ ॥ इत्यदापरा व्याख्या।

इदमगृह्याचिति नैतयोपदेशः। किं ताहैं। अनेन प्रतीक्षन लक्षणं नासी यथोपव्याख्या लक्ष्यते। प्रवचनेन च स्वरेणोपज्ञः। तत्सामाद्विधायाः, उपदेशः। यस्य बाण्णोपपेच्छरितेऽनेन: तद्र लक्षणस्याभावाच लक्षणं अत्तदलस्य यथाश्रयं प्रयोगं: ॥ २४ ॥

( करणमक्रेष्युः मन्त्राणः कर्मपारम्प्रभाष्यकरणम् ॥ १० ॥ )

[ १० ] मन्त्राणां करणांध्वान्मन्त्राणलं कर्मदिसनपि-

पात: च्याससर्वस्य वचनार्थंत्वात्

॥ २५ ॥ सि०

ये पदार्थकरण मन्त्रः-यथा, इस्य लेखि छिन्नति, द्वेषस्य त्वा सविदुः प्रसिद्ध इत्यादित हितः। तेषां मन्त्राणेन कर्मदिसनिपितः, यथिन्य कर्मणुपविलयते। किं कारणमुः। सर्वस्य वचनार्थंत्वात्।

सर्वेः मन्त्रः समस्त वचनार्थं करारति। कः पुनर्मन्त्रस्य वचनार्थः।

प्रयोगकल्पः वद्यत्सर्वस्यानमुः। मन्त्रेनोपस्थितः पदार्थः। कर्तव्य इति विमाह्यते, तद्भवस्य मन्त्रस्याः समस्तानाममविचाराच। कर्तव्यः, इत्यादिते, निविष्ठीति मन्त्रांते च तस्योपस्थानमुः। उपस्थितः पर्यायो यावत् भ्रम्यत हितः। तस्मादमन्त्राणेन कर्मदिसनिपितः: करणमक्रेष्युः ॥ २५ ॥

॥ २४ ॥ २५ ॥

= कर्तव्यो वि-ग. पु. ॥
(वसोधरासंस्कारेः कर्मणु मन्त्रानेन कर्मादिसिद्धियादिकारणम् ॥ ११ ॥)

[ ११ ] संतवचनान्द्रायामादिसियोगः ॥ २६ ॥ पूर्व
अर्थे श्रुयते संतवा वसोधरायुं जुहोतीति । अतःपि पूर्वांकेन न्यायेन तथैव प्राप्ते, उच्चयते । धारायामादिसियोगः । कर्मादि भन्त्रा-

dश्व संनियात्यः । कस्मातु । संतवचना । समयेकेवीभवः ।
तनोतिविस्तारं । द्वयोध्येष सह तनन्त भवति, तत्र संपूर्वस्थितोत्तप्तिः ।
इह कर्मच मन्त्रम्य तानादित्तीति । तस्मातः । सह तनन्त

dयां संनियाते भवति । तस्मादादिसियोगः ॥ २६ ॥
कर्मसंतानो वा नानाकर्ममवादिद्वायस्या-
क्यायात् ॥ २७ ॥ सि.

कर्मणां वा संता सूत्रम् । संतवात्व जुहोति, हति हि हृदयस्य
क्रमाध्यस्य हि संतान उच्चयते । नात्र मन्त्रसंक्रायमस्य । नन्तु द्वयेः
संयोगे संहत्वो भवति । एकथा होमः । उच्चयते । नेप दोषः । नात्र-
कर्मवातु । वहूँ येतानि कर्मणि । तेनामुनकेर्मेण क्रियासंतानो
भवति कर्मनासरेव वचनात् । द्रादश द्रादशानि जुहोतीति । नन्तु
द्रव्यसंवेष्टेऽ । नतहाः । नात्र द्रव्यसंक्रायमस्य । हृदयमात्र संहेत्या
या युज्यते । द्रादश द्रादशानि जुहोतीति, एवंसंहेत्यान्न हृदयमात्र करो-
तीति । विचित्र, इतरस्य च मन्त्रकर्मम्यः संतानस्यास्यायात् । क्षे-
णिक कर्म, न मन्त्रेण सह तनित्वं शक्यते । तस्मादादिपि कर्मादि
संनियात एव ॥ २७ ॥

(आधारे मन्त्रानेन कर्मादिसिद्धियादिकारणम् ॥ १३ ॥)

[ १३ ] आधारे च दीर्घधारतात् ॥ १३ ॥ सि.

दशीपूर्णमासयोगायारु प्रश्नये श्रुयते, संतानपापायातीति । त-

t्रापि क्षारिक्तवान्मन्त्रेण कर्मणः सह तनन्त न घटते । एकात्तख-

dसंतानान्न नास्ति । तस्माद्रुप्याभिष्रायः संतानश्च । संतत्य शास्त्र-

t्यतिः दीर्घधारत्या जुहोतीति दीर्घधारत्वसंतततः ॥ २८ ॥

॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

* संततः-क. ग. म. I + संततः- क. ग. I × दीर्घपर्वतात्-ग. म. I
एकार्थार्थां करण्यन्त्रां विकल्पाधिकरणम् ॥ १३ ॥

[ १३ ] मन्न्याणां सांपित्रवावदकार्थार्थां विकल्पः

स्वातः ॥ २९ ॥ सि०

वे मन्न्या एकार्थार्थाः, यथा पुरोड़हाविवाहार्थाः, पूपा वा विभजनत, संगा वा विभजनत, अर्थमा वा विभजनत्विवेचायाम्: तेषां विकल्पः। कुटः। सांपित्रात्मः। करण्य एते मन्न्या । करणानां च मन्न्यात्रन कर्मादिसंस्निपत्त: उक्तः: मन्न्याणां × करणार्थवान्यम्

मन्न्यात्रन कर्मादिसंस्निपत्त: स्वादिः। न च विकल्पमन्न्यात्रन सर्वेन्

पामन्ते: कर्मादिसंस्निपत्त: कर्तुः शक्तः। किं वचन्न्येतरतु । न हि।

न्यायः सर्वस्य वचनार्थवात्तिः। यथेव समुच्चयेपि स मन्न्यः सर्वेन

उच्चयते, तत्रापि वचनार्थः सिध्यति एकन तू कर्मणि द्रव्वी-यस्य = प्रयोगोऽन्तः: तद्वेदकार्थार्थः भवति।

तस्मादेकार्थव्वात्तिः। तथच पुरावेद्वृक्षः। एकार्थास्तु * विकल्पेनाभिः। ततः

सत्सत्प्राप्तिमूर्तिमिद्वृक्षरचिन्तात्मः ॥ २९ ॥

( संस्कृत्यायुक्तचन्दनविहितानां मन्न्याणां मुख्याधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] संस्कृत्याविहितेषु समुच्चयेपि सांपित्रानवात्तिः ॥ ३० ॥ सि०

संस्कृत्या ये विधियत्ने मन्न्या: यथाभू: च हृषिताददं, हृष्यां

खनति, पद्मिरात्रहतीति। तेषु समुच्चयः स्वातः। किं कारणः।

संस्कृत्या झांतोऽच्छितेती। सावधीकर्त्वायः। न च समुच्चयात: सा

शाक्याङ्गः कर्तुः। अह। समुच्चयेपि यथा: कर्मणा सांपित्राः, तेन

तकर्मः कर्तुः भवति। ये व्यवहिता:। न तैः। असांपितातुः। तथा

साति। न संस्कृत्या कर्मण्यकलन्त्रिका भवति। नेय: द्रापः। अर्थाधिकाने

मन्न्योऽश्च भवति सर्वेन चैति तस्मातिं ममिद्धमाति। एवम्यवन्तेत्रेण रुपः

॥ २९ ॥

* [ अ० १२ पृ. ३ अ० ८ सू. २५ ] = द्वितीयप्रयोगः—क०

*( अ० १२ पृ. ३ अ० ४ सू. १० )
क्रियेते। इत्य जनविद्यार्थी भवति। उच्चये। नाद्यायाः भविष्यन्ति। सवें तेव्र कर्मणीलक्ष्यभिधार्यति। भवति हि कारणार्थमन्न्र-
स्पन्धाकार्यायः। यथा कुरु कुरु; कर्मविवृति। तत्र यथा, अ-
भिधानार्थाय मन्न्रस्याः, समानान्न्यांमा भन्दितमन्न्रयुक्तकरः भवति,
एवं-चुतुर्भिराद्ध इति वचनार्थायुक्तभन्दितं कृतमन्न्रयुक्तकरः भवति-
ति। तस्मात्समुच्छयेन प्रति नाद्यायायं समुच्छयो भविष्यति। ॥ ३०॥

( नायानगर्वणियुक्ताः मन्न्रायाः विकल्पधिष्ठितगृहसू ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] बायानार्थायन्ति च संक्याबल्लवेशमापु-
दिष्टवात् ॥ ३१ ॥ पौ।

बायणे च ये मन्न्र विधीयते, यथा—उद्वक्ष्येते पुरोहिताः
प्रथमार्थं, उर प्रथा उर ते यज्ञार्थं: प्रथवतार्थीति पुरोहितां प्रथवतीति
च। तेदौ च समुच्छयं: स्यात्। सवेषामुदिष्टवात्। यत् न प्रयुक्तेः
तक्षयोद्धारी च प्रयोगचवचनोभुतुहिष्ठते।
संस्कृतविषयतवुच सवेषामुदिष्टमित्रहमनार्थवच भविष्यति। तस्मात-
समुच्छयं: ॥ ३१ ॥

याज्ञवल्लकारवाच्य वाच्य याज्ञवल्लकारोऽयाज्ञवाच्य वाच्यमेऽन भवति या-
ज्ञाया अदि वचनकोरोतीति। समुच्छयं हि पौरवपर्यं भवति। तस्मात-
दिष्टपि समुच्छयं: ॥ ३२ ॥

( विकल्पो वा समुच्छयवाच्यावृत्तित्वात् ॥ ३३ ॥ सि।)

विकल्पो वैः मन्न्रायाः, न समुच्छयं:। कृतः। उच्चो न्यायं।
मन्न्रायाः = सन्निपातित्वादेकार्थायं विकल्प: स्यादिति। ननु संयता-
॥ ३१ ॥ ३२ ॥

—कारणार्थीय म-ग. मु।। × समुच्छय एव। याज्ञवल्लकारोऽयाज्ञवाच्यायं।। समुच्छ-
योद्धनात्मकः।। समुच्छयादेकार्थायं भवित याज्ञवाच्यं—ग. मु।। = (अ०१२ पृ। ३
अ०११ जू. ०२९)।

२५
१९४  दुष्टाकाशिनिझाउरभाव्यतंत्र— [अ०१ प००२ अ०४ स००३३]

