

## Saleable at half of the printed price.

;

CC-0. Sampurnanand University Collection. Digitized by eGangotri



## INTRODUCTION.

## I THE PRESENT WORK.

No apology is perhaps called for, for a work which has any kind of importance going with it. An important work, widely known to exist but not easily accessible, naturally creates a want to supply which is a necessity and not a superfluity. The small work, presented herewith, is going to see the light for the first time in print. It is a comparatively recent work, not even 250 years old ; but it is curious to note that it has been enjoying a wide circulation among the Pandits of India, If we care to look into catalogues of Sanskrit manuscripts ${ }^{1}$, we shall find that a very large number of काब्यधिलास MSS, have been noticed here and there. All provinces of India, having any literary importance about them, have been represented in the MS. Catalogues with regard to possessing the MSS, of काब्यबिलास ।

Wide circulation of a wark undoubtedly indicates the intrinA teberentieat sic merits which are possessed by it. In the sur ey of its coatents case of the present work, this supposition is much more clearly borne out by its useful contents. As customary

1. Notices of Sanskrit MSS. by Rajendra Lal Mitra. Cal. 1871-72 ; Catalogues of Sanskrit MSS. existing in Oudh by Pandit Devi Prasad, Allahabad, $1881-93$; Catalozue of Sanskrit MSS in the Raghunath Temple Library of H. H. The Maharajn of Kashmir by M. A. Stein, Bombay, 1894 ; Catalogue of Sanslcrit MSS, in the Library of H. H. Tie Maharaja of Alwar by P. Petersan, B ambay 1892 ; otc., etc. For referenses to other catalogues describing or mentioning the M3S. of हामीक्ब see Aufrecht's Crtalogus Citalogorum, Vol. I. p. 102, Vol. II p. 20 and 193, Vol. III p. 2 : ; Dr. Do's History of Hindu Postics Vol. I p. 294 ; Di. Haricanda Sigtris' ${ }^{\text {K }}$ ilidija et L'art Póstique de I'Iude, p. 25 .

with all Sanskrit works, it begins with a मक्रलाचरणा ${ }^{1}$ I The Sloka seems to have been a favourite one with the author, for this is the sloka which is given in the beginning of विबन्मोवतरक्ञिखी I In the next two slokas ${ }^{9}$, we find our author striking a note of indifference to wards those who take glass for a jewel on account of their ignorance. In the sloka ${ }^{3}$, coming after these two, we are told that in this work the definitions are taken from old standard writers while the examples are of the author's own composition.

Then our author takes up the question of काब्यस्वरुप ${ }^{4}$. He Definition of काब्य begins with the well-known definition of मस्मड ${ }^{5}$. He does not criticise it but rather expiains it. Such is also his attitude towards the author of शारदागम and others, the definition ${ }^{6}$ of whom is bere given and explained. Lastly he gives and explains the defisition ${ }^{\tau}$ of काब्य aceording to the writers latest to his time. In quo ${ }^{\circ}$ ag and explaining the three definitions of काब्य referred to above, our nuthor has admirably kept himself aloof, though there is every possibility, he might have been inclined towards the last.

Various definitions of siga have been given from time to time. All are at one in baliaving that poetry has some charm and that charm comes from the peculiar kinds of words and sense

1. P. 1.
2. Second and third Ślokas, pp. s-2.
3. The fourth Sloka, p. a. अक्षत्राइग बनिकतृत्पास्सु गुषुतु च। लनदक्ते सीयपथ्याि प्रार्चीनछुनक्षाबेः 11
4. Pp. 2-3.





## ( 3 )

used in it. ${ }^{1}$ Now the writers differ from one another in their conception of this peculiarity. All these can be grouped under three different heads. There are sotne who attach too much importance to external embellishments such as figures, styles etc., whereas there are others who hold that these are not all in all, for they are but means to something still higher and deeper, namely, emotion. Lastly come those to whom charm appears to be the real essence of poetry. That charm may come either from figures etc. or from the awakening of emotions themselves. If we keep such a division in our mind and apply it to the definitions given by our author, we shall find bow adroitly he has briefly given expression to all the most important views upon the definition of काब्य ।

After briefly discussing the g्रयोजन and कार्या of काइ्य after मस्मट and जयदेब respectively, be takes up the question of ₹स । Beginning with स्थायिभायs, the author takes up all the रसं, oue by one, mentioning their विभाचs etc. and exemplitying them with verses of his own composition. Like most आलइकरिकs, he recognises nine रसs including शान्त as the ninth. He refers to the view of मानुद्त्त who in his रस वरक्रिणी tried to have माया as the tenth रस। Tbis view being severely criticised by our author totally falls to the ground. It is interesting to note that he does not hold चाश्सल्य, अक्कि etc. as रसs, घिश्यनाथ in his साहित्यदर्पर्य has already given a place to वात्सलय. The बैप्लावs of Bengal wera very fond of Saving what is known as मधुरास. But we do nct find nny reference to all these in our present work.

It is not quite clear what place he would assign to रस in the scheme of his काउ्य I He secms to be silent on this proint. But we may take it that he weuld never allow रस to be made sub-
 र्ययक's vंबका स्रम p. 4 (Trivandrum Edn).

## ( 4 )

servient to ख्रलद्धारs or रीतिक as दराडी and घामन would hnve done. Neither would he subscribe to the view of विश्यनाथ or केशाय who holds रस as the whole and sole essunce of poetry. We may have a clue to his real view perhaps by the third definition of काब्य given in the name of श्रतिनवीनs I चसस्कार is the real essence of कान्य. It may either come from रस etc, or from उलक्धर⿰氵 etc. In the former case we call it v्यनिकाखय and in the lotter, चित्रकाव्य । This was the view of मञ्मट मि well as that of जगक्नाथ and most probably that of our author as well.

The second chapter begins with the enumeration of खलझारs. The number is sufficiently lurge. It is interesting

[^0] to note how the number of our figures has been increasing as time was passing on and on. In अरत's नाद्यश्याख we have only four-उपसा, उपक, हीपक and खमक I In the works of द्राडी, सामह und उन्\%, there are clear clues to the different vicws abouc the number of खलदges. मझ्मट in his काब्यम्रकाश has only sixty-one. The commantators have been trying to show how msny figures held by others, could be included under those of मæ्सट । आव्पख्यद्धिध्तित the author of खुखलयानन्द्ध is one of these who have the largest number. Our anthor has struck the middle path by having more than those of मन्मट and less than those of ऊप्रख्यद्दीजक्षित ।

The definitions of श्रान्दर are mastly taken from चन्म्रालेख। Some of them are talsen from काठयम्नाश also. The definitions are followed by a brief efoि and illostrative examples, both of which are of our author's own composition. The verser, cited as examples, bear high testimony to the great poetic genius possessed by चिरझीच I Listiy we bave the शब्द्धालद्रार्, Hera we find one thing more. Besides the illustrative §lokas, we have examples along with the defining Kärikas thanselvas exactly as we have in ऊक्लयानन्द् and चन्द्रासेफ ।

## ( 5 )

Thus after taking a very brief survey of the contents of the work, we find that it is a very useful book for ordinary students of अलहुराइशास्न । There is perhaps scarcely any book where रसे and अलन्दारs have heen treated of in more clear and easy language. It has, moreover, the rare advantage of heing written by a persoa who was himsif a poct of ao mean merit.

## II THE AUTHOR.

The real name of our author was रमदेव or बामदेव ${ }^{1}$ but he has been better known by his pet name of चिर्ंीव given to him out of affection by his uncle. ${ }^{2} \mathrm{He}$ came of a very illustriaus family of learned Brahmagas. The first nember of his family of whom any account can be had, was द्त्त who lived at राढ़ापुर ${ }^{3}$ । To दृत्त was burn काशीनाथ ${ }^{4}$ who, as he could tell the past and future of persons by simply looking at them, became known as सामुद्रकाचारं (Master of Palmistry). ${ }^{5} \mathrm{H}$ a had three sons- रजेन्द्र, राघवेन्द्र und महेन्द्र of महेश ${ }^{0}$. Of these the seco d, राघवेन्द्र, turned out to be an extrsordinary scholar and poet. The proverb that child is the father of man was much more true in the case of this great man than any other. He mastered all the चिeाs obsaining in his days before be was barely sixteen. He

 Edn. I. 19)

In most of the MSS, he is named thiे₹ । For example, see India Office Catalogue, Vol. III, p. 343 -
2. नाम्नेत समोष्त बनः कयाबं सेतेशकाराबता कायोः।

3. 1. ंबहन्मोए
4. Ibid I. 5


6. निश्नाधदतरीिषी I. 7.; Aufrechti Catalogus Catalogorum, 1. 104b 1. 500 b .

## ( 6 )

was a student of मवानन्द सिद्धान्तवागीश ${ }^{1}$ from whom he learned all he bad to learn. He became a शताबधान and could perform a bundred things simultaneously. To his fertile poetic faculty, there seemed to be no limit. He wrote मन्न्रार्थद्दीप an रामम्रकाश ${ }^{2}$ । राघबेन्द्र died at काशी ta a ripe old age.

This great man was the father of our author, रामदेब or चिरश्रीबमद्धाचार्य । Being an exceptionaily intelligent boy, Chiranjiva was quite favourite with bis great father. He seems to have studied न्याय and many other शास्त्रह with his father for whom he had a very high reverence. He seems to bave been a pupil of रहुदेव न्यायालक्षार also ${ }^{3}$ with whom he studied perhaps कान्य and अलक्षर ।

He looked upon his father as शिe incarnate, ${ }^{*}$ At the end of every chapter, here as elsewhere, he gives a slokn in which be praises himself not with the description of his personal attainments; but by mentioning himself as the soll of राबवेन्द्र, the great शतावधान ${ }^{5}$ ।
I. This भवानच्द सिदाम्बागोण appears to be no other person than
 तस्वबिन्तामशिरीका, पाखक्षालेाक्यांमम्पती etc. He lived about 1625 A.C.

See सराशचन्र fिबामूपब's History of Indian Logic, p. 479-
2. For all this information in more detail see निएलनोष्यकीजिनी 1 and Aufrecht's Catalogus Catalogorum, vol I, p. 104b, 500b. His
 following words. -




2. इमो मझा चाइंक्लरशुदेवस्थ चरबी करखबी चिच्तान्ता कान

 महानार्य गताबवान इति वो चाबोन्बो इमूत कवि: etc.

## (7)

We know nothing about his personal life. He gives many slokas in praise of यशबन्तसिद्ध ${ }^{1}$ who was a Naib Diwan of Sujauddaulah of Bengal. He must have been patronised by this यशबन्तर्सिंद्ध ।

Though we cannot give an exact date of bis birth and His date. death, still we can, with a certain amount of certainty, came to a sstisfictory conclusion with regard to the age in which he flourished. His father, रघघेन्द्र, was a contempoary of कृपाराम who was favoured by Emperors Jabangir and Sbahjaban and so he must have been living by the middle of the 17 th century. ${ }^{2}$

In exemplifying गुरुविवया रतिः, our author takes the opportunity of paying his hotange to रघुदेबमद्राचार्य ${ }^{3}$ । स्युदेबमद्धाचार्य $\mathrm{ite}^{\mathrm{i}}$, with all probsbility, the same person as र्घुदेव न्यायालक्रा ${ }^{4}$, the desciple of हरिराम वर्कबागीश and the author of तत्त्वचिन्तामखिगूटार्थदीपिका, नबीचनिर्मांशा etc. ख्युदेब must be older than यश्शेविजयगखी who quotes him in his शप्रसाह्रोविवरश । यशेविजायगयी died in 1688 A. C. We may therefore say with good reason that रघुदेब must have been also living by the middle of the 17 th century.

Now we come to more definite dates. चिरश्रीय wrote his घृच्तरावली, a work on metres where all exemplary verses are the paragyrics on यशबन्तसिंह Naib-Diwan of Dacca under Sujauddaulah of Bengal, about sakn 1653 or 1731 A. C. ${ }^{5}$ His काब्यविलास was composed in 1703 A. C. ${ }^{6}$ In काब्यविलास


2. See सनीगचन्र नियायूष्य's History of Indian Logics p. 479.
3. कार्बंनिक्ता p. 12.

5. हरप्रसाद् ज्ञाखी's Notices of Sanskrit MSS., III no. 280
6. Dr. De's History of Hindu Poetics, Vol. II, p. 284, सलियचन्र्रविधाम्पय's History of Indian Logic, p. $4^{83}$.

## ( 8 )

we find verses from many of his works cited as examples and se we may conclude that he must have written them before 1703 A. C.

Thus it is quite clear from the above that his period of literary activity extended for many years beginning in the last quarter of the 17 th and coming down to the middle of the 18 th century.

His works.-Besides काब्यविलास, Aufrecht, in his Catalogus Catalogorum, gives us the following names as those of the works of रमदेवचिरझीवः-
(१) माधवचम्पू
(२) विद्दन्मोद्यतरक्रिखी
(३) ग्रहारतटिनी
(8) वृत्तरत्नावली।

In काब्यविलास we find two more naizes of his works. They are कल्पलता and शिबस्वेश्र ।

माधवचम्पू is a small काब्य of the चम्पू type which has for its characteristic the mixture of prose and poetry. It has been pablished in Calcutta by जीबानन्द् बिद्यासागर.

बिब्न्मेद्तरक्रिणी is a very interesting work written on the model of a चम्पूकाब्य । It consists of eight chapters called तरक्\%s. The first chapter gives us a glimpse of the author's family history. The remaining seven chapters have the popular expositions of all the famous दर्शंन in easy fluent poetic langunge. It reads like a drama. It has been published at many places. The editions of जीवानन्दविद्यासागर and the बेक्ेशेबर press are worthy of note.

श्टकारतडिनी, as also कल्पलता and शिबस्तोत्र, seen to have been काब्य;, the first two of the erotic type and the last of the religious typr.

वृत्तरत्नावलो is a work on metrics or ब्रन्द मशख्न like छन्द्रोमबरी but much confined in its scope. The speciality about
this work is that almost all slokas given as examples are in praise of चश्रन्तसिंद mentioned above.

Our author was a prolific writer and must have written a large number of other works which are perhapi wholly lost. In विद्धन्मेघवतरक्रियी ${ }^{2}$ he tells us that he has written many works on स्याय and other शालअ; but to our great regret, none of them has been any where traced. सतीश्रचन्द्ध विद्याभूपरा, ${ }^{2}$ though be assigns a niche to चिर्जीयमद्धाचार्य among the नैयगयिकs, does not give us any clue to his works on न्याय t Perbaps it was this statement of चिस्बीच in his चिडन्मे|द्तरक्रिएी which led the author of the History of Indian Logic to give a place to him even though be was not able to find any of bis works.

III THE PRESENT TEXT.
The present text of चिर्बीब सह्वाचार्य's काब्यविलास is mainly based on a single manuscript. This manuscript once belonged to Mānakavi, the well-known poet-scholar of Charkhari. He was the great-grand father of the present writer and so in due course it cams in his possession. By comparing the writing of this MS, with that of others written by Mana Kavi, it appaars that this MS. was copied by himself. This fact perhaps accounts for the great accuracy and all-round correctness which characterise this MS. It is written in bold clear Devanägari characters upon white country-made paper. In its present state it consists of 37 leaves measuring $9^{\prime \prime} \times 4 \mathrm{t}^{\prime \prime}$ in size. Each leaf has 10 lines on each side and each line has 30 letters on the average. The presant MS. breaks of with >्>ोकार्थस्तु-न नमतीत्यनमा थभिमानिनी, नबभा नबद्दीसि?, मारेए कामे ${ }^{3}$-and 50 it appears that the last three leaves of this MS, have been lost.

It was quite disbeartening to discover its incompleteness so much so that all thought of publishing काध्यधिलास was put off


2. History of Indian Logic, p. 483 .
3. Corresponding to the printed text on page 51.
for the time being. The learned editor of the series was thinking of getting a copy of the work from the India Office who have an excellent MS, with them ${ }^{1}$. But all of a sudden, one day, the last portion of this work was discoverd in the कुघलयानन्व्नकारिका ${ }^{2}$, where it has been inadvertently printed by the editor. The mistake of one turned out to be a very great help to the other. The portion which is common to both wholly corresponded with each other. So withour hesitation, the last four pages of कुबलयानल्द्कारिका were made the basis of the last five pages of our work. It would have been undoubtedly very helpful if the India office MS. could have been available for comparison. But as it was too late, we had to be content with what we ourselves possessed.

Now the only thing which remains to be done is the pleasant dury of expressing heart-felt thanks to all thase friends from whom the present writer has been getting help in some way or other. He should give expression to his great grateful appreciation of the valuable belp which has been rendered to him by Pandit Jagannath Sastri Hoshing, the Sadho Lal scholar of the Government Sanskrit College. He will indeed be failing in his duty if he forgets his highly esteemed friend Pandit Narayapa Süstri Khiste of the Saraswati Bhavana, Govt. Sanskrit Library. Last but best of all, his heart goes up with most sincere gratitude to one by whose wonderful personality he has been influenced in ways too many to be expressed by words. That most revered person, here meant, is no other than the learned editor of this series, Principal Gopinath Kaviraj of the Govt. Sanskrit College, Benares.
The Benares Hindu区 University,
ज्येg शुक्र $v, ? \varepsilon^{-2} .1$
30th May, 1925 $\{$ BATUK NATH SHARMA.

1. India office catalogue Vol. III pp 343-344-
2. इबक्षलन्यकारिका, edited by V. L. Panashikar, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1909.

## काण्यविलासस्य विषयानुक्रमाणिका।

## प्रथमा मड़्गिः

9ー१२
बिथया:
पृष्टम.
१ शिष्टाचारपरम्परानुगतं मह्नलं, ₹वाभिभायष्येतकं ग्रन्यन्तसस्वध्धाख्यानं च।
२ स्वकीयग्रन्थसमादरस्य युत्त्याडsशंसन ।
?
? - ?
इ अनुवन्घचतुष्यान्तर्गतस्प द्वितीयस्य भयोजनरूपस्पाडनुबन्धस्य भाचीनोक्रलक्षयीः स्वपथाबलिसद्धटनख़ेया पदर्शनग्य ।
y भीमन्मम्मटभृृथतिपादितकाव्यस्वरूपस्य स्पप्टतया भतिषादनस्। ....
4. रसरीविलक्षया साहित्येन शरदागमशभृतिसंमतस्य काब्यस्यरूपप्य स्सझ्गत्युपन्प्ननस् ।
ह. 'बिलक्षयाचमस्कारकारिस्यमेव काव्यस्ब' मिति काब्यस्वरूपं लक्षयतामतिनवीनानां मतोपन्पासर्तत्सत्वंटनं च।
७ कान्यमकाशकारोक्तकाव्यमयोजनलक्षयानिर्पपयम् । 3

- भाचीनोक्तदिशा कान्यकारां बिनिर्दिर्य पतिभाया एव काव्यकारणत्वेन स्रीकारः। 3
ह काह्यस्वरूपसम्वादकत्वेन रसनिरूपयास्यावश्यकस्वात्तत्रद्ध यानम्।

3
१० भसक़नो रसानुगुखास्थायिभाबानां भदर्शनम्। ?

