श्रीशंकरविजयमकरन्दसारः

प्राचीनशंकरविजयादिभ्यः संकलितः
एकादश आस्वादः
आचार्याणां तीर्थायatra

अथ भाष्यकाराः दत्तगाराःतस्थानस्थितिः वेदस्तवादःवेदस्तिः पर्वतख्यातिः || १ ||
यमिनेनस्तमपत्तम भाष्यकाराःतस्थानस्थितिः जगद्यात्र विचारः || २ ||
सुरेर्भराचार्यं सरस्वती तरं संप्रजयतास्त्र चित्तसहिः || ३ ||
दत्तांहयुन्त्वा विनयाय पत्रम् शिष्येः सम्मवे स जगम भाष्यकाराः || ४ ||
सुरेर्भरोपि तत्त्रां वसन्त भगवराज्यः || ५ ||
शिष्यान्वयनोत्पत्त्व यतीन सुशीभुरादिकाणः || ६ ||
तत्र पद्मविधराचार् प्रतिप्रवृत्तः सुरेर्भरः || ७ ||
जगमा भाष्यकाराः प्रमत्ते गुरुवर्गविधिक्रमः || ८ ||
शास्त्रं प्रस्तुतं कन्याकुसारीश्रीनायकः || ९ ||
तपस्यांतः कुमारी तं पार्वतीं समुपासे च || १० ||
झीठाप्रध्यायतमपत्तलुमालिक्षानोत्पत्तिः दोकालित्यायविशिष्ठतिसत्तिः || ११ ||
बालादिवस्त्रेणिलस्मानवृत्तितुप्तांगुरीमभ्रांमयुरुहाकीमध्यें || १२ ||
इति स्तुवन् प्रणाम्यं त्वं कुमारी त्वमश्रीमयीमः || १३ ||
वर्षात्विकां देवीं जयंतीनगरं यशोः || १४ ||
दक्षिणावेष्टयें रघुश्रुवायमास्त्रयवतमः || १५ ||
श्रीमन्विन्यात्मकं साधवं प्राणमंजतः || १६ ||
यथावेष्टस्तंगा ध्यं शति तंगः तथाचापदः सनिधिः सेवं से मे || १७ ||
इतिशेषस्तम्भां दर्शनं सदा भावे हस्सरोजेन गुहं तमः || १८ ||
गिरी मनि वासने ना वेडकिल्लें: तदा पैठि राजते तेष्विल्लें:।
इतिव भुवन् गन्धशालिकिल्लें: स देशे मुदे मे सदा पघ्नमहोकतु॥११६॥

विशालेकु चार्यन्तरदीर्घिन्नं दयास्यन्दिरु द्राहास्वीक्रिणेषु।
मयोपक्षकठाकः सक्रीत्तित्तिरुत्त भवेते दयाशीर्ष का नाम हानि:॥११७॥

इत्यं गुद्धार्पितस्वातो भक्तियुक्त: प्रणम्य तमः।
निर्ज्ञाम तत: सिन्धुतारीपतालय स:॥ १२॥

अथ देशिनेत्रदुराशिग्राम तैरित्वे: शनकैरसन्तायनामिव स्थाप्तः।
समवेक्षनात सरसीर्द्वेशः स्वतुचुरुक्षासमविधिग्येवाभवः॥ १३॥

मुनिकुक्तस्वभ बवचेवबिमानसं प्रस्मदानुपारिशिल्लरीम रैश्चर्मः।
मुदेच च लोचनकोषिकविणा पुरत: स्यरामुरसोिर्षों विधो॥ १४॥

अथ मायं श्रुतमातलकानां महनीयगन्धनामाक्षिकोउँचमः।
उपवयन्तो कौक्षिकन्येव कन्दनमुहुः समज्येऽदेशिकः॥ १५॥

स्थोऽये भक्ता विश्वमनाय जगदादि यस्मिनेतसंस्कृतिचं भगतीतथमः।
यस्मिन्देशे तन्मुखातुसप्तित्रित्रं तं संसाराचाराशं हरिमीडे॥ १६॥

अथ देवदेवनुभिपवनानानो यतिशेष्यो यतमना इतस्ततः।
अतिपवनानित परित्वमेववन्यनत्ता नर्दोरन्यो सरासलि च॥ १७॥

जनता हि यल कृतमाध्वीकाः प्रमाणं ज्ञानातज्ञाणात्ज्ञातं अनुमतये।
रसामाले मधुरसं श्रीवस्यस्मृतमः महाबापदे मायं तामुतमः॥ १८॥

कृतमाध्वीकाः क्रमितालगाहान: क्रमश: निमाय: समुचितसमाचरणं।
शतया: प्रणम्य शालिखण्डन सुखोऽजनिद्ध मुनिशेष्यो मुदा॥ १९॥
एकादश आलापः

स्मृतेन साक्षात्कारं पद्माश्रीरंगमनमौलिकम्मानोपरामालब्धिकम्।

नमस्त्वाति सामस्मो पदार्थो रहें ते महामोक्षिपोऽति महानीविवेकः॥ २०॥

श्रीगीतामुखपकारणं कल्लसमयनो भगवतब्रजपदपारं ध्याणमिलितः।
श्रीकाव्यं मीननयनानंसादृश्यं कवितामनं परिणामसंभवितः॥ २१॥

उद्यमानुसहस्रकोटिसदरं के सूर्याहृदयमवः

विभौण्डी सम्प्रदानसंहंकरं पीताम्बरालब्धितः।

विण्युप्रहारनेरस्वेदितपदं तत्वबहुम् श्रियां

मीनास्त्री प्रणितोष्ट्रसं सन्निधम वारं बालिकाम निधिष्ठ॥ २२॥

मीनास्त्री पूजाविलासः मीनास्त्रीशास्त्रानुदय्।

मूलमहं ददति रसने सूक्ष्मरूपेन विनंत्रकम्॥ २३॥

श्रीचंद्रं सु विनिष्ठ्याय वासिकामत्स्य च ततः।
आवाञ्ज च परं राजकं तस्मानं स्तुत्य यवनतः।
मीनास्त्री अर्प्यामसं नाचिकायं जगदूरुपः॥ २४॥

अनुदिनमिति देवीमण्डल् वाणुप्रसुः।

अन्तित्सुदरोऽधि: सौरभ्रोभ्रोभ्रोऽधि:।

निर्मितिस्वकर्षनिर्मिति: निर्मितिश्रीकः।

बहुदिनमिह वासं बहुमस्तार्थपदं॥ २५॥

श्रीवरोध संहिनां सहायी: सस्त्राणुकुलक्षलवजनं।

सिर्मुकेरुतसस्राणं रावणं दभिक्ष्रुक्ततल्लक्षत॥ २६॥

विण्युप्रहार परं संहितानदर्शं गुणावापिशाचार्ये वरेण्यम।

महानं विभाषतं गुणावं गुणावं सृष्टं धाम रामं प्रपजेऽ॥ २७॥
ग्निर्माणश्रीमन्तन्त्राय

महारथस्य शुमे कल्पुडे खुदासीनमादित्वकोटिप्रकाशम्।
सदा जानकीव्यक्तं गोपेर्मेकं सदारामचन्द्रे भजेकइ भजेकदृष्टम्॥ २८॥

सदा राम रामेति नामार्तं ते सदाराममानन्दनिष्पथंदकन्दम्।
पिवतं नमंत सुदर्तं हसन्तं हनुमंतंतमभेजे से नितान्तम्॥ २९॥

बीतानिहव्येक्षणं जातानन्दाश्रुपुषकमलच्छम्।
सीतापतिचूठासां वातारान्त्रमद भाषेये हँचम्॥ ३०॥

इत्यं कुक्तहुपायं स्वसंस्तिकृतिविनवंहयाणि स संबध्यन्द्रः।
सिन्धो निमुद्यं सह पर्वतबर्तीर्णं श्रीरामनाथम्बिन्यं तत्तस्तमलौत्॥

श्रीतामर्ग्दर्शिवायो निबद्ध रे सेषु निति बिल्लणः।
श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वरायं सतं नमामि॥ ३२॥

अभिवक्तं तत्सं तत्र शाकैः गिरिजाचार्यकपालमधुपरश्रेष्ठः।
निकवस्थोनिर्मितयां भूमिमोदस्तें रिहतयुक्तमान विवादः॥ ३३॥

स हि युक्तिमर्व्यावधाय शाकान्तं प्रतिवाग्यायारं एकं तानवान्तः।
द्विजजातिहिध्यानार्यणकोल्लक्ष्मिकाय कर्मलक्ष्म्य॥ ३४॥

रामेश्वराविनिम्नकर्मयं ततो वेश्चकुल्लेः।
शिष्येऽः परिहस्ता मारे वक्तुण्डपुरीमगाव॥ ३५॥

खाला गन्धवतीतोये गजानमधुपुरजयद।
पञ्चरथुभुजमहात्स्तोत्रायं तोषयं तथा तस्तथ॥ ३६॥

सुदा कराचमोदनं सदा विमुक्तिसाधनं
कल्पतारावतंसंकं विप्रासिठोक्तरक्रमम्।
एकादश आस्वादः । ११९ ।

अनायकैकनायकं विनाहितेमदैवतां ।
न्ताश्चाशुनासं नमामि तं विनायकम् ॥ ३७ ॥

वक्तुव्र्दं समाराध्य वक्तुव्र्दः पुरोरतमे ।
निर्विवेदं प्रयवः चो्समुत् काव्यरूपं सिद्धान्तान् ॥ ३८ ॥

gच्छवमधवं काव्यरूपं सहित सन्नद्धः सः ।
यस्यं खाल्ला हरौ भक्तं मुक्तिदं यानि मानवः ॥ ३९ ॥

यस्या: पावनन्तोपाया मध्ये खर्नमयं महत्त ।
क्षेत्रमाधिति विन्यासं झोके श्रीरंगसंज्ञाय ॥ ४० ॥

tतत्र स्नाय्य ततीन्द्रसं स्वश्चरणः कमलवपतिम् ।
ददर्शः मोगिश्यायाम् भान्ति श्रीरंगनायकम् ॥ ४१ ॥

नतवा तस्य पदार्मोजे रमकान्तस्य शाश्वः ।
शर्मायितवा ततोश्वतीति प्रपादादिभिः ॥ ४२ ॥

आनन्दः निजवेशपुष्पः श्रीसाहवेशपुष्पः श्रुतिमातृहुपे।
शाश्वाङ्गेपुष्पः रजसीयपुष्पः श्रीरक्षाहुपे रंगां मनो में ॥ ४३ ॥

tतदाल्वयविशेषं जनाकर्षणस्वामम् ।
यन्त्र निधाय विन्यायाँवस्तात् जन्मूवनं ययो ॥ ४५ ॥

गजारण्ये जम्बुनायामममायं शिवसुतमम् ।
मुद्मापाखिलाण्डेस्या युतं तत्प्राणमम्दुः ॥ ४५ ॥

dेव्यायिष्ठ सलिचो योगी व्याननिष्ठो वायुव सः ।
व्यास्यं भगवत्पां प्रावदपरमेश्वरी ॥ ४६ ॥
श्रीचक्रयुत्ताटः नवरत्नचित्रितः
तार्किकविशेषः मम कण्ठी विभूषणम्
धर्मः

एवं देव्या वचः: श्रुत्वा शंकरो हृद्धमानसः।
श्रीचक्रयुत्ताटः श्वरूपः बहुभोजितम्।

tाट्रास्युगां दीर्घं विक्रमविक्रमविक्रमाः।
तार्किकविशेषः महोत्सबपुरसरसरम्।
सूत्रिकत्व शुभमाले भूष्यामासः चाँभकाम।
मात्रभूतेष्वरं गत्वा स्नातः शिष्यसमस्मितः।

कार्यां धूमायमासं गिरिपुक्तं हृदंश्युतं।
पूज्यामासं विलेशं पुष्पिक्षीसमस्मितं।
मात्रभूतेष्वरं शमुंकृन्निक्कान्तंस्मितं।
उवासं दिनमेवं तु मात्रभूतस्थे धूमम।

अखिलाण्डेश्वरस्माणिष्या: पूजका विज्ञा।
प्रणामं भगवत्पदं प्रार्थ्यामामुरेव।
अल्कुक्कल्का सद्याता ताट्रास्युगादिविभूषिता।
अखिलाण्डेश्वरी देवीं द्वारंते सनविधी स्थिता।

वयं तया पीठमाना: न शक्या: पूजने विमा।
उवाचार्यानं देव्या: कुरं देव नमोऽस्म।
गुरोद्वारा शासनादेव सूत्रवा धुपसङ्कचम।
मृत्ति भव्यो चक्कासात गणेशानस्य शिलिपिम।
एकादश आख्यादः

तां मृत्यु स्थापयामास देव्या अभिमुखी गुरुः।
पुत्रं बीक्ष्य परा शाक्ति पुरस्तं गणेश्वरम्। || ५७ ||

शान्ता सचो वभूवश्च तुष्टो भूमिच जगद्गुरुः।
संध्वृज्य देवीतनयं तदादिपुरतः स्थितम्। || ५८ ||

देव्या सप्त्य व्यद्धुः श्रीविशार्चनतत्वरा।
अखिलाण्डेश्वरीमस्तौति ध्ययनमनसि शांकरः। || ५९ ||

छत्ताश्चावजेन्द्रधुर्जितपदेह द्रश्नाहितेशाचिते
हृकाराकितकिठ्ठुपीठनिन्ये ह्रीकारहुपेठिते।
छत्तातन्त्रजडीश्वनिन्ये द्रश्नाहित्वधीदले
छताध्याययुक्तिनितामुहिले कन्देकविलाण्डेश्वरः। || ६० ||

जम्बूमूलेन्तिजो जनादिनतुतेः जम्भारिस्माहिते
जम्बूदयिष्यमनोज्जवलयः जहुनामामाशेषः।
जन्मवाणिजिरायंजे जलमयं जाम्बूतदायभुते
जम्बूनायात्मनोहः जनातुते कन्देकविलाण्डेश्वरः। || ६१ ||

यः यशाफळप्रदेह यभिनुते यशेश्वराचिते
वक्ष्यहो यम्मुद्दनतियते यथेष्वश्रुग्निते।
यन्त्रः वतित्विजिते वतिक्रतश्रीचक्रमूःपस्वतः
यक्षिणादिसमस्तश्चक्विन्युते कन्देकविलाण्डेश्वरः। || ६२ ||

नान्धेवमविलाण्डेषाः तददायात्मनिहेः।
निनाय समयं कार्त्तिक ततो मथ्याजुनं ययो। || ६३ ||

इति श्रीशांकरविजयणकरङ्गसारे एकादश आख्यादः समासः। ||
॥ द्वादश आस्वादः ॥

तीर्थक्षेत्रयात्रा ॥

श्रीगुरुः भगवत्पादः शरणं भक्तवस्त्रयम् ॥
शिवं शिवकां शुद्धमप्रमेयं नमायः ॥ १ ॥
संग्रामसन्तीपनिनीतशिष्यः साक्षीं जगलां विजयं विभिन्नः ॥
अन्तगतिसिद्धान्तसरोजसूर्योऽध्यादेशावसानं यथा सः ॥ २ ॥
तं खलनित्रावेशं यमं प्रस्तुतं तत्वं किमिहेति योगी ॥
दशयक्तितोष्णः भूजोऽर्थं सत्यम्भूतंसेवतंद्रश्चिनीशः ॥ ३ ॥
तत्क्षेत्रवासिनः सर्वनूः प्रातः भानपरमावणः ॥
पञ्चनिम्रपराचिध्वं देवतातिथियूपकाणः ॥ ४ ॥
उमागणपतिशाख्यं अन्तःधर्मचार्यरावणाः ॥
लक्षणेदन्दनाध्यु वेदान्तपरिनिष्टितान् ॥ ५ ॥
विचाय देविकेन्द्राहसी प्रसाधं च महेश्वरम् ॥
निर्जगम तत: शिष्येऽः पञ्चपदादिविश्रेष्ठः ॥ ६ ॥
ततोक्षुतवेशसां दुः: द्वुभूस्मयुः चार्यमापत्तम् ॥
अस्तौन्युण्डतुलनायुःधार्तविव्रद्धम् ॥ ७ ॥
संसारे जनितपरोगसहिते तापव्याक्तिनिवः तिरं पुनः त्वराव्यायात्विद्वासतपशाश्रीनिबंहं द्वाम् ॥
गर्भनं बहुपापवर्गसहितं कार्यवद्ग्यं विनोगः
श्रीमुखुः वार्तीप्रिय श्रद्धा मां पाँच स्वामे ॥ ८ ॥
द्वादश शाल्वादः

स्तुति ध्यानमचाँ यथाविहितावः भजनविभानान् महेशावलम्बे

तसन्ते छलं भ्रातुस्मरे युक्तां: यन्यप्राणनिविर्धेण तामपदवः

क्षेत्रे भावशंकास्ते पुण्यार्येदिदिविनिर्मते

अधोर्दशे महवात्स्रहपो व्यराजत

न प्रामवसूजनाय पूजकोडिपि स्वतिकितः

प्रतिद्वाप्तु परः कालुः शान्तं तमकरोऽहुः

ततो भिक्षुबः पुण्यं पुण्डरीकपुरं यथाः

ताप्यवं कुरुते यसिन् महादेवो महानः

यन्त्रतमभिरामं सा पार्वाती च भूतादरा

श्रीशत्रसुकः स्नाते शिवगामाज्ञे शुचाः

हर शामभो महादेवे देवदेवे द्रष्टवः

अभासान्यतिस्मायत्वाकृ उद्दार्शं भवाणिवात

इति विहितज्ञानिविवश्रुत्वा शास्त्रिकर्मिकायापस्ततम् प्ररोऽहः

त्रिचुर्दिकसारनस्तिनिहातौ मुनिनिपतितरुच्चदिश्चुखः प्रतस्थे

तत: श्रीशत्राचार्येः वेदेश्वरमीद्विक्षितम्

शिववेश्वरस समायुक्तस्तो निर्ज्ञायं महोदयः

गत्वा कमेण मार्गस्थिक्षेपाणि प्रविधोऽकायन

नामता गोविन्दराज्ञेः भक्तात्मवश्वयायाम

प्रदक्षिणं परिक्रमयं शोषाचलमतन्नित्रतः

गिरिरूखवं समाहृतं स्नातं पुष्करणीज़ले

१२३
श्रीरामकृष्ण विजयमकरन्दसारे

चय श्रीब्रह्मदेवशानं सतगिराधिवासिनम् ।
स्मामिपुष्पकरणीति सवरां ददार्व सः ॥ १९ ॥
शुचि: शिष्ये परिब्रह्म विभवव्यवहननाम तमः ।
तुद्यत्र परस्परसंस्कृतं शुभपापानुद्धवजयम् ॥ २० ॥
षामृगोयायंदेवदातिरं मनुष्यो यथ यदीयोऽङ्गुः
कारणायेत: कटाश्रित: सुखदप पाठित: संपद्: सुत: समग्र: ।
कुन्देनुस्मकनवसंस्कृतमदस्तमुसुधामोहिः सुरदर्शीः
वनंदे कन्याप्रेमशोका परमिदुरुस्मिनिदिरामिदिरा ताम ॥ २१ ॥

प्रेमोगुप्तकवित्रोक्तस्मु शंकरते दैवितयः:
प्रेमो यथौ: च मूर्त्त्व सुप्रभायत सतं सत्वविश्वस्वतः: ।
निर्मल निपुङ्कस्यनिन्दितसमग्री मन्नवमिलतम्वन्न सः:
पाथश्चायंत्रविम्बसंदर्णसन्निधि: पालसः पापस्मनम् ॥ २२ ॥

मत्स्य: कृष्णो वारहो नरहंसपतिर्विनो जगदज्ञवः:
कामुक्तवश: कंसाधातिर मनसिंजवियो यस्य कल्याचक्षुयत: ।
विभोगार्शवतारा सुरनिहिषकरा धर्मसंधापनायः:
पाथाषुमाँ त पुते गुरुकर्तयासारविवशाय: ये ॥ २३ ॥

श्रीब्रह्मदेवसुप्रशास्त्रसामुपेऽययी यन्त्र जगत्तियवशीकरणोऽथतः ततः
चाँद्र चराचरपुर्ववतां विश्रूः श्रीशङ्करो निम्नशक्तिपरारोहयम् ॥ २४ ॥

अदृश्य विवाहोमानं यन्त्र संपस्तव्यायकम्
पठायकुपयुक्ताः घनाकर्षणसंब्रश्चभन्न ॥ २५ ॥

कारपिवत्व शिवाय च स्थायमास शङ्कर: ।
ततः कल्याचक्षुविद्विजुरो श्रीमायदिगुणाविवित: ॥ २६ ॥
द्वादश आस्वादः

श्रीनेन्द्रिणेन कृष्णमाण्डसदाश्रितः।
नितीयमानः सुदसि प्रक्ष्यं स्मरत् समरः॥ २७॥

पर्याशुनयनः प्राह प्रणमन्गुरुपादयोः।
माद्यामचिन्नः ब्रह्माः अन्यं तथसि मज्जतां।॥ २८॥

तस्मिन्न प्रतिथोपसि पार्थ मां कर्मानिचे।
इति शोचन्तमाश्रयं चाशुप्य दीर्घया गुरुः॥ २९॥

अनुग्रहायने तं महात्मने सौभं मा शुचः।
न तं देहो न च प्राणो नेविद्यं न मनो न धीं।॥ ३०॥

स्वयंप्रीतिसमवामासि शरीरार्धवरभासकः।
कपोलसिम्स स्वयंप्रीति: कपोलसमवभासकः।
इति पुष्पत्तमेकेन श्रोकेन प्रस्थोवयस्वः॥ ३१॥

किं ज्योतिःस्व भानुराणि मे राजो प्रदीपदिक्षः
स्वादेवं रविदीपदेशनकिणं किं ज्योतिःस्वाहि मे।
चाँदुतां निमीचनादिसमये किं धीरवधोवधेने।
किं तत्राभमो भवापरमकं ज्योतिस्वदसमप्रभो॥ ३२॥

इति प्रबोधितस्तवेव गुरुणां कर्मानिचिन्ता।
देहाभिमानां दुःखं विमुखं सुदर्शन सः॥ ३३॥

दक्षिणां दिशामुदस्य प्रसिद्धो देशिकेरतः।
गत्तव बहुविधास्तेशानु स्माता तीर्थज्ञेषु सः॥ ३४॥

श्रीकामघातिसंभवं तत्क्षं श्रीमर्तयुक्तम्।
संप्रापि गिरिजाभर्तः महापातकदानम्॥ ३५॥
द्वादश आस्वाद:

विनाशरहित क्षेत्रं तस्मातःसंवतंतताहयम्।
सर्चितानाथाकैश्च क्षेत्रं भास्करसंजितम्॥ ४५॥
यावतुण्डिकरूप्तं तावकाव्याविभेदं स्मृतम्।
तन्मय्यागमिनी क्षीरसर्चतेष्ठा महानंदी॥ ४६॥
श्रीविष्णुपरमेश्वर्ण्याः स्तनकुम्भसुमुखवा।
तन्त्रालोचरी पार्थं पादयोजनमात्रः॥ ४७॥
काज्ञिक्षेत्रं तपःश्चां प्रागुरुं तत्र वर्तंते।
तस्मिन्वकने महाशक्तिः त्रिधा रूपेण वर्तंते॥ ४८॥
तत्र काज्ञीमहाक्षेत्रे तन्मय्यत्तितरतमः।
स दिवकशंकर: शक्तु: महाप्रत्यक्षे विनुः॥ ४९॥
चूतवीजाकुतिभूतवा बभोक्तामरसंरतया।
तथेव भरवाणिष्णु: तेजसा व्यक्तिवर्धः।
श्रृद्धाकृतिवायांग्री वभो करः इवपि॥ ५०॥
तस्मादिश्रवमहादेवी: कामाश्रीशिक्रियः च।
तस्या विजासिद्धिविधो दिरिशान्त्विस्मेदतः॥ ५१॥
कामाश्रीति परा शक्ति: सांयणमहामुने:।
तपसा खयसुद्दृष्टा यथैकामेकसर्वप्रियः॥ ५२॥
कटाक्षुरविमुद्भिः: जीववाग्व्यतुविक्षिप्तः।
यथार्थमनुगःति चतुर्भागलोकयः॥ ५३॥
पञ्चतीर्थसर्वकामकोषमहितते।
सिद्धतीर्थस चेताने तुतीयांशे महाविल्म॥ ५४॥
श्रीश्री इत्यादि राय यादव राय


dayakamkārikāṁ bhūme: kuṇḍaliniśīpadam ।

yāvaṁmabhāvitaṁ tatr tāvanmaṇḍapataṁ gataṁ । ॥ ५५ ॥

tatkalaniyam eva śāstraṁ bharataṁ yonī ca yamānām ।

tapasvadāṁ vivādaṁ śruvaṁ parān śomam tathaśtam ॥ ५६ ॥

kaumukīsthātāsthā tārāyām kāraṇadṛṣṭe vinīmaṁ: ।

yat kaumukitī bhave janaṁ yena kena va ॥ ५७ ॥

saktkṣipī śuṣṭānāṁ pāṇīṁ phalasī kōṭiśā ।

tene yāt kaumukīṭī vinīṛdhāṁ pratisīthaṁ ॥ ५८ ॥

tatkalakāvratvābh kāmāśūrdhātām ।

ākāśaśārāṁ prāṇa saṅkāntaṁ vināśitaṁ ॥ ५९ ॥

viniścāryan vai kālaṁ karvaṁ moṣkāṁ pūras ।

āvatāpi sṛṅkenābhinirdeśaḥ: kām ajnataḥ: ॥ ६० ॥

स सूक्तो ठीठ्ठ्या मात्रा नेत्रायक्ष्योऽकोटिसंक्ष्या ।

kaumukīṭī vinīṁyāṁ kālaṁ yuddhaṁ yad vallīmaṁ: ॥ ६१ ॥

ath kaumukṣṭītyor dhyāyāḥ: puruṣārthyaḥ viśrūtaḥ: ।

tatparstānaśtu moṣkāṁ kōṭiśvadbēnaṁ mābhītāṁ: ॥ ६२ ॥

kaumukād: śrutā moṣkāṁ puruṣārthchaturthāk: ।

ātāmakaśāya śṛutā: kām: kāmēsāḥ dhanaḥ: śṛutā: ।

tatkāmādīda pīṭhakāścī: kaumukīṭī vinīśrūta ॥ ६३ ॥

ath tatr śrūyaṁyātāṁ kaumukṣāyaṅkātē ।

gāyatrīmaneṣe tatr viśrūyaṁyātē: ॥ ६४ ॥


गायत्र्योकारोऽणे सा कामाणी विष्कारणम्
पञ्चासने निषणासौ कामपीठनिवासिनी || ६५ ||
पञ्चासोकस्तोऽंगपञ्चाः वाणंवर्तकाः !( || ६६ ||
तपनोहुपलांका मीनकुण्डलारिणी || ६६ ||
श्रीचक्रनगराभिश्च श्रीबिधा परमेश्वरी ||
सचामरमाणीसन्यद्विक्षिणासेविता || ६७ ||
कामकोटीकति बिष्याता कामाणी कामदायिनी ||
महाकामेशमहीषी महानिर्माणदरी || ६८ ||
पञ्चासोककोटिक्षतीणे वर्तने पृथिवितेहे ||
कामकोटिमहापीठानुत्माणाः हि तेषपि || ६९ ||
चतुष्पतिसहस्राणि तेषु चाणात्मकानि हि ||
मातुकासेयं तेषु तेषु तत्वानुत्माणठययाः || ७० ||
तेषु चाणात्म प्रेमावेषु पीठत्रयं करम् ||
ततलये कामराजाः प्रथमम् हि प्रशास्ते || ७१ ||
तत्पीढे बादमब्र कृतं हयत्रीविण पूजिनग्र ||
जान्नराधाः हिर्यिधं मध्यकृतं मनोपमम् || ७२ ||
भुगुणास्मृतेऽविन चालभुजल्यं तु तदिनुः:||
ओद्याणल्यं तुतियं तु पराजात्सहकम्ब || ७३ ||
तत्पीढे कामहृदिण्डति व्यास्नोपासितं सदा ||
ग्रामवर्तं कामराजाः काशिक्षते हि वर्तते || ७४ ||
तां पूरी कामराजाः फ्लोपेत्रयमुरल्लिताम् ||
सत्सनेशपूर्वायन्यायं ग्राप स श्राद्धः || ७५ ||
इति श्रीश्रीकृर्णविजयमकरणदसारे द्रास्तराः आस्मायः समासः ||
II तयोदशा आस्वादः II
काशीस्येथे शिवकाशी-विष्णुकाशीपुराणमां एकार्येऽहरः
बरदराज-कामाध्यायनिर्माणं च ।
श्रीतनन्दनराजसेननाथेश्वरहनिचक्षुश्वरायैवदेशीयः ।
बरदरस्य तथायमनायकस्यपर हलमयकुमारस्य जायम् मे स्थायः ॥ १ ॥
प्रभुंति च युहाद्रियं महोदयं स्वहते चक्करे प्रवेदेत थोड्यम् ।
अक्षताष्ट्रिंध्रमूर्तियां भुवतं वः स चिनोतु संकृतर्थः ॥ २ ॥
ईशानविष्णुरभिभाषायुक्तकाशीनिः समकार्यसः ।
कामाध्यमिथ्यारत्नयमिः स्वः प्रतिष्ठा युनिरालकार्ति ॥ ३ ॥
सवेतः शिष्यसङ्कुकः शंकरो देशिकेशः ।
भूमि प्रदक्षिणीक्ष्य ततः काशीपुरं गतः ॥ ४ ॥
जम्बुदीप्यस्य कुर्वणि शोभा भारतमण्डले ।
शालं कामीरनामां देसं विचोतत्यदृश्याम् ।
कामाश्वय नाम वादेशः स्थानं तत्पुरसारवान् ॥ ५ ॥
पशोवंगाहाथ पयोनदीभवं जगाम सल्युक्तमनिर्धिरास्तदं ।
रमाध्यास्वाधतोऽपि माधवो वपास्यं यत्र स बहुमन्यत ॥ ६ ॥
सरस्यायामिज्य समाचरणु क्रियाः निरस्य मोहं निनिईं तपोनिधिः ।
स पुण्यकोटिनिन्द्यं समाधयः स पुण्यकोटिनिन्द्यं सम्पथवैः ॥ ७ ॥
स मंकरी काशिपुरी गरीयसीधिर्मकुर्वणसम्प्रतिष्ठामानश्वेव ।
असाक्षेपशुल्लिनीविरागश्रुतं पुरारिवारश्च चित्राय याम् ॥ ८ ॥
त्रयोदश आस्वादः १३१

त्रथी यद्वेत्रसालवसित्तकान्यनेकालसोपितामके उमे ।
तयोरियाये भिदादिमा सुपत्तला मूळं धीर तु मूर्तः ॥ ९ ॥
कुल्हेलनाथ कुलादिक्रिकन्यकाकां ग्रासीमाणमदेन मुद्रितम् ।
महोनिधि तत्र महाहिंसांत विषोकयनलिन्यमसौ व्यजिन्नपत ॥ १० ॥
चन्द्रेष्ठासितशेखरे समहे गंनाधरे शामके ।
सर्पसूचिकणठकणिके नेत्रोत्यवविनायारे ।
दन्तितवकृतसुन्दराम्बरचरे त्रैगोक्षयः हरे ।
कृप्य भीत्र विच्छुल्लिहसमामण्येता विन कर्मभि: ॥ ११ ॥

सिद्धाशृंखलयां पाभे तत्रातित्यजगदुः ।
आचार्यवैभवं बुढ़ा धवं चाग्य देशीकम् ॥ १२ ॥

श्रुतान्निहिपुर भक्तया प्रार्थयामासुरारादत ।
अगिमनस्थले प्रज्ञेन कामाशी जगद्भिनकाः ॥ १३ ॥

भण्डारेन्द्रहन्त्री सा योगिनीवन्दनसेविता ।
खंडिता परमेशानी पूजिता स्थापीतापिं च ॥ १४ ॥

कामप्रार्थनया हात निले बाणं करोति च ।
महाकाली महाश्रममास्तह देवी सरस्वती ॥ १५ ॥

वसन्ति देवीतेवरायं बिच्चमध्ये च शांतः ।
रावौ बिठानमहाकाली विपिनाधिगता जनानुः ॥ १६ ॥

श्वदगतमक्षयति क्षीन्ते पुरासिनः ।
तथा कुरु बिठादेशा नागस्चेष विमिन्यथा ॥ १७ ॥

इति तं प्रार्थयामासुलय्याय यतीश्वर: ।
रक्षास्मान कालये बिच्चमध्ये स मन्त्रिदिव्य ॥ १८ ॥
राजसेनेन सुमहत्पृथक्षेत्रम् ||
प्राकरशोपराधारश दिईयमेवसः द्वित्वम् || १९ ||
अर्थमण्डपसंवेशोभि मणिमण्डपमिदं ||
कार्यामास सर्वे: सर्वेन्द्रणवालिम् || २० ||
तथा पूजोत्सवार्दीथ तन्त्र तन्त्र प्रकरणः ||
शिल्प प्रकल्पामास जननामधिकारिकम् || २१ ||
नाजा तत्र कामश्च: पार्श्च प्रातिमुखतम् || २२ ||
विषुकास्वीति नाजाक्षण्वर करस्थितिं तुर्यम् ||
यथोक्ता कार्यामास सर्वेश्वरवल्कितम् || २३ ||
तां सर्वं नगरी पश्च तस्मि सर्वेश्वरसमनिताम् ||
प्रकल्पमुक्तं तथे देशिकेनिर्दृढः मानसे || २४ ||

कामाक्ष्या: पुरत: श्रीचक्रपणितिः

दुर्गास्वतं मुनिश्चको देवीपूजननमत्वः
श्राम्भे भगवपानं प्राक्ष्यत्रप्रतिवृत्तम् || २५ ||
असमक्ष्येन परा देवी कामाक्ष्य विल्वबन्धनम्
आराध्यप्राक्ष्येन जगस्तितिम् सर्वदा || २६ ||
बिलोपरिय यो देव्या मूर्तिः स्थापितं पुराः
श्रीचक्रं स्थापय तं तु कामाक्ष्यत्रप्रतिवृत्तम् || २७ ||
कामकोटिपीठ इति स्थापित्त यात्र जगचले
हुल्लुक्ति तं समाधिम्य दुर्गास्वतः लिरोधावतः || २८ ||
कामाक्ष्य: पूर्तो भूमी कामकोटीति विश्वुतम् ।
भगवान्मगवत्पाद: श्रीचक्ष् स्वयमालिखत् ॥ २९ ॥

आश्रया गुरुनाथस्य राजसेनो महीपति: ।
कामाक्ष्य: स्वर्णमूर्तिं ध्वस्ताणीसमन्विताम् ॥ ३० ॥

छुर्म्यां कार्यामास शिवपशाखाविशारदे: ।
श्रीचक्षुपाद्याणो च कामाक्षी स्वर्णनिर्मिताम् ।

प्रतिष्ठाय यतीशान: स्वयमेनामधूनयत् ॥ ३१ ॥

सूर्यसूर सर्वज्ञानकान: ।

आधारय सौम्यच्छुपं प्रकृति महाध्वामामाध्वा विश्रातन्तस्मुच्छकरायम् ।
आहार्दते च विनये विचुःपेव चाल्के पाणी अदिवं ध्वस्तानाम ॥ ३२ ॥

सूर्यसूर सर्वज्ञानकान: ।

ततोद्वारिंशिणी वाणी नभोभागर्भज्ञम् ॥ ३३ ॥

भौ वते मच्चात सूर्यविश्वासपि विशेषः ।
कृत्वा प्रसंगं विद्वद्विजित्वा तानखिद्वानिपि ॥ ३४ ॥

सूर्यसूर सर्वज्ञानकान: ।

इति वाच: समाकर्णय किनेतदिति विस्मित: ॥ ३५ ॥

किक्षिद्राकाण्डनसनस्त कं कुरपामिति सानसे ।
तामार्गार्थसत्तितिसाहिस्फो विचुःनालयः ॥ ३६ ॥

ष्ट्रेकारणीवलावारिंपरश्चृणुपोवताः ।
आगल्य तं देशकेषकर्णि प्रणिपतेदग्यपरे ॥ ३७ ॥
श्रीश्रावणरूपमकरन्दसारे

भिदा सत्यमित्रभाति त्या त्वैकं निगाहते।
देवेन्द्रो मूर्तिमेदः प्रत्येकणात्र छट्यते। ॥ ३८ ॥

स्वर्गदिवसमेदः सर्वशाश्वबिनिधितः।
तत् प्रवृत्तं च मिथ्येति कथयस्यहुना यते।
इति मेदरतात्त्वादेशं च चाहैतनिधित्वान्। ॥ ३९ ॥

श्रीसर्वभ्रातमाः श्रिष्ठतया स्वीकारः।

श्रीमन्मच्छंदकर्मके न्द्रभिलापेशु च भमानाने।
तस्ते चर्चनानक्षित सार्थकेवलः। श्रीतामर्गिष्ठारूः। ॥

सबैशासनमाध्यमतुः युरी धीरं निवर्त्यै श्रुती।
दिभ्यः कोडः प्रमूनात्तमसमायो वादेरौस्तीतिवयम्। ॥ ४० ॥

तुर्यदेहेन्द्र शङ्खरोदिदिसमाधाने प्रशान्ते शिष्योः।
तात्तेदृशैरि संप्रयासस्ति च तं दल्पतिद्वित्यान्तः। ॥

आपान्त्वपं एव भूक्त इतराल्पाटि पृष्ठायत्यसौ।
ओमिष्येव गद्यज्ञानमिति तद्वृत्तं च तात्तावैतः। ॥ ४१ ॥

मतवैं सहशापिकारिणामहात्संहादेशोऽद्वयः।
प्राप्तसुभ्रमपि स्वतो जनपिन्दुपािमी स वाचयमाम। ॥

आपयमचकरोपसं महादेवात्मवस्माप्तः।
सबैशासनचात्तार्पं इति य स्वायत पीठे न्यायानं। ॥ ४२ ॥

तत्र स्थितालिनमोक्षदेशशिक्षेत्रे वादे बिजिया बिजियानपि बावधूकानं।
पाणौ सन्नद्दसात्त्ववश्चिवी बिवारदासां तद्विरेवत्तुषुचचालं। ॥ ४३ ॥

श्रृंगारसंतत्र कमितिमात्सराभिज्ञेश्वरमामन्द्रो पास्यसन न कुर्या।
इत्यूचिष्ठ बिविष्ये च बिजिया बिवारदासां बिविषिः स्वायत्वहृद। ॥ ४४ ॥
ततो दिविष्द्वन्ति ध्वनिनवारिताशाब्दौधरसमीरितत्रिदस्पाणिकोणाहति।
अरुऽर्य हरिदस्तर्य स्वरसर्बेमस्मिन्धिमिह: धनाधिनवन्दनप्रस्तमवन्धुसिद्वैतुः || २१ ||
कच्चमरस्यन पुत्रोमजया: कतिचिदिमान्यगम्बर्य यथा स्यात्।
गुरुशिरस्ति तथा सुचाराणा: बस्तरकुसुमान्ययह हर्षातोड्यन्नपन् || ४६ ||
अध्येतसिद्धान्तकारस्य भाष्यद्वाराकर्मणासः।
कृत्या विकृष्ट्याणिना: प्राण्यु तुदाव देवी निममान्तोतीব्री || ३७ ||
एणाधारमण्डलमण्डलद्वस्त्रीचक्कम्ये स्थिताः
बालके सुतिल्पार तरस्ते: पाशाकुश्री विभ्रतीम।
चाप वाणमपि प्रस्त्रवदनाः कौमुकव्याभिवान्तिः
तां त्यां चन्द्रकल्याणसमकुटां चारुस्मितां भावे || ४८ ||
इत्यं पश्चात्ता क्षरिमुनगार्यं: कृतार्यमे
कामाक्षी वदिराहितिस्थितिमती पचौः: समारचयनं।
कम्पातरणिवासिनीं परिवंत नन्तु विभ्रम्यंतरं
गद्यम द्वारिक त्वतिस्कं भगवती तुदाव स स्याम्याम || ३९ ||
औपनिपाषणकृतामुपनिपिणद्वायाकेदिकाकण्ठीम।
आरम्भिनम्भरमहर्मायमार्म्भिनां गौरीम || ५० ||
दयामन्दैविनयाः वेशिक्केयश दशतिमयदयमं।
वामकुचिनित्वीणं बरदां सत्तातिमारंकां कर्दे || ५१ ||
इत्यं तामिक्त्वन्तः विश्वजननीमाहामारात्तिविशनाः।
कल्याणोक्तकानालिनम्भमें कौमान्तीरूपस्तिः।
कामाक्षीपदपालमह्नतिकृतं कण्ठिचित्पुरै: काशनन
स्थोपीतुकुम्बोपदं प्रमुणे पद्यम् सप्तस्रव्यम || ५२ ||
श्रीशास्त्रविजयमकरन्दसारे