विहितवदेकार्या अथि समुदाय-सक्ददिभिधातेत समुद्रधिन्ये। नेतृभुक्तमूल। कृत्यः। समुच्चयायुग्नित्वात्। यथा तत्र संज्ञायतेनात्व-करमण्यसक्ददिभिधामाहिति, नैवं समुच्चयायतेनात्व-समायथा न्यायनेतकार्यत्वादिकल्पः। II ३२ II

गुणार्थत्वाश्रयंश्रयम् II ३४ II

यथान् सत्त्वधायदेशोधायमान्यवार्त्तात् भविष्यतीति। अहेतुः सः। गुणार्थत्वार्थस्त्राद्भवायम्। नैवासो मन्नत्राप्यतयं उपदेशः। किं ताहिः। गुणार्थायाः। अर्थवादार्थिन्यर्गुणमिविधायात्तीति। तदुस्क्र-गुणार्थन = पुनःशृणुसः, परिसेवः। अर्थवादोऽबिति। यदि ताहिः नैवाय मन्नोपदेशः। किमि-चमुच्चते, सत्त्वधायनदिव्यवादिति। एवं ताहिः चतुर्विश्चर्तेयुः। मन्नो-पदेशः विद्य विता चिन्यते। अथवा।-उदाहरणांतः दृष्टविषयम् II ३४ II

वष्टतृकारे नारायणत्वसमुच्चयः। II ३५ II

वष्टृकारः प्रदायनयः। याज्या देवतोत्पलक्षणाय। तत्योनीनाधि-त्रास्त्रमुच्चयः। न सर्वोपदेशः। II ३५ II

( हौत्रननारणिः समुच्चयाविकारणम् II १६ II)

हौत्रस्तु ये मन्नतः। यूपोच्छरयाणीया वा उन्महयाब्य वनस्ते इति, यूपणिविधायार्थिन्या वा, यूपा सहसा इति। ते विकल्परेते। कृतं। एकार्थत्वात्। एकार्थायेते, उन्महयावर्थ परिविधायास्य चाभिधाय-का।। एकौक्रोऽक्षेतेनपर्यावर्शस्त्रदिभिधाति। तस्मात्तद्विकल्पः। II ३६ II

समुच्चयोऽवा क्रियमाणानुवादित्वात्। II ३७ I सि।०

समुच्चयो वा हौत्रननारणः। कृतः। क्रियमाणानुवादित्वात्। कर-

II ३३ II ३४ II ३५ II ३६ II

+ यथा-४० मु०। ÷ (अ०१ प००२ अ०४ स००३३)। * (अ०१ प००२ अ०४ स००३४)। × (अ०१ प००२ अ०४ स००३५)।
णांणां विकल्प उकळे। न चैते करणा। क्रियमाणानुवादिने एते कः पुनरपिौविशिष्ट। करणा: करोमीरे अत्रमे करविन्य प्रक्षणमाणानुवादिने एवं करतव्यमिती। कर्थ ऋतुवा उज्जवले। अस्वर्गस्ताकरोरोमिरेते प्रत्येकणेऽर्थः। असति धर्मस्मृति क्रियावेष न प्रवर्तित। एष च प्रत्यषे सति पूर्वस्मृति प्रत्यषे भवति। यथा हि स्मरणः शया करतव्यमिती, तत्तकरोति। क्रियमाणानुवादिनी स्थानवर्युः। क्रियमाणयर्थमनुवदति, अस्ति त्वामथवे देवश्रातः इति। सोसुवादोऽलः स्त्रियः कर्त्तुम्। अततस्तवनवः। नेव च कर्मणाः काल्कालक्षितस्वात्मसरणाः एते विज्ञायते। स्मरणस्वर्यच मन्त्रस्याः समंस्याः स्त्रियाः करतव्यमिती। ऋतुम् नन्न विद्यास्वरूपाच न्यायस्वत्वमिति। सार्थे, विविधश्रावदुपि सामर्थ्यांकर्तव्यः। मन्त्रादपि भवति। भमन्त्रस्याः समंस्याः सम्मन्त्रे कर्तव्यः। प्रतत्तु पथरुमस्य बच्चविस्तते इत्यवेकस्यापि क्रियमाणानुवादिनो मन्त्रायेककमितिः प्रयोगे संमत इति क्रियमाणानुवादित्वादीत्राणां समुच्चयः।

समुच्चयः च दर्शयति।

त्रिः प्रथमामे मवाह विन्दुमामे मवाह, व्येत्तिष्मणमुद्याविदितः।
अनकसांपर्यातै चैतप्रस्तात प्रथमा, उन्मेति। तस्मात्समुच्चयः।

इति श्रीवरस्वामिन: कः तौ भीमासामायेश्वदास्मायांस्य तृतीयः पादः।

* प्रोक्तिः गः। यत्रवतः युः।
यदृच्छिकासहितिशास्त्रविद्यायमात्रीमेवाद- [श्री २५६४-२५६५]

अथ द्वादशाध्यायः चतुर्थं: पादः ।

( जस्तुत्वार्थार्थिमिथानमन्त्राणां समुच्चयाविकरणम् = १ इ )

[३] जपाध्याकर्मयुक्त: स्तुत्याशीर्षिमिथानार्थः
वाजनंतः समुच्चयः: स्वादासीःपृथक्क्तावः

|| १ || सि ॥

जपाः—बैवण्यामनृत्य वागः यन्त्र्या, सारस्वतीमनृत्य वागः
यन्त्र्या, बाह्यपरमनृत्य वागः यन्त्र्येति । जुत्याः—अश्रुर्भिः दिन
इति । आज्ञिः—आणुः अमेस्तथापत्थं देहिति । अभिधानार्थः—
एपोवसीति = । अथ जपः इति कः: श्रद्धाः । जपाध्याकर्मयुक्तः वान- र्धेति । जन्यः इति जपः । यथेचमः, अयमपि जपः, आश्रयार्पि दिव
इति । अयमपि जन्यः । सार्थः, अयमपि जपः । स्तुतिरपि स्विभ
येति । अर्थु तु जप एवं केवलः । इतरः—स्तु: गानिमः: समुच्चयायमाण
एतस्मिन्, जपाध्याकर्मसंयुक्तः । स्तुत्याशीर्षिमिथानार्थः केवला
जपः: प्रतिवर्त्ते । यथा, बायाःः परिष्याको वामत्वार्धार्थः निर्ग- चणोत्तयुक्ते + केवलायमाण बाणाण्यादेवोध्याना, तद्वृः ।
ननुः, इदं विषुविचित्रकम शतं स्तुतिरिययम्। न स्वत्। नास्त्यत्र
स्तुतिशः॥। नापि कांच्छस्तलंश्वयमासि। ननु विषः। न च वि-
षुना स्तुतेन कांक्षिथ्यङ्गभासि। न स्तुतः विषः। कार्यादिकः कियते।
नापि स्तुति: कर्त्तव्यः चार्यता। वचनामां तू चार्यते, वैधानिकस्मन-
स्थिते॥। तत्तवन्यम्॥। वचने जपशिक्षितं समानार्थः, यस्माद्-जप
व्यक्तायां वाचेन स्मर्यते॥। तेन यत्र वचनामां मनस्यः कियते, न
स्तुयः, नास्त्यत्र॥। स्तु-।
अथ जपस्वामिभाषानार्थस्व च को विषेषः॥। जपे वचनां मनस्यः
कियते न स्तुयः। अभिधाननं तु परः। सताससता वा गुणादातिस्वयमः, गुणा-
स्वस्ति वैधानिकस्सति। तेषां तत्तव तपशकारीवाकान वात्सति, उच्यते। समुचयः पुरी। कुः। आशीः पूर्वखवात॥। जपपृथक्कमातु॥।
स्तुतिपृथक्कमात। अभिधानपूर्वकवाच॥। न हि, इदं विषुविचित्रकम
योगोथ्यांशमिश्रीयते स पव, पावमान: सरस्त्वाहिणेन। एवं सर्वं॥।
तस्मानानार्थः एते। अतस्तेषः समुचयः प्यात्॥। ॥
समुचयः च दशायति॥ ॥
समुचयः दशायति शब्दानुवचनयोः, त्रिप्रथमानवाहेति
त्रिभस्तमार्षवाहेति। समुचयेण च चति प्रथमान चोतमा च विषयः
न विकलपे॥। तस्मादपि समुचयः।। याजमानेत्रिति प्रायःको निर्देशः।।
एकस्मिन्य कथे शनित्रित्वापि संबंधति, स्तुतिरिमागानं जपम्भः।।
यथा, इदं विषुविचित्रकमः, त्रिति यदि विषुविवायते ततः स्तुतिः।।
अथायस्में वृत्ततः आशायते ततोभिधानमु। अथास्त्वनावधायते॥।
ततो जपः॥ ॥ ॥

यत्र पुनः, 'आज्ञे: स्तुतेत्' इति चोदना, तत्र कामिनित्वं
गुणं प्रत्यायामिति कामिनित्वमुग्निनः। तत्र गुणगुणवायकं स्तुतिरिवाति। स्तु-
तिति चोदनास्तु = स्तुतिरिवात्- शोदितवाशिष्ठविवृत्या न गुणगुणवायकस्वयमः।
करणः॥। विशेषार्थस्य स्तुतिमुग्नं व्याप्यति।
गुणाः। व्याप्तो यद्याधायते तेन मनस्ता आश्रित उच्छयः॥। ॥ ॥

* अत एवं—ग. मू.। = अवबधितानां—मु.। + स्तुतिरिवत्तानां—
दिना। = अभिधानस्य स्तुतितो विशिष्टं दशायति—स्तुतीति। + स्तुतिरिवत्तानां—
गुणाभिधानस्यस्यस्यः॥। करणाधिति—अभिधानाविवर्धयः।। + आशीः स्वरूप-
शाह—गुणीति।
(एद्रवाहीपश्ये कर्मशी याज्ञानुवाक्यायं गतेघरस्य  
विकल्पाबिधिकरणम्॥ २॥)

[२] याज्ञानुवाक्यायस तु विकल्प: स्वयंत्रतोष- 
लक्षणार्थवादृ ॥ ३॥ सिदः

एद्रवाहीपश्ये कर्मप्रचुसि याज्ञानुवाक्यायं गतेघरमानात्मभी।
इदः+ वामाये ह्रवि: मिश्रितंद्रवुचितस्त। अर्थम् वा परिषेच्यते 
सच्चेदं इद्यावुडः तिस्कम्युषत। अस्य* इद्याबुडः तिस्कम्युषत। उपस्थ- 
सिदः = परिपाय वन्दीतिदर्श्यत: तथा: किं समुच्चया विकल्प 
हर्ति विचाराः। तत्तवायते। याज्ञानुवाक्यायस तु विकल्प: स्वयंत्रत: ।
कःमान । देवतोलक्षणार्थवादृ। कर्माणि गुणभूता देवता याज्ञान- 
वाक्याद्वैयेन कर्मसिद्धतःपरस्परस्यक्षे अद्वैप्रक्षे च तस्मिन- 
तशि ति। कर्मसिद्धो कर्मप्रथमकार्य नास्ति तद्विदि याज्ञानुवाक- 
वाक्याद्वैयं प्रयोगान्तरायर्थ्य भवति। तस्मादिकल्पः॥ ३॥

