DANDT
7. Tiled ter

$$
\text { Oricinh } 1835
$$

# DAŚA KUMÁRA CHARITA, 

OR

## ADVENTURES OF TEN PRINCES.

A SERIES OF TALES,<br>IN THE ORIGINAL SANSCRIT,<br>${ }^{B X}$<br>SRÍ DANíl.

EDITED BY

H. H. WILSON, M.A. F.R.S.

MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, AND OF THE ASIATIC SOCIETIES OF CALCUTTA AND PARIS ; OF THE IMPERIAL ACADEMY OF ST. PETERSBURGH, AND OF THE ROYAL ACADEMLIES OF BERLIN AND MUNICH ; PH. D. IN THE UNIVERSITY OF BRESLAU, AND BODEN PROFESSOR OF SANSCRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD; \&C. \&c. \&C.


LONDON:
PRINTED FOR THE SOCIETY FOR THE PUBLICATION OF ORIENTAL TEXTS.

SOLD BY
MADDEN \& MALCOLM, 8, LEADENHALL STREET.


## LONDON:



## DAŚA KUMÁRA CHARITA.

## INTRODUCTION.

The Daśa Kumára Charita, or "Adventures of the Ten Princes," has been selected for publication on account of its manifold claims on the attention of the cultivators of Sanscrit literature.

It is scarcely necessary to remind Sanscrit students, that the works hitherto published, conformably to the general character of Sanscrit composition, have been almost exclusively written in metre; and that the only specimens of prose which have been placed within their reach are the narratives of the Hitopadeśa, the occasional dialogue of the dramas, technical works on law or grammar, or Scholia on metrical texts. A continuous and standard prose composition is still wanting in printed Sanscrit literature, and the want is now supplied by a work written in a highly cultivated style, but entirely in prose; a work of deservedly high reputation among the learned of India, and one presenting various objects of interest to the scholars of Europe.

The style of the Daśa Kumára Charita is of that elaborate description which has induced native scholars to ascribe to the work the denomination of a Kávya, or Poem. It is not uniformly, however, of a poetical elevation; and although passages occur in which, from the use of compound words of more than ordinary length, from a complicated grammatical structure, and from a protracted suspension of the governing term, it may be somewhat difficult to discover the precise meaning; yet in general the language is intelligible as well as elegant, and can occasion no great embarrassment to a
practised scholar, while it affords him a useful example of classical prose composition.

While the language of the Daśa Kumára Charita is recommended by its general character, it furnishes also, in some of its peculiarities, an advantageous opportunity for the study of a portion of Sanscrit Grammar, of which examples are not often multiplied, particularly in metrical works. Although not written, like the Bhatti' Kávya, purposely to illustrate grammatical forms, yet the writer particularly affects the use of derivative verbs, and presents a greater number of causal and desiderative inflexions than can be found in any other composition. Whether he, at the same time, purposely omitted the different tenses and persons of the intensitive or frequentative verb, tradition has not recorded ; but it is very remarkable that, amidst the copiousness of the forms specified, the inflexions of the frequentative verb do not appear. Such fancies as the exclusion of certain words or grammatical forms are not unknown in Sanscrit literature, especially at the period at which this work was probably written; a period at which, although not yet wholly corrupted, an elaborate and artificial style of writing had begun to supplant the simple and more elegant models that had been furnished by the writers of the school of Kálidás.

Tradition affirms the contemporary existence of Dandid, the author of the Daśa Kumára Charita, and Bhoja Deva, Raja of Dhár, the celebrated patron of men of letters at the end of the tenth century. The internal evidence of the work is not at variance with the traditional date, for it describes both the political and sucial condition of India at a period anterior to the Mohammedan conquest, and no mention is made of the Mohammedans, except as merchants or as navigators, or rather, perhaps, pirates, in which capacities the Arabs are likely to have been known to the Hindus before the establishment of the slaves of Mohammed Sám at

Delhi, and the desolation of Ujayin, in the immediate vicinity of Dhár, by the second of the dynasty, Altmash. In truth, the perfect preservation of the political divisions of Central India, and the consistent delineation of manners unmixedly Hindu, might warrant the attribution of a still earlier date, but that this is opposed by tradition. The style would not be incompatible with an earlier æra, as it is not more elaborate than that of Bhavabhúti, who wrote in the eighth century, although it bears, perhaps, a closer affinity to that of parts of the Mahánátaka, a drama ascribed to Bhoja himself.

In contradiction, however, to the date usually assigned to the work, or to any earlier æra, we have one internal proof that it is later even than the reign of Bhoja, for the last of the stories relates to a prince who is said to be a member of his race-the Bhoja vanśa-implying, necessarily, the prior existence of that prince. This would be fatal to the evidence of the tradition, as well as of the general tenor of the composition, if there were not a possibility that the story in which the Bhoja vanśa is alluded to is not a part of the original work. It is universally admitted that the Daśa Kumára Charita was left unfinished by the author, and no specification is to be found of the point at which it terminated. The story in question ends abruptly, and would so far confirm the general admission, being in that case Dandi's own composition: but the style undergoes a change, and the language is less elevated, and the incidents are more diffusely narrated. These considerations suggest some doubt of the genuineness of this portion of the work, although they are not sufficient to justify a conclusive opinion. If the work be, as it stands, the composition of Dandid, he must have flourished some time after Bhoja-not long, however-and in the time of some of his immediate descendants, as the mention of the Bhoja vanśa is clearly intended to be complimentary. This would not be incongruous with the priority of the author to the Mohammedan
conquest ; and we shall perhaps be not far wide of the truth in placing his composition late in the eleventl or early in the twelfth century.

A work on Alankára, or Rhetoric, the Kávyádarśa, is also attributed to Dandid. It is not often met with, but there is a copy in the Bodleian Library. It is not of great extent, but the rules are illustrated by examples, taken, it is affirmed, from different authors: unluckily the authors are not named, and it would be a work of time and labour to identify the passages cited: apparently there are some from the Mahábhárata and Rámáyan̂a, and from the writings of Kálidása, but there is nothing sufficiently ascertained to warrant any inference of the date of the composition.

The date of the Daśa Kumára Charita is not the only circumstance connected with it of a questionable character. The very name of the author suggests an uncertainty. Dandi properly designates a "staff" bearer," but is commonly applied to a sect of religious mendicants, who profess to be the spiritual descendants of Sankara Achárya, a reformer of the eighth century, and who are so termed because they carry a slender dañd, or wand. Many of the order have been literary characters; and it is not impossible that one of them may have amused his leisure with inventing the stories in question, however inconsistent with his religious meditations, The work would thus be that of $a$ dandi, not of Dandi ; but it is not generally so considered, Dañdi being ordinarily regarded, in this instance at least, as a proper name, and associated with the usual honorary prefix, or Sri Dan̂di.

The Daśa Kumára Charita, as universally recognised, not only ends abruptly, but begins in an equally abrupt manner, introducing the reader at once to persons and events with whom he has no previous aequaintance. This defect is supplied by an Introductory Scction, the Párva Píthika,
or Preliminary Chapter. This Introduction is commonly ascribed to Dandi himself; but as it is somewhat less ambitiously written, and as the incidents related are, in one or two cases, briefly repeated in the body of the work, and with some contradictions, doubts have been started as to the accuracy of the attribution. If not the composition of the same hand, it must be one of nearly the same time and the same school, and may be regarded as the work of one of the author's disciples. Its general congruity, however, with the acknowledged composition of Dandí renders it not improbably his work.

The same is not pretended of the Sesha, or Supplement to the Charita, a continuation and conclusion of the stories. This is the avowed composition of Chakrapáni Díkshita, a Mahratta Brahman, and is written in a style which aspires to surpass that of the original. While, however, more laboriously constructed, and, in consequence, more difficult of interpretation, it falls very far short of its model in purity and vigour ; and, as the narrative is puerile and meagre, it offers nothing to repay the trouble of its perusal. It is of considerable length, and on that account, as well as of its want of interest, it has not been thought desirable to perpetuate it by the press.

The introductory portion of the Dasa Kumára Charita has been twice remodelled and arranged, in an abbreviated form and in verse. One of these versions was made by a celebrated Daklini writer, Appa or Apyaya Díkshita, the author of a standard work on rhetoric, the Kuvaláyánanda. He was patronised by Krishn̂a Raya, Raja of Vijayanagar, in the beginning of the sixteenth century. This abridgment was printed at Serampore in 1804, along with the Hitopadeśa and the Satakas of Bhartri Hari. A similar metrical abridgment of the introduction bears the name of Vináyaka, but nothing more is known of the author. Both these abridgments are exceedingly inferior to the original in style
and in intcrest. Ncither contains more than two hundred slokas, and they are both too much compressed to allow of any detailed description of the incidents narrated in the original : the narration is consequently scanty and dull, and not seldom obscure.

A writer who calls himself Mahárájádhirája Gopinátha has undertaken the bolder task of correcting or amcliorating (Sansodhanam) the text. Like the two preceding, his introduction is in metre, and in three sections, but they contain six hundred and seventy-nine slokas, and are thercfore much more diffuse. In the body of the work the author reverts to prose, where his so-called improvement-really a disfigurc-ment-consists in the occasional amplification or explanation of the incidents of the original, the text of which, with such occasional interpolations or substitutions, is given without any alteration. The story is also carried on to completion.

There is also a Commentary on the text of the Daśa Kumára by Siva Ráma Tiwári, a Brahman of Benares. It is not without utility, as explaining a few unusual terms, but it is less comprehensive than could be desired.

The subjects of the stories of the Daśa Kumára are thosc taken from domestic lifc, and are interesting as pictures of Hindu society for centuries probably anterior to the Mohammedan conquest. The portrait is not flattering : profligacy and superstition seem to be the characteristic features;-not, in general, the profligacy that invades private happincss, nor the superstition that bows down before imaginary divinitics, but loose principles and lax morals, and implicit faith in the power of occult rites and magical incantations. The picture does not want some redeeming traits, and the herocs are described as endowed with enterprise and hardihood, with inviolable devotedness to their friends and kindred, and with tender and constant attachment to the objects of their affection. The opportunities which are afforded to the youth of
both sexes of forming connexions are of remarkable facility ; and the absence of any intimation that the bonds which are so easily contracted are to be considered of brief duration, gives a character of respectability to the very informal unions which take place. The parties however, it must be remembered, are of those classes-the regal and military-among whom marriage by mutual consent, the Gandharba viváha, is a recognised legal compact.

The work presents a great number of names of cities and principalities, of which few vestiges remain. They are to be found, however, in the Puránas, in the travels of the Chinese in the fourth and sixth centuries, and in the records of the Rajput states; and no doubt define the political divisions of the country which subsisted from a remote period until the subversion of the whole by the tide of Mohammedan invasion. In this respect the work may be considered of historical value, as adding contemporary testimony to the correctness of the political position of a considerable part of India, as derived from other sources of information. A brief sketch of the substance of the stories will best illustrate the light which they are calculated to reflect upon the social and political condition of India during probably the first ten centuries of our ærà.

The introduction to the Daśa Kumára brings us acquainted with Rájahansa, king of Magadhá, or South Behar, the capital of which is Pushpapura, another name for Pataliputra, the ancient Palibothra and modern Patna, the identity of which, generally admitted, has been recently confirmed by the discovery of the course of the old bed of the Són river, which united with the Ganges in the immediate vicinity of the city, conformably to the statement of Arrian, that Palibothra was situated near the confluence of the Erranoboas (the Hiranyabáhu, a synonym of the Són) and the Ganges. For this conclusive evidence we are indebted to Mr. Raven-
shaw, of the Bengal Civil Service (Memorandum on the ancient bed of the Són, J. As. Soc. B. No. 158). 'The term Pushpa-pura, the Flower-city, is synonymous with Kusumapura, and is essentially the same with what should probably be the correct reading, Pátali-pura, the Trumpetflower city. A legend as old as the eleventh century, being narrated in the Kathá-sarit Ságara, published and translated by Mr. Brockhaus, has been invented, to account for the name Pátali-putra; but this has evidently been suggested by the corruption of the name, and does not account for it. That Patna was called Kusumapura, the Flower-city, at a late period, we know from the Chinese-Buddhist travellers, through whom the name Ku -su-mo-pu-lo became familiar to their countrymen.

Rájahansa, having engaged in warfare with Mánasára, the Raja of Málava (Malwa), was, in the first instance, victorious, but was finally defeated, and obliged to take shelter in the Vindhya forests, where his wife gave birth to a son, Rájaváhana. The Raja had three hereditary ministers (Kulá-mátyas)-a peculiarity in the tenure of office under Government, of which the modern history of Hindu princes affords examples-named Dharmapála, Padmodibhava, and Sitavarmá. Of these, the first had three sons, Sumantra, Sumitra, and Kámapála; Padmodbhava, the second, had two, Susruta and Ratnodbhava; and the third, Sitavarmá, two, Sumati and Satyavarmá. Of these, Kámapála, whose habits were dissolute, Ratnodbhava, who was curious of foreign travel, and Satyavarmá, who was of an ascetic temperament, withdrew from court, and wandered about the world; the other four remained with the king, and, upon the death of their fathers, succeeded to their stations. They partook of their master's fortune, and attended him in his retreat; and when the prince Rájaváhana was born, they also had each a son: Sumantra had Mitragupta; Sumitra, Man-
tragupta; Susruta had Visruta; and Sumati, Pramati. During Rájahansa's forest abode, also, there were brought to him or to his queen, on different occasions, five other youths, making, with the sons of the four ministers and Rájaváhana, the Ten Kumáras. Three of these were Arthapála, Pushpodbhava, and Sornadatta, the sons, respectively, of the absent ministers, Kámapála, Ratnodbhava, and Satyavarmá ; and the other two were Apaháravarmá and Upaháravarmá, who were the sons of Praháravarmá, the king of Mithilá or North Behar, and friend of Rájahansa. Coming to the succour of his friend, he had been involved in his misfortune, and, attempting to regain his country with the reliques of his force, he had been attacked by the foresters, the Savaras, and lost his baggage and attendants. His two children also fell into the hands of the barbarous tribes, and one of them was about to be offered as a victim to Chandi, when he was saved by the timely interposition of a Bralman. The sacrifice of human victims by the tribes inhabiting the hills and forests of South Behar is often alluded to in the fictions of this date; and the practice, we know, still prevails among some of them, although it seems to have been driven farther to the South, being most prevalent among the Khunds of Gumsir. It is not long since, however, that proofs of its existence on the frontiers of the Jungal Mahals were brought to the knowledge of the British functionaries.

The nine boys thus assembled were educated along with the prince, and became his constant associates. The particulars of their education present a curious detail of what were considered, no doubt, essentially princely acquirements. The use of various tongues, skill in arms, and the management of horses and elephants, acquaintance with tradition, with the rules of polity, with rhetoric and logic, and with
music, are qualifications sufficiently appropriate; but we should scarcely have expected to find the list extended to metaphysics, law, and the Vedas, and still less to astrology, medicine, magic, to proficiency in games of skill or chance, and dexterity in thieving; yet such is the author's beau ideal of princely training, and his narratives exhibit the practical application of those accomplishments. It is worthy of observation, as part of the internal evidence of the date of the work, that, besides the specification of the Vedas, Itithása, and Puránas, the writings of Kautilya, more commonly called Chánakya, and the Kámandaki, are specified as the authorities for the science of Níti, or polity.

As soon as Rájaváhana and his associates had attained a sufficient age, Rájahansa, in obedience to the injunctions of a pious Brahman, allowed them to set off to see the world. They departed together; but, in the course of a few days, Rájaváhana was induced by a stranger Brahman to leave his companions privately, and assist him in obtaining the sovereignty of the subterranean regions, or Pátála. The enterprise succeeds; but when the prince returns to the spot where he had left his friends, they are all gone. Alarmed by his disappearance, the youths had taken different directions in quest of the missing prince, and hence they severally met with separate adventures, the relation of which, when they at last find Rájaváhana, constitutes the matter of the Daśa Kumára Charita.

The first whom prince Rájaváhana, roaming in search of his friends, encounters, is Somadatta. This youth has been instrumental in releasing the daughter of the Raja of Ujayin from the hands of the Raja of Láta, to whom she had been reluctantly conceded as a bride by her father; and has defeated the forces of Lata, and killed the king in single combat ; in requital of which exploits the Raja of Ujayin gives
his daughter to Somadatta, and adopts him as Yuva raja, his colleague and successor. He is on his way with his bride to the temple of Mahákála, when he falls in with his prince. Mahákála was one of the twelve Siva Lingas, which were in high repute about the time of the Mohammedan invasion. The country of Lata was better known, apparently, to ancient than to modern geography, being the Lár or Larike of Ptolemy, and applied to the country south of the Nerbudda, and along the Tapti, corresponding with Nimaur and Kandesh.

While yet in company with Somadatta, Rájaváhana is joined by another of his companions, Pushpodbhava. This adventurer, in the course of his peregrinations, was surprised by the fall of a man from a precipice upon his head, who proved to be his father, the merchant Ratnodbhava, the son of the minister, the elder Pushpodbhava, who had been wrecked on his voyage from the island of Kálayavana sixteen years before ; and having, on that occasion, lost his wife, had been miserable ever since; until at last, unable to support his affliction longer, he casts himself from a rock, and is picked up by his son. Presently afterwards Pushpodbhava prevents a woman from burning herself, who proves to be his mother, and laving brought his parents together he conveys them to Ujayin. Here he falls in love with a merchant's daughter, whom he meets at the house of a friend, and she returns his affection. She is wooed, however, by the Prince of Ujayin, Dáruvarmá, and is apprehensive of his violence. By Pushpodbhava's advice, she gives out that her chamber is haunted by a Yaksha, an evil spirit, and that she will wed the person who shall free her from his presence. Dáruvarmá defies the goblin, and is visited by the damsel, when Pushpodbhava, disguised as a female attendant, beats him to death. The catastrophe is ascribed to the wrath of the spirit, and no further
inquiry is made: the ceremony of exorcism is performed, and Pushpodbhava marries the damsel. This story turns upon a superstition common in the East, and familiar to us in the adventures of Tobias, although in this case it is employed very coolly as the pretext of murder. Dáruvarmá is represented, however, as odious for his profligacy and tyranny, and the infliction of deserved punishment is considered as justificatory of the crime.

Rajaváhana resides for some time with his friends at Ujayin, when he beholds, at the festival of Kámadeva, Avantisundarí, the daughter of Mánasára, the conqueror of his paternal kingdom, but who had resigned his sovereignty to his son Darpasára. He again had gone to Rajgiri to perform austere penance, and had appointed his cousins Dáruvarmá and Chandravarmá in his place during his absence. The former of these, as has been just mentioned, has been killed, and Chandravarmá reigns alone. The princess and Rájaváhana are mutually smitten, and, through the contrivance of a friendly magician, are legally married in the actual presence of Chandravarmá, the viceroy being made to believe that the scene is a mere delusion. With this incident terminates the Purvá Píthiká, or Introductory Section.

The first section of the body of the work represents Rájaváhana as domesticated in the interior apartments of the palace as the husband of Avantisundarí. During their repose the prince and his bride are disturbed by a dream, and, on awaking, find the feet of the Prince firmly bound by silver fetters. The princess is imprudently vociferous in the expression of her terror, and the attendants echo her clamour so loudly as to alarm the guard, who enter and discover Rájaváhana. Chandravarmá commands Rájaváhana to be put to death, but the execution is prohibited by the interposition of Mánasára, who, although abdicated, exercises some influence
over his son's deputy, and has no objection to Rájaváhana as a son-in-law. Chandravarmá confines Rájaváhana in a wooden cage, and refers his sentence to Darpasára, who is engaged in austerities at Rajgiri, and in the meantime marches against Sinhavarmá, the king of Anga, and besieges his capital, Champá, a name still preserved by a village in the neighbourhood of Bhagalpur. Rájaváhana in his cage accompanies the march. Sinhavarmá, sallying from Champá, is taken prisoner, and the city falls into the hands of the victor; so does the Princess Ambáliká, of whom Chandravarmá is enamoured, and whom he determines to wed.

After the action, a messenger arrives from Darpasára, commanding that Rájaváhana shall be put to death without delay. Chandravarmá accordingly orders that while he goes to solemnize his nuptials Rájaváhana shall be brought forth to be thrown under the feet of a fierce elephant. While expecting the execution of the sentence, the chain falls from the feet of Rájaváhana, and becomes a nymph of air-an Apsaras-condemned to that form by the anger of a Muni whom she had offended, and picked up by Mánasára, a genius of the air, one of the Vidyádharas, to whom Avantisundarí had been promised by her brother. Finding, in one of his nocturnal peregrinations, that the lady had chosen another lord, Mánasára imposed the fetters on Rájaváhana, and caused his detection. The time of the nymph's transformation has now expired, and she takes her departure, leaving Rájaváhana at liberty, having been previously removed from his cage.

A clamour now arises that Chandravarmá has been killed. Rájaváhana, in the confusion, mounts the elephant appointed to crush him, strikes down the driver, turns the animal towards the palace, and invites aloud the brave man who has slain the tyrant to come to him for protection. The murderer accepts the summons, rushes through the crowd, springs
upon the elephant, and proves to be one of the Prince's friends, Apaháravarmá. They defend themselves valiantly against the followers of Chandravarmá, until intelligence is brought of the arrival of Sinhavarmás allies, with a host before which the troops of Ujayin have fled. Their safety, and that of the king of Champá, is now ensured. Among the allies of the latter, Rájaváhana finds all the rest of his old companions, and by his desire they severally relate to him their adventures.