बिपया:
पृद्ठस्,
१? विभावाद्यैस्तह्परिपोपेखा रसत्वनिदर्शनं भाचीनोत्योपपाथ्य विभावादीनां रूपस्थापनम्। ....
१२. रसानां क्रमशो लच्यापविपादयिपया समपश्धस्य गृछ्नाररसस्य लक्षणनिरूपयायू।
? 3 संभोगबिमलंभात्मळत्येन दिधिघस्याऽपि भृछाररसस्य सोदाहरयोपन्यासः । ....
18 दास्परसस्य समपश्चमुक्तिः । .... .... भ-द
२\% करुयारसक्य $", ~ 1 . .$. ....
१दै रौद्ररसस्य " $\quad 1 . .$. .... \&ิ—७
१७ बीररसस्य ", $\quad$.... ....

२? शान्तरसस्य
३२ रसानां ख्पपदैवतनिरूपयम ।
२३ मायायाः स्थायिभाबादियिर्देशमरसत्बमुदाहारयो संसाध्य युर्त्या वत्तर्डर्डित्बा च रसानां नबविधस्वस्यैब संस्थापनम् । .... .... ?०

२६ ससिस्तारस्य ग्रन्थान्ते भतिपादनमतिक्ञा।
? २
२७ नामदेशादिकीर्तने, रसमब్चथाः समाप्तिसूचनं च ।
（ ₹ ） दितीया अद्भि：१३－भू६्६

## विषया：

पृष्ठम्．
२ शब्दार्था丬्यां द्रिविधस्पाइलष्बारस्य सामान्य－ लक्षग्यानखूपयाप्।
解
₹ घल ह्नाएपरिगयानम्।
13－ ？$^{8}$
 लन्तारादिनिरूपयाम् । तः च－

| （？）उपमा | $\ldots$ | ．．．． | १\％－q\％ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （२）शनन्बय：．．．． | ．．．． | $\ldots$ | 32 |
| （३）शबीपोपया | ．．．． |  | 22 |
| （\％）ललितोपा | ．．． | ．．．． | 2\％－38 |
| （\％）स्वकरम् ．．．． | ．．．． | ．．．． | ？ |
| （€）परियाएप：．．． | $\ldots$ | ．．．． | 8 |
| （v）बब्लिखित： | ．．．． | ．．．． | 18－マง |
| （L）शवन्हुति： | ．．． | $\ldots$ | ใ |
| （§）भ्रान्तापन्हुति： | ．．．． | ．．．． | P0－？ |
| （？०）हेकापम्नुतिः | ．．．． | ．．．． | 15 |
| （？？）पर्यस्तापन्दुतिः | ．．．． | ．．．． | 14 |
| （？२）कैतबापन्हुति： | ．．．． | ．．． | P5－？ |
| （？३）उत्येक्षा ．．．． | ．．．． | ．．．． | Pe |
| （py）गुष्बोलेक्षा | ．．．． | ．．．． | \％${ }^{\text {c }}$ |
| （？५）स्मृतिः ．．．． | ．．．． | ．．． | २。 |
| （१६）भ्रान्तिः | $\ldots$ | $\ldots$ | २。 |
| （२७）सन्देइः ．．．． | ．．．＂ | ．．． |  |
| （？Г）मीलितम् ．．． | ．．． | ．．．． |  |

## बिषया：

पृष्ठप．
(३६) निदर्शना
(३७) न्यतिरेक:
(अС) सहोक्तिः

$$
\begin{aligned}
& \text { २? } \\
& \text { २? } \\
& \text { २マ } \\
& \text { ママ } \\
& \text { २शーマ३ } \\
& \text { २ } 3 \\
& \text { २३ーマ】 } \\
& \text { २४ } \\
& \text { श४ } \\
& \text { २そー२६ } \\
& \text { २ } \\
& \text { 2\% } \\
& \text { २そーマそ } \\
& \text { २言 } \\
& \text { २备々マ } \\
& \text { २७ } \\
& \text { २७ } \\
& \text { २७-२ธ } \\
& \text { २ } \\
& 25 \\
& \text { 25-98 }
\end{aligned}
$$

（4）

## विपया：

| （\％¢）विनोक्ति： | ．．．． | ．．．． | ₹？ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （y०）समासोधिः | ．．．． | ．．．． | \％？ |
| （y？．）इलेप：．． | $\ldots$ | ．．．． | 3？－\％\％ |
| （४२）अभ्तसुतमघांसा | ．．．． | ．．．． | 12 |
| （४३）सामान्यविशेष： | ．．．． | ．．．． | P2 |
| （४४）अर्थान्तरन्पासः | ．．．． | ．．．． | ${ }^{3} 3$ |
| （४Ц）पर्ययोोत्ति： | ．．．． | $\ldots$ | 预 |
| （४¢）सतुतिनिन्दा | ．．．． | ．．． | 习3 |
| （४凶）निन्दाह्नुति： | ．．．． | ．．．． | จบ |
| （yद）शान्षेपः ．．． | ．．．＂ | $\ldots$ | श $\%$ |
| （8E）बिरोघ：．．．． | $\ldots$ | $\ldots$ | ｜\％ |
| （2．）विरोधाभास： | ．．．． | ．．．． | 队2 |
| （प？）चंस्रंभः ．．．． | $\ldots$ | ．．．． | 39－38 |
| （\％२）विशेषोक्ति： | ．．．． | ．．．． | 1E |
| （५३）विभाबना ．．．． | $\ldots$ | ．．．． | ¢ |
|  | ．．．． | ．．．． | 3 \％－30 |
| （दy）बिपमम् ．．．． | $\ldots$ | $\ldots$ | \％ 3 |
| （\％\％）सममू ．．．． | ．．．． | ．．．． |  |
| （L⿴囗）विचिन्नम् ．．．． | ．．． | ．．．． |  |
| （幺द）श्रधिम् ．．．． | $\ldots$ | ．．．． |  |
| （५e）घन्योन्यम् | ．．．＊ | ．．．． |  |
| （\％）बिशेष：．．．． | ．．．． | ．．．0 |  |
| （¢？）ब्याघात：．．．． | $\ldots$ | $\ldots$ |  |
| （\％२）गुंफ！．．．． | ．．．． | $\ldots$ | $p$ |

विषया:

| (६) ए) एकावली .... | .... | .... | yo |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (दे\%) मालादीवकम् | ... | .... | 80 |
| (¢¢) सार: | .... | ... | 80-8? |
| (६ई) यधासंख्यम् | .... | .... | 8? |
| (६े७) पर्यायः .... | .... | .... | y2-yर |
| (द5) परिद्टा: .... | .... | ... | प2 |
| (द) परिसंख्या .... | .... | .... | ฯश-\% |
| (७) विक्प: | .... | ... | \%2 |
| (ง) समाधि: | .... | .... | צ1-y\% |
| (७२) समुच्ययः .... | .... | ... | ช |
| (ง३) पर्पनीकम् .... | .... | .... | ชช |
| (७४) पतीपम् | .... | .... | \% |
| (ง५) उद्धास: .... | .... | .... | \% |
| (ง६) पूर्बरूपता | .... | .... | - - \% |
| (ง७) तद्वुए | .... | .... | ชุ |
| (ง८) अ्रतदुएा: .... | .... | .... | ¢¢ |
| (७ร) अवक्ञा | .... | $\ldots$ | - |
| (50) अनुगुया: .... | .... | .... |  |
| (८३) उत्तरम् .... | .... | $\ldots$ | 8 |
| (ए२) विर्तिम .... | .... | .... | \%ง-४¢ |
| (5) ब्याजोक्तिः | .... | $\ldots$ | 8 |
| ( $5 \%$ ) बकोत्ति: .... | .... | . | E-ys |
| (द) स्वयावोक्ति: | ..." | .... | 89 |
| (¢) भाविकम् .... | ... | ... | xe-20 |

$$
(0)
$$

बिषया：

| ง）भाविकच्छवि： |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （¢द）उदात्तम् ．．．． | $\ldots$ | ．．．． |  |
|  | $\cdots$ |  |  |

४ कममाप्तानां शब्दालड्ढारायामुद्दाहरखासख्रमनपूर्aकं लन्क्यार्दिनिर्पपयम् । तन्र च－ （？）चिन्नालह्वाराः ．．．．．．．．ц२－ц२
（२）घनुभास：－
क．सुटानुपासः
ख．लाटानुभास：
．．．．
ग．हृत्त्युभासः
＊．．．
घ．छेकानुमास： ．．．．
（₹）यमकम्
（ठ）पुनरुक्तमीकाशः
．．．． と२ー々४

द२
ल．लाटानुभास：
ग．हृत्वनुभाः： ．．．．．．． 24 ＊＊＊＊＊＊ ५ पार्थनामिपेय ह्वाशयमकाशनम्। ＊＊＊＊ र2－थ ५६

के नापदेशादिकीवंने，दिवीयस्या घ्रलङ्वारमश्या भگ्नयाः समाप्वित्रूचनं ग्रन्थसमाप्तिश्य ।

II ध: \|
भीरामदेबाडपरपर्यायभीचिरअधच महाचार्यचृत:-

## काण्यविलासः।

4
तमोगणबिनाज्षिनी सकबकालम्नुदूद्योतिली धरातलविद्धारिखी जबसमाजावेदेपिशी।
कब्बनििघिद्धायिनी बसद्बोबसीदामिनी
मद्न्तरबल्बस्बिनी भबतु कrऽपि कादिमिषी ॥१॥ अन्र रूपकातिशयोत्स्यलङ़ारेश्य भीक्ठष्यामूर्वि: पतीयते।
 च थोतयति। भकतेरद्नुत्त्वमितरकादम्बिन्येपक्षया बैलक्षरयम्। तदेवाइ—तमःशबदे़ेन संसारकन्धनजनकमझझानं भतीयते, भाट्मस्वरुवादर्शकत्नाव्। सकलकालमिति। ब्याप्येति शेषः। क्रियाबिशेपयां बा। सश्वम्यर्य दितीया वा। इलेपेया हलयोरैरैयमिति विरोघ: । बास्तवार्थे जडा दैल्याः। हिताइहितपरिश्नानर हितो
 तासां निघयो गोपवाला देवाजनतारत्वात् त एन सहायाः सहचरास्तेऽस्वाः सन्तीति तथा। सौदामिनीशब्देन गोप्य: भतीयन्तेड्लोलंल्व मनसा धरीरेया चेति ॥

> कृतिभि: कतिभिर्बिलसन्मतिमि: कलि वा न कृताः कृतघः कविभिः।

इति मत्काविताइभिरुचि: शिधिली-
भविता जगतामितित चेश्कधयेत् ॥ २ ॥ कथयतु नाम, ताबत। नो नो दुनोति चेतः । यतःमरिीं कलितनीलमं कमषि काचषेधान्मृत्रु स्पजन्ति यदि पामराः छथय कैव छानिसतदा। यतो जगति कश्चन सक्रुरितशुद्ययु द्धा जगप्परीच्चयाविचच्चण: क्षग्गमपी।चणं घास्यति ॥३॥ अ्रन्क्राररसानेकवृच्चादिपु गुयेपु च।
लच्द्यन्ते ख्वीयपद्यानि प्राचीनकृतलच्चयःः ॥४॥ तन्रादौ काह्यस्वरूपं निरूप्यते। यथा च काठ्पककाशे-

तददोषौं शब्दाँ्यँ सगुखावनलड्कती पुनः काजषि। श्रस्पार्थः -शब्दाथाँ तत कान्यम् 1 श्रनोदेशंयविधेयभावेनाडन्बयान्भ भिन्नलिद्नवचनकृो दोपः, 'वेदाः भमायाम'’ इतिबत् । कीधशौ तौ ? अदोपौ दोपरहितौ। दोपाः छफुददोपाश्युतसंसकतिमशृतयः। सगुयौौ गुयासहितौ। गुया श्योजःभभृतयः। कापि पुनः कच्चिस्पुनः । अनलद्नूती शपि स्फुटाल हुरारहिताबपि शब्दायौं काबंयं भबंट्येब इति तु ये स्फुटालड्रारबत एव काष्पत्वमामनन्ति तन्पतमपाकर्तुमुक्तम् । रारदागम मभृतिषु तु सरसाइल छूनखवती निर्दोषा गुयाभूपिता। सरीविलक्षयावती या वाक् सा कान्पनामभाक्त।।
रसप्रहयोन रसानुगुखाभाबादयोऽपि गुहीताः । एतन्मते रसरीतिलक्षयासच्च्वमाइश्यकम्। दोपसहिते छन्दोवन्धादिविजृन्भिते गौगाकाठ्पभयोगवदरसादिमल्यपील्याशयः । अतिन-बीनासकु-वेलक्षयावमत्कारकारिख्येवे काव्यत्वमामनन्ति। भत

पव विलक्षयाचमक्कारकारिरिया दोपसत्वे दुधं काउ्यमिति भयोगः । न तु नैतलकाव्यमिति। सर्पषि च रसादौ विना विलक्षग्यमरकारममिश्ञानां कान्यमिदमिति न भतीविरीीति साधु बदन्ति ॥

कान्पभयोजनमापुरार्षई:-
काव्वं घशसेडर्धक्वते ब्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सधः परर्नितृतये कान्तांसमिततयोपदेशयुजे ॥
कालिदासादीनामिब यशः, धा『कादीनामिष घनं, भारब्यादीनामिव छ्यवढारजानं, मयूरादीनामिव शिवेतेरस्याऽशिकस्य क्षतिः ॥

## काठ्पकारयामष्पाहुः —

पतिभैन श्रुताम्पाससडिता कविताकरी।
श्रुताम्यासाभ्पां सहिता पतिभैब कवितामुस्वाद्यतीत्पर्यः। भतिभा संस्कारविशेपः। श्रुतं कान्वश़ेग्य: भवगण्। अम्पास्त: पुनःपुनः परिशीलनम् । तदाहुर्न्येडपि-तां विना कावपं न भसरेख, भसरितमप्युपासासाय स्यादिति। श्रेत्द्यबेयय्-क्वचिदिनाइपि श्रुताम्पासौ देवताभतादादिनोल्पन्वतिभया काठ्पोद्यादिदे भाधिकपरम् ॥

श्रथ पूर्षं काव्यस्वरूप्वस्पादक्तयोक्का रसादयो निरूप्पन्ते। तन्र रसानाहुः । यया—

भृछारहाष्पकर्यारौद्रवीरमयानकाः ।.
रसा नब समुद्दिएा बीभत्ताऽद्रुवशान्तयः ॥ इति।
『वं रसानामनुगुएातया स्यायिभावादयो निरूप्पन्ते- :

## रतिह्हासश्र शोकभ्ष कोधेरस्साँौ भयं तथा। जुरुप्स्सा विस्प्यस्बतति निर्बेदः स्थाधिभाबकः ॥प॥

भमी शृक्षारादिए झ्रमेयीव ₹थायिभाबा भबन्तीत्पर्यः। एत प्व स्थादिभावा विभावालैः: परिपृर्या रसळपत्वेन परियामन्वि, यथा सुवर्यादयः कुर्डलादिलेवेनेति। यदुक्तम्-

परिपुष्टो विभावायेः स्थायिभाबो रसो मतः । इति॥
आलम्बनोषीपनास्मा विभाबः कारखं द्दिधा।
काचरोंडनुमावस्ष्षेतेपंं सहायों ठ्पभिचारर्यथ ॥ः॥
बिरोेेण भावयति उत्पाद्यति रस्पादीनिति ब्युत्वया सिद्धो विभाबः कारखास्वहूपः । स च विबिध:-श्भालम्बनोदीपनात्पा । श्रालम्ननस्वहूप उदीपनस्वरूपथ्य। यदालम्य्य रत्यादिर्भवति तदालम्बनम् । यया गृछ्बारे बान्तादि । यद् रल्यादिकमुदीपयति तदुपीपनम् । यथा शुछारे सक्चन्दनोघानादि । श्रनु पथान्राब उस्परिर्यास्येति उ्युत्पश्याइनुभाइः कार्य भृजारे कटाक्षादि। कदाचिदितरर्ससाधारखोडपि भवतीवि उ्यभिचारी रल्यादीनां सहकारी। यथा भृछ्नारे उन्मादादि । हास्यादीनों तु विभाइाद्यस्तन्तन्विख्वयाकाले बक्तठ्याः ॥
अथ गृछ्नारादीनां कमेंगैव लक्षयोदाद्यरानि-
रत्याख्यः स्थायिभाषात्मा वद्नभादिविमाबजः। कटाचाधनुभाघख्योन्मादादिव्घभिचारिभाक् ॥।
सम्भोगो विभलम्मख्व इड्नररो सिधिषो रसः ॥ง यस्य रतिः स्थायिभाव', कान्तादिरिंभावः, कटाक्षादिरतुभाव', अन्मादादिर्यंभिचारिभाबः स रतः गृत्रारः । स च लिबिषः-

सम्भोगो बिमलम्भथ। सम्भोगस्तु कान्तयोः पर天परालोकनस्पशनचुम्बनाद्विभिरनेकविषः । सम्मोगो यथा माधषचन्पूग्रन्ये-

सरसं दरचालिताखगुली बद्नाच््राद्नचालनेन सा।
शयिता दयिताडऽननं मुदा न्क्यामुन्मीलितलोचनेक्षते ।। कान्तकृतः श्टद्नारतटिन्यां यथा-

श्रालोकयाडSननसुधाकरपानकाले
वाले ! बिलोचनविलोलचक्रोरचन्चोः। मुक्काच्छूलेन नियं तब नासिकान्तः-

पीयूपबिन्दुरभितो गलितो विभाति ॥
विमलम्मस्तु दिविशः -भाबिवियोगसम्भाबनातो बियोगाच । श्मायो यथा माधवचम्पूग्रण्ये-