तिल्लुद्धुर्मनावः॥ ४॥

तिल्लु चवम्य दुर्दश्यति। किं तिल्लुः भवति। एवमह। ऊँ रू: देवतां याज्ञानुवाक्ये, एकया प्रत्यागेष्टति, गमयतथावः। अ- 
थात्तिसः कायः हृति, पितृसं हयाज्ञानुवाक्याययज्ञविधानार्थे वा- 
क्ये तथोविद्विमुर्चितं दुर्दश्यति। तथा, न सर्वाणि सह यज्ञायुपानि 
प्रहर्तानि, मानुं ताकियते। नैक्षकें, पितृदैवं तदु। देय्ये सहस्थ- 
र्ये, याज्ञानुवाक्येर रुपमिति। तस्मादिक विकल्पः।

अथ तयोरेव प्रियः कर्मादिक्रियान न भवति। एकार्थवान- 
स्माहोति। अन्यतरस्पः हि देवतोप्लक्षं सिद्धति। उः त्येते। 
समालया पुरोनुवाक्येति, पूर्वसनुव्यृत्त हृति पुरोनुवाक्या। आपे-

॥ ३॥

+ क. स. (३-३-२५)। ए क. स. (३-३-२५)। * क. स. (३-३-२५)।
= क. स. (३-८-२५)।
संक्षेपः पूर्वश्वासो याज्यायंपंश्य भवति। तस्मातेति चैतन्यः प्रयोगस्थापतेः।

तस्मातस्मुन्नः। नूपपरवक्ष्यति, उपलब्धक्षणार्थाभावासञ्ज्ञायां तरस्या: प्रयोगोऽन्त्र्याभावति। उच्छयति। समाब्रह्मायर्यामर्यादृष्टिपूणलक्षणसाध्योऽर्थां भविष्यति। यथा, ब्रह्मायं ब्रह्माभावति वचनसायामेऽवायुइद्विद्वासिनः।

तस्मातविचित्रः॥ २॥

* [ सोमक्रर्थेयाणी समुच्चयानिधिकरणमु् ॥ २ ॥ ]

[ २ ] क्रयेणुः। तु विकलपः। स्वदेशकार्यवातुः। ५॥ पूरे।

समुच्चयानिधानं प्रस्तावितं समाधिनां न अनुष्ठानं कीर्ति, विरल्लिये कीर्तिर्या वाचार्यनि तैतुकतस्य साधनवन सर्वांशायां निरक्षेपाभावं विविधायते। यथा वाचिकः यथास्य वाचिकः। तथा, अजया कीर्तिये, विधिन्ये कीर्तिये, वासस्वायां कीर्तितित्वात्यक्षरता प्रकारति। तस्मातपुः विकलपः॥ ५॥

समुच्चयो वा प्रयोगोऽन्त्र्यालं द्रव्यसमवायातुः। ६॥ सः।

वाचिकः। पक्षं व्यायांति। न चैतन्यः न विकलपः प्रकारति। दक्षिणं समुच्चयः। कस्मातुः। प्रयोगाः द्रव्यसंबन्धायातुः। करणस्यः प्रयोगाः, अधिकार्यापि द्रव्यस्य समवायाज्ञानं उपपायते। तत्र विकलपेतुर्मुखे नासकान्तमनं कियते। तद्दृष्टमः सुदर्शनं भवति। तस्य तस्य द्रव्यस्यालं 

नामपार्श्वयायां तत्र विकल्पणे विनायकोऽभावमहत्ये। अति च विप्रायावति, अस्वास्पणि कीर्तितीति, गोमियन्यायां कीर्तिति। समुच्चयानासनन्तिति कर्मूऽ शक्तिनि, न च विकल्पणः।

विकल्पेण मनानानार्थायक्षरतं। तस्मातस्मुन्नः। ६॥

समुच्चयः च दृष्टान्तः॥ ७॥

तेषु वै दृष्टान्तः। कीर्तिति कीर्तित्वा दृष्टिकर्तः। विकल्पात्, आयामन्ति कार्यासनन्तिति कीर्तित्वा स्वायानवादोऽधृताः। स प्रयोगः न्याये नाशमानां स्वायामन्ति कस्मातू।

तस्मादिर्मुस्मुन्नः। अथायात्वादेन विधिः। कस्मातुः विद्वानिः। तत्त्वायावचनवादं बोधये। तत्र तन्त्र सति समेतं न बाधितयम्। तस्मादिवाः। ॥ ७॥

॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥
(पुनर्ग्रहण—उपयोज्यसाधनानां गुदार्तां समुच्चयांविधकरणम् ॥ ४ ॥)
संस्कृति च तत्त्वाधारात् ॥ ८ ॥
अभिप्रेयमाय पशोऽगुदामोक्षा जनकानां गुदेनापश्वति प्राप्ता
वै गुदा हति। अक्षुद्विनिदु पथुक्ष्यनमेर्यमुदसरिन्द्रां विचारः प्रभवति,
किमुदार्थयजनुदार्तां समुच्चयो विकल्पो वा। यथार्थं गुदामोक्षान्त ततो
विकल्पः। अथ प्रतिप्रधातः समुच्चयः। किं पुनरात् युक्तम्।
अर्थकर्मणि कः तृतीयमध्यमोक्षार्तां प्रत्य प्रत्य विधानेन वाजः
ब्रह्म। यत्रार्थर्थऽक्रमे तदंडुक्ष्यां प्रतिप्रधाति बुद्धामेकक्ष भावाः
विकल्पो वववति। एवं प्राप्ते—
उच्चयते। संस्कृति च तत्त्वाधारात्। संस्कृतिर्दर्श्यं—प्रतिप्रधाति—
रिन्द्रयः। कः तृतीयमध्यमोक्षार्तां। अन्तभेयस्वर्णां गार्थयः। पञ्जूकुरु—
लबः। तत्त्वार्थः तथापि: प्रतिप्रधाति:। * । तत्त्वादुपर्यंत प्रतिप-
मिनियमोक्षा ध्यायः। नवयज्ञकर्मपक्षस्य ध्यात्मक्षेत्र हेतुरुक्तः। तु—
ल्योक्षेत्री प्रतिप्रधाति। तत्र एव हि प्रतिप्रधातामनं कः साधयति =।
तत्त्वादुपर्यंतोऽर्थकर्मणि। यदा प्रतिप्रधातामनं समुच्चयः। तत्त्वाधारात्—
तत्त्वादुपर्यंतसंस्कृति अर्थः। यथेय पशोऽगुदामोक्षार्तत तस्माय तेन
संस्कृतेण हृदानि: स्यावः। तत्त्वादुपर्यंत: ॥ ९ ॥
अन्त्यभेये दक्षिणां विकल्पायिकरणम् ॥ ५ ॥
[ ५ ] संस्पर्शु तु विकल्पः स्यावच्छुदिती—
प्रतिप्रधातामनं ॥ ९ ॥
आधाने दक्षिणानिधिः। एका देवसा, भर्ज देयः, द्राक्षर देयः,
हत्येवमाद्यः। तेषाः समुच्चयो विकल्पो बति विचारणां =। तत्र—
हुम्बृहवत्वाय सर्वाद्वारिणाः प्रयोगेन समुच्चये प्राप्ते, उच्चयते ।
॥ ८ ॥

* प्रतिप्रधातामनं—ग० म०। +पयास्कः—क०। × प्रतिप्रधातामनं—
म०। = साधयति—म०। * विशेषं दृष्यमिति—तत्त्वादृष्यति। तत्त्वादृष्यति—अर्थ—
कर्मणि। प्रतिप्रधाताम—वृक्षानां विशेष इत्यतः। + विचारणम्—ग० म०।
सन्त्यास तु विकल्पः स्वातः कुः! श्रुतिविनिलिपिदातः। एका देवयेजसंवध्यपरिचित्जनं दुःखं परिक्रियसाधनं चुर्यते। तथा, षड्यं दृष्टिः पदमयापरिचित्जनम्। यथा का च पदं च समुच्चीर्थर, संक्ष्यान्तरं भूतसंतृप्तीयोपत्वेण। तत्परिचित्जनं दुःखेन परिक्रियं कुः! स्वातः। तत् क्रियावस्थः विप्रतिपेधः स्वातः।

नानु नेन्त्रं परिक्रियं चुर्यते। किं ताहि! दानम्, एका देया पड्य दृष्य इति। अचच्छते। द्वैः नामाङ्गमयस्य दुःखस्य परस्ववापदनम्। तजच पर: स्ववायान्यात्मेवमयोऽसः। स्वचन्दन्वसः। तस्याङ्गमयविलेपः। तेन चाल्य दातुरयः। एवं इडायम भवति। अथ द्वानमां कल्यं, ततोद्रतं कल्यात्मिकम्। परिक्रिय एवैौकादीनां अवमयः। तत्र, य: सत्तमः परिक्रियाणि, न तेनेकया पद्धति: परिक्रियारं भवति। न हि ते एकेन्याणायति, न पद्धति। किं ताहि। सन्विद्योः। स एष श्रुतिविनिलिपिः। तस्माद्विलेपः सन्त्यासः ॥ ९ ॥

(पद्गुणेन परमीयान्तः जाह्नवीनां विकल्पाधिकरणम् ॥ ६ ॥)

[६] दुःखविकारं तु पूर्ववद्धस्य स्वातथा विकल्पे =

निम्नम: प्रधानवान् ॥ १० ॥ सिद्धोः

जाह्नव्या पतनी: संभाजयन्तीति चुर्यते। तत्त पद्गुणेणु विचारे

॥ ९ ॥

पद्गुणेण जाह्नवीनां विकल्पात्मक समुच्चयः हृतः। समुच्चय हृतः ब्रह्मः।

कथम्। अभ्रेणीयेये पश्चाययं च जाह्नीं च विकल्पे प्राप्तेऽत्। पुनर्गच्छते॥ जाह्नव्या पतनी: संभाजयन्ती: हृतः। तत्पुनवचनं जाह्नीं निमयन्ति।

स चाययं निमोऽद्वारः ॥ कथम्। विशेषदेव दुःखदीयात्मेवदितति। तानि

*द्वैः नाश्चाङ्गमयस्य परस्ववापदनम् तत्र परस्वायान्यात्मेवमयः—मुः। = विकल्पे—को गो + माप्तेऽति पतीयायाज्ज्वलयेति द्रषः। इडायं

हृतः—जाह्नवीप्रियङ्गच्च स्वातः।

२६
वाक्यात्तूने एवं विभाजनाची यांत्रिकी चूक नाही. तेव्हाच्या विषयात दुर्बिळ म्हणून आहे. हा आहे की, यासाठी सर्व अवश्य करून घेऊया लागेल. प्रतिक्रिया म्हणजेच उपलब्ध करून घेऊया लागेल.