Apaháravarmás story forms the subject of the second book, and is perhaps the best in the collection, being more rich than the others in varied incidents. Searching for the prince, he repairs to a celebrated hermit, Maríchi, to consult him where Rájaváhana is to be found. Maríchi desires him to remain at Champá, and he will hear of his friend, and entertains him with his own adventures, having been beguiled into the love of a courtesan named Kámamanjarí, who had wagered her liberty with another of her class that she would lead the holy man into folly. She succeeds, persuades him to accompany her to the city, wins her wager, laughs at her lover, and sends him back to his hermitage overwhelmed with shame and self-reproach. The story presents a curious picture of the pains taken with the education of public women. Not only were their health, their physical development, and personal beauty attended to ; not only were the graces of deportment and elegance of attire and ornament sedulously studied, but their intellectual training was an equal object of vigilance; and they were taught a variety of subjects calculated to heighten their fascination and strengthen their understanding. Dancing, music, and acting formed their profession, and they were also taught to paint, to dress delicate dishes, to compound fragrant perfumes, and to dispose tastily of flowers; to play various games; to read, to write,
and to speak different languages; and they were instructed superficially, it is said, in grammar, logic, and metaphysics. A remarkable picture is also drawn of the devices resorted to, to bring them into public consideration, many of which may find a parallel in the contrivances by which public performers in European countries are sometimes forced into popularity. Apaháravarmá, piqued by her cleverness, determines to humble the conceit of Kámamanjarí, and sets off to Champá.

On arriving near Champá, Apaháravarmá finds a man by the road-side apparently in great distress. He proves to be another victim of Kámamanjarí's arts, formerly an opulent merchant, but ruined by his attachment to her, and he is now an inmate of a Buddhist convent. He is called, from his ugliness, Virúpaka. He repents his abandonment of the faith of his ancestors, and is desirous of returning to it. Apaháravarmá recornmends him to remain as he is for a short time, until he shall be replaced in possession of his property, which he undertakes to recover. The incident is worthy of notice, as indicating the cotemporary existence of the Buddhists at the date of the work, and an additional confirmation, therefore, of its not being later than the tenth or eleventh century; as after that period notices of Buddhists by Hindu writers are rare and inaccurate.

Having proceeded into the city, Apaháravarmá enters into a gambling-house, such places being licensed under Hindu rule. Here he wins a considerable sum of money, and establishes his credit both for skill in play and for liberality, distributing half his winnings among the assistants. He then sallies forth well armed to perpetrate house-breaking, another of the accomplishments of princely education, but falls in with a young and beautiful woman, Kulapáliká, the daughter of Kuveradatta, who has run away from home to avoid a marriage with Arthapati, a rich merchant, to whom her
father has promised her, having previously betrothed her to Dhanamitra, also a merchant, but who has become impoverished by his munificence. He is still the object of Kulapálikás affection, and she is on her way to her lover when encountered by Apaháravarmá. He sympathizes with her distress, and conducts her to Dhanamitra, with whom he becomes united in most intimate friendship, and to whose union with Kulapáliká he engages to obtain her father's consent. In furtherance of this scheme they take Kulapáliká home, and with her aid plunder her father's house of every thing of value. They leave the damsel at home, and return to the house of Dhanamitra, plundering the residence of Arthapati on their way, and concealing their booty in a thicket.

The loss of property has the effect of suspending Kulapálikás marriage, and in the meantime Dhanamitra, by desire of his friend, takes an old leather purse to the Raja of Anga, and tells him that, having repaired to a forest to put an end to his life, in consequence of her father's refusing to grant Kulapáliká to him, he was met by a holy man, who withheld him from self destruction, and presented him with a purse, which, he said, in the hands of a merchant or a courtesan who should not have wrongfully appropriated the property of others, would prove a source of inexhaustible wealth-the purse, in fact, of Fortunatus. This he offers to the King, who not only declines to accept it, but promises to protect him in its safe possession. The story spreads, and its truth is confirmed by the return of Dhanamitra to his former profuse liberality, the funds of which are derived from the stolen property. Among others, Kuveradatta, hearing of Dhanamitra's recovered affluence, grows cold to Arthapati, and gives his daughter to her former affianced husband.

Shortly afterwards, Rágamanjarí, the younger sister of

Kámamanjarí, makes her appearance as a public performer, with great success and with unsullied reputation. She and Apaháravarmá become mutually enamoured, but their union is prevented by her mother and sister, who look upon Apaháravarmá as a pauper. The objection is overcome by his undertaking to steal the "inexhaustible purse," and give it to Kámamanjarí, provided she fulfil the condition of restoring their property to those whom she had reduced to poverty. Accordingly the Buddhist Virúpaka recovers his wealth.

Dhanamitra, acting in concert with Apaháravarmá, complains to the Raja of the loss of his purse, and after a time Kámamanjarí is called before the Raja and accused of the theft. At the suggestion of Apaháravarmá the crime is imputed to Arthapati, who is consequently banished, and whose property is confiscated.

Apaháravarmá, in a fit of extravagant bravado, attacks the patrol, and is taken prisoner. The charge of the gaol has lately devolved on Kántaka, a vain young man, who threatens the prisoner with eighteen kinds of torture and final death, unless he restores all the wealth he has stolen, and particularly the inexhaustible purse, which he is said to have carried off. The Raja, at Dhanamitra's request, promises him liberty if he will restore it. In the meantime Rágamanjari and the Raja's daughter Ambáliká have become intimate friends, and the latter is prepared to share the affections of Apaháravarmá. The latter has a rival in Kántaka, who flatters himself that the Princess loves him. He is encouraged in this belief by Srigáliká, the nurse of Rágamanjari, and emissary of Apaháravarmá, who also persuades him that the lines in his hand announce his elevation to the kingdom, and that if he could make his way into the interior of the palace, which adjoins the gaol, Ambáliká would wed him. Kántaka applies to Apaháravarmá, as a skilful house-
breaker, to help him, promising to set him free, but secretly purposing, as he informs Srigáliká, to confine him again and put him to death. Apaláravarmá consents, and makes an excavation under the prison walls, by which he and Kántaka might pass into the palace; but he takes an opportunity of killing Kántaka, in anticipation of the deadly project entertained by the latter, and proceeds alone into the apartments of the Princess. He finds her asleep, delineates his portrait on the wall, with a verse imparting a hope that she may not suffer the pangs of love by which he is afflicted, and returns to the prison. He then liberates the former governor, who was also in detention there, and, with his consent, makes his escape.

Ambáliká, on waking, beholds the drawing, and reads the verse, and is enamoured of the author. Her union with him is accomplished, when Chandravarmá besieges Champá, and, after the capture of the Raja, seizes the person of the Princess, and compels her submission to a public celebration of their nuptials. Apaháravarmá, having directed his friend Dhanamitra privately to assemble a party of citizens round the palace, passes into it in the garb of one of the attendants, and, as Chandravarmá attempts to take the shrinking hand of Ambáliká, approaches and stabs him. In the confusion he snatches up Ambáliká, and carries her to his friends, under whose protection he gains the innermost chambers, and prepares to defend himself, when he hears of the arrival of Rajíváhana, whom he joins in the manner above described. This closes the second section, constituting a large proportion of the whole.

In the third chapter the other son of the king of Mithila, Upaháravarmá, narrates his adventures. He had repaired to his own country, Mithilá, in search of the Prince, and thus met with a female ascetic, who proved to have been his nurse
who lost him in the woods in the manner related in the Introduction. His father, Praháravarmá, on returning, found his kingdom occupied by the sons of his elder brother, with Vikatávarmá at their head, and has been defeated by them and thrown into prison, together with his queen. Upaháravarmá determines to effect their rescue, and, through the agency of his nurse's daughter, contrives to win the affections of Vikatávarmás queen, offended by the dissolute manners of her husband. At the suggestion of Upaháravarmá she persuades the Raja, who is remarkable for his ugliness and deformity, that a mystical rite has been communicated to her, by which he may be transformed into perfect symmetry and beauty. He falls into the snare, and is murdered by Upaháravarmá, who then openly assumes his throne as the metamorphosed Raja. The intended change had been made the subject of previous report, and its possibility, through the power of magic, was not doubted-a probable illustration of the credulous superstition of the author's times. The belief of the ministers is confirmed, also, by Upaháravarmá's acquaintance with certain secret projects of his predecessors, which he had revealed to the Ráni as a preliminary condition of his transformation. They are all of an iniquitous tenor, and are reversed by Upaháravarmá, with the applause of his counsellors. Among these was the intention of defrauding a Yavana merchant of the fair price of a very valuable diamond which he has for sale-a notice which is interesting as a proof of the intercourse of foreign traders, Arabs or Persians, with India before the Mohammedan conquest. Another was, the purpose of taking off the Raja Praháravarmá by poison-a crime which justifies Upaháravarmá's proceedings. He sets his parents at liberty, and places his father on the throne, receiving from him the office of Yuva raja, in which capacity he commands the army sent by the Raja of Mithilá to
the aid of the Raja of Anga, and, consequently, meets with Rájaváhana.

The fourth chapter contains the story of Arthapála's adventures, comprising those also of his father, Kámapála, the son of one of Rájahansa's ministers, who had early disappeared from court, and who is now King of Kási, or Benares, which city Arthapála visits. We find the celebrated ghát Manikarn̂iká named; but instead of Visveswaru, the form of Siva now worshipped there, we have an older appellation, one found in several of the Furán̂as, or Avimukteswara. Arthapála encounters a man in deep affliction, and, inquiring the cause, learns that he is in despair on account of the danger of Kámapála, late minister of the King of Kási, who had been his benefactor. Having been struck by the strength and resolution of this man, named P'írnabhadra, in baffling and putting to flight an elephant by whom he was to be put to death for thieving, Kámapála pardoned him, took him into his confidence, and told him his adventures. Having quitted Pushpapura he came to Benares, where he beheld the Princess Kántimati, the daughter of Chandasinha. A love match takes place between them, the result of which is the birth of Arthapála, who is secretly removed and exposed in a cemetery, where he is found by Tárávali, a Yakshini, who carries him to the Queen of Rajahansa, as mentioned in the Introduction. The intrigue is discovered by the Raja, and Kámapála is seized, and is to be put to death. He makes his escape, and hides in the forests, where Tárávali, who had been his wife in two preceding births, when he bore the names of Saunaka and Sudraka, comes to his succour, and again becomes his bride. With her aid he gains unperceived admission into the sleeping apartments of Chandasinha, wakes him from his sleep, and intimidates him into acknowledging him as his son-in-law, and as Yuva raja.

On his death his son Chandaghosha becomes Raja, with Kámapála's assent, and on his dying early the latter inaugurates Sinhaghosha, the son of Chañdaghosha, as king. A faction is formed against the minister, and the prince is persuaded that he has caused the death of his predecessors, and will attempt his life if not anticipated. Kámapála is therefore seized, and ordered for execution. Púrn̂abhádra, in despair, is about to put an end to himself.

While Arthapála considers how he may rescue his father, a poisonous snake shews itself, which he, safe in his knowledge of mantras or charms, secures. With this he departs to where his father is led to his fate, and in the crowd throws the snake upon him, which bites him, and he falls apparently lifeless, the fatal operation of the venom being counteracted by Arthapála's magical powers. He is supposed to be dead, and is carried to his dwelling. His wife Kántimati, privily apprised, through Púrn̂abhadra, of her son's device, obtains permission to burn herself with the body, and a pile is constructed in the court-yard of Kámapála's house within an enclosure, into which Kántimati enters alone-peculiarities in the performance of the Sati unknown to the practice of later years. Kámapála, resuscitated and reunited to his wife and son, collects his friends, and puts his dwelling into an attitude of defence. The Raja, hearing of his recovery, besieges him. Arthapála constructs a tunnel leading to the royal palace, with the intention of carrying off Chañdaghosha: when half way through he comes upon a spacious subterranean chamber, where Manikarniká, the daughter of Chand́aghosha, had been secreted by her grandfather, who destined her to be the bride of Darpasára, the son of Mánasára, king of Malava, and had shut her up that she might not make a different election for herself. Chandáasinha had died, however, without accomplishing his object, and Manikarniká, with
her nurse and atten ints, had continued in their hidingplace, well supplied with all necessaries, but in other respects unnoticed, until she had attained a marriageable age. Arthapála, although he admires the princess, pursues his purpose, and, by the communication with the subterranean chambers, enters into the Raja's sleeping apartment, and carries him a prisoner back to the dwelling of Kámapála, who then administers the kingdom. The Princess is married to Arthapála, who becomes Yuva raja, and leads an army to the assistance of the King of Anga.

The fifth section relates the adventures of Pramati, who is here represented as the son of Kámapála by the Yakshini Tárávali, and not, as in the Introduction, the son of Sumati. Arthapála is there also called the son of Tárávali, while, as we have seen in the preceding narrative, he is described as the son of Kántimati. Either the author has been nodding, or the Introduction is the work of a different writer, who has been heedless or forgetful of the narrative of his predecessor. While on his journey Pramati is benighted in a forest on the Vindhya mountains, and, recommending himself to the protection of the local divinities, goes to sleep beneath a tree. While asleep he fancies himself transported to the interior of a palace, where a princess is sleeping among her attendant damsels; that he reclines beside her; that she awakes, and they exchange looks, but fall asleep again : when he wakes he finds himself still in the forest. There presently appears to him a nymph, who declares herself to be Tárávali, the bride of Kámapála, who had left his house in anger, and had consequently become an evil spirit for a twelvemonth. The term of her penance had expired on the preceding evening, and she was on her way to the neighbouring city of Srávastí, when she was arrested by Pramati's invocation, and conveyed him to the chamber of Navamáliká, daughter of Dharma-
varddhana, Raja of Srávastí. In the Lorning, before dawn, she brings him back to the forest, and then recognises him as her own son by Kámapála. She leaves him to seek his fortune, and he repairs to Srávastí to endeavour to obtain the hand of the princess. On the way he stops at a cock-fight, and there contracts a friendship with an old Brahman. He then proceeds to Srávastí, where, in a garden in the suburbs, he is noticed by one of the attendants of the princess, who has a portrait in her hand, which proves to be his own. It is the work of Navamáliká, who has delineated it in the hope of discovering the original, whom she has seen, as she supposes, in a dream. A plan is devised to effect their union. The old Brahman takes Pramati, in the dress of a female, to the Raja, and introduces him as his daughter, who has been betrothed some time, but whose bridegroom is absent. The pretended father therefore professes to go in search of him, and asks to leave his daughter in the care of the Raja, to which the latter consents. Pramati thus obtains access to his mistress. After a short time he contrives to make his escape and assume his own semblance, and returns with the Brahman as his son-in-law to claim his bride. The bride, however, is not forthcoming, and the Raja, to divert the dreaded imprecation of the Brahman, consents to give his own daughter as a substitute for the missing damsel. Pramati thus becomes the son-in-law of the Raja, and leads his troops to Anga, where he finds his prince.

Mitragupta next narrates his proceedings, in the sixth section, at Dámalipta, in the Sulma country, the king of which is Tungadhanwá. By propitiating Vindhyavásiní he obtains two children, a son and a daughter, on condition that the former shall be subordinate to the husband of the latter, and that the daughter shall annually exhibit her skill in playing at ball, in honour of the goddess, until she meets with her
destined husband, of whom she is to be allowed the free choice. She is called Kandukavatí, her brother, Bhímadhanwá. Mitragupta beholds the partime of the princess, which is described with singular minuteness of detail, and they become mutually enamoured, carrying on a communication through Chandrasená, the foster-sister of the princess, who is the object of the young prince's affection, but who is attached to a different person, one Koshadása. Mitragupta forms an intimate friendship with him, and devises schemes for their joint success, when he is seized by order of Bhimadhanwá, and thrown, fettered, into the sea. With the aid of a strong plank he floats until he is picked up by a Yavana vessel, apparently intimating an Arab ship. He has not changed his lot to advantage, and is about to be maltreated, when the vessel is attacked by another ship from the shore. Mitragupta encourages the crew to resist, and, being let loose, animates them to board and capture their assailant, the captain of which proves to be Bhímadhanwá. He is taken on board the Yavana vessel and confined, when a contrary wind rises, and carries the ship out of her course to a distant island, abounding with fruit and fresh water. They anchor, and Mitragupta goes on shore. He meets with a Rákshas, who threatens to kill him unless he answers correctly to the questions, What is that which is naturally cruel? What is the great wish of a householder? What is love? What overcomes difficulties? To which he replies severally, The heart of a woman ; A virtuous wife; Determination to possess; Intelligence ; and illustrates his replies by four narratives, of each of which a woman is the heroine. These narratives present some curious pictures of manners, and several incidents which are to be found in other compilations, particularly the third story, in which the wife of a merchant is made to appear, in the estimation of her husband and the Panchayat, or Council of the city, a

Dákini, or woman who obtains supernatural powers by an impure intercourse with the spirits of ill, who haunt the ground where the dead are buried. The point of the story is found in the first narrative of the Baitál Pachísí.

The Rákshas is pleased by the stories he hears, and promises Mitragupta his friendship. He is presently called upon to prove it. A brother Rákshas is seen in the sky, carrying off a female, evidently against her will. Mitragupta's friend ascends to the rescue, and the ravisher drops the damsel, who proves to be Kandukavatí. Mitragupta sets sail with her, and arrives at Dámalipta in time to save the lives of the King and Queen and all the chief citizens, who had vowed to starve themselves to death on the banks of the Ganges. He restores the Princess and her brother to their parents, and is gladly accepted by them as their son-in-law. Tungadhanwá is one of the allies of Anga, and Mitragupta has come to Champá in command of his troops.

The adventures of Mantragupta form the subject of the seventh chapter. He arrives at Kalinga, and goes to sleep on the edge of a lake bordered by a thicket contiguous to the burning-ground of the dead. He is wakened by a conversation between two goblins relating to a Siddha, an ascetic, who has acquired magical powers; and, curious to know what it means, follows them privily to where their master is seated, decorated with ornaments of human bones, smeared with ashes, wearing braided hair, and feeding a fire by dropping into it, with his left hand, seeds of mustard and sesamum. At his command the Princess of Kalinga, Karnalekhá, is brought by one of his ministering demons before him. The ascetic seizes her by the hair, and is about to cut off her head, when Mantragupta rushes upon him, and decapitates him with his own sword. He hides the head and hair in the hollow of a tree. The spirits present, wearied of the tyranny
and cruelty of the magician, praise the youth for his courage, and declare themselves his servants. He desires them to convey the Princess to her apartments, but she implores him to accompany her, and they are both carried into the palace, where Mantragupta remains undiscovered.

The King of Kalinga, Karddana, moves in the hot season with his family and suite to the sea-shore, to spend a few days encamped upon the sand. While amusing himself with songs and music and merry-making he is suddenly attacked by the flotilla of the King of Andhra, and, with his wife and daughter, carried prisoner to Andhra, leaving Mantragupta overwhelmed with despair. He hears, after a short time, that Jayasinha, the King of Andhra, wooes Karnalekhá to become his queen. A report, however, prevails that a Yaksha loves the Princess, and that unless he can be put to flight by a powerful sorcerer, the Raja's suit cannot be safely prosecuted. Mantragupta avails himself of the hint, and sets off for Andhra in the character of a magician, dressed in the tangled hair of the Siddha whom he had decapitated, and accompanied by disciples who spread his reputation through the country. The King soon hears of his fame, and applies to him for aid. After some pretended hesitation, he desires the Raja to plunge at midnight into a neighbouring pond, having previously had it dragged to remove all its living creatures, and surrounded it at some little distance by guards to prevent any one's approach. By doing this, and in consequence of the magic rites which he, the pretended sorcerer, has practised, he will issue forth with a person entirely metamorphosed, and such as the Yaksha will be unable to resist. With these instructions the pretended ascetic takes his leave of the Raja, professing that he has tarried longer than was consistent with his religious observances in the same place. He accordingly sends off his followers, but secretes himself in a hollow which
he has previously dug in the bank of the pond. The King conforms to the directions he has received, but, when he is under water, is seized by Mantragupta, and stifled. His body is concealed in the hollow, and his enemy comes forth from the water as representing the Raja. The guards, deeming it impossible that any other person could have issued from the pond, acquiesce quietly in the substitution, and escort Mantragupta to the palace, where he privately communicates the truth to the princess and her parents, and, with their concurrence, marries Karnalekhá according to the ritual. Her father, Karddana, becomes King of both Andhra and Kalinga, and sends his son-in-law to succour his ally the Raja of Anga.

One incident of this story, the transformation of the person, is repeated from the story of Upaháravarmá; but the narrative is peculiar in the locality of the incidents, the sea-coast of Kalinga, and in making Andhra, the ancient Telingana, a maritime power. There is also an allusion to the predominance of heretical opinions, either Buddhist or Jain, in Andhra; as Mantragupta, when Raja, orders the temples of Siva, Yama, Vishnu, and other gods, to be reverenced, to the discomfiture and shame of the infidels or Nástikas.

The last of the narratives is attributed to Viśruta, who, while wandering in the Vindhya forest, meets with the young Prince of Vidarbha, or Berar, and extricates his solitary attendant from a well into which he had fallen while seeking to procure water for the boy, who is exhausted with hunger and thirst. The Prince is of the family of Bhoja: his grandfather, Punyavarmá, is described as a Prince of superior merit; but his father, Anantavarmá, is led by vicious companions into habits of dissipation, which end in the loss of his kingdom and life. The arguments which are urged by one of his favourites in belalf of idle pleasures, and in detraction of grave advisers and ministers, while they speak
the language of the profligate in all ages, afford some curious insight into the abuses of official authority which prevailed in Indian Governments at the time of the composition. There is also, in the account of the feudatories of Anantavarmá, whose disaffection is the cause of his death, an interesting enumeration of the principalities bordering on Berar, to the north and west. Some of them must be identical in topographical situation with the provinces of the Mahratta principality, but the name Mahratta does not occur. It is found in older writings as Maháráshtra; but the kingdom appears to have been broken up in the middle ages into a number of petty states, among whom the ancient name was forgotten, or it was applied to the people, not to the territory; a circumstance which is equally applicable to modern times, in which we have "the Marhattas," the people of Kandesh, Poona, and the Konkan, not of Maháráshtra.