इश्वरमय स योगीन्द्रशाखापदगिरिस्यताम्।
तुष्यायः सावरणं तुष्याय परस्यताम्॥ ५३॥

अकारादिकारान्तन्तवर्गवयवशाधिनी।
वीणापुस्तकहस्ताव्यावः प्रणों देभै सरस्वतिः॥ ५४॥

tardhaksutisvarajamya taryatate jurām।
shubhagamayan shubhāyam sāndhrauḥ patayam nam॥ ५५॥

tavya ma świe maṇidhiṃ: kalpaśakarambhrūṇītī।
abstu ma śāntaśāstas: svāstidā abhayādhūr॥ ५६॥

kārmatamshāriṇiśarājgaripaparṇamabhaye।
adhāraśeṣārṇīṣādhayam banaṁ patayam nam॥ ५७॥

tatra pārvatīthāgāgānandasthādīgoṇpūrma।
māta: kātāhr̥thaṁ dṛṣṭaṁ sādhāyaṁ nagaram tāb॥ ५८॥

makārṇḍapārāṃśuśrīṣṇumāṇīṃbhūṣṇukulūndakulaṁ।
mahāpāvāntaṁ kunte yasya sampradātāya॥ ५९॥

tatre ścintamāṇyaścareṇāsābhūntī: vinirmirthaṁ roopārtyasukṣmaṃ।
bhaj me bhavānimānahavāntesābhādityavāngoṃ tamaṁ: parstāt॥ ६०॥

muniṁbhi: śvānāśvānāśvānāśvāntaḥ hṛdaṁ śreyaṁtī।
tatra pasyāṁ bhūdṛṣṭaḥ tadāntaḥ paryante vyojana॥ ६१॥

pārthāmadāmo māṅsa: tatra yo viniṇḍāyugam।
tva kāmēṣhaḥ vāsōdvāpaṃvāṃkṛtoḥ maṁ॥ ६२॥
नानारक्षणधारीकान्तिकिममितिद्विदरम।
वियुक्तामि वितां तेषतिक्रममतिदेशाम्॥ ६३॥
पर्याशेषः पतिपरि दर्शरीं सवाणचापासकुसापासपाणिम्।
रसेषमूर्यारामणीरीवं ब्रह्मचर्यं नीरकरणं प्रशान्तम्॥ ६४॥
जरासंगार्धकारकाँ उदेश्यावणकांभिरामम।
कामेश्वरं कामशारासनां तत्तमासिं तमसः परस्ताव॥ ६५॥
तत्र कामेश्वरामां खेलन्दिशितुकन्तलाम।
साहिदानन्दिवन्दी महामर्यमुपासमहे॥ ६६॥
पोद्यसादि द्वैव शेरवता चक्रमध्यमा।
कामेश्वरामांहिपी भूयः। पोद्वी शामि युधः॥ ६७॥
श्रीचक्रस्थां शाक्तेष्वद्यां चोण्डी च च सुमीनान्त द्वानाम।
बन्धुवालां भवयामि त्रिमेत्रः ताममिनवणां तपसा उवधनीम॥ ६८॥
यथोपास्तिहतिनः स्यातः तव चक्रस्य हुःस्तारः।
कुरं करं कल्याणः तथा तस्तस्तिरागुरु॥ ६९॥
यतैव यतैव मनो मदीयं ततैव ततैव तव सहस्यम।
यतैव यतैव शिरो मदीयं ततैव ततैव पद्धति ये॥ ७०॥
एवं स्तुनेतामारायण कामाक्षी ज्ञानस्पीणो।
शर तस्य श्रूणां श्राहणां विनियृत्य च॥ ७१॥
एकार्त्थपुजाः विमानार्थस्य भूयसः।
श्रीमद्वर्दद्राज्ञ्याय नमस्याय न्युंक्त स॥ ७२॥
श्रीशास्त्रविजयमकरन्दसारे

क्रमकोटिपीठ-शारदामठप्रतिष्ठा

सर्वेश्वरपीठमधिरुख तस्तस्तदग्रे मिश्रान्विजय सहसोपनताप्रयागाद्।
अभ्यास्त काङ्क्षिमभिमण्डलकामकोटिपीठे मंड निजमवाच्य स शारदाल्यम्। || ७२ ||

निन्ये योगिसुरेशरापचरितं श्रीकामकोटवाहिने
ढोकाचायंपि स्थितं स दिनसान्तवर्षेपीठे सुखम।
ख्यातस्तत्त तदादि तेन विजितं वाणीमनुसारायणं
श्रीम्भुक्रन्दरेशिकस्य जयति श्रीशारदास्यो मंड: || ७४ ||

परकीयवपु:प्रवेशशैल्या समरंगत्राणि चिदनं वशी न ठौल्यत।
अभितत्तुबंधरती वशे यं सुकृतं सुत्रं गुरु: स चीयाव। || ७५ ||

उपयासु हुवेशु सर्वदिगम्यं प्रदिशाश्राशु परामं व एम्।
विज्ञातिविनित्वद्वन्द्वकाण्यामभूतार्ती: स दिशोत्न्यं च कांचिव। || ७६ ||

समतिष्ठितपदाभिमानिस्वं कर्मसं धर्मविभागाय दिव्यम्।
अभिकाल्पं च शारदामठे योक्त्वमधिरं नासुकमात्मनोतु सोऽवयम्। || ७७ ||

इति श्रीशास्त्रविजयमकरन्दसारे अवोदश आस्वादः समावः।
|| चतुर्दश आस्वादः ||
पीठव्यवस्था तीर्थयात्रा च ।

पृथिवीवस्तुप्रदानपादहस्तमः कर्मदिनिन्तिरप्रस्तावः च ।
चतुरोक्तं यथतः पीठव्यवस्था न नाश्वरो मुंदे स देयत ॥ १ ॥

ततो वेदविरुध्धानि विक्रृतानीदर्तरं ।
विरुध्धानि सति क्षोदे निजाम्युपगमैःपि ॥ २ ॥

अवदिकानि तान्येष मनानि हैतवादिनाम ।
भर्मश्याप्राठो वेदविहारो विसुः ॥ ३ ॥

यथा आपदयौषधानिः कीलयास्तेंद्रेनांपः ।
तथा विद्याव किंवनचक्रकार्ति यतीचरः ॥ ४ ॥

जगन्निरीतिकं च के शाङ्करः शाङ्करेश्वतः ।
निर्विवेशेण परं ततं गोचरीकऽतुमक्षमा: ॥ ५ ॥

ये भक्तिमंतः श्रद्धा ध्यानं मन्दास्तेष्वनुकप्य याः ।
प्रेमस्वापनं कुत्वा सर्वोपप्राप्तीद्रिः ॥ ६ ॥

शैवविषयंविभागत्वं विश्वनास्तिन्द्रमूर्तिं ।
यत्र यथा भक्तिस्वात: देवतायामुपस्तिम ॥ ७ ॥

स देवतां तां मुनां श्रद्धाभिकुप्यस्वाम ।
शृद्धितविद्वा: प्रज्ञा: देवता: कामित्रप्रदा: ॥ ८ ॥

फलाभिषेधनिव्युक्तं मुनां मोक्षदाय तदः ।
शृद्धिस्वतिसदाचारिनमुनायात्म यानि वा ॥ ९ ॥
वर्जनीयवच्यानि ताति तन्त्रोदितान्यापि ॥
ताति पाण्डमोहार्थवृहं रिहर्यादयः ॥ १० ॥
श्रुतिवण्टापि मोक्षमभिनिन्द्रामति स्थिते ॥
किमति बालिदुर्गोण चतुर्विधेऽकहिन्या ॥ ११ ॥
अनुशिष्यः पण्येवं भजनं स्वेद्वेवातासः ॥
तमेव परमाचार्यमन्दस्त पुनःपृष्ठकु ॥
ततः श्रीशक्ताचार्यं जगद्गुरुसिद्धिर्यते ॥ १२ ॥
आदित्यं जगद्दिव्यिं द्विमिमेम्ब्रास्य महेशं गुहं
पृजयो परिपृण्तानस्य तथे यति शशुरः ।
शिष्येन्द्रोऽद्रौ मुदा सुचिमलं श्रीशेषप्रभासक्रृ ॥
विद्यानिदिक्षांदर्शनगुरः श्रीणुमतस्यापकः ॥ १३ ॥
अद्वैततमतनिविषीः पञ्चायतनावं नक्रात्वयमः ॥
एथं निर्णयमतनोद्वैतकार्ययंबलको योगी ॥ १४ ॥
श्रीवादयः पद्यमिनो यतीशं संसाध्यं तं स्थवमतोदय ॥
अनुग्रहं प्राप्य जगद्गुरोऽक्षितः ते प्रस्थिताः स्थवमतब्रवीणः ॥ १५ ॥
भूचक्ष्याचे संसाध्यो श्रौतमैद्वेदशानम् ॥
रक्षारं प्रचार्यां च तस्य योगी व्यचिन्त्यतः ॥ १६ ॥
अथ निष्काकवीर्हूता समुदोपतेऽस्ववः ॥
तत्वङ्गाः न सप्तर्षिः सर्पेश्वर विराजते ॥ १७ ॥
एतत् तत्वत न मन्येःप्रहालमनः कृत्तक्ष्यताः ॥
गते तु मयं सबं च पुनःपर्याकुलीभवेत ॥ १८ ॥
तस्माद्विधामानान्यन्यानिषे काश्यप कारयत्।
विद्यव्रजवनं शिष्यदीर्घामकैत्यन ्तत्र च ॥ १९ ॥
प्रयोज्यामस्त्यान्यान्यान्यानिषे प्रदायमविचिहं च कारयत्।
पारंपर्याशेत सम्युपदेश्येन सति ॥ २० ॥
न विचिह्वेत सद्दर्मे इति चक्रे मन्ति शुभम्।
पुनः प्रतस्ये क्षेत्रादिष्ठतम् श्रेष्ठो गुरुः ॥ २१ ॥
भहोविक्षुपुष्पाक्ष्यते श्रीश्रेष्ठो गुरुः।
नरसज्जनक्रेण चकारे जगताः मुदे ॥ २२ ॥
पञ्चवज्जनिषे देवं भक्तानुपत्तिपरम्।
चेतः प्रवोधयमास ्तत्सद्द्विद्विज्ञेन। ॥ २३ ॥
लक्ष्मीवियमिच्छसि चेत्राहिद्रुव्यजा कुरु सततं
प्रतिवद्भब्धुक्तिद्वितिकुशवो भिमचाल्कुरुक्तिलाहुते।
चेतोभुज भगवति हथा भवभूमि विद्विज्ञायं
भज भज वधिमणहस्मणकथापदसरसिज्ञमकरतं ॥ २४ ॥
भीमरथ्यास्ते रघुं हरदासं जग्यपतिम्।
पाण्डुरकं महायोगपीठं द्रुपु नामां तत्। ॥ २५ ॥
महायोगपाठे तद् भीमरथ्या को पुष्करीकाय दार्तु मुनीन्द्रे।
समागति लिख्यंतमानन्दकर्त्ते परस्थषि भजे पाण्डुरकं ॥ २६ ॥
पाण्डुरकं सुनवेन समवत्पदश्रेष्ठः।
तः प्रभावितस्वात्ततत्रोपास दिन्त्रायम् ॥ २७ ॥
श्रीशान्तविजयमकरंदसारे

वारणसीं योगिकंविन्धः सुहर्षिंश श्रीहरिरेष शिष्यः ॥
सहायता पद्म मठान्मीं प्रकृतवत् तत्त्वो कालविशिष्टम् ॥ २८ ॥
तत्त्वो श्रीचंद्राकांतविहारमिहतां छुलाम् ॥
प्रक्ष्णसागरकल्याणजलितां द्राकामागः ॥ २९ ॥
श्रीकृष्णस्य यापौत्रेण वालेन परिक्षितम् ॥
श्रीकृष्णस्य चिकितः दृश्येऽनमतार्गुः ॥ ३० ॥
कार्यामास भूपेन विनोतेन छुलन्यस्त् ॥
प्राकारोतु कुशलहारवन्यं कनकराजिनम् ॥ ३१ ॥
केष्ट्रोधमे मातं तत्र सामवेदप्राधानकम् ॥
निर्माय गोमतीतीथे श्रीसिद्धवरसनिथि ॥ ३२ ॥
खुरेश्वरं प्रतिष्ठाय तत्र व्यास्यान्तदेशिकम् ॥
सतिष्ये: प्राप मुर्मामबीं स्थानमकिष्ठुः ॥ ३३ ॥
तत्र श्रीवाल्कुल्यन्य वाणीजीवसिद्धेऽपुष्ट ॥
एकान्तःसाधकं तत्साधारकं गोडपमार्यसे ॥ ३४ ॥
गुर्नंदान्य वाणिक्यपादोपूर्वीपञ्चितम् ॥
दशंदर्शं कुलकितं तत्त्वीवत्तत्त्वतः ॥ ३५ ॥
श्रीकृष्णाजीन्द्रादृशये क्षेत्रे गुरुः ॥
निनयं कालचित्रमान तद्वाकाबधवणसः ॥ ३६ ॥
मामें कादन्तेवर्त्त्वएव केष्ट्रोधदेव: ॥
रत्नान्तरनिधित्वोहेतु: बोधित आसीणमकुर्मुः ॥ ३७ ॥
भज गोकन्द्रेण भज गोकन्द्रेण भज गोकन्द्रेण मूडपते।
संप्रते सचिविहिते काले न हि नहि रक्षति डुक्काकरणे॥ ३८ ॥
भगवद्गीता किंविद्धिता गङ्गाजलदवकणिका पीता।
स्वदपि थेन मुरारसमर्थ क्रियते तस्य यमेन न चर्चा॥ ३९ ॥
गुरुचरणाम्बुधनिमर्म्मक: संसारादिराज्या मुकः।
सेत्यमानसनियमादेवं द्रव्यसि निजरक्षकं देवम्॥ ४० ॥
मोहच्छातिनिराकृतिक्षुदरे: पवेत्याकरणस्यायः।
ब्याप्तेरोप्रामृद्विधानिपुषी: श्रीमण्डुर्मवकरणे॥ ४१ ॥
इति श्रीशांकरद्विजयमकरनदसारे चतुर्दश आस्वादः समाप्त:॥
पञ्चदश आस्वादः

ततो जगाम वदरीं भाष्यप्रणयनस्थायीं।
पद्माकनन्दायं निर्विचितत्विजयैः \| 1 \|

तपस्यन्तावृषी तत्र नरनारायणो स्वाभवः।
श्रीमणां तत्र निर्माय तन्त्रथवेणुमुद्यक्षः।
विद्वेदे तोषकाराः व्याध्यायां जगामहः \| 2 \|

मुक्तिज्ञेः तु केदारे नीष्कणेः वरेशर्मः।
प्रतिष्ठाय महाययोंि परां प्रीतमसच्च सः \| 3 \|

जगन्नाथमय प्राप दीनानाथनां सनाधयः।
साक्षात्सुर्य वैकुण्ठ यत्रोतकष्ठे हरिः \| 4 \|

महोदधियव्र तीर्थं जगन्नाथपुरोपुरिः।
दारकावासिनो विष्णुस्तुर्यापि कर्त्ते \| 5 \|

अवाप क्षेत्रवर्जं तमश्कोस्क्य समन्ततः।
दिनानि कतिचितत्र निवासमकरोऽनुदः \| 6 \|

तत्रान्तः कृलबानो जगन्नाथेषु वरं हरिद्।
प्रायथयामास नयनपथगामी भविष्यति \| 7 \|

शुदे सन्ये वेषं शिरसि शिविपिज्जच कटिते
दुकुतन नेत्रान्ते सहचरकस्यं व विद्वथ।
सदा श्रीमण्डलानवसतिचित्रप्रिच्छयो
जगन्नाथः त्वामि नयनपथगामी भवतु मे \| 8 \|
प्रश्नदर्श आश्वादः

अत्र श्रीशंकराचार्यवर्षणगाढायातान्तरे ।
वौधऽतीमु कुमारसः जित्वा विवट्टदे युक्तिसमिते ॥ ९ ॥
महोद्वेष्टेन क्षेत्रे पुत्रोत्तमसंबंधके ।
जगन्नाथं दासमयं प्रतिश्रुत्य यथाविचि ॥ १० ॥
भुजेन्द्रमणेनेन्नब्रह्म (२६५) युक्तिसिद्धस्त्रये वै ।
वैशाले शुक्रा श्याम पक्षे दशमयं शोभने दिने ॥ ११ ॥
गोवर्धनमंते रस्ते विमलपौठसंबंधके ।
पूर्वान्तः भोगनारे श्रीमदकाश्यपगोत्रजः ॥ १२ ॥

मात्रवस्य खुटः श्रीमानं सन्नद्दन इति खुटः ।
प्रकाशग्रहाचारी च ऋषबेदी सर्वशास्त्रविविधः ॥ १३ ॥
श्रीपश्चापः प्रथमचार्यवेनामार्थविध्यत ।
श्रीमपरपंसंसादिविरहमदरिके: सह ॥ १४ ॥
श्रीसंज्ञा र्यक्र्यो न्रुका परिष्ठ्यानमगमदविके: ।
श्रीशरवादापीठे सिद्धित्वं भोगनामकं चके ॥ १५ ॥

शिवविद्वात्र प्रतिश्रुत्य चिदम्बरसमालम्बे ।
मोक्षदं सर्वजन्तुं शुचनयसुन्दरम् ॥ १६ ॥
कैद्वकानन्द काश्मिर्या शुक्लान् वैविद्यवत्तान्तपरागनाः ।
पुजायं युक्ते सिद्धान् पुणवर्णविविधारण: ॥ १७ ॥
सर्वंश: सिद्धविद्वात: शंकरे देशिकेशार: ।
भूमिप्रदश्चन्द्रिक्य भूय: काचीपुरी गत: ॥ १८ ॥
काश्चा क्रमांकों तु योगविद्वानेन्तमम्।
प्रतिष्ठाव्य सुधेरताय पौजार्य सुयुक्ते गुरूः।
यथाविकारमाचार्य: सर्वननुशास्त्र ह || १९ ||

आचार्य्याण्मुनुशास्त्रम्।

वेदो वित्यमथियायं तदुद्वितं कर्म स्वनुथियायं
तेनेषस्य विशिष्यायानमपिन्ति: काय्मे मतिस्तथ्ययात्।
पापौचः पविधूयायं भववयुक्ते दोपोधुसन्नवियायं
आत्मेन्द्रा व्यवसीयायं निजुप्रमहातुष्ण विनिमययात्॥ २० ॥

अभ्रक्तस्माहृद्यं: परिवांकुकुद्ध्यः।
अहंमेवेति विद्वेयो यया देवः इति शुले: || २१ ॥

शुचवन्न: समोस्यक्यनिविव्य धर्मेर्तते।
देवराजोपचारांश्च यथावच्चत्र कल्यायत्॥ २२ ॥

केवल्य धर्मसुद्दिष्ठ्य विमवो वाह्येनंसामः।
विहितव्योपकाराय पद्मालामयं ब्रजेत्॥ २३ ॥

शुचनवादः महाराजा हात्रावर्ष्य महीपञ्चः।
धर्मपारंपरांमिताम पाठयन्तु विनंत्तमम॥ २४ ॥

आसेतोरा हिमद्रेश्वराय सेव्या सध्यत्संवेद्यः।
तथा मन्त्रमय्यति: साधव्याचार्यसामिताः॥ २५ ॥

इत्येवमनुशिष्यारसे नित्यकर्मफलायणा:।
पञ्चवयायं प्रतिष्ठान्त देवतातिथिष्ययुज्य:।
वेदमार्गीनिणिता जाता: साये समुक्षज्॥ २६ ॥
सर्वज्ञातमश्रीचरणं: संक्षेपपशारीरकप्रणयनम्

श्रीदेवेश्वरपादपु:जरजसंपर्कवृत्तायः
सर्वज्ञातमगीतिकतो मुनिवरः संक्षेपपशारीरकम्
चके सजन्वुद्विंद्रकारमिन्द राजन्यकंशे नृपे
श्रीम्भाषिततासाने मनुकुलादिर्ये युवं शासित् II २७ II

वस्तुप्रकाशतिविवाहाति वादितितिमिं नैकाम्यसिद्धिसुस्तः-
व्याख्याचन्द्रिकाय विधुषु दृष्टियां सदुपिणमूलनीडयानः
अन्तः संपुज्यानित्वेवदनसूचोदनावतः समुचाते
सर्वज्ञातिश्रमन्नमसामिविजवतीसर्वचूडामणिः: II २८ II

शतो गुरोवार्तयोनिनकते निवासाचारागणमभीतः निरस्त्रायः:
शारीरकार्यविवाहातिप्रणायं संक्षेपसं: प्रकरणं कुतवान् प्रह्लादयु: II २९।।

तद्दृढळकः स ऊधिशानातिता हृदो गुरुद्वारः
नासा यथापि लोक एष भविता संक्षेपपशारीरकः
स्वयंर्मनिवन्नन्दुर्मसंबृहतारोज्य:प्रसादादिमिः
सर्वज्ञाति गुणोष्टधापी वृहतो प्रन्यात् विजेष्येते II ३०।।

वक्तारमासाय यथेऽ निवा सरस्वती स्वार्थसमन्विताअस्तित्
निरस्तदुर्संबृहतावज्ञद्रपः नमावी तं गुरुपर्मार्चितान्तिम; II ३१।।
यदीसंपर्कवृत्ताय रक्षौ वयं क्षतायं निरस्त्रांकेते:।
जगात्तु ते तारितशिष्यांवंको जयन्ति देवेश्वरपादरोऽवः II ३२।।

dh

यो वै मण्डलमिश्रर्मचिद्विशिष्यापाण सन्न्यासितां
तन्मूलिः व्यसनापनोदनविवाहाकरणेऽरूपिनौ।
श्रीश्रीज्ञरविजयमकर्मदसारे

मैथिल्य ठाकुरमूलक कुपितस्वेद्वर्यः ब्रजायुं
चूर्णक्षुण्डः पुनर्दैव हरिपदे चर कमें भजे ॥ ३३ ॥

ततः काल्यिन्य महापुरुषः निवसते शेषदा युधः ॥
श्रावः निजबलेरान्तः सह शिष्यः प्रसन्नवः ॥ ३४ ॥

कः धार्मिकरमान्तः नर्त्यकालाणिवासितम् ॥
कामाक्षीसदनं प्राप्य चर कमें तत्वः प्रदक्षिणम् ॥ ३५ ॥

गोपुरेणान्तराबिश्यः नत्वा देवीय यतीशः ॥
सौन्दर्यलख्लिंगः स्तोऽनुसूच्य निर्देशः ॥ ३६ ॥

शिबः शक्ति युक्तः यदि भवति शकः प्रभवितः
न चदेवें देवीं न खलु कुशलः स्वनिदंतपि ॥

अत्तस्माराध्यः हरिहरविश्वासदितरिपि
प्रणालु पत्रोतु वा कथमहःतपः प्रभवति ॥ ३७ ॥

कणकाक्षीदामा करिक्षठाकुम्भस्तननवि
परिवर्जीणा मध्ये परिणतशथचन्द्रवदना ॥
धनुर्वणानु पशुं सूर्णिमपि दयाना करतः
पुरस्तादातं नः पुरस्विदुराहोपुरुषिका ॥ ३८ ॥

सुभासितन्याश्रयो सुरविदिपिवार्त्तिरिश्वति
मणिद्वीपे नीपोपवनविति चन्तामणिगम्ये ॥
शिबकारे मध्ये परस्तविपर्यङ्गनित्रयां
भजनि त्वां धन्यः कतिचन निदानन्दुहरीम् ॥ ३९ ॥

भवानि त्यं दासे मधि वितरं दृष्टं सकरणं
इति स्तोतु वाज्ञनु कथयति भवानि लविमि यः ॥
पश्चाद आस्वादः

तदेव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुङ्गपदवीः
मुकुन्दश्राभेन्द्रस्वप्नकुटीराणिगितपदम् || ४० ||

जपो जल्यः शिल्य संकल्पानि मुदराविनन्दनाः
गति: प्रादकिष्णकमणमशानाधातुः।
प्रणामः संबेशः सुर्वमकिंचिमार्गपण्डः
सवर्यापर्यंतस्व भवत् यथे तिल्लितम् || ४१ ||

दशा व्राहीयस्या दर्दसितिनीहोलप्रवृत्ता
दशीयं दीनं सप्य कुपया मामपि शिष्ये।
अनेनायो धन्यो भवति न च ते हानिरियता
बने वा हर्मे वा समकालपितो हिंम्करः || ४२ ||

तव सत्नं मन्ये धरणिधरकर्ये हंदयतः
पयःपारावरः परिवहति सारस्वतमिव।
दयाक्ष्यः द्वुविद्विश्वरासवा तव यद्
कवीनः प्रौढालामजनि कमनीयः कविमिता || ४३ ||

श्रुतीन्त्र मूर्त्तो दथति तत्व यी शेखरतथा
ममायेितौ मात: शिरसि दयथा बेहि चरणोः।
ययोऽपि शार्मक्रिश्चिरण्डरांवर्षिं
ययोच्छादिक्षु मारण्डिरिभुत्रां मणिरुचि: || ४४ ||

ददाने दीनेम्यः भ्रमनिशामाशायुः।
अमन्द सौन्दर्यकरकर्मकर्मवं विकर्षितः।
तवस्मिन् मन्दारस्वकत्सुभोगे यातु चरणे
निम्नहयाम्रीव: करणचरण: ण्टचरणताम् || ४५ ||

कदा काले मात: कथय कवितात्ककरसं
पिवेयं विवारीं तथा चरणनिग्नानजज्ञम्।
श्रीश्यामरविजयमकरनदसारे

प्रक्ष्या मुक्कानामपि च कविता-कारणयता
कदा धते वाणिज्यकल्हता मूल्यास्तताम || ४६ ||

निये नित्यसमै निष्ठेहिष्णुने नीतिनिहुने
निरावाटि ने नियमपरितेज्ञनीवये।
नियत्या निम्नहे नित्यनिम्नगमन्त्सतुपदेः
निरात्रेः निस्ये निगमय ममापि स्तुतिमिमाम || ४७ ||

प्रदीप्याति सिद्धहसकरीराजनविधः
सुघायुज्यांत्रवसुप्रज्ज्वलयोगरचना।
स्वकीयोऽर्थोऽसि संहितानिहितयकरणं
लवन्यामिति भिक्षत्व जननि बायचं स्तुतिरियम || ४८ ||

प्रागात्मान्त्रिते सुमुडवल्यं सर्वेऽदस्ततिनर्मभूममेव।
श्रीकामकोटिबिद्वे न्यदातास्वपीठे गुप्त स्वशिष्यतिलकैन हुरेश्वरेण || ४९ ||

अथ नित्य्य नन्दमा श्रीमान्य शंकरदेशिकः।
मेठे श्रीशारदामिख्यं सर्वं निदधमुनिम || ५० ||

सुरेश्यं ब्रह्मतत्त्वनिलकथसं सदासदारात।
सम संस्थायं तस्मे सं वरं भाष्य समन्वयात || ५१ ||

स्वशिष्यपारंपर्यं धिङ्ङु सं योगनामकम ||
सेवायें कामकोटिपीठे सारं वसितं च || ५२ ||

इत्याधं संप्रदायकमै स्वकोटिपत्तमसुहः।
कामाश्यं निकटे जातु सत्तिक्रिष्यं जगद्युसुः || ५३ ||

dehihimadhyamenge dehe dehe nāvāv samvijanah.

अखण्डव्योतिरानन्दसारं परमं पदम || ५४ ||
पञ्जाब समाचार:

स एव श्रीकाराचार्य गुरुद्वारिक्रमः सतांम।
अचार्य मूर्ति चैतन्यक्रिया तत्वेत् लिङ्गत ॥ ५५ ॥

इत्यं स श्रीकाराचार्यः कृताज्ञानवादेषम् भगवान्वकाश्य निगमान्विनागिरां निगृहान्।
काष्ठयां बिषयम् वपुराणादिमच्छैव स्वत्वे धाग्नि परमे स्वतं एव लिङ्गे ॥ ५६ ॥

गामाक्ष्य पदेकविकाश्य निविर्ण स्त्रयं श्रृव्यतुभिसत्थाः
व्याख्यानम् भुवनान्तरं परिहस्तार्थं समोहवर्मः।
व्र: शाशी दिवससंस्तूतं: फलितं तत्वं रसायं फलं
तस्मै श्रीकाराधपाय महते तन्मोक्षसञ्ज्ञ्याः नमः ॥ ५७ ॥

तद्योग्योगवर्षिनिस्तिरस्मुतिनामशुष्कनाथान्त्रायास्याः: स्खाश्रयम्।
प्रमाणाविकाश्य तरसाभुक्ताश्रयादेषम्: मित्राणम् स कार्त्त्यायं सिद्धिमापः ॥ ५८ ॥

अद्वैतात्मानुमूर्तिरम् च सेतुराधयः सवीर्यमन्न्यात्मात्मायं।
श्रीकाश्यवर्याणपपिपिपमानिनि धैवादिसानि च निर्देशे व्याख्यापिकर्मः। ॥ ५९॥

वाणविजयः च विद्याशिरामदेषां सवीर्यपिँतमविद्या च तत्र कार्त्त्यायम्।
विद्याराचितपदो यमिसार्वभूमिस्ते देशः: पुरः परस्ते पुरुषे विलिङ्गे ॥ ६० ॥

महेश्वराश्चार्यो महृदुराद्यादयादयानयो
महामोहस्वात्प्रशासनरिविप: दलमतगुरुः।
फले (३२) स्वसिन् स्वायुपिपि शरसार्वदेवैपि (२६२५) च कले:
विलिङ्गे तच्छिल्ल्यविनिर्मितेकादिको परे ॥ ६१ ॥

कल्याणदेष्या शराकाश्याध्यायनयोः (२६२५) सत्रकामीरोटिपि
पौते नयत्व सुसंस्थं समविं सर्ववंसं मुनिम।
कामाक्ष्यः सचिवे स जातु निवित्तमुक्तलोकायथाः
देखं सं व्यपायं वेदार्थाय भाषम प्रदेषे परस्म॥ ६२ ॥
श्रीश्रीश्रवणविजयमकरन्दसारे

परमनितकसत्तुरेश्वरादेवं: परमात्रैतमं सुदर्शन प्रवेश।
परिकार्किपुरे परे जंगलोऽत: परमावासु शिवाय सदगुरु॥ ६३॥

पीठे तिथिका कामकोटिविरुद्धे यो: शारदायणे मोऽ
देवीयादिमश्रुरार्यनियमस्त्रो ब्रतिहोक्तत्व।
नेपालविदेशपानीपीठपिविघटश्रीशासनो न: शिवभू.
देवादेश जगद्गुरु: स विपुलन्द्राद्वारति: श्राङ्गर॥ ६४॥

काशीपुराणकायककामकोटिमीठाभिषिक्तसङ्करसाधकमामी।
सारायात्रपिविघटताकामनमन्त्रनक्षत्रपितितितितिच्छुट्टिताहरीक॥ ६५॥

स्वामीन्द्र! जय॥ विजयीन्द्र !!!

कारणपरिच्छिन्नका काशीपुरसीप्ति कामपीठागता।
काचन बिहरति कहुऽ माणकामीरसत्वककोलंगाक्षत। ॥ ६६॥
कामपरिपिथिकामिनि कामेश्वरि कामपीठमचारे।
कामदुधा भव कमले कामकोटि कामावधि। ॥ ६७॥
जय जय जगद्गुरु शिवेभे जय जय कामावधि जय जयादिविदुः।
जय जय महेशादिविदे जय जय विद्गणकाँडिरीचारे। ॥ ६८॥

महात्रित्वसुधन्दरारम्यन्दराचीराठेरः
प्रसादपरिच्छिन्नवासविधिविभूमिताशान्तस्म।
निरस्तायुमात्रेहे निरुपमामविहादान्दे
नदीनदपतिन्त्र मनति श्राङ्घर्यु कृप्य। ॥ ६९॥

इति श्रीश्रीश्रवणविजयमकरन्दसारे पश्चादश आश्चर्य: समातः॥

श्रीश्रीश्रवणविजयमकरन्दसार: समास॥
श्रीशंकरविजयमकरन्दसारे

सर्वासु शाब्दसरणीः स विश्वरूपो मतोपिकः प्रयत्नश्व मानोऽवेदुः।
तत्त्वेषामेव शमचनन्द्र विघाय साक्षे वा दे विजिज्य विजिज्य तत्मं वश्य गान्व विवेचिः॥

ते ताबकान्तकीष्ट्रीणि बालिकानि कमोऽन्द्रयुक्तम कार्यम न विषमः।
तं विश्वनाथ ्इ वे समये समागः तचारक कमुपरस्य कृत्तवायपः॥ १०८॥

इत्युच्चवासममुद्धःस्वप्रकाः श्रद्धोपविद्या वाहिन्तरपांतोत्पदं॥
तत्वानिधित्वस्तैः तर्सासमारमपपादिवाज विश्वामाधामाभावानानं॥ १०९॥

अथ गिरिमुसङ्गःदधारारङ्गःपदः:

शमचनन्वतिनातृसौ ओष्धितादृशतःतःवः।
प्रायामतपमतः संस्तप्रशादेन सदृशः

विद्वाक्तिकानि धाम सत्यं प्रपेते॥ ११०॥

यदा प्राणयोपशाशाय संज्ञर स महानाम समागय दीक्षितः।
तत्प्रश्वरति विविद्यार्थसम्प्रः स मण्डनाश्वोड़िणागम शाक्षरम्॥१११॥

गुरुर्गीयायापि विविधानो विवासु बुद्धोपिप गुरुपदिष्टः।
अर्थ कुसोगुरुसेवासार गुरु विपत्ताधिप नो जहाति॥ ११२॥

गमित एष जनोऽवः महात्मसं परवततत्व पादस्तरोऽहम॥
कुश्रुशं कृपायेति समीपाः मरुपचा सहस्त सदृशी करम्॥११३॥

लिमुनिवाससाविकोभाजनः रकवायु मुनिवकल्विचोऽक्षयम्।
इति मया पुर्बे एव बहुषु श्रुतो नयनगोचरतामयावना गतः॥ ११४॥

इति वचस्मूहणीयायभिन्नित्वानु मुनीवरो मुद्रेशोऽविषिसलोगिम्।
विविद्वायानुप्रतभापिणि मुनिजनत्वभिक्षणपदाधिकः॥ ११५॥
समाम आश्रादः

ईदशी बुद्धिःपत्नी निधिधिता यतिजस्वः।
एकाशोपदेशाय गुरुमूतो न संशयः॥ ९७ ॥

उपदेशा तु शान्ति किं पुनः कथये जिनः।
अहि सर्वेऽक्षोधी शांतं तस्य निरासकः।
अभूतं यत्तो दोषः प्रभूतो मयं विचितः॥ ९८ ॥

वादः मानं निरसिंहुं सुगातद्वीपी वाल्यावलोको समवात्यांनिः जितः।
ईशं निरास्यं मधुरं च स्वरं एवं बेदामानं न वस्तुखलयंति मताभिमानात॥ ९९ ॥

प्रायोजनं तदुपभ्रमापाश्रयं प्राप्तिः तुषपापकमातादीकः।
भागं न मे व्यजनि शावरायणतवदू भागेषुपि किरन्निविच्ये यशोऽविगातुम॥

इश्यूवितासमस्य मद्युक्तरिः तं ईश्वरिकवशमुकाश्यामाध मौनी।
हे भद्र कथितवुदाण्ड सुगातानिविख्या जातं गुहं मुनि भक्तमाधं तु जाने॥ १०१ ॥

संभावं निपि भवतो न हि पातकः सर्वं तत् चरसि सजनशिक्षणः।
उजीवयामि करकामुककोशोऽपि भागेषुपि मे कल्याणार्जितान् मध्यम॥ १०२ ॥

प्रत्युत्तरं व्यञरूपि मद्युगुरुस्मानंद्रे मर्यादापैपि महामोक्तिः पत्र हि।
आजानानस्त्र वृत्तिमं जने महान्त्स्वयंरोपति हि गुणं धनुर्जीपं श्रुतः॥ १०३ ॥

संजीवनाय विरङ्कमूत् स म शक्तिदिपि शान्तक दयोक्तकानशि।
आर्यवेदस्य ग्रंथमांगमोर्क सुवृभु सतां न भिविदासि बुधाविनितः॥ १०४ ॥

चाल्चार्यदेशीनिवाल्पश्रोतारापि निर्मति शतकुदेशिकेन्द्रः।
विद्योते मनवसीमि विद्यगृहनामाष्टमस्य समाकावार्तपधरताः॥ १०५ ॥

उद्येक इश्यमिहितस्य हि तस्य ठोके उनेति वान्नवनेनभिर्मितिः।
शास ग्रंथमवेन सरस्तति सा जाता वधूरुपभारतिकिभावनाः॥ १०६ ॥
नाहमब मुमूहुँश्रेष्ठकरित्रयामय सार्वीकम्।
ईदाः ते मुमूहावः हेतु श्रुणु यतीभः॥ ६८ ॥

इतः पूर्वः प्रद्वताते जैना भ्राह्मणदूषकः।
महाध्विरताकान्तो बिरलो बैदिकःभवत्॥ ६९ ॥

नासित्कक्षयीहरे बेदे धरे चासीन्त्यां तदा।
महाध्वीरं पुरस्क्रिय वर्मानं स्वदेशिकम्॥ ७० ॥

समाविश्य गुहे राजां तान्विशीक्रिय सौगतान।
बेदोरमाणिक्यायाद्वित्यालापस्यीकरन॥ ७१ ॥

झाल्भापि बैदिकं शास्त्रालां सम्मुग्धरोमुखाव।
निप्रान्यनो महात्मान् महाध्विरतातुगान॥ ७२ ॥

तान् जैनाभावशंकं जेतुं विवादे सवैयथ त।
विज्ञानिःषुरं जैनान् उर्धेरमभावासार॥ ७३ ॥

तन्मतं न मया बुद्धं निषेधं बैदेथुष्कम्।
तत्तस्तेषं मं बोध्युं त एव शारणीक्रतः॥ ७४ ॥

शिष्यवेन न ते कंब्रित्यंग्नहन महावरुम।
तद्राह्मणमास्यां नाटयम् जैनवेष्टः॥ ७५ ॥

तन्मत्स्यापनोभुक्त महाध्विरमिं जिनम्।
वर्मानं गुरुं प्रायं तदर्शेवःसिम्भः सम्म॥ ७६ ॥

पठधनुरिदं तत्र कतिचित्त्हरान्यान्यायम्।
तेषं सिद्धान्तस्त्रोपं बैदेमार्गमुत्स्यम्॥ ७७ ॥
सत्सम आश्वादः ७१

शुद्धोपति तां सूक्ष्मे पद्धमूर्त्ति व्याघ्रयेत् तुपराशिसेवनम् ।
प्रभुकर्मणेः प्रभुतमहां उपस्थिति सावधुरुप्ताकोरिनेः ॥ ५८ ॥

धृष्टणामाननेन तुम्नानलें सन्नद्धामानशेषोऽथुपर्यशे ।
सन्नद्धामाननेन सुलेन साध्यपरिवर्तकाश्रियमादभाषम् ॥ ५९ ॥

दूरे विद्युताघरग्राजस्तं देशसंक दृष्टिशयावतीर्थिः ।
ददेशां मद्यो ववलद्विकथयो ज्ञोप यो वेदपर्यं जितारि ॥ ६० ॥

अद्भूतवृत्तं शुद्धवृत्तं द्वयादितिमोन्द स जगाम भद्रः ।
अचीकरचितप्रयाणेः सप्तसं दिपदे ताप्यि देशिकेन्द्रः ॥ ६१ ॥

उपालमिकः परितुष्टचितः प्रदर्शनामास स साध्यमस्मे ।
सचौ निवन्यो शमाभोधी भोवेश्वरीशक्तितः सत्सहनं प्रयाति ॥ ६२ ॥

माध्यमाभोक्य हृद्याथा भक्तायाः यतोऽधरमः ।
निर्मलस्तूप गुणमाही निजगादि महामति ॥ ६३ ॥

दर्शनं दुःखं नृणां यत्तिवर्धं भवात्वशाम् ।
समागतस्तरीराति समस्ये दु: किरोपति ॥ ६४ ॥

पुण्यः पुरातने रूप दत्तो हि भगवनमयः ।
नृणां संस्थितमोक्षय लवाशोः संसर्गमतिभेदः ॥ ६५ ॥

चिं दिद्धुरुत्तामासी भगवन्तं महामयशे ।
भगवानागतो देवताणमे देशेशीतियते ॥ ६६ ॥

अभिमुद्धत्सत्सहायणा वार्तिकानां यत्तिनिवर्त ।
चिन्मान्तिनि प्रथमे भावे तांत्त्रिते नालमस्यस्य ॥ ६७ ॥
श्रीशाद्रीद्विन्यमकरंदसारे

कामसार्वशोषणस्यस्मारस्यश्रृवणामदेवे ।

अथ प्रोक्तचं दिव्यं बाकू सम्राजमहारीरिणीं || ४८ ||

जुंदर्ती संग्रामं तत्सा सर्वेशांपी श्रुण्यताम ।

सल्वमेव महाराज श्रावणो यदभाषत || ४९ ||

मा कृष्णा: संग्रामं तत्र भव सत्यप्रतिव्रध: ।

श्रुवृवाष्णदरीरिणीं बाणीं ददर्शी बसुक्षारिप: || ५० ||

मृत्ति मथुरिप: कुमे स्याभामिव स्त्रासिष: ।

निरस्ताविष्टस्यन्देहो विनयस्तेरदर्श्नानाद || ५१ ||

व्यपादाजं ततो राजा कथाय श्रुवृविविषाम ।

ततो भगवतस्य विप्रां प्रसमादुमतम || ५२ ||

तिरुमकुझन्दरास्यं तं पृथ्वी चक्षुः प्रनिधंतम ।

स्कन्दशुसारिणा राजा जेना धर्मदिशो हताः || ५३ ||

योगीन्द्रेण्योग्या: विप्रासुत्वाचर्चित्विनाः ।

हरेतु तेषु हुदेषु रूपं: परितो वभी ।

वर्णाश्रमसमाचारं स्यापनमुचि वैदिकम || ५४ ||

कुमारिलभृगुन्देश्रेण हरेतु जिननहिँतिषु ।

निष्प्रत्युहमवर्तनं श्रुवृविषाय: समन्तत: || ५५ ||

गिरिराविल्लम्बः गति: सतं: ॥ प्रामाण्यमाामाणिग्रामबादीव ।

यस्य प्रतादातू त्रिदिवोक्तोपि यपेदिरे प्राचनमयप्राण ॥ ५६ ||

सोऽयं गुरोहम्मपनप्रसतं महातरं दोषमापक्षिणु: ।

अशोपेदायिन्यसत्तकल्लातू तुषानं प्रभविशेष धीरः ॥ ५७ ||
সত্য আস্বাদঃ

ভঃ: পেতুর্ববেদত্রেণ ক্ষতা: পক্ষেষু তব্যঃ।

তত্ত: প্রক্ষিণন্দরুপে: জনেষু বধুমারিয়ম।

বোধমূল বদ্ধে বেদবচ্চিদ্ব প্রশাসন সং: ॥ ৩৯ ॥

বভাবস্বভ ঘরাধিশো বিবাহতো জমাজম।

প্রচ্ছামি ভক্ত: কিমিদ: বক্তু ন প্রভবন্তি যে ॥ ৪০ ॥

ধনলোপে সর্বঞ্চান্ত প্রতিব্যাপ্তসমঃ।

ইতি সংশ্রুত্য গোত্রেশো ঘটমাথী নিষাণিনিস্তত ॥ ৪১ ॥

আহনীয়াত্ত কিন্তু তিন্তে প্রণাচ দ্বিজসৌগতান।

ব্যাক্তাহে তরু মূস ভঃ: প্রমাণেত্ত্ব নির্ণয়ম ॥ ৪২ ॥

ইতি প্রসাদ রাজান জমুনশূরসৌগতাঃ।

প্রামাণিত তপস্তে: কণ্ঠস্রয়স্যপায়সি ॥ ৪৩ ॥

ভাস্ত্রং প্রতি মূৰ্দ্দেবা: সৌড়ি প্রাজুব্রূচ্ছত:।

সন্দিস্য বচনীলাবাঞ্চলঃ জীবনেষ্টিনিন্তি নির্দিষ্ট: ॥ ৪৪ ॥

ভগ্রাচার পুরস্কৃত সমাজসমং পালিতকম।

শালাগুরু প্রাচানেম্ভ: সৌরিত: কলাপস্থিতম ॥ ৪৫ ॥

নিরুত্থিনিন্তেকিন্তু সান্ধ্যা: সমান প্রাপ্তচিনিস্কিতে:।

জনানস্ত ধাত্রুতাত্ত্ব মুজ্জ্যোতিস্তীতয়াবিদ্বত ॥ ৪৬ ॥

ভোগিনীমোগোম্যনো ভগবানীতি ভূষণ।

শ্রুতঃ ভূসূরবাক্য তদ্ধ্বন্ত প্রায়োপবিতপ্তে: ॥ ৪৭ ॥
स बाल्य एवं जैनानं समयं समुपाश्चितः ॥
निर्देशमूलखः केदेशु विदुष्केशु च ॥ २८ ॥
सर्वज्ञानपत्तां शाखेः कृतिमश्रद्धयासचितः ॥
प्रतीक्षामण: कौशारि मैथियामास सौगतानः ॥ २९ ॥
ततः स तारकारातिरजिनिष महीततः ॥
भद्रपादभिधा यस्य भूषा दिस्कुट्ठामभूतः ॥ ३० ॥
सुसंगुनः केदेशाल्पर्यंमभाजितसन्तात्रितम् ॥
सहस्रानुसारान्तुरुप्याचितं भासयन् जगवः ॥ ३१ ॥
राजः: खुलवन: प्राप नगरीं स जयन् दिशः ॥
प्रत्युत्पाय स्थितीन्त्रोपि विचित्रमभूस्मयत ॥ ३२ ॥
सोडभिनवासिष्णा भूमसातीं जायननासह ॥
जगाद कोशिर्वाजातू राजानं पण्डितात्मणी: ॥ ३३ ॥
मौलानन्त्र संगस्ते नीचे: काककुँढ़े: विखः ॥
श्रुतिदृश्यकालिसंदः: शतानियस्तदा भवे: ॥ ३४ ॥
निर्प्रभुनो निशाधैनां बाणं ताल्पर्यासिंहिताम् ॥
नितरां चरणस्मृत्तं सुज्ज्वा द्व मुकुषुः ॥ ३५ ॥
छित्वा युक्तिकुशिरिष्टम् जैनिध्र्यान्त्रशालिनिम् ॥
स तस्मान्त्रान्त्रस्वर्गमोक्ष्याग्नीः कौशिकालमापंयत ॥ ३६ ॥
उपनयसत्तु साक्षेपं खण्डयत्वु परस्परम् ॥
तेषुदिशानां भिन्द्विव रसातः ॥ ३७ ॥
सततम आलोचना