**प्रतिक्रिया**

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतिक्रिया</th>
<th>उत्तर</th>
<th>सामान्य</th>
<th>विशेष</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रतिक्रिया</td>
<td>उत्तर</td>
<td>सामान्य</td>
<td>विशेष</td>
</tr>
</tbody>
</table>
काविच्छेष्ठूतां जापन्यस्त, यस्यां प्रतिपत्तिः स्थानं। चाकिकायस्तु
तत्रातस्यन सह विकल्पोऽर्द्धकेनाशीप्रायोऽऽ पशुः प्राप्तः।
तत्राति श्रृङ्खले प्राप्ते निः
यमार्य भवति। तथात्तत्त्वोऽध्यात्मिकयेन निमं:।
गुणभूतां च प्राप्तः।
तस्माद्दशेष्ठूतामात्रेऽयोगान्तामात्रेऽयो जाणिनां,
कर्म्म प्रभावादु:। यथाशीष्टामात्रेऽयो तथा पशुगुणेऽऽ
तस्माद्धश्च अर्थकर्मिणि चैकारानाः
जाणिनावः समुच्चयो युक्तः।
तस्मादक्रियः॥ १०॥

d्रव्यवेदिपि समुच्चयो द्रव्यस्य कर्मीण्यपि: प्रतिपदु
कर्मेद्विंददं सति यथाप्रकृति॥ ११॥

eyपि जाणिना गुणभूता कर्मणि, पदरसि समुच्चयो युक्तः।
कर्मम्। द्रव्यस्य कर्मीण्यपि:। जाणिना द्रव्यः, कर्मणा-विशास्तनेन,
निधिप्रायमि। तत्र प्रयोजनापेक्षा भवति। इति च श्रृङ्खले,
जाणिना पत्त्री। संयज्ञानविभाजी। तत्वस्य विभाज्यते, द्रव्यस्य प्रयोजनादु:
पशुगुणेऽऽ च प्रतिपदु कर्मेद्वः। तस्य तस्य पशुः कर्मीण्यपत्र जाणिना द्रव्यम्।
अर्थाति तत्तौ तस्य जाणिना तत्तै: द्रव्यन्यागुणेऽ
एव। सति यथाप्रकृति
हंतं भवति।
तस्माद्धश्च कर्मवृत्ति समुच्चय एव॥ ११॥

ey पासे, वृत्तः। नाति समुच्चयो जाणिनानामाय। कुर्:।
यागोपौर्वत्ताः
हट्टार्थ द्रव्यः, निधिप्रायमि याग्यं: संस्कारक इति विन्द्वशास्त्रं
अ नन्वत प्रयोगस्मृतं, द्रव्यादारा, निधिप्रायमि:। तेन। भव-
वा प्राधानमकाशीगार्थां = हंतं स्थानं। यदि व संस्कारः जाणिना तत्तौ भवाकं
कार्यत्वार्थकम्मने श्रवी पत्त्री। चोऽकेन चाणी पत्त्रीऽस्मायः
पाणुवर्तित। एव-
वेदे दोषाः: पूपेऽऽऽ। तस्माद्धश्च निधिप्रायः: पत्त्रीऽस्मायः
पाणुः जाणिना नियम्यते॥ १०॥ ११॥

*.dumpark-s-p. मु.: प्राधानमकाशीगार्थांपि-प्राधानमूलो-यागः
स्थापूतमकाशीगार्थानियमाय: स्थार्थियः।
कपालेकंपि तथेति चेतु् || १२ ||

इति चेतपस्यसि कङ्कित्प्रतिक्षति जादुकृपाः समुच्चयं इति।
तेन नविनं कपालेकंपिं समुच्चयं प्राप्नोति, पुरोहितंकपालेन तुषः
वृपतीति। तद्रुपं कर्मणं भ्रमुःते। तस्यापि तुषःपथपनं प्रयोजनं
भित्रमहति। तथा पुरोहितागणेन तस्य तस्य पुरोहिताशस्य कपालेन
tuṣṭपपपणं कर्त्ययू। वक्र्यो वा विशेषः। || १२ ||

न कर्मणं। परार्थवात्। || १३ ||

नेत्तदेवम्। कुत:। कर्मणं। परार्थवात्। परार्थः च कपालानां
प्रयोगकर्मं, पुरोहिताशस्यपर्याक्षम्। तद्धर्मुपाये कपालेन तुषःपपपणमम्
व्यवसायिते। तथा काठार्याहरू जागिरि पुरुष: द्वाराहरणव्यवसायिते।
शाकम्पूहरिति। न तस्य गतिः द्राक्षार्यामां भविति।
कर्तयु पुनः पुरोहिताशस्य+ कपालेन तुषःपपपणमव्यवसायिते,
नेत्रदयामांषीति। उक्तोऽस्मि न्यायः। भविष्यता। संयोगस्य प्रतिपित्रतादि
तत्त्वादि। न चेतुष्ठपपपणार्यं कपालानामुत्पति। नावस्ये
सर्वस्तुष्ठपपपणं कर्त्ययू।

अय्या–उभयोपि प्रतिपित्रतादि:। न कर्मणं। परार्थवादिति।
कपाले व्याय्यात्म। जाग्यापापि कर्मणं। परार्थवात्। हद्यादीनां
निपर्यार्थः विजःसनकम, न जाग्या्:। आंिच, हद्यादिएशर्यादीन:–
यः पञ्चाराजस्य विजःसनकमांपि तद्धर्मिव। तस्याम् जाग्याना
निपर्यार्थः विजःसनयु। न चेतुदेव, नैवात्र प्रयोजननाकाभा:। कुतसः
सतवान्न्यः। हद्यादीनानिपर्याचा जाग्याना, सा पत्रीस्यायार्यावर्ध्यं
मुवःदिता। एक्या च तया ते निर्विशेष्। तस्मात्युगुः जाग्यानां
विक्रमः। || १३ ||

प्रतिपित्तसि श्रेष्ठवात्। १४ || पूं ||
शेषद्रिक्ष्यो यवर्थकम् स्तात्। प्रतिपित्तसिस्वेदः। कस्मात्।

|| १२ || १३ ||

+ पुरोहिताशस्यकपाले‌क। * (अ ५ पा १ अ ११ सू २६ )।
शेषत्वादि। पशुना निर्विन्दिते चाहे शृणुता जापनि, निश्चयोजन न-।
चिंमिश्चेतमार्गः। तस्या निःक्षेपः पल्लीसंयाजेषु कियते, न जापनि
विविषयेत, न पल्लीसंयाजः। उभन्ये विषितः। संविश्ये न विषितः।
रा विषित्ये। तत्र च जायन्या: प्राधान्यर्युक्तः, न गुण्भावः।
गुण-भोव्याः अनेकंकुण गुण्भावः। स्यात्। तत्र को रोपः। अश्रीयोर्थियो,
पशुपालवेत्रया चांडः। वाच्येत्। नानादेवतादेवता। तदा पशुभवति।
एकदेवोपासोश्रीयोमायः। एकदेवः पल्लीसंयाजेवतानाभिति।
तस्मात्प्रतिपादः। गुरुति। चयेव पहोजीर्यनि न प्रतिपादते, चयेव
तेन संस्कृतं कर्नं। स्यात्। तस्मादुपि समु-चयः॥ १५।।
वृतेनुपि पूर्वस्रवस्यादः॥ १५॥

वृतें चरं, दशश्रुवभिंश्रत्रापि प्रतिपतः। स्यात्। कुतः। पूर्वव- 
त्वादि। अन्यपूर्वं वृतं दधि चेद्वायोपः। तस्यार्थार्थार्थर्गमनः
विश्व शिक्षविषयः। प्रति। तस्मात्स्वाप्ति उत्पति। येन संयुक्ते तत्र
तदर्थेत् तत्त्वज्ञिततत्वार्थार्थर्गमाने शृणुवायार्थिपति: स्यादिर्या- 
नेन न्यायेन प्रतिपति: प्राप्तोति। वक्रायो वा विशिष्टः॥ १५॥

विकल्पे तर्य तर्यविकलास्यध्यानत्वादैवच्च कर्मकार्य- 
समवायस्वत्स्माचेदार्थकर्मः। स्यात्॥ १६॥

सिद्धः

अःस्मात् सुधृष्टे उच्चोः: सूत्त्रोः प्रतिपतिः। च च तृतीयादित्वः। तत्र
वृत्तः चौहं विकल्पः: प्रश्चती जापन्या: आज्ञनेन सह हो 
पशो च सवं च तथेष विकल्पे प्रति, नियमध्राना पुनःश्रुतः। जापन्या
पल्ली: संयाज्ञणीति। आज्ञस्य निश्चयिनः क्लवा क्लवार्यः भवति।
जापन्या अर्थकर्म न वार्यवति। यस्तु शृणुवादिति। शृणुस्बापि
वचनाद्वेकज्जु गुणभावो भवति। यथा प्रस्तरस्य

॥ १५॥

*पूर्वांग-ग. मु.।। अ० ४ पा २ अ० ७ सूर १६।।
= ( अ० १२ पा ४ अ० ६ सूर १४)।+अश्चयीपियन वचनाद्वेकज्जु-ग. मु।।
यदि काम्यान प्राध्यायिक विधिकथितं, स नैव स्थानं। तस्मिन्
श्रवणसङ्कर्तुष्टेन वापि द्वितीय स्थानं। तथा, आधानस्य सर्वस्
योत्तमानं वापि। तस्मादद्युप मुखं ॥ १८ ॥

"वृक्षार्द्धश्च विशेषस्य श्रवणश्च आर्द्रानां काम्यानां" इत्यवाचानात्कामः

* उखानिः—ग० मू. १। + (अ० १ प० ६ अ० ३ स०० १०) ।
* संनिधानानि—ग० मू. १।
तत्स्मय च देवतायथात् ॥ १९॥

अपि चाम्मक्ष्यन्वाधानेन देवतापरिश्रवणं कलमु । यदि साधिती रस्तत्रुप्तत्वं ततो देवता अतिरिक्तविहिता भवेत् । अन्यन्वाधानेनाभिरस्ये यतं = तत्स्मातद्धिश्चाणि देवतापरिश्रवणं ॥ १९॥

विकारो वा तदुक्त्तेः ॥ २०॥ सिद्

विकारो वा नित्यस्वामेत्वा कामयेन । तदेवतुक्त्तेः । नैमितिकः तु प्रकृती तद्विकार इति । सामायनेतनुकः । यद्राहस्तवः जुञ्जिताविती । वृद्धिकामो वैयुतादिति विशेषेण । तेन सामायन्त बाध्येत् । किं कारणमु । स्वाध्रेरेवयवृत्तिविषयस्य = सामायन्त स्तोत्रायापि वृत्ति