यामील्युक्ते कथपपि सकृल्मायानाथे निशीथे बाला म्लाना स्रगिब कलिता भानुभिर्भानवीयैः। भानम्रास्यं करकिसलयन्यस्तताम्बूलगुच्चं चित्रा रुकाडSकुतिरिब परं भित्विमालम्डय तस्थौ ॥ दितीयो यथा तंत्रैच-भालीचालितपघिनीदलचलत्मर्वाझ्रमझ्रीक्ठतस्वहालिद्नान्र्मर्मरीक्तवनबाम्भोजालिशय्या चिरात्। चैतन्यं कयमप्युपेत्य शनकैरुन्मील्य नेताइ्चलं बाला केषलमेब शून्यद्दृ्दा शून्यं जगत् पश्यति ॥
इवि भुद्धाररसः ॥
दासस्थार्या रसो हास्यो विभावाथैथथाकम्तम ।
बैरूप्यफुद्रगण्बत्वाऽवध्दित्या है: समन्चितः ॥ 5 ॥

यस्य हासः स्यायिभाव:, वैरूष्यं बिभाब!, फुल्लकपोलत्वादि-
 पसत्रोपनम्। स रसो हास्पः। यथा-

दिगम्बरो बदजटाकिरीटो भस्माध्बरागः फरिभूपषाब्थः। जरास्बलध्धुख्यवाहनेन समागतो गौरि! बरस्तवाइयम् ॥ इति हास्परक्सः ॥ भ्रभिष्टविपपोगाभ्रुपातग्ब।न्पादिभिः फमात् । विभावाथंर्युतः इोकस्थायी स्पाहफरुणो रसः॥९॥

यस्य शोकः स्थायिभाक:, शभीष्ट्स्य पुत्रदेवेंगयोगो विभावः । विभयोगस्तु द्येविघः-दूरगमनादेरूपो मर्यारूपथ। श्रत्र पुत्रादेद्दुरगमने न कर्याः किं तु भावबिशेप इत्यम्ये। अभ्रुपातादिरनुभाबः, ग्लान्यादिर्प्यभिवारिमानः स करुएः । यथा माघवषनपूग्रन्ये -

भयि जीवित ! पामरोडपरो भवता कोपि समो न बीक्ष्यते ।
यदुपेक्ष्य भवान स्थितो दिंव गतमेकाकितया निजेश्रर् ॥ यथा च विभलग्म: करुो नाडन्तर्भवति तदत्रे बक्ष्यामः। ₹ति करुयारम: ॥
फे ाधस्यायी रसो रै।द्रो विभाबायैः समन्वितः। मार्सर्यहस्तनिष्पेघसंमोहा बैर्यायम म् ॥?०॥

यस्य फोधः ₹्थायिभावः, मात्सर्य विभावः, इस्तनिण्पेषबाक्याउम्बरादिस्रुभावः, संमोछादिर्य्यभिचारिभावः स रसो रौद्र: । यथा-

स्तम्भादुत्ल्लूस्य गर्जद्स्सुकुक्रुटिलितमेक्षयः स क्षयोन


उत्कल्योक्छल्य मांसें रकटममिनटन्नुक्को व्युक्काटं
दंघ्रामन्दृृपश्नन् नृहरिखतु ₹ः कष्टतः ₹पष्टमिष्टः ॥

## इति रौद्रार्तः ॥

उत्साद्धा区्पः स्थापिभावः प्रभावादिविभावभूः ।
बैपोंडनुभावो वीरः स्याद् गर्वादिव्पभिचारिभाक् ॥??॥
यह्प उस्ताहः स्थायिभावः, भभावादिर्बिभाव:, घैर्यादित्रुभाब:, गर्बदिर्छ्येयिचारिभाइः न रसो बीरः । स च त्रिविघ:युद्दवीरो दानवीरो दयावीरशेति। तत्राबो यया-

मदान्धकरिचीक्कृतिक्फुरितसक्नरमाझयो

तथाइपि यशबन्तभूद्वयित पप किच्चित्मित
मितमितमुदीरयन् घनुरनु ${ }^{\text {म्ररनीन्कते ॥ }}$
द्वितीयो यथा-
गौठभीयशबन्तर्सिहतृपेः पश्याइय दानोत्सके
चन्तुर्यांचिनि सम्मति प्रतिदिशं देही़िति बाब्ये क्रतिः।
देयंदे यमितिरितेष्ठु रसना चाडऽनन्द्वसिन्धौं मनो
धावथाचकृन्दपारिपु परं पायिः परिम्रीडते ॥ बृतीयो यथा माधवचम्पूग्रन्ये-

उदम्चस्कलोलैख्यिद्यावतिमुदिएय विनयी पुरः ₹्वीयामेत पथयति तनुं निक्नयविषौ।
श्रोड्चक्कलोलॉर्भयतरल माश्वास्सयितुमुस्पपषं मैनाकं पुनरयमथो याति जलघिः ॥

द्यायां कर्याब्यनहारसु गौयु पव । न तु दया करूयेsध्पन्तर्भवति, दयाया उस्माइः कर्यास्य तु शेक इति भेदात् । इति बीररसः ॥
उपाघूादिभिर्भिभाषैस्तु क्पाघैरनुभाघकः। मोद्वादिठ्यामिचारी च भघस्थायी भयानकः ॥ १२ ॥

यस्य भरं स्थायिभावः, व्याघादिरििमाब:, कम्पादिर्नुभाव:, संमोछादिर्ब्येभिचारिभावः स रसो भयानकः। यथा तब्रैब-

न पर्यति तरकिज्यां न च गिरिं न खातोदरं
न भालयति चा ؟चिन्यूगपर्ति पुरस्तादयम्।
मुहुर्मनस्ति भाबयन्निजबिप्तचेष्ट्टमो
पलायनपरः करी विकलधीः परं घावति ॥
इति भयानकरसः॥
स्थायी जुगुप्सा बीभत्से. विभाथाधा यथाक्रमम । सनिम्टेच्चयनिष्ठीवंबंमोहाधाः प्रकीर्तिताः ॥ ? ३॥

यस्प जुगुप्ता स्थायिभावः, अनिष्टस्प कदर्यंत्तुन ईक्षयां दर्शनं तदेब विभावः, निष्ठीवाद्रिरनुभावः, संपोढादिर्व्याभिचारिभावः सा रसो बीमट्तः। यथा-

इयं ब्याधदारा विकारानुपेता
म्याग्रालितन्र्रा सकडालमाला।
अतिह्यात्तबक्र्रा दिशि क्षिप्तनेत्रा समुक्कल मांसं पिशाचीव भुक्के ॥
इति बीभस्तरसः ॥
सद्धुलो बिसमयस्थायी मायादिकविभावमू:।
रो माञचायनुभाषोडंप सत्तन्भादिछ्पभिचारकः ॥ १४ ॥

यस्प विस्मयः ₹यायिभाबः, नटादिकृतमायादिविभाबः, रोपा5वाद्रिशतुभावः, स्तम्भादिर्व्युिचारिभावः स रसोSच्युतः। यथा-कलपबतायाम-

अाकाशे पुष्पराजी रचयति दिवसे तारकालीर्नेंशायां भूमीपृष्ठे विवस्वन्रुह्रिनकिर्खायोः कोटिविम्बं तनोति। हस्तन्यस्तारविन्दे जनयति कमलानर्वने वर्तमानं सूध्ये्रेणु बिपानां शतमपि शतथा मायिकोऽयं किमेतन् ॥ इस्यद्धुतरसः ॥
निरेंदस्थायिकः श्रान्तः सर्सङ्ञादिविभाचभूः। न्त्रादिकानुभाबोऽंज सत्तन्यादिध्यमिचारिकः ॥२叉॥

यस्य निेंद्ः स्थायिभावः। निंेद्स्तु आत्मनोऽबमानं, संसारे हेयत्बनुद्धिर्बा । सस्सछादिविभाइः, क्षमादिरतुभाः; हत्तम्भादिर्ण्यमिचारिभाबः स रतः शान्तः। यथा शिवस्तोष्रे-

समालम्य पीतीरमरतटिनीतीरशकले
दिनान्ते शाकाशी कचिद्वपि च काशीपरिसरे।
निमपार्द्ध गड्नाधरचरएसहानिजमनो मनाग्यांच पूतं नियतमभिभूतं कुमतिभिः ॥
इति शान्तरसः ।।
अंथापां रसानां रूपायि दैबतानि च कथ्यन्ते। रसासतु ₹पामस्कटि कपारणबतधिथिश्रितः। अार क्रगौरमलिननीलगारेसितां कमाव ॥ \{\& ॥ विध्णुर्मरकतषरुणौ ऊद्यः घाफस्तदनु कृतान्ताखँः। मह्हाकालो विघाता बह्मेति द्वृतं रसानामू ॥ १७॥ ?

अश्र केचित्र-शान्त इन मायाडवि दशमो रसः। मिथ्याघानमत्र स्थायिभाइः सांसारिकमोगधर्माधर्मादिर्विभाब:, पुगकल गराज्यादिरतुमाबः, मनोरथादिर्ब्यमिचारिभाःः इवि घद्नि। उदाइरन्ति च-
बालालाटी छगम्भोरहहरसकरी बापिका काऽपि कान्ता
तलपं चन्द्रानुकलं पकटयति मिथः कामिनीकामनीतम् । रूपं कामानुरूपं मयिएयमबनं बन्धुरं बन्धुरहो

लेाके लेाकेश कस्य स्वमसि न सुवने सर्वद्वा सर्वदाता ॥
इस्पादौ। पषं चेदं माचीनम् । अंेदें चिन्ट्पम्--पायाया घनादिस्श्रेनाऽजन्यत्वाद्रसत्वासम्भवः। रसास्तु संर्वे जन्या पव। कर्य बा कथयेन्मिथ्याइनानादिर्मययायाः कारयमिति शासम्नविरुद्धस्वाव । वस्तुतसतु च्रालड़ुरिकायां मते रसो निस्य थानन्दूरूपः। श्रत₹तस्य म्नस्वस्पस्वेन मायाया रसत्वाऽसम्भवः । माया हि तुछ्छा विनाशशालिनी व्रह्मभिनँबेति दिक् । घत एब माचीनसाम्मदायिकैरपि नँबैव रसाः कथिताः ॥

नतु बिमलम्भशृन्नारः करुया प्वाडन्वर्भवतु रुदितबिकापदेहतनापि सच्चादिति चेन, करुयो शोकः कार्यां, विमल्लम्ये शोकरूपकारयास्याडभाबात् । ननु इष्टविश्लेपजनिसमनोचिकारविशेप एव शोकः, स च विमलम्भेऽस्ल्यव चेत, न हि शोक: केबलमिष्टविश्लेषजनितमनोबिकार बिशेष पब। थ्रपि तु इष्टविशलेपजनितो रत्यनालिड्जित्तो मनोधिकारबिशेप एव । तथा च विमल्लम्भजन कमनोविकारह्य रत्यालिद्भितत्बेन शोकल्व।भावः । विशिलष्टे कान्ते रतित एव मनोविकारोक्यात् । ननु वर्दि मृतेऽपि कान्तयोरन्यतरस्मिन् शोको न स्यात् । घत पव न स्पाचच कर्यो रसः, स्याचच विभलक्भ प्व

तडा रतिसश्वादिति चेन्न, मूते - तु कान्तयोरन्पतरस्मिन् रतेरेवाडभावात्। रातिस्तु इष्ट्समीछाजनितमनोचिकार प् । तथा च कान्तयोरन्यतरस्मिन् मृते पुनर्मेलनस्पा Sस्भायितस्वेन घानात, इष्टसमीदाया प्वाडसम्भवः 1 घ्यत प्व रस्यभाबान्न विभलम्भः, कि तु करुया एव। यदि पुनर्मेलनसम्भाबनाइपि भबति तदा भबत्येव विमलम्भः। नन्बेंब सति पुत्रादावपि विदेशं गते कह्यारसो न स्याच्तत्राऽपि पुज्राद्रूपूं यदिबंटं तस्समीइ़जनितमनोविकारसत्चात् । स्याच विभलन्मो रस इति चेन, इए हि रतिर्नेष्ठमाभसमीछाजनितमनोविकारः कि तु कान्तकान्तान्यतरसमीहाजन्यमनोबिकार प्वेति न दोपलेशोऽवीति बोध्यम् ॥

रतिंद्येवादियिषया भाव इत्यभिधीयते ॥ १८॥ भ्यत्राइडद्विना नृपपुन्नगुरुमिन्विपरिग्र६ः। देवविपया यथा शिाबसतोंन्रे-
न सा मुक्तिः साध्वी त्रिपुरहर ! माध्वीकसुभगा
न यस्यां स्वद्नक्तिः पभरति न बक्ति त्वदभिधाम । अये गौरीबन्धो ! मम स भवबन्प्रोऽपि स्रुमगः

क्षयां यस्मिथेतः कलयति तबेतः पदयुगम् ॥ नृपविपया यथा-

यद्प्येतां भूमीमनु जयति भूमीपतिशतं धनानां मानानामविरतामितो दानरासिकम् ।
तथाडज्येतं त्पक्तुं कथमपि न वाइ्छा समुद्यल्यभिशं बित्तानां नृपतियशबन्तं ऊ यामपि ॥ पुत्रविषया यथा माघवचमपूग्रन्थे-

उद्ञच्कल्लोलैनिजितनुजबाहसल्यवश्रः

 परीबादाद्भीतः कथमपि पराबृत्तिमयते ॥ गुरुविषया गथा-

इमौं मट्टाचार्यमबररघुदेवस्य चरणौ शरएयौं चित्तान्तनिरखधि विधाय स्थितबतः।
किमन्यैर्वाग्देवीम मुखमखभाजां मभजनेः परिस्फूर्यैं वाचाममृतलहरीनिर्क्करजुपाम् ।।
एवं मित्रादिबिपयापि घोध्या। ₹सानामधिकविशेषे ग्रन्धन्यन्ते वियेचयिष्यामः ॥
दै ताइस्दैतमताधिनिर्णयविधिभोडुद्धु|द्धि: श्रुतो भदृचार्यशतावधान इति यो गौडोद्रवोऽभूश्रविः। प्रन्थे काव्यविलाससंज्ञिनि चिरक्जीवेन तज्नन्मना सर्वाया रस भाड्निरेव कधितारम्भाय सन्माबिता॥? ९॥

इति श्रीचिरक्जी ब मद्वाचार्यकतकान्यचिक्षासे रसमयी भथमा भढ्विः ॥

खण बितीया भाव्नेः।

## अथाइल बिविधाः।

भूष्यन्ते काब्परूपाणि विना तैः र्पादिसूता। अलछ्ञारा इति रुवातास्तस्माषे योषितामिष॥ : ॥ घस्पार्थ्थः - वैर्पपादिमि: काव्यरूप्वाशिए कान्पस्वरूपायि भूप्यन्ते तैबिंना काध्यरूपेषू विरूपदा।कि स्पात् 1 तस्माचेड्लक्कारा इति ख्याता योषितामल क्छारा इव। उपमाडनन्व वस्यैब व्रतीपललिसोपमे। रूपकं परिणावश्योश्लिधिलावन्दुतास्ततः ॥ २ ॥ द्रेकापन्हुतिपर्यरतापन्घुली कैतवेन सा। बत्मेच्चर च स्मृतिभ्रास्तिसन्देछा मीलितं तथा ॥ ₹॥ उन्मीलितानुमाने डर्थावत्तिः परिकरस्तथा।
 सामान्पातिशयोफी च मौढोकिसमुल्पयेगिता। अ्रण संभाबनं श्षें दीपकाषृत्तिदीपके ॥ द ॥ प्रतिवस्तूपमा चैव हृृ्टान्त्य निद्रर्शाना उपतिरेफः सहोक्किय्य बिनोक्किस्तदनन्तरम्य ॥ ॥ समासोक्रिरण श्लेषः पशंसाइमस्तुतस्प च। स्वाल्सामान्पविशेषश्य न्पासोडद्यर्थान्तरस्य च॥७॥ पर्षायोक्फिः स्तुतिर्निन्दा निन्दास्तुतिरतः परम्।
 अ्रसंभवे। विशेषोधिर्थि भावनमसझुतिः। विषमं च समं चैच विधिक्रमघिकं तथा ॥९.॥

श्रन्पोन्यं च विशोषश्य हयाघातो गुम्फ पव च। एकाव्बी लधा माबादीपकं सार पव च ॥1०॥ यथासह्धंधं च पर्यायः परिधृत्तिरतः परम्।
परिसळ्वथा विकल्पश्र समाधिख्ष समुबयः ॥ १? ॥ पत्यनींकं पतीपश्र बद्वासः पूर्वरूपता ।
 उत्तंर पिरित चैव ह्याजोशिहिस्तदनन्तरम्।
 बदात्तभ्या Se्युच्चिर मी अल ख्करा: पर्कर्लितता: । चिचाSनुपासयमका नानाभेदविबच्चणाः ॥!४॥ पुनइक्तपतीकाशः शब्दे व्वेते पक्रीर्fिताः।

बपमा यन्र साहर्यल्लच्मीकल्धसति दपोः ॥ १२ ॥
भस्यार्र्य:-यत्र द्रयोरपपनोपमेययो: साद्श्वलक्ष्मीरल्धसति साधश्यं घकटमेब भासते तत्रोपनालङ్कारः। यदीयंयं सादृरयमन्पत्र कर्यर्ते बदुपमानम्। यस्मिन साहर्यमन्पस्प बर्ययेते तदुपमेयम्। सादृरयं तु तद्विन्वले सति तद्गतभूयोधर्घबच्च्वम । साहश्यन्पड्जकार्य ₹वादिशब्दाः। यत्राइमी सेवेंडि तत्र पूर्खोंपमा। यन्र चैपामेकतरं नासित तत्र लुत्तोपमा। पूर्णोपमा यथा कल्वलतायाम-

उदिवानन्दसन्दोहसितिमिताऊयलोचना।
इयं गायति तन्वनी कोकिलेव कलस्वरम् ॥
घ्रोपमानं कोकिला, उपमेया तन्वही, साहश्ं कलस्वरगानं, उ्यञ्जक इवशब्दः-इति भबस्येपा पुर्योंपमा। चन्द्रमुखी-

स्पादौ लुमोप्राः, तासामुदाहरयां ग्रन्यनाहुल्यभिया विशिष्य न दीयते ॥
उपमानादमिन्न स्यादुपमेये श्वनन्वयः।
उपमानाहुपयेये डभिने सति अनच्वयालड़ुारः स्याद। यथा तबैंच-