After the death of Anantavarmá, his Queen, Vasundhará, with her daughter, Manjuvádiní, and her son, Bháskaravarmá, take refuge with the half-brother of her husband, Mitravarmá, Prince of Máhishmatí. He plots against his nephew's life, and the Rani sends her son into the thickets with one of her attendants. They are suffering greatly from hunger and thirst, when Visruta encounters them, and relieves their necessities. He proves to be a kinsman of the Prince's mother, and engages to replace him in his father's kingdom. He therefore sends her servant back to Vasundhará, to inform her of what has chanced, and desires her to spread a report that the Prince has been devoured by a tiger. He sends her also a poisoned chaplet, with which he directs her to strike Mitravarmá on the heart, exclaiming that it will prove fatal only if she has been a faithful wife; and then, washing the garland, she is to apply it to her daughter's person, when it will prove innocuous. The death of Mitravarmá
is accordingly considered by the people to be the consequence of his guilt, not of any treacherous practice. The principality is taken possession of by Prachan̂davarmá, who demands Manjuvádiní in marriage ; a demand with which the Queen, by Visruta's advice, feigns to comply. Visruta and his charge, in the disguise of Saiva ascetics, then repair to Vidarbha, where the former attires himself as a juggler, and mixing with a crowd of dancers and posture-masters, by whom Prachan̂davarmá is surrounded, exhibits various feats of sleight of hand and activity: among other things, he plays with, knives, and tossing one of them in the direction of Prachañdavarmá, it penetrates his breast and kills him. In the confusion Visruta escapes, resumes his garb, and hides himself with the young Prince in an old temple of Durgá, where he contrives the means of entering it unobserved, and concealing himself underneath the pedestal of the image. The Rani, in obedience to a pretended vision, repairs to the temple, attended by all the chief people of Máhishmatí, in whose presence she has the interior examined and the doors closed. After an interval the doors are opened from within, and Visruta and the Prince appear. The former tells the people that he is the minister of the goddess, and is commanded by her to announce to them that she was pleased, in the form of a tigress, to carry off the Prince, in order more effectually to save him from his enemies; but as they are now removed, she restores him to their homage. He is accordingly recognised as Raja; and Visruta marrying Manjuvadiní, he becomes the chief manager of the principality. The last incident may be regarded as evidence of the profane uses to which the divinities of the Hindus were sometimes made subservient. The new Minister proceeds to take measures for recovering Vidarbha, which has been seized by the King of the A'smakas, and we may conclude
that he is victorious; but the work terminates abruptly, and leaves the denouement to the imagination. The deficiency is supplied by Gopinátha, who not only carries on the story of Visruta to the end, but takes the united Princes to Pataliputra, and re-establishes Rajahansa in his kingdom. We might have annexed his supplement, but the narrative is not of great interest, and the only copy of the work available is far from accurate. It las been thought better, therefore, to close with Dandi's own composition.

In editing the text of the Daśa Kumára Charita various copies belonging to myself and to the Library of the EastIndia Company have been consulted. I have had but two manuscripts of the Púrva Píthiká, one from each source. In the body of the work I have had the use of five : two, my own, A. and E.; the former including the Commentary transcribed from the copy of a Marhatta Brahman; the other, the text only, from a very good copy procured at Benares. B. C. D. are manuscripts in the Company's Library. The first and best is from the Collection of Colonel Mackenzie, and is accompanied, for the first few pages, by a marginal comment. C. is a MS of the Colebrooke Collection, written A.D. 1789 : it is not very correct. D. is the "improved" version of the original, but, as observed above, retaining nearly the whole of the original unaltered. It is one of the MSS bequeathed by Dr. Taylor to the East-India Company, and is valuable as affording a specimen of the copies current in Western India. The copies collated have thus the advantage of being written in different and distant parts of Hindustan, and their general concurrence shews that the Work has not been tampered with, except in the instances which are avowed. The separate copy of the Commentary of Siva Ráma is one of Mr Colebrooke's MSS.

In revising the text I have taken pains to make it correct,
and I have had, for the most part, the benefit of the revision of Professor Johnson. In those passages which were not seen by him some errors have occurred, but many of them are of obvious correction, arising from confounding similar letters. I have given a list of such typographical mistakes as I have detected. I have added a few notes, chiefly grammatical, in order to assist the student who may not be accustomed to meet with the forms of verbal inflexion for which the text is remarkable. To have made the explanations more frequent or extensive would have been to anticipate the work of translation, which is intentionally left to younger and more enterprising study.

June 1s, 1846.

## द्शकुमारचरिते पूर्वेपीटिकायां कुमारोत्पत्तिर्नाम प्रथम उच्छांसः

श्री गऐोशाय नमः॥ ब्रह्साराइछन्नद्याः शतथृतिभवनाम्भोरहो नालद्रडः। क्षौगीनौकूपद्राडः क्षरदमरसरि्पट्टिकाकेतु-
 श्रेयस्तेविक्रमस्ते वितरतु विवुधद्वेषिएां कालद्यांडः ॥

ग्रस्ति समस्तनगरीनिकषायमाएां शश वदगराय पायविस्तारितमरांगणाद्विस्तुजातव्याख्यातरत्नाकरमाहात्या मगधदे शशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी ॥ तन वीसटपटलोतरङतुरङकुञ्जमकरमीष सासकलरिपुगएकटकजलनिधिमथनमन्दरायमानसमुद्दाइडभुज दराडमराडनः पुर्द्रपुराङ सावनविहराएपरायखातरहागएिकाजनगीयमानया 5 तिमानया शर्रिन्दुकु-

## SECTION I.

[^0]- ॥ दशकुमारचरितं ॥

न्दघनसारनाहारहारमृखालमरालमुरगजनीरक्षीरगिरिशाहहासकैलासकाशवीकाशमूर्त्यो रचितदिगन्तरालपूर्च्या कीर्च्या -मितः मुरमितेः स्वल्नोकशिखरोहरचिरान्नर्नाकरवेलामेखलावलयितधराीरमएीसोभाग्यभोगभाग्यवान् ञ्रनवरतयागदक्षिशारक्षितशिश्रविशिप्रविद्यासम्भालामुरूमुर्रनकरो विर्रचतारातिसन्तापेन प्रतापेन सतततुलितवियन्मध्यहंमो राजहंमो नाम घनदर्पकन्दर्पसौन्दर्योसोदयंड़द्यनिखव्यहूपो भूपो बभूव॥ तस्य वमुमती नाम सुमती लीलावती कुलगेखरमखी रमखी बभूव ॥ रोषहृक्षेगा निटिलाक्षेशां भस्मीकृतचेतने मकखेतने तदा मंयेनानवद्या वनितेति मन्वा तस्य रोलम्बावली केशजालं प्रेमाकरो रजनीकरो विजितारविन्दं वदनं जयध्वजायमानो मीनो जायायुतो क्षियुगलं सकलसेनिकाङवीरो मलयसमीरो निग्वासः पथिकहद्दलनः करवालः प्रबालश्घाधरविम्बं विजयशब्दो बन्युरा लववएयधरा कन्धरा पूर्खाकुम्भो चक्रवाकानुकारो पयोधरो ज्यायमाने मार्द्दासमाने विसलते बाहू ईषटुन्मुल्ललीलावतंसकह्नारोोरी गङावर्त्तसनाभिना-

[^1]भि: दूरीकृतयोगिमनोरथो चैचरंथो $\times$ तिघनं जघनं जयस्तम्भमूते सोन्दर्य भूते विमितर्यतिजनारम्भे रममे चोर्युगं ग्रातपचसहसपनं पादद्वयमस्त्रभृतानि म्रसूनानि तानीतराएयङानि च समभूवन्निव। विजितामरपुरे पु पपुरे निवसता सान्नन्तभोगलालिता वसुमती वमुमतीव मगधराजेन यथासुखम्व्वभावि ॥ तस्य राज्ःः परमविधेया धर्म्मपालमन्मोन्भवसितवम्म नामधेया धीरधिष सावधीरितविवुधाचार्य्यविचार्य्यकार्य्यसाहित्याः कुलामात्यास्त्यो। भू वन्। तेषां सितवर्मए: सुमतिसत्यवर्माएली धर्मेपालस्य सुमन्त्बमुमिनकामपालाः पद्मोल्रवस्य मुश्रुतरल्नोद्नवाविति तनयाः समभूवन्॥तेषु धर्म्मशीलः सत्यवर्म्भा संसारासारतां वुद्द्वा तीर्थयानाभिलाषी देशान्नरमगमत्। विटनटवारनारी परायखो दुर्विनीतः कामपालो जनकाग्रजन्मनोः शासनमतिक्रम्य भुवं वन्राम। र्नोद्धवोः पि वाशिएज्यनिपुएतया पारावारतरामकरोत्। डतरे मन्बिमूनवः पुर्द्रपुरातिथिषु पितृर्षु यथापूर्वेमन्वतिष्षन् ॥ ततः कदाचिन्नानाविधमहदायुधनेः पुएयरचितागएयंज्यर्याजन्यमोलिपालिनिहितनिशितसायको मगधनायको मालवेप्वरं प्रत्ययसंग्रामघस्मरं समुन्कटमानसारं मानसारं प्रति सहेलं न्यकृतजल-

[^2]$8 \quad \|$ दशकुमारचरितं ॥
निधिधोषाहङ्ञारेए मेरीभाड़ोरेएा हठिकाकेंगनाक्रान्तभयचरिडमानं दिग्द्न्तावलवलयं विघूर्गायन् निजभरनमन्मेदिनी भराएायस्तभुजगराजमस्तकबलेन चतुरङबलेन संयुतः सड़ामामिलाषेएा रोषेएा महताविष्टो निर्ययो। $॥$ मालवनाथोง यनेकानेकपयूथसनाथो विग्गहः सविग्रह इव साग्रहो॰ भिमुखीभूय भूयो निर्जगाम ॥ तयोरथ रथतुरगखुरक्षुसक्षोगीसमुदूते करिघटाकटसवन्मद्धाराधौतमूले नववल्लभवराागतद्वि्यकन्याजनजवनिकापटमराडल इव वियत्तलव्याकुले धूलीपटले दिविषद्ध्यनि धिकृृतान्यध्यनिपटहध्यानवधिरिताशेषदिगन्तरालं शस्ताशस्ति हस्ताहस्ति परस्पराभिहतसेन्यजन्यमजनि॥ ॥गधराजः प्रक्षी एासकल्लसेन्यमराडलं मालवराजं जीवग्गाहमभिगृह्य द्यालुतया पुनरपि स्वराज्यं प्रतिष्ठापयामास । ततः स रत्नाकरमेखलामनन्यशासनां शासन्न पत्यतया नारायाां सकललोककारएाम् निरन्तरमर्चयामास॥ ज्रथ कदाचित् तद्गमहिषी देवी देवेन कल्पवल्लीफलमाधेहीति प्रभातसमये सुस्वम्नमबलालोकितवती सा तदा द्यितमनोरथपुथभूतं गर्भमधत्त । राजा सम्पत्पकृताखरांडलः सुहन्नृपमराडलं समाहूय निजसम्पन्मनोरथानुरूपं देव्याः सीमन्तोत्सवं

[^3]व्यधत्त॥ एकदा हितेः मुहनन्मन्तपुरोहितैः सभायां सिंहासनासीनो गुऐयहीनो ललाटतटन्यस्ताअलिना द्वारपालेन व्यक्ञापि देव देवसंन्दर्शनललसमानसः कोऽपि देवेन विरच्यार्चनाही यतिद्वारदेश्यध्यास्त इति। तदनुज्ञातेन तेन स संयमी नृपसमीपमनायि। भूपतिरायान्तं तं विलोक्य सम्यज्ञ्ञातस्तदीयगूढचारभावो निखिलमनुचरनिकरं विसृज्य मन्त्त्रजनसमेतः प्रयातमेनं मन्दहासमभाषत। ननु तापस देशं सापदेशं भ्रमन् भवान्त्तन तनभवद्भिज्ञातं कथयत्विति । तेनाभाषि भूभ्नमखालिना प्राज्ञलिना देव शिरसि देवस्याज्ञामादायेनं निदोषं वेशं स्वीकृत्य मालवेन्द्रनगरं प्रविश्य तनगूढतरं वर्त्तमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुदन्तजातं विदित्वा प्रत्यागमं। मानी मानसारः स्वसैनिकायुष्मत्तान्तराये सम्पराये भवतः पराभवमनुभूय वेलक्ष्यलक्ष्यह्ट्यो वीतदयो महांकालनिवासिनं कालीविलासिनमनग्वरं महेश्यरं समाराध्य तपःप्रभावसन्तुष्टादस्मादेकवीरातिमीं भयदां गदां लब्षात्मानमप्रतिभटं मन्यमानो महाभिमानो भवन्तमभियोद्युमुद्युक्तः । ततः परं देव एव प्रमाएामिति । तदालोच्य

[^4]निश्वितकृत्येरमान्यै राजा विज्ञापितोग्भूत्। देव निरुपायेन देवमहायेन योब्युमरातिरायाति तस्मादस्माकं युछं साम्प्रतमसाम्प्रतं महसा टुर्गसंश्रयः क्रियतामिति । तैबैहुधा विज्ञापितो घघखर्बेंा गर्बेखा विराजमानो राजा तद्वाक्यमकृत्यमिन्यनाहृत्य प्रतियोड्डुमना वभूव। शितिंकराउदत्तर्शक्तिसारो मानसारो योब्युमनसमामग्रीभूय सामगीसमेतो क्केशं मगधदेशं प्रविवेश। तदा तदाकार्ये मन्त्तियो भूमहेन्द्रं मगधेन्द्रं कथज्विदनुनीय रिपुभिरसाध्ये विन्धाटवीमध्ये-्वरोधान्मूलवलरक्षितान् निवेश्यामासुः। राजहंसस्तु प्रश्तवीतदेन्यसेन्यममेतस्तीव्रगत्या निर्गत्याधिकरषं हिषं हरोध। पस्परवघवैरयोरेतयोः गूरयोस्तदालोकनकुतूहलागतगगनचराश्यर्येकारख रऐ वर्तमाने जयाकांक्षी मालवदेशरक्षी विविधायुधस्थेर्य्यच्य्याज्वितसमरतुलितामरश्यरस्य मगधेश्यरस्य तस्योपरि निपुरारातिदत्तां गदां प्राहिंगोत्। निशितश्रनिकरणकलीकृताः पि सा पशुपतिशासनस्याबन्ध्धतया सूतं निहत्य रथस्थं राजानं मूर्च्धितमकार्षीत्। ततो वीतम्रगहा अ्रक्षतविगहा वाहा रथमादाय देवगत्यांतःपुरश्रायं महारएयं प्राविश्न् । मालवनाथो जयलक्ष्मीसनाथो मगधराज्यं प्राज्यं समाकम्य पुष्पपुरमध्यतिष्टत् $\mid$ तन हेतितरिहतिश्रान्ता अ्रमात्या दैवगत्या- प्र्युन्क्ता-

[^5]न्नजीविता निशान्तवातलब्घसज्ञाः करण्चिदाग्यस्य राजानं समन्तावन्वीष्थानवलोकिवन्तो देन्यवन्नो देवीमवापुः " वसुमती तु तेग्यो निखिलसेन्यक्षतिं राजो-हश्यतं चाकार्योद्विग्ना शो कसागरमग्ना रमएानुगमने मतिं बधध। कल्याएए भूरमएामरामनिश्चितं किज्न देवज्ञकथितं मथितोद्धतारातिः सार्व्रभौमाभिरामो भविता सुकुमारः कुमारस्बदुदो वसति तर्मादद्य तव मरामनुचितमिति भूषितभाषितेरमान्यपुरोहितेरनुनीयमानया तया क्षएां क्षखहीनया तूष्षीमस्थायि। अ्रथांधराने निद्रानिलीढनेने परिजने विजने शोकपारावारमपारमुत्तन्तुमशक्तुवती सेनानिवेशदेश निःशन्दलेशं शनेरतिऊम्य यस्मिन् रथस्य संसक्ततया तदानयनपलायनण्रान्ता गन्नुमक्षमा क्षमापतिरथ्याः पथ्याकुलाः पूर्व्वमतिप्रन् तस्य निकटवटतरोः शाखायां मृतिरेखायामिव क्रिद्नतरीयार्द्धेन बन्धनं मृतिसाधनं विर्य मर्तुकामा वाइ्माधुरी विसीीकृतकलकाणा साश्रुकखणा ब्यलपत्। लावएयौपमितपुष्पसायंक भूनायक मवानेंको भाविन्यपि जन्मनि वल्लमा भवत्विति। तदाकार्य नीहारकरकिरएनिकरसम्पर्कल्बाववोधो मागधो ग गाधर्रधिरचिरक्षर एनप्रचेषो देवीवाक्यमिव निश्यिन्वानस्तन्वानः प्रियवचनानि शनेस्तामाइयत्। सा ससम्ब्रममा-

[^6]
## ॥ दशकुमारचरितं ॥

गत्यामन्दहदयानन्दसंफुल्बवद्नारविन्दा तमुपोषितंभ्यामिवानिमिषिताभ्यां लोचनाभ्यां मम्प्राय विकस्त्रेशा स्वरेए पुरोहितामात्यजनमुच्चेराहूय तेभ्यस्तमदर्शययत् । राजा निटिलतटे चुम्बितनिजचराएन्मुजेः प्रशंसितदेवमहान्मेरमान्येयांखि। देव रथ्यंचयः सारथ्यपगमे रथं रमसादराएमनयदिति । तन निहतसेनिकग्रामे सड्गामे मालवपतिनाराधितपुरारातिना प्रहितया गदया दयाहीनेन ताडितो मूच्छामागत्यान निशान्तपवनेन बोधितोग्भवमिति महीपतिरकथयत्। ततो विरचितवहेन मन्न्तिनिवहेन विरचितदेवानुकुल्येन कालेन शिविरमानीयापनीताशेषश्य्यो विकसितनिजाननारविन्दो राजा सहसा विरोपितन्वरो•कारि। विरोधिदेवधिक्वृतपुरषकारो देन्यय्याप्राकारो मगधाधिपतिरधिकाधिरमात्यसम्मन्या मृढुभाषितया तया वसुमन्या मत्या च कलितया समबोरिं। देव सकलस्य भूपालकुलस्य मध्ये तेजो वा वरिष्ठो गरिष्टो भवानद्य वनमथ्यं निवसतीति। जलबुदुद्यमाना विराजमाना सम्पत् तडिक्नतेव सहसेवोदयति नश्यति च। तन्निखिलं देवायत्तमेवावधार्य्य कार्य्य। किज्च पुर हरिश्रिन्द्ररामचन्द्रमुल्या

[^7]महीन्द्रा ऐश्वर्योंपमितमहेन्द्रा देवतन्त्ं दु:खयन्त्ं सम्यगनुभूय पश्यादनेककालं निजराज्यमकुर्ईन् । तददेव भवान् भविथरि कग्चनकालं विरचितदेवसमाधिर्गलिताधिस्ति प्रतु तावदिति। ततः सकलमेन्यसमन्वितो राजहंमस्त्तोविभ्ञाजमानं वामदेवनामानं तपोधनं निजाभिलाषावाप्तिसाधनं जगाम । तं प्रसाम्य तेन कृतातिथ्यक्तस्मे कथितकथ्यस्तदाश्रमे दूरी कृतश्रमे कच्चन कालमुषित्वा निजराज्याभिलाषी मितभाषी सोमकुलावतंसो राजहंसो मुनिमभाषत। भगवन् मानसाःः प्रवलेन देवबलेन मां निर्जित्य मन्नोज्यं राज्यमनुभवरि। तदहमघुगं तपो विर्य तमरातिमुन्मूलयिषामि लोकगरखयेन भवन्काहरयेनेति नियमवन्तं भवन्ं प्राप्रवमिति। ततस्तिकालज्ञात्तपोधनो राजानमवोचत्। सखे शरीरार्श्यकारिएा तपसा- लं। वसुमतीगर्भेस्यः सकलरिपुकुलमर्द्नेनो राजनन्दनो नूनं सम्भविर्थति। कम्नन कालं तूष्पीमास्सेति। गगनचारिएया -पि वाएया सत्यमेतदिति तदेवावोरि । स राजाःपि मुन्निवाक्यमङीकृत्यातिप्रत् । ततः सम्पूर्यागर्भर्विवसा वसुमती सुमूहूर्ते सकललक्षएलर्लित मुतममूत। वह्सवर्च्चसेन तुलितवेधसं पुरोधसं पुरस्कृत्य कृत्यविन्मही पतिः कुमारं मुकुमारं जातसंस्सारेए बालालङ्झारेए च विराजमानं राजवाहनं नामानं व्यधत्त । तस्मिन्नेव काले मुमतितुमन्त्बमुमिनमुणुतानां मन्त्वियां प्रमतिमिनगुप्रमन्त्रुगुपविण्युताख्या महदलिख्या: मूनवो नवोद्यदिन्दुरहचयश्यि्यायुषः समाजायन्त। राजवाहनो मन्त्विपुनेरास्ममिनेः मह वालकेलीरनुभवन्नवई्धत॥