अष्टे , नामयनारत । यथे देवधामवान् क्रम वृत्तार । साहसे नामयनारेण निविर्ययिवुं व्रजनारी । त तस्मादवधामामात्रात्मलमु ॥ १७॥ १८॥ १९॥

=स्वाध्रेरेवयवृत्तिविषयस्य मायायस्य स्तोत्रायापि वृत्तिसंबंधादिति-स्वाध्रेयस् भाशार्णपिनेषपुरुष, अन्यवृत्तिविषयस्य सामायन्त साधिती-अप- रिष्किणिविषयस्य विषेषोपकारः । तत्स्मात्यापि वृत्तिसंबंधादिति । तफ्तादेवयाना- कौणिण्याद्वित्तापि बाल्माणिपिनेषु वृत्ति: संम्बायेष तस्मातार्याकं जनार्दनार्यस्य विशेषमिति विशेषमिति विशेषमिति । बिशेषस्य चामयात् परिनित्यवृत्तिविषयस्य तर्कासायिनः । तद्वस्मेव विषयाभावस्सदुक्तेद्वित्तार्यस्य मा मूर्द्धादि । विशेषस्य पुनः कौणिण्यात् । अन्येष्या बाल्माणिपिनेषेवावचित्वार्यस्य तद्वसायिनः । तत-समवेत-तस्मानवाते प्रयासाभावस्सदुक्तेवावचित्वार्यस्य स्थात । तस्मादवधामामात्रात्मलमु निर्ययिवुं व्रजनारी ।

= गन्नयन्त्रधामान । 'धारणाध्यायवसोपरेपणयन्त्राधामान । त विद्यते' हि द्रार्शाध्यायपथस्तपोक्त्त्वायनाविग्रहणस्तर्याविप्रियते तदापि धारणाध्याय देव- नार्दनार्यस्य नार्दनार्यस्य नानासे ामितविती । साहसे नामयनारेण तस्माता तास्मातार्याकं जनार्दनार्यस्य विशेषमिति-अधिष्ठा। × ( ३ त ३ ६ त ३ स० १० ॥ = स्वाध्रेरेवयवृत्तिविषयस्य-कौणिण्यात् । अनेकां बाल्माणिपिनेषोवाचित्वार्यस्य तद्वसायिनः । तद्वस्मेव विषयाभावस्सदुक्तेद्वित्तार्यस्य मा मूर्द्धादि । विशेषस्य पुनः कौणिण्यात् । अन्येष्या बाल्माणिपिनेषेवावचित्वार्यस्य तद्वसायिनः । तत-समवेत-तस्मानवाते प्रयासाभावस्सदुक्तेवावचित्वार्यस्य स्थात । तस्मादवधामामात्रात्मलमु निर्ययिवुं व्रजनारी ।
संस्मर्ग चापि दोषः स्यातुः \| 22 \|

अपि च यदि समृद्धयः स्यात्मादायन्नन सह संस्मर्गः स्यादेहारिकस्यः। तत्र तु दोषः श्रुयेत, अश्रव्य श्रुच्येष्याकपाले निर्विवेचयम्यान्रिष्टः। प्रादायन्नन सह समृज्ज्येत, अश्चाचित्त एष योगिनः प्रादायनः।

22

वचनानादिति चेतूः \| 23 \|

आह। नैप दोषः। वचनानात्सङ्गः। न वाचानिके क्रियायाम्।

22

उच्चिष्टः

तथेततरसिन्मः \| 24 \|

अतरसिन्मः पक्षे वाचानिकोंस्तबलेपु होः। एवमुमयेछ वाचानिकत्वादास्यामिव सति नैमिनित्वत्वानिक्त्वादिकार आत्रिीतेः। न समृच्छयः।

24

उत्सर्गेन्द्रि कर्मणः क्रतत्वात् \| 25 \|

अथ यदुकं, तस्य देवतार्थवादिति। तत्र ब्रुमः। उत्सर्गेन्द्रियः निर्यस्थापेदृवतापरिश्रोह ह विरुः। कर्मणः क्रतत्वात्। अग्न्यवाधात्मने देवता: परिगृहः, नामिना। एवं शूर्यः: पूर्वसुरभिः सुर्यादिर स वे भृमोऽते। देवता अभि यजत् इति। तत्वच क्रतममेतः

25

प्राधान्य देवताः। अन्यतः वचनायजनः। तस्मादैवजिरीः।

25

भ्रामणैने = द्वैर विक्रीयवे। द्वै एव संस्कारोऽस्मैः। तस्मानादाध्याययमिति।

सिसम्बूः 20 II 21 II 22 II 23 II 24 II 25 II

* यथयते-गौ। = इत्वति-(अ ० २ पा ० १ अ ० ३ पू ० ६) अन्तर्य न्यायनेत्यः। नादास्यर्षिथिन न फलर्यमन्याधान, देवविविधकामाकारणान्येण प्रतिबा कारणकारणाधानम्। अिनो भ्रान्तिः। फलर्याः विनाशित इति। तथा व कामेयन निर्यस्पीत्वस्यादिवस्नृत्वः गंडोहनेव च प्रमस्य प्रसंसिद्धः। संभारवतीः भावः।

27


( कामस्यामिनानीयत्वामानाविकरणम् ॥ ८ ॥ )

[ ८ ] स आहवनीयः स्यादाहरितिसंयोगाद् ॥ २६ ॥ पृ०

यथा नायः वैहारिकाद्वैः स आहवनीयः स्यात् । कुमि । आहो-

तिसंयोगात् । एत्य हृयते यास्मिन् स आहवनीयः । हृयते चाहिम-

चित्रीये । तस्मादयम्यवाहवनीयः ॥ २६ ॥

अन्यो बोधतः यास्मिन्त् भवानवाहवनीयः ॥ २७ ॥ सिक्तः

अन्यो वास्मिन्त् भवानवाहवनीयः । नायमाहवनीयः । कस्मात् । उद्दे-

प्रायास्मिन्त् । ल्याभिकोयमुक्त्यास्मिन्त् भविष्यते । आहर्याः प्राचे । आह-

द्राहरेओदि । आहवनीयशुद्ध्वम् संस्कारिनिमितः संस्कारेण तस्माद-

ज्ञातृ । अभावनै आहरायो विचित्रिते । यथाशुद्ध्वम् तिसंयोगादि । नित्य

आहवनीयादि । सिद्धांतो विद्वानाम् तत्स्वरूपः तद्विती । तस्मादाहवनीयः ।

प्रयोजनम् आहवनीयमिंभिषायः ॥ ॥ २७ ॥

( कामपेश्वायावानिशदस्यः संस्काराचारार्थिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] तस्मत् संस्कारकर्म शिष्टवात् ॥ २८ ॥

तस्मिन्त वैहारिकादुः । आधानिका: संस्काराः कर्तव्य।

शिष्टवात् । सर्वकार्याः हि ते । आधानस्य सर्वप्रवाहाः । यदि न

किष्ट्येत् । किर्म्यस्मि तेनास्ते हीनमनवहस्यात् ॥ २८ ॥

स्थानातू परिशुचित्वेत् ॥ २९ ॥

परिशुचित्वेत् आधानिकाः संस्काराः । कस्मात् । स्थानातू ।

तस्मा संस्कृतस्या: स्थानेतथमसंस्कृतः । श्रुतः । स वैशेषिकालाभस्य

निर्वर्तकः ॥ स चेहिरुम्न्तः । किर्म्यस्मि संस्कारः करिष्यंति । संस्कृ-

तः ॥ स्यादित्येवमयी ते किष्ट्येत् । असंस्कृतं चाचरायः । तस्माद-

ल्यास्मिन्त् ॥ २९ ॥

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

+ आहवनीयमिंभिषाय इति । 'धार्यां गतश्याय आहवनीयः' इत्यदिति विनिधा。

गुरुभ्रीचारणावृत्तिः यो ध्याय नात्र भवनैवत्यथः । ×कमः ग.म. । = न संस्कृतः । ग.म. ।
(नित्यस्योलस्यांनिनियं धारणाभावाविधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[ १० ] नित्यधारण्यो विकल्पे न शक्समात्रा-
तिष्ठेत् स्वातः ॥ ३० ॥ पूर्व
तस्मिनेवोरुपेऽविनवता । क्रिमयं नित्यं धारणं न वा । अथवा
नैव धार्यते । ततो'यते नित्यधारणे विकल्पः । धारणं वा न वा ।
कुतः । न शक्समात्रातिष्ठेत् स्वातः । धारणप्रतिपादस्तुष्य भवति ।
न* प्रतिसमिद्धेतु । यत्ततिसमिद्ध्यति । तत्ताद्विष्ठस्मै जनयतीति
अतः । धारणप्रसङ्गे च सति प्रतिप्राध्यक्षभवति । यथा न
गतस्यं । न भोज्विविद्ति सति गमनप्रसङ्गे भोजनप्रसङ्गे च भवति ।
न च श्रुतिमन्त्रते ज्ञातः उपपत्ति इति नित्यधारणस्य विधा-
यिका श्रुतिरुपिते । तथा भाषितः । प्रतिपदेन निद्रितः । तस्माः
द्विकल्पः ॥ ३० ॥

नित्यधारणाद्वा प्रतिष्ठो गतिश्रयः ॥ ३१ ॥ सि ०
यदि कदाचित्तर्थ्यया शुर्या प्रसङ्गे न स्वातःभावासनुभी-
येत । अत्सू नित्यधारणस्य प्रसाधिका गतिश्रयः श्रुतिः । +
धारणं गतिश्रयं आहवनीयं इति । आहवनीयस्यानाश्रयायुक्तस्यिणी
नित्यधारणं प्रसङ्गः । तत्ततिप्राध्यायं श्रुतिः । तस्मान
श्रुत्यन्तस्यानुमानं विधाति । अतो नित्यधारणस्यानाथाविधानात्कार्यं-
भावाचारधारणेन स्वातः ॥ ३१ ॥

(सत्राह्यायोरकिंज्ञानात्स्याये जुकाद्वारभावानीयामेकक्षमानक-
वृक्कार्थिकरणम् ॥ ११ ॥)

[ ११ ] पराथ्येयंको ज्ञानागणे ॥ ३२ ॥ सि ०
सत्राह्यायोर्यंज्ञानानां गणे यथा पराथ्येयं नर्मं यथा,
इति ज्ञानोपाध्ययं ज्ञानां ज्ञानसमिद्विद्वृत्ती भवतीति । तत्रेको
ज्ञानोऽदृश्यृकुर्यात् । न सर्वं । कस्य ह्यतोः । पराथ्येनवावृतः ॥

॥ ३० ॥ ३१ ॥

* न प्रतिसमिद्धवेदः । + श्रुतिः । नित्यधारणं । आहवनीयां गतिश्रयः । कृतः ।


( अन्तः शुक्रान्नामभादुनी नामनित्यजमानकर्त्तव्याशिविकः
रणमुः १२ ॥

[१२] आन्यभोजदिशिषयः ॥ ३३ ॥ सि

tस्ये कर्मस्यायिनयः यः कर्मिदेवः कुर्यादः । कृतः । आविषेपातः । नात्र शब्दुक्रो वाचर्षितो वा विशेषो गृहस्थः । तस्मादनियमः । अहिन्ने गृहपतियाभावावदेववाहस्यितमुः ॥ ३३ ॥