समतां व्वयि कर्पास्य कर्यायन्ति बलेरपि। मन्मते तु गुर्यैसैसतैरैमवानिद्द भबानिब ॥
श्रन्न भबत्पदस्वमोध्यस्यैंज राल उपमानत्वमुपमेयत्वं नेति भबस्पनन्वयालड्डारः ॥

उपमाने उपमेपये सति उपमानख्येन पसिद्धस्पोपमेयख्ये कथने कुते सति मर्तीपोपमाल छुरः। यथा-

तदास्पसहेशं दृष्टं मरसीपु सरोर्दम ।
किज्च तन्पुलिने खेलत्बजजना नपनोपमाः ॥
भसिद्दमुपमानं सरोरहद्युपयेयं मुखम्। इह तु तद्दिपरीतं मुखसदृधाव्येन सरोहहस्योक्ततया, पवं खन्जननयनयोरपीतीई भवति मतीपोपमालड्ぶरः ॥
उपमाने तु लीबादिपदाब्ये बलितोषमा ।
उपमाने लीलादिपदयोगे मति ललितोपमा भवति। लीलादील्यादिना स्पर्दाविलाहादिपरिप्रहः। यथा माधवचम्पून्यन्ये-

भालीनां पुरतः कुतुहलनशाव् कराान्तकर्डूमिणा-
दन्गल्या दरचालितस्य सहसा चेलाइ्चलस्पान्तरे।
एतस्याः न्र्यामीन्नयाययमिदं खां बीक्षिठुं सर्वतः सेलन्मम्नुलख़्नरीट्युगलत्पपर्दि स्कुटं लक्ष्यते ॥

श्रन्रोपमेयेक्षयादयस्योपमाने खञ्जरीटयुगले स्पर्दीविपद्यो: गेन भबति ललितोपमा।।
रूपंकं ह्याँदैक्ययोषे उपमानोपमेययोः ॥? ॥ ॥
उपमानोपमेययोखैक्यबोधेडमेद्वोधे रूपकालड्कारः र्याव् । घथा-

भतापोयद्द।नानलबएलद्ग्धारितृरात:
समुदूगच्छड़ूमाजजनितगगनभाद्नयायुवि । स्फुलिद्नाभासताराः परित इति सम्भाप्यापरास्तबाडरीयां दारा हृद्यनृवकारागृहगताः ॥
अन्र मताप प्वोघद्वावानल इति समासबरा।दुपमेयस्य मतापस्योपमानस्य चोघद्धावानलस्याड मेदः पतीयते इति भवति रूपकालङู下ःः। एवमरितृययोरपि ॥
परिणामो मवेदूप्याद्नूवके उघवधानगे।
घश्राइभेद थारोप्यते तदूध्यम् । यस्याइभेद श्रारोप्यते तद्भूक्रम्। तस्मात्रस्मिन् क्यवधानगे सति परियामालक्कारः। यथा श्नङ्नगरतटिन्याम् -
गमनोद्यमभाजि जीबितेशे बनितानां नमदाननं सिथतानाम् । श्रुखाम्मुजशोभिलोचनान्तर्जलधारैब बमून दुर्दिनशीः ॥।

श्र रूप्यरूपकयोर्जल़ारादुर्दिनभियोर्बभूषेत्यनेन च्यकहितत्वात परियामालड्रारः। ध्षन केचित् परियामह्य हत्क्तयान्तरं बदन्ति ॥
बहुमिर्म्हुघारोपादेकस्पेश्जिधितां मतः ॥ १ऽ॥
 लन्क्राः। बहुमिरित्युपलन्त्यम् । यथा-

सुधांशुः स्वपज्कैनिपक्षैस्तु कालो
विचिन्स्योडसि चिन्तामयिर्याचमानैः।
हमरो मानिनीभिः मियः कामिनीभिघंनुनेंद्वमुर्तिंधनुंदेदव विन्रिः ॥
शँनैकस्य तृपद्य स्वपच्चादिरिम्बहुभिः चन्द्रादित्वेन नानाविधतयाइडरोषान्म्नव्युक्धिखितालड्डुारः ॥
अतध्यमारोपचिंतुं तथ्यापास्तिर पन्द्धुतिः।
घ्मस्यमारोपयितुं सल्यस्पाऽपास्तिरपलापो यन तन्नाडन्हुुतिरलड्रारः। यथा-
चन्द्रे कलंड़ंड कथयन्ति मूढा कयं बदामोडमृतमान्रलोभात्व। तद्रशिमसून्नान्तपयेन गत्बा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रविम्बम् ।। घ्मन चन्द्रे कलङ़ंँ कथयन्ति ते मूढा च्यक्ञा इस्युक्त्वा चन्द्रे बास्तवं कलड्ममपलप्य अनास्तयस्य पिपीलिकाचुम्ननस्य। 5 डोप:
 खो जातिमादायेति नैकपिपीलिकाकृतचुम्बनस्वम्भाबनाको दोष: II
भ्रान्तापन्ड्रुतिरन्यर्य शाङ्ळां भ्रान्तिवाइये ॥ १९ ॥
घ्रन्यस्य ध्रान्तल्य राङ्ऍायां जातायां सत्यां सत्यवस्तुकथनाद्रुविपपीभूतह्याऽपलापेन भूपनिबारणे कुते सति भूा户्तापन्हुतिरलड्बारः । यथा-
कलस्वरं गायति कोकिलाखी तेनैन विश्राम्पति मानसी मे। वर्पाष्ठ कि कूजति वा चिकाली न सा पिकाली तु सरखी तदाख्या।।

घन्न कोकिलाख्य। चाली गायतीस्युक्ते कोकिलपड्डिरिति भान्त्या पृंच्छून्त्या: कस्याथिद्ध अ्रमविपयीभूतां पिकालीमपल्पप्य

सत्यमूतां कोकिलाख्यामालीमुक्त्रा भूमनिवाररां कतमिति भबति भून्तापन्हुतिरल ङ्बारः ॥
छेकापन्हुतिरन्पस्य गङ्क्रा तथ्यनिन्हेव।
यत्राडन्पस्प शह्बस्या भीत्या तथ्यस्प निन्द्रोडपलापस्तत्र ेेकापन्नुतिरल स्रारः। यथा-

घ्याडडयातो निशि द्दारि जल्पन्मघुरमानतः।.
सन्तुप्टः सखि! कि कान्तो न हि हन्त स कोकिलः ॥
अ्रन्न काचित् सर्लीं भति स्वदृत्वमयायात इस्ये्येंडाऽकथयत्व । पुननन्पयोन्नाविंत तथ्यभूतं कान्तंन नहील्यनेनाडपलप्पाडतथ्पस्प कोकिलस्य कथनान्त्रति छे छेकाएहुतिरलड्ञारः ।

पर्यसतापन्दुतिर्यंन्न धर्मिमान्रं निधिध्येत a २०॥ यन्न घम्येंब निविष्येत न तु घर्मस्तन्र पर्यस्तापन्हुतिरलझ्హारः। यथा-

छृपारामक्षोगीपतियशसि शम्बत्स्वमहसा-
डनखेेनाडडविद्योतयति जगतीपय सहसा।
स्वधाधामेल्येवं स्फुरितमपि राकानिशि परं
कलंड़ेनाइलं कः कलितममुपन्तः कलयति ॥
घन्र राज़ो यशस्ति जगतीं विद्योतयति सति कलङ्ढेन कलितममूं सुधाधामेति कः कलयति, न कोडपीस्पर्थ!, इस्पनेन वास्तंव चन्द्रस्वर्घर्मियां निपिद्ध्य यशस एव चन्द्रस्वरूपत्वकथनेन भवति पर्यस्तापन्हुतिरलङ्ञारः ॥

कैत्तवापन्दुरतिर्यंत्र उपाजायुस्कर्तिनें भबेत्।
यन्र ब्याजमिपच्छलादिशाव्देन बास्तवस्याडपन्हवहतन कैनबापन्दुतिरलळ्काशः । यथा माधवचन्बूग्रन्थे-

मध्यात्समानीय स्रुसारभागं बक्षोजपुत्वादयिता विधाता । अ्रतिमयन्नाप्रिबलीमिपेया सोपानवर्वंशित्यं चकार ।।
अन्र मिपेयोतिशा言न न्विवल्या अपलापः कत इूति भबति कैवरापन्दुतिरल द्धारः ॥
किणिच्चत्सम्भाव्यते यन्र तत्रोश्येच्चां प्रचक्षते ॥ ₹? ॥
यन्न कस्पचिन्दूतनः संभावनामानं क्रिखते 'वहुखा इंद भविष्यती’ल्यादिना तनोलेज्तालझ्नारः । संभान्नाष्पज्जक्कासुनूरं प्रायो धुवं मन्ये शङ्ढ़े जाने इबादिकाः। संभाबनां ठ्यञ्जयन्ति भतीपो बहुधेति च ॥ यया माधवचम्पूप्रन्ये-

भायोऽनीक्रभेया भुग्नशिरसोड्व्वाशीविपाधीशित्: प्रोच्छूासानिल सूर्यांता बहुमती ब्योगेद्वमारोइति।
कि बा योधपरम्परासमुद्वितोोधानलादुत्थितो भूमोऽयं करिकर्क्यातालपवनोदूपूतो विएल़ाइते ॥
घच तादृशरोपनागस्य घ्वासानिलेन बूर्णिता पृथ्वी माय श्राकाशमारोइतीति घूलीघोरयिमालोक्य देवतानां संभाबनेति


ब्यन्जकानाम मांबे तु गुसोल्येचां प्रचक्षते।
ठ्यइ्जकपदाभावे समावनायां सत्यां गुतोलेलेक्तालङ्ञारः। यथा-

द्दयेश ! धराधीशमतापोत्वापकातराः ।
मल्येकमुदंयं यान्ति घ्वादशाडपि दिवाकराः ॥
श्न मतापोत्तापादिव कातरा इति संभाबनाडस्ति, ह्यूज्जकपदामयोगयेति भवति गुप्रोल्येक्षाइह्वाःः ॥

## स्पार्समृतिभ्रान्तिसन्देक्वेहतदेवाऽऊ

 बद्बारः। बर्बितेन सन्देछेन सन्देढालङ़ारो जेय इलर्थः। तत्र स्मतिर्यथा माघवचन्पूयून्य-
नासाप्रन्पस्तहष्टे: स्वविपयविकलीयूतनाब्वेम्द्रियाया
किष्चित्किश्चिदधल्याः पुलककपषि तनौ मिश्चिमालम्विताया:। कालिन्दी कूल कुज्जे निरणधि मछतलेप्यितं यधद्वासी-

भन्र विरहियायाः पूर्वनरितस्रर्यकर्शनेन भदति स्मृत्यलद्बरः ॥
भून्ल्यलक्षारो यथा तंत्रै-
मन्दमाकलितकङ्ञ खफ्यां चक्चलेन बसनाइ्चलेन सा।
तत्र दीपकलिकाभ्रमान्मुछ्डेंष्टते मरिशिखाबिलोपने ॥
श्न नवोढाया गृहन्मरियिखास्टु दीपकलिकायूमबर्यांनेन भवति मू|न्न्यलङ्डारः ॥

## सन्देदालङ्इारो यया-

ख्वयानीतो देवः किमिए बद लक्ष्मीपरिबहः
क्वादृषिर्जाता किमथ यशबन्तक्षितिपतेः ।
समन्तात्बेलन्ती तब भवनमासाय्य कमला यदेषा लोलाडपि क्षयामिव द्नानि क्षपयति ।।
शत्र विष्योरानयनस्य यशवन्तनृपतेः क्रादृष्टिपातस्प बा फलमिदम् । तादृश्या धपि कमलायाः क्षयनुल्यतया दिनानां यापनमिति सन्दे बनर्यानान्भवति सन्देहालङ्लारः ॥

## यीबितं घदि सादृश्येनाऽभिभूतं न बच्द्यते।

यदि ₹बसृृरार्मांन्तरेखाडभिभूंत बस्तु न लक्षये न ज्ञायते ती़्डि मीलितालङ़ारो भवति । यथा शृद्नारतटिन्पाम्-

कुचयोरतिगौरूरूपयोर्घनकाश्मीरजयोर्विलेपनम् ।
कुरुते स्म युता पुनःपुन्नर्न कुं किन्तु मेयवि चिन्तयन् ॥
चन कुचयोरतिगोरस्येया।SAिभूतं कुब्कुमं न ज्ञायते । ध्रत एव युषा पुनःपुर्थिलिपनं कुक्क्रमस्प करोतीति बर्याननान्र्वति मीलितालङ़ारः ॥
साहररयाभिभवे स्कूत्षा हुतुनोन्मिबितित मतम् ॥ २२ ॥
सादूर्येन सदृशर्यर्मेखाडभिभवे केत सति बस्तुनः पुनः केनचिड्दुनाना स्कूतॉं जातायां सत्यामुन्पीजितालड़ारः । यथा कर्पलतायायू -
इतः बरोजेपु बितेपु संस्थितो न लक्षते इंसगयाः समन्ततः। कदाचिदायाति विमेद्मप्यसौ पतड्रोफेमचलल्पतनक्नः ॥

श्रत्र सितपघवर्तिशवेततार्प्वसाहशयेन इंसगयास्याडभिभवे भेदाइ़ाने करे सति भवत्युन्मीलितालङ्झारः ॥
अ्रतुमानं च कार्यदेदें कारखाद्यवधार खाम्।
कार्यादिस्पूेया हेतुना यन्र कारयादीनामबधारयां ज्ञानं भवति तत्राइनुमानालड़ुरः । यथा माधचचन्ूूग्रन्ये सइसा हृदये निधाय चेतो नयनादीन्द्रियसुदयां विधाय । प्रयि करएकिताढ्नयद्या ! सलं कथय ध्रायसि कि रहोनिषब्या II

अ्मत्र नयनमुद्रयादिख्वण्यानकार्येया हेतुना किज्चिद्विपयकध्यानझ्ञानं जातमिशि बिशिष्य पृच्छति '管 ध्यायसी'ल्यनेनेति भォल्यभाइनुगानालङ्लं रः ॥

अ्रार्यापत्तिः स्वयं सिबचेत्पदार्थान्तरवर्शनात् ॥२३॥
एकपदार्थवर्यानायद्यन्यः पदार्थः स्वयं सिद्धधेच्चदाइर्थापत्त्यलछ्बारः। यथा तगैब-
एवस्मिन्मुसलायुधे रखासुबो मूर्धानमारोदति
पोद्यद्वास्वरमरडललो दिनमगिः खद्योतपोतायते ।
शक्र: पृष्ठगकातरेक्नयागयैरस्याऽSस्यमालोकयन्
धाबन्मूर्च्छति सह्नराचच पतिः कोऽयं पतद्नाकृतिः ॥
ज्रैन्न्द्रादीनामेबंबिघदशारुपैकपदार्थकर्यानादेब बलमद्रस्य शौर्यतिशयरूयोडन्यः पदार्थः स्वयमेव सिद्धघति । तथा हि बलभद्रस्य शौर्यातिशयं बिनेन्द्रादीनां ताहर्शी दशाउनुपपनेति तस्य शौर्यातिशयसिद्धिरिति भाब इतीह भवत्यर्थपन्त्यल़्धारः ॥ अ्यलक्कारः परिबरः साडभिप्राये विशोषणे।

विशेषयो साभिमाये सति परिकरालड्ढारः। खथा विद्नन्मो-दतरक्निण्यामू-

देवानर्चय सक्चय पतिदिनं पुरयानि जन्मान्तरे भोगाय मयतो मह्ढाक्रतुविधौ ₹र्गाय हितां कुरु। इत्यं वन्चकवन्चनोल्पथगता बुद्धिस्त्वदीया चिरादभत्यक्षपदार्थर्यार्थरहितं पन्थानमारोहतु ।।
चन्न चार्वाकस्योकौ पन्थानमिस्यस्याऽमत्पक्षपदार्थसार्थरहिवमिति विशेपये साभिमायम्। तथा हि बइ्चकानां याइ्ककादीनां पन्था अमत्यक्षस्वर्गादिरूपपदार्थघटित इति हेयः, अ्यमत्यक्षस्याऽममायत्वात् । श्रस्माकं तु तद्वद्वितः ॥।
 यथा-

## अपि करिपरिभूतिवीतशक्तिथ्रिरजरयाइपि च जर्जरीकृताख्गः ।

 अपि भबदधिकक्षूधाऽमिभूतः किमु बुखुते मृगनायकसतृयानि ॥ श्रन्न मृगनायक इति बिशेष्यपंद साभिमायम् । तथा हि अपरे मृगास्तृयान्पश्नन्तीति युक्तमेब। ज्रयं तु मृगारां नायक： कघं द्यान्यश्नीयाद，विना दारितमत्तमातछपिशितानीति स्यात्काब्यलिल्ञनं चाब्याँ्थ नृतनार्थसमर्थके ।

वाक्यार्थ नूतनार्यचमर्थके कदाप्यजातार्थमकाशके सति कान्यलिङुम्कलारः स्यात्। यया भाधचचन्पूग्रन्ये－ भष्मीभूतः कुसुपविशिखः शम्प्षुनेन्रामिनाऽस्यू－

ज्ज्वालादायी तदुनु मनस्ति मात्रजन्मा बस्यूट। मूयस्तस्पिन् विरहदहनर्द्दाहितोऽसौं मयैंब

कुन्नोत्पनो व्यथयति पुनर्मामह़ो तन येद्रि।। तः्र विरद्दद्हनेन मदनहल दाह एव नूतनः कदाडप्यभूत－ त्वात्ताद्यार्थमकाशकोऽन बाक्यार्थ इति भवति काब्यतिद्ना－ ल⿱宀⿱二小欠心！！

यन्न बिनेब यल्नं बाञ्कितादर्थादधिकमाप्तिक्रार्यते तन्र भह्पयालाल्ञारः। यथा शछारत्तटिन्याम्－ अ्रद्याइसित सा रोपववती सरखी मे

निवेदिते दारि सखीयिरित्थम ।
यावघ्युवा बाइ्दूति दृप्रिमात्र－
मालिक्रितस्तावदयं युवत्या ॥
 प्राप्तिबर्खंनेन भरति मह्पर्यालह्रारः ॥
₹ध्यमाणविरुद्धार्थसम्भासिःतु विषाद्नम् । इष्यमायक्सुनो विरुद्धवस्तुमार्तियन दरार्यते तत्र विपादनालङ्कारः। यथा कल्पबतायाम -