यथाविविधिनिमत्सानो यसुनायास्तेन खुमे।

गोविन्दचरणालालचरणां प्रार्थयतादि ताम || १९ ||

मुरारिकालयाकृतिमाधवारिश्रीलोकहारिणी

तुलानीप्रतिप्रतिप त्रिकोकशलोकहारिणी।

मनोकुळकुळकुपुळकुपुळसद्दरमेदा

धुनोतु नो मनोकलानकलदनन्दिनी सदा || २० ||

विधुतपरः यसुनामकर्भा भव्याप्रहाम।

भागीरथीं श्रमुज्जानितागाम संयमी || २१ ||

जाहरी सरितां श्रेष्ठं यसुनासंगमेष्ठ्या।

आगच्छन्तीं जनवच्छुः ननाम प्रयतो गुरुः: || २२ ||

श्रवणं खण्डयती इश्वरसति जटालिङ्गसापत्त्वी

स्वरूपाक्षापत्त्वी कनकगिरिगुणाग्राहेश्वास्लभ्यती।

क्षोभ्युभुते दुःस्त्य दुःसरोत्यमूनिर्मिर्मं भर्त्यानती

पायोंप प्रयतो अवसरसरित् पत्नी न: पुनात || २३ ||

सस्पे प्रयागो दह शिष्यसंबंधः स्वयं क्षतार्थो जनसंप्राधारयं।

अस्मारं बलासपि च सा पुपोध दरार या दुःसमसोद भूरि || २४ ||

अजुद्धिति द्राक्षसाध्य वात: कल्हस्तीतृपपस्वत्वानातः।

तीरे विशाराम तमालथालिन्यान्तरेद्रूपाय ध्यकवार्त। || २५ ||

अधेन्द्रो नृपतिमूला प्रजा ध्रुमंग पाल्यानं।

सुप्रभानास प्रवहस्त: सौरजेष्ठभवंकुजः || २६ ||

क्षत्रा द्वारार्थों स्वस्य राजवानी स समति:।

दिवं चकार पृथिवीं स्वपुरुषमारतीम || २७ ||
श्रीशाङ्गविजयमकरसारे
भिक्षाटनं जयः शौचं स्नानं ध्यानं सुराच्छन्म् ||
कर्तिक्यानि श्रेयेतानि सवैदा नृपदण्डवत् || १० ||
इत्यं प्रशास्त्रं प्रवयं स्वविशिष्यं शाक्षरानुगान् ||
नियोज्य शाङ्गराचार्यं अह्तैनस्यापने गुरुः || ११ ||
सोहमस्मीति निष्ठिय बिस्मुःतरकाक्षितान् ||
ओमित्येकाश्रं श्रद्धा ध्यानं जयते: पंं शिवाम् || १२ ||
शाङ्गश्रृंखलेनान्दे गुप्तिंगशरकस्य भैः ||
पुनर्ज्ञाने कार्यं माति पूर्णंमायं गुरोदिने || १३ ||
श्रीम्न्द्रौडपदार्शायशिक्षणं योगविदं वरः ||
गोथिन्द्रमाधवपादः सिद्धि प्राप्स संयमी || १४ ||
गोथिन्द्रस्य श्रृंखलांगुरोरं सिद्धिमाप्कर्ष्य कृत्वा
वक्तव्यं तदपि वरवर्गादि अतरस्ते ||
क्षेत्रे कर्मविवहितत्वियों विचयं कीर्तितमन्तः
चतुरार्द्धपि स्नित्तमिन्वितामुजज्ञयामुहुर्वें || १५ ||
कुमारिलभद्रपदसमागमः
पुर्णो पुरङ्गो पर्यंतन भाष्यकारः स्वेच्छाचारी शिष्यस्वः परीतः ||
भाष्यं सूतं सन्दर्भान: स्वहस्ते तीर्थं प्राप्तितिविक्षस्त्यमूलिः || १६ ||
कष्टिन्द्रपुःश्च: सज्जातचारकान्या: क्षीरामयं जहहुतनूजयं च ||
यताभवत्संगतिरत्रपुःश्च: सुदुर्ष्मा मुक्तिपरं जनानाम || १७ ||
व्रहादयोपयमीतिसंप्रतिपादश्चा यत्रायज्ञत पुरुषाधिविशेषसिद्धैः
अथापिष्ठं प्रक्षरस्तं यस्य प्रायाण हृति नाम वस्तृत लोके || १८ ||
सत्तम आस्वादः
गोचिन्द्रमणवत्पादानं ब्रह्मीभावः
अधि हात्मापाल्यानां द्रापप्पदेवत्रििनमुखे वित्त्रम्।
श्रीतमुखुसुधरङ्गभेज्यां यतििध भद्रमानि वो विनयादः ॥ १ ॥
कालं प्रसीते तत्स्रयु गुरुगोक्तिनदस्यस्मि।
आप्रवृत्तं यथौ रेवतिर्गां शिश्यस्यप्रत्यः ॥ २ ॥
श्रीसि: संगतस्तत्र गुरुभुक्तेण रतः।
तुरीयाध्रमममक्क्तাধिभजने गोचिन्द्रयोगिनः ॥ ३ ॥
कदाविध्रावथा इहो गुरुगोक्तिनदस्यस्मि।
शिश्यानारकार्यामान सर्वाननुशासास च ॥ ४ ॥
कुण्डकानुतं चमसं विकर्म विविधप्रमुपानाम।
शीतोपावतिनि कत्यां कौपीनाच्यादनं तथा ॥ ५ ॥
पतित्रं खा: शादीं तु चोतरा: खुज्ज्यणके।
अतोदितिर्भक्तिष्ठु सर्वं तदनुज्ज्यं: ॥ ६ ॥
नदीपुलिण्यायी स्यादं देवागारेषु बाद्यवधान:।
नालयः खुज्ज्य-खाम्याः शरीरमुपपायेत ॥ ७ ॥
खानं ध्यानं तथा जौरं रंगः पूलाभिराविन्दः।
स्तुपानो न तुष्णेत निन्दितो न श्रवेश्यानाः ॥ ८ ॥
हिष्णुनि च पाराणि कुण्यायकस्मानि च।
यतीनां तोपात्राणि वर्ज्येत्यानि भिन्नुकः ॥ ९ ॥
श्रीशाक्षरविजयमञ्जरिन्द्रसारे

तदादि तदोऽभभो न वेदविशेषसे नो यथिनां च भिन्ना ।
महतु धीर्यविचारार्थो भवेस्वर: कस्य चुंबकय योके ॥ ७९ ॥

देशे समागतमन् कल्यन्त महान्तं द्वाक: 
राजनविस्तर्तृप: सविंच समेव ।
तं प्राणमदृ गुरुरक्षेप तमस्यपुष्पन्यत् किं 
नाटकलयमिन्द प्रथते भूवीत ॥ ८० ॥

स्वामिन्न गतं तदनले बत मे प्रमादादु 
इयुक्तवास्तदु कारुणिक: हुमेवा: ।
स्मृतिः तदैव तदहीङ्किदेष चित्रं 
बन्धुविं दुपतिना सच्छदेव बाल्ये ॥ ८१ ॥

॥ इति श्रीशाक्षरविजयमञ्जरिन्द्रसारे पञ्च भावाद: समासः ॥
यथाप्रतिभुतं मातृशर्म हृदं संस्कृत्तं गुरुः
सतिक्षाय स्वयं कुशीन्द्र दयाौ मातामातमवान् || ७२ ||

आस्त्तं तावदिं प्रमूंतिसमये दुर्वैरशुकऽवया
नैरूर्विषंतुश्रोतेण मथमी शश्व्य च साङ्करी ||
एकस्यापि न गर्भभाज्यरणादतश्य यथाः
क्षमः
दार्ज्ज निष्टितुमोठेकोपित्तनयतस्ये जनन्ये नमः || ७३ ||

यतिसमुचितेष्यं स्वप्नकाले तु दक्ष्यवा
गुरुकृतामुपस्वाय प्राशुदो मां लम्बुचैः

गुरुकृतमथ सवं प्रासुद्वेस समशं
सप्ति चरणेऽतोते मातस्य भ्रान्मः || ७४ ||

अनेति वाते शिवेन वातेन तांस्मिरि
सृतिकाले यद्वीच उचिः
कृष्णोऽं गोविन्दे हरे मुकुन्देवाते
जनन्येऽं प्रिंतोडऽममक्षितः || ७५ ||

ध्यायेतेव स्वजननी निर्ज्ञाम ताचा निर्मिमः
गुरोऽसरणेताय प्रवस्ये बदरी प्रति || ७६ ||

वीक्ष्य तदूद्तकरं कर्म श्रुतस्य यत्तिषिवः
आत्मानं मेनिरे विप्राः दशङ्गान्दौशशील्यवहिना || ७७ ||

न विप्रत्वं न यन्वितं ग्रामवर्तमा: पुर्वः
वर्तेन्दिता नातुरशो नोपावतं तस्क्तं || ७८ ||
तथा ढण्णमुपुस्याये मातस्व ढण्णचालूः।
अथ तंजिनयन्त्रमुपस्ये यदूरुपमः॥ ६४॥

श्रीयापिन्छत शरणं तं चराचरुर्ण हरिमः।
विषयीभवितुम मातुरमहुमोऽन्तरात्सः॥ ६५॥

श्रीयापिन्छते विष्णुः स्पर्शरुपेिविशिष्यः।
चिथ्यं साक्षी शुद्धो हरिसरुपः क्षणजननः।
गदी शत्रुंप चक्षुच्च विमलवनमाळी स्पर्शरूपः।
शरणो छोटेशात्तम भवतः ढण्णोऽक्षिष्विष्यः॥ ६६॥

इति हरिविभाष्यमात्वम् राधितः शाश्चरणः।
शृवतिविषोऽपूणोऽपूणौ मातुरमोऽत्मायामः।
यत्वानिनिता श्रीमुकुट अर्द्रविभूत।
स्वमात्रुतं उदारं शाश्चरकृ भस्म:॥ ६७॥

पस्तती सुरजितं यथा शास्त्रविषेण्यादि।
शृवतिकालं समास्ते श्रीकृष्णचरणायणयो:॥ ६८॥

धीनविचितर जहै प्राणविन्ध्यो तोदार्द्भान:।
योगिगम्यं पदं प्राप माता यत्वस्य सा॥ ६९॥

संस्कृतंकामो जननी सनातनी जूहरव नायत् किष्ठ दुविपिघ्या।।
ततो हुतां प्रतिगेहमार्द्व तं चापि नामै वित्तार कथितं॥ ७०॥

निर्मक्ष्य बाहुमचिराखिक्षणमश्च तत् समाहल्य।
कर्म यथावचनाचके मातुरज्जुहुः स्वस्य॥ ७१॥
षषथ आश्वादः

श्रीप समरसि गोविन्दायकं सत्तमनमोहरम्
बाल्ये गीतं त्वया भक्तवा कुतुकास्त्रेणसहिष्ठौ || ५५ ||

तद्नायस्वादः से प्राणानमुखोऽहंससायनम्
श्रुतवा मातुः प्रियतमं तदर्गायनुदानितः || ५६ ||

सत्रं ज्ञानमनं नियमनकारः परमाकाशं
गोष्ठ्यांगणरिखणधोषमनायाः परमायसम्

tाचल्युपतानामकारमनां शुवाकारां
क्षमामानाथमनां प्रणमत गोविन्दं परमावन्दम् || ५७ ||

स्तुल्ममां श्रुतवती बधूवानन्दनिन्तं
स्मरणादेव कृष्णस्य शाश्वती शास्तिमन्वूढः || ५८ ||

चिते दधार ते कृष्णमनुवानां सुनिमेते
धारणा ष्ठितेवाचूयते तदा प्रायोगसनाबहारः || ५९ ||

गायनं श्रवं प्रामध्यासुद्रद्वारावहस्या
श्रीप समरसेते गोविन्दं पूर्वमायैं मुक्तिदम् || ६० ||

श्रीप वा बासना दुध्या मोह्येन्मामसुब्रम्बे
वद कस्मिन्दुपायं मे यथा स्याद्वारण्यं दधा || ६१ ||

तलेव सर्वभावेन गच्छेऽयं शरणं हदत।
मातं बिौलं ददृशा सात्विश्वमास नाब्र: || ६२ ||

अंव गाभिरया चिन्तन न व्यपेयानमुकुन्दत।

cृष्णस्य दशे एव साभासंमैवेत् स्मृतिदार्थ्येन || ६३ ||
श्रीवास्तव-विजयमकरन्दसारे

अर्थां च त्यक्तव्यांसं वाघात, त्वदिरहातुराः।
कमादः किकहसिता दुर्भवाः परमेश्वरे || ४५ ||

वृजाचेस्तां मनसां व्यक्ती तदहितकर्षणः।
तं देशं नाशकं गन्धं जराजीर्णक्षाङ्कः || ४६ ||

समे मामादिरस्चाच्छमुः: गन्धु गोहान्तिकस्थितम्।
कलाद्रौप्यमुगोग्रिः सं धाम परमदृष्टम् || ४७ ||

तदादेशत् तत्रस्थमुपातिषे गत्क्रमः।
शक्तिः क्रमेण जहासं गन्धमं तं देशमुखम् || ४८ ||

अपेक्षामाणायं कबिठायां तं गुहान्तगमः।
गोकङ्कं शरणं प्राप्तं तद्वापाःधौतवेदना || ४९ ||

स पृथ मेधब इत्यदे तिल्यङ्कुलितिध्राः।
प्रार्थ्यस्ति तमेवच विषयश्च तमेव भोः। || ५० ||

इत्यं सकरुणं भावकशोदोरितं वचः।
शुचमा मातुः प्रियतरं अस्तौद्युतमव्यवः || ५१ ||

कक्ष्याहंतोणोत्वाण्वात्स्वावगव्यावधिपुरस्तरमभवमस्तितिवाभां।
विचिन्तत्याहमन्त्यासंहविवभवथां विशेषम प्रत्येकं किं करोमि प्रसीद। || ५२ ||

वर्ज्ज्यूतान्त्य गोकंदं विषो मुरारे हरे नाथ नारायणिः।
यमात्सुमस्मिर्यामि भक्त्या भक्तं तथा मे दयाशीलः देव प्रसीद || ५३ ||

श्रुणुवती तां शुदुति प्राप्त श्रवणं शान्तचेतसा।
न मे भीरमशो, चिन्ता तत्वार्थं वा जितामि। || ५४ ||
वक्स त्वजनकं प्रापं धन्या ल्वा तनं तथा ।  
बृङ्गचरिष्टित: शम्भो: करुणापापज्ञेयस्माद् ॥ ३५ ॥

मुहे भयंति तद्दूः सं व्यस्मां तव दर्शनात् ।  
उपनीते गुरुकृतं गते व्यविरहातुरा ॥ ३६ ॥

अनैवं दिशसानः तुः। खातः तवागमनकांकं ।  
ग्रंहीतपादो नकिण वक्स सन्न्यस्तवानं यथा ॥ ३७ ॥

अचाष्टरमवं मूका सत्यवसवंशेष्टिता ।  
नापश्य नारुंदे नैवाकायं किङ्किदिधि स्वयम् ॥ ३८ ॥

नैवानिदमहर्षांत्र कदाचित्वायांगतस्मरितः ।  
कमाधुंदितवतृतावसवं त्वददशर्नात् ॥ ३९ ॥

तदा जाता ध्रुणा काविदस्याने परमेष्वरे ।  
रुद्र: करात्रे भृतमिष्क्री निष्करुण: त्वतः ॥ ४० ॥

दत्ताप्रहारी ते त्वा च दत्ता महान स्वतो मुद्रा ।  
युक्तोऽस्मावं हृष्णनात्यांगपएवापाहर्भवतः ॥ ४१ ॥

मनोरयनः समुद्रिष्य नैव पूणः क्ष्क्षकार तनाः ।  
नापारमपापांकस्तु भावं तमशुमें हुद: ॥ ४२ ॥

समसहितेन महेशं भक्त्योऽऽ: समुदाहतम ||
शिव शम्भो शंक्षरेति युवयो: स्मरणप्रदम् ॥ ४३ ॥

श्रोतं नाशकुवं कर्मोऽऽ पिते जातसाध्वसा ।
तदादि कदनं ध्यानं श्रवणं स्मरणं प्रभो: ॥ ४४ ॥
श्रीदार्शरविजयमकरनदसारे
तत्रातुरं मातमैक्ष्मासौ ननाम तस्याध्वरणो महात्मा ||
सात्रेमनुत्त्वक्ष्य शरीरतापं जहौ निदापार्तिमिवामुदेन || २५ ||

dhyā चिरापुत्रनमनायं सा इधान्तरायम् निजगाद मन्दसम् ।
अस्यं दशायं कुशर्थी मया तं दिष्यत्वसि द्यम्: किमस्तोइति कृत्यम् || २६ ||

dेः पं पुनक कात्रामेतवं बोहं न शानमो जरातिश्रीणम् ।
संस्कृत्य शाश्रोदितवर्मना तं सदृढ़त मां प्रपाय पुण्यमेकान || २७ ||

d्वातुगं सुकिमयमाणनयः श्रवाचः तथैव सुकृपसंकुम् ।
मायामयोशेषविशेषशुयं मानतिं ध्वनिमप्रमयम् || २८ ||

उपादिशालम् परं सनातनं न यथा हस्तादुनष्टितविभाजकपना ।
अन्तर्विवः संनिहितं यथामयं निरामयं जनन्धरादिविविजितम् || २९ ||

tत्रोपदिक्षेन न विवेद्र किष्किष माताजवधाक्षुरं न क्षमेकः ।
त्योदितं कैदितमकम्यदेय बदति तत्वण्डुर आप चिन्ताम || ३० ||

अन्त्यकालसृष्टि तस्यः चिवे ग्रहणि निष्ठेयाम ।
विवाहानानो नृव्योष्टमाशिति प्रार्थ्यमेतद्रम् || ३१ ||

यदा दारुणाभाष्या भीषणा मे भविष्यत्युपाते इतान्तपय दूला: ।
तदा मननस्वतवत्सोभसहं कथं निधक्षं स्याचमहस्यस्याशो || ३२ ||

dदारावमिदानो मृतयुमेभविनीयनो सनतं चिन्तय ग्रहितासिसम ।
कथं नाम माकृशृज्ञातैह कीतिरेषाम नमस्ते गतीनां गते नीठकन्त || ३३ ||

एवं स्तुतिः मात्रायं शाक्षुरे गतमुपयोः ।
माता गृहीत्वा तं हस्तेवोचन्द्रदितस्वर || ३४ ||
पद आर्यवादः

तत्स्यावयं कारतिष्ठु पूजां कति च नित्यासः।
यदा स चिन्तयत्वास्त कालोऽहागमतदा॥ १६॥

अभिश्रमीभिभो मान्यः प्रेषितस्तिद्विद्वाया।
आयामा सं धनं पूजः तस्य हस्ते निद्धाय च॥ १७॥

तामन्युंक व्यिति शंकरोदिश्वलम्न।
वद्वन्दे शंकरः पूर्तेज्जकं प्रयतो वहुः॥ १८॥

न्यावेदार्जराजीणां मातं तं दिद्वक्षतीम्।
धनं न भूरि तद्यतं आपित्तपद्योऽपौरोऽः॥ १९॥

शंकरः कार्यामास तदनेनावयं हरेः।
न्यायुंक चाभिश्रम्वणं नियतं पूजने हरे॥ २०॥

अधापिः देवं नित्यमें तत्समासमागतः केरलानमदेशात।
पौर्णिश्रमः सो जन एव चायतव तदा तदा पूजयती प्रसिद्धम्॥ २१॥

तदावयं कारिद्व तथापदं समादिषयः।
गुरोरतुशा घिरसा वहनु न निरमायक।॥ २२॥

मातुः निर्यायम्।

अञ्चलरेपिः जननी भरती तदीया
सस्मार शहस्तरं निकालस्यद्यः।
तज्ज्यूरे वितितवान् युक्ते विविक्षे
सोक्तरद्वे गणनमण्डलमासद इ॥ २३॥

योगेन गण्डनसु महुत्तमागनाभवते रत्त्वात्स्लोऽमृविविक्षे
तेदरावृश्च पुनरीक्षणः स्वान काल्टिः जनमयस्य प्रपेदे॥ २४॥
श्रीभगवतीकव्यमेधयससारे

एवं संप्रार्थितो यदुकुण्डला विद्वत शंकरेक्षसा।
बिरकें चक्रुणा दिनापन्वतं करणावलं || ८ ||

dतथा श्रीचित्तुवामिल्यां तस्मै देशिकपुज्जय:।
यति चकार विणिना महावश्क्यान्युपादिविद्या। || ९ ||

तस्मुक्तंदेवस्यविभं।

तन्नातीशिबारिते देशिन्यं संप्रकार्यात्तिथिषिः।
त्यथोदकं पर्यंते सं चन्द्रकालवारातीथ्यं प्रथमः। || १० ||

कर्मनिन्द्रुषुन्दपतिना निरिषोधितं: सन्।
सन्तसवारिभहरी स्वपदारविन्दात्।
प्रावलीष्ठ प्रथ्यति यतिनायक्ति।

यान्यापि का समुद्रवंति तस्ततोऽऽ || ११ ||

बद्रीनाथप्रतिष्ठं।

एवं गुरूं परिवर्त्ता मक्ता शिष्यं: समेतो यतिसार्यमौः।
तत स्थितं: कान्यसि बासराणि स्वने हरिः प्रेष्टत: खुस्सिन्यं। || १२ ||

मूर्तिमेद्या सधिकेन मपक्षुधूप्तेः तां सन्तपिल्जयं।
तदुक्किमार्ग्यं तथा विनाय नारायणं तं समुद्रजय्यं। || १३ ||

अविनयमनवं विषयो दसमव मन: शामय विषयं मंगुः।
भूतत्यं विस्तारं ताश्च संपार्श्वार्यं:। || १४ ||

नारायण करणामी शरं चर्याणि ताकी चरणो॥
इति पद्यमी मद्रीये बदनसरोजेय सदा भस्मः॥ १५ ॥
पछ आस्वादः
शिष्यसंग्रहः वदरीनारायणप्रतिष्ठा

अथ श्रीषंकराचार्यं निवर्जनू बदरीयने।
शिष्यानाथ्यापयामास पद्मपादलिपिळुः। १।

सुप्रसन्नतः भाष्यं ते च सम्बिवचनम:।
तथा अधिकतिन्थिरवाचत्स्य गंगाप्रवाहवतः। २।

उत्तुकवाच तत्त्वां पाठु गुरुसंद्वृङ्गातः।
रसस्यायात्यायामत्वानु स्वाच्छवाच नवं नवम्। ३।

श्रुण्वतामपि छुपूण्या जाता तेषामत्वाः।
भूरिवासस्यवानु सोऽस्य मुद्रसतानथीजीगवः। ४।

चित्तुखस्य शिष्यतया स्वीकारः।

काँठीसमवः कथित्विविष्णुर्मालिमिनो बदुः।
सहाय्यं श्रवस्य सिंहोक्तुज द्रवमवतः। ५।

निर्विवृत्त्या दौकिकेने विष्णुः पुरुषमात्मनः।
आगतो बदरीं शिष्यानु बोधयते स शंकरम्। ६।

पद्यम् उष्णं गुरुः मेने विनाप्रियतमादरत।
नमनु षुकवन विष्णुर्मण गुरोः पादापादभीव।
प्रार्थयामास शिष्यलेनाल्मो ग्रहणं मुद्रः। ७।
श्रीश्रीनारदन्दसारे

धन्यगर्भाणि धृति यानि निगृहभावानि च मद्यचासि।
तदेन्त्रसिद्धं चिन्हव्य नास्ति यस्तानि सम्पूर्ण चिन्हरीतुमधे॥ ११३॥

न्यायव दृष्टि सूक्ष्मो निगमान्तविधा विमेदवादानां विद्युयो विजिल्य।
प्रायांमुक्ति ह्यापय सारवन्धान अति गमिन्यामि ब्याप्तिः॥ ११४॥

पद्मुक्ति तु यास्यामि रुपचरतं मुनीवरम।
नहेतुवर वर्ण वुद्वोधाव ब्यविधितः॥ ११५॥

प्राणोत्कम्बलोत्पयाय यास्यसि चं दयानिचे।
तत्त्वादसत्त्ववेय्योगगात् मुक्त एवाहुमद्यः॥ ११६॥

इत्युक्तः: दश्कराचार्य्यमिदमाह सुझानणितः।
कस्य प्रह्लादाभिध्यस्य गते त्रिभ जगत्यलमु॥ ११७॥

तस्मादस्रृत्वोत्पत्ति स्थिरो भव परावरे।
आहान्तस्वेयमाचार्यः नुराह सुनीवरम॥ ११८॥

शारस्तु पोठशारस्व मद्यानुसृत्तितितितितः।
व्यासासवाभायमात्र ब्रह्माण्य सुमिकारणमु॥ ११९॥

ब्रह्मावध्यावादीदेवं हि स्वतन्त्रः: दश्करः प्रभुः।
याचिद्ध्वांस्य मुनयां हि स्थिता पक्षादू गमिन्यति॥ १२०॥

इत्युस्वान्त्वध्वेव ब्रह्म व्यासः भगवान्वमुनिः।
ततो मुग्धदिरे सत्त्वायायुर्वद्वृत्ता महायुरः॥ १२१॥

अम्बोजमेब पारवावाद्वत्स्यायुर्विशेषवदुर्वेद्वर्जितस्तः।
प्रकाशार्यदु: दिशि विद्वित्तव्यवादः: अन्नमेव परिवर्ण्यितु बुधे॥ १२२॥

॥ इति श्रीश्रीनारदन्दकरन्दे पञ्चम श्रावः समासः॥
प्रश्नम आस्वादः

तथाप्रयागमने हेतुः तव पृष्ठामि कौटुकादः।
इत्यतो यतिवर्येण श्रव्यरूपेण महामायाम।

प्राच्याचारतिह्यातमा महारंगवर्गरायणः।
वेदान्तगमसुत्राणां रचितानां महामते।

तव्या महाश्वयायीति श्रुतवास्यालोकस्म सांप्रतमः।
तदर्भृं कौटुकेनां त्वरते मम मानसम।

इत्यं मुनीन्द्रचन्द्रव्रमोऽवधोऽवधः रोमाच्छपूर्वभिषो वहिःस्थलबन्तमः।

विभाषा तममहेंचिमाह्यददेभार्षक्षि श्रीधार्यः।
सुमन्तौऽध्रुप्रथमः मुनीन्द्रः महानुभवः नन्त्य यस्य शिष्यः।

तुगाहृतीयानिपतं तत्र कोडः तयापि कारणमदर्शि दीने।
सोऽडः समस्तात्तविवेचकस्य कृत्या भवतःस्मुहरसः।

अकारिः यतसाहसमात्मुद्रवच्यः भवत्साहिःश्यष्यदेशम्।

विचारं तत्सूत्तकुदंकक्षिज्ञातः: समीक्ष्यनिमित्य कुप्पः।
भाष्यं तदुक्तव्यापिण्यस्य हस्ते हस्तद्वेयनादरस्तो विनित:।
आदाय स्वभीत निरर्ज्जतत्र प्रसादार्धीष्यवासिनाम।

मुनीन्द्रसुप्रमोऽवधोऽवधः स्वीपः: पदेः: सह निराकस्तूत्वायक्षः।
सिद्धान्तनुक्तिनिविवेचिततकस्वहः हस्तवाहसमिनथ परितोष्यवादविचः।

न साहसं ततं महानकार्काः यस्तूस्तमाध्यं गुरुणा विनित:।
विनिःसर्वते वदनाध्यात्यो गोविन्दशिशुयस्य कर्यं दूरकमः।
श्री शंकरविजयमकरन्दसारे

नान्योदनियोकुमीष्टेष्ठस्मद्यरूप संस्कृत यथा मुगः।
मन्ये हृदेन भाषेण श्रीणितो बादरायणः॥ ९३॥

इति मत्वा कुशाप्रीयमतिः तौ प्रणमनौ जगोः।
शंकरः शंकरः साध्वात् व्यासो नारायणः स्वयम्॥ ९४॥

त्योत्क्रियाशरण यमहेश्वरः किं करोद्यम्हः।
इति सूचिततत्त्वां भाष्यकारः ससंस्कृतम्॥ ९५॥

नभो भगवते सूत्तकारयेति नन्दम तमः।
कुताःस्वतं प्रयतं उपस्थे सप्तया॥ ९६॥

भावकपूणग्राम्पिपापथाकपरापथप्रतिपादकसंवारम्।
अहैतुभायं तव समं तं चेतु सोढ़ा मयामः पुरस्तो भ्रान्तः॥ ९७॥

एवं बद्धयमशेष्करः कुणमारातं चामीकरन्तितविवर्जयः
रक्षेतर्विवेधितारिविधाम चिन्नमुद्रया प्रकटयन्तममोऽध्ययः॥ ९८॥

शालूकर्मोद्वेशनमुतेश्वरूपानापि जटाच्छायामः।
ब्राह्मायकवाच्यस्त्वमोऽवस्यावसायतानममः॥ ९९॥

अव्यादर्शाच्छायानि सहासी प्रत्युद्वयस्त्वाम्म प्रणामः।
यत्र प्रणामी विनयी प्रह्यतयल्यावीत उत्क्षेत सः॥ १००॥

पर्तस सदाद्विसतिशमनाय हद्रा गिरीश्ना।
गोपाये सख्ववारं च चिरन्तनीयः।
दूरीकरोपि नरं च दयाद्विद्धः।
कस्ते गुणान्त परमद्वृद्धश्च शकः॥ १०१॥

लोकानुजयकुछरूपं धोके सन्ततिः ध्रुवम्।
पूर्णकामः कर्मन्यमादविप्रविष्ट्वैप्रविष्ट्वै पूर्णः॥ १०२॥
पद्धम आस्त्रादः

आस्त्रादपत्तपानम्: सर्वेण्ड्रपि तदसूयकः।
तत: प्रभृति तं प्राहुः पद्मपादं विपर्धितः।। ८३।।

व्यासभ्राम्बनुग्रहः।

स जातु शारीरसूत्रमाध्यममध्यायमध्यायमध्यसरसरस्तीमिपि।
शिश्वाभिशकः: शमयनुवास याकनभोमध्यमितो विवस्वान्।। ८४।।

श्रान्तेयक्ष्यथविश्व शान्तिविनयेश्वराधाय उत्तितितां यावदेष:।
ताबदू द्रिष्टं: कांडन बुढ़दृष्ट: कस्यं किंस्याक्यपहके।। ८५।।

शिश्वास्तपूः चुर्मगवानसौ नो ग्रुः समस्तोपनिष्ट्वतन्त:।
अनेन दूषीकलमेवदस्मकारि शारीरसूत्रमाध्यमम्।। ८६।।

स चावश्वीपायकतं भवतं एते वदन्त्याद्वृत्तमेवतः।
अयोक्तायार्य परमं यते दर्थतस्तं यदि भेत्य सूत्रम्।। ८७।।

तम्यपाइपस्यकस्यकथावाचु सुवार्षिविन्द्रोगस्तु नमो गुरुः।
सूतरहाटाः करत्तितस्तिन्नो मे तथापपि यत्पुल्लकसि तद्विमि।। ८८।।

पप्पुः सोसुध्वामध्यपकुस्तल्य तत्तीयां माध्यमां यत्तीशम्।
तदन्तरेवादिकरसति सुवं बुढेित्य स्तं भेत्य किद्विव।। ८९।।

तथोपकथे निवारणं तेन स वाच्दूः शताविख्य।
अखण्डयतः पयात्तकृस्तक्रत्तां मथेय महाविश्वमाध्यमां।। ९०।।

चर्तुः सुवं फणितं तद्दीव सहस्रत्व तीर्थिकरक्षिपणं।
तयोऽसुराचार्यविनायान्वाचो: दिनायकं बाकलको जर्द्वे।। ९१।।

तदन्तरेवतु मत्तिवानू पद्मपादो व्यविन्त्यतः।
अयं न स्वमो: किमक्ष्ट्वात्रुप्राययो भ्रुक्षम्।। ९२।।
श्रीशाकुरविजयमकरसारे

अथ श्रीतीन्दुर्विषिबिलिनेयान अभ्याप्यासास स नैजमाथ्यम्।
तवकः परेशं तत्त्वविबंधस्वमरीचिमि: सिन्धुबद्रवशोथम् ॥ ७२ ॥

निनित्यशिखियद्वर्बास्तो गृहवस्तस्य सन्नद्यनायारः।
शमपूर्वबुधगर्भातुवनं कातितिचित्तपणेशु मुय्यातम् ॥ ७३ ॥

स निर्माणितागश्चकलो वस्तिनियममदूसुतमाथ्य सन्नद्यनः।
श्रुतिनित्यश्चृतिकोड्यमवर्तम्: सिपाठिबुद्धिहनाथकिरिकस्या ॥ ७५ ॥

अहन्तथ्यकिचनमुहालोपपदारविद्यन्त्यने न्यातन्त्र्यामानना मुनीनः।
आद्यायोक्तरहस्तनिधानकोशं आत्मीयकोशापकिं लिपात्यतम् ॥ ७६ ॥

स च चाल्तेवासिसिद्व श्रीरं गृहमक्ष्वायाससनशे क्रामातः।
सवेञ्जस्यस्यापि भजमानेष्वनु: ॥ ७७ ॥

स्वभावी नाल वेष्यं इश्वरेव सद्धुगुरोः।
इति तत्त्वविज्ञाय चाग्रेस्यनेत्यनुशु ॥ ७८ ॥

अन्यावशि तत्स्य भवक्ष प्रचिन्तयापविधुरु:।
ग्रहायास्वपरे पारे तिष्ठतं स सन्नद्यनः ॥ ७९ ॥

श्रीदमीहोरिहाबाल सवेञ्जस्य पद्यताम्।
तत्त्वाः हूः स गुरुणा लोतकिन्या अगाधताम् ॥ ८० ॥

अनाहल्लुमोगेण गन्तुं गुरुविन्तकं जवादः।
अत्ततज्जते सच: तञ्चन्यासापि निर्वशा ॥ ८१ ॥

पाठ्यवेषेद्व विन्यतं तद्वः पद्ममाहाप्यद्।
स च सवेञ्जस्येत्तीं गुरुविन्तके स्थित: ॥ ८२ ॥
पद्म आस्वादः

लोकशाङ्गे तत्क्षे चिकिहुः तत्र जगदुरुगम् ।
त्रिकालविदुः भगवानपारंसंहया ॥ ६४ ॥

बनारसाविनः सर्वं भगवानपाद्योगिनम् ।
श्रम्भराचार्यनात्मा च तुष्टिवर्मिक्ष्यकम् ॥ ६५ ॥

सविद्भाषाभाष्यांशः श्रीशकुरदिवाकरः ।
तिरङ्कोट्टिर्भिं लोके प्रतिवादितमोणगम् ॥ ६६ ॥

न्यासो दर्शयति स सूत्रकलितं न्यायाभाषाकविलः:
अर्थाभावशास्त्र न करिप बुद्धरे गुणिताश्चिब्रप्र ।
अर्थान्त्यासु सुमामित्यामिरयुना ते मणिता: पण्डिता: 
न्यासधार क्षत्यां वलिपतः दार्यमाश्चर्गवङ्कुल ॥ ६७ ॥

भहार्यां ये तत्तासनृ ब्रह्मचारिखास्तादः ।
निर्मितसरः: छुनिपुणः: गुणागुणबिबेरने ॥ ६८ ॥

ते सर्वं च समा ढाबा प्रेर्य तद्भध्यायणत: ।
हर्षगदाया वाचा सुभाषिमिद्युचिरे ॥ ६९ ॥

अहो भाष्यपं भाष्य अहो अखेतभाष्यकुत ।
क नु पोद्वारपोवं क वेदः भाष्यमुखम् ॥ ७० ॥

अथ वा नादसुतमिदं सर्वंद्वरसिन्यःसदाशिवे ।
इदं श्रुतपतिनिवध्व षुचाणामिदं धनम् ॥ ७१ ॥

अवेक समृद्धोयोगो भगवान् वादायणः ।
इति प्रशंसितपुणो गुणगौर्यमाहसमि: ।
भूतायत्सांसनपरेः बिवः: रेजे यत्तिर: ॥ ७२ ॥
श्रीशास्त्रविजयमकरन्दसारे

प्रजावैशाख्वेष्ठ्यसुभितजनोदनाल्लोकस्तरथं
भूरान्यालोक्य मनोयाविरतजननप्राप्तोरे समुद्रे ।

कारुण्यालुक्षारासूरतिमदमरुदुङ्गमं भूतेहतोः
यतं पूयाभिःं परमगुणमं पादपतैनैनतोवस्थिः II ५६ II

यत्रप्राणालोकभासा प्रतिहतितमगमतं स्वान्तमोहाल्लकारः
मण्डोन्मजच चोरे दाौहक्कुङ्कुराजनोदनतः वृस्ये मे ।

यत्रपादावशितानाः प्रतिशामचित वास्वात्मकऽर्म दामोधा
तपादिः पाके नी भवभावविनु दृष्टिभूमिनमस्ये II ५७ II

ैरिमेव गुरुभिः पूूः पदनग्रामाणानं ।

व्याहयः सक्तिवेदात्ताः तालतिः प्रगतोस्माप्तम II ५८ II

वेदान्तसृजविवेदशान्तसानाध्युक्तः ।
श्रुतिस्थान आचायं एवं भाष्यस्दीर्धिकासः II ५९ II

चेको तथा युतीनां च प्रस्पायने भारताधिः ।

गीतां भागवताः विष्णुनर्मसासाहकं तथा ।

सनत्त्रजातिः वैभौम्येदीः प्रयामासां शंकर: II ६० II

आवल्ल्यादसाय समाहितं सुसंहितां महताः ।

हितकाम्याभिमिहितस्तम्भां भाष्यम् शरीरकं गुरुजगाताम II ६१ II

एवं श्रुतिस्मृतियाभास्यान्तर्ततिस् तम्य च ।

भाष्यपादाकेनाविवेस्तु गुरुम्नूंदक्ष वैदिकान् II ६२ II

शंकरो दर्शियामासं गुरु प्रमप्रस्मुचयम् ।

गौडपन्दोस्मबन्धत: प्रशिये विनियोज्ये च ॥ ६३ II
तावंत्रस्त्र तत्ततो नक्षत्रस्त्र से गुर्द्म ।
एवं गोविन्दपाद्रीयमावेदियोऽप्रायः शक्कूरः \| ४६ \| ।
कुर्वतनय च कुच्छुषा तापसः: समाबवसः ।
पन्नमेस्यम्: परं गौडयोगी: स बहिरागतः \| ४७ \| ।
गोविन्दपाद्री विनतः: प्रणमनु: चरणाब्जयो: ।
न्येवदयत्स्थिष्ठेयं तन्त शक्कूः गुर्वे सुदा \| ४८ \| ।

न्यासतापर्यंभवितं श्रुतिश्रीमणिदश्नम् ।
उपादिशुःधारः गौडा गोविन्दवोहितः \| ४९ \| ।

आदिहो गौडपादेन प्रस्थानविते तदा ।
निम्ने मे भाष्यबोध्ये गुरुः: गृहिति समावहनम् \| ५० \| ।
करत्वत्वद्वितायात्मवात्यं क्षपितदुरस्तचिरस्तनप्रमोहम् ।
उपचितविदितोत्त्यावै: उपनिषदनमुदहराभाष्यम् \| ५१ \| ।