( सूते शुक्रान्नामभादृ नियोगो गृहपतिकर्त्तृकत्वाशिविकः
करणमुः ॥ १३ ॥

[१३] मुख्यो वाचविप्रतिवेधातुः ॥ ३४ ॥ सि
सत्रे तु मुखः कुर्यादःगृहपतिः । कृतः । आद्विषेपिषयः ।
कुर्वतोदविप्रतिवेधः । न हि तेनास्विदिजीवः । प्रदापः कर्त्याः ।
विर्जोऽपि स्वदार्थस्याविन्याते विप्रतिवेधः स्थायः । एवं तत्रैं गृहपतिरूपेऽर्थवर्ष्यः, कर्मथानि याजमानानि करिष्यतीति ॥ ३४ ॥

( सत्रे याजमानसंस्काराणि सर्वर्थ्याशिविकरणमुः ॥ १४ ॥ )

[१४] सत्रे गृहपतिर्वस्यायोगाद्रीवतुः ॥ ३५ ॥ पू०

अथ यानि याजमानानि संस्कारार्थाणि कर्मणि, तन्न्यथिति किं
सत्रे गृहपतितैव कर्त्याय, उत सवर्धिति । उच्चः । गृहपतिनां
कर्त्यायानि । कृतः । असंयोगातुः । एव गृहपतितिति समायाया
अर्थनासंयोगानि न भविष्यति । अर्थवतः = भविष्यतित्व: । कर्यः

॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

* अन्तःचेन्यः—मृ । = अन्तःचेन्यः—मृ ।
कत्वा। तत्राच्ये। इहानेन गृह्यान्वितेन कर्मःच्ये। न शाला। शालायामधिनीयामायामविहेषः। सचे हि ते शालायः पत्यः। 

ननु च कर्मःवपि ते सचे एव पत्यः। सत्यमेवं, समाथ्यानस्यकर्मावगतिविविधायते। यथा वेदज्ञो महुःरायं वाक्यम् इति। प्रकृतिश्च कर्मःमूर्यस्वतः। स्वातं, फलभुमूर्यस्वतः। तत्र कर्मःमूर्यस्वथं नोपपयते। यत् इतरसः वहुतं कर्मः। फलभुमूर्यस्वं तु हुज्यते। यज्ञ-मानसंस्काराणां तस्मातिविशिष्टसमाख्यायः। स्मार्थाग्रहणितिमाख्याया। अर्धवर्त्तरुपःयोनिः। गृहपति: कर्तंति। हृतवत्। ततथा हृतिमिति निमाख्याया। अर्थकृत्वाद्विपोता हृतवस्य। कर्तात भवति,। एवमहिपि।

|| १५ ||

अम्बायवचनात्। ६६ ||

अम्बायिकं वचनं गृहयते। फलभुमूर्यस्वेन भवति, यों वे सचे बहुतं यज्ञमाननां। गृहपति: स सत्रस्य प्रयेता।। स हि भूयिष्णुविद्युत्तनोति।। यथेष्टस्मादेव कारणालस्य। ६६।।

सचे वा तद्यथ्वात्। ६७।। सि०।।

सचे वा यज्ञमानं पुरूषार्थीं कर्यं, न गृहपतिरेव। कुते। तद्यथ्वात्।। सवार्थेवहि कर्मः, अविभेदेन हि कर्मः, द्वादशाह्याः द्विकामयं उपेयुरिति।। यस्तेष्ठा संस्कारविन्यासं युज्यते, तस्य गुणाधिनयभावस्तुन्धीमपरम।। कर्मः भवेदिति।। तत्रविभेद्यश्चतिवाच्येत् ६७।।

गृहपतिरिति च सपाथ्या सामायायात्। ६८।।

यथा गृहपति: स्वयं कर्मः न करोति, अन्वे तस्य कर्मकाराः। भवति, एवमस्यार्थायतनेन सामायायं। स्वामित्वप्रकर्षः। न फल- प्रकर्षः, फलप्रकर्षाभावात्। ६८।।

ननु सवार्थाभेद्यं यज्ञमानं। कर्तवं। भाषणिन्ति।। अत्रो- घये—

|| १५ || ६६ || ६७ || ६८ ||

* कर्तवं न परिहार्येवः। का०।
यत्र कल्पना शुरु श्याविप्रतिपेक्षाः तत्र स्वाधी करिष्यानि। विप्रतिपेक्षे तु परकर्म सलानाम। किं कार्यम्। कल्पना व्याक्रिय-माणे करुः न संवध्ये शुरु तु ही शुरु विस्मणः। अङ्गगुण-विरोधः च तांत्रिक्यंनिति कल्पना कल्पवाच। त्यत्त्वाक्षरं। ॥ ५९।।
हीं क्रि् परार्थवादव। ॥ ४०।।
यन्त्र हीं भौतिकविद्यते। हीं क्रि् परार्थः शुरुः। न कर्म शुरुः श्रवण।
तद्यत्र वेदन्तरिक्यम् न सर्।।। तत्र समाल्य निष्ठाविकारः स्थानः। इति नेतृत्ववर्गमिति निष्ठाविकारः न शक्यणिति कर्त्तृत्वः। यतोऽस्य-यथापति युज्यते। अनुज्ञानाचार्यः काममन्त्रायः स्थानः। नैव निव-निष्ठितुः शीतनुयादः। निवर्तकस्य वचनस्यान्यावः ॥ ४०।।
वचनः परार्थः ॥ ५२।।
यत्र दुःसिद्धीर्ये स सत्रस्य प्रयत्नं, हितं। न तद्वर्णम्।
किं तार्थः।।। वचनं-ततूः। फलभूमिस्तयथा प्राप्ते।।। प्रासिपुरुषः हि
दुःसिद्धाभावः ॥ ५२।।
(वास्तवतात्विकाय्याविकाराविकारणम् ॥ १५।।)

[१५] प्रभुवादुत्तिविध्य नवेण्यनां स्थानम् ॥ ४२।। पूर्णः
वाचिकं सत्त्वस्य नवेण्यनां-वाम्रणानद्यमनवैविश्वयते स्थानः। कुतः।
प्रभुवादुः। प्रभवति सर्वं शक्तिभर्ति कर्तृपम्। सर्वं-ध्ययनवन्तो विद-
द्रस्थभि। न हाबिद्वा बिहितोपरति। विकषार्तकम् सर्वेषां कर्मः।
प्रदर्शनम् वाम्रणमुहामितरकृष्णम् ॥ ४२।।
स्थितवस्य स्थानवादवादम् ॥ ४३।। स्वतः
वाम्रणानमेवादस्तिविध्य श्यातः। नेतृयोर्णायेः।।। कुतः।

॥ ३९॥ ॥ ४०॥ ॥ ४१॥ ॥ ४२॥

x (अ०१२ पा०२ अ०६ स०१२५।) = वचनम्। तत्कथा-कृ गृष्ठ
मूलः। (अ०२ पा०५ अ०५ स०१२८।) + अ०६ पा०२ अ०११ स०२३१।)
प्रथमभाव:।
স্যুতে। এবং শিষ্য: সমাবিষ্ট। যাজনাধ্যাপনপতিত্বা বাজ্যলেখনের, ব্রহ্মপ্যপ্য হতি। স্যুতিষ্ঠ্য প্রমাণমিত্রকৃত। অষ্ট বা কারণালঙ্কারে হরেন প্রয়োক্তানি প্রতিরক্ষ। তথ্যমাদৃশ্যমাণা এব যাজ্যের। § ৪৫।

ফলচরমসাধিতায়াঃ চেতেষ্যপাঃ। § ৪৬।

ইতরেতাঃ—রাজন্যবেদরনাঃ, ফলচরমসা চেতেষ্যাঃ। স যদি রাজন্য বৈষ্ণব বা যাজ্যেত, স যদি সোম বিবক্ষায়ীত্ব, ব্যক্তিতথাপি নিবাদন্তীর দত্ত সরমৃতমূল্য তন্মধ্যে যথা প্রয়োজন হয় তদন্ত বিষয়ে বিন্দু নির্দিষ্ট নর যদি বা বিভাগে বিশেষ, যদি বা মোক্ষমোজিত্ব, ইহাদিগে সমুদ্ধি আপিতে প্রচেষ্টা যেন দীপাক্ত নির্দেশনা করিলে তত্ত্বাবধানে নাং সমুদ্ধি শক্ত আলিঙ্গে কুফ্রী / রাজন্যবেদিত্যাং রাজন্যবেদিত্যাং রাজন্যবেদিত্যাং রাজন্যবেদিত্যাং রাজন্যবেদিত্যাং § ৪৭।

সান্নায়েবে প্রতিষ্ঠা সাম্প্রদায়েবে হে ত্বমাত্র। *

§ ৪৮। সি।

অষ্টি সান্নায়ে মূল্য রাজন্যবেদরনাঃ প্রতিষ্ঠালোকমাত্র অসোমপঞ্চবর্জন্ত হে তত্ত্বাবধানে। ন রাজন্যা ন বৈষ্ণব বা সান্নায়ের পিতৃবং অসোমপঞ্চবর্জন্তে ন্যান্ত্র এমন বৈষ্ণবরনামাং রাজন্যবেদরনাঃ দ্বিতীয়তীত। § ৪৯।

চতুর্থকরণে বি নির্দেশায়। § ৪৬।

দৃষ্টী। মায়াক্ষণৈকস্তা পুরোধাযায় চতুর্থকরণে বাজ্যাঙ্গ এব নির্দেশায়ন্ত। বাজ্যাঙ্গার্থনাঃ হে সাম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িতে। সোমপালকার্থঃ চতুর্থকরণে মিত্রত্বকৃত। = । শোষত্তাত্বঃ—

§ ৪৩। § ৪৪। § ৪৫।

* (৬০ ১ পো ৩ আ ১ ৩ সু০১৭) = ন্যায়বৰ্ত্তি—কু০ মু০।
× প্রকাশেন—কু০ মু০। + স্বরি সতি তক—গু০। = ন যঃ—গু০। হ প্রচেষ্টা সোম—কু০ মু০। = (৬০ ১ পো ৫ আ ১৩ সু০৫০) ইত্যভিধি।
अन्वाहायं च दृश्याताः ॥ ४७ ॥

दार्शिपूर्णमासिक्यं चान्त्वाहार्यदक्षिणायां ब्राह्मणं एव दृश्यन्ते ।
त एत वै देवा अहुताधो यदृच्छृयान यदृच्छृयान्यान्याज्ञानं तत्वेत्ते ॥