गत्बा पिचाम्यति मधूनि समं बधूभि-
रित्थं विचिन्न्य सरसीमलिरेति यावत्।
केनापि ताबद्विमत्तमतद्नजेन
निर्मूलितानि सहनैब सरोरुारिया ॥
श्रन्नेष्यमाएास्य सरसीपु मधुपानस्य बिरुद्धं बस्तु मझुस्थानभूतानां सरोरुद्धाखामुन्मूलनं तस्य पार्तिर्बरिांतेति भववि बिपाद्नालड्ふारः II

सामान्यं पदि साद्वशयाइ्रेद पव न बक्ष्यते ॥२६॥ सादृश्यास्समानधर्मबशार्धदि परहपरं बस्त्तूनां भेद एव न ज्ञायते तहिं समान्यालड्बारः । घथा कल्पलतायाम्-

उथत्पलाशकुसुमैरमितैः समन्ता-
च्छोयीकृतास्त सकलास्तु दिशास्तु सघः।
नाडबोधि कामुकजनैरभिसारिएीयि:
शोयायितापि पुरुहृतदिशा निशान्ते ॥
श्रत्र साद्वश्याव् किशुककतसकलद्विद्धोयात्वरूपधर्माव निशान्तकालीनाऽरुयोदयक्छतारच्रमाचीदिशाया इतरदिगपेचया भेदो न लक्ष्यते इति अबति सामान्यालङ्धारः 1 मीलिते तु सहशधर्मेयाडभिभूतस्य पदार्थस्य ज्ञानमेव न. जायते, इह तु सदृघर्मबशात् परहपरं भेद्यान्नं न ज्ञायते पदार्थस्तु ज्ञायत एवेति मीलितात्सामान्ये विशेपः ।।

श्भतिशयोक्तिथतुर्विंघ- अक्रमातिशयोत्तयन्तातिशयोक्तिभंद्कातिशयोक्तिरूपकातिशयोक्तय इति । तासां कमेय लक्षयों-दाहरखानि-
घ्रक्नमातिश्शायोच्चिख्येष्युगपत्कार्यकारणे।
युगपदेकदैवे यदि कार्यकारखायोरृपत्विर्वर्येते तर्दिं अक्रमातिशयोत्त्यलड्बारः। यथास्वदरातिमदीपालभवने घ्रुवनेग्वर । । तब मोषेन दारिe्यं लंब्व समुपस्थितम ॥
 स्य पुर्षभावः परभावः कार्यस्य। इद तु तयोरेककालमेवोल्पच्चिबर्यानान्नवत्यक्रमातिशयोत्रिर इए्दारः ।।

अत्यन्तातिशयो चिसतु पैर्वापर्घष्यतिकमे ॥ २७ ॥ कार्यकारणायोः पौर्बापर्यव्यतिकमे सति कायोंवप्यनन्तरं कारयोटपत्तों बर्षाँतायां सत्यामत्पन्तातिशयोत्त्यलछ़कः । यथा शृळ्रारतटिन्याम -

मम तु मानमयी मतिरादितो गतकती बत तत्तुुुीक्षयाब । - भ्रनुनयं कूतबानथ पादयोः सखि! पतन पतिरेप पुनःपुनः।। चत्र कार्यस्य मानमझ्यस्य पसिद्दकारयादतुनयाई दूष्वमेोस्वत्तिर्दियांतेति भवल्यल्यन्तातिशवोक्स्यलछ्वारः ॥

यदि ₹्वजातिष्बेव ₹वमेदो बर्यते तदा मेदकातिशयोक्त्यबह्वारः। यथा तचैच-
घन्प्येयन्चेa विलासिनीनां लीलाबिलासमभवाय रीतिः। छस्तारसंसारबिचरियोऽपि यथा किल उ्याकुलवां भजन्ति ॥

क्षव्न सकलरीवीनां मघ्ये नितम्बिनीनां रीतिरन्यैवेस्युक्त्वा स्वजातिमध्य एव ₹वभेदः कुत इति भवति भेद्कातिशयोत्त्य－ ल零汶！II

रूपकातिययोकिः स्याहृपकादूध्यनिर्याये ॥ २८ ॥ साद्श्यवशाव यस्याभेदोऽन्यत्राऽsरोप्यते तद्दूभकम्। यस्मि－ हन्यस्याड्येद धारोप्यते तद्रूप्यम् । तथा च यन्न हुप्यह्योल्धेखो नारित केषछं रूपक्कथनादेव रूप्यमुन्नीयते तश रूपकातिश－ योत्त्यल票ारः। यथा माघवचन्पूग्रन्ये－

भुजद्नदयिताभिता लम्सदनेकपुष्पान्बिता
विरेफततिसेविता पमदख़्जनालह्नूता।
फलब्यभरानता विलसिता नंबै：पच्छकै－
बिंलोचनपथं गता भवति काषि हैमी लता ॥
घ्यन्र हेमलतास्वरूपस्य सूपकस्यैबोट्ट्रेखेन कामिनीस्वरूपं रूप्यमुल्लीयते，न तु कामिन्याः पृयगुल्धेखोड्यसित। एवं सुजग－ दयिंतोट्टेखेन वेयाी，पुष्पोट्टेखेन दन्तपर्ञा：ड्रिफतस्युद्धेखेन लोमाबली，खन्जनोल्खेखेन नयने，फलदयोट्रेखेन कुचौ，पद्धबो－


पौढोकिस्तद्शाक्षष्प तच्छक्तत्बावकल्पनम्।
तक्कर्मययशक्तस्यापि अ्रम्रम्थस्यापि तक्कर्मरिय शक्तर्वाब－ कल्पनं समर्थत्वकल्पनं यत्र क्रियते तन्न पौढोत्रसलड्डाःः । यथा－

दिरो दराहानूर्थं पुगपदधिर्ब भवलिका
समेल्य ब्रह्मायडं पसरितबती सिंहृत्पतेः।
दलचारापुष्पस्फुरदमृतधामैकफलिनी
जगत्पूस्यें कीतिःः कलयति लतामूर्तिभभितः ॥।

घन्न मूर्तियद्रहासमर्याया अपि कीर्तिललतामूर्तिंग्रहयार्कर्येन भवति मौढोस्यलब

वर्ण्यानां तुल्घधर्मत्बे कथिता तुल्पयोगिता ॥२१॥ बरर्थानां बस्त्रनां तुल्यर्घस्वे सति समानरर्मव्वे सति तुल्य－ योगितालक्षारः। यथा－

अंत्तं याते दिवानाथे निशानाथे महोदयम् ।
उन्मीलंन्ति कुमुद्वन्ति चकोरीनयनानि च ॥
घ्रत्र कर्यांनां कुमुबतीनां चकोरीनूयनानां चोन्मीलनरूप－ समानधर्धल्बवर्यान।：्नवति तुल्ययोगिताल⿱宀⿱二小欠心ः ॥

सन्भावंन यदीरथं हचादित्यूहे सति जायते। यदि इलंय स्याच्तरिं इदं स्यादित्यूें सति चितरेके सति सम्भा－ बनालळ्लारो जायते । यथा－
भ्राद्धाड्रीकृतपूर्वरीव्ति चनितादीव्यत्तितांधुपयं
कैलासीक्कद्विक्ंरीन्द्रशिरसि न्यस्त₹्वपादाम्युजम् ।
विश्वन्याप्यविनाशि शह्ञरपदं यायाक्तदीयं यशो न ₹्याबेघघावन्ती हिहृपते ！त्वदानपानीयजम् ॥ －घ्रत्र यदि स्बद्नानपानीयजं यशो न स्पार्तहि शाह्व（पदं यायादिति तर्कः कत इति भवति संभाबनालद्धारः ॥ अवर्णानां च बण्यीनां धर्मक्ये सति दापकम् ॥₹०॥

श्रयर्यानां भक्रतबर्याने मुख्यय्वेनाडनुदेशेश्यानां मकतरर्याने मुखु्यत्वेनोदेक्स्यानां पदार्थानां धमैंक्ये सति दीवकालद्दारः। यया कल्पल्लतायाम्－

इन्दु：कान्ल्या यतिः शान्न्वा नील्या च बमुधाधिपः।
रील्या काव्यं बर्षूर्या कुखे जनरम्ननम् ॥

घत्र घन्द्रादीनामवरार्यानां घार्यस्य च राभो जनरह्जनरूपर्घमक्येन भबति दीपकालछ्षारः ॥।

अाधृते दीपकपदे अवेदाषृत्तिदीपकम् ।
दीपकपदे बरार्याSवर्यर्योर्धेंक्यनोधकपदे अावृचे सल्याबृतिदीपकाल छुणरो भरति। आवृत्तिः पुनःपुनःकथनमू। यथा-

सुघांशुर्भाति यामिन्या कामिन्या भाति कामुकः।
लतया भूरूदों भाति भुस्रों भाति विदया।।
ध्रत्र वर्र्यस्य भूसुरस्य नाक्सरास्याडवर्यस्स्य च चन्द्रादेधर्मैक्यबोधकह्य भातीतिपदस्याडSदृचिरस्तीति भवस्याबृचिदीपकालन्कारः ॥

पृथणुद्दिप्टसामान्ये पतिघक्तूपमा घता ॥३?॥
सामान्ये समानधरें पृथगुद्दिट्टे सति गिनपदेन कथिते सति मतिबसूनि पतिपदार्थे उपमासक्वे च भतिकदतूपमालद्झारो भवति। यथा-

> बिलीनतामेव गता दर्द्रिता
> महीश! दानाय भबत्ररोदये ।
> अद्ध्र्यतामेव भज्ति कौशिकाः
> समन्ततो भानुमतः करोदये ।।

अ्मत्र दरिद्रताया उल्लूकानां चाऽद्श्यत्वभासिरूपसमानधर्मों दरिद्रतां विलीनतां गता, कौशिका शद्श्यतां भजन्तीति पृथक्षदेनोक्तः। शस्ति च अतिपदार्थमेबोपमा। तथा दि राड़ो भानुमता, दरिद्रतायाः कौशिकैः, करस्य किरयैरिति भवति पतिवस्त्व्पमालड्लार:॥

चेहिम्बप्रतिबिम्बूत्वं हृ्टान्ताख द्धुसिसत्वा।

यदि विम्वरतिबिम्ब्श्वं भबति तदा हष्टान्ताल भावः-यथा विम्ब्रतिकिम्बयोर्वाहत्तवमुखद्दर्षयागतमुखयो: परस्परमेकैन छ्वाया द्ययते, तथा यश्र पदार्थियोः परस्परमेकेन छाया भासते तत्राडयमलळ्खारः। यथा-

थनर्गलपरिस्फुरन्मधुरद्वि््यकाव्यंवदं हठो द्रतपद द्व यस्कुरितथीरपि स्पर्षते।
दिनिः कतिपयैरितः कथयितैब दिल्हीपतेः पदं तृयमिति 干फुटं मनसि भिद्धपह्धीपतिः ॥
शन्र ताहशकाव्यंबद्मपि हडोट्रवपद ब्वस्फुरितधीः कुकविरपि स्पर्द्दते इसेकः पद्दार्थः। इतः कतिपरैद्दिनेंद्विल्धीपतेरपि पदं तृयामिति मनसि मिह्लपद्धीपतिः कथयिंतेवेत्पपर: पदार्थः। |घनयोस्तु विम्वपतिविम्वभाइः सफुट एब। तथा दि घथा ताद्राका-
 वामिति भिद्धqछ्छीपतेरपि कथनमुपदान्तायँयेति । एवं ययैतक्कथनं तथा कुकविस्पद्दां इति परसंपरबिम्बभतिबिम्ब्देकेक्ष च्छाया भाबते इति भबत्यन्र हपान्तालक्ञारः। नन्वश्र पतिषस्त्पप्रालद्वारः कि न स्यादिति चेन, प्धीपतेः कथनरूपो धर्मः क्ककेे: स्पर्दांकरणाख्वो धर्म इति धरभेदात । पतिवस्त्वपा तु धमैंक्ये इति ॥

बाक्यार्थयो: सहशयोरैक्यारोपे निदर्शना ॥३९॥ सदृरयोर्शक्यार्शयोर्यतन्दवयामेक्यारोपे कुते सति निदर्शनालब्बारः। यथा गृड्ञारतटिन्याम योऽभितो बसतो नाथ ! भबतः समुपागमः । मदीयभवने सोऽयमिन्दोरगृतनिर्भरः ॥

घश्र सुखदल्बेनाइसम्भावितत्वेन च सहशयोर्नायकागमेन्दुसम्बच्ध्यमृतनिर्भुरयोर्यत्तत्पदेनैक्यारोप: कृत इति भवति निदर्शनाल छ్छरः । घसम्भावितत्बं तु सुटदेब। तथा हि-अभितो बसतः कान्तान्तरार्साइ्वनो नायकस्य समयाभावादेवागगाभावः । एवं देवतामात्रभोग्यत्वेनाsमृतस्य निर्मराभाबोऽपीति ॥ उपतिरेको विशेषघ्बेदुप मानो पमेचयेः।
उपमानोपमेययोः कल्विझ्दिशेषेख्कीर्प्रते ता़िए उ्यतिरेकालह्वारो भबति । यथा-

मुथेन बतुषा सत्यमान्न्द्यति मानसम् ।
मह्रान्तमपि कि खेषा संमोइयति सन्ततम् ॥
अन्रोपमानमूतमुधात उपमेयमूतबतुषाया: संमो हकत्बैनैब विशेष इति भवति व्यतिरेकालङ्जारः ॥

सहोक्तिः सह्यावश्षेड्रासते जनरठ्जकः ॥ग श॥
यदि जनरू्जकः सहभावः सह्वर्तिता भासते तरी सहों: चस्यलड़ारः। यथा-
अ्रतिचिन्रमिंद भुवने पतिपादितमेवपषो जगतीपतिना
विचरन्नपि यन्नियतं सह़ितो भबदीयप्रतापदिवापतिना।
यशबन्त ! नबक्षितिनायक ! ताबकदानपयोनिघितः सहसा
जनिमेन्य यशोहिमदीधितिरेप जगद्धवलीकुरुते महसा।।
अ्यग पतापदिवापतेर्यशोहिमदीधितेश्य सहभाबो जनरञ्जको भवस्येवेति सहोत्त्यल हुारः। ननु भबदीयमतापदिवापतिनेश्पन संयुक्तस्य मेस्यक्षरस्य पूबों यकारो गुरूरेवेति बन्दोभ㖇 इति चेन्न, रेफसंगुत्ताक्षरा 5 डघघकरं विकल्पेन गुरु भवती़्यतः पाठकाले ซघुतयोच्चाइ़यीयो यकार इल्यदोषात् । थभ च

जनरछ्जक इति विशेष्याप् 'संशैव दशभिः पु गैर्भारं वह्वति


विनोरिस्येद्विना किशिचहम्रसुतं ही नम्नुच्यते।
यड किड्चिब्रतु विना पस्तुंत बस्तु हीनमपछ्ठष्टमुष्यते तश विनोच्त्यल हारः। यया-

अ्यमन्दपुएयसन्दोहसम्पादितमनिन्दितम् ।
वृथा जन्मशृतां जन्म विना त्रहुनसक्चयम् ॥
श्म सुकुतस न्चयरूपकिड्चिद्नु विना पसुतं जन्मभृतां वाह्धगपि जन्माऽपक्ठष्टमुक्तमिति भबति विनोत्त्यलड्ज। ।। समासोकिः परिस्क्रुतिः घस्तुतेऽपस्तुतस्य चेत् ॥३४॥

यदि कर्मिभथिदर्थ मक्तुते वर्खिते सति अपस्तुतस्याइन्यपदाथरस्य परिस्फूर्तिर्मवति तदा समासोत्त्यलड्डरः। यथा कल्पलतावाम —
मयि मुकुलितमालतीलतायां स्थितवति यानि दिनानि सड़्नतानि । घह्र ! बिधिविधानतोडधुनैवं कथंमपि तानि पुनर्न बीक्षितानि ।।

घन्न सखीनां मध्ये परस्परं मालतीगुयावर्यानकाले केनचिद्धिरहिया कुते मस्तुतमालतीलतावस्थ।नवर्शानेऽम्त्तुत्तस्याsभिनवकामिनीसझ्ममंस्य मुकुलितेल्यादिपद्महिग्नेब परिस्फूर्तिर्भबल्येवेति भवति समासोक्स्यलड्रारः ।।

श्लेषः पदे चेन्नानार्धमतीतिः समयोजना।
यन्र पदे किज्चित्पयोजनवशानानार्थपतीतिर्भवति तत्र शलेपालड्कारः। यथा कलपलतायाम-

च्रातारो भूभृतां ते पबलतरम्रुर्राएासन्त्रासभाजां
यस्य मौढभवापज्बलनकबलिता नायका वाशिनीनामू ।

धाराभिर्दानावारमुदितनिजनमनःत्त्रसादोचिताभिः
पुर्यात्वं भाप्य वूर्ष सकलबलभृतां दुस्तरखंबं भनन्नि ॥
शत्र भूयृच्छ्छेद्देन राजन: पर्वताश्व, पुरनाखाशब्देन यवनस्षितीश इन्द्रध्र, कबलितशबवेने ग्रस्ताः शोषिताथ, नायकशब्देनाडचिपतयो भर्तारथ, वाहिनीशब्देन सेना नघथ, दुत्तरव्वशन्देनाड्योघ्यत्यमलढ़घंब्वं च कधितमिति समयोजनैब एकैकपदस्य नानार्यतेति भबतीइ शलेपाल
 यन साऽपस्तुतस्पाइपकुतबरर्यस्य परंसा स्रुतिः मस्तुवानुगा
 लड्लारः। यथा-

स्वर्यािजक्फुटमानमानससर:्षम्भूतिराविर्मष-
द्रीर्वायादरसारपूरिततया संशोभितह्र्धुन्निः।
दुर्भानेरवपानितो यदि पुनर्र्रामीयदीनान्बयैः
कि दीनः परिशंस्येते स्स जगतां हंसः भशंसास्पद्यम ॥
 भानिते मदापुरुे पर्यवस्यतीति मबस्यमस्तुवमशंसालळ्ञारः ॥

स्पास्बामान्यविशोषोकावलङ్ఱारः स एव ह्वि। सामान्पे बक्तण्पे विशेपोत्कौ सल्यां सा एव सामान्पविशेप पवाइलद्वारः। यथा-