ग्रथ कदाचिदेकेन तापसेन रसेन राजलक्षराविराजितं कंचिन्नयनानन्दकरं मुकुमारं कुमारं राजे समर्यांवोचि । मूवल्नभ कुशशमिधानयनाय वनगतेन मया काचिद्शराया व्यक्तकार्पयया $\frac{\text { ुुु मुग्चती युवती विलोकिता। निर्ज्जने वने }}{}$ किं निमितं रह्यते त्वयेति पृष्टा सा करहहेरश्रूएिए प्रमृज्य सगददं मामवोचत्। मुने लावस्यजितपुष्पसायके मिथिलानायके कीर्तिव्यापृतसुधम्मिरिए निजसुहुदो मगधराजस्य सीमन्तिनीसीमन्तमहोत्सवाय पुचदारसमन्विते पुष्पपुरमुपेत्य कग्वन कालमधिवसति समाराधितगिरीशो मालवाधीशो मगधराजं योदुमभ्यगात्। तन प्रख्यातयोरेतयोरसंख्ये संख्ये वर्त्रमाने सुहुस्साहाय्यकं कुर्वाएो निजबले॰्सति विधेये विदेहेग्यरो प्रहारवर्म्मा जयवता रिपुनाभिगृह्य का हायेन पुखयेन विसृष्टो हतावशेषेन शून्येन सैन्येन मह स्वपुएगमनमकरोत् । ततो वनमार्गेएा दुर्गेया गच्छन्नधिकवलेन शवरबलेन सससादमिहन्यमानो मूलबलाभिरक्षितावरोधः पलंगिष्ट ॥ तदीयार्भिकयोर्यमलयोधानीभावेन परिकल्पिताहं महुहिताงपि तीव्रगतिं भूपतिमनुगन्तुमक्षमे अ्रभूंव। तन विवृत्तवदनः कोs पि रूपी कोप इव व्याधो मामाधातुमागतवान् भीता sहमुद्यपाएिए: स्लन्ती पर्य्यपतम् । मदीयपाएिभ्रष्टो वालकः कस्य

[^8]कपिलांशावस्य कोडमभ्यलीयत तच्छवाकर्षिएो। $म$ मर्षियो व्याघ्रस्य प्राएान् वाखो वाएासनयन्त्रामुक्तो $s$ पाहरत्। विलोलालको बालको॰ पि शवरेरादाय कुचचिटुपानीयत। कुमारमपरमुदहन्ती मद्नुहिता कुन गता न जाने साहं मोहं गता केनापि द्यालुना गोपालेन स्वकृटीरमावेश्य विरोपितव्रशाभवं । ततः स्वस्थीभूय भूयः द्वाभर्त्तुरन्तिकमुपतिष्ठासुरसाहाय्यतया टुहितुरनभिज्ञाततया च व्याकुली भवामीत्यभिद्धाना एकाकिन्यमि स्वामिनं गमिधामीति सा तदेव निरगात्। ग्रहमपि भवन्मिनस्य विदेहनाथस्य विपन्निमितं विषाद्मनुभवन् तदान्वयाह़रं कुमारमन्विष्यन् तदेकं चरिडकामन्दिरं मुन्दरं प्रागंभ् । तन सन्ततमेवंविधविजयसिद्घये कुमारं देवतोपहारं करिघन्तः किराताः महीरहशाखावलम्बितमेनमसिलतया वा सैकततले खनननिक्षिप्तचराएं लक्षीकृत्य शितशरनिकरेए वानेकचराःः: पलायमानं कुकुरबालकेवीवा दंदर्शयित्वा संहनिष्याम इति भाषमाएा मया समभ्यभाषन्त। ननु किरातास्तमोघोरप्रचारे कान्तारे स्वलितपथः स्थविरभूसुरो>हं मम पुनकं कृचिच्छायायां निक्षिय मार्गान्वेषएाय किज्चिद्त्तरमगच्छम् । स कुन्न गतः केन वा गृहीतः परीक्ष्यापि न वीस्यते। तन्मुखालोकनेन विना नैकान्यहान्यतीतानि किं करोमि क्ष

[^9]यामि मवद्निर्न किमदर्शीति । द्विजोत्तमः कश्यिद्न तिप्रति किमेष तव नन्दनः सन्यमेतदेनं गृहाऐत्युक्ता देवानुकूल्येन महं तं व्यतरत् । तेभ्यो दत्ताशीरहं बालकमङीकृत्य 1 शशिरोदकादिनोपचरेखाश्वास्य निःशङ्ञं भवदङ्झमानीतवानस्मि। एनमायुष्मन्तं पितृरूपो भवानमिंरक्षतादिति। राजा सुहदापन्निमितं शोकं तन्नन्दनविलोकनमुखेन किज्विद्धरीकृत्य तमुपहारवर्म्मनाम्नाहूय राजवाहनमिव पुपोष। जनपतिरेकस्मिन्दिवसे तीर्थस्नानाय पुक्क्रशनिकटमार्गेाए गच्छन्नवलया कयाचिदुपलालितमनुपमशरीं कुमारं कण्चिद्वलोक्य कुतूहाकुलस्तामपृच्छत् । भामिनि रचिरमूर्तिः सराजगुएसम्पूर्तिरासावर्भेको भवदन्वयसम्भवो न भवति कस्य नयनानन्दो निमितेन केन भवद्धीनो जातः कथ्यतां याथातथ्येन त्वयेति । प्रसातया शवर्य्या सलीलमलापि। राजन्नात्मपल्लीसमीपे पद्व्यां वर्त्तमानस्य मिथिलेग्वरस्य सर्व्वस्वमपहरति शवरसैन्ये मद्दयिते नापहुत्य कुमार एष मह्यमर्पितो व्यवर्घत। तदवधार्यकार्य्यज्रो राजा मुनिकथितं द्वितीयराजकुमारमेव निश्वित्य सामदानाभ्यां तामनुनीयापहारवर्म्मेत्याख्याय देथ्यै वर्घयेति समर्पितवान् ॥

कदाचिद्वामदेवशिष्यः सोमशर्म्मनामा कण्चिद्कवालकं

[^10]राज्ञःपुरो निक्षियाभाषत। देव रामतीर्थ सात्वा प्रत्यागच्छता मया काननावनौ वनितया कयापि धार्य्यमानमेनमुज्ज्वलाकारं कुमारं विलोक्य सादरमभांएिए स्थविरे का त्वमेतस्मिन्नटवीमध्ये बालकमुदहन्ती किमर्थमायासेन भ्रमसीति। वृद्धया-- यभाषषि। मुनिवर कालयवननाम्नि हीपे कालगुप्तो नाम धनाद्यो वैश्यवरः कश्रिद्ति तन्नन्दिनीं नयनानन्द्कारिएीं सुवृतां नामेतस्मादागतो मगधनाथमन्त्रिसम्भवो रत्नोद्धवो नाम रमएीयगुखालयो भान्तभूवलयो मनोहारी व्यवहारी उपयम्य सुवस्तुमम्पदा ग्वशुरेखा सम्मानितोड मूत् । कालक्रमे एा नताङी गर्भिएी जाता । ततः सोदरविलोकनकुतूहलेन रतनोद्नवः कथज्चिच्छशशुरमनुनीय चपललोचनया सह प्रवहसामारह्य पुष्पपुरमभिप्रतस्थे । कल्लोलमालिकाभिहतः पोतः सामुद्राम्भस्यमज्जत्। गर्भभरालसां तां ललनां धानीभावेन कल्पिता=हं कराभ्यामुदहन्ती फलकमेकमधिहा दैवगत्या तीरभूमिमगमं। मुहुज्जनपरिवृत्तो रत्नोद्नवस्तन निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्वा न जानामि । क्लेशस्य परां कष्टामधिगता सुवृत्तः स्मिन्नटवीमध्ये मुतमसूत। प्रसववेदनया विचेतना सा प्रच्छायशीतले तरतले निवसति । विजने वने स्थातुमशक्यतया जनपदगामिनं मार्गमन्वेष्टुमुद्युक्तया मया विवशायास्तस्याः समीपे बालकं निक्षिप्य गन्तुमनुचितमिति कुमारोs यनायीति। एतस्मिन्नेव क्षलो वन्यो वारा:

[^11]कश्रिद्दश्यत। तं विलोक्य भीता सा बालकं निपात्य प्राद्ववत्। ग्रहं समीपलतागुल्म प्रविश्य परीक्ष्यमाशो> तिष्ठम्। निपतितं बालकं पल्लवकवलमिवादद्दति गजपतो कराठी खो महाग्गहेखा न्यपतत् । भयाकुलेन दन्तावलेन भटिति वियति पात्यमानो बालको न्यपतत् । चिरायुष्मतयासन्नोन्नततरशाखासमासीनेन वानरेएा केनचित् पक्षफलमनीषया परिगृह्य फलेतरतया विततस्कन्धमूले निक्षिप्नोड्भूत् । E सो॰ पि मर्कटः क्रचिद्गात्। बालकेन सत्वसम्पन्नतया सकलक्षेशसहेनाभावि। केसरिएा करिएां निहत्य कुनचिद्गामि । लतागृहान्निर्गतो॰ हमपि तेजःपुञं बालकं शनेरवनिहहादवतार्य्य वनान्तरे वनितामन्विष्याविलोक्येनमानीय गुखेे निवेद्य तन्निर्देशेन भवन्निकटमानीतवानस्मीति । सर्बेषां मुहुदामेकदेवानुकूल द्वाभावेन महदाश्वर्य्य बिभ्रायो राजा रत्नोद्नवः कथमभवदिति चिन्तयन् पुष्पोद्धवनामधेयं विधाय तटुदन्नं व्याख्याय सुश्रुताय विषादसन्तोषावनुभवन् तदनुजतनयं समर्पितवान् ॥

ग्रन्येद्युः कज्चन बालकमुरसि दधती वसुमती वल्लभमभिगता तेन कुचतोs साविति पृष्टा समभाषत। राजन्नतीतायां रानौ काचन दिव्यवनिता मत्पुरतः कुमारकमेकं संस्थाय निद्रामुद्रितां मां विबोध्य विनीताs ब्रवीत्। देवि त्वन्मन्त्तियो धर्म्मपालनन्द्नस्य कामपालस्य वस्नभा यक्षकान्ता॰हं तारावली नाम नन्दिनी माएिभद्रस्य यक्षेग्वरानुमन्या मदात्मजमेनं भवत्तनुजस्याम्भोनिधिवलयवेष्टितक्षोडीीमराडलेश्वरस्य भाविनो विशुद्धयशेनिधेः राजवाहनस्य परिचर्याकर एायानी-

वत्यस्मि। त्वमेनं मनोजसन्निभमभिवर्छयेति । विस्मर्यविकसितनयनया मया सविनयं सत्कृता स्वक्षी यक्षी साःथाहश्यामयासीटिति । कामपालस्य यक्षकन्या सङमे विस्मयमानमानसो राजहंसो रज्जितमिनं सुमिनमाहूय तदीयभ्नातृपुन्नमर्थपालं विधाय तस्मे सर्व्ववार्तादिकं व्याख्यायादात्।

ततः परस्मिन्दिवसे वामदेवान्तेवासी तदाश्रमवासी समाराधितदेवकीर्तिं निर्भर्स्सितमारमूर्तिं कुमुमसुकुमारं कुमारमेकमवगमय्य नरपतिमवादीत्। देव तीर्थयानाप्रसङ़्नेन कावेरीतीरमागतोงहं विलोलालकं बालकं निजोत्सङ़तले निधाय रुदन्तों स्थविरामेकां विलोक्यावोचिषं। स्थविरे का त्वमयमर्भकः कस्प नयनानन्द्करः कान्तारं किमर्थमागता शोककार एां किमिति। सा करयुगेन वाष्पजलमुन्सृज्य निजशोकश क्नूत्पाटनक्षममिव मामवलोक्य शेकहेतुमवोचत्। द्विजात्मज राजहंसमन्त्रिएः: शितवर्म्मेा: कनीयानात्मजः सत्यवर्म्मा तीर्थयानाभिलाषेएा देश्रेनमागच्छत्। स कस्मिंश्रिदग्गहारे कालीं नामेकस्य भूसुसस्य नन्दि्नीं विवाह्य तस्या श्रनपत्यतया गौरीं नाम तद्इगिनीं काज्चनकान्तिं परिएीय तस्यामेकं तनयमलभत्। काली सासूयमेकदा धान्या मया सह बालमेनमेकेन मिषेखानीय तटिन्यामेतस्यामक्षिपत् । करे ौौकेन वालकमुदुन्यापरेए प्रवमाना नदीवेगागतस्य कस्य-

[^12]चित्तरो: शाखामवलंब्य तन शिशुं निधाय नदीवेगेनोह्यमाना केनचित्तरलग्नेन कालभोगिना sहमदंशि। मद्वलंवीभूतो भूहहोs यमस्मिन्देशे तीरमगमत्। गरलस्योद्दीपनतया मयि मृतायामराये कश्यन शरायो नास्तीति मयाsशोच्यत इति। ततो विषमविषज्वालावलीढावयवा सा धरएीतले न्यपतत्। द्याविष्टोsहं मन्त्रबलेन विषव्यवस्थामपनेतुमक्षमः समीपकुञ्जेष्वौषधविशेषमन्विष्य प्रत्यागतो व्युत्क्रान्तजीवितां तां व्यलोकयम्। तदनु तस्याः पावकसंस्कारं विरच्य शोकाकुलचेताः बालमेनमगतिमादाय सत्यवर्म्मवृत्तान्तश्रवशवेलायां तन्निवासाग्रहारनामधेयस्याश्रुततया तदन्वेषरामशक्यमित्यालोच्य भवद्मात्यतनयस्य भवानेव रक्षितेति भवन्तमेनमनयमिति तन्निशम्य सत्यवर्म्मस्थितेः सम्यगनिश्चिततया खिन्नमानसो नरपतिः सुमतये मन्त्रिऐो सोमदत्तं नाम तदनुजतनयमर्पितवान् । सोऽपि सोदरमागतमिव मन्यमानो विशेषेखा पुपोष॥
एवं मिलितेन कुमारमराडलेन वाल केलीरनुभवन्नधिरूढानेकवाहनो राजवाहनो $>$ नुक्रमे चौ चौडोपनयनादिसंस्कारजातमलभत्। ततः सकललिपिज्ञानं निखिलदेशीयभाषापारिडन्यं षडङ्गसहितवेद्समुदायकोविद्तं काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिकेतिहासचिनकथासहितपुराएागएनेपुएयं धर्म्मशब्द्योतिस्तर्कमीमांसादिसमस्तशास्त्रचातुर्य्य कामन्दकीयादिनीतिपटलकोशलं वीराद्यशेषवाद्यदाष्स्यं सङीतसाहिन्यहारित्यं मएिमन्त्रोषधादिमायाप्रपज्वचाटवं मातङतुर ङादिवाह-

नारोहएपाटवं विविधायुधप्रयोगचरएत्वं चौर्युटुरोद्रादिकपटकलाप्रौढन्वन्व तत्तदाचार्य्येज्यः सम्यग् लब्धा यौवनेन विलसन्तं कृत्येष्वनलसं कुमारनिकरं निरीक्ष्य महीवल्लभः सो॰हं शन्नुजनदर्ल्लभ ड्ति परमानन्द्मविन्दत ॥

## द्विजोपकृतिर्नाम द्वितीय उच्छाास:

ग्रथैकदा वामदेवः सकलकलाकुश्लेन कुसुमसायकसंशमितसौन्द्ये्ये या क््पितसी दर्य्ये एा साहसापहसितकुमारेए मुकुमारेए जयध्वजातपवारएाकलशाद्धितकरेए कुमारनिकरेए परिवेष्टितं राजानमानतशिरसं समभिगम्य तेन तां कृतां परिचर्य्यामझीकृत्य निजचरएकमलयुगलमिलन्मधुकरायमानकाकपक्षं विद्लिथमेनविपक्षं कुमारचयं गाढमालिएँ्य मितसत्यवाक्येन विहिताशीरभ्यभाषत । भूवल्लभ भवद्रीयं मनोरथफलमिव समृद्इलावरयं तारायं नुतंमिनो भवत्पुनो sनुभवति। सहचरसमेतस्य नूनमेतस्य दिग्विजयारम्भसमय एषः तदस्य सकलक्लेश्सहस्य राजवाहनस्य दिग्विजयप्रमाएां

## SECTION II.

[^13]क्रियतामिति। कुमारा माराभिरामा रामाद्योरेषा रूषा भस्मीकृतायो रयापहसितसमीराएा रएाभियानेन यानेन तेनाभ्युद्याशंसं राजानमकाष्षु:। तत् साचिब्यमितरेषां विधाय समुचितां वुद्विमुपदिश्य शुभे मुहूर्ते सपरिवारं कुमारं विससर्ज। राजवाहनो मङुलमूचकं शुभशकुनं विलोकयन् देगं कण्चिद्तिक्यम्य विन्ध्याटवीमध्यमविश्त् तच हेतिहतिकिएाङं कालायसकर्कग कायं यड्जोपवीतेनानुमेयविप्रभावं ब्यक्तकिरातप्रभावं लोचनपरषं कमपि पुरुषं ददर्ग । तेन विहितपूजनो राजवाहनो s्य्यभाषत। ननु मानव जनसङरहिते मृगहिते घोरम्रचारे कान्तारे विन्ध्याटवीमध्ये मवानेकाकी किमिति निवसर्सत। मवदंसोपनीतं यड्ञोपवीतं भूमुरभावं द्योतयति हेतिहतिभिः किरातरीतिरनुमीयते कथय किमेतदिति। तेजोमयो-यं मानुषमानपोरषो नूनं भवतीति मत्वा स पुरुपस्त्वयस्यमुखान्नामजनने विज्ञाय तस्मे निजवृत्तान्तमकथयत्। राजनन्दन केचिद्स्यामटव्यां वेदाद्विविद्याभ्यासमपहाय निजकुलाचारं दूरीकृत्य सत्यशोचादि धर्म्मव्रतं परित्यज्य किस्विषमन्वियन्तः पुलिन्दपुरोगमास्तदन्नमुपभुज्ञाना बहवो ब्राहसाबुवा निवसन्ति । तेषु कस्यचित् पुनो निन्दापानचरितो मातङो नामाहं। स च किरातजालेन जनपदं प्रविश्य ग्रामेषु धनिनः स्लीवालसहितानानीय

[^14]बन्धने निधाय तेषां मकलधनमपहरन्नुदृन्य वीतदयो ब्यचरम्। कदाचिटेकस्मिन् कान्तारे मदीयसहचएगखीन जिघांस्यमानं भूमुरमेकमवलोक्य दयायत्तचितो॰ वोचं ननु पापा नहत्तयो बाहस् इति। ते रोषाए एानयना मां बहुधा निरमर्म्सयन्। तेषां भाषएपारहुष्पमसहिष्पुरहमवनिमुरक्षखाय चिरं प्रयुध्य तैरमिहतो गतजीवितोड्मवम् । ततः प्रेतपुरीमुपेन्य तन देहधारिभिः पुरुषेः परिवेष्टितं सभामथे रूखचितसिंहासनासीनं ग्मंनं विलोक्य तस्मे दखगप्ररांममकरखम्। सोःपि मामवेष्ष्य चिनगुम्रं नाम निजामात्यमाहूय तमवोचत् । सचिव नेषो -मुथ मृनुसमयो निन्दितचरितो=्ययं महीसुरनिमिन्ं गतजीवितो म्मूत् । इतः प्रभृति विर्गलितकल्मषस्यास्य पुएयकर्म्मकरण रचिरदेर्यति पापिष्टेसुभूयमानमन यातनाविशेष विलोक्य पुनरपि पूर्वशरीरमनेन गम्यतामिति । चिचगुग़ोडि तन तन सन्त्रेष्वायस्तम्भेषु बध्यमानान् अ्रत्युप्पीकृते विततशरावतेले क्षियमानान् लगुडैर्ज्जर्जीकृतावयवान् निशितटक्केः परितक्ष्यमाएानपि दर्शयिया पुएयबुज्ञिमुपदिश्य माममुग्चत् । तदेव पूर्वरगरीरमहं प्राप्तो महाठवीमध्ये शीतलोपचारं रचयिन्वा महीमुरेखा परीक्ष्यमाए: शिलायां शयितः क्षसमतित्रम् । तदनु विदितोदन्तो मदीय

[^15]बन्युगएः सहसा समागत्य मन्द्रिमानीय मामपक्रान्तव्रशाम् ञ्रकरोत् हिजन्मा कृतज्ञो मह्यमक्षरशगक्षां विधाय विविधागमतन्त्बमाख्याय कल्मषक्षयकारएां सदाचारमुपदिश्य ज्ञानेक्षाएगम्यमानस्य शशिखराइगेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजां मन्कृतामङीकृत्य निएगात् । तदाख्याहं किरातकृतसंसर्गबन्युकुलमुन्तृज्य सकल्लोकेकगुरुमिन्दुकलावतंसं चेतसि स्मरन्नस्मिन् कानने दूरीकृतकलङ्को वसामि । देव भवते विज्ञापनीयं रहस्यं किज्चिदस्स्यागम्यतामिति। स च वयस्यगखादपनीय रहसि पुनरेनमभाषत। राजन्तीते निशान्ते गोरीपतिः स्वप्रसन्निहितो निन्द्रामुद्रितलोचनं विबोध्य प्रसन्नवद्नकान्तिः प्रश्रयाननं मामवोचत् । मातङ दराइकारएयान्तरालगामिन्यास्तटिन्यास्तीरमूमो सिद्धिसाध्याराध्यमानस्य स्फटिकलिक्ञस्य पश्चादद्रिपतिकन्यापदपंत्निचिहूतस्याग्मनः सन्निधौ विधेराननमिव विलं विद्यते। तन निक्षिम्रं ताम्मशांसनं विधातुरिव शासनं समादाय विधिं तटुपरिषं दिष्टविजयमिव विधाय पाताललोकाधी प्वरे एा भवता भवितथ्यं। मवत्साहाय्यकरो राजकुमारोग्य श्वो वा समागमियतीति । तदादेशानुगुएमेव भवदागमनमभूत् । साधनाभिलाषियो मम तोषिएो रचय साहार्यमिति । तथेन्युत्का राजवाहनो साकं मातक़ेन नमितोत्तमाङेन विहायाई्घराने निद्रापरतन्त्र मिनगाएं वनान्तरमवाप। तदनु