ईश्वरकेनकठप्रभुमृण्डमाण्डक्यतितितिर ।
ऐतरेयं च चान्दोम्यं व्रह्ददार्यकं दशा \| ५२ \| ।
वृत्सिद्दतापिनिनिधेतात्त्रतरोपनिषदी तथा ।
प्रतासमकरोड़ाध्यं सभीरशतितितुतमम् \| ५३ \| ।

पदभाष्यं वाक्यभाष्यं केनोपनिषदं: पृथकः ।
चन्द्रे तथां समान्त्योपपनिषदं: कारिकां तथा \| ५४ \| ।

गौडपादे: पराचौँ:ः कुत्तो महाभीरश्रव्यत ।
तभितरार्गुडचरणार्गु नमानितः जगो सुदा \| ५५ \| ।
तद्ग्रामन्निदितवेदेनाणिकार्थः तानि दुन्मैतिमतानि निरस्य।

सूरभमायणमुना विद्वालु श्रुतुपोद्वितितुक्षुपुरुक्करम्।

|| 36 ||

मोहस्यतमवशारसनायाम् तन्त्र तन्त्र विनिवेश्य विनेयानि।

पाण्याय पयत्ततिसर्वयः मामृत्युष्यसि ततः क्रितकः।

|| 37 ||

एवमेनमनुग्रहं कायानां भागाः सह विनोदान्तरपथ।

विस्मितं मनसा सह शिष्यः संकरोऽपि सुरस्मितम्याति।

|| 38 ||

तत्समाय विद्विमाद्विखिनों ध्यायो गुहायायालिनम्य।

केतुमुखतमप्रूप्र्न्यसिद्योः मानस निविघ्नोक्षितसाय।

|| 39 ||

बदयाः गौडपादानुग्रहः। माथ्यप्रणयनम्।

कंतुशिशिनिदिगम् स विश्वानायात् तीरोऽनि सेवितुमः।

काश्च दशान बंचो मुनिनस्तुक्षुमं सम्प्राप्त ततृ च दिनानि बहुत्वालसीद्।

|| 40 ||

स द्वादशं वयसि तत्र समाचिनिन्देः भ्रान्यथिमि शुतिशिरों बहुता विचारं।

विद्वत्तैवः वेदेशुरप्पेयमानो गोविन्ददेशिकमवाप यथ्याः प्रथम।

|| 41 ||

प्रणतं श्रुतं योगी प्राणेश्वत्सुक्त्रोऽः पदम।

गौडपादो महायोगी समाधी यत तिथिति।

|| 42 ||

विद्वत्तैश्च गौडपादस्य महाययं प्राह श्रुतः।

युहायायास्त एकाकी गुराः तोक्विश्वु:।

|| 43 ||

द्रव्यानं बलसरे योगी मादेशु दयान्वितः।

उपविष्युः समागच्छे युहायायाश्च महिस्यतमम्।

|| 44 ||

दिनत्रयायालूकस्यस्त युहाः प्रासो गुहर्मम।

श्रम्यसाम्यं: परमवं समागच्छे वर्धिं: स्वथम।

|| 45 ||
पञ्चम भाष्यादः

वृद्ध बदन्ति स नादाश्रीरृतु यतिध्रवणदाँतिरूपमः।
अद्वेष्ठं विखायति देव्या देव्ये पुरं स्थितम्।। २६ ।।

सेव्यमानं छुरगणः स्वयमानं महर्षिभि।
महाकुकिडी राजनं कृपये कैलासनाथनेमे॥ २७ ॥

सच्चः कृतिरमुद्दासः क्रुद्धं कृतिरमापसः।
ञानस्वामायहुःपण तत्य पार्श्वमुपाप्रिता॥ २८ ॥

छुरा सपदि गającससीदू गृहावर्ज्जाताते।
दारकाविपि संतुतो गणजानन्यादानो॥ २९ ॥

स्वपरिक्षार्थायामायातं शाम्यं ब्राह्माज्जातमना।
नतवा सत्यवा चाह भूतभक्तिमाहो हां जनः॥ ३० ॥

देहद्वद्वासम दासते जीवद्वद्वासम तेरुकः।
तत्वद्वद्वा त्वसेवासम यथेन्द्रमः नुशाशो माम॥ ३१ ॥

सच्चाध्यमूलेन्म भगवानः यते साधृदिन्त त्वया।
थत्वद्वद्वासहमेव तथा तथापि श्रुत्यात्यात्मिदम॥ ३२ ॥

बेदो ब्रह्मपरः कृत्स्नो ब्रह्मा चाकृमदहयमः।
तद्वचे वव्यास्यां कणादकपिलपिदिमि॥ ३३ ॥

संविभूषय सकलभुत्तिजां बहसमुत्त्रमकरोदध कृपणः।
यत्र काणसुज्ञसांस्यपुरोगणुदूष्टाति कुमवाति समूलम॥ ३४ ॥

तत्र मूढतमयमः कन्तोत्साहस्री द्वित्रेशदवचनोक्तितनानि।
भाष्यकाण्यरचयनमहुः: दृष्टान्तामणगतानि च कैलिकव:॥ ३५ ॥
श्रीश्रीकृष्णबिजयमकर्तनसारे

गच्छ दूरमिति देहमुलाहो देहिं तिरिजीपिपिति निवन्त
भिषतेदन्तनमयोऽजनमयं किं साधिणा क्षयतिपुष्पाव सारीं || १७ ||
किं गहकामुनि विभिेदक्वचरणागरूपः चाणडावापिपः:-
पूर्वद्वाण्तस्तमिति काश्चन्तगृहमुक्क्वयोऽश्चावेः
प्रायोक्तुनि नितान्रमहानिवानंचाणसंग्रहौ
वियोजिन्ति अपचयोड्वायमिति महानं कोजवं भिमेद्रपमः || १८ ||
शुचिद्रोहिजोक्ति अपच ब्रजेति भियाग्रहस्ते मुनिवियो योक्तमः।
सतं शारीरेकारसेंकं उपेत्र पूतं पुरुपं पुराणमः || १९ ||
शचित्वायमुक्तनमत्तमातं विसंकति रूपं विमानं विमोहात्।
कलेवरेदसिन्ते कार्किण्डोऽक्षित्यवहनता कथामाविद्ते || २० ||
विद्यावाचनामिति विसुतिपत्वारं जागरि तुच्छा जनसाधृहःं।
अहो महाभारतामध्यमें महेंद्रजालेष मनयति मायाविवरस्य तस्य || २१ ||
इष्युदर्य वचनं रिसेदसिन्ते सत्वानकः तदनु विमातिपति।
अष्युदारार्जिरोद्वस्यजनें प्राणुः एव च विसमित्वेता: || २२ ||
सत्यमेव भवसं यदद्रानमें प्राणवाहिदं तदुपव्यवहतस्तत्।
अन्त्यजोड्वायमिति समद्रति बुद्धि सत्यमात्म वर्षसाधस्वविद्ते || २३ ||
जानते शुचितिरिगमिति सर्वेष मनवे च विजितेन्द्रियवर्गः।
युक्तते ह्रदयार्यमिनि नित्यं कुर्वते न धर्मानामपमेदामः || २४ ||
जाग्रतसमस्मुर्धिक्षु सुतंतरा या संविद्दुषुभंते
या ब्रह्मादिपिपीविष्कार्तनन्तु भ्रोतां जगसाधकिनी।
सैवानः न च इष्यवसितिः हेतुप्रावापि यस्यानंति चेतु
चाणडाबीक्ष्टे सु तु द्विन्जोक्ते गुरुरियोयं मनोष्ट्यम् मम || २५ ||
पश्चात् आश्रादः

अपाःहुतिःसत्करमङ्गोः पर्युरो
शुचा दूरे दीने काठम दयास्मामविधेयान्।
गुणं वा दौष्ट्यं वा न कथमपि सत्किल्यं विनो
प्रपदे त्रायाय निरविकल्पानीरं धीरिति। ॥ ८ ॥

इत्युक्तवन्ते कथया महात्मान्यदाप्यत् सन्न्यसं दयावत्।
यं प्राहुराय प्रथमं विनेवं प्रादेशिकेनर्द्वस्य सन्न्यससन्यासम्। ॥ ९ ॥

संसाराचरकरोक्तते मन्यते शाखःसामयामनिहनमर्दयमानमेतम्।
हन्तोऽस्मात्मान्तरीमिच्छतोऽप्यारणां परं निन्ये निपातितपरसकेनन्यात्। ॥ १० ॥

वेदाण्त्येवदुम सैवितु देवतादा यातास्तेदि प्रायं एवं विचारः।
क्षेत्रं तस्मिनेव शिष्यत्वमम प्राप्: स्यं ढोकरीत्यापिणि गन्तुम्। ॥ ११ ॥

विश्वनाथानुगृहः।

एकदा दिवसमयमभागे श्रवणरूपान्यायायाम्।
जाहीमनिहयो सह शिष्यः। आहिंकं विशिवेदेव विकीर्दः। ॥ १२ ॥

मिथ्येमाग्न स चादाक्षीतौ भारादायणतन्त्रमयः।
वसानं कथरे वासो दयानं मूलिनं वारुणिम्। ॥ १३ ॥

धातीलोकं विश्वक्रूः विभतं चतुर्: करे।
अन्त्यमानं मात्रया दाररक्षयुक्तया। ॥ १४ ॥

तथाविद्वं विनोक्तप्रेम गच्छ गच्छेद्यमाहितः।
सोदेव संस्कर्त्त्वेव वाच दयास्रयोनिम्। ॥ १५ ॥

अन्त्यमाधिकांशं अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्।
द्विजये दूरीकालं वाच्चसि किं ब्रह्म गच्छ गच्छेति। ॥ १६ ॥
11. पञ्चम आस्वादः 11

सन्नदनस्य शिष्यत्या स्वीकारः ।

कुर्सनाम्यजनित्वनायसकुश्ये कुर्सिनाम्यसकुश्यवरोदितावतुष्टिष्टः ।

ममतां मम तावदेष भिन्नवादू नमतस्वोपरिति ददारवनिन्द्याम्॥ १ ॥

विवेषश्चध्याणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्षविबिंदश्यः समर्चितस्य ।

सोसैवीध्यप्रयत्नमा जगत्यविषे क्षेत्रेऽसाविह समयं किर्मतमायः॥ २ ॥

अथागमग्रन्धाणसूनुराराद्व अधीतस्वेदोधरवन्यन्वभासा ।

तेजःसि कथितू सरसेधावो दिख्यमाणः विष देशिकेन्द्रम्॥ ३ ॥

अगत्य देशिकक्ष्यमुग्योरपतहृ संसारविष्मितमहमुत्तमसि ।

वैरागयवानहत्तदारपरस्महः कारण्यात्मनविष्मितहः दंडं दुरापाम्॥ ४ ॥

उत्थायं तं गरुरवकङ्गुरुरिन्जानां

कस्तवं क धाम कुत आगत आचार्यः ।

बालोद्वक्षाविधिषणः प्रतिमासि मे तवं

एकोद्वक्षाए इह नेकशारीरभासा ॥ ५ ॥

पृष्टे बभाण गरुरमुक्तसागतः

बिप्रो गुरो मम गृह बुध चोड़देशे ।

यत्रापगा वहति पुष्यक्वेवः

वत्सः धोरं हसिद्रमगुभक्षितामुखम्॥ ६ ॥

अदावाध्यायः महतो दिश्यः कामादिम् देशमुपागतोदसिम ।

ब्रिमेमि मजनौ भवारितरं तटपारं मां कुप्या विचेषिहि ॥ ७ ॥
चतुर्थ आस्त्रादः  

एवं स्तुत्वा महादेवं विशेषगरसुदारकः।  अन्नपूर्णायं गर्वा तां तुषार स्तवेन सः। ॥ ७२ ॥

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यस्त्राकरी।  निद्धूलातिकिल्लेदिषपावनकरी प्रव्यवस्माहेश्वरी। ॥

प्रात्याचर्चयदेशपावनकरी काशीपुराणकरी।  भिक्षा देहि कुपायत्वननकरी मातामण्डगङ्गेश्वरी। ॥ ७४ ॥

अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शाङ्खाप्राणव्रतं ।
झानवरणसिद्धस्य भिक्षा देहि च पावित। ॥ ७५ ॥

प्रदक्षिणकं कुर्वं  क्षेत्रतीर्थिनिषेधः।
काशीपुराणायं तं कालमेधस्मातवं। ॥ ७६ ॥

देवराजसेवनवाप्पापनालिहिपिक्षम्।
व्याभिःसूत्रमिदुशेष्वरं कुपकरमु। ॥

नारदादियोगिुद्वन्दवविदि दिगम्भरं।
काशिकापुराणिनाथकान्तं भजे। ॥ ७७ ॥

निरविशेषकेन सात्मभावं गतेन प्रयित्वं नवकोंकितं। शाङ्खृरी देशिकेन।
शृद्धिशिक्षाविचारे प्रेतिरोककसो हि काशो यत्वस्रणवदुकः। प्राप्य तत्वो यतीशः। ॥

॥ इति श्रीशाङ्खरविनयमकंदसारे चतुर्थ आस्त्रादः समातः। ॥
श्रीशक्तिविनयमकर्मवाये

स्वरूपकसुतिः सहेव विवुधः काद्य समं ब्रह्मणा
काशी क्षोणितः स्थिता गुरुतरा स्मरोऽयुतं गतः ॥ ६४ ॥

एवं ध्यात्वा यतीशानः काशी मक्त्य प्रणम्य च
गंगा भागीरथी प्राप्य ततो तुधार ततोडूल्ला ॥ ६५ ॥

शाहेद्राद्रयारिणी निजजले मजजनोचारिणी
पाराबारविहारिणी भवभयश्रेणीसुस्वारिणी ।
शेषाहेरुक्कारिणी हरिहरोक्कादादाकारिणी
काशीप्राणान्तविहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी ॥ ६६ ॥

त्वचारी मणिकाणिके हरिहरी साँझ्यमुक्तिप्रदाय
बांद तौ कुर्यतः परसरमुभो जन्तोऽ प्रयाणोतस्वे ।
मद्यो मनुजोक्षयस्व दरिणा प्रोक्तः शिवस्तलःवचारः
तन्मयादूभुमुखाद्वनो गरुडः पीतांबरो निर्गतः ॥ ६७ ॥

एवं भागीरथी नत्वा स्तुत्वा भात्वा यतीशाः
सर्वेऽवृक्षसुप्रजारं यथौ विवेशवराजयम् ॥ ६८ ॥

विवेशश्चर च समभ्यं धर्म समस्यमुक्तिप्रदाय।
स्वरूपगणेन तुधार शंक्रं शंक्रः श्यमः ॥ ६९ ॥

सामन्दमानन्दवने वसांमानन्दकर्तः हतपापमुस्वः
बाराणसीनाथमनायनायं श्रीविश्वनाथं च शरणं प्रवेशे ॥ ७० ॥

बाराणसीपुरसे मणिकाणिके चीरेश दक्षमात्रकार विमो गणेश ।
सर्वेऽवृक्षसर्वेऽवृक्षनिवास नाथ संसारःखद्धनाजगदीशः रक्त ॥ ७१ ॥

विवेश विवेशवराज विवेशुपविवेशाक निर्माणिं निर्माणाधिकरे ।
हे विवेशानाथ करुणामय दीनकन्यो संसारःखद्धनाजगदीशः रक्त ॥ ७२ ॥
चतुर्थ आस्वादः

कुम्भ एव सतिः सकंदः यः संहरिष्यति महोल्वणमभः ।
दुर्मतानि निरस्तिष्यति सोऽयं शर्मदायी च कारिष्यति भाष्यम् ॥ ५५ ॥

इत्युदीवं मुनिराद्रं स बनाते पदयुगः सुगिरदि गिरिजायः ।
तन्मुखाच्छुतमोच्छिदानां समुनिर्माण मया तवं दयम् ॥ ५६ ॥

स त्वमुतमपुमानसि कष्टित तत्वविश्वासः नान्यस्मानः ।
तथतः निरवचनवनः सच एव जगदुद्धरणाय ॥ ५७ ॥

गच्छ कस्य नागं श्रीतमालेः स्वच्छदेवतितपनीकविमनियमः ।
तावता परमुग्रहमाशा देभता तव कारिष्यति तत् ॥ ५८ ॥

एवमेनननुशास्त्रं दयालुः पावयनिजश्च स ददर्शः ।
भावतः स्वचरणांतुजसेवामेव शाश्वद्भिर्कामयमानम् ॥ ५९ ॥

पञ्चजाभमतः पदयुगम् सोऽयमेव निराकादस्मिष्टणः ।
तद्योगममित्सान्तः कथंचितं तद्विकृतमयम् हदयाध्ये ॥ ६० ॥

प्रायंपत्नयास इति गोविदो निब्रजतो यथा ।
बदरी गुरुसेवाया व्यतायंनान्तराणं ॥ ६१ ॥

काशीगमनः

देशिकस्याभिमवन्यार्तिः यथी कार्या स शंकरः ।
प्रणव्यवह तान्दु देवी निजवोचबहुप्रिणीम् ॥ ६२ ॥

मनोनिर्द्विति परसोपशानि सा तीर्थवर्यं मणिकारणका च ।
श्रानभाद्रा विमानादिगङ्गा सा काशिकादिन निजवोचपुरप ॥ ६३ ॥

काशी घन्यतमाविस्मुतजनगरी साधनकृता गङ्गाया
तेषु ह मा कार्याणपणं सुखकारी मुक्तिहि तत्क्षुरी ।
श्रीशुक्लविजयमकरणदासारे

गुड़कमागतां ब्रह्मजिवां वदरिकाश्रमे ।
अथ्यां गौड़पदेशः तेषामन्ते वसस्मुदा || ४५ ||

वादरायणसूत्रानगतास्वीता तथा मया ।
मतोदशीता तथा ब्रह्मजिवा श्रुतितीत्रोगता || ४६ ||

गौड़पदा गुरुवरा यथास्वाजूज्ञामयम ।
तैः छता कारिका वेदशीर्ष्य माण्डक्यनामनि || ४७ ||

सर्वपनिष्टाद्याभग्ने माण्डक्यनामनि ।
तौ लिख प्रतिपादां तुथ्यमिन चिरनिर्देशः || ४८ ||

श्रुणवनाविहितो वने भूवः प्रियसवास्यसि ।
गाँधर्व वाराणसीं भद्र शिष्यंत्तत्ताधिकारिणः || ४९ ||

वोधयनात्मिध्वां द्वमेतद्विपिठीकुरः ।
गुरोः करणांपञ्च भगवन्ते कदाचन || ५० ||

व्यास सुनीतां स्वतार्थ विद्वानां हिमाच्छे ।
विनीतोऽस्मा पर्य्यवृन्न सुनीतामः सहिष्यी || ५१ ||

आर्य वेदास्वाभ्य व्यस्तं: सुप्राप्ता मन्तवेचसाय ।
सुन्तिता ब्रह्ममांसा श्रुतिशृङ्गपथानुग || ५२ ||

श्चवक्षश्रवसूत्रण्य विद्वृत्ति: कार्यपश्यते ।
यथार्थार्थवाताश्चैव श्रुया विद्वृत्ति कृरु ।
इति पृष्ठो गुरुवरो जगादेस्म जान्त तदा || ५३ ||

पूर्वमेव विद्विष्णुस्तदार्जी: पार्वतीपतिसंद्यापायमः ।
वत्सं श्रुणु समस्तविद्येको मर्मसमस्तं भविष्यति शिष्यः || ५४ ||
तीरभूमिहरूकर्मकर्षिनु आश्रमोर्जय: सह पूर: ||
आयामस्थितिकोमनलप: कल्पवार्धिठरीव तालिन्या: || ३५ ||
गोविन्द: ध्याननिधियां मनो दश्त्राय गुरुं यति: ||
विन्यापि नदीश्वां समाचार संविचार: च || ३६ ||
गुरो समाधिगृहो मोनिजन्दुः: वर्षात्मा च ||
स्वेगतिग्रहं कत्व अर्थयानास सर्वदाम: || ३७ ||
तदा स्तुत्वा नर्मदं तां सोडभिमन्यक्षणदवम: ||
तन्मयेवशेषहृद सात तु प्रशाम च यथापरम: || ३८ ||
तं निसम्य निखिल्यैर्पि योकिः: उथिन्तोस्य गुरुरक्षसुद्रंतम: ||
योगसत्स्विनिद्विद्विराजयामापेण्यप्रचंतन्तरं परितोष्य: || ३९ ||

भाष्यकरणायादेवः: ||

छात्रमुद्धयमुमाह कियिन्धिरकर्तागचने गगने स: ||
पञ्च सौम्य शरदा विमलं संं विययेव वियां परतचं || ४० ||
वारिदा यत्वंशा र्रुपाशोधर्या सदुपदेशगिरा: च ||
ओष्ठीरुचरां इत्तार्दीन्तं संप्रितं हि यान्ति यथेष्चम: || ४१ ||
धारणादिभिर्रपि स्रवणाचाँ: श्रवसत्यमुनियुः निरीकः: ||
वार्षिकाणि दिवसायनीपय प्रसिद्धाता यतिवार हि महामतं: || ४२ ||
सौम्य शाश्वतं तेतोदेशसि गदतो मम ||
नारायण: पृथ्वीयो वक्षिष्ठ: शाक्तिरेव च || ४३ ||
मुनि: पराशरो व्यास: छन्दोप्रयाण: शुकः: ||
शुक्लशिप्या गोडपादा एणा गुरुपर्यंत: || ४४ ||
सत्सम आस्वादः

अथ गिरें गुहिराज उपादेदेम मम जनिस्सफलं भवनार्नात् ।
न खजु लोचनमाश्रयते फलं घटपटदिमिरीकमाणालं ॥ १९६ ॥

भवादीं संगतिरेव नो गति: गृहे सिंहतानां चुतदारपोषणाम् ।
क्रमेष भृगुं भक्तीयस्तेनान्मातो गृहीतवायसि मामितोद्वंतुम् ॥ १९७ ॥

एवं बादिति गण्डने ग्रुंदमाना: प्रोचे दयाविषिद्धः

श्रुत्या चोदितामर्मं तत् ततुस्यास्तेनान्तं श्रुत्यति ।
शुद्धिन्त: करणे परिपूर्वत्ततः तद्भक्षायामकं ब्रह्म ते
शुद्धे दर्पणमण्डले मुखमित्र स्वामिप्रमं सर्वगम् ॥ १९८ ॥

स्वक्त्रा मण्डन मेधागोचरधियं मिद्याभिमानानिमिकं
अस्त्रते भव निःशितो मम वचस्ते रोचते यथादः ।
तीर्थव संस्कारार्थिं परणे ज्ञानद्वारेकगणानः
पारे स्वास्यसि निःश्रे: शुरुमये संसारावर्तोऽविश्वतः ॥ १९९ ॥

प्रवेशनमनुनीय स्थापादः ब्रह्मावोकल्पनंयुक्तेः ।
मण्डनं निर्जनपदे विषयांकं संविचाय गमनाय मनोवाचारः ॥ १२० ॥

॥ इति श्रीवास्तवविजयमकाल्करसारे सत्सम आस्वादः: समासः ॥
अष्टम आस्वादः

विश्वरूपजयः

पद्मायनमिश्रितमुक्तिनाथेऽप्रविष्टस् पवनकं नवं जयादी
तमप्राय्यं विष्णुवं वादंश्चतिमातांस+C च पातु मां प्रमोदी ॥ १ ॥

निगमायिते पुंशं दुर्जोतसा धारुरतिके
स्वरेरस्वदत्ता वाणी विश्वनाथीं शासप स: ॥ २ ॥

मायापी वं महेश्वराक्ष क्षणं तस्येऽसुनिदेहारा।
दर्शने श्रापमोक्षं च मन्यमुतेश्वमपने: ॥ ३ ॥

अथ सा भारती जशे शोणातीरे द्विजमन: ॥
तनया विष्णुमनस्य सर्वङ्गमुख। सति ॥ ४ ॥

सा वाणी वाल्मिकायात पितृम्या परिलक्षिता।
क्रमेण बदुः चान्द्री कलेव सितपश्चा ॥ ५ ॥

विष्णुश्रवणयो तामुपयेमेव यथाविधि।
विष्णुप्रो महाविश्वः सर्वाङ्गं सर्ववित्तम: ॥ ६ ॥

जमाह पाणिकालं हिंसमिन्नवृत्तुः:
श्रीविष्णुद्विगुहितः करप्रकृतेन।
मेरोदुहुष्ठाभिमाननायोऽयोऽः:
दिक्स्मगुले सुपरिशीतिः दिन्यकांले ॥ ७ ॥

तथा पत्न्या सहायसीत हुनिं भवने सहुकम्।
निरतो चैदिके मागे विष्णुप्रो महाविष्णु: ॥ ८ ॥
அஷ்ம ஆஸ்வாத:

அத் பிரத்தியே மகாவான்ப்ரயாகக்காண தன்மாண்டன் பண்டிதமாசு ஜேதும்.

காச்சன் கச்சுஷ்யா புரசாடுரோக மாகியாளை மண்டமண்டிதான் தா: || 9.11

ப்ராச்சவேக்கு சுரு ஜா டீன்ற காத்துனமா:.

க ஒம மண்டமிங்கள் கூறியது கோ விஸ்தூண்ட.

10.11

தம்ப்ப சு பிரோடிப்யோ ஦ீஸ்கிஎன் மோன்றன்யோ:.

விசால்யமிஞ்சு குணா தா டும்பு முழுங்கின்ற கூ: || 11.11

ப்ராகார்தோராக்கிணே சில்காம்பப்பாராடுத்தம்.

தப்பு: பாஸ்தாயிள்மிசில்மாமிய: சாமல்வின்ம || 12.11

விடத்திக்கு விழியல் ஦ச்சால்லும்பினுடம்.

தங்காய குணம் சில்காய்ல்பார்வது நிறுந்த: || 13.11

அகாரோமைதோ விழியல் விழியலாமினாமோ.

தப்பு கரேசு சு ஸ்வா பாஷ்யுள காவிர் கூ: || 14.11

பட்ரயாமிதோ கொட்ட: ப்ருப்ரசு கா ஸ்வா சு.

உங்காநிரும்பா முது தல்முத நந்து வாட்ஷும்ப கா: || 15.11

யாத்திகாந்தாணிவஞ்சான்ரோைவாராவிழாய் பராட்டோர்.

விசாயைதோ வால்காயு மன்கோ தளத்திய தீக்கியி தா டும்பன்பண்டிக்கோ: || 16.11

காயனின் கட்டியா கா தா பார்வோ: குவல்வா காநா கா.

பராட்டோ முக்காயு மாராது தா கியி தா டும்பன்பண்டியாமா கா: || 17.11

இந்த: ப்ரமாண பிரா டா குவல்வா காம புல்பர் குவல்வோ கோ.

ஜார்முந்த ப்ராயாகக்காண குணா தா கியா காநா கா கோ க்ரனின்கோ: || 18.11
श्रीशास्त्रविजयमकरनदसारे

द्वारस्थनीदान्तरसनिहिता जानकि तन्मण्डनपरिणतीकः।
श्रृवः च तद्दायण कवे: सकारां ददर्शीं तं प्रभुसचिनिकालमेऽ॥ १९ ॥

स विश्राहस्त्रुत्वाहिनी: प्रतीक्षामांकोटितिमातिथियः।
उद्वेद्यात्मान्य स्वारसमाभिः पकारणतं विदिशो दिशाथ ॥ २० ॥

स भिन्नेत्यदशराय तस्मी साधनस्य भिष्यं पदयोरसमयः।
विच्छेद पुनः पुराणाने तत्त्राधि तद्वाधि साभासमाप्तावाच। ॥ २१ ॥

आत्मायमातुं सत्यविद्य स्माधेषैं भिन्नायमात्रेऽवं तस्मी।
हस्तेश्वर नीरसिद्धानिपायकालिः सा नासी पपो न च सुमोच सत्त्वी ॥

किं कारणं स्नित्वं विश्रूकितविश्राहस: परर्मत्र तं यदि करोऽवि मयाय वायमः।
सम्यक्यायविचि तदं तद्वः समादीय हस्ताम्म ह्युदित आशुः तदुपपागात् ॥

जेत्राय श्रमाम्बुपयामे पणवनमाजामस्स्मचरी विचम वनितां च गिरोऽवतारमः।
आराम्य वुक्तिसमन्तरकालङ्ग्मेव मीमांस्योकरुतां विवृतेऽविवादमः ॥ २४ ॥

चौदौ घस्त्रायुसविद्यादम्बं विश्रूकितप्रथामना।
शुक्ला रूप्यपराम्बमेव बहुद्वारानाधृतं भासेति।
तत्ज्ञानसन्तिकितविश्राहसविधयात्रा वारम्वस्या परं
निर्वाणं जनिष्ममात्रामां सां श्रुतेष्वस्तकमा ॥ २५ ॥

बांट जयें यदि पर्यायमांगम स्त्यं सन्यायसमप्तप्रिष्ठव क्षणयचैवमः।
शुक्ले मसीय मसं द्रव्यादि वदे जयायद्धप्रतिचारिनिदिकालः ॥ २६ ॥

'तथां प्रतिज्ञा कृतक्युदारां श्रीशास्त्रे भिन्नेत्य सक्षीयामः।
स विश्राहस्त्रुत्वाएवे: चक्रे प्रतिज्ञा स्वमप्रतिज्ञा ॥ २७ ॥
अभ्यास आस्वादः

बद्रिनाथ न प्रमाण चित्रित्युपि चतूर्ते तत्र संग्रहसौगात्
पूर्वो भागः प्रमाण पदचयवालिते कार्यवस्तुन्मयोऽवे ।

शब्दानां कार्यमात्र प्रति समाधिगता शक्तिश्रुत्वततानां
कर्तमिष्यो मुखितरिद्या तदिध्त तनुभुतानांत्ययुपः स्यातसमाते ॥ २८ ॥

बादे कुतेकस्मिन्दिः श्रेयस्यां नवयां नायमः तथोपिद्वयः
येव लघुभूतिन्दिता प्रसावः जानाति चेलसा भविता बपूर्वः ॥ २९ ॥

जयं भविता प्रतिज्ञा सम्पन्निधान्य बादे व्यवहारां किठ देशिकेन्द्री ।
कल्याणय वाणीमय शाक्षियायेः जयाजप्याप्याप्यमिहाददश्याम ॥ ३० ॥

एवं विज्ञेतुमनस्तुञ्बविध्यायोऽतः मालं गले व्यवहित सोभयभारतीयम ।
माता यद्य महत्नमाधुर्मुपैति करे यस्यापि ततः विज्ञेतसनिन्ध्यमः: स्यातः ॥

दिने दिने वासरमध्ये सा भूते पर्ति भोजनकामेयः ।
समेव मिष्ठं समयं च मैश्ये दिनान्यमोदितदविनित पञ्चपाणिः ॥ ३२ ॥

ससमितांननपभायाः प्रगल्लभायाः प्रविळिक्षणमः ।
ताम्याशुमुरतमन्योत्यम्ब्रमणोव खण्डितमः ॥ ३३ ॥

सक्कवेदकप्पिणितस्तव तयोरेका न वागमभूत ।
न किष्किञ्चाल्लखानिध्य दिनिकुलक्षुं किना ॥ ३४ ॥

अन्ते यदिक्षितिलिपितेरं मोहोऽयुः कर्मणां च मण्डनगले मविनामवेश्य ।
भिव्यधमुचुल्लतमतयु युज्यातोविनामावच्छति ते पुनःवाच यथितन्त्रमवः ॥ ३५ ॥

इश्यानः सर्वदिचालायमारः सर्वदेहिनामः ।
बानानाधिकिशिपिनिनान मवान् साध्यास्तदाशिवः ॥ ३६ ॥

कोमापि मविषिक्षतः दीप्ता पुरा मां शापाविद्येतव जयो विहितो विवधाः ।
साध्य व्यागतमुपमः हि मिक्रविरूपक्षा तिरोहितिभ्रोतोमवभारती सा ॥ ३७ ॥
श्रीशाक्तरविजयरकर्मदर्शारे

tामामण्ड्यान्तरितं योगाशक्त्या पश्यन्देवी भाष्यकर्तृ वभाषे।
जानामि त्वां देवि देवस्य धारम्यािमिद्राम्यम्यांतः समर्प्यािम्॥ ३८॥
वाचामाया देवता विश्वगुरुपै चिन्मात्रात्मात्मात्रि चिन्दुराणः।
स्थानेन लों समयमणादस्रवास्ते श्रेष्ठान् अर्थान् शारदाया दिसयनी॥ ३९॥
तथेर् तत्र समस्तेश्वरस्ति सा प्रायात्र्षय धाम पितामहः।
अदशनं तत्र समश्चत्तत्वं सत्य आकाशिकं विश्वयीयखे।॥ ४०॥
स च याब्जुकपरिपुष्टं च: प्रणवप्प शाक्तरमोचदातिदम्।
विदितोदस्त श्रापति भवनां जगतः प्रकृतिसनस्तसमतातिशयः॥ ४१॥
अहमाचरं वषु हसोसुकरं नन्तु गृहजम्मु न चेड़यना।
जगदीशरणं करणानिधिना भवता कथा मम कर्णं घटते॥ ४२॥
तद्यूत्त विस्मृयु सुन्दरगम प्रवीणानि कर्मच गृहे विहितम्।
शारणु व्युप्ति भगवरणाववनुशाप्चिक किषुभमु सन्या॥ ४३॥
विश्रुतपं ततो नील्या भिखुक् देविकोत्तमः।
स्कमनरसँगहानेम सनकूः सुताराभूम॥ ४४॥
आचाररूपं प्रियकर: शिष्यः सन्यासनाम:।
खरेकर हितन्यातो वभूव सुवनिम्रे॥ ४५॥
सन्यासमदृ विधिकवप्रदाय पश्यादुगुपदिक्ष्यातमत्तत्वम्।
आचार्यकर्यः श्रुतिमस्तकः तदादिवाकर्यः पुराणवागाय॥ ४६॥
एवं पुराणगुणुना परमार्थतत्क्रं शिष्यो गृहो गुरोः।
यथोपस्थः तत्र गृहो करणाक्षधारणात्तत्त्वम पार्थिततमा हितं भाषयणं॥ ४७॥
हितं श्रीशाक्तरविजयरकर्मदर्शारे अष्टम आस्थाद: समास:॥
पद्मपाद्य बद्रीनाथालयनिर्माणम् ।

प्रविशन्ने बदरीमाल्य सप: परमाचार्यपदाचं: कमाव: ।
धण्डाचलमाल्य योकंमाविचववाचलमुद्रील्य तं प्रपणे ॥ ४८ ॥

बदरी पद्मपादेशपि गुर्षां विरसा वहन् ।
मन्दिरं बदरीशास्त्री श्रीविव निर्माणस्य ॥ ४९ ॥

तत्: कदाचिन्ने परेण गतं: स मिश्रा लक्षितं यथाचे ।
आलोचणान्वेषेवधूस्तप्रस्य सासारिकांकाग्यकायाः ॥ ५० ॥

अधार्ये कङ्गमयं महात्मा ब्राह्म: गतो नेहन नूप: स एनम् ।
वैक्षार्यवेदिपथ सा तत्तिन्यां ब्राह्मण समेचीयवदवदीशाम ॥ ५१ ॥

विचारे दूरं स नदीं छुपाते बहुं समेतपूर्तस्तगण्डोऽथे ।
दण्डेन धातुद्यामततः धाराद्यं निस्फुतमाङ्ख तस्माद् ॥ ५२ ॥

प्राथम तत्ताम् योगियथम मिश्रायमाग्य गृहे न्यायत ।
आधार्याविविध कङ्गक्तन तेनाप्तनेन मिश्रामयदत दुः सा ॥ ५३ ॥

अग्रः नबोधपि गृहः समागात् निमानित्वैविभवरे: सहव ।
अध्वर्यां च कालिष्मार्य द्वापरस्तपतीकालयनाशः ॥ ५४ ॥

कोपम ख्यां परिग्रहं राजा तां हस्तुकाम: करमुद्भार ।
स दर्शातीश्रीनरसिंहस्य हस्तं तदाक्षरम्ययोगी ॥ ५५ ॥

तुष्यं चैनं तुष्यतिस्तदा ततुष्यं नुसिद्धात्ततं विभाय ।
समर्थिरं वाचय समधेनाम समप्रेमामास समस्तराज्यम् ॥ ५६ ॥
श्रीशाख्तुरसशिकारस्तपर्वत:  
मैरवाणुग्रह: नरसिंहग्रासादनं च ।

तदेव काशीनगररोपितः स श्रीशाख्तुरसशिकारस्तपर्वत: ।
श्रीभैरवोपासकनेवासस्निक्षेपण धूर्तेन चिं न्येषवि ॥ ५७ ॥

बले: प्रदानादिचाराचतुर्दशे । श्रीभैरवस्वेदकपपालमूर्ति: ।
इत्येवमातलेच तमस्य मल्या ग्रहितुमेहे समविविच्यात् ॥ ५८ ॥

शुश्रूषाप्यायातिरं प्रसं वदाचिदेवं कठिनाशयः स: ।
दिस्ते वांवः देशिक मैरवाय भवविष्णुः मे वितरंयापौचत ॥ ५९ ॥

उदारचेता अथ शाख्तुरः: ाालोच्यदू दिमित्रजय प्रभुमः ।
परेशकराय सरीरमेतदू अयत्वित व्रामपरीचकार ॥ ६० ॥

नीत्वा सं तिन्जन एव चूतं वने प्रशानसं निजसेवयामः ।
समन्यः खज्झुत निशितं करेण धूता शिरस्त्रहनः: पुरोक्ष्यात् ॥ ६१ ॥

नृसिंहदेववतने तदेव ध्यायणरुपं चेतसि प्रवापद: ।
विज्ञाय योगाचरितं नृसिंहविष्णुं समविभाषिणी ॥ ६२ ॥

तेनैव खड्डः सं सं विच्च प्रवृत्ता क्षणदाय: पुरो नन्ति ।
कोणशाख्तुस्माचारिषेः सुल्या नृसिंहं व्यतनोप्यस्तम: ॥ ६३ ॥

श्रीमवधकश्चिरपरिपूर्णाशिरीमोदन समहस्तिरकालत: ।
पालय कुपाल्य भवाप्रदे तिभि माम्पुरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ ६४ ॥

शुल्या तुष्टः तुष्यायामादु मोदकारं मोचयन साधन सम: ।
सिद्धार्थस्य श्रीमद्याज्ञांवरुणु कर्मे: कैलेश भक्त्व व्यन्नालित ॥ ६५ ॥

एवं विशिष्टस्थानानि मूहारी प्रशानते वद्भावेश भुनिरेष्व वधृश्व शान्तः ।
स्वानायुमृतस्मिन शान्तमानकस्मायुमांगिरेभर्षवं प्रशानक सकार: ॥ ६६ ॥
अष्टम आस्वादः

प्रहादकथयो भगवानु कथा वा प्रसादितोधयं तुहिस्तथेति ।
सतिस्येि: हिंग्वजनेि: स पुष्ट: सत्क्षेपन: सतिस्तिमिक्षरादीऽऽ ॥ ६७ ॥

पुरा किलोग्निबिलहृषुराधि पुष्यं समाधिविल किंग्वन्यामयः ।
भक्तिक्रयं भगवन्तेऽभु ध्याननकान्धिवसानन्तं तमः ॥ ६८ ॥

किन्यिर्येको मिर्गिरहीरेरिकिन्यू वाच्यम वं वस्त्रीलि शापद ।
केनापि पुष्टोढ़ िरात्मुः प्रज्तुरं प्रागहिमिक्षोषः ॥ ६९ ॥

आकर्षणलक्ष्मूति पूतामूिति: कामोहवालमा परतध् कथिति ।
मूलो बनेिसिन्नमृयो बस्तुः से भवत्वहो नाद्विपि वदापि ॥ ७० ॥

इतििश्च वेि वधि क्षणेि बनेिरोढ़ क्रििलििन्यभान ।
निबध्य गांि नूहि दुितामि: पुष्येपाधययेि: पुरांतो न्यावनेि: ॥ ७१ ॥

महर्षिमिशििे मनसन्तिियायामि बनेिरस्पात्य कथा वेिोधूः ।
इद्यासोतान्तिधुिदा मयासि विज्ञाप्वानो वियततिवादीत ॥ ७२ ॥

एक्षाब्रिन्तिचन यथासमुिनाङ्गं ध्यातस्वा धातुसुिेिे धेंिे ।
नोपाभृतस्यभिमिरििरयेिे कः गुिा प्रसादेि क्रििलन्तिरिज्ञमः ॥ ७३ ॥

तत्त्वयोगिर्मुत्तरतमादिो: स्तोिं विदििे सक्षेप दिश्चिे ।
तिि: साक्षस्याधदरीिि स नारायणगारविभोक्तानाय ॥ ७४ ॥

समूहं नारायणमात्तरेण प्रेमोदयामोदितप्राप्तापदः ।
देवि विमं केरकङ्कुक एि समूहन्यितवियिि सोद्वन्वताऽऽ ॥ ७५ ॥

ततो नूसिर्हायतं समेय संज्ञात्मकार्यं समस्तन्त्रतमः ।
माध्यविग्रहकर्तस्य भूपदस्याध्येद्यूरितां सर्वाऽऽऽ ॥ ७६ ॥
श्रीचक्रितरिविजयकरंदसारे

तुष्टतया देशिकसावेशभीमः स्त्रीकरित्या नरग्रं हुतेरस्य ।
निर्माण्य च श्रीनगरं महाल्मा गदाधिकृतेँ चित्तार्य तस्य ॥ ७५ ॥

श्रीगौडसादुग्रहलामः ।

स्वस्य: सोडं ब्रह्म सांयं कराविहिष्यायन गदागृहसंग्राह्याते: ।
आगंध्वं सैक्ते प्रस्तावाच्छूत योगीशान गौडपादाभिकामनम् ॥ ७६ ॥

परः पुस्य्येतंसख्ष्ट्रस्यश्रीस्वतीप्राचीर्गूऽत्मकम् स्तनः ।
आरायज्जवरायनसंप्रायमागारराम्योक्तावलितम् द्वाराम् ॥ ७७ ॥

पाणी शोणाभोजवुद्धर सम्बन्धाय शून्यामवनवेदीतयुक्त्युक्त्यायु ।
शकुण्यासङ्कोगिः गुरुदासमादायसकुण्यासङ्कोगिः शभ्यन्तम् ॥ ८० ॥

आर्य्यायो गौडपादस्य पादाविभ्यंसौ शशुरः पञ्च्यामः ।
मकिःश्रीवस्त्राम्बानकान्तचेताः प्रभुस्तप्यध्रत: प्रावश्चन: सन् ॥ ८१ ॥