धिगहो ! कामिपुरापानलं परुपर्कर्मिए ः।
जीवितान्यपि सुइ्चान्ति यदमी कामिनीकेत ।।
भ्र कामिनः कामिनीकृते संबंयेब स्यजन्तीति सामान्ये बत्रन्पे जीवित्वित्यागरूपविशोोोक्तिः कुतावि भबति सामन्पविशोपालढ़ारः ॥

भवेदर्थान्तरन्यासोऽतुषक्षार्थन्तराभिघा॥ १६॥
यन मुख्येनाडर्येनाडनुपक्त सहितं मुख्बार्यस्पैन परिपोषकबयाऽर्थान्तरं पद्रार्यान्तरमुच्ये तन्ताइर्यन्तनरन्यासाल क्जारः। यथास राबयो दैवतयूथराबयोो विदेदहभूर्पपतिनन्दिनीकते।
जगाम रामस् शौर्यमालयं न कामिनां किश्चिदपीह दुछकरम ॥
श्रत्र कामिनां न किंशिदलि दुछ्करामिति मुख्येनाडरेन सहितं राबगास्य यमालयगमनरूं मुखु्यार्घंस्पैब पारिपोषक्मर्थन्नरमुक्तโिति मउत्पर्थण्तरन्पासालङ्ञाःः ॥

फलेन मकहिमूने पर्यायोक्तिस्तु कारये।
कारणा फलेनैँ पकटीमूते सति पर्यायोच्त्यलड़ुरः। पया कल्पबतायाम्-

निजाझ्रुभि: पूरितभूपदेशाः विपासया पीतपयःमबहाःः । बनीर्घनीमूतददरीर्णिरीयामरिमियाः भाएगमिया अ्यन्ति II ज्रजाडरिमियायांं गिरीदरींभ्रयगारूपफलेनैच शन्चूच्चेदरूपं कारां मकटीभकतीति भवति पर्यायोत्त्यल द्धारः ॥
सतुतिष्याजेन निन्दायां सतुतितिन्दारभिधियते ॥३ण सतुतिव्याजेन निन्दायां कुतायां संस्यां स्तुतिनिन्दालह्रारः। यथा-

घन्पा घन्या न्षाजवृत्तिस्तवेये धन्पा धन्या चेदृशी धर्मबताद्धिः। मातुः कसउच्छेदिनी यातु राम ! भादुर्भुता गर्मियीगर्भपते ॥ अण परगुरामस्य क्षाइगृत्चौ धर्मनुद्दौ च धन्यक्वोर्कार्तनेन कताऽपि स्तुतिरिनिन्दैवाडट्पन्तार्थमेतुमातृकरनच्चेद़र्गियीयर्भपातकर्षृष्वादितीइ भवति स्तुतिनिन्दालह्कारः ॥

4

निन्दास्तुतिरल्बारो निन्दाब्याजेन चेश्स्तुतिः।
निन्दाब्पाजेन यन्र स्तुतिः क्रियते कश निन्दास्तुतिरल ङ्कारः । यथा-

बारायकि ! वृथैत स्वामाश्रयन्ति महाजनाः । भबभोगपरित्यक्तं यक्करोपि दिगम्बरम् ॥
भग भबभोग१रित्यागपूर्बक्षदिगम्बर्वकारियीं बारागयी महाजना हथा भजन्तीर्येनेन कृतापि निन्दा स्तुतिरूपैष। तथा हि—इयं खलु सांसारिकयोगकिरतं दिगम्बरं सद्वाशिवरूपं करोतीति भबतीह निन्दासुतिरलङ्छारः ॥

अाचेपस्तु पयुक्तस्यं प्रतिषेषो विचारणात् ॥३द॥
भथमत: मयुक्तस्य बस्तुनः पुर्नर्बिचारखाघन्न निषेघः कियते तजाइडक्षेपालङ़ारः। यया-

श्यालोकितुं यादि सरः सरसं लड्जनद्वपम्। अ्रथवाडडलोकयाऽ४ैव कान्ताया नयनद्यपम् ॥
भ्र खञ्जनमालोकितुं सरो याहीति मयमतः मयुक्कम् । श्रथ बिचारेया कान्ताया नयनद्धयमालोकयेस्पनुक़या तह्य निषेष: कृत्व इति भवत्पाक्षेपालह्ञारः ॥

विरोषोऽन्नुपर्वच्चत्रेद्य गुयाद्रव्यक्रियादिपु ।
गुयाद्रह्पक्रियादिष्ड यघ्यनुप्वर्तिवर्ण्यते तदा विरोधाल क्ञारः। यथा-

स कीदृशः शीतकरो यो मां दहति सन्वतर् । स च कालः कषं कूरो यो मे शरणतां गतः ॥
भग दाइकरस्य शीवकराव्वमुपपनम । पयं शरातां गतस्प


शलेषादिभिर्विरोधश्रेंदिरोध। भास ซठ्यते ॥ ३₹॥ यदि बस्तुतो विरोधो नाहित श्लेपमाच्चेयैब विरोधो भासते तदा विरोधाभासालछेरः। यथा-

शिबोऽपि न शिबाप्रसुः स मदनोऽपि नो मन्मयः कलानिघितया स्फुरक्ष सदा न दोषाकरः। भबनपि पति: भियो न च जनार्दनल्बं गतस्वददसुतुगुबोनरो हृद्वयभूपतिर्भासते ॥ श्भन्न इलेपेया विरोोो भासते । तथा हि-यः शिवो मांदेव: स तु शिवायाः पार्वंयाः मसुर्भवस्येव, अयं पुनर्भूपतिः शितोडपि सन् शिवापसुर्नित विरोधः । बस्तुतो बिरोषो नास्ति। तथा च शिवोडपि कल्यायास्वस्पोडप्यवं शिकाय कर्पागा।याइपभुर्वाडसमथों न। तथा चाऽं भावः-अअ्यन्ये बहृवः स्वयोेक कल्पायारुपा:
 कल्पायाकरऐे च स्तर्थ इति। एवप्रेडपि बोध्यमिति भवति


च्रसम्भवो।र्थनिष्पत्ताबसम्भाब्यत्वबर्गानम् ।
शर्थर्ध्य पदार्थस्य निष्पच्रो सिद्धौ सत्यां यत्राडसम्भाव्यत्वक-यानम्-ददमसम्भबं बस्तु जात्तमिति बर्यानं क्रियते तश्राडसम्भवालङ्डारः । यथा माधबचन्पूग्रन्ये-

> बारोन येन निहतो भाले महिपस्तम:।
> पर्य दैबस्य माहास्पं तेनैबाडस्य इयो हतः ॥

श्र हयह्ननरूपकार्यनिष्पत्चौौ सत्यामसंभाव्यत्वं करार्यते। तथा हि-श्रहो येन बायोन संमुखमागतस्प्यदिपस्प एननं करं


दैबस्य माद्वाז्म्य'मित्यनेनोक्तमिति मबत्यस्मन्भवालड़ुारः । श्लोकवात्पर्य तु भाले बाये लगे सति संमुखमागच्छून्महिपः सत्वरंर
 ह्यशिरसि लग्न इति II

विशेषोक्किरनुत्पात्तिः कार्घं्य सति कारणे ॥४०॥ कारयेडपि याते सति कार्यस्पोट्पत्तिर्यन खर्यंते तत्र विशेषोत्स्यल ङ్ळारः। यथा-

दुर्जनैनरपि कुते दुरुतरे नैब कोपमुपयन्ति सज्जनाः ।
कोपमप्युपगताः कदृापि चेन्नाडपक्ठधिविधानकारियाः।
भ्मत्र दुरुत्तररूपकारयो जातेऽपि-कोपर्पपकार्याभाबः । एवं कोपरुपकारयो जातेऽ ्यपकागभाबसतु नियत ए्वेति भबति विशेषोक्यलड़ूरः ॥

विभावना विनाऽपि स्पाटकारयं कार्यजन्म चेत्।
यदि कारांं बिनाडपि कार्यजन्म भवति तदा विभावनालड़ारः। यथा माधवचन्पूग्रन्थे-

भचलति सति यस्मिन् कौतुकेनाइपि भूरो
भबति मुरसमाजो ब्याक्रुलः सुन्दरीभिः ।
दशशतशतरक्षो नायकानामधीशो
भवति न हि गरीयान् स ₹वतः की बर्लीयान् ॥
भ्रन्र ₹चर्द्धोंकमनोयमरूपकाएयं विना सुरतमाजबैकल्यउपकार्योंद्यान्दबति विभावनालङ्कारः॥

अर्रयातभिक्नदेशिए्बे काथंहेत्बोरसळतिः ॥ ४? ॥ कार्यकारणयोरख्यातमभसिद्दं यन्मिन्नदेशितबं भिन्नस्यानस्थितत्वं तस्मिन् सर्पसङ्रतिरलङ्षारः । यथा-

उपकारिमुखेन्दुस्थमन्यदेब बचोडमृतम् ।
छचिस्स्नति कस्याइपि जायते जाबितोदयः ॥
घभाइमृतस्तन र्यारूपकारण जीवितोर्यरूपकार्ययोः भसिद्धं
 इदं तु उपकारिमुऐेन्दुस्थममृतं कचित् स्रनति कह्यचिन्जीवि－
 लड्रारः। अ्रख्यातपदोपदानात्तु－

> उद्याचलचूडा्रमालग्वति दिवाकरे।
> सइसैव पकाशन्ते दर्योंडपि च गिरेरिमा：॥

इल्यत्रोदयाच च चू डां्रीयदिवाकरसम्बन्प्रारखागिरिभकाशकु－ पकार्ययोः प्रिद्धमेब भिन्नदेशिं्वमिति न भवत्यसद्नतिर－ लङ्नारः II

बिषमं यद्यनौचित्यमन्पोन्यान्वपकल्पने।
ध्वन्पोम्यस्य परस्परस्याइन्वयकल्पने सक्习习्धकल्पने यघनौ－
 कैतचे नवतार्वयं का कान्तविरहोडप्ययम्। सैबा वियेकिता धातुरिह हेतुरहेनुकी ।।
घ्मत्र तारएयकान्तविरहयोः सम्बन्धकल्पने इपदयोः भयोगेखैवाइनुचितत्वं दर्शितमिति भवति विपमालक्षारः ॥ अन्योन्यं वस्तुसन्बन्धे सममौचित्यवर्शाने ॥४२॥
परस्परं बत्तुनां सम्बन्धे उचितत्वर्वर्यने कते सति समालङ्क्षारः । यथा－

उचितं यरकृतं दन्ते तृर्या भबदराविभिः । ईंटशेषु विधानेप तृयामेवाऽमृतायते ॥

ध्रत्र तृयदन्तयोः सम्बन्धे उचितख्वर्ख्यनाद्रवति समालङ్षारः।

विचिन्रं चेह्मयत्नः ह्याद्विपरीतफबमद्व।
यदि पयत्नः कभित् किज्चिद्विपरीतफलजनकः स्पार्शर्टि विचित्रालड्रारः। यथा-

रतिरन्यैन घन्येयं विधिना श्रिधिनोद्विता। कायक्लेशेन सौख्यानि लभन्ते यच्चपस्तिनः ॥
श्रत्र दुःखरूपफलजनकः कायक्लेशरूपो यर्नः, ता तु विपरीतं सुखरूपफलं जनयतीति भर्शति बिचिनालङ्छारः ।।

ग्राधिकं त्वधिकाधाराद्वधेयाधिक्यवर्णने ॥ ४श॥
अन्येभ्योऽधिकादप्याधारादाघेये धाधिक्यवर्याने कते सस्पधिकालछ्冖ारः। यथा कल्पबतायाम्-

श्रस्ति व्रह्मागडमारडं हि यर्मिम्लोकाखतुर्देश।
तहिमन्नपि न ते माति कीरिंज्जगति कीर्तित ! ॥
घंन चतुर्दशलोंकाश्रयत्बेनेतरापेक्षयाइधिके 5 मि स्मायडे कीर्तिन्न मातीत्यनेनाइडघारीभूतन्नहायडादाधेयीभूतकीतेंराधिक्यं सुठमेबोक्तमिति भवत्यधिकालङ्लारः ॥

अन्योन्यं तब्र यन्र स्यानुपकारः परस्परम्।
यन्न परस्परमुपकारो भवेतन्नाडन्योन्यालड्ञारः 1 यथा-
विनयैर्भाति विघेयं विनयो भाति विद्यया।
धनैराभान्ति दानानि दानेर्भान्ति घनान्यपि ॥
घ्रन्न विद्याविनययोर्धनदानयोश्य परस्परमुपकारवर्खानेन मबत्पन्योन्यालह्ठारः ॥

बिशेषः ख्यातमाधांं बिनाडद्याघेयवर्णने ॥ ४४॥ भसिद्दमाधारं विनाड्पाधेयस्य सश्चेन बर्याने कुते सति विशेषालङ्कारः। यथा-

अस्तं गते बिजर्यस्तिएमहीमहेन्द्रे
नूं विभान्ति भुनेशे गुयास्तदीयाः।
दुरीकते मृगमदे चिरमेव पाश्रा-
दुज्जृम्भते परिमलो विमलः स कोडपि ॥ अ习्राइड्यारं राजानें विनाइपि भाधेयानां गुयानां सश्चं बर्याँवम्। पं मृगयदं विना परिमलसेपेती भवति विशेालक्षारः ॥

ब्याघातोऽन्यक्षिया कारी किया मन्यां करोति चेत्।
श्भन्पक्रियाकारी पदार्यों यद्यि तद्न्यां कियां करोति तदा ब्याघातालङ्दारः। यथा कल्पलतायाम्-

विध्रेब जगत्सुशीतिलं कुसते स्वै: किराौः हुधामयैः।
मयि पश्य बििर्विंर्रयं स यदे़ेर्मिछति प्रतिक्षयाम ॥ घ्रत्र शैस्यक्रियाकारियाश्वन्द्रह्य दाहक्रियाबर्शयनेन भवति ब्याघातालङ़ारः ॥

उत्तरोत्तररार्यांणां धारया गुक्फ बच्पते ॥ \&र ॥
उत्तरोचरकार्यायां धाराबर्खाने कते सति गुम्फालङ्बारः।

## यथा-


उश्वचेते पूर्वजनिभभूतम वमूतपुयये सति सस्सछाये ॥
श्न्न अमया विया, विद्यया विबको, विबेकेन विमोहम霉 उस्पये इति कार्यायां घारावर्यानेन भवति गुम्फालङ्ञारः॥

गृहीतमुक्तरीटर्पर्थेगिरेका वली मता ।
यन्र गृरी तमुक्तरीतीनामर्यानां शेखिएर्थवति तन्रै काबल्यल्ल ब्वारः।
भाव:-पाग्र्बायितयोर्थयोर्मध्येऽग्रिमपदार्थवर्यानान्नतयेकस्प प्रहुयमन्पस्प स्पागः, एवमुत्तरोत्तरं यदि भवति तर्श्रयमलङ्कार इति। यया कल्पलतायाम्-
 स्पृशत्यमुप्याः धनयां च नेत्रं निर्यान्ति नेत्राच्छरवसकटान्ताः ॥
अन्न भाग्वर्वातातयोः पद्यदिरेफयोर्मघयेडग्रिमबर्बाने हिदोफलत्वागेन पझ्मप्रहणां कृतम। पं प्यधवणयोर्षष्येडत्रिमवर्षाने पघट्यागेन अवाग्रहएान। एवमुच्तरोत्ररवीति भवस्येकाबल्यल ङ़ारः ॥

दीपकैका बलीयोगान्मालादीपक्रमिध्यते ॥ ४च ॥
पदार्थानां तुल्यपर्मक्यनरूपस्य पागुक्तस्य दीवकस्यैकाबस्पाจ्ब योगाव मालादीपकालङ्ञारः। यया-

श्रय श्रयति पुखयेन बिकेंक मतिहर्द्रता ।
विबेकस्तु ममात्मानमात्मा हरिपदद्रपम् ॥
घन्र मत्यादीनामाश्रय युरूपैकघमोंस्या दीपकमथ च माग्वसिंतयोर्मतिबिक्कयोर्मध्येडत्रिपर्बाने मतिपरित्यागेन बिचेको
 मालादीपकालङ़ारः। नन्बेषं सत्यन्पेपामप्पलड़ारायां परस्परयोगान्रवस्बलक्छारान्वरमिति चेन्न, घन्र प्राक्तनानां विदुपामनुभवानुसारेया पृथक्तया ठ्यवहारो, नाऽन्पत्राऽपीति ॥

## उत्तरोत्तरमुत्कर्षे वर्णिते सार उच्यते।

 थथा-

## सारा लोकेषु विदांसस्तेपु सारा विदेकिनः। तेष्जनुप्रानकर्तारस्तेपू छण्यापदानुगाः ॥

घ्रेतेतरलोकेषु विदांसः सारा उसकृत्सेपु विद्धत्ठ बिकेकिनः, एवमुत्तरोत्तरयुत्कर्पर्वरानेन सागतड़ुारः ॥

फ्रमिक्कायां हवरोपाते घथास
कमिकाखां कमेया कथितानां पदार्थानां कमोपाते कमेया
 माधबचन्पूखन्ये-

कोकानाकुलयंधकोरवरसीवीक़ल्यमुन्मीलयचन्भोजानि निमीलयन् कुपुपिनीरुन्मीलयन्स्बतः।
पान्थानाकुलतां नयन्नुलबभुचेतः समुद्रासयन्नसतं याति दिबापतिः स्रमुदयं याल्येप दोपापतिः ॥
 लय'चिल्यादिविशेपस्यपदार्थानां क्रमोपाचे दिबापतौ दोषापतो च विराष्यपदार्थे क्रोयाइन्वयेन मबति यथासह्धालालद्रारः। नन्बन्न सर्वाणेयेव बिरेपयान्मुभयोरपि विशेण्ययोः सम्धकन्तीति क ययासळ्धयमिति चेन्न, यतः कोरानामाकुलतामयोजकलं सूर्यास्ते एक; न चन्द्रोदयेऽपि, चन्द्रस्य दितोदये तथाऽदर्श्रनाक्, निशायामनुदितेडपि चन्दे तथा दर्शनाष्च। पंबं चकोरतर्यीवैकब्योन्मृलकत्वं चन्द्रोदये पच; न सूर्यास्ते, श्रस्तन्नतेडपि सूंले चन्द्रानुदये तथाइदर्शनाव। एवमत्रड्यूबूम् ॥।

पर्याघइचेदनेकस्य स्यादेजेन समन्बयः।
अनेकेकस्य पदार्थस्प यघेकेकेन सह समन्बयो भबति तदा पर्यायालइ्ञारः। यथा अाघबचन्पूप्रन्ये-