इति श्रीशवरस्वामिऽन्तो भीमासामायः द्राक्षाध्यायः
चतुर्थः पादः ॥

संपूणौ द्राक्षाध्यायः ॥

समार्थो चौत्रस्तुक्मः ॥

॥ ४६ ॥ ॥

इति श्रीमहेश्वरस्वामि रिच्चिरिवर्णियायं भीमासामायः
दृष्टिकार्यं द्राक्षाध्यायः
चतुर्थः पादः ॥

समासो द्राक्षाध्यायः ॥

* तस्मादित्वेऽख्या स्मृतः—गु. मु. + इत परं यतः, यतः, वा योद्वा-
ध्यायमभृतिं शोक्षाध्यायान्त्वध्यायं चुः तु. तस्मादित्वेऽख्यायम् संकृतमाण्डङ्गरीतां जैहिनोद-
शास्त्रैं तस्मादित्वेऽख्यायान्त्वध्यायम् संकृतमाण्डङ्गरीतां जैहिनोद-|
शास्त्रैं तस्मादित्वेऽख्यायान्त्वध्यायम् संकृतमाण्डङ्गरीतां जैहिनोद-|
<table>
<thead>
<tr>
<th>सूत्राणि</th>
<th>पृष्ठसंख्या</th>
<th>सूत्राणि</th>
<th>पृष्ठसंख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अकर्म वा कंतवृषा स्यात्</td>
<td>७४६</td>
<td>अनन्यरूपस्यां</td>
<td>७५६</td>
</tr>
<tr>
<td>अङ्गगुणविरोधे च</td>
<td>१६३</td>
<td>अन्तर्निर्माणादिकमेऽद्रवेष-</td>
<td>७५०</td>
</tr>
<tr>
<td>अङ्गाद्वियांसा विना</td>
<td>१०१</td>
<td>नयु</td>
<td>७५६</td>
</tr>
<tr>
<td>अङ्गानि तु विधानात्</td>
<td>४९</td>
<td>अन्वाहायेः च दर्षोऽनात्</td>
<td>७५६</td>
</tr>
<tr>
<td>अङ्गानां तु बाणदेशात्</td>
<td>९</td>
<td>आन्यमः स्पर्शं देशोऽविचारत्</td>
<td>१०९</td>
</tr>
<tr>
<td>अङ्गानां तु मुख्यकांठानात्</td>
<td>८०</td>
<td>आन्यमादेष्टोऽविचारत्</td>
<td>१०५</td>
</tr>
<tr>
<td>अग्न्योपे वायुवित्तवात्</td>
<td>९६</td>
<td>अनुभवाघ्येषु भूयस्ववन</td>
<td>१८२</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्तिकालाति प्रवत्तात्</td>
<td>७४</td>
<td>अनुभवादण्डांतिकात्य</td>
<td>५७</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्योष्ङ्ख्यय</td>
<td>८०</td>
<td>अन्यावावद्य</td>
<td>२१०</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्योष्ङ्ख्यय</td>
<td>२१०</td>
<td>अन्यावावद्य</td>
<td>२१०</td>
</tr>
<tr>
<td>अपनयो वा प्रसिद्धनामाभिरः</td>
<td>गातु</td>
<td>अपाविक्षू वायुप्रसिद्धचात्रात्</td>
<td>७३</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्यावावद्य</td>
<td>२१०</td>
<td>अपाविक्षू वायुप्रसिद्धचात्रात्</td>
<td>७३</td>
</tr>
<tr>
<td>अपि वा कर्मायुक्तविकारायुप</td>
<td></td>
<td>अपि वा कर्मायुक्तविकारायुप</td>
<td>६१</td>
</tr>
<tr>
<td>अपि वा कर्मायुक्तविकारायुप</td>
<td>६४</td>
<td>अपि वा चौद्यान्त्यकारायुप-</td>
<td>१३०</td>
</tr>
<tr>
<td>काम्यम्</td>
<td>१३०</td>
<td>अपि वा प्रतिवित्तवात्</td>
<td>१२५</td>
</tr>
<tr>
<td>अपि वा काभूदककान्त्यस</td>
<td>१५</td>
<td>अपि वा फलकान्त्यस</td>
<td>१२५</td>
</tr>
<tr>
<td>अपि वा काभूदककान्त्यस</td>
<td>१५</td>
<td>अपि वा विन्दमादित्यस</td>
<td>१२०</td>
</tr>
<tr>
<td>अपि वा संपद्यते</td>
<td>२०</td>
<td>अपि वा संपद्यते</td>
<td>१३८</td>
</tr>
<tr>
<td>अप्रूिर्च पक्षतोऽनुपपत्त्व</td>
<td>१३८</td>
<td>अभंख्यात्नातिचारत्</td>
<td>१८४</td>
</tr>
<tr>
<td>अभंख्यात्नातिचारत्</td>
<td>१८४</td>
<td>अभंख्यात्नातिचारत्</td>
<td>१६३</td>
</tr>
<tr>
<td>सूत्राणि ।</td>
<td>प्रकरणिक ।</td>
<td>सूत्राणि ।</td>
<td>प्रकरणिक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>अभ्यासा वा छेदनसंगमार्गविदा-नेषु २७</td>
<td>आतादनभिधि चेतु ६१</td>
<td>इतरपारिकाः खो ५६</td>
<td>इतरो मातस्य १७४</td>
</tr>
<tr>
<td>अवाध्यवाचस्त्रानां भद: १२४</td>
<td>इदिराजसूर्यचाँदनामर्गेशु ५०</td>
<td>इदिरिरित नैकवच्छृतिः ५५</td>
<td>उ.</td>
</tr>
<tr>
<td>अवमृयो यं तन्त ९२</td>
<td>उखान्यं काम्यनित्यसमुच्चय: २०६</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अवमृयो प्रकरितवच्छोदनाम ५८</td>
<td>उत्कर्ष: संयोगातु १०२</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अविध्रा नैवं स्यात ७</td>
<td>उत्कर्षे पूक्षवावस्थ १०४</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अविध्रेवेकर्मः ग्राह १०३</td>
<td>उत्तराषु न यावतु ३३</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अविभागः १२३</td>
<td>उत्तरास्तुर्तिवातु १८</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आविरोधो वा उपरिवास: १८१</td>
<td>उत्तरासपिकर्मः कृतावस्थ २०९</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अवाचन्तवच्च दुःशानाम ५७</td>
<td>उत्तरासपिकर्मः तथावच्च ९८</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अश्वर्कशक्तिः १८०</td>
<td>उदयनीचे तथावतु ३३</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अशिक्षनायनदिवेशावतु १६९</td>
<td>उपवरमन्वत्तनिम १२२</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>असोचुरोधर तादत्त्वतु ३८</td>
<td>उपरिदासामानाम १००</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अहृता बनुमतविवावतु ११६</td>
<td>उमसोभाअिस्मयः १३५</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अहृतान्वो च मस्तमुन ६३</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अहृतान्विषपालसमु १४६</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आ. आगन्तुकवत्वा स्वधर्मां १८२</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आधिरो च दीर्घावर्तात् १८१</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आम्नायवचनं तदवत् ६३</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आम्नायवचनावच्च १३२</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आरम्भणीया विकलो १६९</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आरम्भविवागावच्च १३०</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आरम्भय शाब्दपूर्ववतु १३</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सूत्राणि</td>
<td>प्रसंस्करण</td>
<td>सूत्राणि</td>
<td>प्रसंस्करण</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>ऐ.</td>
<td>एककप्प्याधिकृति चेत्त</td>
<td>१७</td>
<td>गुणकारिकाराध्यायः १३७</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>एकसार्ध्याधिकृति चेत्त</td>
<td>१६</td>
<td>गुणार्थावऽपदेशास्त्रः १९४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>एकसार्ध्याल्प्याल्प्याशुद्धेऽपु</td>
<td>२१</td>
<td>मृहपतिर्रिति च २१३</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>एकाकार्थाधिकृति यास्त्रायः ३७</td>
<td>बहार्थः च पूर्वपिनिष्ठः १५३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क.</td>
<td>कन्यायने पर्यंपमू</td>
<td>१३०</td>
<td>चतुर्विकरणः च निर्देशाद lin २१५</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कपालाणि च कुम्भीविव</td>
<td>१२६</td>
<td>चोद्यानवृत्तिक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कपालिकं तयोऽति</td>
<td>२०४</td>
<td>चोद्यानवृत्तिक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करिष्णुऽद्रानां</td>
<td>१३४</td>
<td>जात्यन्तः थैदिः १२५</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्त्तृकस्तोधति चेतू</td>
<td>६३</td>
<td>जीमिनः परत्न्तार्चः १४३</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्त्तव्येनानार्यत्वात्</td>
<td>१२</td>
<td>त</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्त्तव्यायाम्बमान्यत्वात्</td>
<td>४८</td>
<td>तत्काला त्वाचते</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्मसंस्कारो वा</td>
<td>१२१</td>
<td>तत्कालांस्तु युपकर्मस्वात्</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्माधिकारयोगः</td>
<td>१२</td>
<td>तत्कालो वा प्रस्तरबः</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कामेदाच्छिन्ति</td>
<td>४१</td>
<td>तत्त्वंत्वजात त तत्त्व</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कामेदावताित्वाविव:</td>
<td>१२</td>
<td>तथासीविद्धिः १८</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कामेदावतािविवाच्च</td>
<td>१६२</td>
<td>तथा कर्मोऽपदेशः १८</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कामातरेश्वःवस्मृ</td>
<td>१८५</td>
<td>तथा चान्यायद्विशिष्ठः १३२</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कठव्यानात्माने</td>
<td>२५</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः ४१</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कठव्यानास्विकृष्ट</td>
<td>१७</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः ४१</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कठव्यामिति</td>
<td>११२</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः १२०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कठकोपध</td>
<td>३०</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः ११९</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कण्यं का तु</td>
<td>१७६</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः ३२</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>किष्याधिकारोऽविवेष्टवात्</td>
<td>३२</td>
<td>तथा चान्यायाद्विशिष्ठः १०२</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>किष्या बां देवता</td>
<td>१६५</td>
<td>तथा औष्ठातिष्ठः ३४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कर्मिन्द्राधिकृति</td>
<td>४०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पुञ्जाणि</td>
<td>दुप्रसंख्या</td>
<td>पुञ्जाणि</td>
<td>दुप्रसंख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>तथा नरमुणेत्रवातु</td>
<td>1५२</td>
<td>द्रुपदेववं तथेयति</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td>तथा स्यादश्वरकप्यायामु</td>
<td>५३</td>
<td>द्रुपदेवततव</td>
<td>५८</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्थेततस्यमु</td>
<td>२०९</td>
<td>द्रुपदविकारं तु पूर्ववल</td>
<td>२०१</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्थेततस्यनु</td>
<td>३०</td>
<td>द्रुपश्य चाकर्मकाल</td>
<td>८०</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्थेष</td>
<td>६१</td>
<td>द्रुपान्तरवद</td>
<td>१२९</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्थेष</td>
<td>३०</td>
<td>द्रुपान्तरे वर्तारथवाद</td>
<td>१२८</td>
</tr>
<tr>
<td>तद्हृस्वत्वादादृश्मुद्रिगत</td>
<td>९०</td>
<td>द्रुपाहो तपस्वतिवाद</td>
<td>११७</td>
</tr>
<tr>
<td>तद्यूस्दुकम् च कादवेद्वात</td>
<td>१५०</td>
<td>धर्ममहादे तद्दशानात्</td>
<td>१२</td>
</tr>
<tr>
<td>तद्गुणवेदु स्याद</td>
<td>६२</td>
<td>धारणाधितवातोपोषम</td>
<td>१५१</td>
</tr>
<tr>
<td>तद्दुपचेव प्रवचनम्</td>
<td>१९०</td>
<td>न</td>
<td>१५९</td>
</tr>
<tr>
<td>तस्य तथते चेत</td>
<td>६५</td>
<td>न कर्मसंयोगात</td>
<td>१५१</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्माद्ये विधाना दा</td>
<td>१५८</td>
<td>न कर्मसंयोगात</td>
<td>१५७</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्माद्ये विधानादा</td>
<td>१३८</td>
<td>न कर्मसंयोगात्विद्योजनमु</td>
<td>१८</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्निर्मित्वाये चौदनात्</td>
<td>१३७</td>
<td>न कर्मण: परारथवात</td>
<td>२०४</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्न्यायवादादृशेष्यपी</td>
<td>१८०</td>
<td>न कादवेद्वात</td>
<td>१२५</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्न्यायवादादशके:</td>
<td>३७</td>
<td>न कान्तस्य पुनः</td>
<td>९६</td>
</tr>
<tr>
<td>तस्मिनस्त्तस्कार</td>
<td>२१०</td>
<td>न गुणाधार्यतवात</td>
<td>१५५</td>
</tr>
<tr>
<td>तस्य च देवतारथवात</td>
<td>२०६</td>
<td>न चोदनाविधिविशेषत्वातु</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td>तुस्यानां तु</td>
<td>२६</td>
<td>न चोदनायथकत्वात्</td>
<td>१०४</td>
</tr>
<tr>
<td>तेष प्रमेतातामु</td>
<td>५०</td>
<td>न चोदनेकवायथकत्वात्</td>
<td>७९</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न देशमात्रवात्</td>
<td>६४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न प्रयोगोसाधारण्यात्</td>
<td>७४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न पात्रनिमात्</td>
<td>१५८</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न वा कूतवात्</td>
<td>१६०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न वाप्विरोधवात्</td>
<td>१८०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न विषयोद्वितत्वात्</td>