सिंख्येन्द्र कद्विया चाविश्वनाथसरस्वत्यासबर: वटकशै: ।
दन्द्योरत्नादनराशापी कुर्वेताशः: सुर्दिक सन्धे गौडपादः ॥ ८२ ॥

कविष्वमां वेदिः गोविन्दनाथो हन्य विष्य संस्कृतः ब्रह्मकथा ।
कवितवाय तत्त्वमानन्दरुपं निर्मयं सचिनिभिरं वेदिः वेदम: ॥ ८३ ॥

भक्तया युक्त: स्थानरुकाविश्वनाथां शशुरसकृत: शान्ताः भद्रानृत्याः सतंतर श्रीरथान: ।
कवितचक्षुशानकामः विनीता: शुश्रूंपं शंख्यक्याः गुरुः लव: ॥ ८४ ॥

कविष्वमाः: शालो निर्मिताते कवित्रप्राता: सदृशाणा: शान्तिवृत्ता: ।
कविष्वमाः: साङ्कोत्नावायु: कविष्विन्त सायु चित्तां ते ॥ ८५ ॥

इत्यदृताचार्यचेतसं तेन प्रेमणा श्रुत: शाश्वरासाठौ ।
भक्तयुक्ताण्डाध्यपयाकुलानाः कपनमूर्त्यन्यान्नि प्रावज्ञाताः ॥ ८६ ॥
अष्टम आस्त्रादः

यथात्नृत्य सप्तमाचार्यपादः† तत्ततर्वः मो भविष्यववधम्।
काश्यपाचर्यीमूत्रयमकटाश्रे: द्विष्वायाहुतुष्टेहम् किन्तु जन्तोऽः। || ८७ ||
तपायकाशालापपायोत्तुमयम्पाद्यहुः पञ्चशैलभाद्राद्यम्।
दैवदेत्तीनद्ययोर्योऽन्ये चेनूऽ मच्छ्येत्तद्यगेयं ह्यमेयम्। || ८८ ||
इत्याकर्ष्याठायब्रह्मीमहिपादो कसः त्वत्वा बास्तवारस्वदृष्ट्यागावान्।
द्रष्टुः शान्तस्वात्तयकतं मम त्वा गाढोकण्ठागभितं चिन्तमासीवः। || ८९ ||
दास्ये करं ते विकुमा बहुय प्रहान्तस्वाय वरं वृणीष्व।
सः प्राह पर्यायुदयकर्मिवभक्तं तद्वादारकमतत्त्यमासम्। || ९० ||
वरः परः कौस्तित तथापि किंता चिन्तकवा वेदस्तु गुरो सदापि।
तथेष्टि चोकवा तमपात्तमोहो गतिभिरेविन्युनित्तदानीम्। || ९१ ||
खयमन्त् द्वृत्तेन तं मासः तं परस्म गुरुम्।
चिन्तये च गहनं वनं किष्किष्याविश्वतान्। || ९२ ||

श्रीदक्षिणामूलयूनि प्रहासः।

तस्य चिन्तयति केतिय ब्रमासे गुरुच्छे।
बट्वुमत्यकासेने तद्वियासे निश्चं ह्यामुल। || ९३ ||
उपासकानां वदुपासानीं उपासितासं वदशाखिलेः।
तद्वियाम दक्षिण्रुपा स्वयम्य जागृत चिन्ते मम बोधकुप्य। || ९४ ||
एकेन मुद्रां पर्यां करेण करेण चालेन सुरं दर्शान्।
स्वजातिविन्यतकरतः। पुरुस्ताद्यायर्य्यूडार्गणितवरिष्ट्य। || ९५ ||

ध्यायतस्तस्तु पुरतः प्रादुर्भासः धिशेषः।
प्राणधारस्तौत्त्त तं वामित्त्यदासम: परं शिवम्। || ९६ ||
श्रीशंकरविजयमकरन्दसारे

अद्रलमक्रीणद्रानिधानानाचारोमन्वयि वपुक्तपुरुषाः।
मौनेन मन्दसिवमुषिपे महर्षिंलोकस्य ततो नुरत्तमः॥ ७७॥

कार्या लिन्दितकदकनदलवपुण्यग्रोहमुः बसन्
कार्यामृतवारिसिमुनिजनं सभावया बीक्षितः।
मोहब्राह्मनवेद्यनं विरचयोचेन तत्तावः
देवस्यनमसः सौरायणा पाणिना॥ ६८॥

स्ववत्सत्तदस्तत हदयं महितिकण्डे मोदमश्मश्वचः॥
मीनव्यायाख्यातिनपरासत्तच्यात्मुलतिप्रमः॥ ६९॥

मीनव्यायाख्यातिनपराश्रयातं युरांनं
वाभियातेवसधिपिधरावत् ब्रह्मानं
आचार्यं दन्तं करकितिचिन्मुदमानन्दपूर्तिः
स्वात्मरामं नुदितवदनं दक्षणापूरुपिनीः॥ १००॥

विश्वं दर्पणदसमाननागरीतूल्यं निजान्तगंगं
पव्यात्मनि मायया भविरिवोद्वृत्तं यथा निद्रया।
यत्साशालकुलं भवोगसमं स्वात्ममेवशुद्यं
तस्मि श्रीसुष्मुरैः नम हदं श्रीदक्ष्यागूर्तिः॥ १०१॥

स्ववंतं तं परेशानो दीक्षाधरमसं भद्रया।
मुद्रया गुरुदिशं तहस्म तदौश्रयते भाषयन॥ १०२॥

वाचा वक्तुमवक्त्यवेक्षनमसं मनसा मलुः तथा॥
स्वान्दास्तपुरपुरसिपरसमुखः संभवम्॥
अम्भोपशिविपरिवारिकशिलामार्यं भजतमनः
यस्यार्शाशवं शिवीनमधुचनन्दनात्मना निर्देशतमः॥ १०३॥
अष्टम आश्वादः

कर्मविकारं समाधायं परे श्रद्धानि मानसम् ।

न्युत्थाय परमानन्ददिदं वचनमःव्रतोऽिः । १०४ ॥

धन्योऽिः कुटकुलोऽिः विशुद्धोऽिः भवंश्राति ।

निक्षानन्दस्वरूपोऽिः पूर्णोऽिः त्वदनुश्राति ॥ १०५ ॥

नमस्तसं सदैवतसं नमिश्रितमहसं मुद्यः ।

यदेतिश्राहिन्येन राज्यते गुरुराजः ते ॥ १०६ ॥

इति नत्मविधोक्त किं शिवप्रवृं भक्तिवाचलं सम्भविताद्यसं प्रदुःक्तत्वम् ।

हितमिदविश्वासयं प्रपणाम् इति निगदनं स शिवमन्वयस्तवः ॥ १०७ ॥

|| इति श्रीश्रीविजयमकरसं अष्टम आश्वादः समासः ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥

|| प्रियं सा त्रिपैरलं नामं तिलोऽिः प्राणम् ॥
নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ১ ।

১. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ২।

২. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৩।

৩. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৪।

৪. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৫।

৫. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৬।

৬. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৭।

৭. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৮।

৮. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ৯।

৯. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ১০।

১০. নিবন্ধের উপরের অংশের নাম: বিষয়বস্তু ১১।
नवम आस्वादः

यातुं समादिश्य चतुर्दिशानु यतिव्रोठ्यानुसरुतान्तः सिद्धान्तं
सिद्धेश्वरः सिद्धज्ञातिः दिश्यतुः चचातः नेपालविशाल्देशे || ८ ||
स्वामिकृति सुति साधययुपक्रम्य वाक्येः सुधारमेंः स्फन्दमित्रामसरः
सर्विः समावेश्य स सिद्धरसः तयोरनमक्षेण शिला कर्त्ता || ९ ||
तः इन्द्रिष्टंभयद्रयं योगिः प्राचारयताति शिलाः परीतःः
विभागतः चाथपित परंचर चिन्त्र व्यक्तिव्रमः सिद्धरणो वषूः || १० ||
सिद्धेश्वरः चाह तदा यथाचे ततः पिपाशुर्जननमिथवैः
आस्फलीनालोकसुल्रजीवनत्सा तत्त्वापगां सा प्रथितास्वुः सा || ११ ||
ततः पशुपतीरां देवं श्रीकामाण्डलेः
पूजयामास विधिव्रद्ध द्राविडः पूजकोसः || १२ ||
तस्मानस्यां मान्यस्य शक्तिपीठगां गुलाकेर्षरीमः
समयाचारविविहितस्य स्नेहामुंदा || १३ ||
चिशसरसीक्षाण्डी चालस्वलस्विन्दयाला
देशवनां जगद्विद्वाद्यापमुतिविप्रका गुणयोः || १४ ||
स्वामेवकृं मिगदति वेदः शिवेन साक्तं न हि ते मेदः
शिवशक्तिकमविविषयाः द्रातव्यदेति त्वयि मम मिशा || १५ ||
आदिवल्लकुलपरोक्तीतितितिक्षोरकन्तहस्यरः सचित्वोः
स्वतिद्युगले मनोनिवासं मिश्चारपय जननिसं सहस्यम || १६ ||
इत्यमाराजनपैः देवः गुलाकेर्षवरः हृदि
तुदारस्यस्तोऽगच्छो महतं हि दिधश्या || १७ ||
मत्वा यत्वम्: केतकहार्ष्य यहस्मासामालयमामातुकामः।
स्वस्त्यङ्गचारी मुनिराजदातेयोग यमाक्षमाणजामः || १८ ||
तत्त्वान्युद्धीतान्यष पप्पस्यं संस्थितः।
तस्मिन्यजस्तरे श्रीमान् दंचालेरो महामुखि: || १९ ||
स्वस्त्यङ्गचारी सर्वेत्तर सत्यास्ताक्षनिहिष्ठितः।
मूलंत्राधिको योगी दिग्वासा बिजितेन्द्रयः || २० ||
श्रीश्रुगार्जयवर्य सत्यबालोकंतामागतः।
श्रुवलोद्तं तदीयं स विश्वासाक्षितान्तः। || २१ ||
भागातं तं निरीक्षणसौ प्रमाणांगमांपूर्वकम्।
परस्परं कुडलं तस्य सोडप्रुष्यप्रदश्र गुरोः: धममः || २२ ||
दुष्कार्येऽऽुवलिनितं वीक्ष्य नत्वा न्यादीदत्तः।
वृद्धं स्वीयं सकलमणि तथा तान्त विनीतांश शिल्पां।
सोडपि श्रुत्वा मुनिपितिदाडाशिपे विश्रुप-चार्यादिस्य: सुखमवस्तना तत्र तौ भाषामणि || २३ ||
स्वस्त्यंतर्गतीयामास प्रथामाणायादिकासौ।
द्वारं खुशव बहुमा सूत्रमाणमेश्वतः || २४ ||
उवाच तं प्रसनाहमा वाण्यग्रह्यमा गिरा।
कैशासे गिरिवर्यं ते दिव्यमूलितसमन्वितम् || २५ ||
पार्वतीस्कन्दनंत्याचैः सेवितं परमेश्वरम्।
द्रुपं वाण्यामि योगिन्द्र कुप्या तव सतम || २६ ||
नवम आस्वादः

c) वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणः

c) समाब स्वामिनः परस्दिव पादिति निगदनः

विवातनं कञ्जपनं श्रणमित्र बिनेयमृ खुलतः || २७ ||

फलद्रा पुण्यानं मियि करणवा वा भवि किमो

प्रस्तेकःपि स्वामिनः मजदमणापदान्तश्यवगङ्गम् ||

कथौ पस्येः मां भगवति नमःमहामुखः

निर्मित्यानां श्रेणिनिजकनकमणिकुप्तेऽः || २८ ||

c) वा व्यां ह्या गिरिशा तव भव्यानियुगङ्गः

गृहीत्वा हस्ताम्यां शिरसि नवने बक्सति बहनः ||

संमाधियाग्राघ्य स्तुतजजगण्यानुः परिजालानुः

अहम्यः ब्रह्मचैन्युद्मुन्यविष्मृमः हदये || २९ ||

इत्यह्य प्राणां देवं प्रार्थये तदिस्क्रयः

अद्वान्वायामहीदेवो भवतो दर्शानं यतः || ३० ||

श्लोकस्य वचः हस्तवा दस्यो ह्याः कसूवः ह ||

भवन्त प्राप्तिव्यामि महेशस्य तु सप्तितमः || ३१ ||

dतस्य वचनं हस्तवा श्लोके ह्यामानेः ||

न्यायतत्व दण्डादीनां कैलासगमनोजुकः || ३२ ||

दत्तो हस्तं समाघम्य श्लोकस्य हस्तप्रस्यः ||

प्रविशेष गुहायां तु योगसिद्धिभवत्वः || ३३ ||

तद्यष्णां श्लोकस्य जैत्यसे पर्वमोर्तमे

मोगवर्गः महेशस्य स्मितापरिच्छातितोभवः || ३४ ||
श्रीशाङ्करविजयमकरन्दसारे

विषम्याविष्टहयो ददर्शी गिरिशं मुदा।
आपादचूड़मातृसि: अहङ्गो चाह्यो मनो दस्यत। || ३५ ||

भूज्मा यस्यालाशीमा भुवनमनउपत्ययपरं धाम धार्षां
साज्ञामांचायत्ततः यद्यपि च पर्यं ययूत्तृणातीतमालम।
यद्वांहोनिरीरिं हणमभिंति मुद्दोऽग्रहुखैष्मेहान्तो
मण्डसं तनमहो दे महितमहर्मोहरों निहनु॥ ३६ ||

उमया दित्युषुप्पक्षिष्टिक्षिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टिष्टि
नवम अस्वादः

त्वदेह्नैौ कैलासाचवल्लुपालीगतमहा-
समुचचन्द्रां सफटिकववं खिलकुलकम् ।
समानीतं सोमाधित्वकसलमोत्यक्ष्य परं
कली खिलार्धां भवति हि विमुक्ति: परतरा ॥ ४३ ॥

पुरा त्रेतायूपे सेवादनिसन्ध्यदेवविहिंसितान् ।
देवर्षिन्यातुकामोहं तेजोदेहसमन्वितः ॥ ४४ ॥

पार्क्ष्या नन्दिमुख्यायौ लिङ्गव्यक्षेतिगोर्भवम् ।
तदा मे ज्ञेनक्षेति नाम प्रोक्तं मुनीयंशः ॥ ४५ ॥

खुन्दरी चेति नामाः पार्क्ष्या: परिक्रितितमः ।
शक्तिभोजो हयप्रीयो देववत्वचिलार्द: ॥ ४६ ॥

देवी इश्वरं समायत: खुन्दरीं मम वहुभाग ।
नत्वा तुषाव संहज: सक्षात्कारात्मारात: ॥ ४७ ॥

सौन्दर्यलक्ष्यरी चेति स्तोत्रं तद्विश्वम् त्वभूतः ।
नन्दिकेशाच्छु तस्क्रोत्तं बिवित्वं ग्रह्यः प्रसः ॥ ४८ ॥

गौतमादिसनुनीदेयो देवस्यक्ष भुपादिशित ।
इद्वानो काछ्योगेन सौन्दर्यलक्ष्यो क्षितो ॥ ४९ ॥

नद्या जाता च लोकेषु जनानां च हिलाय हि ।
उपदिश्या: स्तोत्रमेतवनिवा विलितं वरसः ॥ ५० ॥

पुस्तकं तं गृहणेति श्राय दद्री शिवः ।
श्रायेश्वरो भुशास्नुत्तुः प्राप्यः परस्मारम् ॥ ५१ ॥
श्रीभक्ति विजयमकरन्दासरे

विज्ञाप परसेशाने दतेनापि समन्वित | ॥ ॥
गन्तुकामश्च बदरीं जगवे दत्तहस्तकम् ॥ ५२ ॥

सौन्दर्यलहरीस्त्रोतां च पुंसकं वरस, ॥
हस्ते द्रूपासिद्ध बहिर्गामुगममात ॥ ५२ ॥

d्वानन्दी कोपयुक्तो मया चित्रित्वातं विदम् ।
कथे गुहीतवा यासि त्वं भूतोंके यत्तिसतम ॥ ५४ ॥

हस्तक्षणा तस्य हस्ताच्छ जगवे पुंसकं हठात ।
शिवदत्तं न दास्यामित्वें प्रोकाच शक्त्र: ॥ ५५ ॥

नन्दहस्तगतं तवं अर्थं गे शक्त्रस्य च ।
त-र्यस्तकुन्ते ने न शक्त्र: प्रापं तं शिवम् ॥ ५६ ॥

अर्थं नन्दीश्रोद्वाहात् मम हस्ताद्रेतन च ।
हस्तुक्षणा, तदा शम्भ: बीक्ष्य प्राहार्य शक्त्रस्य ॥ ५७ ॥

महसादात्मकमेवं कूप्त यतिस्तम। ॥
हयप्रीतिितं सव समागंध्यतवानात ॥ ५८ ॥

eवं कं तु सम्प्रायम् शम्भ: शक्त्रदेशिक: ।
दतेन सह सम्प्राय क्षम्पात्तददुरीवनम ।
दतेनानुगुण्ठितस्त प्रतस्य दिग्यन्युष्ट्वा ॥ ५९ ॥

भगवत्पादानां तीर्थक्षेत्रयात्रा ।

रौंदे हिमालये पुष्ये क्षेत्रे केदारसंबंके ।
कुत्सिः पापति उपस्ये स शक्त्र: ॥ ६० ॥
नवम आखादः:
हिमालिपर्वतपित तदेष्ट समुद्रयमानं सततं मुनिनां ॥
चरामुपर्यथेमहोराच्यं केदारसंबं शिवमीघमीयं ॥ ६१ ॥
केदारेशं स्वाभिनिश्चं गन्धमादनसंख्यातम ॥
दिग्विषेद्राजानमः प्रसरे दक्षिणं दिशाम् ॥ ६२ ॥
नन्दयु शाखतं शाखांपि: शिशृणां नरसंबवहूः ॥
उजापिन्यमिं क्रेन्त्र क्रमेनाप स देशिकं: ॥ ६३ ॥
विच्छिद्या भासते यथं महाकालेष्वरं लघम ॥
निवासार्थार्थ च स्वाभिनिश्चं धैर्यमुपातितम ॥ ६४ ॥
अवनिकायं विहितावलं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ॥
अकालमुयं: परिरक्षणं यतं देवत वषालम्म खुरेष्टम ॥ ६५ ॥
ञ्च एतते प्रभास्वरायं क्षेत्रमाप यतीतीर: ॥
यल सोमेश्वरो देवो यत्या वाहि सुरस्वती ॥ ६६ ॥
देवं सोमेश्वरं तल सोमेनाराघि पुरा ॥
चिमारायं तुष्टां सरस्वतविधिसंहं ॥ ६७ ॥
सैराष्ट्रं देसो खुराकाचार्य ओत्तर्यं चत्रकल्पसंहं ॥
भक्तिप्रदानाय कुदकतारं तस्मानाय शरणं प्रपं ॥ ६८ ॥
ततो जगाम विश्वमयं शिरो द्वारकात्तकम ॥
कालमां च यज्ञीकांद, रेवानमदवंडनविनी ॥ ६९ ॥
त्योक्ष्ठ संगमस्थानं मात्यायापकारानाशस्तौऽक्षाताहं ॥ ७० ॥
कावेरिकानमेदयोः पवित्रे समागे सजन्तराणाय।
सदैव मान्यातपुरे वसन्तमोहारमीशं शिवमेकसीडे॥ ७१॥

gोदावरीः समुप्पत्तिस्थः सहादिष्पन्ने।
कृताल्यं ज्यंकोशमारायणायास्यनिविष्टं॥ ७२॥

सिंध्व(सिंध्व)दिपावेदिये तत्र रमणं गोदावरीनीरपविवित्रदेशे।
यदर्शानालापातकजातनाशः प्रजायते ज्यम्बकरोमसमीडे॥ ७३॥

एलापुरें देवपिरो वृष्णिः। कृताल्यम्।
वन्दे वर्दे योगी स्वतं शिखः परीतुतः॥ ७४॥

एलापुरीम्यशिशालाये। दिपसिंहो वसुसंतत् त्रिजगदरूपम्।
वन्दे महोदातरसवायं सदाशिवं तं वृष्णेणराध्यम्॥ ७५॥

दारुकाकन्नमसाण श्रद्धरो वतिपुकः।
आरद्दनगराधीशमलेशाचाराय।॥ ७६॥

आरद्दसङ्के नगरे च। रघुं विभूतिद्वैं विविखैं भोगः।
सदूर्मोक्तिमुक्तिप्रदमीलंकुं श्रीनागनाय दारण प्रपेधे॥ ७७॥

ततो जगाम परठी वैष्णवाभिस्मिं पुरीम्।
कृताल्यं वैष्णवाय तत्रास्ताःसाहुतान्तः॥ ७८॥

पूर्वोत्तरे परिहितानिमाने सदाशिवं तं गिरिजास्मेतम्।
सुरासुरार्धपद्यपूवं श्रीवैष्णवायं सततं नमः॥ ७९॥

ततो निर्गतं पुर्णीवा नदीं भीममवाप सः।
तत्रान्यं कृताल्यसमस्तोतं भीमशंक्रम॥ ८०॥
नवम अन्वादः

यो डाक्तिनीशाकिनिकासमाजे निपेय्यमणः पिलशातांश्च ||
सदृश्च भीमादिपद्यासिः सं मृत्युं भक्तिः नमामि || ८१ ॥

श्रीशैलेवासः

कुमुमितिविविचपितामसमद्दर्द्ध पुत्रगीतमोहिनिनन्दानम् ॥
पश्यन्तिमयासितृश्रीशैलेवमल्लिकादर्थसाधुम् ॥ ८२ ॥

केशकल्याणमक्षम्यां सोदेशरामचन्द्रकान्तायाम् ॥
अभरोऽक्तुद्रायां सहस्र पारम्परमिहिमाज्ञयाम् ॥ ८३ ॥

नमननोहुः नमोलेहिद्युष्मं बुद्धपापसं गुर्जरपश्चायम् ॥
समाश्चितःगः प्रह्यान्तरं तमारुद्य श्रुं दर्शेशालिख्यम् ॥ ८४ ॥

प्रणामक्षम्याज्ञरेण प्रणिपत्याश्रुतसंपदार्जनम् ॥
प्रमुगोद स मल्लिकार्जुनं भविष्यति सत्यम् तत: लुढ़वः ॥ ८५ ॥

श्रीशैलेश्च विवेकप्रसंगे सेवात्मिद्युष्मेकपि सदा वस्तुम् ॥
तन्तुं स मल्लिकार्जुनेमें नमामि संसारसुद्रसर्वसूम् ॥ ८६ ॥

कलाश्चूं चूडामीक्षकरशिराश्चन्तु निजते ॥
फळाण्य मकेश्वु प्रकटिनिर्भयामु भवति मे ॥
शिराभ्याम्सतोलक्षितमुद्रितमिष्टियामयं ह्रदि पुनः
भवामानन्दस्तु दुर्ज्ञमायं नतिरिम्य ॥ ८७ ॥

वचसा चरितं वदामि शाम्भोरसहुकऽविधायु स्वप्रस्तुतः ॥
मनसा कृतिमीर्ययं सेवे हिरसा चैव सदाशि म्व नमामि ॥ ८८ ॥

ह्रद्यं ते युक्ते वा परम्याया काव्यालये
गतौ तिर्ये पुनं तव पदविरोद्धर्षनिधिया ॥

13
नवम आलावः

गोकर्णक्षेत्रयात्रा, मृतदिजूहुतोहस्वनम्।
अर्घकदासो यज्ञार्थभीमः सर्वाणि तीर्थनि चरन् सतीर्थि्ः।
श्रवणकण्ठस्मिपितत्थमारातू गोकर्णमन्मयिरङ्गाधर्मिणोऽभिः॥ ९८॥

बिरिख्याभोहदानवन्यं प्रपणनात्यादृः सुमसृत्वः॥
तुयाण वामार्थवृक्षं अष्टहदानकेः प्रणमलतेश्वाम॥ ९९॥

चांपेयगौरवार्तीरकाये कर्णगौरवार्तीरकाय।
ध्म्मिङ्काये न जटाराय नाम: शिवाय न नाम: शिवाय॥ १००॥

गुणार्थातीतविभाविभं गोकर्णाय वचसार्थविमित्।
तिन्वस्य सतीश्रीजितवपिले क्षेत्रे मुदास्च श्योपि स्य कालम्॥ १०१॥

वेकुण्ठकैतासविवर्तमूतं हरंतोहबं हरिशक्षरालवम्॥
दिव्यसधं देशकसार्वभोम: तीर्थप्रवासी नचिरादयासीत॥ १०२॥

अर्भापोदरया भिदावदानां अक्त्रेत्वुदारामहि दर्शयतो।
आराध्य देवी हरिशक्षः द्वी मूर्कांविकाया: सदन प्रतस्थे॥ १०३॥

अने निधाय व्युषमामतजां मोहाकुली हन्त मुद्ध: प्ररूपः।
तदेकपुर्वी द्विजदासिः स द्वृत्ता द्वाधीनतया ख्योशोऽच॥ १०४॥

अपारमाल्यः शोकसमस्तः अभूयतोब्रह्मार्याराचा।
जायेत संस्कृतक्षममस्तः जनस्य दुःखाय परं दयेित॥ १०५॥

अङ्कं धान्य वांशवार्तीरिणि तासार्थवित्वाट्रवति स्य तज्जः।।
जगत्तार्कशक्षणद्विषाणि सखं तवैकस्य तु शोभते सा॥ १०६॥

इत्येव्येव यतो हिजाते: सुतस्यं सुतं द्वादशिष्ठ।
समीपः सर्वाणीनमस्तः चरितमालेक्य विसिनिये च॥ १०७॥

भ्राज्ञरविजयमकरन्दसारे
सूक्ष्मलिखकोशस्त्रयः
रघुराजरूप्ते क्रमाल्पसाधसाल्पहिन्ताल्पमाल्पादि:।
सिद्धिष्ठरी साधकसंसादा ततो मुक्ताकिमाहाम मुनिज्याग़िहः॥ १०८॥
उच्चाचानन्दज्ञानायुपकृथरीनः ग्रहिर्मुदारभिकः।
संभविध्यायारुपकृथरीनः संभविध्यायस्य निस्तरः सः॥ १०९॥
मम न भजनकशि: पादयोऽसे न भक्तः।
न च विश्वविक्षिप्त्यान्योऽसे न समकः।
इति मनविस सदाः सत्त्वत्वाध्यायः
रूपिरवचनपुण्येऽर्जूऽ सत्त्वनामम॥ ११०॥
विन्दूरशेषेण मे सुमहता यज्ञेन ते सत्त्वः
प्रात: मामिह कान्देशीकम्पणना मातन्न दूरीऽकः ।
चिंतं तपादमावसे वैभिरचरूऽ दशाकृ च मे जातु चेतुः
तत्तौस्य: स्वयंवर्ज्यन न यथा चुस्यो विनिगंङ्च्यति॥ १११॥
मुक्ताकिमाहास्त्रयं विष्णुः: परिवहितमयः।
तें देवो तौल्क्व्य इत्यं परिवाह शास्त्रः॥ ११२॥
हस्तामलकस्य शिष्येऽत्या स्वीकारः।
स तौल्क्व्यामवर्यं प्रतितं श्रीराधिवीणायाप्युर्पम:।
श्रीमानमन्तुग्मरंगसाराणि च चाहु मुनिन्द्र आचेत्॥ ११३॥
तत्र हिर्जः: कथन शास्त्रेऽवेदी प्रश्नकाराय: प्रश्नितानुभावः।
प्रश्नानिशिक्षिकतं: स्वुदिः: आस्ते तद्रममिल्लितांतिकांतिन्द्रः॥ ११४॥
गावो हिर्जः: धर्मीं सस्मा सदार्थवा श्राधिनानां तत्स:।
सन्त्येव एकः तैनाति तोष एवम: पुत्रो यदग्यजनि सुभज्येत्॥ ११५॥
न वचि कित्विच श्रुणोति कित्विचुद्ध्वायनिवासते कित मन्दचेष्टः।
रुपेशु मारो महास महस्वान मुलेन चन्द्रः कस्मयं महिः च ॥ ११६ ॥

महाप्रहारिक जडवदन्वितेष्ठति कि वा समवादुत पूर्वकमणः।
संचित्यस्तिष्ठति तत्पितादनिन्दप समानताः प्रवृत्तमनं बहुशुतानं ॥ ११७ ॥

शुद्रावं तं ग्राममनिन्दित्वाः समागतं क्षणं पूण्यापदम्।
सोपायनः प्राप्त गुरुं व्यशिश्राणं फलं ननामास्य च पादपक्के ॥ ११८ ॥

अनिनमतं च तत्पीपादयोः जडाकृतं भस्मिनिगुटविहितं।
स नोदतिष्ठतिति पदांनुजे प्रायः स्वजायं नरकं वच्चितसति ॥ ११९ ॥

उपाचारः शानकर्षांसुरं तं देशिकेन्द्रः कुप्योदविषिष्ठत।
उत्त्थापिते स्वे तनये पिताद्रवशीत वद्य प्रभो जाठजमुख्यं किंक्रतम ॥ १२० ॥

वर्षणियतीयमनुमखमुखं पञ्चाघ्र जातथ्य बिनाडविबोधम्।
नायै नेदानलिखः नराणानचीकरं चोपनं कथष्टित ॥ १२१ ॥

क्रीडापरः क्रोणति बालवर्गः तथापिन न क्रीडितमेष याति।
बालः शता मुमालिमं निरिक्षं सन्तावयते तथा न रोपेति ॥ १२२ ॥

मुक्ते कदाचिच च जातु मुक्ते स्वेधाविवारी न करोति चोकम्।
तथापि रुद्धे न ताडवतेऽयं स्वकर्मणम् वर्ते एवं निल्यम् ॥ १२३ ॥

इत्यतिरित्यपरे च विषेण प्रस्थ्रं तं साहिर्देशिकेंद्रः।
कसंव चिनेन जडवङ्ग्रुतः स चाभ्रवीदांसुरमाहामा ॥ १२४ ॥

नांह जडः कित्विच जडः प्रवृत्ते मस्तिज़िमनेन न सन्द्हेऽहुरो।
पद्ममिश्रमात्विविशिवजितं मुखैकतानं परमस्मित तत्वदम ॥ १२५ ॥
ममेव भूयाद्वस्त मूलवर्गम सदेति विद्वान्।
पशुः पवित्रादिशमिर्मापे चिदतत्त्वं विद्वानप्रभवम् ॥ १२६ ॥
निमित्तं मनवतुरुपादिप्रकटतो निरस्तातिष्ठोपाघिरिश्चकालं।
रविर्लक्षेदयानिमित्तं यथा यः स निर्योपलिङ्गस्वरूपोऽहारलम् ॥ १२७ ॥
यथा सूर्यं एकोपलेनक्षण्ठायू स्थिरास्तयन्त्रविज्ञानवक्षरूपः।
चंतासु प्रभिवारश्रीस्वामेनः स निर्योपलिङ्गस्वरूपोऽहारलम् ॥ १२८ ॥
करस्पथात्रीश्चतव विद्वानप्रभवं प्रकाशितम्।
तपशेन्हि ततोऽस्या हस्तामाठक हस्यमृतं ॥ १२९ ॥
विनोपदेवं स्वतं एव जातं पराश्रयोऽर्थं हिँजययुतं।
प्रभेद संप्रेक्ष्य स देविकेन्द्रं न्यासांस्वस्तं द्वयोपालश्च॥ १३० ॥
पुरानाः स्वासर्वनेत्रसंस्कर्तं संकृतं सम्प्रक्ष्य न च वस्ते विद्वार्।
नो चेतवथं स्वान्तुमहेंकर्मप्रवाचिन्ति भावेत निर्विस्मार्यं ॥ १३१ ॥
हिँजपुर्वं निद्रां तं विद्वान् यत्पुस्त्रं।
उच्चेन तर्पितं नेह वर्तुः योगस्तवालमः ॥ १३२ ॥
देहीहण्यादिरुत्तमं चः भावे नास्य भूत्व।
बोधेनांत्य न्यात्र हितवा परम्परा पथ्यती ॥ १३३ ॥
हिँजवत् चिप्रतन्त्रः गृहिश्वरः प्रस्थितो गुरुः।
विनिवेदनम् गृहणिक्रमाणाः भवेन्द्र प्रातीवानः हिंजः ॥ १३४ ॥
विद्वान् तमसालिं निगर्तेतस् तदमृतस्यवाच हस्तायुद्वः।
उद्वैरादाधिश्चा ब्रह्मविवेदाय। कथं प्रवेदेत मृषाप्रपन्चेः ॥ १३५ ॥
नवम आस्वाद:

निशाम्य प्रश्चुरमुं विनेया: स्वामिनिर्मात्र श्रवणाद्यायान् ।
अठार्थ विधानमयं कथं वा भवानन्दं साधु विदांकरोऽभु ॥ १३६ ॥

तानन्दीत्मयम् चविक्रमति काठितपुरा यामुनन्तिवर्तै ॥
भूत सिद्धं किल्ल साधुवर्तम्: सांसारिकम्यं: सुतरां निर्बलं ॥ १३७ ॥

तस्यान्तिके सा जननी किल्लास्य द्रिप्तार्वं जातु निबेदय वाचयम ॥
क्षण प्रतीक्ष्यावश्य: हिंदुति खातुं संबंधम: सह निर्जीर्णम ॥ १३८ ॥

अत्तार्त्ते दैववशास्त्र वाचः चक्रस्माणो निपपात नवाम् ॥
मृतं तमादाय शिशुं तदीया: चक्रनुरुचः पुरोत महङ्गेः: ॥ १३९ ॥

आक्रोशमकर्ण मुनि: स तेषां अश्वतिष्ठत्वा निजयोगमूर्खा ॥
प्राविस्मद्धु पुष्यकस्य तत्र स एव हस्तामककस्तपश्ची ॥ १४० ॥

तस्मादेन्द्र वेद विनोपास्यं श्रुतीर्नन्तम्: सकलं: स्मृतीथ ॥
सर्वाणि शायणि परं च तत्व: अपातमेतेन न किल्लिन्दन्ति ॥ १४१ ॥

स्वाभिषेदितपयानं गमीरार्थतस्य गुरुः ॥
विषुतं भाष्यमेतेन विचित्रं सहलं कुपा ॥ १४२ ॥

॥ इति श्रीशास्त्रविजयमंकरिन्दसारे नवम आस्वाद: समासः ॥
|| दशम आस्वादः ||

tोषकस्य शिष्यत्या स्वीकारः

कल्याणिलयं च तुझ्मद्रात्तिनीरोथसि वेगसः किया द्वारः
कतिचिच्छरदोषक्वावायुः यतीरात्र कापि मठे स मेस्तु सचः

सच्चारतः सैरमधाच्यतीरे भगन्दरसत्दुरुरुदेहमाप
कथितिनिदेयोऽस्य गुरोनिशेवाणि विशेषतो मत्तिराचाचकार

विनो नित्यस्योक्ति: दयाः सततं गुरोः
शुश्रुणात्परः सोड्वूत छयेयातुचरत्तु सदा

गुरी तितृति वै तिलिन गच्छनु गच्छति सन्ततम्
स्थपनः स्थपति कुर्वणा: प्रवुद्रे तु प्रजागरनम्

श्रीगुरोबिष्कोपीनिर्माणिक्रमेण रतः
दन्तकाश्यपदाता च ज्ञानकाले यथोचितम्

अर्थाधौपनेता च देवपूजाते गुरी

गुराणे सति यतिकन्निचत्तु तच्छ्रेण्यचिकारः

गुरोः श्रीमत्वदामोजसंवाहनविचारः

अतुकोऽधि हितं कुर्यात् अहितं न कदाचन

तच्छ्रोणितकवस्वसं प्रतियम्यमेव कायस्तिरगशिष्यातपश्वामेन
नेनेकछि मतिक्रियो न गुप्ताभेदसौ याचनमं तदपगच्छति ताबद्धा

कित्थिवसामाय पुरोक्मश्चुन्न निर्णेक्तुक्रः: सरसीतं प्रगः

श्रायति संक्षाव्य विशुद्धवद्वे जित्रश्चीक्षण पुनरेव धार्मिकः
दमश आचार्यः

एवं यतांशा वसं न दिने दिने प्रक्षाल्य संवेद्य ददाति भूयसे।
शोकोपि किंचिन्मनसली बलीते नाशकनुवं किंचिन्दपीढ वेदितम॥

tarasindra किंग विनेयरे श्वशाटीप्रक्षाल्यनाय गतव्यपरंतीनां ताम॥
व्यायामनकर्मिणि तदागममीश्लमाणो भक्तेऽधु कतःधतत्वा विभाग्न्म्य एषः॥

शास्तिपामथम कठुमसंवयेश्वरजेव स विनेयरेषु॥
स्थीयताः गिनिरपि क्षणामात्राधेयातीति समुद्रीयत्ति सम ॥ १२ ॥

tां निशाम्य निगमान्तगुहार्थि मन्दवीरनाधिकार्थि पश्चात।
किं प्रतिोवत्ह दति सम ह भित्ति: गविदेशसहिति: समदोषधि ॥ १३ ॥

गविदेशि पहुँचजमलवः स्वाश्रेष्ठु करणातिश्रायच।
व्यादिदेश स चचुंदश बिधा: सच एव मनसा गिरिनाशिे॥ १४ ॥

प्रक्षाल्यमानं वसं यथात्सःतमः शिर: समाह्ति शिलाहाष्ट कर्क्षिणम्।
भक्तया परं क्षणयतो महात्मनः पद्धल्लम सा परिणाममेवुष्टी। ॥ १५ ॥

श्रीमहर्षोऽपि सदस्योऽकामुक्तत: तदाग्निकत: तहनुष्ठायस्क्रापः।
भक्तिर्मत्ता तोतकमुदगहनां पथानि फलणेघाि। ॥ १६ ॥

कुंतोस्यन्तिष्पुषुप्पत्तिः चिन्ह्यक्ष्या प्रेतितो कलात।
गायनमाहिनिवाचारायाः गुरोर्करणसविष्णिम॥ १७॥

“विनिर्दतांत्वंशाख्यमधुशुद्धानुपामे महिलोपनिपत्त्यथानिधिनथे।
हद्येन कप्येय विमलं चरणं मव श्रवणदेशिक ने शरणाम्॥ १८॥

cरणाधिश्चायत्य पाच्य मां मनसागरहुः खमिर्दुन्धरम।
रचणाधिश्चायत्य नततःविविं युव श्रवणदेशिक मे शरणाम॥ १९॥

14
गायनिध्य मुक्तवन्धः कृतोम्यूषितवासनः ॥
अभ्यासकर्त शान्ततामा शारणयमदवं गुरुः ॥ २० ॥
श्रवेदमयी ते शिष्या विषयाधिक्रितां गताः ॥
चिरादधिगतश्राबाक्तव्युद्दयामनाम ॥ २१ ॥
प्रतिपिन्युसाराविनाशिः पदं यतिर्यवतो यतिर्मेव गुरुम ॥
विदितश्चसतवालवेदं कति प्राणिपथ निवेदितवास्मिन्तम ॥ २२ ॥
भगवन्तुद्विग्न्ये गृहन्तनमजले सुखदुःखज्ञापे पतितं व्यस्थितम ॥
क्रिपा शरणागतमुद्रर मामदुशशुप्रसनमन्यगतिम ॥ २३ ॥
बिनिकर्ते राति विषये विषयं परिप्रेय श्वरीरनिवब्द्वितम ॥
परमात्मपदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं भ्रममात्मते ॥ २४ ॥
बिसुज्ञानमयादिपु पञ्चसु तामहमस्मि ममेति माति सततम ॥
दशिस्तमनन्त्रमुं विगुणं हृदयस्मवेच्छ सदाभिनिति ॥ २५ ॥
बहुनादभिनितेन किमु कियते श्रीणु संप्रामाल वदामि ततः ॥
त्वम जागरितग्रहिती तितं विरेन्यतिमतिमशस्त्रे सदा ॥ २६ ॥
परिकल्पितप्रतिक्ष्यदिवंदितं मनं इलभिश्वनितमागमति ॥
उपपरिभेयं च सिद्धस्तो भवतोव्यदशेषोपमभूतगति ॥ २७ ॥
यदवादामनन्त्रमेकरसं यदकार्यमकारणमदयकम ॥
यदेशपिशेषविषीतां दशिस्तमनन्त्रमुं तदसि ॥ २८ ॥
इति यस्य श्रापितसु पदं परं विदितं न ततोज्ज्वितकम ॥
इति पिपलभ्यं इवायवद्वृत्तविशिष्यापि विनिवारितम ॥ २९ ॥
दशाम आस्वादः

इतरोत्पि गुरुं प्रणिपल्य जगौ भगवानि ताहित्वानि माम।
अवबहवतरेण समुदायम् श्रुतिजनं जनं खुश्व:कालाम। || ३० ||

अधुनास्मि श्रुतिच्छ आध्यात्मिः कृतकृत्य उपेशकः एकमनाः।
श्रवण्णविधानगतोद्वसानां विचारम् महैं भनता सहिष्ठः || ३१ ||

तत्व दास्यदन्तुं भृगुमामरणात्तिपथ शरीरश्रुतं भगवन्।
कर्मणि मया शक्तिनिविदं तत्र कर्त्तमोद्यदाराधिकतिः || ३२ ||

वेदां हीरूमेदीयम् प्रतिहितितमगमवासमेश्चान्ततो मे
ध्वातं भावंतं हेतुजननमणरंसतन्तनातो विचरितः।
वेदां पादो प्रपञ्चः श्रुतिषम्विन्यामुपीतः शिश्यसः।
सचो मुकः स्ध्यतात्नात्तिविरमहितान्नायादुः नामामि। || ३३ ||

वचनातुरारश्रम्वत्ता विरितिपादकम्।
तोकास्यमूलसाता़, तोकारं वभुव सः। || ३४ ||

अधापि तत्वस्करण प्रथितं प्रथितव्यं तत्संख्या चयु महायमन्वरनीति।
शिवेदुप्रितमतिष्कियापावारिवः इवदात्तेवस्वयपत्रच्यित्रवेदनं तत्र। || ३५ ||

भगवन्दर्श्याधिश्रीप्रतीकाः।
भगवन्दर्श्याधिश्रीनिपींदितं गुरुं निरोधक विष्णः सम्बोधयनं शाने।
नोपाध्यायनो भगवन्महावयः संपीडयनं शामुनलिंद्रामन्यतः || ३६ ||