कपोले पायड्रवं किमपि जतारां नयनयोस्तनौ कारर्य देन्यं बचसि हृदि दाबानलरिखाय् । श्रवजां भायेक्ष पकृतिषु विपर्यासमधुना किमन्यद्दराग्यं सकलबिपयेष्बाकलयते ॥
अन्र विरहिएी अाकलयते इल्येकस्मिलेब पदार्थें कपोले पायड़त्वं जलधारां नयनयोरित्यायनेकपदार्थानामन्बयेन भवति पूर्पायाल क्ञारः ॥

परिचृचिर्बिनिमयश्षेन्न्यूनाधिकयोर्मिचः ॥ ४८ ॥
न्यूनाजिकयोः पदाधयोर्षदि मिथः फरस्परं विनिमयो कर्यंते

 न्यूनबस्त्र्रहणां यदि बर्राते तfि भवत्पयमलङ़करः। यथा कल्पल्लतायाम-

प्राखान् पदाय युधि मत्तमतब्रजेभ्य: कीतं यशः किमपि कैरपि बीरघीरैः ॥
कैव्यिक्पुर्भ्रुवि निरर्थकजीवितार्य विक्रीतमेश सुयरो बिदिशि प्यातैः ॥
अन्र पुर्वांद्धि पायारूपन्यू नवस्तदानेन यशोरूपाधिकबस्तुग्रहयं बर्यांतम्। उत्ररार्दें तु यशोरुपधिकबसुद्दानेन जीवितरूपाल्प-
 महतां पायोग्योडपि यशसो गरिप्रृत्वमिति ॥

परिसद्ध्वया निषिद्धार्थनिबेषः श्लेषतेडन्यतः ।
यन्नैकत्र निपिद्धस्य पदार्थस्याडन्पत्रापि शलेपेया निपेष: क्रियते तत्र परिसद्वधाल कारः । या कल्पलतायाम्-

घृत्ते ताहक्फलं नास्ति पापकेडस्मिन् कलौ युगे। क्लेशाराध्येपु संबेपु मन्त्रयन्त्रादिकेष्बपि ॥
घ्रन्न हक्षे निपिद्दस्य फलस्य शले वेया मन्भ्रयन्र्राद्विकण्वपि निपघः कृत इति भवति परिषढ्ध चालझ्ञारः ॥

वाकारायैर्विकल्पश्येदल क्कारः स पव हि ॥ मह ॥ यदि बाशब्दादिना बिकल्पः क्रियते वहिं स प्व विकल्प प्वाइलकखारः। यथा-

भबन्थो बन्थो वा भबतु भवकाराएृदमनु
सुतिर्वा निन्दा वा भसरतु सतां संसदि सदा।
सरोजालीश छाक्षयामिलद्ललित्रतमलिनः:
कराक्षास्ते साक्षात्कथभपि न यास्यन्ति हृद्यात्त ॥
अश्नाइन्धो भबतु बन्धो वा भबतु स्वुतिः भस्तु निन्दा बा पसरत्विति बाशव्दद्योतितबिकल्पकरए।।न्भवति विकख्पालक्करः॥

समाधिः कार्चसैरर्य कारणान्तरसनिघेः।
यदि कारखान्तरसभ सनिषानात्कर्तव्यस्य कार्यस्प सौकर्य मुखेन कर्तु शक्यता बर्रर्येते तदा समाधिरलट्कारः। यथा कल्पलतायाम् -

अस्तं यातो दिनमयिरसौ मूपय स्वल्पमझं
वर्य तुर्य रचय कुचयो: केलिपच्राइ्कुरालीप।
इत्याकरर्य पचलितुमियं याबदुलक्करिठताइभूचाबल्भीतो जनयति घनाउम्वरं शम्बरारिः ॥

अन्र सूर्यास्ते कर्तध्यस्याऽमिसाररूपकार्यस्य सेघाउक्नरूूपकारखान्तरसनिधानेन सौकर्य जातय् । अ्रभिसारो हि घनोदये स्कुर पवेति भवति-समाधिरलड़ारः ॥

भ्वयसामेकसम्बन्धभाजां गुम्फः सद्रुचयः ॥ पू० ॥
यत्रैकसम्बन्धभाजां चह्रनां पदार्थानां गुम्फो ग्रथना क्रियते तत्र समूचयालड्डारः।

निपीय मदिरां दुरोदरवशो बसापळ्लिलं सदाइत्चि पिशितं ह्रितं न खल्लु बेद् नैबाइह्तितम ।
अ्ययं पतति धादति अ्रमति मूर्छ्रति ध्यायति
भताग्यात पलायते प्लपति स्कुरत्यभ्चति ॥
अन्र दूदम्पद्वाह्यमः्यमयुरुपस्पन्यन्धभाजां बहूनां कियापदानां ग्रथनया भवति समुकचयालहारः ॥।

प्रत्यनीकं घबवतः शाचोः पक्षे पराकघः।
यत्र बलबतः शत्रोः पक्ते पक्षीयूते कस्पिभित् पराकमो वर्ण्यते तत्र मत्यनीकालह्कारः। धंयं भाबः-यत्न शन्रुर्बलीयान् स्वयं जतुमशक्यसतः तस्पक्षाध्रितनुर्बलस्य कस्यचिजजयः कृत इति बर्शिते भबत्ययमख़्दार इति। यथा ग्टड्नारतरिन्याम्अशक्तोऽयं ताबच्चब चद्नसौन्द्यंविजये

सुधाधामा धायमसररभसावेत्य सहसा।
सरोजाबं जातु स्फुटतदनुनारीति मतितो
निशायां सायन्द्धाबधि मलिनयत्येव महसा ।
श्यन्न कान्तामुखसौन्दुर्यविजयेडसमर्थर्थन्द्र: कान्तामुखानुकारितया कान्तामुखपक्षीभूतं सरोजातमेव मलिनयतीति बर्खानाभवति मत्यनीकालझ्कारः ।।

प्रतीपम्गुपमानर्थ हीनस्गम्नुपजेयतः ॥ प? ॥
भसिद्धोपमेयतो यदि भासिद्धोपमानस्य हीनत्बं वरर्यंते तईी मतीपालङ्रारः। यथा कल्पलतायाम्-

घ्रंयं नृपयेदरिबीरहन्ता दानपियो लोचनगोचरोडभूत ।
कर्योन कि कि हुरभूहहेया किं भानुना बाडषि किमर्बुनेन ॥
 वमिति भवति मतीपाब हुगः। केषिन्तु पूर्बोंत्तभतीपोपमालह्दारमथ्य एव पतीपस्यान्तर्माधमिच्छहन्ति ॥

उख्वालोऽन्पमह्विम्ना चेद्दोषो चन्घय्र वर्णतेते।
यन्न्यस्य कह्पाइपि यहिम्ना गुखापाँच्येयायाइन्यत्र दोषो वर्ययेते तर्लुद्धासालङ्ञारः । बया-
मधुलिहस्तदँभाग्यविजृम्मितं यदिन चम्पककोरकमाथयेव। समुद्वितेडधि बिधौ मलिनी भयेक्कर्मलनी यदि वन्निजदुष्छतम् ॥
 ग्वर्शानादोपो बर्यातः । एवं बिधुक्रमलिन्योरपीति भबस्युछासालङ్ఱरः ॥

रूपं चेद्दन्बथाभूतं तथा स्यात्पूर्वरूपता ॥प२॥
कस्पचिद्धहुनोडन्ययाभूतं रूपं नहृसरूं यदि केनचिबेतुना तथा स्याव पुनसतादशयेव पूर्वस्थितं रूपं स्पार्तारी पूर्बरूपतालह्डारः । यथा-

उपेत्य श्रेतातो निजचरगाहानिक्रमृत:
समन्ताइमोंडभूद्नलबति कलावेकचराः।
पुरस्वादघैघं जयिनि जयसिएन्षितिपतौ बभूदूख्यन्वारः पुनरभिनबास्तस्य चरयाः ॥

अन्न कृयुगे चतुधरखास्य धर्मस्य क्रेतायामेकस्य चरास्य हानिर्द्वपरे द्रितीयस्य कलौ तृतीयस्येति क्रमेयोदानीमेकचरयात्वमापन्नस्य वस्यैब पुनर्जयसिहक्षितिपतौ जयिनि सति चतुख्यरात्वरूपपूर्वभाबस्य भाप्तिर्जतिति यर्एनाद्ववति पूर्वर्लपतालछ्दारः ॥

तदूगुणः स्वगुणे म्लाने स्वन्यतः स्वयुणोद्यः।
केनचिद्धेतुना स्वगुयो म्लाने सत्यन्यतः पुनः स्वगुणोद्यो यदि भबति तर्हि तद्गुयालड्ड़ारः। यथा कल्पबतायाम्तब भतापानलदाहितानि चिंर विरूपाययरिमन्द्रिाशि । अभो कुपादृृ्यमृत्वैकृृष्टया लबधर्वरूपाया निरीक्षितानि ॥

अंन्न भवापानलदाहेन विरूपतां भासानापरिमन्द्रिरायां पुनः कपादृप्टिवृप्रण पूर्वस्वरूपलायो जात इति बर्यानाञ्रवति तद्गुयालक्छारः । पूर्वरूपतालङ्ळारे पूर्वाबस्थितरूपस्य नाश एव, तद्गुयालङ्षारे तु म्लानतामान्न, न तु सर्वथा नाश इत्यनयोर्भैदः II

सङ्नतान्यगुणानड्नीकारे त्वाह्दुरतदूगुयम् ॥\&३॥ सह्भत््य सहवर्तिनोऽन्यस्य गुयान $न$ ही कारे गुखाऽग्रहयोऽतद्गुएयलड़ुगरमाहुः । यथा-

दुर्जनेन सहितोऽपि सज्जनो नाददाति न च किडिचदुज्कति । काचसङ्बलनकातरीकृतः कि मरिः स्तिकृताकृतिर्भेत् ॥ श्रत्र सझ्नतस्थाऽपि दुजर्नस्य काचस्य च कमपि गुयां सज्जनो


अवज्ञा वर्णते वस्तु गुखद्रोषाचमं यदि।

यदि बस्तु गुये दोपेडपि चाडन्षममसमर्थमिति वरार्यते, इंद बस्तु न वा गुयाकरं न बा दोपाकरमित्याकारकहेलया तर्ष्कज़ालद्ञारः। यथा-

एष नूनभबनीन्द्र्कोटिभिर्लालितः मुरसमाजपालितः।
नाह्तोरापि तृपस्तुतुनाइमुना चेदहो ! क्षतिरितीह का भबेत् ॥
अ习्र ताहशस्प महापुरुषस्व केनचिन्कृपस्तुना कुतो नादरो न क्षतिकरो न वा गुयाएर इति तस्याइवहेलाबर्यानेन भवल्यकश्ञालड्रारः ॥

प्राक्सिद्स्वगुयोत्क्षेंडनुगुयाः परसन्निघेः ॥प्थ॥
परसनिधानबशाव् भाक्सिद्दे एब स्वगुये 5 घिकोलर्में वर्यांते सलनुगुयालक्कारः। यथा गृढ्वारतटिन्पाम -

श्यामलाः सहजमेจ कटान्ताः कज्जलैरतितरां घनभासः।
बिभ्षतेऽषि बिरतानि घुनीनां बिР्बतो मलिनयन्ति मनांसि॥
अ्रश्र सहजश्यामलानां कटाकानां कज्जलसनिधानात्पुनरधिकोर्कर्ष चर्यानेन भवत्यनुगुयालह़ारः ॥

प्रशोत्तरक्रमेयो च्चानुत्तराल हुतिर्भवेत्।
 मस्तु-भादौौ मइनः पुनरब्यवशानेनैबोच्चरमिति। यथा-
मृतोऽपि को जीवति यो यशाष्बी जीबन्मृतः को न हि यः परार्थीं। को वा मुखी चेतसि य₹्य शान्तिः को नाम दुःखी हृदि यस्य लोभः॥

श्न习्र मृतोडपि को जीवतीवि मश्नस्पाडघ्यवधानेनैब यो यशस्वीस्युत्तरं दत्त्रम् । एवमग्रेऽपीति मबन्युत्तरालङ्बुतिः॥

पिद्दितं परवच्तान्तज्ञाजज्ञापकबोध्टितम् ॥ पू३ ॥

परवृत्तान्तज्ञानस्य ज्ञापकं चेष्टित यन्र बर्यंते तश पिडितालङ्रः। अयं माचः-एतदीयद्टत्तान्तोडयं मया ज्ञात इति ज्ञापयिंतु यत्र तूष्ध्यीमेब चेष्टामान्रं कियते न.तु किब्चिदुछ्चते तत्राडयमलड़्रार इति 1 यथा शृक्ञारनटिन्यत्-

कुवइइलविलोकनस्फुरितचिच्चमालोकितुं
स्थितास्म्यमरनाहिनीमिति मिंत वदन्न्या: सरी।
नखन्तवनिरीक्ष्याल्कुचतटे घ्रुटख्कन्चुके
सखलचपलचेलकाइ्चलमलळ्छरोति न्नुतम् ॥
अन तब दिबाऽभिसाररूपो वृत्तान्तो मया ज्ञात शति सर्खीं ज्ञापयितुं तादशं बस्राइ्चलं कुचतहेऽल तस्या अ्यमाश़यः। तथा हि-हे सशि ! आादों वासोक्चलेन कुचस्थितनसक्षतं विधेहि पश्चान्मां मतारयेतीह भबति पिह्हिताड्लह्वारः ॥

ब्याजाईकः शाक्कानस्य क्लयना वस्तुगोपनम्।
यग शक्षमानस्य कामपि शह्कां कुर्षतो जनस्य निकटे छनना छलेन कृतबस्तुनो गोपनं क्रियते तन्न ह्याजोच्त्यलड़ारः । यया तन्तैव-

कि पश्यक्ति लं परिवृचवक्ञा मुर्हुर्मुहु: खिन्नशरीर्यप्टिः। उन्तुछ्गगङ्नगलह्रीर्निरीक्ष्य भयेन पश्यामि पुनःपुनस्ताः ।।
अं्र कस्यचित्कामुकस्प दर्शनं शक्रमानाया: सख्याः निकटे गङ्गातरद्न दर्शनच्छलेने कतमपि कामुकदर्शंनं गोपयतीति भबति ब्याजोत्त्यलह्षारः ।।
बकोणिः श्रेषकाकुक्यंं वाचपार्धान्तरकल्पने ॥पई्दी
बाच्ये पदार्थे शलेपेया काक्षा वाइर्यन्तरकल्पने कृते सति बकोत्तयलनाइएः। काकुः शिरख्वालनन्यायः । यथा-

मा गा विषादं मुग्राक्षि! स्मरार्व यामि कं सखि!।
चरितं तब पर्यामि स्मरामि तु न कह्चन ॥
शच विपादं, खेद मा गा इति सख्यामुक्तक्स्यां सल्यां विरहिएी श्लेपेखा विषांद विभभक्षकं मछादेेतें मा गा इत्पर्य कल्पयिष्बा हे सरि ! हमरार्ता कामात्तांदं कं यामि; शररामिति शेष:, सा दि कामान्तक इति हेतोह्तमेब यामीत्याइ । अय साडपि विदग्णा सखी झ्रार्ताया यामिके रस्षकं स्मर इत्यर्थं कर्पयित्ता पुनराध, अह्धं तु तब चरितमांश्र पश्यापि कमपि न स्मरामीति इस्ये वमन्न भवति बकोसमल लड्ञारः ॥

स्वभावोधिः र्वभाचस्थ स्चजात्रादिपु वर्णने।
स्वजार्यादिधि स्वभाबस्य बंब्यन कोते सति स्वभाबोत्स्यलछारः। यथा साधनचस्पूमन्दे-

भाल्बक्षितिपालभालविगलत्ल्बेदाम्मुमेकोजदता

 मन्दुभान्तविलोचनं भविविशं हुल्यन्ति बाजिद्जाः ॥ भण जलसेकेन बाजिनामौद्दलं सभभाघः, प्वं नरंनकाले चलत्केशरादिरपि स्वभाव:, स चाडच बर्यांत इति भरति इव्वभावोच्यलङ़ारः ॥

भाधिकं भूनभार्पर्थसाचादृर्शानचर्यानम्म ॥ ३७॥ यग भूवस्य भाविनो वार्र्धस्य माक्षाद्दर्यनवर्बानं क्रियते तन भाविकाल्द्वरः। यथा-

अं्यैवाडयं मलयजलधिस्त्यक्तवेलोडप्यदेलमघाल्येप अ्रमति परितो भूपतिर्मानसितःः। -

इश्थं कीरिक्षितिप! भवत्तो जैअयाओन्तराले. भूयोभूयः मसरति सतां ल्यक्तादः मनादः ॥
श्र भूतस्य मानसिहम्रयाएयस्य भाविनः प्रयजलघेर्षेलाल्यागस्य दर्शंन साक्षादेष जातमिति वर्शानाज्रवति भाशिकालङ्षारः II

देशाए्मविम्रकृष्टस्य दर्शने भाविकच्छूविः ।
देशादात्मनः सकाशाद्धा विमकृष्टस्प दृरवर्तिनो दर्शाने
 दूरसिथितस्त्रमसि दुर्जननिर्विशेपः

झुरत्मभाब ईति मृढजनापबाद ।
लं छं छ्पथे स्फुरसि नाथ! सदा मदीये
कूराऽहमेब तच दृद्पथदूरसंस्था।।
शन्र देशादात्मनः सकाशाइा बिमकृष्ट्र्य नायक्त्य दर्शनघर्यनेन भवति भाविकच्छविरलङ़ुएः ॥

उदाप्तमृधिय्वरितं रबाहंयं चान्योप्वच्चमू ॥१द॥
 बक्षयमन्यवर्यानभसतं श्लाध्यं चरितं बरार्यते तन्नोदानालह्षारः। यथा-

अ।गाराद्नयादेइलीमरियमहृ:श्रेग्यीसमुत्सारित-
स्वान्तधर्व्वन्तकुले द्विजातिमहिलाबीलाबिलासस्पले। गौउश्रीयश्रन्तदानकरिकासम्पातसम्पादिते

नो जानन्त्युपयान्तम स्तमुद्यं भा₹्वन्तमन्तःस्थिताः ॥ भत्रा 5 धिकतरसम्पच्विदर्शानेनोदात्तालड़ुारः । क्रस्युक्तिरद्धुता डतथ्वरौथंयंदार्यादिवर्यने ।