[^16]तदनुचराः माकल्येन राजकुमारमनवलोकयन्नो विषसहद्यास्तेषु वनेषु मम्यगन्विथानवेक्षमाएा एतदन्वेषखामनीषया देश न्नरं चरिष्पवो निश्वितपुनः सङ्गमसक्झेतस्थानाः परस्परं वियुज्य ययुः ॥

लोकैकवीरेए कुमारेए रक्षमाएः सन्तुषान्तर्डो मातङोःपि विलं शरिगेखरकथिताभिज्ञानपरिज्ञानं निः शक्ष प्रविश्य गृहीतताम्मशासनो खसातलं पथा तेनेवो पेत्य तन कस्यचित् पटृनस्य निकटे केलीकाननकासांस्य विगतसारसस्य समीपे नानाविधेन शासनविधानोपपादितेन हविषा होमं विरच्य प्रत्यूहेपरिहारिएाए सविस्मयं विलोकयंति राजवाहने समिधाज्यसमुज्नूल्यिते ज्ञलने पुएयगें देहं मन्त्रूप्वूकमाहुतीकृत्य तडित्समानकानितिं दिथ्यां तनुमलभत। तदनु मरिएमयमरडनमराडलमरिडता सकललोकललनाकुलललामभूता कन्यका काचन विनीतानेकसखीजनानुगम्यमाना कलहंसगत्या शनेरागत्यावनिमुरोत्तमाय मशिमेकमुज्जूलाकारमुपायनीकृत्य तेन का बमिरित पृष्टा सोन्करठा कलकरठस्वनेन मन्दं मन्दमुदर्जलिरभाषत। भूमुरोत्तमाहमसुरोत्तमनन्दिनी कालिन्दी नाम मम पिता॰स्य लोकस्य शासिता महानुभावो निजपराक्रमासहिष्पुना विष्णुना टूरीकृतामरे समरे यमनगरातिथिरकारि। तड्वियोगशोकसागरमग्नां मामवेक्ष को fि कारुएाक: सिद्धतापसो s्मापत। बाल कश्विद्वियदेहधारी

मानवो नवो वल्लमस्तव भूना सकलरसातलं पालयियतीति। तदादेशं निशम्य घनोन्मुखी चातकी वर्षागमनमिव तवालोकनकाह्द्धियी चिरमतिष्ठम् । मन्मनोरथफल्लायमानं भवदागमनमवगम्य मद्राज्यावलग्बनभूतामात्यानुमत्या मदनुकृतसाशथ्येन मनसा भवन्तमागच्छम् । लोकस्यास्य राज्यलक्ष्मीमझीकृत्य मां तत्सपत्नीं करोतु भवानिति। मात को- पि राजवाहनानुमन्या तां तरूीीं परिएीय दिव्याङनालाभेन हृष्तरो रसातलराज्यमुररीकृत्य परमानन्दमाससाद ॥

वन्वयित्वा वयस्यगएां समागतो राजवाहनः तद्वलोकनकौतूहलेन भुवं गमिष्यु: कालिन्दीदत्तं कुत्पिपासादिक्रेशनाश्नं मराँं साहाग्यकरएसमनुप्टान्मातड़ाल्लब्यू कग्वनाध्यानमनुवर्त्रमानं तं विसृज्य विलपथेन निर्ययो । तन मिनगएामनवलोक्य भुवं बभ्राम। भ्रमंश्य विशालोपंशत्ये कमथाकीरंडमासाद्य विशभ्र्रमिषुरान्दोलिकाहढं रमखीसहितमाप्रजनपरिवृतमुद्याने समागतमेक पुर्षमपश्यत्। सोःपि परमानन्देन पल्लवितचेता विकसितवद्नारविन्दो मम स्वामी सोमकुलावतंसो विशुद्ययशोनिधीं राजवाहन एष महाभाग्यतयाःकारांड एवास्य पादमूलं गतवानस्मि सम्प्रति महान् नयनोत्सवो जात इति ससम्भ्रममान्दोलिकाया

[^17]ग्रवतीर्य्य सरभसपदविन्यासविलासिहर्षोत्कर्षचरितः निचतुः पदान्युदतस्य चरएकमलयुगलं गलटुल्नसन्मल्निकावलयेन मौलिना पस्पर्श । प्रमोदाश्रुपूर्णों राजा पुलकिताङं तं गाढमालिक्यु अ्रये सौम्य सोमद्त इति ब्याजहार ॥ ततः कस्यापि पुन्नागभूहहस्य प्रच्छायशीतले तले संविष्टेन मनुजनाथेन सप्रखायमभाएि।। सखे कालमेतावन्तं देशे कस्मिन् प्रकारेाए केनास्थायि भवता। सम्प्रति कुन गम्यते तरुखी केयमेषः परिजनः सम्पादितः कथं कथयेति ॥ सोsपि मिनसन्दर्शनव्यतिकरापगतचिन्ताज्वरातिशयो मुकुलितकरकमलः सविनय मात्मीयप्रचाम्रकारमवोचत् ॥

## तृतीय उच्छ्घासः सोमद्तचरितं

देव भवच्चरएाकमलसेवाभिलाषी भूतोगहं भ्रमन्नेकस्यां बनावनो पिपासाकुलो लतापरिवृतशीतलनदस्तलिलं पिबन्नुज्गूलाकारं रलं तनैकमद्रोंब्षम् । तदादाय गता च कज्वनाध्यानमतिक्क्याष्बरमऐोर्युष्पतया गन्तुमक्षमो वने॰ स्मिन्नेव किमपि देवायतनं प्रविष्टे दीनाननं बहुतनयसमेतं स्थविरं मही सुरमेकमवलोक्य कुग्लमुदितदयो-हमपृच्छम्। कार्पएयविवर्खावद्नो महदाशापूर्शामानसो॰्वोचद्यजन्मा। महाभाग

## SECTION III.

मुतानेतान्मातृहीनाननेकैरूपायै रक्षन्निदानीमस्मिन् कुदेशे मैक्षं सम्पाद्य ददेदेतेम्य वसामि शिवालये•स्मिन्निति । भूटेव एतत्करकाधिपती राजा कस्य देशस्य किन्नामधेयः किमनागमनकारएमस्येति पृष्टो s्माषत महीसुरः। सौम्य मत्तकालो नाम लंटटेश्वरो देशस्यास्य पालयितुवीरकेतोस्तनयां वामलोचनां नाम तहरीरत्नमसमानलावसयं ग्रावं ग्रावमवधूतदुहितृप्रार्थनस्य तस्य पाटलीं नाम्ना नगरीमरौत्सीत् । वीरकेतुरपि मीतो महुुपायनमिव तनयां मत्तकालायादात्। तरुखीलाभहृष्टचेता लाटपतिः परिऐया निजपुर एवेति निश्वित्य गच्छन् निजदेशं प्रति मृगयादरेशान वने सैन्यवासमकारयत्। कन्यासारेखा नियुक्तो मानपालो नाम वीरकेतुमन्त्री मानधनश्चतुरङबलसमन्वितो s न्यन रचितशिविर स्तन्निजनाथावमानखिन्नमानसो $s$ न्नर्विभेदेदिति । विप्रोsसो बहुतनयो विद्वान् निर्घनः स्थविरश्य दानयोग्य इति तस्मै करापापूर्गामना रत्नमदाम्। परमाह्नाद्विकसिताननो $s$ भिहिताने काशीः कुचचिद्गजन्मा जगाम। अ्रध्वश्रमखिन्नेन मया तन निरंवेशि

[^18]निद्रामुखं। तदनु पश्यान्निर्गलितबाहुयुगलः स भूमुरः कशाघातचिहितगानो $\stackrel{\text { नेकनैस्त्रिंशिकेरनुयातो } s \text { म्येन्य मामसो }}{ }$ दस्युख्यियद्र्शयत्। पर्यित्यक्मूमुरा राजभटा रलनावाप्रिप्रकारं मटुक्तमनाकार्य मयरहितं मां गाढं नियम्य रज्नुभिरानाय कारागारमेते तव सखाय इति निगडितान् कांश्शिन्निद्दिएप्टन्नो मामपि निगडितचरखयुगलमकाष्षु: । किंकर्त्र्यतामूढेन निराशक्केशानुभवेनावोचि मया। ननु पुरूषा वीर्य्यपरषा निमित्तेन केन निर्विशथ कारावासटु:खं टुस्तरं। यूयं वयस्या इति निर्द्दिप्टमेतेः किमिदिमिति। तथाविधं मामवेक्ष्य भूमुरान् मया घुतं लाटपतिवृन्तान्तं ब्याख्याय चौरीीराः पुनखवोचन् महाभाग वीखकेतुमन्त्रियो मानपालस्य किंकरा वयं तदाज्ञया लाटेश्वरमारालाय रानो मुरङद्वारेए तद्गारं प्रविश्य तनराजाभावेन विषसा बहुधनमपहुत्य महाटवीं प्राविशाम। ञ्रपरेद्युग्वान्वेषियो राजानुचरा बहवोग्येत्य धृतधनान्वितानस्मान् परितः परिवृत्य दढतरं वध्या निकटमानीय समस्तवसुगोधनवेलायामेकस्यानर्ष्यर्नस्याभावेनास्मदधाय माएिक्यादानायास्मान् किलामृह्वलंयन्निति । घुतरत्नरन्नालोकनस्थानो गहंमिद्ं तदेवं माराक्यमिति निश्थित्य भूटेवदानमिति तान् टुःखस्थानात्मनो जन्म नामधेयं युष्मदन्वेषसपर्य्यटनप्रकारं चाभाय समयोचितिः संलगापैर्मेचीमकार्षम्। ततो-्घराने तेपां मम च मृछ्दललाबन्धनं निभिद्य तैरनुगम्य-

[^19]मानो निद्रितस्य दाः स्थगएस्पायुधजालमादाय पुररक्षान् पुरतो॰ भिमुखागतान् पटुपराक्रमलीलयाभिद्राव्य मानपालशिविरं प्राविशम्। मानपालो निजकिङ्रेश्यो मम कुलाभिमानवृत्तान्तं तत्कालीनविक्रमग्च निशम्य मामार्च्चयत् ॥ परेद्युर्मत्तकालेन प्रेषिताः केचन पुरुषाः मानपालमुपैत्य मन्त्रि मदीयराजमन्दिरे सुहुॅया बहुधनमपहुत्य चौरवीरा भवदीयकटकं प्राविशन्। तानर्पय नोचेन्महाननर्थः सम्भवियती ति कूरतरं वाक्यमब्रुवन् । तदाकार्य रोषारुएितनेनो मन्त्री लाटपतिः कस्तेन मैनी का पुनरस्य वराकस्य सेवया किं लभ्यमिति तान् निर्भर्स्यय् । ते च मानपालेनोकं विप्रलापं मत्तकालाय तथैवाकथयन्। कुपितोऽपि लाटपति र्दोर्वीय्यिर्वेंयाल्पसैनिकसमेतो योदुमभ्यगात् । पूर्वमेव कृतरणानिश्ययो मानपालः सन्नघ्घयीधी योद्युकामो भूत्वा निः सङ्ふं निरगात् । ग्रहमपि सवहुमानं मन्त्रिद्तानि बहुलतुरडमोपेतं चतुरसारथिरथं च हढतरं कवचं मदनुहूपं चापं च विविधवाएपूर्यों तूएीरद्वयं समुचितान्यायुधानि गृहीत्वा युधसन्नद्धो मदीयवलविश्वासेन रिपूद्डरखोद्युतं मन्त्रिएमन्वगाम्। परस्परमत्सरेएा तुमुलसङखररमुभयसैन्यमतिक्रम्य समुल्नसद्धूजाटोपेन वाएावर्ष तदड्जे विमुज्चन्नरातीन् प्राहरम्। ततोडतिरयतुरङमं मद्रथं तन्निकटं नीत्वा शीघ्रल ख्रनोपेततदीयरथो>हमरातेः शिरः कर्तनमकार्षम्। तस्मिन्निपतिते तदवशिष्टसैनिकेषु पलायितेषु नानाविधं हयगजादिवस्तुजालमादाय परमानन्दसम्भूतो मन्त्री ममानेकविधां सम्भावनाम-

कार्षीत्॥ मानपालमेषितात्तदनुचरादेनमखिलमुदन्तमाकार्य सनुपृमना राजा भ्युदुतो मदीयपराकमे विस्मयमानः समहोस्सवममात्यवान्धवानुमन्या झुभदिने निजतनयां मह्यमदात् । ततो यौवराज्याभिषिको गहमनुदिनमाराधितमहीपालचित्रो वामलोचनयानया सह नानाविधसोख्यमनुभवन् भवहिरहवेदनाशल्यवैकल्यह्ट्यः सिड्रादेशेन मुहज्जनावलोकनफलग्रदेगं महाकालनिवासिनः परमेश्वरस्याराधनायाद्य पत्नीसमेतः समागतो स्स्मि। मक्तवस्सलस्य गौरीपतेः काहखयेन भवत्पदारविन्दसन्दर्शनानन्दसन्दोहो मया लब्थ इति ॥
तं निशम्य नन्दितपराक्रमो राजवाहनस्तन्निरपराधद्राउदेवमुपल्य त्यम्मे कमे एात्मचरितं कथयामास । तस्मिन्नवसरे पुरतः पुष्पोद्नवं विलोक्य ससम्भ्रमं निजनिटिलतटस्पृथच-
 लोचनः सौम्य सोमदत्तोयं स पूष्पोद्नव इति तस्मे तं दर्शयामास । तौ च चिरविरहु:खमुत्पृज्यान्योन्यालिक्नमुखमव्वभूताम्। ततस्तस्येव मही हहस्य छायायामुपविश्य राजा समभाषत। वयस्य भूमुखार्य्यकरिप्तुाहं मिनगलो विदितार्थः सर्वथान्नरायं करियतीति निद्रितान् मवतः परित्यिज्य निएगाम्।तदनु प्रवुद्यो वयस्य वर्गो किमिति निश्चित्य मदन्वेष साय

[^20]कुन गतवान् भवानेकाकी क गन्तेति । सोऽपि ललाटतट चुम्बदर्ज्जलिपुटः सविनयं समलपत् ॥
: चतुर्थ उच्छासःः पुष्पोद्नवचरितं
देव महीसुरोपकारायेव देवो गतवानिति निश्यित्यापि देवेन गन्त्यं देगं निर्योतुमशक्रुवानो मिनगखः परस्परं वियुज्य दिस्षु देवपनेंुुमगच्छत् । ग्रहमपि देवस्यान्वेषखाय महीमटन् कदाचिद्वर्रमध्यगतस्याम्बरमखःः किरएमसहिष्युाकस्य गिरितटमहीरहस्य प्रच्छायशीतले तले क्षामु पाविश्म्। मम पुरोभागे दिनमध्यसमये सङ़ुचितसब्वावयवां शूर्पाकृतिं कूर्माकृतिं मानुषछ्हायां निरीक्ष्योन्मुखो गगनतलान्महाययेखा पतन्ं पुरषं कण्चिदन्नराल एव दयोपनतहृदयो-हमवलंय शनेरवनितले निक्षिय दूरापातवीतसज्ञं तं शिशिरोपचारेए विबोध्य शोकारितेकेखोद्रतवाष्पलोचनं तं भृगुपुतनकारएामपृच्छम्। सो॰पि करहहेरश्रुकगानपनयन्नभाषत। सौम्य मगधाधिनाथामात्यस्य पन्मोन्नवस्यात्मसम्भवो रत्नोद्रवो नामाहं बारिज्यस्पूपएा कालयवनब्बीपमुपेत्य कामपि

[^21]॥ चतुर्थ उच्छास्सः ॥

बरिक्क्यकां परिएीय तया सह प्रत्यागच्छन्नमुतीरस्यानतिदूर एव प्रवहास्य भग्नतया सर्बेषु निमग्नेषु कथं कथमपि देवनुकुल्येन तीरभूमिमभिगम्य निजाङनावियोगदु:खार्खिे प्रवमानो-हं कस्याः पि सिद्धतापसस्यादेश्शदरेखा षोडशहायनानि कथज्विन्नीव्वा दुख़स्थापारमनवेक्षमायो गिरिपतनमकार्षमिति ॥
तस्मिन्नेवावसरे किमपि नारीकूजितमश्रावि। न खलु समुचितमिदं यत्सिद्धदिष्टे पतितनयमिलने विरहमसहिष्पुर्वैंश्वानरं विश्सीति। तन्निशम्य मनोविदितजनकभावं तमवादिषं। तात भवते विज्ञापनीयानि बहूनि सन्ति। भवतु पश्थादखिलमाल्यात्यं। ग्रधुना नारीकूजितमनुपेकसीयं मया। क्षखामानमन भवता स्थीयतामिति। तदनु सो-हं लरया किज्चिदन्नरमगमम्। तन पुरतो भयद्यर्जालाकुलहुतभुगवगाहनसाहसिकां मुकुलिताज्जलिपुटां वनितां काज्चिदवलोक्य ससम्ब्रममनलादपनीय कूजन्या वृह्डया सह मत्पितुल्यर्खामभिगमय्य स्थविरामवोचं। वृढ्े भवर्यो कुनत्ये कान्तारे निमित्ते केन दुखस्थानुभूयते कथ्यतामिति। सा सगनद्मवादीत् पुच्च कालयवनबीपे कालगुप्रनाम्नो वरिजः कस्यचिदेषा मुता मुवृत्ता नाम रल्नोद्नवेन निजकान्तेनागच्छन्ती जलधो मग्ने प्रवहऐो निजधाया मया सह फलकमेकमवलंब्य देवयोगेन कूलमुपेता ग्रासन्नप्रसवसमया कस्याज्चिद्वव्यामात्मजममूत। मम तु मन्दभाग्यतया वाले बनमातङ़नेन गृहीते मद्दितीया परिभ्रमन्नी षोडश्वर्षानन्तरं

भर्तृपुचसङमो भविष्यतीति सिद्धवाक्यविश्वासादेकस्मिन् पुएयाश्रमे तावन्तं समयं नीत्वा शोकमपारं सोढुमक्षमा समुज्न्वलिते वैप्वानरे शरीरमाहुतीकर्तुमुद्युक्तासीदिति । तदाकराये निजजनिनीं ज्ञात्वा तामहं दाएवत्म्रशाम्य तस्ये मटुदन्तमखिलमाख्याय धानीभाषएफफुल्लवद्नं विस्मयविक सिताक्षं जनकमदर्शययम्। पितरौ तौ साभिज्ञानमन्योन्यं ज्ञात्वा मुदितान्तरात्मानौ विनीतं माममन्दाश्रुवर्षेखाभिषिच्य गाढमाश्निष्य शिरस्युपाश्राय कस्याग्चिन्महीरहछायायामुपाविशताम्। कथं निवसति महीवल्लभो राजहंस इति जनकेन पृष्टो sहं तस्य राज्यव्युतिं त्वद्रीयजननं सकलकुमारावाम्निं तव द्वि्विजयारम्भं भवतो मातङानुयानमस्माकं युष्मदन्वेष एाकारएां सकलमभ्यधाम्। ततस्तो कस्यचिदाश्रमे मुनेरस्थापपम्। ततो देवस्यान्वेषएापरायरो॰हमखिलकार्य्यनिमित्तचितं निश्चित्य भवद्नुग्गहाल्लन्धस्य साधकस्य साहाय्यक राएदक्षं शिष्यगएां निष्पाद्य विन्ध्यवनमध्ये पुरातनपटृनस्थानान्युपेत्य विविधनिधिसूचकानां महीरहाएाएमो निक्षिप्रान् वसुपूर्यान् कलशान् सिद्दाअनेन ज्ञात्वा रक्षिषु परितः स्थितेषु खननसाधनैरुत्पाट्य दीनारानसझ्षान् राशीकृत्य तत्कालागतमनतिटूरे निवेशितं वरिक्कंटकं कण्चिद्येत्य तन बलिनो बलीवर्घान् गोंींींश्य कीत्वा न्न्यद्रव्यमिषे एा वमु तनोगीसम्मितं तैरह्यमानं श्ने: कटकमनयम् । तदधिकारिएा चन्द्रपालेन