चिन्हका ध्यानविदानकोविदा: संप्रुङ्खनीया महाभविष्ट।
स्वस्ये महर्षादसरोहर्षे स्वल्पत्यां ते मधुचिविद्यः। || ३७ ||

निर्वन्तयो गुरुवः नारदात्तुः निम्मो भिष्मवस्माननाय तेमः।
नत्वा युहं प्रतिदिन्तं प्रयु: प्रह्वद्यः
शिष्या: प्रवासकुशालाय गुरुभक्तिभाजः || ३८ ||
बहुदिनेवबहुदेवसमागतान्तर्सब्रह्मानन्यिर्मिय वसिव्रीति।
कुशलता भवलायि वतन्ते गृहकल्लत्रसुतादिदृशु संभ्रवति || ३९ ||
उपयुद्ध मित्र: परिवारस्वते गदर उदेल्य तद्युल्य ततुनुंयः।
यदिदमस्य विचिथयमिदं धृतं गदत रोगतमसितिमिरायः || ४० ||
चिरपोषेक्षत्रावमेतेत्कं दृतिजोडफ्रमति प्रतिमाति मे।
निगादिते मुनीनिति मित्रग्राहः। विदिचिरे बहुरा गदस्यकियः। || ४१ ||
न च शासय गदो बहुतापदो विवशस: पटवो मित्रोजङ्गवनः।
न दहनं विशस्य मुनेवर्तं शामबिंदुं प्रभवलं सिंवधनः। || ३३ ||
अतुचित यमिनं दहनाकंपेरयंप्रभमिति मनो मित्रजामनोऽः।
अथ निवेद गते मित्रजा गणेन हदयानो विदधे मुनिरित्विनो। || ४३ ||
द्विजतः प्रविधयि मित्रवरी मनुजानकेपुपुरकेत्विनी।
मुनिजरोडपकोभ्य दुरोप तौ नयनमासहारिवश्य्वरीत्व। || ४४ ||
हदादामध्येद्युगङ्गेन तौ गदमदीक्षक समसुवसातं दशेनः।
समस्मत्वमुनिविरेष निरामयः। समवनं यथु: सुकदतिनिनो। || ४५ ||
सुरेश्रवेण वार्तिकसरणेन, प्रवादेवं पश्चापदिकास्रणेन च।
तत: कदाचित्तप्रणिष्य भवत्व सुरेश्रवेन देशकमार्थविनिहस्य।
शारीरकेसल्यन्तग्लिसभं दशोपदेष्टं प्रणमम् जगाद। || ५६ ||
मम यत्करणीयस्मिति तेन ततमिम् मातुरवाध्यसंभायम्।
तदितं पुरुषस्य जीवितं यदं जीवितं भक्तिमात्रयुरी। || ५७ ||
दशम आस्वादः

इतिरिते शिश्यवरेण शिष्यं प्रोचे गरीयानतिहार्द्वेचतः।
मत्कस्य भाष्यस्य विधेयमिद्विनवनं वार्तिकनामवेयम्॥ ४४ ॥

दष्टं सत्तं महदीयमांं गमीरवशक्यं न मण्डति शक्तिः।
तथापि भावककटाक्षपात्यते यथाशक्ति निव्रतनाय॥ ४५ ॥

अश्वेषविष्यायपदाध्यायेऽं आदाय मूढ्यं स विनिर्गम।
अथागमनूं शिष्यगणास्तदीयं द्वादश्युरुसः ते कर्मशः। प्रेगमुः॥ ५० ॥

cर्मक्तनागतिरेष कथं गुरो ते विद्वाभानगमस्त सुरूक्षरोजः।
भाष्यस्य पदक्रपा एव करोधूः टीकामिर्यूचिरे रहसि योगिर्यविचेयः॥ ५१ ॥

आसादितोडः महतः प्रयात्ति स चेत रोचेत न बीचतेतनः।
आं हृद्गानन्मककायं न कार्यिष्ये हि महानिबिष्यः॥ ५२ ॥

सनन्दनो नन्द्यिता जनानं निवर्त्तेन्द्र विद्धाय भाषे।
न वार्तिकं तेष प्रप्रतिन्न्वियाल्पटिष्यं स हि नूकन्तः॥ ५३ ॥

आदिश्रेयं शिष्यस्य यतीन्द्रः प्रोबचेत्यन्त्युचिरिभुध रहस्तम्।
भाषे भिक्षो मा क्रया वार्तिकं तव नेमे शिष्यः। सेविरे दुबैद्ययः॥ ५४ ॥

स्वतन्त्रत्वं प्रथमेकं महातमम् कुतः महं दर्शयायामनिष्यः।
विद्वन्द्वाद्विशयः स्यादेशीणं शिष्याणं नो प्रथमस्तद्यत्नेन॥ ५५ ॥

इत्यद्विभिकं सोक्त्यकोणैः भिक्षुः प्रान्यं कुतः दर्शयामामासं तस्मै।
प्रान्यं द्वारा मोदमानो यतीन्द्रः तं चायेमयो दर्शयामामासं ह्यम्॥ ५६ ॥

यतावापि शृङ्गे मस्करीन्तः निष्कामाल्मा यत्न नैष्कर्मिसिद्धः।
तत्तत्त्वायं प्रथमेन प्रथमवर्यं तमाहाद्यायास्तेकालोधतोस्मूः॥ ५७ ॥
श्रीवल्लभप्रसाद और बुद्धि के समान समय में भाषा का उपयोग करते हुए, वे कहते थे कि भाषा का उपयोग समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि हम भाषा का सही अर्थ नहीं समझते हैं, तो हमें सही विचार नहीं लगाने का योग्यता नहीं है।

इसलिए, हमें भाषा का सही अर्थ समझने के लिए एक अनुभवी आदर्श चुनना चाहिए। यह आदर्श समझदारी के साथ रखना है जो हमें सही तरीके से विचार करने का योग्यता देता है।

इसलिए, हमें भाषा का सही अर्थ समझने के लिए एक अनुभवी आदर्श चुनना चाहिए। यह आदर्श समझदारी के साथ रखना है जो हमें सही तरीके से विचार करने का योग्यता देता है।
दशम आश्वादः

प्रबन्धनिर्माणविचित्रनैपुर्णो दश्या प्रमोद्व स विवेद किञ्चितं।
मतान्तराणां किल्लु युक्तिजालेश्वर: निरुक्तं बन्धनमाल्योऽकेष:॥ ६८॥

गुरोभिमतं स्वाभिमतं विशेषात्व निराकृतं तत्र समक्षसरोऽसूः।
साधुनिकपदेकविमाति श्रुवाण: तं साम्यसूयं स इक्ताभिनिदन:॥ ६९॥

गच्छामि सेनें त्र्यं पुष्यमारं निश्चित्य जीवो मम कर्तेतश्र्य।
यथेतरेण पशुसुपाहित्ये प्रीतिस्तथा न: खलु पुस्तकेयु॥ ७०॥

स पश्चपार्थि च गृहेण प्रयास्यन्त शिशां विचिन्त्यष्टं तथेवमुक्तः।
प्रतिष्ठानावम्भूव कर्क्षण निमित्तमेव्याप्तसूचनाय॥ ७१॥

अस्यन्ताच्यस्य नयनं किल्ल भामीश्वरु।
पुष्यारो बाहुरंगि वामगतात्योऽहुः।
चुकाव नास्य पुरत: कविदश्वलीच।
सवं यथो न गणणस्युगुरसमीयः॥ ७२॥

गतेश्वर मेँने किल्ल मातुलोकस्य प्रर्थे सिद्धेदस्मिन् गुरुवक्षानि।
दशेश्वर जायेत महापार्वको नोक्या निरंकर्त्तूमपि प्रसुमक्ष्य॥ ७३॥

पश्चाय नाश्य गृहान्ता एव नो वर्गी गृहेणीन दहामिपुस्तकानि।
एवं निरहुप्य न्यद्वादृधुनाश्यं चुकोश चापिरिद्यतीति मे गृहान्॥ ७४॥

सेनें दश्या पुष्यमारिः स योगी पश्चायस्य मातुलीयं जगाम।
गृहं दर्शेत तस्य पुस्तन सार्थ श्रुतवादवत्ते श्वेदमेव्यादिवान्। स:॥ ७५॥

विश्वस्य मां निहितवालस्य पुस्तमारः
तिथिः परंि: प्रमादाद्।
तावाचे मे सदनदाहकलोकनूतापो
यावास्तु पुस्तकाविनाशकतो मम स्वात || ७६ ||

इत्यं ब्रुक्नभं तमथायममाणीत् पुस्तं गतं बुद्धिरवरसिता मे
उक्तवा समारथि पुनः ठीकं कर्तं स धीरो यतिब्रुन्दवन्धः || ७७ ||

इत्यं बुद्धि मादुवः तस्मायः भूयो भीतः प्रायः भृमने तन्मतिश्रमं
कित्चिहृदुल्ख्यं यदासान्योक्ष्मिष्ठं ठीकं कर्तु बुद्धिरप्रपादः || ७८ ||

इत्यं सं तोशीनकरं परिषेवयं दीनसे दृष्टं ययो स्वप्नस्मेव पुनः तस्मः
देशाय यथा वसति स्यं देशस्थे ठूसे नामो व्यटित ब्रुतमयोपथमचति ||
अतिदीनभनः शैनेवादीवं कर्णं गद्रदवाकू स पाठपादः
अधुना ज्ञषणं यथापुरं नो वियुगाना विश्यं प्रसादस्ते || ८० ||

प्रयोगेऽं वनेकय यदा तत् प्रविधातुं वहुतः इत्ययः
न यथावृवष्णुप्रकरते तत् पदुक्षकीः भगवनम् बुद्धिः || ८१ ||

इति वादिनभेनमार्यपादो वृणे: सान्त्वयति स रङ्गुलवृचः
विपमो वतं कर्णं विपाको विपमोहपमुद्विवार एषः || ८२ ||

पूर्वं भक्त्यं ज्ञचयं मतस्मीपे प्रेमनं यासौ वाचिता मन्वपादी
सा से चित्राद्रापायाय शोको यातान्हंद्रीं तत् विकेलस्वायायः: || ८३ ||

प्रसमं से विष्ठल्क वज्ञपादी परमानन्दमणे पाश्चधाय: ||
उदतिष्ठत्तिष्ठद्धरोदाद्, चुङ्गात्यति तु स्यं नृत्यति स्यं || ८४ ||

tat: सुग्रहायावाचमरणीन्त्ये प्रविर्चरनः
tat: स्नें हर्षादपि जनपदान ती७वधुखानः ||
पत्रवीकर्णणः परशिव इवावेष्वविनुतो
मतियःश्रीसाम्राच्ये ध्यजयत महान् श्रद्धार्गुः ॥ ८५ ॥
श्रुत्स्मिकार्ण वांशः शाश्वार्थिष्ठ शिष्याध्यापनं च ॥
गोक्षणामान् स विद्याय योगी सवालिमासाध समेदपादम् ॥
बराहदेवेऽनुक्षत्रमभद्रामुले ध्यायाध्विजमार्डेः ॥ ८६ ॥
विभवकर्माश्रममात्य तुहं तद्रातेदवश्वदर्ग्वजित्रम् ॥
प्रसार्य भोगं सुवी रक्षमणं तत्वार्थमया मोगिरः ॥ ८७ ॥
निवेशदानं कठ्ठस्वतं ततुः चितः चकारामणिवासयोगम् ॥
श्रीतुहं तद्रात्तरभरमात्स्व धृताध्वारसंकल्लोभमूः ॥ ८८ ॥
श्रीमथ्नम्भुम्बदातिको मुनिवरः श्रीश्राविवातिमिका
श्रीचनकोपरि भावनं भगत्री श्रीशाश्वार्थिकाम ॥
तात संप्रायमाच मन्दिरेर्वतिमहिते श्रुत्स्मिकाथ्येवज्यन्
स्वात्तेसिति सुधुरेशमपि तथूंहार्थमार्जितिपत ॥ ८७ ॥
सविवे निवसकर्ण शाश्वः सोल्यवीथतः ॥
शाश्वार्थनादनदुद्रंदिच्छोलोरस्त्रां मात्रम् ॥ ९० ॥
सुव्वस्वजनमक्रमः सुभाषार्थक्रमः प्रसादावर्तमानमभ्रमः ॥
सदावेन्द्रुद्रिभिः सदानोष्वविन्ना भजे शाश्वार्थभार्याम ॥ ९१ ॥
कटाते दयार्थं करेन्द्रनुवः कल्लमितिनिधिः कल्लःः सुभ्रामः ॥
पुरंक्री विन्नां पुरस्वहामर्दः भजे शाश्वार्थमजस्वाम ॥ ९२ ॥
वादेष्या सविवे श्रीमथ्नोपुरुशाधोभितम ॥
श्रीमण्ड तत्र निर्माय विधापीठमचीक्रपाद ॥ ९३ ॥

15
श्रीश्रीन्द्रविजयमकरन्दसारे

अध्यपणामास स भाष्यमुद्यानानाकणर्णप्रायम्यमहामण्यानु ।
प्रन्तकृतिजांसत्र मनीषिमुद्यानो आदिविवीचारोऽप्रहणे समर्था ॥ ९४ ॥

शिपाश्रुताक्ष: सह तत्र विद्याव्यासद्वृत्ती: स चि र्यवालसीः
विशेष्यय यक्ष्यस्य समां जनोऽयो जगाद वक्ष्यस्यस्माः सुचिती ॥ ९५ ॥

आशैलादुदयत्वात्सत्तंटिरितो भाष्यवस्तुराशिमिः
व्यासं विश्वमन्थकारामवप्रय: सा शिपार्कितम् ।
आरादू ज्ञानगभस्तिमः: प्रतिहतश्चन्द्रयते मासकर:
तस्मा श्रीकुरामानवे तत्कलोऽवग्रन्ने: व्यासदा ॥ ९६ ॥

नमायुभोगिपरिवारविवर्य निरस्तभूवितमुनार्वक्रिमसम्प्रायम् ।
अनुप्रयुपमुद्दितकालङ्कनं विनाविनायकमपूर्वश्रीकुरामः ॥ ९७ ॥

वद्वक्रमामास्पर: प्रतिः भव्यजन्मभाष्यारविन्दमकर्णसं प्रिविन्ति ।
प्रजाश्रीमुखविनीतविनेयसुप्रका: तनः भाष्यविचारगुप्तन: प्रणमामि मूर्ति ॥ ९८ ॥

वेदान्तोदर्विति मात्रमल भान्तविचिद्वद्विद्यो
दिवं ज्ञानमतीश्वेदयेष्य प्रथम्यवेये व्याह्यते न करिता ।

यो नो न्यायशास्त्रकऽवेष निकिरं संसारविवं तमः
प्रोत्सारारविचारानु: युगुर्गुरु: गृहमाय तस्मै नमः ॥ ९९ ॥

न स्तौरि तं न्यायसमशेषस्माः समयं न सुभोरं पिः यो वचनः
विनापि ते: संस्कृतिपिलिफः तं श्रीकुरं नौरसुरेशर्कक ॥ १०० ॥

इति श्रीश्रीन्द्रविजयमकरन्दसारे दशम आश्वादः समासः ॥
द्वितीय आस्वादः

मुक्तायं त्रत्करणाविग्राहीणं देवानामापि विहितं: सम्रायः

निरुपको न चिरमभुजुणापितं सा निवेद्या मनसि सदास्य सार्वभिविद्या ॥ २० ॥

ढोका न सन्त्सुप्रस्येक्तितायामां नांतः

सन्तापसहिं विभं भायोऽच विचारं तंम् ॥ २१ ॥

dवैभक्तजनावकंशायणामरसपः

विनिवेय: विक्रमावाङ्गं अभ्यार्थःमुमापति: ॥ २२ ॥

tसमातः पल्ल्प्रस्यस्रीमेश्वराणं ईशं भजाव कमिति: सकल्यथिहिंदैः

त्रोदमयुमहिमं परम् प्रमाणं नो देवतानु जडिमा जडिमा मनुष्ये ॥ २३ ॥

एवं कालावर्णं स निशाष्यः भक्तिः संपूर्जनाय गृहिष्ठायः मनो दच्चयः

सा तस्य दुःशरतपश्चरणोष्ठस्य तत्रावृक्ष्यमकरोद्ग्रुहवाटिकायाम् ॥ २४ ॥

tस्योपथायम विभ निशिहिताद्वपेक्षा बाल्या सदाशिवमुपास जले स तस्य: |

कण्ठाशन: कतिविधेव दिनानि पूर्वः पश्चाद्रद्वस्य शिब्याद्वयुगव्यथा ॥ २५ ॥

जायादपि तस्य विमलं नियमोपतापिः: चिक्षेषा कायमनिहां शिवाःतत्तती

क्षेते द्वार्यां निवसन्नायं सुनार्थं कालोण्डःप्रगऽदितं तस्यस्तत्ततितानुष्ठानः ॥ २६ ॥

देव: द्वार्यापवशो हिंजिस्वधारी प्रवशक्त: शिब्यारुः गतं आचारिनम्

प्रोक्तानो निनिममवशसिि कित तपस्ते पुनःपित्तेति वचनं स जगात्व विग्रां: ॥ २७ ॥

वर्यस्य बहुनुच्छानं कत्स मुदाश्चिरयुपः

सर्वभक्तमायमा सीम्यं संकुचितायुपम् ॥ २८ ॥

पुत्रोध्युते से बहुयुग: प्रथितानुभाव: सर्वभक्ताद्वितीयां भाविष्याये

द्वारामुद्रीतिपदं तनं तयो मा शूणों भविष्यसि गृहं हिंजः गृहं दारे: ॥ २९ ॥
श्रीश्रीशरणविजयमतिप्राणिकर्तादि

आर्यस्यनितिः बुधोप स चित्रितःः तदार्नवनिजकल्पमनिदितात्मा।
स्वप्नः शरसंसं विनातांगिरस्य भार्या सत्यं भविष्यति तु नौ तनयो महात्मा॥३९॥
तो दम्मती शिक्षरीन्यि भ्रमरस्त्रौ वननेक्षितं गुणंगते बहुदक्षिणाचे।
सच्चित्व विनिनकं ततद्वदीर्धिति: आशीर्मितापुत्रस्यपुनरुल्लुल्लु विभुज्जी॥ ३१॥

श्रीगर्मवाचः

सत्तगदिने शिक्षुरोपमस्यमाणः भक्ते प्रविद्धमविकयं शैवतेजः।
युक्ताविवेकार्थताद्ररकेतसो दोषस्तुक साधिपनिजबर्तुराज्ञात्री॥ ३२॥
गम्भ द्वारशिक्षर्ममती मुगाश्री गम्भमहर्षें तानौरववर्द्वीरसः।
तेजोविशेषविकाविधाया निविनहिता विशिष्ये रसनिदाकमद्य इनोषलेजः॥ ३३॥
गम्भमथा गतवती गतिमायथमाृशरू अपेति नादृश्वतिमि यतते शिवं यत।
यो विद्यानि विमृते हि चुजुरादिपि यस्यैव मूर्त्यं इत्या बुधुपेज्जात्मा॥ ३४॥

tां बन्युदाकगम्भुश्रुतदोहार्थः आदाय दुःखमनवनधूमयवस्तु।
आखाय बन्युजनरतेमतसौ जह्या हा हन्त गम्भवरणं किरु दुःखेतः॥ ३४॥
मानुष्यविजयसुक्तमिकलेमुकं काशिपे व्यथा शिवभासारणं न बच्चा:।
वर्षयायविवक्षं परिक्षं गतिकामां: तेत्वा भंजनं इति तवबिहारं प्रवादः॥ ३५॥
उक्ष्ण निसर्गवक्तेन भान्तिसा सा चालमाग्रेष्ट समुद्रपुपातविनिर्दा।
संगीतमानमपि गीतविशारदायै: विधातव्यवस्तितमिर्विनयोपपातेः॥ ३६॥
आकर्ष्णयज्ञय जयते वरं द्वाना रक्षाति शब्दमक्षोऽक्षय मा दशोति।
आकर्ष्ण नौपितातू पुनरुक्षादं सा विसिन्ता किर्त श्रृणोति निरोक्षमाणा॥ ३७॥
विश्वमानन्तपि नरामुन किर्त महापिरोहणे।
विगुज्यानानसाब्रम्तिविधारिनश्च स्थितम॥ ३९॥
द्वितीय आख्यातः

सा ददर्श मुद्दः स्वने वटपूर्वकनिवासिनम्।
शुद्धस्फटिकसंक्षारं जिनेत्रं चन्द्रशेखरम् ॥ ४० ॥

चिन्मुखा�duc्क्षणं देवं युवान् समयुक्तदर्शम्।
द्राचार्य भौतिकीमृदुमालं शिष्यं: समाधृतस्मृतम् ॥ ४१ ॥

ततः प्रभुद्वा सा देवी ततेव स्वनगोचरम्।
्य्यायंति मनसा देवं तन्मयं धारणं दर्शी ॥ ४२ ॥

थथ चानेहसारुपेन यक्षिकिल्लस्यचराचरम्।
चाचत तिह्रावशारं योगाभोजने चेतसा ॥ ४३ ॥

सा ददार सती गभो आदिन्वसमतेजस्मयम्।
निधानगर्भं धातीव श्रीमिश्रान्तिहितालनं ॥ ४४ ॥

व्यराजेत तदार्थाः शिवकाल्पं चेतना।
द्रष्टा शिवपुरुषेऽज्ञं भायाभायं च गर्भिणीस्म म ॥ ४५ ॥

वृषाचलशेष सतां समरेकायचेतसा।
दयाति मुनि सांभों: दीनेषुपि महत्स्वपि ॥ ४६ ॥

वश्ववे स प्रयोगाः: पूर्णादोविन्द दर्शोऽनाव।
व्यजयत शुभं: काष्ठं पञ्चोढ़ग्रहस्यंतु: ॥ ४७ ॥

कल्याणकविकागन्धवन्धुरो महदावच।
दिशा: प्रकाशिताकाशा ब्रम्हः सुयांनिमित्तम्: ॥ ४८ ॥

प्रात: प्रदक्षिणपुराणा जन्वलुक्यव्रतकारः।
नन्दुवान्विवचा: सवं नन्दुख्याप्सरोगणा: ॥ ४९ ॥
सरसृज़: पुष्पवर्णण देवा मुख्यातिश्रावः ||
आसीतादा दिश्यागान्त स्वर्गोऽजेके चिरे सुखम् || ५० ||
प्रसन्नमभविधिः सतां प्रतन्तसामपि ||
नत: सा दशमे मासि सप्तौष्णृष्माल्कणे || ५१ ||
पहुँचो शतके श्रीमन्नीविदिषिशरकाल्ये वे ||
एकत्रिषोऽधर्म वों तु हायने नन्दवे शुभे || ५२ ||
मेयरासि गते सूर्ये वेशाले मासि शोभने ||
शुभाक्षे च पञ्चायति तिथि भास्करासि || ५३ ||
पुनरंगते रवि भोर करन्टकाहये ||
मध्याहे चायमदिष्टाम् शुभार्धिति || ५४ ||
स्तोचः रावण च युगी मन्दे कुजे रवि ||
नन्दुङ्गते शुभे रविणां संगते बुधे || ५५ ||
प्रालूत तनवं साधौ गिरिजेव पशाननम् ||
उद्याचल्लेव भास्करं महोदसम || ५६ ||
दुर्निर्देशः स्थतेजोभि: भास्कदं दिशो दशः ||
वाल्लं हिंदि विशादां अतिविस्तृतवक्षसम || ५७ ||
आजातुङ्गतितुजं सुविशालितनिताकः ||
आरकोपानन्तयविग्रंतिदक्षरहस्य || ५८ ||
मुखकान्तिपराभुतरकाप्रतिपहिम ||
स्वत्त्वकथ्याजाकारेखाचित्तपदमुखः || ५९ ||
द्वितीय आस्वादः

एकािर्वमस्यानि विषुदापकङ्के ज्यरम्।
प्रमोदं द्रष्ट्यमाणेन दिशन्तं तं स्तन्न्यथम् ॥ ६० ॥

पायं पायं ह्रशा प्रेमणा श्रीद्व्यणामिव देवकी।
प्रपेदे न क्षणं तुस्री चक्कोरीव मुदाकरम् ॥ ६१ ॥

तादां बाधकं द्रष्ट्यं सा बहुवाक्तिविस्मिता।
स चादृमति: किषोरोऽधि किषिर्दिव्यश्चितायः।
तादयनूर चरणो हस्तै सहोद मधुस्क्षनम् ॥ ६२ ॥

प्रादुभवि कुमारस्य द्वन्द्वातीशुरोभनम्।
बलः तुक्रमण्योस्मार्टसमसीष्टोपि ॥ ६३ ॥

येन सर्वेभ्यतामेति जातवान्, युति मानवः।
स च योगोभ्यान्वतुस्य द्रुिंजुपलस्य संभोगे ॥ ६४ ॥

मूले प्रमजस्यपर्वतधिरीणादयः।
हिंदान्योन्यं तदा वैरं जन्तो व्यहरन्वने॥ ६५ ॥

पुष्पाणि पुष्पिता वृक्षा मुयुज्व्व तथा भाणा।
हृप्रस्तुतवल्ल नभो निष्कप्सरसिचिचवदमन्॥ ६६ ॥

हेतुतानिकार्यभ्यः पुस्तकानि तदापतन्॥
अद्नेत्यादिना चतानु ह्रष्य व्यासस्य चाभवद॥ ६७ ॥

ताबला ब्रह्मनायनोपि यथोचितमथचरस।
बाधकं मेनिने प्रोषितनि उत्तिष्ठमन्ववव्ययम॥ ६८ ॥

तत: श्रुता पिता सोऽधि निधि प्रायेव निर्देशः।
सुपुरे नितरां चित्ते विशेष नाम्यवक्ष्यत॥ ६९ ॥
श्रीशिवगुरुविज्ञानकरणदर्शारे

वाचा शिवगुरुसूत्राः यज्ञप्रति ग्रहणः

विमनानकायायामास पुरस्त्रपि सर्ववतः \| ७० \| 

तदोऽसः महानासीत पुरे सबानि सन्तकमः।

धान्यार्द्धम्ममोक्षीतिः चित्तरथो भूयः प्रदत्तवान् \| ७१ \| 

धनानि भूरि विनय्यो वेदविन्यो दिव्यदेश सः।

वासांसि भूयो दिव्यानि सफलानि प्रदत्तवान् \| ७२ \| 

पुरस्त्रीणां च नीस्त्रें वस्तुजातमदर्शसौ।

वदोनीवहुतः गाद्व सालक्ष्मा: सदक्षिणा: \| ७३ \| 

ततः शिवगुरुमंत्र त्राह्मानाखूर्तोधनिकनं।

सन्तथः कन्दुभिः सारं मुद्रितो न्यवसदं सुधीः \| ७४ \| 

सखार्द्धममित्यककमुहीतविदिव्रामः शाकाङ्कमविश्वे जुलत्य जन्मः।

सत्वग्न एव भविता रत्नयथे च शास्त्रं सत्तप्रमथ घाराधिपाक्ष जेता || ७५ \| 

कीति सक्कां मुद्रि बिचास्यति यावदेशं किं बोधितेन बहुना शिष्णुरेऽपि दुर्यिः।

नायुरुव्वा जीवितमने च तैर चौर्यो प्रायो चित्रणी न वत्तपुष्पमें सुभाष: \| ७६ || 

शामनोरवमनुसाय पिता शिवगुरु: कित्व।

आयुर्यो हस्तां जानिध्रपि नोवाच किज्ञान।

सत्वानाधिकुण्यानाः शामुकोत्तत्म सृष्टिः \| ७७ \| 

लदा सन्तनवथं नायेः क्वामारमिव देवता:।

दित्क्र्व: समासमु: तिमाद्यु: सुनियोपित: \| ७८ || 

पश्यन्त्यः संव ल्यजन्योपिः कुस्तं यज्ञदृष्टा विचित्रम।

सप्रजास्त: प्रजा बाल्मुकदिन्तुनिमाननम || ७९ ||
द्वितीय आश्वादः

सदा निरीक्षितुः बालं यात्यं प्रतियास्पदाम्
आनन्दसङ्गसलिलेः श्रव्यां भूरभूतादा || ८० ||

ढारशेखरसिन्हं तं बालमण्डलसंप्रारोप्य कौटुकारित्
चक्रं श्राक्षरनामां पिता श्राक्षरमणकिमान् || ८१ ||

अर्वेशंतोऽवस्थास्यामवतारमण्यं बिद्रये
श्राक्षरं जगतं चक्रं श्राक्षरं नामतोडपि सः || ८२ ||

यतस्ततं शिखरसती कृत्ते शमग्रं तेनाक्रियस्य जनकं
किस्म श्राक्षरराज्याम्
यदं चित्तं किष्ठं श्राक्षरसंस्थासति जातततो व्यविधितं श्राक्षरनामवेयम् || ८३ ||

श्रीमान्मुद्रा श्रुत्तमेतः ब्राहु नाम चक्रं पिता सपोऽदि श्राक्षर इष्मुखः
अन्तःनाम सुवि श्राक्षरगेन यदा शं सर्वं ख्यातं भवमस्य माति || ८४ ||

पूर्धभिः हिंसकसन्तो निमित्ते नयनाक्षरं सः
बुधौ सफदक्षत्वमणि प्राभासं मेंिरे शमुः || ८५ ||

सवं बिद्रये सकलविकियोऽपि बालं मानुष्यलुक्तिमुक्तं चचार तदवः
बालं शर्नेषुप्रसाधितं क्रमेण ब्रह्म शर्याक गमनाय पदाधुरायम् || ८६ ||

उद्धरायसङ्करोऽयो गङ्ग || पदाधरायनन्तरं वेयम्
विक्रणवार्तादित्वमधियोः विक्रणकालमण्यस्मातः || ८७ ||

नवविभुमण्डलस्वतामिर्व कालवरघापतम्
रचयनरतं पदविषा सं चचारेनुःशिनिमः शानेः शानेः || ८८ ||

राज्यश्रीरितं नवकरिकायं राजस्तवेंत्र व्यस्तंवदेवीयसो बुधस्य
शुअन्तोऽवस्थितं शास्त्रस्य पितृः सत्तमिः सह बद्वे तदेषुमूः || ८९ ||
श्रीश्रीरविजयमकरंदसारे

चलाजल्लुषाबिन्दुब्राह्मणमुरिमाक्षरम्।
स्वल्पं जलय शिल्पेन तातेयमेणि मन्जुःलम्॥ ९०॥

स्वं त्रिजगदालंजोडःविकल्म्म्य करं पितुः।
दुर्मूर्तानि चिन्निजें यास्यकिव चचार सः॥ ९१॥

क्रमेण बालकः सांक सत्योऽभि: सुचुमश्श्मि:।
बहिंनिगंधवचेश्वरारितोपि पुनः पुनः॥ ९२॥

भाषागेत्रप्रथमहायन एवं बालो चर्णन्यपाठ किल्ह हायनके हितीवे।
अन्यायारण्यापि स बाचमियं प्रग्नम्ह: कालं पुराणमितिहाससक्यां: पपाठ॥ ९३॥

अजनि दुःखकरो न गुरोरसौ अश्वगतः सददेव परिमही।
स्वहिनिपाठजनस्य गुरुः स्वं स च पपाठ ततो गुरुणा विना॥ ९४॥

रजसा तम्सारप्यनाथितो रजसा खेठनकाळ एवं हि।
स कल्याणसत्कमालमजः सक्कश्चापि दिप्पजन्विन्द।॥ ९५॥

चूडळाकृति व्यतुदत दिजराजचूडळारत्स्य च स्वयमयो विधिविभिधि:।
ब्रैंहें तेजवद्ये विशेषभासानु उत्तेजितो मणिरिविष तदा विचित्रे॥ ९६॥

अमुना तन्येन भूषितं यमुनात्रतसमानवर्चसा।
तुढळा रहिंतं निजं श्रुण कपः कल्यामास स पुत्रिणां तरः॥ ९७॥

॥ इति श्रीश्रीरविजयमकरंदसारे द्वितीय आस्वादः समापः॥
तृतीय आस्वादः
बाललीलाः
श्रीमते श्रीकार्योपी श्रीमतेश्वरताकर्षणे ॥
नमोचंद्रेतसिद्धान्तस्माप्तोपाच्यूते तत्त्वेऽल तत्वै ॥ १ ॥
चर्याशिष्यं सजातुभं पाणिंभं भवनाथणे ॥
तपःसत्यदयाविधाचारणू मुखयोणे ॥ २ ॥
तस्मिन्प्रवाहानमसि पादाभ्यं विव्रद्धरके ॥
श्रुतिमुद्विदती धर्मं जगत्त्र मुपतितिताः ॥ ३ ॥
अन्नपूर्णं हमेशा प्राते मुतामुदयकशिपता ॥
षुशालेश्वरानं पूज्यद्वीपिकोषः ॥ ४ ॥
यदर्शितं तत विदुः भूषामालयाम्रादरिकम् ॥
तस्मात् स्वातांज्ञस्य सर्वो वीक्ष्य स विस्वितः ॥ ५ ॥
ब्रह्मस्यवेण्यस्य तौ दस्तति दर्शिको हरम् ॥
आगतो स्वमुदाखेकं च स्वाइकं चापस्यतां सुतम् ॥ ६ ॥
जातो वालादुले प्रामे त्वपरस्मन्तस्मर्मकम् ॥
तलो तल विचिन्तन्तो जनः संभान्तमानसः ॥ ७ ॥
दिद्धां उच्चोपायनमित्युक्तवा तमेवेकं पृथ्वकृ पृथ्वकृ ॥
युगपद्ध्वृह्मानन्युक्तान्त्वो बीक्ष्य विस्तिताः ॥ ८ ॥
पिताम्पतिक्रमं जन्मशेष तत्मेक्ष हरिसंगमः ॥
पिराक्षीतिदेवं हि नाहिऽयन्तेतरामकः ॥ ९ ॥
एवंविचारमधिकां औद्यमिदिन्यमानं ॥
चोपशेषैनं भावं विज्ञानं स वाचवत ॥ १० ॥

चौलिखानमू ॥
तृतीयान्वेदमुद्रयति ज्योतिषशालकल्पतिन्द्रः ॥
आकार्य पृथ्विसंद्धार्थब्रह्मपरायणः ॥ ११ ॥
सम्भूतं सुधारे च श्रमनक्षतसंपुरः ॥
अनेकसि महोदारे ब्राह्मचारिनसमतमः ॥ १२ ॥

चौलोक्तवनाखारितेः सदां शिवगुरुपथी ॥

विद्याभ्यासः ॥
ततो मिलानं हस्तर्थो वाचकम् सुविशिष्टः ॥ १३ ॥
अख्तराम्बासमाचरं सब्जशालकितस्या ॥
हिरण्यगमः शाकुणस्य विद्यानां तत्तिर्मितव ॥ १४ ॥
सम्भार सुकुमरोदस्तो जगशिर श्राचनीः कलाः ॥
नदीमुखार्दिवांधिपिः सत्त्वांशिवांविद्यांपि ॥ १५ ॥
अख्तरप्रणम्याजातं शालाणिः विविधानयपिः ॥
बाचकीडोचितमः सवत्त्वकयं विविधः कलाः ॥ १६ ॥
किरणा दर्पणे मानोरिव यत् चकाशिरे ॥
कौशानाधीतमानाशु स्तोतराण्यपिः महेश्वितः ॥ १७ ॥
तृतीय आस्वादः

देवीप्रसादप्राप्तः ।
देवी महत्या शिवगुरुः प्रामान्ताद्वयस्तिथिताम् ।
निम्नमाराज्यमासं क्रीरं स्वाभु निश्चितयम्॥ १८ ॥
शंग्राम ददी शिंधं क्षीराक्षिप्रियनविविदतात् ।
पिता ददतं पद्मयेषा देवी शिंधं ददाति मे ॥ १९ ॥
देव्या: प्रसाद इति तद शिशुः पितेरिति निश्चितः ।
प्रामाण्यज्ञकमिष्ठुः कदाचिदं स द्विजः ॥ २० ॥
आर्यमनुशाससेवं यावदागमनं मम ।
देव्या आराधनं नित्यं कुरु क्रीरं निवेदयं ॥ २१ ॥
गते महतीर्षि देव्यामुदकार्यणमुततम् ।
शिंधं निवेदितार्कीर्षि शंग्राम ददी मुदा ॥ २२ ॥
श्रीरमणी कदाचिदं बहिन्येयं, शंकरम् ।
आहुयोपहरे पूज्ञा विघातुमिदशक्तमम् ॥ २३ ॥
बाढ़े देवीगंधं गला देवीं संन्यासं भविष्यः ।
मान्या ददतं पयः सवं निघाय पुज्योऽविश्वकामः ॥ २४ ॥
पिवेशति प्रार्थ्यामास्न किंचिदं भविष्यतः ।
अमावकुदांवयाधावाति न गृहाति यतः पयः ॥ २५ ॥
इति मवा सृद्धोदयः: पुज्यो बालभवतः ।
देवी कर्षणात्तु सम्भितधायापितवपयः ॥ २६ ॥
पात्रं रिक्तं तदावलिकं महं किंचिदं बोधितमुः ।
महां देवं पयः: कुतेलसदलस हठाभिषुः ॥ २७ ॥
ततोद्धीतकुछामापि साधम्बवाक्यसत्या।
बाठम्भः समारोप्य ज्ञायत्ती पयो ददै। ॥ २८ ॥

सारस्तत्वः पयःपारावरः स्तन्याकुङ्किस्तया।
पायतो द्रष्या प्रौढङ्कजिस्तेनामवच्छिष्ठू। ॥ २९ ॥

बाठोध्यवाचान्तिनेमो देवीत्वचर्हम्निविद्।
देवीदांस्नमदेवेन मायनुचिरग्यात्। ॥ ३० ॥

विरिज्ञायातः पप्प्रमोक्रपादः: समुदो महानन्दपीटे निकषमम्।
धनुर्वणपारसंकुशग्रोतेणहस्ते महाभेणपुरः वाक्ष्यादेतमम्यात। ॥ ३१ ॥

शारेवेन नासा धनुष्येन निधा जपापात्तेन ते खुशेये।
लगेना भवन्द्रवन्दः श्रवो मे गुणे ते मनोहरितस्व विधि स्यात्। ॥ ३२ ॥

एवं श्वश्वमम् भक्ता पूजा रूपां परिसमाय न।
दयालोत्तदृत्तुध्यायान्तमद्यान्त। ॥ ३३ ॥

देव्यगणार्यिनिनिष्कान्तो मार्गे पिता च सहुत्।
पितारो विदिताधीं तानकरोधिमिस्तान्तरो। ॥ ३४ ॥

आसनपप्पर्वोहः बाठको न तु बाठ्यः।
किशोराकारिसहोन: कार्तिकयो न संशयः। ॥ ३५ ॥

अतोऽध्ययव विष्णु: पुरात्तील्माधिभिः।
आचार रूपमपरः नूत सत्यकतेस्तु। ॥
इत्येव तुष्टुद्धाः: दाटः सहंमंकम्। ॥ ३६ ॥

उपनीयय दिवं गते स्वताते व्यपदिश्यायमससाहेद्यतीते।
निक्षाताम्यममीनमौ नियमाति स युद्धे गमात्सु सच। ॥ ३७ ॥
तुनीय आद्वादः

शिवगुरुपनिनय शाक्तराघ्न निगमोत्रिगमवाच्यविनिगरत्वम्।

निन्धिरिद्रमसार्थिनी नीच नियरुत्तिनिवदन्तरे गुरुं शाम्॥ ३८॥

चौँ खम समायो चोपनयनं तते दिवं प्रस्थिते

मालाञ्जणि दिशरया प्रगुण समगात्तौ गुरुणं कुलम्।

तत्त्रत्वालय्यपरे यथाविधि चरुं मिश्रां जटी मेखली

दण्डी सर्वकलासू शाश्वाङ्गनेत्र्यवप्रभृत्यो बमो॥ ३९॥

तत्: शिवगुरुपर्यम्या श्रीमान्मीमान्कुत्तहै।

पशुम्या शारदि प्राप्तस्मनङ्गपति सत्तरमः॥ ४०॥

प्रतिशक्य प्रतिभां वर्तस्तनौ दिक्षिणतापि।

उपनीति यथाशास्त्रित विधातुमर्तनोममहै।॥ ४१॥

पशुमाद्यपनीतधेदृ प्रबन्धवस्मसचमति।

इति गृहुं सामालम्य निष्टेन्य:समुफ्खम्॥ ४२॥

श्रावण ते जसा भूयो नियोक्तुं दुतमेहत्।

तद्रूपस सत्त्रस्थतुजाते दुतमानीयत्॥ ४३॥

विचारी वद्वरः शाश्वं निरुद्धे स्वेदपाप्तकै।

लोकन्विद दिनेशास्त्र व्रजयपि हरिचतम्॥ ४४॥

समुद्रते दुन्दुक्त्रे सवोगकरणाविहि।

वासरे भाषुरे मये दिपत्याक्षणाविहि॥ ४५॥

अतनिप्रपनीति स समस्तेऽत्विनिश्चुः।

क्रियापनीतिविशेषोऽपि हुतुरुप्येत्ते जसा॥ ४६॥
श्रीमद्भागवतमार्दिकसारे

यथा न्यायज्ञ तथादीव्यतृ श्रेष्ठो तेवसा।

गदक्षणा दीक्षितः सोपि वनीपक्षनावनौ ॥ ४७ ॥

पशोद हि सौवर्णश्रीष्टिसुहो चर्या सः। परम्परा क्षणम् तेषाम् श्रीम ।

अर्नृष्टासहस्तधार्यं दारास्त्यार्मणः ॥ ४८ ॥

मात्यरांगण्यांभासु पुनःश्रीरतिः सत्वसम् ।

श्रीमाण्मप्पृष्णाम्भागन्त सोधयोमान्यस्वत: इव भक्तिः ॥ ४२ ॥

रुपाचलेश्वर्प्रीति स्वच्छन्दे वच्चति सम सा।

कक्षकुष्ठीलेश्वरतपस्य पुत्रार्मेषा सुलासतिविरोऽदितमः ॥ ५० ॥

पशोवरीति कर्त्तव्यः प्रमदा न महृददि।

तत: परं स कुलकी श्रीमान् विश्वरुपस्वरी ष। ॥ ५१ ॥

कदाचिदिहरे नित्ये सर्वेभिं निधाय सः।

श्रीमप्रभागांमुक्त्वा ध्यायनं: परं ततः स्थितवान्विनिश्चितः ॥ ५२ ॥

पश्चात्ममगमस्य: बाहुवेद हि दुरवितकम्।

तत्सत्सनां प्रकरणां विद्यार्थीनां बलवताः पश्चः यात्रे श्रीकविविहारमानसा ॥ ५३ ॥

भार्य बालिका दृढ़ा हसोद करणं सती।

महाराज नासी नायकी क्रमान्यायसिता शृः। शोकमुखस्य सा ततः ॥ ५४ ॥

सुतेन कार्यो भासु संस्कारान्तिकित्यः पिन्दः।

स वर्तण्त: दीक्षा च द्वारा विनिविठः ॥ ५५ ॥

श्रीशकुष्य मुख्यकवासः।

अजिज्ञे निगमां बुद्धरोपिः स कमत: पव: गुरोऽसघस्यकान्।

अजानि विसिद्धमत्र महामती द्विजसुकृतवत्तनाः जनतामनः ॥ ५६ ॥
तृतीय आस्वादः

सहनिपाठ्यता बत्त्रसम्म पठितुपेशत न दिजसूनुना।
अपि गुरुविशयं प्रतिपेदितानं क हि पाठयिं त सहसा क्षमा।
**॥ ५७ ॥**