घतथ्ययूतानामबत्यभूवानामन्हुतरोयौंदार्यादिनां बर्खाने कते बल्यंसुत्मलङ़ारः। घादेना ज्रन्ये चरित्रक्रियादयो ग्राक्षाः। यथा-

घौौ किमपि भूपतेक्वमत एकरेखायितो
क्यो रद्शवाहते च्कितियिती़ मन्ये ततः ।
बिजित्य पषनान् परान्नद्वितर्यतः सर्वतो
निजभ्वस्तमारतदुर्वजिगीपया धाबति ॥
 इत्यर्थाड्न क्रारा: ॥
अथ शब्दाइनकारा निरूप्पन्ते।
खन्नयन्धाद्यंख्विन्रा गतमत्यागताद्यः ॥५२॥
 एकमाभ्वां पाठेन गतभल्यागताः । श्राद्विना एकान्करद्यक्षराधाः चिन्राल क्ᅮारा भबन्तील्यर्यः । यया-

साडनमा नबभा रामा मारापा बनमानसा।
याति चारविभामाभा भाभायाबिरुचाइतिया ॥
ज्ञञ ब्युस्कमपाठेन पथमानर्यााई्दितीषं चरां त्तीयानतुर्धमिति गतमल्यागतेनाइजा चिगालड्डारः। श्लोकार्थसु—न नपतील्यनमा ग्रभिषानिनी। नवभा नबद्वीप्तिः '। मारेया कामेनाडडभानीवि माराभा । चनाय जलमाहतु मानसं चिच्तं यस्पा इति बनमान्ना। तथा चारविभया उत्तमदीप्ला मावल्लक्षीवहरातीति चारुिभामाभा। भामा सत्यभामा तस्या भाबोडभिभायोडस्यामस्तीबि भामाभाबिनी सा चाइबौौ रक् नेति तया विश्रिष्टा। बिशेषयों चाड्रा तृतिया। अ्यं भावः-पस्यां रुचि सल्यभामाया

अ्रपि भावस्तिप्ठति ममाइपीदृशी रक्त् स्यात् ताद्धश्या तया विशिष्टा । इद्शी या रामा सा शतिया ज्रति ध्यतिक्रम्य याति गच्छतीति तथा।।

अनुपासश्यतुर्बिघः - एक्कुटानुपारो, लाढानुमत्ताहो, घृत्यनुभासः, छेकानुमासऐेति । तग्रडघः -

पदादिधु पदावृ₹घः सकुटो चर्णविभेद्तः।
योगी भोगीव संयाति पश्र्य स्वम्वुभयच्युतम्त् ॥ह्थ॥
पादस्पाSSदौ मध्येSन्ते बा कर्षाक्य पदृसम्नन्धिनो हलः स्वरस्य वा भिभदेन भिबलेबन कुत्वा पद्ध्याडsब्रुश्या पुनःपुननिरूपयास्स्फुटानुमासालङ्धारः 1 उद्वाहरयाम्- हे मिन्न ! ध्रयं योगी गृहाथमत्यागपूर्व कृतयोगाम्यासः पश्चा्योगा क्स्युतो भोगीव भोगबान् गृहस्थ इव संयाति तभिममुपयलोकच्युतं सं पश्य। अन्र योगी भोगीति पूर्ववर्यांकियेदेन पदावर्तनात्फुटानुमासः । यथा वा शिवस्तोने-

जनः काशरकामी तब चर्यागाभी यदि तदा पद्ं घह्मादीनामपि हरति दीनाहितमिब।
मदेश ! त्वद्वयायी यदि पुनरमायी तु पुरुप-
स्तदा कि निर्मायं न हि पदममायं भजति सः ॥
ध्रडा प्रतिचरयामेव-कामी, गामी, द्धाना, दीना, ध्यायी, मायी, मायं, मायं, इति पूर्ववर्याविभेदेन पदार्तर्ताद्धबति सफुटानु-
 काचिदन्ट्य वर्याविभेदः। धन्यस्सममिंति बोध्यम् ॥
अथ व्वितीयः -
बाटानुपा स मूरिन्नाड भिप्राया पुन रुक्तता ।
देवेशबेशानीक्षातो दुर्वस्सनोषमाप्तवान् ॥ दी? ॥

यदा शब्देश पुनक्तन विलाभिशायाइसेदे नियन्दिता
 देवेश इन्द्रस्तर्य वेशः शोभापाटवं मस्य ीीझाती धीझएयन
 शन देवेशपदे भिलाभिमायस्पाइर्थस्य पुनकन्या साटहुगनाः यथा बा आधबचन्पूग्रन्थेग्रालीयिर्ललिनीद्लैः प्रविविश़ं दृरीक्रतास्तिर्नजेर्मलाकारतया पुनःप्रुनहावायातेः समासेविता


किज्चिच्चFचलचेलकाइचखचलन्न्राम्युजं पश्यति ॥।
अन्र चेलकाइचलचलदित्यन भिजाभिमायस्य। 5 र्य पेदे नियन्डितस्य चलचलशब्द्स्य पुनरक्या भबति लाटानुपासालड्लारः ॥
अ्य तृतीय:-

## अवृृत्तवर्णस वपूर्खं चृश्वनुपासबद्धचः।

जगज्जगन्निबास श्रेत्पाता नारक्षि बनेडवने ॥ है ॥ यत्र।डsदृषेन पुनःकथितेन घर्येनाइन्करमानेया सम्पूर्याँ च्पासं बचो भवति तन्न वृच्थ्यनुपासनामाडलङูारः । उदाहरयास्जगभिवात्तो हरिः पाबा रक्षक्येचहिं बने यद्वनं रक्षयां तथिमिचं कद्वाधिद्वि जगत् विश्वं अ्रकि दु:खित न स्यात् । जगभिबास इ््यत्र विशेपयामात्रमयोगो विशेष्योपपत्तौ सागराम्बराद्वित् । ‘अर्भं पापे च हुःखे च’ इति विम्वः 1 ज्रन्न जगज्जगदिति बने बने इति बैकस्वरयोरेकहलोः पुनरेाहृ्त्या वृत्यनुमासः। यथा चा-

निःघे दाकुलनीलकुन्नललखर्नर्शान्तिपाली गियं किच्चिन्नामितक्न्यराविर्गित बातः कराकर्वियी। आयातं महिलाबिलासनिपुरुंां मारापियं कामिनी किज्चिद्धन्दितनेलकान्चलचलनेशान्चलं पः्यति ॥
भ्रज लकारचकारयोरेबस्वरयोर्भिन्नस्वर्योर्मिनइलोरकारे－
 अथ चतुर्थः－

सब्पF्जनस्वराषृत्तौ छेकानुमास इ्ध्यते।
भध्ये गब्ये बाडबानां रुचिर्मण्डे उ्यजायत ॥E⿸尹口
सन्यड्जनानां स्वराएामातृतो सलां छेकानुभासालड़ारः। अरं भावः－यद्वलयुत्तो योऽभिढितस्तद्बलयुक्तन्प बस्याs 5 वृच्ति－ रिति । अन्न तु स्वरातृच्चिराकश्यकी छ्यक्जनादृच्चिर्याद्यक्षरभिन्ना। लाटानुमासे तु सकलस्तरण्य ज्जनानामातृचिः रहे पुनरक्तवयोक्ष－ ल्वादिति भेदः। उदाहराग्－भब्ये घुन्दरे गब्ये गोसम्बन्धिनि मयडे मसुनि ददर्शनादेव ब्राहखानाँ रुचिर्म्यंगायत पार्यषके इति शेप：। अन्र भब्पे गब्पे इति सब्पड्जनस्वरातृच्या छेकानुमाधा－ खयोऽलङ़ारः। यथा हृद्यकल्पलतायाप्
चन्चल्नीलाएमलीलाविधिविढ्हितमझघ्योमयाजान्तराल
घत्ते मते $\frac{1}{}$ मुम्मस्बलनपरिल बन्मौक्तिकानीब भानि।
सब्येडसब्येड्य हस्ते कलयति कलया ठ्याजतः शीतभानोः
काश्मीरीरशिमरील्या कुरति मुगपदाइ्नामिनी कामिनीव ॥
ण्रन्न नीला，लीला，घते，घत्रे，काशमीरीत्यादिपदेपु सन्पज्जनस्बरावृचिर्वाद्वबति छे कानुपासाल
（१）अकरे वर्वंषोः－दति मूलुन्मितुस्तके पाठः।

## अ्रथ यमकालङ्कार:-

सर्वरच्युजना दृक्षा स्तबकं यमक भवेत्।
दें नारायणं बन्द् रमर्यारमख्यीयकम्त॥ ६४ ॥
यद़ा सख्वराशां अ्यञ्जनानामावृश्या कृत्वा स्वबकं वर्षासमूहो भबति तदा यमकालन्दुरः। घ्रगाडयं भादःययवर्स्वरयुक्तो यो यो हत्समुदायोऽमिएितस्तत्तत्स्वरयुक्तस्य
 रामा रमखीया यस्य तं लक्ष्मीकान्तमियर्यर्थः। समासान्वः कः । तथाभूतं नाराययां देवं भी़रि बन्दे स्तौमि। चन्र मिश्नार्थस्य रमयीपदस्याडsतृत्या यककालड्धारः। यथा वा च्दृयकल्पनलायास् -
पज्चेपुपञ्चेयुमिराहवान्जी लक्जीतसङ़ीतपरम्पराह्धी ।
पबेव पद्मा ललितस्वहस्ता बामाच्ति ! बामाक्षिपतीक्षयान्तम् ॥ श्रज भिजार्थानां पश्षेषुपश्वेघ्चित्यादिपदानां मध्ये भविचरयमेब सस्वर््यन्जनाटृत्त्या बर्या चमूहत्वाॅ्ववति यमकालङ़ारः-। जन बहुदुत्बसूचकं ₹तबकमितित महिम्ना क्यक्षारमभृतिपु ताहगाधृतिसच्चे यमकालङ्कारो न्यक्षारादृत्विल्वे, च लाटनुमास इल्येवाइयं भेदः ॥

अथ पुनरुच्चमतीकाशः -
पुनरुच्तप्रतीकाशः पुन रक्ताथसन्निमः। केसरी कानने भाति चने भातिचिमर्दकः ॥ भवानू सिंह्हासने भाति भातितिंद्रासने भबान् ॥६ Y॥

वस्तुतः पुनरुच्कार्थकमिन्बाडडपाततोऽयभासते यद्धाक्यं तश्पुनरुक्रमतीकाशो नामाडलड़ुार: । यथाडन्नैब केसरीति । घन्न-कानने भाति वने भाति इतिशब्दयोः पुनरक्तार्थकख्वमा-

पाततोऽवभासते वास्तबं तु नासित । तथा हि—कीद्शः केसरी ? बनेभातिबिमर्दकः, बनसभ्बन्धिनापिभानां ह्तित्विनामल्यन्ं विमर्दको मर्द़नकतेति। एवं निहासने भाति भातिस्सिहासने इतिशब्दयोरपि पुनक्तार्थकत्वमापातत एवाइवयासते न तु बास्तवमस्ति । तथा हि- किमूलो भदान ? भातिसिहाइसनेभबान् भान्ति ते भा:, सिदासनं सिइछुत्वकुक्भोपघेशनं तद्वतिक्रान्तं यैहतेडतिसिसासना:, भाश्र ते ध्रतिसिह्हासनाश्येति कर्मधारयः। सिसैहरपि ये हन्तुमाक्रमितुं वा न शक्यन्ते एताद्शा इया हस्तिनोऽङ्य सन्तीवि भारतिसिहाखनेयबान् इति पुनरुक्तार्थसनिभस्ष््वादिह भवति पुनरुक्ततीकाशाल छ्ञारः B

वीक्ष्ताय सद्रद्विबेकिनां
शिक्षणाश बयुयुध्दियालिनाम्।
बच्चयैरिच्द चिचिन्तनैर्मया
लन्क्रिता सबक्रुलपय्यवद्यतिः ॥ है६॥
 भद्वाचार्घशतावधान इति यो गाडडोंद्रवोऽमूल्कविः। मशंये काव्यविलाससंश्ञानि चिरकीषेन तजजन्मना-


इति श्रीचिरक्जीव मटृाचार्यकतकाष्यविबासे घ्यलह्कारमयी द्वितीया भर्धुः ॥


# THE PRLNCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA TEXTS. 

## Edited by

Gopinath Kaviraj, M. A.

No. 1-The Kirnuavalı Bhäskara, a Commentary on Udayana's Kirautivall, Dravya section, by Padmanabha Mírra.
Edited with Introduction and Index by Gopinatha Kaviraij, M. A.
No. 2-The Advaita Chintämavi, by Raneoji Bhatta, Ed. with Introduction etc. by Naraymon Sastr! Khiste Sahityachārya.
No. 3-The Vedanta Kalpalatika, by Madhusadana Sarasvatl. Ed. with Introduction etc. by Ramajna Padeya Vyakaravắchārya.
No. 4-The Kusumanjali Bodhant, a Commentary on Udayana's Theistic Tract, Nyaya Kusumanjjali, by Varndarija. Ed. with Introduction etc. by Gopinath Kavirij, M. A.
No. 5-The Rnsasăra, a Commentary on Udayana's Kirapavalt, Gupn Section, by Bhatra Vadindra.
Ed. with Introduction etc. by Goptnāth Kavirajj, M. A.
No. 6 (Part I)-The Bhavană Vivekn by Magdana Misra, with a Commentary by Bhapta Umbekn.
Ed with Introduction etc. by M. M. Ganganatha Jhā, M. A., D. Litt.
No 6 (Part II)-Ditto Ditto
No. 7 (Part I)-Yoginihrdaya dipika, by Amptananda Natha, being a Commentary on Yoginihrdaya, a part of Vamakesvara Tantra.
Ed. with Introduction etc. by Gopinăth Kavirāj, M.A.
No. 7 -(Part II) Ditto

## Ditto

No. 8-The Kävyadakini, by Gañgānanda Kavindra.
Ed. with Introduction etc., by Jagannatha Sastri Hoshing Sāhityopadhyaya.
No. 9 (Part I)-The Bhakti Ehdindrikằ, a Commentary on Sandilya's Bhaktistaras. By Nãrāyada Tirtha. Ed: with a Prefatory Note by Gopināth Kavirkj, M.A.

No. 10 (PartI;-The Siddhântaratna, by Baladeva Vidyäbhusaga.
Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M.A.
No. 11-The Sef Vidya Ratna Satras, by Gnudapidn, with a Commentary by Sankararaoya.
Ed. with Introduction etc. by Narayana Sastri Khiste Sanhityachärya.
No. 12-The Rasapradipa, by Prabhakara Bhatta.
Ed. with Introduction etc. by Narayava Sastri Khiste Sahityāchärya.
No. 13-The Siddhasiddanatn Sungraha, by Balabhadra.
Ed. with Introduction by Gopinath Kaviräj, M. A.
No. 14-The Triveoika, by Asadhara Bhatsa.
Ed. with Introduction by Burukanatha Sarmil Sähityopadhyaya, M. A. and Jagannatha Sāstri Hoshing Sāhityopādhyäyn.
No. 15-(Part 1)-The Tripurarahasya.
Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M.A.
No. 16-The Kavya Vilāsa, by Chirañjiva Bhatracharya.
Ed. with Introduction etc. by Baţukanatha Sarma Sāhityopadhyaya, M. A. and Jagannathu Sastri
Hoshing Sahityopadhyaya.
No. 17-The Nyaya Kalika, by Bhnța Jayanta.
Ed. with Introduction by M. M. Gahganath Jhis, M. A., D. Litt.

No. 18 (Part 1)-The Goraksa Siddhinta Sahgraha. Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kavirajj, M.A.

## THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA STUDIES.

Edited by Gopinath Kaviraj, M. A.

Vol. I-
(a) Studies in Hindu Law (I): its evolution, by Gañgānâtha Jhat.
(d) The View point of Nyliya Vaisessika Philosopby, by Gopi nath Kaviraj.
(c) Nirmipa Ksya, by Gopinaith Kavirij.

Vol. II-
(a) Parafurima Míra alias Vādi Rasilla Raya, by Gopinith Kavirij.
(b) Index to S'abara's Bhssyn, by the late Col. G. A. Jacob.
(c) Studies in Hindu Law (z):-its sources, by Gainganatha J hī.
(d) A New Bhaleti Satra, by Gopinath Kaviraij.
(e) The System of Chakras according to Gorakpa Nitha, by Gopinith Kavirji.
(f) Theism in Ancient India, by Gopinit th Kaviriij.
(g) Hiodu Poetics, by Batuka natha S'armi,
(h) A seventeenth Century Astrolabe, by Padmàkara Dvivedi.
(i) Some aspects of Vira S'aiva Philosophy, by Gopinath Kavinij.
(j) Nyaya Kusumaijali ( English Translation), by Gopinīth Kavirij.
(k) The Definition of Poetry, by Nariiyapa S'istrI Khiste.
(I) Sondala Upidhyâya, by Gopinilth Kaviriij.

Vol. 1II-
(a) Index to Sabara's Bhärya by the late Col. G.A. Jacob.
(b) Studies in Hindu Law (3) : Judicial Procedure: by Gañgi nätha Jhai.
(c) Theism Ancient India, by Gopintiih Kavirij.
(d) History and Bibliography of Nyüya Visegika Literature, by Gopinith Kaviraj.
(c) Naipadha and SrI Hersa by Nilakamala Bhaţ̧techärya.
(f) Indian Dramaturgy, by P. N. Pàtapakar.

Vol. IV-
(a) Sturles in Hindu Law (4): Judicial Procedure: by Gangatnäthas Jhă,
(b) History and Bibliography of Nyăya Vaifesika Literature. by Gopinith Kaviraj.
(c) Analysis of the Coatents of the Rgveda Pratizakhya, by Mangale Deva Sästrí.
(d) Nsrtyapa's Gapita kaumudf, by Padmikara DvivedI.
(e) Food and Drink in the Ramilyanic Age, by Manmatha nitha Roy.
(f) Satkšryavida: Cansality in Sinhkhya, by Gopintich Kavirsj.
(g) Discipline by Consequences, by G. L. Sinha.
(b) History of the origin and expansion of the Aryans by A. C. Ganguly.
(i) Punishments in Ancient Indian Schools by G. L. Sinha.

> To be had of-
> The Superintendent, Government Press, Allahabad, U.P. (Indta).


[^0]:    बत्रहुदार ।