[^22]केनचिद्वएिक्पुन्ने ए विरचितसौहद्यो गहममुनेव साकमुज्जयिनीमुपाविश्म्। मत्पितरावपि तां पुरीमभिगमय्य सकलगुएनिलयेन बन्धुपालनाम्ना चन्द्रपालजनकेन नीयमानो मालवनाथदर्शनं विधाय तदनुमन्याहृढवासतिमकरवम्। ततः काननभूमिषु भवन्तमन्वेष्षुमुद्तुक्तं मां परममिंनं बन्धुपालो निशम्यावदत्। सकलं धराीतलमपारमन्वेपुमक्षमो भवान् मनोगानिं विहाय तूष्षों तिष्षतु। मवन्नायकालोकनकारएं गुभगकुनं निरीक्ष्य कथयिष्यामीति। तल्नपितामृताश्वसि-तहदयो-हमनुदिनं तटुपकराठवत्ती कदाचिदिन्दुमुखीं नवयोवनावलीढावयवां नयनचन्द्रिकां बालचन्द्रिकां नाम तरसीरतनं बरिग्मन्दिरलक्ष्मीमूर्तामवलोक्य तदीयलावएयावधूतधीरावा लतान्तवाएलक्ष्यतामयासिषम्। चकितबालकुरङलोचना साःपि कुसुमसायकसायकायमानेन कराक्षवीक्षऐोन मामसकृन्निरीक्ष मन्दमाहतान्दोलितलतेवा कम्पत्। मनसाभिमुखेः समाकुण्चिते रागलज्जान्नरालवर्तिभिः साङवर्निभिमीक्षएविशेषेष्निजमनोवृर्तिमकथयत्। चतुएूढचेशभिरस्या मनोनुरागं सम्यग् ज्ञाता सुखसङमोपायमचिन्तयम् 1 ग्रन्यदा वन्धुपालः सकुनेर्भवरनतिं म्रेक्षिथमाए: पुरप्रान्तविहारवनं मया सहोपेत्य कस्मिंश्चिन्महीरहे शकुनवचनानि गृखन्नतिप्रत् । ग्रहमुत्कलिकाविनोदपरायखो बनान्ते परिभ्रमन् सरोवरतीरे चिन्ताक्रान्तचितां

[^23]दीनवद्नां मन्मनोरथेकभूमिं वालचन्द्रिकां व्यलोकयम्। तस्याः ससम्भ्रमप्रेमलज्जाकोतुकमनोरमं लीलाविलोकनमुखमनुभवन् मुदत्या वदन्नाविन्दे विषस्सभावं मदनकदनखेदानुभूतं ज्ञात्वा तन्निमितं ज्ञास्यन् लीलया तटुपकराठमुपेत्यावोचिषम्। सुमुखि तव मुखारविन्दस्य दैन्यकाराएं कथयेति। सा रहस्यसज्ञातविश्रम्भतया विहाय लज्जाभये शनैराषत॥ सौम्य मानसारो मालवाधीशो वार्वकस्य प्रवलतया निजनन्दनं दर्पसारमुज्जयिन्यामभ्यसिग्चत् । स कुमारः सप्नसागरपर्य्यन्तं महीमराडलं पालयिथन् निजपैतृष्वस्तीयावुद्दाइडकर्म्माखौ चराडवर्म्मद्वाहवर्म्माखो धरसीभराो नियुज्य तपश्यरखाय राजगिरिमभ्यगात् । रज्यं सर्व्वमसपत्नं शासति चर्म्मवर्म्मएएा दारवर्म्मा मातुलाग्रजन्मनो शासनमतिक्कम्य पारदार्य्यपरद्रव्यापहरणादिदु:कर्म्मकुई्वाएो मन्मथसमानस्य भवतो लावएयायत्तचित्तां मामेकदा विलोक्य कन्याटूषएादोषं दूरीकृत्य बलात्कारेएा रन्तुमुंद्युंक्ते तच्चिन्तया देन्यमगच्छमिति। तस्या मनोगतं मयि रागोद्रेकं मन्मनोरथसिद्यन्तरायज्च निशम्य वाष्पपूर्खलोचनां तामाश्वास्य दारवर्म्मऐो मारणोपायज्च विचार्य्य वल्नभामवोचम् । तरूएि भवद्भिलाषिएां दुष्टहुद्यमेनं निहन्तुं मृदुरूपायः कश्चिच्चिन्यते। यक्षः कश्चिद्धिष्ठाय बालचन्द्रिकां निवसति तद्वाकसम्पदाशाभृहलितहुद्यो यः सम्बन्धयोग्यः साहसिको रतिमन्दिरे तं यक्षं

[^24]निर्जित्य तयैकसखीसमेतया मृगाक्या संलापामृतमुखमनुभूय कुशल्ली निर्गमिष्पति तेन चक्रवाकसंश्याकारपयोधरा विवाहनीयेति सिह्देनेकेनावादीति पुरजनस्य पुरतो भवदीयैः सत्यवाक्यैरसकृत् कथनीयं। तदनु दार्वर्म्मा वाक्यानीत्थंविधानि म्रावं श्रावं तूष्थी यदि भिया स्थास्यति तहि वरं यदि वा दौर्जन्येन त्वया सङममझुकरिषति तदा स भवदीयैरिए्यं वाव्यः सौम्य दर्पसारवसुधाधिपामात्यस्य भवतो งस्मिन्निवासे साहसकर समनुचितं पौरजनसाक्षिकं मवन्मन्दिरमानीतया तया तोयजाक्ष्या सह कीडन्नायुष्मान् यदि भविर्यति तदा परिएीय तरुाीं मनोरथान्निर्विशेति। सो थेतदङ़करिष्यति त्ं सखीवेषधारिएा मया सह तस्य मन्दिरं गच्छ ग्रहमेकान्तनिकेतने मुष्चिजानुपदाघातैस्तं रससान्निहत्य पुनरपि वयस्यामिषेखा भवतीमनु निः शङ्धं निर्गमिष्पामीति। तदेनमुपायमङीकृत्य विगतसाध्यसलज्जाभवत्। जनकजननीसहोदराखां पुरत ग्रावयोः प्रेमातिशयमाख्याय सर्वेथास्मत् परिएायकारऐ ताननुनयेः ते॰पि वंशसम्पल्लावरयाद्याय यूने महं तां दास्यन्येव दारवर्म्मशो मरखोपायं तेभ्यः कथयित्वा तेषामुत्तरमाख्येयं मह्यमिति । साsपि किज्चितुत्फुल्लसरसिजानना मामव्रवीत् । सुभग कूरकर्म्मा ांां दारवर्म्माएां भवान् हन्तुमर्हति । तस्मिन् हते सर्वथा युप्मन्मनोरथः फलिधति । एवं क्रियतां। मवटुक्तं सर्व्वमह मपि तथा करिष्प इति मामसकृद्विवृत्तवद्ना विलोकयन्नी मन्दमगारमगात् । ग्रहमपि बन्धुपालमुपेत्य शकुनज्ञातस्मा-

न्तिंशद्दिवसानन्तरमेव भवत्सङः सम्भविथतीत्यमृएावम् । तदनु मदनुगम्यमानो बन्धुपालो निजावासम् प्रविश्य मामपि निलयाय विससर्ज्ज । मन्मायोपायवागुरापाश्लग्नेन ढारवर्म्मया समाहूता वालचन्द्रिका तं गमियतीति टूतिकां मन्निकटमभिम्रेषितवती। ग्रहमपि मरिनुपूपमेखलाकङ्ड एकरकताडद्ञहारक्षोमकज्जलं वनितायोग्यं मराडनजातं निपुयातया तत्तत् स्थानेषु निक्षिय सम्यगङीकृतमनोज्रवेषो वल्लभया तया सह तदागारद्वारोपान्तमगच्छम् । हाः स्थकथितास्मदागमनेन सादरं विहिताभ्युलिता तेन द्वारोपान्तनिवारिताशेषपरिवारे मद्वित्वि बालचन्द्विका सद्केतागारमनीयत। नगख्याकुलां यक्षकथां परीक्षन् नारगिकजनोःपि कुतूहलेन दारवर्म्मयः प्रतीहारभूमिमगमत्। विवेकशून्यमतिरसो रागातिरके ए रूलखचितहेमपर्य्ये्के हंसतूलगर्भेगयनमानीय तरहीं तस्ये मघं तमिस्तासम्यगनवलोकितपुंभावाय मनोरमस्त्रीवेषाय च चामीकरमशिएयमराइनानि सूक्ष्माएयि चिचवस्ताएाए कस्तूरिकामिलितहरिचन्दनं कर्पूरसहितं तामूलं सुर्भीनि कुसुमानि ललितं वस्तुजातं समर्थ मुहूर्त्वयमानं हासवचनेः संलपन्नतिप्षत् । ततो रागान्धतया सुमुख्यालिङन मतिं ब्यधत्न। रोषाहलितो॰हमेनं पर्य्यद्ञतलान्नि:श्डों निपात्य मुष्हिजानुपदाघातैः प्राहरम् । नियुद्धरमसविकलमल द्कारं पूर्व्रवन्मिलयिन्ना भयकम्पितां नताङीमुपलालपन् मन्दिराइए एमुपेतः साधसकम्पित इवोचेरूूजम् । हा बालचन्द्रिकाधिष्टितेन घोराकारेएा यक्षेएा
॥ चतुर्थ उच्छाासः ॥ उप

दा हवर्म्मा निहन्यते। सहसा समागच्छत पश्यतेति॥ तदाकार्य मिलिता जनाः समुद्यद्वाष्पा हाहानिनादेन दिशो वधिरयन्तो बालचन्द्रिकामधिष्टितं यक्षं बलवन्नं मृरान्नपि दारवर्म्मा मदान्धस्तामेवायाचत तदसौ स्वकीयेन कर्म्मएा निहतः किं तस्य विलपिनेति मिथो लपन्तः प्राविशन् । कोलाहले तस्मिंश्चटुललोचनया सह नैपुएयेन सहसा निर्गतो निजावासमगाम् । ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिद्धादेशप्रकारेए विवाह्य तामिन्दुमुखीं पूर्वेसङ्झल्पितं सुखं यथेष्टमनुभवम् । बन्धुपालशकुननिर्द्दिप्टदिवसे $\frac{\text { स्मिन्निर्गत्य }}{}$ पुराद्वर्तमानो नेनोत्सव=कारि भवद्नुलोकनमुखमयनुभवामीति॥

एवं मिनवृत्तान्ं निशम्यामूानमानसो राजवाहनः स्वस्य च सोमदत्तस्य च वृत्तान्तमस्मे निवेद्य सोमद्त महाकाले ग्वराराधनानन्तरं भवदल्लभां सपरिकरां निजकटकं प्रापय्यागच्छेतिनियुज्य पुष्पोद्धवेन सेव्यमानो भूस्वर्गायमानमवंन्तिकापुरं विवेश। तनायं मम स्वामिकुमार इति बन्धुपालादये वन्भुजनाय कथयित्वा तेन राजवाहनाय वहुविधां सपर्य्यां कारयन् सकलकुशलो महीमुर इति पुरि प्रकटयन् पुष्पोद्घवोड मुष्य राडो $s$ जनभोजनादिकमनुदिनं स्वमन्द्रे कारयामास ॥

[^25]ग्रथ मीनकेतनसेनानायकेन मलयगिरिमहीकहनिर्नरावासिभुजहममुनावशिप्षेनेव मूक्ष्मतरेए धूतहरिचन्दनपरिमलभरोणव मन्दगतिना दक्षियानिलेन वियोगिहद्यस्थं मन्मथानलमुज्जुलयन् सहकारकिसलयमकरन्दास्वादनरत्रकरानां मधुकरकलकराठानां काकलीकलकलेन दिक् चक्रं वाचालयन् मानिनीमानसोत्ललिकामुपनयन् माकन्दस्दिन्दुवारर्ताशोककिंशुकतिलकेषु कलिकामुपपादयन् मदनमहोस्सवाय रसिकमनांसि समुल्लासयन् वसन्तसमयः समाजगाम। तस्मिन्नतिरमखीये काले॰वन्निमुन्दरी नाम मानसारनन्दिनी प्रियवयस्यया वालचन्द्रिकया सह नगरोपान्तस्योद्याने विहारोक्कखाउया पौरुनुन्दीसमवायसमान्विता कस्यचिचूतपोतकस्य छायाशीतल सैकततले गन्धकुमुमहर्द्राक्षतचीनाम्बरादिनानाविधेन परिमलट्र्र्यनिकरेए मनोभवमर्च्चयन्ती रेमे। तन रतिप्रतिकृतिं ग्रवन्निसुन्दरीं द्रहुकामः काम इव वसन्तसहायः पुष्पोद्नव्रसमन्वितो राजवाहनस्तुुपवनं प्रविश्य तन तन मलयमारतान्दोलितशाखानिस्तरसमुद्निन्नकिसलयकुमुमफलसमुल्लसितेषु रसालतरषु कोकिलकीरालिकुलमधुकरायामालापान् श्रावं श्रावं विकसदिन्दी-वरकह्बारकेरवराजीवराजिकेलिलोलकलहंससारसकाराइउ-चक्रवाकचक्रबालकलरव्याकुलविमलशीतलसलिलललि-

[^26]तानि सरांसि दर्श दर्शममन्दलीलया ललनासमीपमवाप। बालचन्द्रिकया नि:गङ़ुमित अ्रागम्यतामिति हस्तसज्ञया समाहूतो निजतेजोजितपुषहूतो राजवाहनो अवन्तिसुन्द्या श्रन्तिकं जगाम। या वसन्तसहायेन समुन्मुकतया रतेः कोलीशालभज्ञिकाविधित्मया कग्चननारीविशेषं विरच्योत्मनः कीडाकासारगांरारविन्दसीन्दर्येया पाद्वयमुद्यानवनदीर्घिकामत्तमरालिकागमनरीत्या लोलालसगतिविलासं तूसीरलावायेन जक्छे कन्दलीलालिन्येन मनोज्रमूर्युगं जैनरंथचक्ष चतुर्य्येए घनं जघनं किज्चिड्विकसल्लीलावतंसकह्तारकोरककोटरानुवृत्या गङ्गावर्त्तसनाभिनाभिं सौधारोह एपरिपाद्यावलिनंयमौर्बींकं मधुकरपंक्तिनीलिमलीलया रोमावलिं पूराँसुवर्शोकलगशोभया कुचद्नंं लतामराऽपसीकुमार्येया बाहू

[^27]
## ॥ दशकुमारचरितं ॥

जयशंखाभिख्यया करां कामिकर्यूपूर्यासहकारपल्लवरागेएा प्रतिविम्बीकृतविम्बरद्नछदं वासायमानपुष्पलावएयेन शुचिस्मितं अ्रग्रटूतिकाकलकंरिठकाकलालापमाधुर्य्येया बचनजातं सकल सैनिकनायकमलयमारतसौर्येखा निश्यासपवनं जयध्वजमीनदर्पेएा लोचनयुगलं चापयष्टिश्रिया भूलते प्रथमसुहदः सुधाकस्यापनीतकलङ्धया कान्या वदनं लीलामयूरवहिभंग्या केशपाशं च विधाय समस्तमकरन्दकस्तूरिकसमितेन मलयजरसेन प्रक्षाल्य कर्प्पूरपरागेएा सम्मृज्य निम्मितित राज। मूर्तिमतीव लक्ष्मीर्मालवेशकन्यकास्ते। सैवाराध्यमानं सङ्पित्पितरप्रदानायाविर्भूतं मूर्तिमन्तं मन्मथमिव तमालोक्य मन्दमारतान्दोलितलतेव मदनावेशवती चकम्पे । तदनु कीडाविश्रम्भान्निवृत्ता लज्जया कानि कान्यपि भावान्ताएिए व्यधत्न। ललनाजनं सृजता विधाना नूनमेषा घुखांक्षर्यायेन निम्म्मिता नो चेद्ज्जूूरवंविधनिम्म्माएनिपुएो यदि स्यात्तम्समानलावएयामन्यां तहर्एीं किं नकरोतीति सविस्मयानुरागं विलोकयतस्तस्य समक्षं स्थातुं लज्जिता सा किज्चित्सखीजनान्तरितगाना तन्नयनाभिमुखेः किज्चिद्वाकुज्चि-

[^28]तैरश्चितमूलतेरपाङवीक्षितेरात्मनः कुरङस्यानायमानलावएयं राजवाहनं विलोकयन्य्यतिष्टत् । सोगपि तस्यास्त दोत्पादितभावरसानां सामग्या ल्भवलस्येव विषमशरस्य शरंयायमाखामानसो बभूव। सा मनसीत्थमचिन्नयत् ज्रनन्यसाधारासौन्दर्येयानेनेन कस्यां पुरि भाग्यवतीनां तह्यीनां लोचनोल्सवः क्रियते। पुचरल्नेनामुना पुर्ध्धी खां पुचवतीनां सीमन्तिनीनां का नाम सीमन्तमोक्तिकी क्रियते। कास्य देवी किमनागमनकारएामस्य। मन्मथो मामपहसितनिजलावएयमेनं विलोकयन्तीमसूययेवातिमानं मथून्निजनामसात्वयं करोति। किं करोमिः कयमयं ज्ञात्य इति । ततो वालचन्द्रिका तयोरितेतररागवृत्तिं भावविवेकैक्ज़ात्वा कान्लासमाजसन्निधौ राजनन्दनोदन्तस्य सम्यगाख्यानमनुचितमिति लोकसाधारऐीवाक्येरमाषत । मर्तृदारिकेनयं सकलकलाप्रवीएो देवतासान्निध्यकरए ग्राहवनिपुएो भूमुरकुमारो मरिमन्त्रोषधज्ञः परिचर्यार्हों मवत्या पूज्यतामिति । तदाकार्य निजमनोरथमनुवदन्या बालचन्द्रिकया सन्तुष्टन्तरङातरङावली मन्दानिलेनेव सङ्ञल्यजेनाकुलीकृता राजकन्या जितमारं कुमारं समुचितासनासीनं विधाय सखीहस्तेन गन्धकुसुमाक्षतघनसारतामूलादिनानावस्तुनिचयेन पूजां तस्मे कारयामास ॥

[^29]राजवाहनोः घेवमचिन्तयन् नूनमेषा पूर्व्रजन्मनि मे जाया यज्ञवती नो चेदेतस्यामेवंविधो > नुरागो मन्मनसि न जायेत। शापावसानसमये तपोनिधेजातिस्मरव्वमावयोः समानमेव तथापि कालजनितविशेषसूचकेवाक्येरस्याः ज्ञानमुन्यादयिथामि । तस्मिन् समये कोऽfि मनोरमो राजहंसः केलीविधित्सया तटुपकाठमगमत् । समुन्मुकया राजकन्यया मरालगह यो नियुतां बालचन्द्रिकामवलोक्य समुचितो वाक्यावसर एष इति सम्भाषसानिपुखो राजवाहनः सलीलमलपत्। सखि पुरा शान्बो नाम कश्चिन्महीवल्लनो मनोवल्नमया सह विहारवाज्ञाया कमलाकरमाथ तन कोकनद्कद्मसमीपनिद्राधीनमानसं राजहंसं गृहीला विसगुऐनन तस्य चरायुगलं निगडयिन्वा कान्तामुखं सानुरागं विल्रोकयन् मन्दस्मितविकसितेककपोलमरडलस्तामभाषत। इन्दुमुखि मया बड्डो मरालः शान्तो मुनिवदास्ते स्वेख्ध्यानेन गम्यतामिति । सो•पि राजहंसः शाग्वमश्पत्। महीपाल यद्मिनममुजखरडे डनुष्ठानपरायातयया परमानन्देन तिष्ठन्तं नैष्टिकं मामकारएां राज्यगर्बेयावमानितवानसि तदेतन्पाप्मना रमखीविरहसन्तापमनुभवेति विषसवदनो शाम्बो जीवितेश्वरीविरहमसहिष्पुाभूंमो दाउवत् प्राम्य सविनयमभाषत । महाभाग यद्जानेनाकरवन् तत् क्षमस्वेति । स तापसः कहलाकृष्चेतास्तमवद्त्। राजन्निहजन्मनि भवतः शापफलाभावो भवतु। मद्वचनस्यामोघतया भाविनि जनने शरी रान्तरताया ग्रस्या: सरसिजाष्ष्याः रसेन रमएो भूना मुहूर्त्तबयं मच्चरायुगलबन्य-

नकारितया मासद्वयं फृछलनिगलितचरखो रमखीवियोगविषाद्मनुभूय पश्यादनेककालं वल्लभया सह राज्यसुखं लभस्वेति । तदनु जातिस्मर्वमपि तयोर्वगृह्लात् । तस्मान्मरालबन्धनं न कराीयं त्वयेति । साsपि मर्त्रृदासिका तद्वचनाकर्ऐनाभिज्ञातस्वपुरातनजननवृत्तान्ता नूनमयं मत्प्राशा वल्लभ इति मनसि जानती रागपल्लवितमानसी समन्दहासमवोचत्। सौम्य पुरा शाग्बो यज्ञवतीसन्देश्परिपालनाय तथाविधं हंसबन्धनमकार्षीत् तथा हि लोके परिडता ग्रपि दाक्षिएयेन कार्य्य कुर्वेन्नीति ॥

कन्याकुमारावेवमन्योन्यपुरातनजनननामधेये परिचिते परस्पर्ज्ञानाय साभिज्ञमुक्ता मनोजरागपूर्यामानसौ वभूवतुः। तस्मिन्नवसाने मालवेन्द्रमहिषी परिजनपरिवृता टुहितृकेलीविलोकनाय तद्देश्मवाप। बालचन्द्रिका तु तां दूरतो विलोक्य ससम्भ्रमं रहस्यनिर्मेदभिया हस्तसज्ञया पुष्पोड्नवसेव्यमानं राजवाहनं वृक्षवाटिकान्तरितगानमकरोत्। सा मानसारमहिषी सखीसमेताया टुहितुर्नानाविधां विहासलीलामनुभवन्ती क्षाएं स्थित्वा टुहिनासमन्विता निजागासगमनायोद्युक्ता बभूव। मातरमनुगच्छन्यवन्तिसुन्दरी राजहंसकुलतिलकवाग्छ्या केलीवने मदन्निकमागतं भवन्तमकारड एव विसृज्य न मया समुचितमिति जनन्यनुगमनं क्रियते तदनेन भवन्मनोनुरागो॰न्यथा मा भूदिति मरालमिव