अत्र कि स यदिशक्त सर्वानु चित्रमागमगणानुवऺः।
द्रित्रामात्यपठादनादवच्छति तत्र तत्र गुरुणा समविचि।
**॥ ५८ ॥**

चिन्तरोमन्यो दक्षिणयुग्मश्रणम्

स हि जातु युगोः कुले वसन्त संवयोः। सह भैरवतिणया।
भगवान्मवं दिजन्मनो धनहीनस्य विवेशा कस्यविद्।

**॥ ५९ ॥**

तमवोचत् तत्र सादर स्वेतं गुष्णं गुठुभिविनी।
कुतितो हि भवाश्चे ये वरिस्यं प्रतिपदयन्ति ते।

**॥ ६० ॥**

चिन्ता कितं बस्नत तथ्यं बितिर्रुतं बस्ते न श्रातुम।
अपि भैरवमकिष्णन्तवतो चिन्तिण्डं जन्म निर्यखं गतव।

**॥ ६१ ॥**

इति दीनमुदीरयन्ययो प्राददामाङ्कं व्रतीन्द्रे।
कहुं वचनं निष्म्य सोप्यभवद्वाननिर्विद्यार्थी।

**॥ ६२ ॥**

स मुनिमुर्भिकुशुभिविनीं पदचित्रस्त्रिचनिनंतकोऽछोऽः।
भृहुपरस्तविचण्यं सत्वहिन्ददर्शानन्दिब्रूतये।

**॥ ६३ ॥**

अज्ञं हरे पुक्तभूमणमाश्रयति भुक्ताज्ञनेन मुक्ताभरण तमालम।
अज्ञीतातिविषाविमुग्नितपालिनी यमा गुणुक्ताधार्षु मम महज्ज्ञेवतवायः।

**॥ ६४ ॥**

-द्वादशायुग्नियो द्रित्ररोम्यवायां अतित्रिवकिष्णनविवशोशिवयो विपश्यो।
-दुप्तस्मारस्मयन् चित्तां दूरं नारायणप्राणिनीयन्यनंमुक्तवाहः।

**॥ ६५ ॥**

-अयं कैत्यमकिकुशुभिनं तत्तिद्यामनििज्ञकान्तिभिः।
-सकलाः दिशा प्रकाशन्यन्यचित्रादििभिृतद्रवत।

**॥ ६६ ॥**
श्रीशास्त्रविजयमकरन्दसारे

अभिवन्द्य खुरेन्द्रविन्दितं पदयुगं पुरतः कृताद्विभिः।
छठितितुतिति: प्राप्तिः तस्माच समतूर्वकं वचः ॥ ६७ ॥

विदितं तव कसं हठतं इतमेमिनि पुराभवे श्रयमः।
अचुना मदपांजपातां कथयते महिताम्बारन्युः ॥ ६८ ॥

इति तद्वचनं सं श्रुत्वाचारि निजगदाम्भ मनीदमर्यतम्।
फलयथ ददस्व तत्फलं दयनीयो यदि तेक्षिमिन्दः ॥ ६९ ॥

अचुना वचनेन तोपिता कमलः तद्वचनं समन्तत:।
कनकामलङ्कारसूरयः जननाया हदयं च विस्मयः ॥ ७० ॥

अमरसुध्धणीयसपदं द्विजवर्ष्यय निवेशसामान्यान्।
स विग्य यथापुरुषोऽस: सचिवे शाखरवारणश्चिकः ॥ ७१ ॥

इतिद्वापयुदामाराम्बत्सुध्धुतिश्रावाणि पुनः पुनमुदा।
विद्वैः खुदुयो विलोकयन् सकल्खल्पं प्रपेदिवान् ॥ ७२ ॥

स पुनः पुनरैज्ञतदरारवैयासिकशास्त्रितविक्तिः।
समगणुपशाल्तिसमभवो खजलखल्वदेव श्रुत्तामः ॥ ७३ ॥

मादुश्रूपणा।

इति सत्तमहायनेकलिख्युतिपांगतां गतो बदः।
परिशिष्ट गुरोऽः कुलादुपवे जननी पर्यचन्त्यायाशा: ॥ ७४ ॥

परिचरनुऽ जननी निगमं पठत्रपिषु हताशावशी समवदयम्।
मनुमोर्षितमं परिपूजयन् बुद्धवर्ती संस्तरणिर्यथा ॥ ७५ ॥

बुद्धमृदीक्ष्य युवाक्ष्यि न मनुमानुऽ दिशति बुद्धमृदोक्ष्यि निजासमस्म।
श्रीप करोति जनः करयोरीतं कसागतो विहिताश्रीत्वत् तद्वक्षणात् ॥ ७६ ॥
तृतीय आश्वादः

मुदु कच्छविंतु कृशालं मति चकृतुमतमामासदमोजसाधम |
सकलेमेवदुदीक्षय सुतस्य सा मुखमवाप निरगीठममिचका || ७७ ||
राजशेखरनामाथ राजा तं हिजशेखरम्।
स्वभाष्येऽश्रवयामास स्वभाषं नाटकान्यम् || ७८ ||
अनुज्जेज्जे गृहान् गन्तुमभिन्नय जनाधिपम्।
द्वापि नार्युशालेन दत्तानि दबिणानि सः || ७९ ||
दूरयानेर्मां हथु जरय जननीस्रो।
किश्वदुदूरगतां चौर्यः निम्ये निजगहालिकस्य।
अभ्यापनेति चाह्याता तत्यां ककुभि सा नदी || ८० ||

नकग्रहणं सन्यासस्वीकरणं च।

सा शंकुरस्य शरणं स च तजनन्यः।
अन्योन्यन्योगविरहस्वन्योरतहः।
नेददुमस्तिहति तथापत्यमपुर्यभावाद्।
में गतः किमभवान्चति दुप्रेदेशम् || ८१ ||

ख्यानामस्मक्ति तस्मिन्यतीणं नदीजले।
अप्रकाश्यक्षणेदृस्तं ग्राहः पादे महावळः || ८२ ||
निजाकोषं समाकाश्य मातं दुमागताम्।
सोबबीदम्भ नाको बलवानभीतापदे || ८३ ||
करबाणं किमभवाइं कालेहि हि दुरतिकमः।
अष्टकृतिरदाध्यमां अच्छवपक्षर्जीवितम् || ८४ ||
विधिना विहितः कादे विषमोड्यमुपागतः ।
पुत्रहृदयमक्त्वा मल्लु पासि कथं निविदति ॥ ८५ ॥

उच्चैं हृदतिमेनामुवाच स पुनः खृशीः ।
चतुर्यंगश्रमं प्रायं जन्यानतंत्रयोदितम ॥ ८६ ॥

पुत्रहृदय जीवामि पुनर्ध्वावं समाः ।
सन्न्यासी भचितुं दुर्दृश्याय यदि निबिद्धुपार्थेषु ॥ ७८ ॥

मोक्षा मायमहाय नाल कार्यं विचारणा ।
उकति निःश्चुनेन तस्य जीवितकंकितं ॥ ८८ ॥

सास्तुपेने च ततः सन्न्यस्तं चालमाधुर्यं ।
तथा ततेऽवल्लहः तपस्विन्यं कर्मभजन ॥ ८९ ॥

सन्न्यसलोकोदमिति प्राह सन्निहृथ्येन्द्रियाणि सः ।
नैव निद्धितसन्न्यासः कुर्याकातिविधिन्यामः ।
ततोदैवत्व गमिनायमि त्यान्तिनाय मुहुक्ते ॥ ९० ॥

मात्रं वियमुवसाधिः यदद्र कारं सन्न्यसिना तेन क्ष्यमि न सर्वहृदेश्यामः ।
खलस्येन तत्र यथेष्टमी प्रदेषुः गृह्यति ये धनसिद्धः मम पैदुक्स यद ॥ ९१ ॥

देहेदाह्म सोगवश्च म सन्नामत्वोऽद्ध्याति चक्षिमकुस्य भृतिमवसहे ।
अच्छरहजनमभयाय यथाविचारं कुर्युश्च संस्कृतत्तमिः न विमेये मम ॥ ९२ ॥

यज्ञिवितं जातवरस्य मुखातिदित सन्न्याससंगारंवद्यामम देहपाते ।
संस्कारमेव विधिबङ्कुरुशाश्रयं तं नो चेष्टिप्राप्तः मम किं फल्मीयो त्वः ॥ ९३ ॥

अच्छर्यरा रागिः सम्यान्तरे वा संहितस्य स्वविश्वासवश्चवाच मामौ ।
प्राय्यभी तत्र समयं सकलं विहयं विध्यासमाप्तुंहि मुतायथ संकर्षणे ॥ ९४ ॥
त्रृतीय आस्वादः  

सन्न्यासिन् हिन्दूस्थानी विधाणमायुः किंवते मां प्रति कदापि न चिन्तनीयम्।
याबुद्धया सर्वविषयं फलावप्नतयों मातरतत: शताशुरं फलावपनः॥ ९५॥

इत्यं स मातरमनुष्येन्नरुक्त्वा प्रोचे सनातनमेष विच्छेदनाधिकारः।
सन्न्यासकल्पनात्र बजातादिः सूर्यं तां निक्षिप्तां जननीमेभावं मथवत्॥ ९६॥

एवं सनातनमुद्धुमुद्रमार्गः श्रीमत्वाकादिमांश्यम निक्षिप्तां कर्दयेन।
संप्रार्थयनः र्वायुनीयने विचारेन तेषु न्यक्षेपङ्ग्रन्त्रज्ञान्यु निदिष्टमानाम॥ ९७॥

ततो दिव्याम्बररसस्त्राचानेरविश्वामः।
देवभूम्यं गतो नको दिव्य तिरंगंवेन तः ॥ ९८॥

भवक्रस्तादान्मुक्तस्मिः भारतीप्रायः।
क्षमाव मनुष्यमुक्तं ज्ञानदन्तरत्वः स:॥ ९९॥

श्रीकृष्णप्रतिच्छादतः॥

शंकरः पुरस्तोपुष्यक्षेत्रिणीविश्वामः।
महानुभावूः ते शंकर स महोनिधिः॥ १००॥

अष्ठमेयावमावः तव बायुदेवविशालमयमः।
वसन्तदिके साधुरूपं रक्षागार्थमेवः मायः॥ १०१॥

त्वया मानुषिः कर्तमं आनीतितितमीपगः।
मद्यामिकश्रेणी ताड़क्यनिं नदीयः॥ १०२॥

प्रतिवर्ध महायेन्नगृहमुपागतः॥
सदृश्याल्यामानोऽश्च आलंकपतोमुद्रस्मिः॥ १०३॥

प्रयत्ने महति किंत्रं यास्यामधस्मिम ध्रुवम्।
तस्माद्विवाय मद्यन्त यथि काञ्चितसिद्धे॥ १०४॥
श्रीशाक्षरविजयमकरण्दसारे

श्र्युक्त्यशिथ्ठार्पणं दोभ्यामुद्धौञ्जः तं शाने: इ।
किरिद्वौदै नदीरीये नीत्या चक्कर्षणितम् || १०५ ||
तस्माजनन्याथा ततो लम्ब्वानुजः नतोपुष्यभी।
शाङ्करोदतीव निसस्यां सन्न्यासाय जगाम सः || १०६ ||
पथि चालमानमदन्तं निराकारं निरक्षनम्।
नित्युक्तं नित्यशुद्धं शिवं दश्यो यतीन्द्रियः || १०७ ||

नाइं देयो नेन्द्रियाण्यन्तर्ज्ञो नाइंकारः प्रणियनों न बुद्धिः।
दाराप्लयक्षेत्रविचित्रदूरः साक्षी निवः प्रवर्गाम्या दिवोद्ध्रुम् || १०८ ||
गुरोद्ध्वरणसेवाया अन्यत्र कृतक्लर्थः।
आत्मानुभवसिद्धिमहाप्रस्थवन्धं तं गुरूम् || १०९ ||

|| इति श्रीशाक्षरविजयमकरण्दसारे तृतीय आस्थादः समासः ||
II चतुर्थ्य आस्वादः II
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यापदेशः क्रमसन्स्न्यासाध्रमस्वरुपः

प्रतिचन्द्रयं निद्धित्वं श्रीतमोगोविन्दमुनेरवादनम्।
जयतादि कुतसूत्रमाध्यकम् स्वयमते सतास्तस्ति भित्तिर्निरहारं॥ १ ॥

कृष्णात्मकात्मकाय प्रकः कविराजदुर्गामाद्राय संस्तुतिमहाविविधकृत्यसः।
गदन्तु मनो व्यक्तित सन्न्यासनाय दूरं किं नौस्यत: पतियुविच्छति वारियाः॥ २ ॥

इत्यं विविष्य सरितो नगराणि शैलानि।
आरामान् जनानिपि पारन्तु पथि सोडपि पनन्।
नन्देन्द्रजातिक स्वादस्तमित्रजाठङ।
ब्रजमेव परिदेश्यद्वितीया भवेन॥ ३ ॥

दण्डान्वितेन धृतराजचन्द्रविवाहविमण्डलाने गोविन्दानाथचन्द्रमित्रमुनिन्दुभाकान्तकशृः।
तन प्रविठमजनिष्ठ दिनाबिसाने चण्डकिविषा च शिखरं चरमाचलस्य॥ ४ ॥

तीर्थादितमस्मिन्द्रिप्रस्तर्खे: सन्तो गोविन्दानाथचन्द्रमण्डलं छोडः के।
शास्त्रान्ति यत्र तर्को वसाति मुनीनां शाक्तासिष्यां स्वदृढः मुग्धाज्ञानविश्वेतः॥ ५ ॥

लोकनेवं प्रविष्टोऽसों कंचित्स्मद्यदम्यमुनिन्।
गोविन्दध्रुपादानामस्मिन्द्र: कुत्र भो मुने॥ ६ ॥

प्रश्च: सन्दर्शयायामस्मिनेन गोविन्दप्रेमिनी न युधाय।
दशैव दूरतो भक्त्या दण्डवत्प्रणामसः॥ ७ ॥

5
गोविन्दमाधवदीनद्रमहावर्गार्थसंप्रदायकरितस्यसत्तन्त्रः।
अष्टावत्सन गठितार्थमविमानात्वालमार्थविपाकः च हरिणा नियमं श्रीतेन ॥ ८ ॥

अदेशमेवकर्मानुकूलतम् व्यवस्थया प्रादेशमाधविकरितहार्याम्।
तत्र स्थितेन कथिता यथिना गणने गोविन्ददेशिकायुहार्या कुलकी दशसि ॥ ९ ॥

tasya: प्रपनपरितोष्णासं गुहाया: स त्रिः: प्रदक्षिणपरिक्रमणं विधाय।

द्वारं प्रवतिः प्रणिपत्तम् जपता पुरों दुःखाच दुःखद्वस्तसम्पत्तिं रोकम्। ॥ १० ॥

पर्यंत्तां विशेषं य: पतंगेवार्तकोऽऽपडः: पदांवस दुःखद्वस्तो वहेत्वेऽस्य।

तत्स्येव मेघुद्रि सङ्कारात्मक्ष्माहिहुमृ: ये धर्मसन्यासशेषमहं भजे त्वः। ॥ ११ ॥

dhā punarjinvasahasrāravinśeṣu: anubhavat iti tamasāya mukh:।

एकानेन युवकर्णन्वन्तीविहरी दिश्यान् अनन्तरहीन नन्दच स एव पतञ्ज्यविस्वः। ॥ १२॥

तमकिर्तितापूवार्य व्यासपुत्रस्य विष्णु: अधिगतपरमार्थां गौडाणांनामहं।

अधिकारिमस्वयं त्रावदसंभवमां वां प्रात्मसमधिमां प्राप्तेकानन्तमक्तमक्त:। ॥ १३॥

tastamanitā śrutavit: kṣṭhāvatitā vārṇita bhāvitā suṣṭhāya सामासिक्षः सुध्रविविविचित्म।

गोविन्ददेशिकामुनाच सदा त्राणिः प्राचीनपुण्यलोकस्वामत्वविशेषविख्यातिः। ॥ १४॥

न भूमिनः तोषं क तेजों न बायु: न खं नेन्द्रियं व न तेल्यं सभाः।

अनेकान्तकवियात् सुपुर्व्यक्षिद्र: तदेकोऽक्षिद्र: शिवेः केवलोऽस्मम। ॥ १५॥

आकाशं शंक्रामुनेिचान्त तदित्यं अत्रेयदर्शनस्तुप्पतवार्तमहं।
स प्राह शंक्र सं शंक्र एवं संक्राश्च जातस्वभवमित्वमिच्य तस्मात्मनिति। ॥ १६॥

tasopyadharṣṭवारणाय श्रादयः।

अवघन्यविद्वादि प्रणामम पुल: पुल: ॥ १७ ॥
चतुर्थ आस्तादः

जगद्विषेक्षेत्रमत्थायायः अग्रणिपुण्योदयभाविताम्याम्।
त्रियोविरोधातिनिधिदिताम्याः नमो नमः श्रीगुप्तादकाम्याम्॥ १८॥

ब्रह्मानन्दुखामृतिकथिते: पूर्वः सुशीतः सितः
युष्मद्वासेर्वशोषिते: श्ररतियुप्वेवाहिरुतः सेचय।
सन्नासं भवतापदाबदहनवालाभिः प्रभो
धन्यस्ते महाद्विध्वंसक्षणगते: पञ्चीक्त: स्वीक्त:॥ १९॥

अर्थितो हत्यास्मागिम्मीगिम्मोक्तैः दास्यमी।
चित्राप्रतीक्षिते शिष्यं दृष्टं बहिरपययी॥ २०॥

द्वारो नामिनां दीपतेन संज्ञानिनम्॥
ब्रह्मा शान्त्व्र विन्यासय नियमेन बुमुद्वया।

अः पारमहंस्याय जगाम परमां मुदम्॥ २१॥
तत्स्य प्रसादमासाय तत्तासदादयानिथे:।

सन्नामस्याविभिंतं संन्वकर्मारसुध:॥ २२॥
ततो विभिन्नन्यायसो यथावजगृह: ततः।।

सवं यतिजनेत्राहमुपदेशं महत्तरम्॥ २२॥
कृष्णाद्वेषपायनाचार्यकुतप्प्राजुरोपन:।

कृति तं निश्वासूमोिश्च कृष्णमस्मादसु द सः॥ २४॥
जगृहे ब्रह्मातं स्वस्मिनः आचार्यवचसा कमात।।

तत्त्वमस्यादिभावकेः: संप्रदायानुसारतः॥ २५॥
परमारसोचितं चर्माङ्क्षीक्ष्य स्वं शिव।।
श्रीशक्तिविजयकरण्डसारे

श्रेयसामीति नित्यिलय सर्वात्संरुक्तमात्रादः ॥ २६ ॥

क्षीरं श्रद्धा जगत्वींं हस्तदुर्धा प्रदर्शयत् ।

श्रीयुज्यप्वेषनांन्तं वसस्थनिद्रावते ।
वा० शंकाभुतो मालालीततान्त् प्रायायोगः ॥ २७ ॥

हस्तभावमधिगतयु धुरीन्द्रे तं समर्चति च संस्थतिमुक्तः ।
साधारण काय्यतति भेदभावश्वाचपल्लि विषयेऽः ॥ २८ ॥

रेवादीरक्रसनु संस्कृ गोविन्दादा यति ।
श्रेयसोर्द्धि च तानं भक्ष्यं सुदा पर्यंचरतेऽः ॥ २९ ॥

नित्यिलयासानमुः ।

हस्ताक्षेत सस्तुजुरेलथारः वारिद्रा गगनभाम पिपाय ।
श्रेयसो हदयमाल्मनि कृत्वा साधृऽ सकलेनिश्चितः ॥ ३० ॥

सांप्रदायिकपरासर्वङ्ग्रोकसुमतगल्लरोवत ।
शालमूढं हदयं हि दयालो: क्रममण्डयमेतुद्रु स्वृद्धिः ॥ ३१ ॥

वैराग्यमुद्रायोग्यसिद्धिभावतावर्षा प्रागण्याः बहुरुपेनायी ।
दृश्यायनाभिहितसमस्याशालं जप्राहं तस्य काँचनरितिं च वेद्यसः ॥ ३२ ॥

नर्मदापूर्णिनिहः ।

प्राणमुद्रा चरणाप्रतिकूले नीर्मीर्द्वनशालुनिन वानिय ।
च्छ्यवास लहक्षिनेवत्रवा: स्वहुपास्त्रेष्ठान गुरुमचेन्द्रः ॥ ३३ ॥

वस्तमयंगमस्तस्ति वं हस्तहस्तस्तुधुलरोदकधारा: ।
मुख्यित सम समुदहाविविवुत्त पश्चात्रमहिश्वास्पर्जनम् ॥ ३४ ॥
श्री राक्षसर्वियमकरन्दसारः

प्राचीनश्रीराक्षसर्वियमादिग्रन्थेः संग्रहितः

संग्रहिता

वैध श्रि. वे. राधाकृष्णशास्त्री

प्रकाशकः

चित्र टिर. राजनू

"युध कुपा"

५, सू. सि. पि. रामस्वामि ऐयर् कीथी।

भिरामपुरम् मद्रास्—६०००१८।

सिद्धार्थ १९८०

मुल्य रु. १०-००
रमणी ब्रदर्सः, सूदणाक्यः
4, मे. पि. रामदास मंगरू—600018
Sri Sankara Vijaya Makaranda Sara

Compiled from all Sankara Vijayas & other sources of Life history of Sri Sankara Bhagavatpada

Compiled by
Vaidya S.V. RADHAKRISHNA SASTRI,
25, Tanjore Tank Street, Tiruchirapalli-620002.

Published by
V. T. RAJAN
"GURUKRIPA"
5, C. P. Ramaswamy Aiyar Street
MADRAS-600 018.

1980
Rs. 10-00
श्रीगुरुम्यो नमः

पूर्व निवेष्टे किन्नित"

कलः भगवत्पादानु कळते: प्राच्यवाक्यम:।
कार्यायथानितिहि प्रणिते: स्वोक्तितन्तुष्। (१-६८)

चित्रादिभिंवितोऽन्यं मनोरथं: फळतो देशिकसूपेण दर्शिताशुद्यदय:।
तथा देश्या अध्याजया अर्णङ्गेद्विस्मिन् कहणया। तथा फळितक्ष्र्य यथा महंनीया
अपीमं स्वादु रोचते हृदामिति अभिनन्दिति। तथ्या दयानियन्त्रसंकर्ष्यायोध्यां
पापकशेषः।

श्रीशंकरभगवत्पादकत्यानिविष्णुसहर्ष्युरुः रुचिविरिविव्याय, माधवीयं,
व्यसाधीशीयं, चित्रितासीयं चाषुक्या भागवत्पादरितं सकल्यता मया, तेनं
प्राृतिस्विकस्या कथानिविष्णु सर्वथा इत्रान्यन्त्रापेशं सामर्थ्यं अन्नभावि। तत्त्वं
काचिदाशा बलक्ष्युदियाय चेति सि यदृ—सम्यणपि भगवत्पादचरिततिष्यकं
अन्यज्ञातं पठानि, तेन्यस्यथ्य: परिनिष्ठं भावमाददानि, प्राण्यात्मना सहस्रायनि,
तेन भावुकभक्तजनमनोर्श्रोनं करवाणीति। तथ्या: साप्तायनशास्त्र:।
भागवतपाददावतारभोतेय काष्ठक्षे चिन्तायां चोकहिताय तेषस्यस्य परमार्थाय—
श्रीवरुणेशु विज्ञापनमेनामकर्ष्यं, समस्तभागवतपादचरितं रुचिविरिविव्यायं
सारसहस्रायित्वं अनुभवविविधाय। ते दयादेव द्राक्षेण आभयदेन करेण
चालवाहीः। तत्रैव उत्तरभारतविनयायानः सर्वानाश्च राजस्तिरसस्मिन्तोऽधिष्ठिते
बालाचिन्हुद्गुरुश्रीवरुणेशु विज्ञापनमेनामकर्ष्यं अनुभवविविधा। मदरोवं मनोरथ—
मनोमन्नद्यतं तत्त्वश्च एव श्रीभक्तपुनस्तकायत: भागवतपादचरितंसदिः प्राचीनमानुष्यं
मुद्रितमुद्रितं च प्रणयतां सहस्रायं महं कपया दत्ता, यथाकाराः।
परिस्थितियों प्रत्यक्षप्रेय संकल्पित स योगी भ्रम च मा सातुष्मादिलावित। आश्रानुसार अभिमुक्ततासाध्यतात्रस्त्र प्रेय तेषां जगत्तेपुरुषशीर्षशरणानि कहणामेकं अब्धम्य श्रीभगवतपदचरितानुसरणं, इतरं मुद्रितप्रस्यसंप्रेयों अमुद्रित-प्रन्यान्तरमात्रकान्वेशने प्रवृत्तय, तत्सततो मुरिता अमुद्रिताभ्य प्रथया: षुण्डम मे प्रवतसन।

तेजस्: कथाकर्म परिशिल्य संस्कृतमुपकारमणस्य प्रतिग्रहणगतः
परन्तुः क त राशिविश्वासन्ता चरितकविरुध्दगर्भानांती मिथो विषयादों भूर्भं विद्वामकोश्भूतम्। कं च ब्रह्म प्राकारत्ताणस्क्रियं कर्त्य नवाक्ष्यदिनम्? को ब्रह्म एव एु मुरिताभ्य मं प्रामणीकतं?
एकस्य प्रामणिकते अनुष्ठानप्रामणार्थीपति: कर्त्य कार्यं?
सर्ववं प्रामणिकते विशेषान्दिन सामायं कथमं?
न भयं नवहम्: क्रियाकर्मयाः अनुष्ठानपदवः भगवतपदचरितं विवृत्तं। परं श्रीभगवतपदचरितकर्तिनानान्वरणमयमननादिन आलमान भाजुकांश्च भक्तानु भ्रमित्यं तु किं प्रत्यक्षरितं?
हृतं बृहतः अभयमान: पुन: गुरुक्षमेश्वर सर्वं विभाय काश्मीरलहस्य।
परमार्थश्रीचरणे विज्ञापने कहते, "पुन: पुन: स्वयमेव पतः"
सर्वं सुररं भायत्। ईश्वरं च सेरम्वलोकनग्रुः। पुन: मूढ्रान्तयान्तरान्नेशने प्रदुः नया बहोः: काश्मीरकृ न्यावारे मुरितं जीणं सदाशिवभोजनंदसस्त्री-श्रीचरणे: विरितं जगद्गुरुरत्नमालास्तोत्रं समासादिः।
कथाकितं तत्र
लघ्यप्रेयेश: सपदं कर्मवानन्दनमुभूतूवृं अन्यभवम। पूरूः कदाचित् कर्मकेशम्
स्युहुरपरमुपुरुषन्यानस्तान, परमार्थाय इस्वयं गतं। स्वीयं स्वेतमुनसीममिति
अशान्तिं च निषेधं, तत्सिद्धः परमुपुरुषाणि विशेषान्नामकतं परमार्थश्रीचरणे।
श्रीमान: मना यदा अशान्ति; तदा सदाशिवकेशनं स्मर; तेषां तितिमु मांपि भ्रम; शान्तिते भक्तिः। हृतं ते तदा अन्याधिहख। भगवतपदचरितसिद्धसंस्कृतिश्चरणार्थिनिविशेषः
शान्तिनिविशेषं चाय स विषयं: अनुमोद्यवृक्षने। तेषां योगविश्वासे जगद्गुरुरत्नमालास्तोत्रगतानु अदिमानु भगवतपदचरितविश्वासिनपरान् ३३ श्रोक्तान्, अस्तुलपथम् श्रीमान्यले नासम्।
सपदः कथाकमकारिका सृष्टा भमूः। दीपः पन्चः पुरतः। प्रकाशकः सदाशिवभेदः। पूर्वपायसः आतमोन्यभेदः सूष्माकारः। अन्येण च भाषतमा गुरुवर्यः। तत्स्मातः पथिः गण्तव्यमधियततः।

अस्त्रषतः तत्र तत्र संज्ञायसहस्रयेषि विज्ञाप्तेत। ते मनः हस्तं द्रुपातिक्षितया दशा जनमिमां पावक्यं: ४। पुनः पुनः पतः। यते साधु भावः तथा तस्सृष्ट्यः। सबे साधु संपेते। औरुपवहः।

मधुकरशिरिमयार गुरुवीता। यन्मदत्या मया द्वं तनमयार चूषितम्। पुपे किन्मयवशिष्टः। कुशलतदारियेत। इति प्रभृत्य नवासरः। कुतिब्रह्मचूः कुतिब्रह्मचूः। स्वातत्र्यं मधुकरस्य तथाविधम्। मधुकरः क इति विचारकशङ्क्यः मधु सेवने वाल्युभिमुखः। पण्डितः। पापे। गोरसुण्डीक्षः। कुत अनीतं इति जिज्ञासा। दोदिताद। तथा साधु हृदं मनोरमः भावादकं च। भेदीद्वाराशंसया श्रीश्रुण्डविज्ञायमकरः। इति अभिधामदाम्।

जगद्धूरुरुरस्तत्तमालयाः। अतिरिक्तिमत्या बीजरुपेन उद्दितितियार कथाशायां विस्तारः। श्रुण्ड्रविज्ञायुः स्थतितितिपादकेषु काण्येषु अन्यत्र चोपपत्यः। संबादी यथाहृत्य तत्त्वप्रथ्यगतवान्तुरवर्यः संञ्जितः।। तथा गुरुवीतनां प्रथमानं परिचयः। प्रवर्तिते। संञ्जितानां श्रोकानामकारस्यपरिचयः।। सबे साधु मुखमिति शरीरके दृष्टः। मृृष्ट्यस्यपरिचयकुमतिनामपकाराय। अन्यत्रवृपवादपरी-जिज्ञाषे। च।

यूछे संञ्जितः। कथाकमः मनमोहिनः। न तेन प्रथानांतर्यो विसंवादी कथाकमः अभामाणिकः। शक्ति।। सर्वपल्प प्रतिकारः। ऐतिश्चमेवात् प्रमाणमुखिशिष्टविन्ति। साधुमुष्क्षितितः च। तथा। 'ऐतिहासिक्ष्य कदन्ति चैतवं तदेत्र सूर्यन मम भाषणेवपि।' इति कदन्ति व्यासाचूड़योग्निः। (व्यासाचूड़पद्यम् ८-७६) पद्मादीयोरायाय दाहप्रसङ्गे। अतैव माधवोद्यमेत्य श्रोक्षे।
निविद्यालय (माधवीय १४-१६ छो)। ऐतिहासिक विभिन्न। न कोड़ि \nऐतिहासिक कालपत्र तथा ब्रह्मेशर। लोको मिलकरहँ:। न सर्व: सरस्वतिदास। जबसमौ रोचते स तदार्दकाल। अयोध्या हेतु: कस्यचिदैतिहास्य ब्रह्मेशर, इतरस्य \nचार्यहँ।

अन्तर्ग च स्मारक मन्त्रय: तानु स्मरणीयानु चिन्हावथायाजवल्लन्दमनिश्रि- 
माधव - द्वारकानं - राजचूडामिनिलिन - रामचंद्रमणिमणियुवानुः प्राक्तनानुः कवीनुः, \nचैविरचितानु भगवान्त्याचरता चित्रकथास्य कलान्त्यापूजिय ग्रन्थोऽय ध्यानातिहः।

एवं यथामातिहारिर संकलितं सूजूणं विस्ततं सतिपण्ण श्रीशालकविजय- 
मकरनालय ग्रन्थं सम्पुर्ण १३-५-१९७८ दिने काश्यां संपन्ने श्रीशालक: 
भागवान्त्याचरतानं भूपलितानं राजयानुः 
श्रीकारणकामकोठीषकेलिपित। - जगजुल - 
श्रीशालकविश्राय - श्रीजयेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणाना चरणकमलयोः उपायम्। 
विस्तृतस्य तत्त्व ग्रन्थस्य संख्याह्योऽय ग्रन्थं: श्रीशालकविजयमकरन्दसारालयः। 
स य त्रिशिरः: नामितानि श्री आघ नटराजदामाध्यसेनेन आचार्यग्रन्थप्रकाशनानु- 
समितिद्वारा अभिन्न प्रकाशिते। ग्रन्थस्य ग्रन्थस्य सामग्री साफः च मावक- 
भागवान्त्याचरताय द्विते। तत्प्रथाये श्रीस्वर श्रीवर देशवा, परिचरतः 
स्वतन्त्र सहजसमिति दोषानु भव, सखालिन पुआसभन्नदत्” इति। 
वसुदेवतु ने मनोय: सूजूणं एव, श्रीभगवत्याचरतानि संधर्था मया 
संकलितः: यहच्चाल्चै: श्रीभगवत्याचरतानुभवस्याकांक्षः！

श्री. वे. राधाकृष्णास्वामी।

२५. तपाइरुपुनौरुपेऽ, 
त्रितिरः: पुरी 620002 
11—3—1980
श्रीश्लूकेश्वरसारिकस्मारकस्मिनाभिः

पूर्वानन्ते मूलभूतानां अन्यात्मां परिचयः ।

१ पूर्वानन्ति:-
शिवरहस्यम्  जिर्ज्ञपुराणम्
कृष्णपुराणम्  बाहुपुराणम्
भविष्योतपुराणम्  शिवपुराणम्
मार्कण्डेयसंहिता

२ श्लूकेश्वरसारिकस्मारकस्मिनाभिः:-
१ ब्रह्मचर्याविषय:- चित्तुसाचार्यविनिर्देश: । अस्य केचनैवांशा:।
पुरूषतयाः स्वाधीन प्रान्थेषु उद्धृताः उपलब्धयते । न पूर्णिताः ।

२ प्राचीनश्लूकेश्वरसारिकस्मारकस्मिनाभिः:- अस्यापि केचनैवांशा: उपलब्धयते ।

३ श्रीभारतमिहीश्वरसारिकस्मारकस्मिनाभिः:- सत्वाम मूलभूतानां शिष्यो गाणप्तो
श्रीभारत: स्वात्तेजसिने योगानन्दाय भगवतपादसंह विवृणोद दससहस्राधिकैः
पचि: । अस्य असुद्वितस्य हस्तितिविख्याता मातृका कुम्भरूपस्य महादेवतानितिकै
उपलब्धयते । केचन तत उद्धृता अशाः: श्रीभगवतसूपपदबुजाकलयैः महादेव
शाबिष्ठ: सुदित: । मदवशोकनाय तैदेता सा मातुकेति तेष्यो धन्यवादः ।

४ व्यासाचार्यः: श्लूकेश्वरसारिकस्मारकस्मिनाभिः: श्रीकाशीकामकोटिपीठपािः
(१४९८-१५०७ क्रिष्टकक्ष) महादेवेन्द्रसरस्वती श्रीपादः: अस्य कतरीः।
व्यासाचार्यगुहयां निर्तरस्वत्वा व्यासाचार इति प्रसिद्धा एते । मदरासः
गवर्मेंट ओरिजिनल माउद्धक्त्रुव्ये केशरी द्वारा प्रकाशितस्य ग्रन्थः।
5 शास्त्रविज्ञान: शास्त्रविज्ञान:-अनन्तानन्दगिरिनाम्न भगवान्दान्ते-बासिणा अधिशिकतः। सेन्ट्र आफु अब्वानुवह राड़ि इत्य पिनासफी, यूनिसेंटि आफु मदरामु भरा प्रकाशितः।

6 माधुर्यसार्वज्ञिज्ञान: — संक्षेपशास्त्रविज्ञानविधान: विनिदित्त्रै-राज्यशक्तिमयोध्ययोपेतः।

7 विविधानीय: शास्त्रविज्ञानविद्यापासः: विविधानस्वाधीनकयः — संवादायकः।

8 शास्त्रदिग्विज्ञानसार: — सारस्वतदानन्दविरचितः: दुरुस्थाय-न्यायात्मः।

9 गोविन्दनाथीय: श्रीमद्धज्ञराजचितिरतम:—सर्गपुरिणिरातः: दिवाकर-निपुलेन्द्युः प्रकाशितः।

10 कर्त्तियशास्त्रविज्ञानम्:—धूषामादृ: उदाहिरमाननेतः तातांत्रेन उपज्यते। न पौर्णां प्रन्योऽवलोकि।

3 काळ्यानिः—

1 पतंजलिविरचितम्:—रामभवदीविशिष्टिविरचितम्। पतंजलेश्वरित भर्त्त्यमत्र। स्वशिष्यस्य गौड़स्यानुवह चन्द्रशेषस्यहेवेण पुनरमयावतारं गौड़स्यां यवाश्चार्थवेक्षणेन गोविन्दस्यार्थसः प्रस्तौति काल्यानिः।

2 शास्त्रराम्यसारः:—राजचूडाामणिदीक्षितविरचितम्। साहित्यां मूलमात्र सुद्धित समग्रम्। अद्भुत्वां कौशलये परायायप्रथम विवारध्वम्यां मातुऽकोपम्यते।

3 गुहवशिष्यकालं:—विविधानकारीविक्षिप्तार्तिरसेनेः। सतम-सगर्वितं सन्यासः, मूलमात्र समग्रं च श्रीवापिविवळसुधुरणाल्ले प्रकाशितम्।
अष्टेषी जगद्दृश्रु श्रीसंविदानन्दभारती (१७३२-१८१४) श्रीपादानामाहाया प्रणीतमिदम्। आदिः संग्रामं भगवतपादचरितं वर्णयिति।

४ शंकरमन्दरसौरभः—नीऽक्रणङ्कः: शंकरमन्दरसौरभमसमीरावयायः व्याख्या युतः: अमुदितः। मद्यगुरुवर श्री वा ह। सुभाषण्यशाखिपादसकाशाः। त्वाता अस्य हस्तसहितिता मातुका।

५ आचार्यदिवंतिजयः।

४ भगवतपादस्तुतिप्रणयः—

१ तोषकाकणम्—आनन्दगिरि (तौटक) विरचितम्।

२ जगद्युगस्वरत्नवालखः—सदाशिवब्रह्मन्दसस्वत्वीतिविरितः: काम-कोटिपाठयिः। आत्मवोचंद्रसस्वतीश्रीपादानं नायनया कुलः। कामकोटि-पीठचिपुरुषव्यावर्णनांकेकःसिंहासनं प्रथमेष्येत्रयिङ्गश्चूठका: भगवतपादचरितं वर्णयिति। श्रीशंकरवज्जयमकरः: तस्तार्थ: एतद्वन्यस्यां कथाकारिकानेव सर्बसमना चारितसस्थितेश्वने अनुसरितः। स्तवस्याय व्याख्या घुपमा आत्मबो-चेतन्दसस्वतीश्रीचरः: कुलः प्राचीनां बहुनां शंकरविजयादीनां उदाहरणेन शंकरचरितसस्थितेश्वे बहुकरोति।

३ पुण्यभारस्वर्फः—व्यासाचारमहादेवेन्द्रसस्वतीप्रकाशः: श्रीसवेश-सदाशिवाचवेन्द्रसस्वतीश्रीपादः: कामकोटिपाठयिः। आत्मन: प्राक्षनां ५५। आचार्याणां पुण्यभारस्वरः जननस्यं दीपानाम-पितुनाम-सिद्धिस्वलादिसमर्थश्रीकान्त प्रकाशः। कुलः।

५ भगवतपादस्तुतिः—जगन्नाथकाविरितिः। छोकसस्तिः। शंकर-जयन्त्युपहारे संग्रहितः।
२ यतिसार्यमोणिपार्वती—धारकिंचित्र—ब्रह्मानन्दनदर्शनरकस्तीरकरक-प्रणीत: अशीलिंगाकामक:। शक्त्रजयन्त्यपाहरे संकलित:। ।
३ जगद्गुरुपार्यंतुत:—कृंडलीशुन्मेगिरिमध्या। गुप्तपरार्यम-मालायुता। श्रीमतजगद्गुरु कृंडलीशुन्मेगिरिमहासंथानन प्रकाशिता। ।
४ शतस्तोकी—पोथंग रामशाखिक्षता। ।
५ गुर्वशकम्—चित्तुप्राचार्यंबिरिचितम्। ।
६ गुर्वशकम्—हरमविद्यां प्रकाशितं भाषात्तुरम्। ।
७ श्रीराजगुरुपदातिबन्धनस्तोत्रम्—जगद्गुरु श्रीसचिदानन्दशिवाभिनव-चुंबित हरसारस्वतीचारमिश्रितम्।

१० श्रीराजगुरुपदातिबन्धनस्तोत्रम्—जगद्गुरु श्रीसचिदानन्दशिवाभिनव- ।
११ गोक्षनिपाठगुरुनाममालास्तोत्रम्। ।
१२ वासनादेहस्तुति: भगवतपादनामतिमधुपस्सर्यस्तातनन्दनपरा।
१३ श्रीराज्ज्राचार्यांष्ठोत्तरस्तातनामस्तोत्रम्।
१४ श्रीराज्ज्ज्रापरगुरपादाचार्यांष्ठोत्तरस्तातनावहि: महामहोपाध्यय पद्म- 

१५ गणपतिशास्त्रिनि: रचिता। शंकराय नमः: इति पदक्षय: प्रवक्षय- 

१६ श्रीराजाचार्यचूलकिंवितिनामावहि।
१६ श्रीराजाभगवतपादाचार्यसहस्रनामस्तोत्रम्—हिंदुमक्कलाचारप्रचार- ।

१७ श्रीराजाभगवतपादसहस्रनामस्तोत्रम्—श्रीमाण्यस्वामिमण्डितम्।
१८ श्रीराजाभगवतपादजालय:।
२० हृतसुच्चित्: कोश—श्रृंगिरिगुप्तपरार्यस्तोत्रम्।
भगवत्पदाधिपण्यप्रणीतिः ग्रन्थः—

१ हस्तामल्लकोयम्
२ श्रतिसारसमुद्रकम्
३ तैत्तिकसिद्धि:
४ ब्रह्मदर्शनयोगप्रभावतिकम्
५ तैत्तिकोपनिषदप्रभावतिकम्
६ पश्चापदिका टीका
७ संक्षेपपदार्थरकम्

आचार्यसमूलिताः इतः ग्रन्थः—

संक्षीणप्रथमेण्यदानं कथे च भगवतपदाधिपण्यम् तत्वपृष्ठचार्यावर्णां च प्रणति: कला प्राचीनम् भिमाराचर्यः। ते: कला: प्रणतिः.खोऽका: प्रलयवा.गराधानकां च सन्दर्भा: भगवतपदाधिपण्यां अनुमानिकम् तेषां प्रत्यक्तां पुण्यसमर्णाय च अस्मिन् ग्रन्थे। ग्रन्थनाम प्रत्यक्तुत्तिनाम च यथोदर्णानं उक्तिः।

१ त्रविन्द्रमन्त्रयन्तरानि: - पोङ्गम रामाशाखः।
२ शारीरिकमोभावावधारितसिद्धः - अभिमन्वयविन्द.वाचार्यमिववाच: क्रियानन्दसरस्तीस्वामिनः।।
३ वाचमभाषा: - सिद्धान्तकौमुदिस्वामित्वा - वाचुदेवस्वामिष्ठ:।।
४ नराजस्तवः - अपपदीश्विन्तुः।।
५ ब्रह्ममूलसारसिद्धः - कलेदृढ़स्वामिनः।।
६ वहाविशारमणसिद्धः - अन्धानन्दसरस्तीस्वामिनः।।
७ संक्षेपपदार्थरक्तीका तत्त्वोपिनी: - वृंचसिद्धामस्वामिनः।।
८ तैन्तिकोपनिषदार्थको - वाल्क्रणानन्दसरस्वतीस्वामिन:।
९ भाष्यभानुप्रभा - भद्रंवंकशास्त्री।
१० अन्तरालव्याख्या - अर्थनारीशरदीक्षित:।
११ विरणावाक्षियोपाध्याय यादवकल्याणां वाल्क्रणानन्दसरस्वतीस्वामिन:।
१२ भामतीशस्त्र - भद्रानुलौरी।
१३ मद्रेरे क्षेत्रिक ज्ञानन्दसरस्वतीस्वामिन:।
१४ हरिदश्रीत्वृषणम - वोचन्दसरस्वतीस्वामिन:।
१५ बेदान्तकल्पत्रित्वा - मधुपुदनसरस्वतीस्वामिन:।
१६ सिद्धान्तकेशसंप्रद: - अप्यदेशीतनेन्द्रा।
१७ चित्तुले - चित्तुखायारी।
१८ सिद्धान्तकविन्दु: - मधुपुदनसरस्वतीस्वामिन:।
१९ अवैतामृतवृच:।
२० आपकोशकामुसूत्विदीपिका - विद्यार्थयामिन:।
२१ अवैतामृतमुनास: - शाङ्करवाहसूत्रमाध्यमव्याख्या - वोचन्दसरस्वती-स्वामिन:।
२२ प्रपाणकारिकाविवरणम - प्रकाशरामश्रीचरण:।
२३ तत्त्वध्रुवी - ज्ञानवनपादा।
२४ आचार्यप्रस्तारस्त: - (वहान्धिका) श्रीचन्द्रेश्वरेन्द्रसरस्वतीश्रीपादा:।
२५ शूरेश्वरप्रस्तारस्त: - श्रीभाम्यामिन:।
२६ वातितकारो नैस्थार्थसिद्धिः - श्रीमायामिन: (श्रीभुरेश्वराराचर्य-जीवितस्मरणप्रबोधमालयायाम:)
7 हिते कथाशोपकारकः ग्रन्था:—

１ भारतमोद आरु. श्री. कृष्णमाचार्यः (सहदया)।
２ नतेशचित्रमू-बेहदकृष्णदीक्षितः।
３ स्मृतिमुक्तावलम्-बैवनाथदीक्षितः।
４ कालवं आयाबासागरभागवतपादाय शिलालेखः।
５ श्रीमुकारकम्-शिवरामघुरी।
６ हृदवालेखः—विद्वान्—राजराजेश्वराश्रमस्वामी� प्रकाशितः।
７ व्योतिर्मोनियमाध्यम महानुशासनम्।
８ श्रीगिरिमोनियमाध्यमः।
９ संक्षेपशारीरकोपेश्वरालयः रामनाथद्विवेदी।
10 न्यायवर्तदीपावली आनंदनम्बराचार्यः।
11 सौन्दर्येश्वरी व्याक्यः सौभाग्यवृद्धिनी।
12 ” अरुणाभोजिनी।
13 ” आनंदगिरीया।
14 ” पदार्थचन्द्रिका।
15 झुंग्रीश्वराचार्ये जीवितसमरणम् अविलम्बायतं शस्त्रसेवासमिलः।
16 काल्पी।
17 ब्रह्मचरितमोदेश्वरालयः कुम्पस्वामिशास्त्री।
18 अद्वैतप्रतिवेदनः इदंसिद्रदंसरस्वातीस्वामिनामवन्तेनारसी।

8 मधवपादविंदविचित्र ग्रन्था:
संकलने मूलपृ.