<td>४०</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न वैधदेवो हि</td>
<td>१५४</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न वाप्विविखात्मकर्तवात्</td>
<td>८६</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>न शास्कवःक्षणात्वात्</td>
<td>९८</td>
</tr>
<tr>
<td>सृवाणि</td>
<td>प्रशस्मय</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>न शृवतिप्रतिपत्ति</td>
<td>104</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>न समवायात</td>
<td>63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>न संरयोग्यत:क्रमात</td>
<td>152</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>न संनिपातितवात</td>
<td>132</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाथ्यथथक्रमासलत्वात्</td>
<td>165</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाना वा कूर्मितवात</td>
<td>66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नानाधार्तदानोऽसि</td>
<td>145</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नानाथर्ववात</td>
<td>161</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाशिर्ववात</td>
<td>155</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाधुनिदियात</td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाधुनित्वात</td>
<td>184</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नित्ये भाराणा</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निदिख्यारोजु सविकल्यो</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्दिष्येतिः बेत</td>
<td>158</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निदेशाय: वैदिकानाम्</td>
<td>163</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्विपणन्तनसयण: –</td>
<td>129</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्निवण्याग्रसरम</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्विकासस्याभृये</td>
<td>135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नैनकेकावतात</td>
<td>51</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नोताचौकपक्षवात</td>
<td>62</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नोपतित्वात</td>
<td>108</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>न्यायाणि वा प्रयुक्तवात</td>
<td>183</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पध्वशार्दीयास्थथा</td>
<td>69</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पराथास्य:</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>परिमाण: चार्यमेन</td>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>परिसिद्धार्थवात</td>
<td>133</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पर्यावितनामापस्ये प्राजा:—</td>
<td>66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पर्वभु:तुल्य</td>
<td>535</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पवमानहावि</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पवुगणे कुम्भितकृत:—</td>
<td>124</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:सर्वत्थायेशु</td>
<td>135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:सर्वत्था विभिन:</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थोरे लोक:</td>
<td>86</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थोरे तु: सुर:सुर:चे</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थोरे तु: सुर:सुर:चे</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:तिरोकर</td>
<td>120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:पु: तु: पसङ:</td>
<td>146</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:पाण्डवशतु:मुवत:</td>
<td>87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पव:थर:सु:का</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सूत्राणि ।</td>
<td>प्रक्षेपणसूत्राणि ।</td>
<td>सूत्राणि ।</td>
<td>प्रक्षेपणसूत्राणि ।</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१</td>
<td>प्रयोजनार्थप्रयो:</td>
<td>९ ६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थवात्</td>
<td>११०</td>
<td>प्रयोजनार्थप्रयो:</td>
<td>२१२</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थवात्</td>
<td>१५७</td>
<td>प्रयोजनार्थवात्</td>
<td>१३२</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थवात्</td>
<td>१८५</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२१५</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>४६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>४४</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२५</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२८</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>३४</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१५८</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१९३</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>३०</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२८८</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१४६</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>४१</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>११९</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>२२४</td>
<td>प्रयोजनार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८७</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८७</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१९०</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८७</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१९२</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८७</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१५१</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१५१</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८८</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१५१</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६२</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१८७</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६४</td>
<td>मन्नार्थसंचाषणात्</td>
<td>१६४</td>
</tr>
<tr>
<td>সূত্রাণি</td>
<td>পুস্তকায়</td>
<td>সূত্রাণি</td>
<td>পুস্তকায়</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>বপানী চ</td>
<td>৬৮</td>
<td>বৃন্দাদরাণার্থনাথ</td>
<td>১২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বষ্টকৌর নানাধ্যায়ন</td>
<td>১৯৪</td>
<td>বাংাল্প্রাঙ্ক মন্ত্রাময় :</td>
<td>১২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বসাইয়াবিক্রিয়ার্থন</td>
<td>১৯৮</td>
<td>বাঁইসংগাণানার্থ বাচ</td>
<td>৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বলাহাসমণ্ডল</td>
<td>৫৫</td>
<td>বিখ্যাতনন্দ</td>
<td>১৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>নায়কসিংহাস বিংশক্র :</td>
<td>১০৫</td>
<td>বিখ্যাতাদ্রোহায়ত</td>
<td>১৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যরেণ্যের্পান</td>
<td>১৬</td>
<td>ব্যাখ্যাতান গুল্মানাম</td>
<td>৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যরেণ্যের্পানহীনক্র :</td>
<td>৫০</td>
<td>শাস্ত</td>
<td>১১</td>
</tr>
<tr>
<td>কল্পনাবচ দ্রৌপদি</td>
<td>১৮৪</td>
<td>শাবদ্বিভাগার্থ</td>
<td>৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>কল্পনা বর্ণলতা</td>
<td>২০৫</td>
<td>শাবদ্র্যপ্ত থাকা</td>
<td>২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারভাগ্ন ধৃতি</td>
<td>১৯৩</td>
<td>শাব্দসামাজকালাধিতি</td>
<td>৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারার্থচ ন</td>
<td>১৪০</td>
<td>বামনার্থাধিতি</td>
<td>১৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারী বা তত্ত্বঢাকেন</td>
<td>২০৩</td>
<td>বামনার্থ বিশ্লেষণ</td>
<td>১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারাকারণাধিনে</td>
<td>১৮৯</td>
<td>বৃত্তার্থ</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারাকারণাধিনে</td>
<td>১৮৩</td>
<td>শেষমাত্রায়থায় বেচ</td>
<td>১৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিকারাকারণাধিনে</td>
<td>৪১</td>
<td>শেষমাত্রায়থায় বেচ</td>
<td>১৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিধিকরণাডিতি</td>
<td>১৬</td>
<td>শেষবাড়িবেচ</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিধিবর্ধনার্থানাম</td>
<td>১৯</td>
<td>শেষবাড়িবেচ</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিধিকরণাডিতি</td>
<td>৯৫</td>
<td>স্বর্ণ: সুন্দরচনি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিধেস্তরাখানাম</td>
<td>৬৯</td>
<td>অষ্টাধ্যায়াঙ্গুর</td>
<td>১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিধেস্তরাখানাম</td>
<td>১৬</td>
<td>শুভরথিরথি প্রথায়বদ</td>
<td>৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৮৭</td>
<td>অষ্টাধ্যায়াবিশেষানাম</td>
<td>৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৩০</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৫২</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>২১৪</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>৩৮</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৮৬</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৭১</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিদ্যাভাবনার্থ</td>
<td>১৮২</td>
<td>স্বর্ণাচিন্তামণি</td>
<td>১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>सुवाणि</td>
<td>पृष्ठसंख्या</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संन्वन्दणांते तथ्यति</td>
<td>१६१</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्कृतप्रतिवेदों वा</td>
<td>६७</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्कृतां च दर्शितां</td>
<td>१२५</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्कृतास्वाभावतः</td>
<td>८०</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्कृते च तद्भावनवाद</td>
<td>२००</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्कृते चापि दृष्टिः</td>
<td>२०९</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>स आद्यनीयः</td>
<td>२१०</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सर्वदा कारणकाव्यात्</td>
<td>२३</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>साधर्मयां कामुकायनः</td>
<td>१८</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>साधर्मिति चेतु</td>
<td>१२५</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>साधा श्राद्ध</td>
<td>२०</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>साधनांच</td>
<td>८२</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सति साध्वयसागरास्वात्</td>
<td>१८४</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सति धौप्यसनाय</td>
<td>१६३</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सत्यबद्धिति चेतु</td>
<td>१५२</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सत्यसूर्यपाति</td>
<td>२१२</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संतपनपः</td>
<td>४८</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समानवचनं तदात्</td>
<td>७३</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समन्वयः कालासामान्यात्</td>
<td>७४</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयं च दर्शिताः</td>
<td>१९५</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयं च दर्शिताः</td>
<td>१९६</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयं च दर्शिताः</td>
<td>१९६</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयं च दर्शिताः</td>
<td>१८६</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयों वा</td>
<td>१८४</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयों वा प्रयोगों</td>
<td>१५५</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>समुच्चयों वा प्रयोगों</td>
<td>३४</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

आकादशादादशाध्यायवेदंधिकरणां
वर्णांकरमसूचीपात्रे समापम्।