[^30]कुमारमुद्दिश्य समुचितालापकलापं वदती पुनः पुनः परिवृत्य दीननयना वदनं विलोकयन्ती निजमन्दिरमगात्। तन हुद्यवल्नभकथाप्रसङ़े बालचन्द्रिकाकथिततद्न्वयनामधेया मन्मथवाएापतनव्याकुलमानसा विरहवेद्नया बहुलपक्षशशिकलेव क्षामक्षामाss्रारादिसकलव्यापारं परिहतन्य रहस्यमन्दिरे मलयजरसक्षालितपल्नवकुसमकल्पिततल्पतलायनतनुलता बभूव । तन तथाविधावस्थामनुभवन्तीं मन्मथानलसन्तप्नां सुकुमारीं कुमारीं निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागएा: काज्चनकलशसज्चितानि हरिचन्दनोशीरघनसारमिलितानि तद्मिषेककल्पितानि सलिलानि विसतन्तुमयानि वासांसि च नलिनीदलमयानि तालवृन्तानि च सन्तापहराानि बहूनि सम्पाद्य तस्याः शरीरमशिंशिरयत्। तदपि शीतलोपचरएां सलिलमिव तप्रतैले तदङ्गे दहनमेव समन्तादाविश्यकार। किंकर्त्रव्यतामूढां विषसां बालचन्द्रिकामीषटुन्मीलितेन कटाक्षवीक्षितेन वाष्पकएाकुलेन विलोक्य विरहानलोष्षानिः:्वासग्लपिताधरया नताङ़्या शनैः सगददं ब्यालापि । प्रियसखि कामः कुसुमायुधः पज्ववाएा इति नूनमसत्यमुच्यते। इयमहमसब्ब्वेरिषुभिरनेन हंन्ये। सखि चन्द्रमसं वडवानलादतितापकारं मन्ये। यद्स्मिन्नतः प्रविशति शुष्यति पारावारं सति निर्गते तदेववर्घेते। दोषाकरस्य दुष्कर्म्म किं वरार्यते मया यदनेन निजसहोदर्य्याः पद्मालयाया

[^31]गेहभूतमपि कमलं हन्यते । विरहानलसन्तम्नहुद्यस्पर्शन नूनमुष्यीकृतः स्वल्पीभवति मलयानिलः नवपझ्नवकल्पिततल्पमिदमनङग्निशिखापटल मिव सन्तापं तनोस्तनोति। हरिचन्द्नमपि पुरा निजयष्टिसंश्सेषवटुरगरद्नलिप्सोल्वएागरलसङ्झलितमिव तापयति शरीं । तस्मादलमलमायासेन शीतलोपचारे लावएयजितमारो राजकुमार एवागदङ्कारो मन्मथज्वरापहराो सोऽपि लब्धुमशक्यो मया किं करोमीति। बालचन्द्रिका मनोजज्वरावस्थापरमकप्टाङतां कोमलाङीं तां राजवाहनलावएयाधीनमानसामनन्यशर एामवे क्ष्यात्मन्यचिन्तयत् । कुमारः सत्वरमानेतब्यो मया नो चेदेनां स्मरएीयां गतिं नयिष्यति मीनकेतनः। तनोद्याने कुमारयोरन्योन्यावलोकनवेलायामसमसायकः समं मुक्तसायकोड्भूत् तस्मात् कुमारानयनं मुकरं । ततोsवन्तिमुन्दरीरक्षएाय समयोचितकरणीयचतुरं सखीगएां नियुज्य राजकुमारमन्दिरमवाप। पुष्पवाएवाएतूखीरायमाएमानसो s्नझतप्नावयवसम्पर्केपरिमान पस्लवशयनमधिष्टितो राजवाहनः प्रालोप्वरीमुद्दिश्य सह पुष्पोद्धवेन संलपन्नागतां प्रियवयस्यामालोक्य पादपमूलमन्वेषखीया लतेव बालचन्द्रिकागतेति सन्तुष्टनाः निटिलतटमरिएनीभवदम्बुज कोरकाकृतिलसदझ्जलिपुटामितो निषीदेति निर्दिष्टसमुचितासनासीनामवन्तिसुन्दरीप्रेषितं सकर्पूरंरं तामूलं विनयेन दद्तीं तां क्रान्तवृत्तान्तमपृच्छत्। तया सविनयमभाएिए। देव कीडाभवने भवदालोकनकालमारभ्य मन्मथमथ्यमाना पुष्पतल्पादिषु

तापशमनमलब्धवती वामनेवोन्नततरफलमलन्य नटुरःस्थलालिङ्ननसौख्यं स्मरान्धतया लिप्तु: सा स्वयमेव परिकामालिख्य वक्लभायैनार्पयेयेति मां नियुक्तवती। राजकुमाशः पन्चिकां तामादाय पपाठ । सुभग कुमुमसुकुमारं जगदनवद्यं विलोक्य ते रूपं मम मानसमभिलषति त्वं चितं कुह तथामृदुलं। इति पठित्वा साद्रमभाषत। सखि छायावन्मामनुवृर्तेमानस्य पुष्पोद्जवस्य वल्लभा त्वमेव तस्या मृगीटृशो बहिश्यद्याः प्राएा इव वर्तसे त्वचातुर्य्यमस्या क्रियायामालवालमभूत् । तदखिलं करियामि नताङ़्रा मन्मनः काठिन्यमाख्यातं यदा केलीवने कुरझनयनालोचनपथमवर्तन् तद्वैवापहुतमदीयमानसा सा स्वं मन्द्रिमगात् । सा स्वचेतसो माधुर्यकाठिन्ये स्वयमेव जानाति । टु:करः कन्यान्तः पुप्पवेशः तद्नुरुपमुपायमुपपाद्य श्वः परश्वो वा नताङीं सङ़मियामि । मदुदन्तमेवमाख्याय शिरीषकुसुमसुकुमारायाः यथा शरीरवाधा न जायेत तथाविधमुपायमाचरेति । बालचन्द्रिका तस्य प्रेमगर्भितवचनमाकखर्य सन्तुष्टा कन्यापुरमगच्छत्॥

राजवाहनोऽपि यच वल्लभावलोकनसुखमलभत तटुद्यानं विरहविनोदाय पुष्पोद्धवसमन्वितो जगाम। तन चकोरलोचनावचितमझ्लवकुसुमनिकुरम्बमहीरहसमूहं शरदिन्दुमुख्या मन्मथाराधनस्थानं च नताङीपद्पड्ड़िचित्रितं शीतलसैक

[^32]ततलं च सुद्तीभुन्तमुन्तं च माधवीलतामराडपान्तरपल्नवतल्पं च विलोकयन् ललनातिलकविलोकनवेलाजनितशेषाएिए स्मारं ғ्मारं मन्दमारतकल्पितानि वननूतनपल्लवानि मदनाग्निशिख इव चकितो दर्श दर्श मनोजकर्ऐोजपानामिव कोकिलकीरमधुकराएां कृएितानि श्रावं म्रावं मारविकारेएा कृचिद्यवस्थातुमसहिष्पु: परिवभ्राम। तस्मिन्नवसरे धर सीमुर एक सूक्ष्मचिननिवसनः स्फुरन्मएाएकुएडलमराडतो मुरिडतमस्तकमानवसमेतश्यतुरवेषमनोरमो यह्च्छया समागतः समन्ततोग्युल्नसत्तेजोमराडलं राजवाहनमाशीर्वादपूव्वकं ददर्श। राजा सादरं को भवान् कस्यां विद्यायां निपुएा दूति तं पप्रच्छ। स च विद्येश्वरनामधेयोहमेन्द्रजालिकविद्याकोविदो विविधदेशेषु राजमनोरजनाय भ्रमन्नुज्जयिनीमद्यागतोः $₹$ मीति श्रांस । पुनरपि राजवाहनं सम्यगालोक्यः्स्यां लीलावनो पाराडुरतानिमितं किमिति साभिप्रायं विहस्यापृच्छत् । पुष्पोइ्रवश्येन्द्रजालिके निजकार्य्यकरांां तर्कयन्नेवमादरेा बभाषे। ननु सतां सख्यस्याभाषखापूर्वत्तयाचिरं रचिस्माषखो भवान्नस्माकं प्रियवयस्यो जातः सुहुदामकथ्यं किमस्ति। केलीवनेงस्मिन् वसन्तमहोत्मवायागताया मालवेन्द्रमुताया राजनन्दनस्यास्य चाकस्मिकसन्दर्शने ज्योन्यानुरागातिरकः समाजायत । सततसम्भोगसिद्युपायाभावेनासावीदशीमवस्थामनुभवतीति । विद्येश्वरो लज्जाभिरामं राजकुमारमुखमभिवीक्य विरचितमन्दहासो ब्याजहार। देव मवदनुचरे मयि तिप्ठति तव कार्य्यमसाध्यं किमस्ति । ग्रहमिन्द्रजालविद्यया विससर्ज ॥

ग्रथ राजवाहनो विद्येश्वरस्य क्रियापाटवेन फलितमिव मनोरथं मन्यमानः पुष्पोदवेन सह स्वमन्दिरमुपेत्य सादरं बालचन्द्रिकामुखेन निजवब्नभाये महीसुरक्रियमाएां सङमोपायं वेद्यित्वा कौतुकाकृष्टह्टद्यः कथमिमां क्षपां क्षपयामीति चिन्तयन्नतिप्टत् । परद्यु: प्रभाते विद्येश्वरो रसभावगीतिरीतिगतिचतुस्ताहशेन महता निजपरिजनेन सह राजभवनद्वारान्तिकमुपेत्य दौवारिकनिवेदितनिजवृतान्तः सहसोपगम्य सप्रमाखमेन्द्रजालिकः समागत इति हास्थैरिज्ञापितेन तद्दर्शनकुतूहलाविष्टेन समुन्मुकावरोधसहितेन मालवेन्द्रेए समाहूयमानो विद्येश्वरः कक्ष्यान्तरं प्रविश्य सविनयमाशिषं द्वा तद्नुज्ञातः परिजनताअमानेषु वाद्येषु नटत्मु गायकीषु मद्कलकोकिलामझुलध्ननिषु समधिकरागरज्ञितसमाजिकमनोवृत्तिषु पिर्छिकाभ्रमऐषु सपरिवाशः परिवृढढं

[^33]भ्रामयन्मुकुलितनयनः क्षखामतिष्ठत्। तदनु विषमं विषमुल्वएां वमन्तः फालालझूरा रन्नराजिनीराजितराजमन्द्दराभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्येरः। गृध्राश्य बहवस्तुराडेरहिपतीनादाय दिवि समाचरन् । ततो sग्रजन्मा नरसिंहस्य हिरएयकश्रि पोर्देन्ये श्वसस्य विदारणमभिनीय महदाश्यर्य्यान्वितं राजानमभाषत। राजन्नवसानसमये भवता शुभसूचकं द्रश्षुमुचितं। ततः कल्याएां परम्परावाप्तये भवदात्मजाकारायास्तहराया निखिललक्षयोपेतस्य राजनन्द्नस्य विवाहः कार्य्य इति तद्वलोकनकुतूहलेन महीपालेनानुज्ञातः स सङ्लिल्पितार्थसिद्धिसम्भावनसम्फुल्नवद्नः सकलमोहजनकमजनं लोचनयोर्निक्षिय परितो व्यलोकयत्। 1 सर्बेषु तदैन्द्रजालिकमेवकर्म्मेति तदद्नुतं पश्यत्मु रागपल्लवितडुद्येन राजवाहनेन पूई्वसक्झेतसमागतामनेकभूषएा भूषिताङीमवन्निसुन्दीं वैवाहिकमन्त्रतन्त्रनेपुएये नाग्निं साक्षीकृत्य संयोजयामास। क्रियावसाने सतीन्द्रजालपुरषाः सर्वे गच्छन्तु भवन्त इति द्विजन्मनोच्चैरुच्यमानें सर्वे मायामानवा यथायथमन्तरावं गताः। राजवाहनो sपि पूर्वससङ्स्पितेन गूढोपायचातुर्य्येगैन्द्रजालिकपुरषवत्कन्यापुरं प्रविवेश । मालवेन्द्रो॰ पि तदद्गुतं मन्यमानस्तस्मे वाडवाय प्रचुरतरं धनं दत्वा विद्येश्वर लमिदानीं साधयेति तं विसृज्य स्वयमन्तर्मन्द्रिं जगाम। ततो॰ वन्तिसुन्दरी प्रियसहचरीपरिवारवल्नभोपेता मुन्दरीमन्दिरंं ययौ। एवं देवमानुषवलेन मनोरथसाफल्यमुपेतो राजवाहनः
$8 t$ " दश्रकुमारचरितं ॥
सरसमधुर्चेष्टाभिः शन्नः शनैः हरिएलोचनाया लज्जामपनयन् रहो विश्नम्भमुपजनयन् संलापे तदनुलापपीयूषपानलोलुभ:्चिनचिनं चित्तहारिएां चतुर्द्रशभुवनवृत्तन्तं श्रावयामास ॥

इति श्रीमदाचार्य्यमहाकविद्रिएनः कृतो द्शकुमारचरिते sवन्तिमुन्दरीपरिएायो नाम पग्चम उच्छासः ॥ ॥ पूर्वेणीठिकयं समाप्रा ॥

## द्शकुमारचरिते राजवाहनचरितं नाम प्रथम उच्छाराः ॥

## श्रीः ॥ ग्रुत्वा तु भुवनवृत्तान्तमुत्तमाङना विस्मयविक-

 सिताक्षी सस्मितमिद्मभाषत । द्यित त्वत्प्रसादादद्य मे चरितार्था श्रोनवृत्तिरद्य मे मनसि तमोपहस्वया दत्तो ज्ञानप्रदीपः। पक्षमिदानीं ल्वत्पादपन्मपरिचर्य्याफलं। ग्रस्य च त्वत्पसादस्य किमुपकृत्य प्रत्युपकृतवती भवेयं। ग्रभवदीयं हि नैव किज्चिन्मत्सम्बंधं । ग्रथ वास्त्येवास्यापि जनस्य कृचित्पभुतं। ग्रशक्यं हि मदिच्छया विना सरस्वतीमुखग्रहखोच्छेषएीकृतो दश्नछद एष चुम्बयितुमम्बुजासनास्तनतटोपभुक्तमुःस्थलं चैतदालिङुयितुमितिं ॥ ततः प्रियोरसि प्रावृडिव नभस्युपास्तीरोगुरूपयोधरमराडला प्रौढकन्दलीमुकु लमिव हुढरागरषितं चक्षुरूलासयन्ती वहिवर्वावलीविडंविना कुसुमचन्द्रकशोराएा मधुकरकुलव्याकुलेन केशकलापेन[^34]स्फुरदहएकिराएकेसरकरालं कद्वमुकुल्लमवं कान्नस्याधरमसिमधीरमाचुचुण्ब । तदारम्भस्फुरितया च रागवृत्या भूयो भूयो प्रावर्त्ततातिमानचिनोपचारशीफंरो रतिप्रवन्:ः। प्रसुप्रयोस्तु तयोः स्वप्रे विसगुएनिगडितपादो जरः कश्चिज्जालपांदः प्रत्यदश्यत प्रत्य वुध्येतां चोभौ। अ्रथ तस्य राजकुमासस्य कमलमूढश्शशिकिरारज्नुदामभिग्गृहीतमिंव रजतमृछ्वलोपगूढं चरायुगलमासीत् । उपलम्येव च किमेतर्तित्यतिपरिनासविहला मुन्तकराठमाचक्रन्द राजकन्या। येन तत्सकलमेव राजकन्यान्त:पुरमग्निपरीतमिव पिशाचोपहतमिव वेपमा-नमनिरूपमाएतदात्वायतिविभागममगएयमानऱहस्यरक्षासमयमवनितल़विव्रविध्यमानगानमाक्रन्द विदीर्ये मा एकाए-मशुस्रोतो- वगुरिठतक पोलतलमाकुलीवभूव। तुमुले चास्मिन्ननियन्त्वितप्रवेशः किङ्किमिति सहसोपसृत्य विविशुर्नवेंशिक्वाः पुरूपा दटहुश्य तद्वस्थं राज कुमारं । तदनुभावनिर्डनिगहेच्छास्तु ते सद्य एव तमर्थं चाडवर्म्मोऐ निवेद्याज्तकु:॥

[^35]सो॰ पि कोपादागत्य निर्देह्निव दहनगर्भया हशा निशम्योत्पन्नप्रत्यभिज्ञः: कथं स एवैष मद्नुजमरसनिमित्तभूतायाः पापाया बालचन्द्रिकायाः पन्युरत्यभिनिविप्टवित्तदर्पस्य वैदेशिकवरिक्पुनस्य पुष्पोद्नवस्य मिनं। हुपमतः कलाभिमानी नैकविधविप्रलम्भोपायपाटवावर्ज्जितमूढपौरजनाध्यारोपितवितथदेवतानुभावः कपटधर्म्मकन्चुको निगूढपापशीलश्वपलो व्रासएव्रुवः। कथमिवैनमनुरक्ता मादशेष्वपि पुरूसिंहेषु मावमाना पापेयमवन्तिसुन्दरी । पश्यतु पतिमद्येव शूलावतंसितमियमनार्य्यशीला कुलपांसनी। इति निर्भर्त्सयन् भीषसाभुकुकिटूषितललाटः काल इव काल्लोहदाइडकर्कर्शेन बाहुदाडेनावलंब्य हस्ताम्बुजे रेखामुजरथाङलंञ्छने राजपुनं सलसमाचकर्ष। स तु स्वभावधीरः सर्वेपौरषातिभूमिः सहिष्पुतैकम्रतिक्रियां देवीमेव तामापद्मवधार्य्य स्मर तस्या हंसगामिनि हंसकथायाः सहस्व वांमु मासद्वयमिति प्राएपरित्यागरागिएीं प्राखासमां समाश्वास्य रिपुवश्यतामयासीत् ॥
श्रथ विदितवार्तावर्वर्तों महादेवीमालवेन्द्रो जामातर-

[^36]पर ॥ दशकुमारचरितं ॥
माकारपक्षपातिंनावात्मत्यागोपन्यासेनारिएा जिघांस्यमानं रक्षतु: । न शेकतुस्तु तमप्रभुत्वाटुत्तारयतुमापदः । स किल चराडशीलश्च्चाडवर्म्मा सर्शमिदमुदन्तजातं राजराजगिरो तपस्यते दर्पसाराय सन्दिश्य सर्ब्वमेव पुष्पोद्धव कुटुम्बकं सर्वस्वहरापूूर्वकं सद्य एव वन्धने क्षिप्रृा कृत्वा च राजवाहनं राजकेसरिकिशेरकमिव दारूपज्जरनिवर्घमूर्छजजाललीनचूडासगिप्रभावविक्षिम्नक्षुत्पिपासादिखेंद्च्व तमवधूतदुहितृप्रार्थनस्याङ राजस्योद्धर खायाङानभियास्यन्ननन्यविश्वासान्निनाय रूरोध च बलभरंद्तकम्पश्वम्पां। चम्पेश्वरोऽपि सिंहवम्मा सिंह इवासह्यविक्रमः प्राकारं मेदयित्वा महता बलसमुदायेन निर्गन्य स्वप्रहितदूतवाताहूतानां साहाय्यदानायातिसत्वरं प्रापततां धरापतीनामचिरकालभाविन्यमि सन्निधावदत्तापेक्षःसाक्षादिवावलेपो वपुष्मानक्षमापरीतः प्रतिवलं प्रतिजग्याह। जगृहे च महति सम्पराये क्षीएासकलसैन्यमराडलः प्रचराड प्रहराएशतभिन्नमर्म्मा सिंहवर्म्मा करिएः करिएमवप्तुत्याति मानुषप्राराबलेन चराडवर्म्माए। स च तद्डुहितर्यम्बालिकायामबलारत्नसमाख्यातायामतिमानाभिलाषः प्राऐोरेनं न

[^37]व्ययूयुजत्। ग्रपि त्वनीनयद्पनीताशेषशल्यमकल्पसंन्धो बन्धनगृहं। अ्रजीग एाँच गएकसद्धेरद्येव क्षपावसाने विवाहनीया राजटुहितेति। कृतकोतुकमझले च तस्मिन्नेकपिङ्गाचलॉत् प्रतिनिवृत्येयाजद्धो नाम जद्धाकंरिकः प्रभवतो दर्पसारस्य प्रतिसन्देश्मावेद्यत्। ग्रयि मूढ किमस्ति कन्यापुरदूषकेः पि कश्चित् कृपावसरः। स्थविःः स राजा जरावलुप्रमानावमानचित्तो टुश्र्वरितदुहितृपक्षपाती यदेव किज्चित् प्रलपति त्वयापि किं तदनुमत्या स्थातव्यं। ग्रविलंवितमेव तस्य कामोन्मत्तस्य चिन्धधवार्तेप्रेषखेन ग्रवखोत्सवोडस्माकं विधेयः सा च टुष्टकन्या सहानुजेन कीर्तिसारेएा निगडितचराएचारंके नियोद्घब्येत"। तचाकरार्य "प्रातरेव राजभवनद्वारे स टुरात्मा कन्यापुरटूषकः सन्निधापयितव्यः चराडपोतकश्व मातङ़पतिरुचतकल्पनोपपन्नस्तन्नैव समुपस्थापनीयः । कृतवावाहकृत्यश्योत्यायाहमेव तमनार्य्य तस्य हस्तिनः कृत्वा कीडनवं तद्धिहुढ एव गत्वा शनुमाहाय्यकाय प्रत्यासीदतो