प्रार्थना—एतदन्यं संकलनं प्राचीनेभ्यं: शंकरविजयादिभ्यं यो कोऽन्तिमेपि प्राप्तेभ्यं: तत्र तत्रागम्यमानेन प्राप्तेव उद्देश्ये: छोऽकैैः संपादितम्।
कथितप्राप्तेण इतिविद्यक्षेत्राय संदर्भानाचितीनिर्देशाय अन्वेषणे पदे पादेकैैः वा हस्तक्षेपं कत: संकलितविश्र तः गणयतं तं दोष्टवयं। श्री शंकरविजय-मकरन्द्व्यासस्य आश्वादसंहः नवचिन्हितमः दृश्या, छोऽकसंहः च तदनुः।
शिक्षर्ष्णत:— (1) 67-77, (9) 40-43, (15) 58
कृप्युपराणत: (1) 79-82
भविष्योत्तर पुराणत: (1) 83
विंगुपराणत: (1) 84-85
बाहुपराणत: (1) 87
गआर्यसंहितात: (1) 86, (9) 3-7, (12) 24, (14) 13, 14, 22, (15) 13, 15-17, 19, 69,

व्रह्णांकरविभागः— (2) 44-62, 68-74, (3) 38, (5) 16, 18, (6) 67, (7) 4-14, 69-98, (13) 40-42, (15) 59-60

प्राचीनशंकरविभागः— (1) 54, (3) 39, (4) 8, (5) 122, (6) 10-11, (13) 73-74, (15) 62


आनन्दगिरीष्कर्मविजयत:—(1) 9, (2) 77, (5) 115-121, (7) 26-55

चित्रिज्ञापन:— (2) 45, 46, 56, 62, 68-74, 78-80, 90-92, (3) 11-17, 35-36, 40-53, (8) 10-17 (9) 19-22, 24, 63-64, (10) 93, (12) 4, 6, (13)22-24, 30-31, 38, 39, 71-72, (14) 29-32, (15) 4-6

सदानन्दीयत:— (4) 6-7, 25-27, 65, 68, 69, 73, 78

गोविन्दनाथीयत:— (2) 4-8, 21, 22, 63-67, 81, (3) 53-55, 80, 82-83, 87, 89, 90, 100-106, (4) 23, (5) 59, 66, 102-105, (7) 63-68, (8) 2-6, 8, 33-34, 44-45, (9) 129, 132-134, (10) 3-7, 34, (11) 39-42, (12) 12-14, 34-38, (13) 4-5, (15) 18

केरळीयश्कर्मविजयत:— (15) 50-55

पत्तिमिच्छितलित:— (4) 3, 4, 9-12, 16, (7) 15


गुरुवंशकाथ्यत:—(2) 2, 3, 20, 84, 96, (4) 32, (6) 12-13, 21, 80, 81, (8) 22-24, 50-62, 74-77, (9) 8-11, 18, 23, (9) 113, (10) 2, 85-88, 95, (11) 2, (12) 2-3, (13) 3, (14) 15, 28

मौटकांत:— (10) 18-19

हरसामझकीयत:— (9) 127-128

श्रुतिसारसमुद्रगण: (10) 22-33

सुप्रस्नवातिकत: (10) 96

नैदक्षम्यसिद्धित: (10) 99 (चन्द्रिकात: 15, 28)

पञ्चपदिकात: (10) 97-98

संक्षेपशारीरक: (15) 29, 31, 32 (व्याख्या: (15) 27-30)

दुर्गुरुरञ्जनमाध्यमत: (1) 43-53, 62-66, (3) 37, (4) 1, (5) 1, (7) 1, (9) 1, (10) 1, (11) 1, (13) 1, 2, 75-77, (14) 1, (15) 63

पुण्यछोकमण्डौरीत: (15) 61

कामाक्षीविधास्त: (12) 43-74

विद्विषाध्वमणोपहारस्त (2) 1, (3) 1, (5) 51, 61

पुष्पकः: (12) 1

सिद्धान्तविन्दुत: (10) 100

वासनादेहसुलित: (15) 33
माधवाचलिनी हरेश्वर प्रसंस्तित: (10) 89
गोवर्धनगुप्ते परानामालिन: (15) 9-14
व्योतिशिखमायणय महाशास्त्र: (15) 21-25
मध्यमालयसूत्र: (15) 22-25
शंकरुपुजाकल्प: (15) 65.

भगवद्गीतानि प्रणीतप्रथेथ:—गीताभाष्य: (1) 55-56, माण्डकारिकाभाष्य: (5) 56-57, तैतिरियोपनिषद्वाख्य: (5) 58, देशीसुंजात: (3) 31-32, कनकभाराक्षेत्रत: (3) 64-65, निर्वाणपञ्चक: (3) 108, दश।शाक्तीति: (4) 15, गुरुपादकापञ्चक: (4) 18, शिवसङ्कूटामणित: (4) 19 (8) 103-106, काशीपंचक: (4) 63, मणिकणिकाधक: (4) 64-67, गंगाधक: (4) 66, ह्यादरुणिक्षत्र: (4) 70, (9) 61, 65, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 86, (11) 32, शिवनामालयंशकत: (4) 71-72, अच्छुपणि RedirectToAction: (4) 74-75, काठमंत्राधक: (4) 77, मनोपञ्चक: (5) 25, श्वेतपदीति: (6) 14-15, शिवभुजांति: (6) 32-33, विश्वभुजांति: (6) 52, 53, गोकिटीशक: (6) 57, कृष्णाधक: (6) 66, वालपञ्चक: (6) 73-75, ब्युनाधक: (7) 20, गंगाधक: (7) 23, नरसिंहाधक: (8) 64, दक्षिणाभूतित्तिरोऽत्रत्र: (8) 94, 95, 96-98, दक्षिणामूर्तिणाधक: (8) 100 – 101, अर्थाधकति: (9) 14, रत्नपुष्पपञ्चखिस्त्तिरोऽत्रत्र: (9) 15-16, शिवानन्दवहरीति: (9) 27, 29, 87, 89, शिवक्षेप्तिरादिपुंगरत्रितोऽत्रत्र: (9) 36, सुखार्थमाला-स्तुतित: (9) 37, सांवद्यश्चाक्षोऽति: (9) 38, उमामहेश्वरत्रित्रत्र: (9) 39,
श्रीशुक्लविजयमकन्दसार विषयानुक्रमणिका

आस्त्राद:

1. गुहनियंदेवताप्राप्याम्:, गुहरांविराधान्यं, उपेदात:, भगववपायः वतारः;

2. शिवगुहराध्वं, भंधरेयुगः:, शंकर्षण गर्भाभासः: शंकरावतः:, जातकम्:, नामकरणं च

3. बालकोऽदः, बौधः, विशाल्याः:, देशलोकप्रवाहः: उपवनं, शिवशुरोणियाः:, शंकर्षण गुस्तकवासः:, विग्रहत्त्वा लक्ष्मीनुमः:- प्राप्यं, गुस्तकात्मित्तमस्य मातुशृवा, नक्षत्रं, सन्न्यासप्रथ्यं, श्रीकुण्ड्रानुशिया 21-32

4. श्रीगोविन्ददिभववांहः: कपलःन्यासस्थीकारः: नतःदारुनिष्ठः:, भावकाराय गोविन्दमे गुप्तसाहायानामेः:, कालोगस्मु 32-41

5. सनन्दनस्य सिद्धान्तवा स्वीकारः:, विशाल्यानामुः: ब्रह्म गौड़पांडानुमः:, भाववप्रणवं, सनन्दनस्य गुहकतः:, पदार्थत्त्वा प्रसिद्धः:, व्यासबाहुन्यः: 42-54

6. शिवघनसः:, ब्रह्मिनारायणप्रतिया:, विशुल्कस्य सिद्धान्तवा स्वीकारः:, वासुकिकेपत्ता:, मातुनिष्ठाणुः 55-64

7. गोविन्ददिभववांहाः स्वीयाकाः: कुमारिन्यासस्थिताः माग्नानामुः: 65-75

8. विविधज्ञाः:, सुरेश्वर तत्ववेदेः:, पवादेश्वर ब्रह्मव्यवहारिनां, मेरवनिः:, नरसिद्धप्राप्ताः:, गोविन्दपानुमः:, श्रीदेविनिः:- सूर्यस्मिः: 76-88

9. कैदासे शम्भो: पड़विप्राप्तिः:, तीर्थनित्रयाणाः केत्रार उजविनी सोमनाथ मानवान्तुर व्यंजन पुलापुरी आर्यां परशी भगवशक्तर श्रीशिवेकोणिवृत्तिः, मृतिशियुजीवां मूकाभिकासे हस्ता- मलकस्य सिद्धान्तवा स्वीकारः 89-103

10. तोपाश्च विशेषता, भगववप्रतीकारः:, सुरेश्वरेण नेष्कर्ष्यसिद्धिः:- वातिन्यः:, पवादेश्वर पवादशाः: प्रणवं, पवादेश्वरत्राश्च, दुर्गाया: पवाद्विखाया: शंकरे स्मरणाय पुनलेखनप्रणवनस्म, गुहनियरो वासः:, शारदाप्रतिया:, शिवार्थापणं च 104-114
आस्वाद:

11. तीर्थंकरायताः, कन्याकुमारी-श्रीस्वामि-अनन्तरायण-मणु-दुर्मृतरायण-सेतु-रामेश्वर-कलुण्डपुरी-श्रीराम-जम्बुकेश्वर-मातृभूतेश्वरायताः,
114-129

12. मद्यान्तर-सुपुरुष-शेषारण-चित्रसर-शेषाचल-श्रीकालहस्ति-काशी श्रेष्ठवान्, काशीमहाराम्यम्
122-129

12. काशीक्षेत्रे शिवकाशी-चित्रणकाशी-पुरनिमाणस्थ, पुकारेश्वर वर्तुराज कामाण्डालविमाणस्थ, कामास्याः पुराणः श्रीचक्रमतिष्ठा, सर्वेश्लीलारोहणं, सर्वेऽऽद्ध्युति: शिखरवत् स्वीकारः, काम-कोटिपीठारादामद्रविष्ठा
129-138

13. पीठवक्षाथे तीर्थवायता, अहोकिल-पाण्डुरंग-हर्षकारमां, द्वारकापीठवर्धवस्थ, मधुराकुल वर्धावनवायता, बैठाकर्णायोति:
139-143

15. बद्धनं योजनाध्ययनपीठवव्यस्थ, केदारे नीराकण्ठे च कैलासाहर्ष-मुक्तिक्ष विश्रामतिष्ठ, जगद्धात्रेष्वे गोवर्षपीठवव्यस्थ, शुक्लागीरी भोगालखस्य, चित्रम्बरे मोक्षालखस्य काङ्क्याः योगालखस्य च कैलासाहर्षक्षेत्र प्रतिष्ठा, सर्वेऽऽद्ध्युति: श्रीरंगानां कामक्षीर्लीलाय-चार्यतः स्थापनम्, इत्यसरक्षितीयोगपादस्ति:; कामास्याः पुराणः: सौन्दर्यावर्धमाः परार्थेः; तत्त्र लयः; जयधोपः
144-152
श्री महात्रिपुरसुन्दरीसमेत
श्री चन्द्रमूढीश्वराय नमः ||

स्वस्ति श्रीमद्भविषयमण्डलकार जयसिंहशालोक देवतासेवित श्रीकाराशी-देवीसनाथ श्रीमद्देवकारामाथ श्रीमहादेवीसनाथ श्रीहस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाविश्वास सत्यत्र नामकित कांचीदिन्दिव्यक्ते; शारदामठ शृंखितानाम; अतुलितसुधारसमाधार्य कमठासनकाशिनी धम्मिहस्पुत गभिकामाधिका निष्णूं मकरन्दशरी सौंतिक वाळिन्गुभ बिजुम्मानन्द तुन्द्रित मनीषिमण्डलानाम; अनबरात्तिबियाबिनोदरिकानाम; निर्माणांकृतं शान्ति दानितपुत्रामाथ; सक्तिभूतन चक्रवर्तितिनिक प्रीतिध्वनिकित विशारदीक्त वेदवेदान्तमार्गणपती-प्रतिद्वंदिकाचार्यायणाम्, श्रीमथस्माहस्तपरिवाराहकाचार्यायणाम् श्रीजगद्गुरु श्रीमचाँकर-भगवपदाचार्यायणाम् अधिष्ठाने सिद्धामार्गाभिषिक्ष श्रीममहादेवेन्दृसरस्वती संयमीन्द्रायणाम् अन्तेवातिविन्यासस्ववर्ती श्रीभेद्वेशंद्रसरस्वती श्रीपादायणाम् तदन्तेवासिवर्ती श्रीमचांकर-भगवपदाचार्यायणाम् अन्तेवातिविन्यासस्ववर्ती श्रीमजजयेन्दृसरस्वती संयमीन्द्रायणाम् च चरणनिष्ठिनयो: साध्वित्वबन्ध

नमस्तुः ||
II श्री तौटकाण्टकम II

विदिताविष्णुश्चरन्त्वत्रान्त्रंकच
महितोरिंततिकवितार्थानि
ढम्ये कहम्ये विमतं चरणं
भव शाह्हर देशिक मे शरणम् II

(१)

कहणारुक्तांगाय पात्रं मां
भरसागरदुःखविन्दुनवं
रचयारितस्निनतानविदं
भव शाह्हर देशिक मे शरणम् II

(२)

भवता जनता छुदीता भविता
निजवोधविचारण चाहमते
कल्यायशरजीवविवेकविदं
भव शाह्हर देशिक मे शरणम् II

(३)

भव प्रवुभवानिति मे नित्याः
समजायत चेतविस कौन्तिता
सम चारयरमोहम्माज्ञातं
भव शाह्हर देशिक मे शरणम् II

(४)
हुंकते।धिंंक्ते बहुचरा भवतो।
भविता समदर्शीनलाभसता।
अंतिदीनिमि परिपाण्य मां।
भव शान्तर देशिक मे शरणम॥(५)

जगतीमविलुं कठिताभंतयो।
विचरन्ति महामहसश्चूड़त।।
अहिमांखुरिव्रात् विभासि गुरो।
भव शान्तर देशिक मे शरणम॥ (६)

गुहुगुहः पुःपकेतन ते।
समतामयतां नहि कोऽधिः हुः।।
शरणागतालस्त तत्स्विनिवे।
भव शान्तर देशिक मे शरणम॥ (७)

विदिता न मया विशादेककाला।
नच किंचन कांचनमस्ति गुरो।।
इतमेव विचेषि क्रृप्यं सहजं।
भव शान्तर देशिक मे शरणम॥ (८)
श्रीगुरुम्यो नामः
श्रीमहागणपति नामः
श्रीशास्त्रिकृतित्वमकरन्दसारः
प्रथम आस्वादः
महा चरणम्
कर्णे गुरुपदानमवाङ्मनसमोचरम्
राज्यकुषप्रभामास्त्रनवतिवं वैपुरं महः
दयानन्दीविनयं देशिकरुपणं दर्शिताम्बुद्धिम
वामकुचिनितवीणां वर्दं सजीतमात्रं कर्णे
दयिन्या श्रीमाता दहरकुइरे सूतवरया
समादिया वाचामिथिपतिः कायमन्तिमिका
मदराध्यश्रीमदुगुरुचरणनिर्णयं हन्तजः
पवित्रे जिह्वाये नष्टि मम देवी करणां
कर्णे चन्द्रमसं चन्द्रशेखरं तमुमापतिम
इन्द्र सरस्वति चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीम्
श्रीकामकोटिपीठेशं श्रीजयेन्द्रसरस्वतीम्
तन्मूल्यं दर्शितक्षेमं भगवान् पादशक्त्रम्
दयानन्दीविनयं देशिकताम्बुद्धयद्वकरा
वामकुचिनितदयं गुरुमूर्तिमुङ्गमुरबदनाक्ष्यात्
श्रीश्रीकृष्णजस्मकरदसारे

दण्डालमकरार्मुखं पदयुगःसिध्यद्दतंपदार्कं
श्रीपरोपितभक्तदत्तदत्तीतिभिवाविदमालाबरम् ॥

मार्गस्यागतसजनाकिलितसाङिाक्रिप्रामोनिपतः
काहसुदं हन्दे भाषे मुखं श्रीकामाकोदस्थरम् ॥ ७ ॥

श्रीगुरुपरपराध्यायानमः

सदाशिवमार्गसं हंशकराचार्यमुद्यमाम् ॥

असादाचार्यपरित् कन्दे गुरुपरामाम् ॥ ८ ॥

नारायणं पदासुं बसिं शक्षिणं ततुपराशरं च ।

भाषे सुंकं गौर्यकं महान्त्वं गोविन्दयोगविन्द्रमण्डथ शिखरम् ॥

श्रीश्रीकृष्णचार्यमुद्यमास्य पदपादं च हस्ताक्षं च शिखरम् ।

तं तोदंच बालिकासमाभिन्दगुरुदृष्टि सन्ततीमानमडिमे ॥ ६ ॥

श्रीश्रीकृष्णमहं पतिनामविग्रामविचारेः

त्रां चोकानूः भद्रदशिकातापपावत्यमानान् ॥

लक्ष्मी मौंं कटविनिनो मूखो निम्बरती

श्रीमोर्लित्वषरति भुवने श्रीकृष्णमाळीक्षप ॥ १० ॥

चरत्वं दृष्ट्रूपगोपोऽसं सार्थवं, यतः ।

श्रीश्रीकृष्णमित्वगृहचित्तवृत्त: समे ॥ ११ ॥

प्रथन्ते श्रीकृष्णचार्यं: निग्रीवनं अभि ।

तत्मनस्कारसंदायपास्तिघानमाधमः ॥ १२ ॥

तदुपां गायनं: तदमेतदिव्यन्ते ।

एते श्रीकृष्णानें कष्ट्चिनिलोष्टममहे ॥ १३ ॥
प्रथम आश्वादः

श्रीरामाप्रदिविष्लवसंवदयपरस्तकान्।
प्रणमस्तानप्रित्राजः पराकान् गुरूतपान्॥ १४॥
शक्तसवर्हादीनः प्रणमः श्रीकामकोटपीठेश्वानः।
एकोनसतित्रुट्टे इश्वरे श्रींचयेश्वरान्तान्॥ १५॥

उपोद्धातः

श्रीरामसमस्तसंपत्तमृदुर्सुर्यार्म्यतोक्षितम्।
काश्चन कदये कालं सातस्रितसहवस्तिनेमः प्राणः॥ १६॥
यस्मिन्भारतवर्थं सममूतं द्वानवधवितोति।
ननाकतत्तन्तप्रसारवित्तार्किनितिकान्तियम॥ १७॥
अस्मिन् भारतवर्थं विष्णुविद्दा महात्मानः।
भगवदलोकिन्नरः तपसा व्यागन देशिते स्वपदम्॥ १८॥
श्रुताभास्वत्वः परमाधारं अवातस्तः।
ये किंतु सौपानन्तः निरसासतं मुलिनासोत्मिहेतुम्॥ १९॥

यद्यथात्मिके निमागः प्रतिदेशमुज्जसति कण्ठे।
तेषु चरितं बहुमिर्ध्वितं विस्तोर्णमेत्र सद्नान्ते॥ २०॥

अंशेश शिवहस्य नवं शुचितं तथा।
मार्कण्डेयां संहिताय नातिभिस्ततो मनात्र॥ २१॥
चरितं गुरुनाभयं बहवः समवर्णयः।
वाल्ये सत्या शक्तस्य प्रख्यातचिन्द्र्यतं गतः॥ २२॥

तत्र चिन्तुष्योगीङ्गः प्रथमस्थ्वतिमहः।
अनन्तानन्दगियाःश्रुते नित्यं व्यधाव॥ २३॥
श्रीशाङ्गरनिवयमकरन्दसारे

यथाप्रतिवहारः स शाङ्गः परसो गुरः ||
श्रीहानन्दो गाणपतः सर्वज्ञातमुनीशिवः || २४ ||

अथीशाङ्गरकथः चक्रार चरितं महतः ||
श्रीकामकोटिप्रकोटो महादेवो गुरूचरः || २५ ||

सदा व्यासाचलमित्या चबनव्यासाचलमित्या:
तेने श्रीभगवत्पादचरितं हयावाकः || २६ ||

संख्यास्मातैव व्यक्तिकल्पारमित्या: सुधीः ||
माधवो यं परे प्राणुविचारण्यं विपश्चितः || २७ ||

स्वप्नन्ये माधवः स्तूति प्राळयं व्यासाचलमित्या:
धन्यो व्यासाचलो धन्यस्तत्कुलक्रिया इति स्तुतम् || २८ ||
कार्तिकोबिन्दांश्चौषधीपि केरिलो व्यासाकरूः
व्यासाचलेशः यः स्तूति शाङ्गः चरिते स्वके || २९ ||

"सर्वमाणस्य बन्दे व्यासाचलमित्या कविम्
बुद्धव शाङ्गाचार्यसंतोषकार्यसिद्धिनी यतः || ३० ||

अर्थुत्तमं कार्यदेः व्यासाचलस्योक्तिविलम्
अर्थःसूतमादातुं न समर्थ्" इति स्तुतम् || ३१ ||

सदाशिवायज्ञोऽगुरुणां रामालिकां
विश्वाचिन्ताविश्वाचिन्ताय प्रकटेदाशृंचे मनोहारम् || ३२ ||

आश्वास्यस्यवद्यग्रंथस्य दूरणां न्युनामिथवेः
शाङ्गः चरितं ज्ञातं सदाराग्नानव ततस्ततः || ३३ ||

सास्त्रव्य: सदानन्दः चिंचित्तासो वतीश्वरः
पालश्लेषय विजये राममायलोकः || ३४ ||
प्रयम आस्वादः

रक्षालेश्वरीनिवाससुत्सचूडामणिमवी ।
विद्वानां विज्ञानार्थः सचिदानन्दसंस्करयः ॥ ३५ ॥
एते चानये सङ्गीतनुदियकृ तिकृ तिकृ कथामः ।
कथेयं विस्तृतांशेन भिन्नते तत्र तत्र ह ॥ ३६ ॥
सारं वक्षयिवे हृद गते, श्रद्धाचरे यथा ।
प्राकृतस्तुसुधिक्रिया न तथा इत्यर्थप्रदेह ॥ ३७ ॥
व्यासेक्षमौनिपत्तवतादृ भक्तिज्ञानोपपत्तिः ।
सुकृत्यो रक्षिता: सम्पूर्णं विनेभक्षार्योपनमः ॥ ३८ ॥
स्यताप्रकृतं वासोभूणामं कथानकमः ।
भिषये रूचिविविध्यात् सत्यं तेन न भिषये ॥ ३९ ॥
विभिन्नं तत्कथावस्तु चात्र संकृत्यते मया ।
विभागमेवपि चरितक्रमवसूनिरूपणं ॥ ४० ॥
अविभावं श्रये मार्गः गुरुवर्यः: प्रदर्शितम् ।
सदाश्वतत्वमोदार्ज्जनैं दीर्घं तदुत्किमिः ॥ ४१ ॥
कल्यं भगवद्यदान, कहित: प्राणवाक्षुभि: ।
कुठ्ठीयामऽमलितः प्रथिते: स्थोपकिततुः ॥ ४२ ॥
पूर्वार्थार्थसांग्रहः ।

यदवसेवकवादोऽं समेदं विद्वेद्याविद्वेदति सूर्यातुः ।
तदक्षत्रमोन्नतमत्तत्रदितियं परमानन्दमयं पदं श्रयेयमः ॥ ४३ ॥
क्षतप्रदन्तपदः प्रभुदृढ्यायामपादमुद्भूमिनमुदमः ।
कहितेन्द्रवं कुपासनुवं कहिये कच्छन देशिकं विनिद्रमः ॥ ४४ ॥
कमळकुचकुमकुकुमकणकितिरः स्थलम्यागायोगम् ॥
कर्मवै सुरभिरिण महान्तं कहणां छद्धे कविं पुराणम् ॥ ४५ ॥
गहड़ाङ्गभूरामिनिपौड़रूपाङ्गकृतिन्नीविद्वता कृति ॥
चतुरानन्दमध्यायम् कामं चतुरान्नायक्षवावः सदापि ॥ ४६ ॥
कुशक्रभवाक्षांशपालिक्रमाचार्यकसिद्धसत्तददम् ॥
शमक्तमस्तर्नजीसायां शरणं यामि बनियंप्रमेयम् ॥ ४७ ॥
बहुमित्रसहितीशापापापसाधनियमरोध्यसत्ततायम् ॥
महदश्रिकतरात्मन्त्रधारकं मनसा शक्तिमूप्यमि सहीखितम् ॥ ४८ ॥
पवनकुलकाशस्त्रवायर्यं प्रभवादेव पराहतसारशायम् ॥
प्रणामायि पराशारं मुनीशं प्रचर्यकसिद्धीप्रकाशम् ॥ ४९ ॥
निगमानपि योडक्षाचाचुबधं व्यभिचारदास्ताधापि यं पुराणम् ॥
र च सायकतेन ईस्ति में सकलमहायशरोगुरविविधायम् ॥ ५० ॥
जननीजेतादिवं च्यवनं यो जगतो नात्रवदातमविदं विप्रस्वयंः।
अनहंतमहं तमात्मकं भगवतं शुकमाश्रये प्रशाश्तम ॥ ५१ ॥
अभियुज्जयप्रवीभुवुप्तवादनं अपदनयादिनिकारसिद्धनतं ॥
वत्य गौडपदारं फणीशामयमाचार्यकपिण्डितानं प्रपधे ॥ ५२ ॥
हरितपहरंश्चितू पुरस्मायांसौभितन्त्रन्त्रकुत्रवक्षमा ॥
जयतादुरपरेतमालाधामा जयमोक्तिमुनि स चत्रनामा ॥ ५३ ॥
सतंतं निगदनः सेनं योड़सौ जय गोकिंद जय्यतं सुतिमेकाम।
श्रीतमोनमंथदन्त्यावादे जयमोक्तिमुनि तदादुरेनम ॥ ५४ ॥
“नारायणं परोक्षयुक्तं अश्वंदमयगंथं भवम् ॥
अण्डस्यान्तितलमें ठोका: सत्तीपंच मेदिनी ॥ ५५ ॥

संभाषण। स्थलवेदं जगतुः, तत्स च स्थिरति चिकित्सः, मरीच्यादीनग्रे। स्थलं प्रजापतिनः, प्रकटिक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोऽक्षम। ततोऽत्माः सनकसननन्दनादीनुपाध्य निर्दृष्टिक्षणं धर्मं ब्राह्मचार्यस्माक्षणं ग्राहयामास।

इत्यियो हि वेदोऽक्षम धर्मं: प्रकटिक्षणं निर्दृष्टिक्षणं जगताः स्थिरतिकारणम्। ब्राह्मणाः साक्ष्याद्वयनिःश्रेष्ठेऽस्तुः। स धर्मेऽ ब्राह्मणाशैवेत्विभव॥ प्रकटिक्षणं प्रतिनिधिः अनुशासनं नागरायणस्य विष्यं:। भौमस्य श्रवणं ब्राह्मणांक्षय रक्षणं देवक्यं वसुदेवादेशेऽरुप्ता कृष्णं:।

इति श्रत्वोऽक्षर गीतात्मायारुपबिधारिः। तेनेऽपि सदा सुप्रक्ष्यते भौमस्य भूतात्माग्रीवाः नित्यशुद्वुद्युपूर्वस्मापोपि सनं, स्मायाया देववानिः, जात: इव च लोकाद्वऽक्षमं कुलेऽरुप्तं रक्षये गतम्॥ ५६॥

भगवनतिरिक्षृपूमी धर्मस्तिक्षणं कृपात इति॥ ५७॥

धर्मेऽक्षरं च ज्ञातात्मायां च चालोक्यं भगवतो जनम॥

ब्राह्मणीं विद्वेदाक्षरं च ज्ञातात्मायां च च चालोक्यं भगवतो जनम॥ ५८॥

आशुरमात्रा लक्ष्णं कुरुते बलसुब्रहं यदा ग्राहिः॥

धर्मस्य, तदा बलवान्व वीरस्त्राजयते भगवान॥ ५९॥

ब्राह्मणवतुनिविद्या अभ्रां बुद्धिमोहक्षं परत्र:।

मतिमेजजननदश्का ब्राह्मणायं यदा जाता:॥ ६०॥

वैदिकपीतिनस्तवं भवेदवुपूर्वस्मापोपि सनं, स्मायाया देववानिः, जात: इव च लोकाद्वऽक्षमं कुलेऽरुप्तं रक्षये गतम्॥ ६१॥
श्रीराजेंद्रस्वामी कलिन्यकतमखर्जुपरम्परा
कलिन्या कलिन्यक विनोद, द्राक्षिक, गणित, ज्योतिष, वीणा आदि प्रबंध 
जपाहोमतपी प्रामणों, धार्मिक तत्त्व, सम्प्रदाय 

जिनसिद्धान्तानुसार, वह तीन सप्ताह सम्पन्न था। श्रीराजेंद्र सारस्वत, श्रीधर 
शिल्पी शास्त्रीजी श्रीधर विपणन एवं प्रसंगित 

जगदीशकुंजपालमृतानुमोदनकिसानंतरक्रमम्।
श्रीनिदिष्य गुरुं पूर्वें गण्डुन्त गणितक्षणे च महान विद्वान कन्या || ६४ ||
अवश्य धुरान परावें पूर्वें विधिविधिक्रियानुसार, निचोदवारम्।
स्वयमवर्तीय धुरारायाकृतिः श्रीशिवारामणो विचारम् || ६५ ||
उदभूतान्तर मिताल्हिमयो मदभाजिं सुखिया क्रियायोग्ये।
शिशुपर्यात्तांतरमुनुसुभायं स श्रमं शंकराचार्यिकं। शुमोग्यम् || ६६ ||
कदारिचित्रित्वया पृष्ठ्याप्रकाशक्षिप्रिनोचन:।
भविष्यलक्ष्योत्पतिश्रद्धानुसन्धान ह।
श्रीवे रहस्ये गदितं समारोहं शस्त्रगुत्तम || ६७ ||
' पापेकामृतनिर्दातान्नवित्ततान्त सत्वकामुक।
वर्णाश्रमपरिधानं वर्णंवर्त्तवणू जनान || ६८ ||
कल्याणेः मज्ञानानंतरं दश्याकुमोहतस्वितं ||
मदंशाजं देवेशि कल्याणं पत्थरवहं || ६९ ||
केरलेशु तदा विप्रं जनवामि महेश्वर।
तस्येव चरितं तेजस्व व्यामिशु श्रणु हैलजे || ७० ||
कल्याणदिव्या महादेविम साहसहितयत्यपरम्।
सारस्वतास्त्या गौडा मिन्नाः कर्णाजिना द्विजा: || ७१ ||
प्रथम आश्वाद:

आममीनाशणा देवि द्यायोर्तनायत्त भासिनः।
औरः विविधनिल्या भविष्यति महीतलेः॥ ७२ ॥

शब्दार्थवानकुश्या: तत्तककर्षणबुद्धयः।
जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता मीनासनिरति। कठी॥ ७३ ॥

वेदबोधितवाक्यानां अन्यथेय व प्ररौढः।
प्रवश्चावकुश्या: शत्मूर्ति। कठी युगे॥ ७४ ॥

मित्रा: शाश्वमहाराजोऽ: अन्वतोष्णिदिनोस्मिवे।
कौमव परमं श्रेयो नैवेशः फल्गायकः॥ ७५ ॥

इति युक्तिपरमानुपश्यायः दृश्यन्ति च।
तेन श्रोतः: कुञ्जचार्य: कर्मसारः भवन्ति च॥ ७६ ॥

तेषामुलातनार्थेऽ सुजातीयो मंदेशाः।
केलेश्च शाश्वसः चिप्रपत्यां मंदेशाः।
भविष्यति महादेविः शाकरास्यो द्विजोभकः॥ ७७ ॥

कौमेऽभविष्योर्च च देवाकांक्षंतः।
वायुः पुराणवतः निदिष्टः: शाकरः: स्वयम्॥ ७८ ॥

'कठी रूद्रे महादेवो थोकानामीशरः पर:।
स देवता भवेन्नाति देवतानां च देवतम॥ ७९ ॥

करिष्यवव्यवां सं शाकरो नीवतोहितः।
श्रौतसार्वस्तुनितिः भक्तानां हितकामया॥ ८० ॥

उपदेश्यति तद्रू ज्ञान शिष्याणां भवसंज्ञितम्।
सर्वदेश्यामां वर्ष सर्वसामाच्छ न दर्शिनात॥ ८१ ॥
|| द्वितीय आस्वादः ||

शिवगुरुपाठ्या।

महिमाननीयचरितं द्वारं महिमानमोद्वियमहिमालयभूतः।

अन्ततरभूतमत्ततन्त्रतं भवन्तारणं किमपि वस्तु मुद्दः॥ १॥

स्वाण्डैः ककुमि विभाति दक्षिणस्यं देशं: कौऽयथ सुन्द्रि केरलामिघानः।

पूर्णश्रीविनितदिविस्तुपुरे: पुराणान्त्येको: विम्मामेचः श्रुतिविदितोरूपस्यधिरत्र॥ २॥

यस्याध्ययामगमयन्ति नित्यिथारां संपूर्णाः सुरुचिकरेरुप्रुहानाः।

तत्र दृष्टि सरसा वहः सुन्द्रपा लोका इत्यगमयस्यहलिमारः॥ ३॥

निघा महुदृश्या चेति तत्र नभै विभाजतः।

निघायां सम्बन्धरूपं भास्ते शालुरास्यं।॥ ४॥

नावषेष्ट्रं हि तत्त्वा हि तीरे दीप्यति मुक्तिम।

वरणं पद्यानामस्य शुचन्त्रयापवनम॥ ५॥

चूर्णिति चापरा: प्रावा तीर्योमुन्योन्दिः।

अतिस्वत्त्वजना चते पुण्यान् बहुसु कथायान॥ ६॥

कृद्धामात्रवै तीरे तत्त्वा: पावनपावसः।

कविध्रेशो महानाति काव्यविदि सुबिश्वतः।॥ ७॥

सर्वशास्त्रीयनियमः सर्वशास्त्रविशार्डः।

सर्वशास्त्रवैः शाल्तेरविज्ञे विम्मात्रेत्॥ ८॥

कबिध्विधित्वदिह निर्द्विधिदिने विद्याहिराज इति विश्वतनामचेतः।

रुद्रो यथा दिन्निमल्यमन्यात्तरीतुकामो यथपुत्रामल्पितां समरोपयसः॥ ९॥
श्रीशारद्याविजयमकरणदसारे

पुनोदभवतस्य पुरातपुरुषः सुग्रहतोजाः शिबमुर्ग्धभिष्यः ।
झाने शिवो यो वचने गुस्ततपयान्वर्नामाक्षत वद्यर्गंशः ॥ १० ॥

सं श्रद्धाचारी गुरुगोपेशाती तत्कार्यकारी विष्ठिताजमोजी ।
सायं प्रभातच इतिहासेशि ब्रतेन बेदं निजयाग्नीश ॥ ११ ॥

वेदेष्वरलेखः विष्ठितेद्रेः शिष्यानुगारी गुरुराह तं स ।
अपाठे मतः सपइन्द्वेदी व्यञ्चारि काठो बहुत्यागाते ॥ १२ ॥

अर्थार्थवोणजनानखः हि विचार एष तचापि विष्ठितहर्कमविष्ठितानहेतोः ।
तत्राधिकारमभिगच्छति सदित्यीः क्तथा विष्ठितमिति वेदविदां प्रवादः ॥ १३ ॥

एवं गुरु वदति तजनको निलंशः आगच्छदत्र तनयं खरागं गुहेशः ।
तेनालूनीय बहुलं गुरवे प्रदायच वितं निकेतनमनाचि गुहीरतििशः ॥ १४ ॥

बेदे च शाखे च निरीश्व बुद्धि प्रश्नोच्चारदावपि नैण्याणि ताम् ।
द्वारवा तुतोपातितरिता पिताभर्स्य स्वत्समुखा या किमु शाक्तो बाप्तु ॥ १५ ॥

कन्यां प्रदातमनसो बहुगोपपि विष्ठितरन्निदिं प्रति युगुणप्राशार्काचः ।
पूर्व विष्ठितसमयापि तत्सं गैहं सम्माचारविनिक्ष भूमुक्ष सरीरकोमि ॥ १६ ॥

बहुरच्छ बहुच्छ भक्ति सत्य देसे कन्याप्रदातु परीश्व विष्ठितप्रज्ञम् ।
कन्यामायचत सुताय स प्रियवक विष्ठितमन नन्दविष्ठितकल्यम् ॥ १७ ॥

विष्ठितिराजमन्नविनम्नात्माधियो विन्दुलयं व्यत्तुमनम्मिश्यम् देवम् ।
उदाह शारदविधिना विष्ठिते गुढ़े पी तौ समुदं बहुमवपपुरुसाकामि ॥ १८ ॥

अमुननधाइत महत्त्वायाग्नानं कतृं विष्ठितकुशलेः । सहिते द्रिजेशः ।
तत्त्वकलेः यदनाहितह्यवाहः स्यादुंतरेषु विष्ठितेष्यपि नाधिकारी ॥ १९ ॥