[^38]राजन्यकस्य सकोशवाहनस्यावग्रह एां करिथामीति पार्श्वचरानवेक्षाग्वक्रे।

निन्ये चासावहन्यन्यस्मिन्नुन्मिषत्येवोषोरागे राजपुनो राजाहगयां रक्षिभिरूपतस्थौ च क्षुरितगराइडश्यराडपोतः। क्षयो च तस्मिन् मुमुचे तदन्ज्रियुगलं रजतगृछलया । सा चैनं चन्द्रलेखाछविः काचिद्परोहूपिएी भूत्वा प्रदक्षखीकृत्य प्राजलिर्य्यजज्ञपत्। देव दीयतामनुग्रहार्द्र ज्वित्तमहमस्मि सोमरश्मिसम्भवा सुरतमञ्जरी नाम सुरमुन्दरी। तस्या मे नभसि नलिनलुक्धमुग्धकलहंसानुबड्घवक्तायास्तन्निवारएक्षोभविछिन्नविगलिता हारयष्टियद्च्छया जातु हैमवते सरसि मन्दोदके मग्नोन्मग्नस्य महर्षम्मार्कराडेयस्य मस्तके मरिकिराए्विगुशितपलितमपतत् । पातितश्य कोपितेन तेन मयि शापः । पापे भजस्व लोहजातिमजातचैतन्या सतीति । स पुनः प्रसाद्यमानस्तत्पाद्पद्मद्यस्य मासद्वयमानं सन्दानतामेन्य निस्तरागीयामिमामापदमपरिक्षीराशक्तित्वं च पन्चेन्द्रियाएामकल्पयत्। ग्रनल्पेन च पाप्मना रजतशृछलीभूतां मामेस्वाकस्य राड्रो वेगवतः पौनः पुनो मानसवेगस्य वीरशेखरो नाम विद्याधरः श्दुरागिरौ समध्यगमत्। Э्रात्मसात्कृता च तेनाहमासम्। ग्रथासौ पितृप्रयुक्ते वैरे वर्त्तमाने विद्याधरचक्रवर्तिनि वत्सराजवंशवर्घेने नरवाहनदत्ते

[^39]> ॥ प्रथम उच्छासःः ॥

विरमाश्यस्तद्पकारक्षमो॰्यमिति तपस्यता द्र्प्पसारेएा सह समसृज्यत । प्रतिश्रुतं च तेनास्मै स्वस्वसुरवन्तिमुन्द्या़्या: प्रदानं। ग्रन्यदा तु वियति व्यवदायमानचन्द्रिके मनोरथप्रियतमामवन्तिसुन्दरीं दिद्हक्षुखशेन्द्रियस्तदिन्द्रमन्दिरद्युतिकुमारीपुरमुपासरत् । ग्रन्तरितश्य तिर सरिएया विद्यया तां तदा त्वदङोपाश्रयां सुप्तगानीं निभुवनसर्गयानासंहारसंश्रिताभिः कथाभिरमृतस्यन्दन्नीभिः प्रत्यानीयमानरागपूरां न्यरूपयत्। स प्रकुपितो- पि त्वनुभावप्रतिबद्घनिग्रहान्तराध्यवसायः समालिएग्येतरेतरमत्यन्नमुखम्रमुप्तयोर्युवयो ैै दैवत्तोस्साहः पाराडुलोहशृछ्वलात्मना मया पादपद्मयोयुग्रलं तव निगडयित्वा सरोषरभसमपासरत् । उ्रवसितश्च ममाद्य शापस्तच्च मासह्यं तव पारतन्यं । प्रसीदेदानीं किं करवाएीति प्रशापतन्नीं वार्तययानया मत्र्राएसमानां समाश्वासयेति व्यादिश्य विससर्ज ॥

तस्मिन्नेव क्षगान्तरे हतोहतश्चराडवर्म्मा सिंहवर्म्मदुहितु-

[^40]स्बालिकायाः पारिस्प्र्शरागग्रसारिते बाहुद्याड एव बलवदवलंब्य सरमसमाकृष्य केनापि टुष्करकम्मकारिएा तस्रूरशीकेनैव नखर्म्रहारेएा राजमन्दिरोद्देशं च शवश्तमयमापादयन्नचकितगतिरसो विहरतीति वाचः समभवन् ॥ श्रुवा चैतत् तमेव मत्तहस्तिनमुदस्तांधोरणो राजपुनोः धिर्ट रंहसोत्तमेन राजभवनमभ्यवर्तत । स्तम्बेरमरयसावधूतपत्तिदत्वर्मा च प्रविश्य वेशमाभ्यन्तरमद्भांभ्र्नियोषगम्मीरेए स्वरेसाभ्यधात्। कः स महापुरुपो येनेतन्मानुषमानटुष्करं महन्क्त म्मानुष्धितं। अ्वागच्छतु स मया सहेमं मत्तहस्तिनमारोहतु। ग्रभयमेव तस्य मटुपकखठवर्तिनो देवदानवेरपि विगृह्हानिस्येग्यवदत्। निशम्येवं स पुमानुपोढहषो निर्गन्य कृताज्जलिराक्रम्य संज़ाकुज्चितं कुज्ञरगानमसक्तमध्यरक्षत् । ञ्रारोहनमेवेनं निर्द्वर्य हर्षोत्फुलहहहिएये म्रियसखोन्यमपहारवम्मैवेति पश्थान्निसीदतोःस्य बाहुदाइडयुगलमुभयभुजमूलम्रवेशितमगेन्वलंब्य स्वमङ़मालिङ्जयामास स्वयं च पृष्टो वलिताभ्यां भुजाभ्यां पर्य्यवेप्ट्यत् । तन्क्षयोपसंहतालिङन व्यतिकरश्षापहारवम्मा चापचक्रकरापकर्प्पर्याप्रासपटिश्मुश-
${ }^{1}$ The Nakhara is said to be denominated Bánk in the vernacular dialect, नखर: वांक् इति भापायां. Bánk, in Hindi and Mahratta, signifies " a crooked dagger."
${ }^{2}$ उदस्ताधोरए:, " by whom the elephant driver was displaced."
3 अ्रद्भाभ: महामेघ:.
4 विगृह्नान, "warring or contending with" मह, with वि prefixed.
" लोहस्तम्भस्तु कराप:, "Vaijayantí Kosha," A. has कराय:.
${ }^{6}$ कर्प्पए: is said to be a lance or dart with a curved point कुटिलाम:, and पद्टिश: one with a broad blade, विशालाम:.

लतोमरादिमहर राजालमुपयुज्ञानो बलावलिम्रान् प्रतिकलवीरान् बहुप्रकारयोधिनः परिक्षिपतः क्षितो विचिक्षेप। क्षलोन चाद्राष्षीत् तदपि सेन्यमन्येन समन्ततो॰भिमुखमभिधावता वलनिकायेन परिक्षिम्रं ॥

ग्रनन्तरज्ब कण्चित् कर्शिकारगोरः कुरंविन्दसवर्खाकुन्तलः कमलकोमलपाएिपादः कर्याचुम्बिदुग्धधवलस्तिग्धनीललोचनः करितटनिविष्टर्ननखःः पटृनिवसनः कृशाकृशोदोरः:स्यलः कृतहस्ततया रिपुकुलमिषुवर्षेयाभिवर्षन् पादा हुुुनिद्युरावघृष्टकर्लमूलेन प्रजविना गजेन सन्निकृष पूंदोंपदेशप्रत्ययादयमेव स देवो राजवाहन इति कृतार्जलिः
 सन्निपातितमेतद्ञराजसाहायदानायोपस्थितं राजन्यकं। श्ररिवलग्न विहतविर्ज्ञात्तं स्ती वालहार्य्यशस्लं वर्तेते किमन्यत् कृत्यमिति । हृ्त्तु व्याजहारापहारवर्म्मा देव हृ्टिदानेनानुगृह्यतामयमाज्ञाकःः सोงयमयहमेवामुना रूपेए धनमिनाख्यया चान्तरितो मन्तयः स एवाद्य निर्गमय्य बन्धनादझुराजमपवर्ज्जितं कोश्वाहनमेकीकृत्यास्मंनृहोया चामुना

[^41]सह राजन्यकेनेकान्ने मुखोपविष्टमिह देवमुपतिष्षतु यदि न दोष इति। देवो॰पि यथा ते रोचत इति तमाभाथ गता च तन्निर्दिष्टेन मार्गेए नगराहहिरतिमहतो रोहि सादुमस्य कस्यचिन्मूले क्षोमांवदातसेकते गङातरङपवनपातशीतले तले द्विरदादवततार। प्रथमसमवतीर्लोनापहारवर्म्माण च स्वहस्तमत्वसमीकृते मातङ इव स्फटिकमय ड़व भागीरथी पुलिनमरडडले मुखं निषपसाद। तथा निषसग्व तमुपहारवर्म्मार्थपालम्रमतिमिनगगुपमन्त्रगुप्रविश्रुते मैंथिलेन च प्रहारवर्म्मएा काशीभर्ना च कामपालेन चम्पेण्येरएा सिंहवर्म्मएा सहोपागत्य धनमिनः प्रशिापपात। देवो॰पि हर्षाविद्यमन्युत्यितः कथं समस्त एष मिनगयाः समागतः को नामायमभ्युद्य इति कृतयथोचितोपचारानुत्पीडिततरं परिरेमे। काशीपतिमेथिलाइएराजांश्य सुहन्निवेदितान् पितृवदपश्यत्। तेश्य हर्षकम्पितयैलितं सरसमोपगूढः परमभिननन्द। ततः प्रवृत्तामु प्रतिकथांमु प्रियवयस्यगएानुनुयुः स्वस्य च मोमदत्तपुष्पोल्लवयोश्यरितमनुवर्या सुहदामपि वृत्तानं कमे ए प्रोतुं कृतप्रस्तावस्तांश्य तटुक्ता वर्वयुक्त तेषु प्रथमः प्राहस्म किलापहारवर्म्म॥। ॥ इति दश्कुमारचरिते प्रथम उच्छासमः ॥

[^42]
## पe

## hage 48 Bome of 2 Bh.

## ॥ द्वितीय उच्छाासोs पहारवर्म्मचरितं ॥

देव त्वयि तदावतीर्ोो हिजोपकारायामुरविवरं न्न्वेषएाप्रसृते च मिनगऐेs्हमपि महीमटन्नड़ेषु गझातटे वहिश्यम्पायाः कश्विद्तितपः प्रभावोत्पन्नदिव्यचक्षुर्मरीचिनाम महर्षिरिति कुतश्वित् संलपतो जनसमाजादुपलम्या-- मुतो वुभुंन्मुस्वदतिं तमुद्देशमगमम्। न्यशांमयज्व तस्मिन्नाश्रमे कस्यचिचूतपोतकस्यछायायां कमथुद्विग्नवर्याँ तापसं। श्रमुना चातिथिवटुपचरितः क्ष्यां विश्रान्तः कासो भगवान्मरीचिस्तस्मादहमुपलिंप्सुः प्रसङप्रोषितस्य सुहददो गतिमाश्रिर्य्यक्जनविभवो हि स महर्षिमम्यां विश्युत इत्यवादिषम्। ग्रथासावुष्ममायतग्च निश्वस्याश शंसे। ग्रासी ताहशो मुनिरस्मिन्नाश्रमे|तमेकदा काममझरी नामाङपुर्य्यवतंसस्थानीया वारयुवतिरश्रुविन्दुतारकितपयोधरा सनिर्वेद्मभ्येत्य कीर्ऐशिखराडास्तीर्गभूमिर्यवन्द्टिष्ट । तस्मिन्नेव च क्षयो मातृप्पमुखस्तद्दासीवर्गः सानुक्कोशमनुप्रधावितस्तनैवार्विछिन्नपातमपतत्। स किल कृपालुस्तन्जनार्द्रयागिराश्वास्या-

[^43]नित्रिकारएां तां गरिएकामपृच्छत् । सा तु सवींडेव सविषादेव सगोरवेव चात्रवीत् । भगवन्नेहिकस्य सुखस्य भाजनं जनो--यमामुष्मिकाय घ्वोवसीयायार्ताभ्युपपत्तिवित्तयोर्भेगवत्पादयोमूलं शरखामभिप्रपन्न इति । तस्यास्तु जनन्युदज्जलिः पलितशारशिखराडनन्धस्पृंघुन्तनूमिरभाषत । मगवन्नस्यां मे दोष एषा वो दासी विज्ञापयति दोषश्य मम स्वाधिकारानुछ्छापनं। एष हि गराकामातुरधिकारों दुहितुर्जन्मनः प्रभृन्येवाहक्रिया तेजोवलवर्शामेधासंवर्घेनेन दोषाग्निधातुमाम्यकृता मिताहरेए शरीरपोषएामापज्वमाद्रष्षत् पितुर्यनतिदर्शनंज़्मदिनेषु पुएयदिनेषुचोत्सवोतरोमझ़लविधिः ग्रध्यापनमनङविद्यानां माङानां नृत्यगीतवाद्यनाट्य चिनास्वाद्यगन्धपुष्पकलामु लिपिज्ञानवचनकौश्लेषु च सम्यग्विनयनं, शन्दहेतुर्समयविद्यामु वार्तामानाववोधनमाजीवज्ञाने कीडाकौग्ले सजीवनिजीवामु च द्यूतकलास्व-

[^44]भ्यन्तरीकरंखम्यन्तरकलासु वैश्वासिकजनात् प्ययन्नेन प्रयोगगहां यानोत्सवादिष्वाद्रप्रसाधितायाः स्फीतरंखिरहायाः प्रकाशनं प्रसझवन्यां सछीतादिक्रियायां पूर्बेस हृहीतैग्गोलवाग्भिः सिद्धिलम्मनं, दिद्मुखेषु तर्तच्चिल्पविर्तकेर्ये:प्रब्यापनं कार्तान्तिकांदिभिः कल्याएलक्ष्योपघोपएां । पीठमर्द्वविटविटूषकेर्मिसुकीभिण्य नागरिकपुरुषसमवायेषु हुपशीलमाधुर्युप्रस्तावना। युवजनमनोरथलक्ष्यम्रभूतायाः प्रभूततमेन शुल्केंनावस्थापनं। स्वतो रागान्धाय तद्धावदर्शनोन्मादिताय वा जातिरूपवयोर्थ र्थक्तिशीचच्यागदाक्षिएयशिल्पमाधुर्योपपन्ताय स्वतन्त्वाय प्रदानमधिकगुएायास्वतन्बाय प्राज्रतमायाल्पेनापि बहुर्यपदेशेनार्प्प एं। वा गान्धव्वसमागमेन गुरूयः शुल्कापहराएं। ग्रल्राभे-्येस्य कामस्वीकृते स्वामिन्यधिकरऐ वा साधंनं। रक्तस्य हि टुहिनैकचारिएीवितानुप्ठापनं । निन्यनेमिम्तिकमीतिदाय-

## 1 "Through knowledge."

2 "Arts of wantónness."
${ }^{3}$ Exhibition of her at public festivals in handsome attire स्फीतपरिबहा इम्योत्तऐय: and well ornamented, झादप्रसाधिता, सल कृषता.
${ }^{4}$ Securing success in the performance of songs and the like by the-words or plaudits of fritian ( यास) previonsly-agreed-upona' $/$
${ }^{5}$ Spreading of her fame by those celebrated in such arts; that is, by musicians and the like.
" Palmists," "fortune tellers," and the like, कार्तान्तिक: सामुद्रिक््र:, "Vaijayanti," from कृतान्त, " the end of what is done," "fate," "fortune."

The explanation given by the Commentator A. is, अलाभे॰ र्थस्य धूर्तात् खशुल्कालाभे कामस्वोकृते मैज्यादड्गीकृते नतु धनादिनाद्गोकृते स्वामिनि प्रभौ मामाध्पक्षे सधिकरोे नागरिकसं सदिसाधनं उच्चावचवागादिभि: सोपयुक्तविधानं. It implies, appareutly, compelling payment before a friendly magistrate or a court of libertines.

कतया हतशिष्टानां गम्यधनानां चिनेरुपायेरपहरां। ज्रददता लुब्धप्रायेएा च विगृह्यासनं । प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेन लुब्धस्य रागिरास्त्यागशक्तिसन्धुक्षरांां। ग्रसारस्य वाक्सन्त-क्षणोर्लोंकोपक्रोशन्नुटुहितृनिरोधनैव्रींडोत्पादनैरू्याभियोगेरपमानैश्यापवाहनं । ग्रर्थ द्रेनर्थप्रतिघातिभिश्वानिन्द्येरन्येरनुबड्रार्थानर्थसंशयान् विचार्य्य भूयो भूयः संयोजनमिति । गएिकायाश्य गम्यं प्रतिसज्जतैव न सङः सत्यामपिप्रीतौ न मातुर्मातृर्काया वा शासनातिवृत्तिः । एवं स्थिते॰्नया प्रजापतिविहितं स्वधर्म्ममूल्लद्घं क्रचिदागन्तुके रूपमानधने विप्रयूनि स्वेनेव धनव्ययेन रममाएाया मासमानमत्यवर्वाहि। गम्यजनश्वभूयानर्थयोग्यः प्रत्याचक्षमाएयानया प्रकोपितः स्वकुटुंवकज्वावसादितं। एषा कुमतिर्नकल्पाएीति निवारयन्यां मयि वनवासाय कोपात्प्रस्थिता सा चेदियमहार्य्यनिश्येया सर्व्व एष जनो $s$ नैवानन्यगतिरनश्नेन संस्थास्यत

[^45]॥ वितीय उच्छ्वासः ॥
इत्यवादीत् । उ्र्य सा वारयुवतित्तेन तापसेन भट्रे ननु टुःखाकरो।यं वनवासस्त्तस्य फलमपवर्गः स्वर्गो वा, प्रथमस्तु तयोः प्रकृष्जानसाधः प्रायो टु:सम्पाद एव दितीयस्तु सर्व्स्सेव मुलभः कुलधर्मानुष्ठायिनस्तदशक्यारम्भाटुपरम्य मातुर्मते वर्तेस्वेति सानुकम्पमभिहिता । सा तु प्रत्यवादीत्। यदि भगवत्पादमूलमशराएं शरखमस्तु मम कृपगायाः हिंरायरेता एव इत्युदम्मनायत। स तु मुनिरनुविमृश्य गरिकामातरमवद्त् सम्प्रति गच्छ गृहान् प्रतीक्षस्त कानिचिद्दिनानि यावदियं मुकुमारा मुखोपभोगसमुचिता सत्यसएयवासोबेजिता भूयो भूयण्बास्माभिर्विवोध्यमाना प्रकृतावेव स्थास्यतीति। तथेति तस्याः प्रतियाते स्वजने सा गरिएा तमृषिमलघयुभन्तिधोंतोनमनीयवासिनी नात्याहतशरीरसंस्कारा वनतरूपोतकालवालपूरशोर्देवतार्चेनकुमुमोच्चयावचयम्रयासेरेनेकविकल्पोपहारकर्म्मेमिः कामशासनार्थे च गन्यमाल्यधूपदीपनृत्यगीतवाद्यादिभिः क्रियाभिरेकान्ते च निवगंसंम्बन्धिनीभिः कयाभिरध्यात्मवादेश्वानुहूपेर्प्पीयसेव कालेनान्वरज्जयत् । एकदा च रहसि रहं तमुपलक्ष्य मूढः खलु लोको यत् सहधर्मेंसार्थकामावपि गाायतीति किज्चिद्-

[^46]स्मयत। कथय वासु केनांशेनार्थकामातिशायी धर्म्मेत्तवा－ भिम्रेत इति प्रेरिता मरीचिना सलज्जा मन्थरमारमताभि－ धातुम्। इतः किल जनाट् ्गगतसस्त्विर्गवलाबलज्ञानं। ग्रथ वा तदपि प्रकारान्नरं दासजनानुग्गहस्य भवतु श्रूयतां। ननु धम्मादृते veथकामयोरनुन्पत्तिरेव तदनपेक्षयेवधर्मों निवृत्ति－ मुखपसूतिहेतुरात्मनः समाधानमाचसाध्यण्य सोर्थ्थकामव－ घाहामाधनेषु नात्यायतते। तत्वदर्श्नोपवृंहितस्तु यथाकथ－ ज्विदनुष्टीयमानाभ्यां नार्थकामाभ्यां बाध्यते वाधितोगपि चाल्पायासम्रतिसमाहितस्तमपि दोषं निहहत्र्य ग्रेयसे•्यन－ ल्पाय कल्पते। तथा हि पितामहस्य तिलोत्तमायामभिलाष： भवानीपतेर्मुनि पत्नीसहसटूषएां पद्ननाभस्य षोडशसहस्तान्तः पुर्विहारः प्रजापतेः स्वदुहितर्य्यतिप्राययप्रवृत्तिः शचीपते－ रहल्याजारता शशा⿸厂द्धस्य गुहतल्पगमनमशुंमालिनो वडवा－ ल亏्ननमनिलस्य केसरिकलनसमागम：वृहस्पते हततत्यमार्य्या－ भिसरएां पराशरस्य दासकन्याटूषएां पाराशर्य्यस्य भ्वातृदासस－ ङतिरनेमेमृंसमागम इति। ग्रमराएाज्त तेषु तेषु कार्येष्वा－ सुरविप्रलम्भनांनि ज्ञानवलान्नधर्म्मपीडामावहन्ति धर्म्मपूते च मनसि नभसीव न जातु रजोननुषज्यते । तन्मन्ये नार्थ－ कामौ धर्म्मस्य शततमीमपि कलां स्पृशत इति। श्रुन्वेतहषिए

[^47]दी लरागववृत्तिर्यधात् । ञ्रयि विलासिनि साधु पश्यसि न धर्मेस्तनदर्शिनां विषयोपभोगेनोपरध्यत इति किन्जु जन्मनः प्रभृत्यर्थकामवार्तान्नभिज्ञा वयं। ज्ञेयौ चेमो किंहूपो किंपरिवारौ किंफलो वेंति|सा बवादीत्। उ्रर्थस्तावदर्ज्जनवर्घनरक्षयात्मकः, कृषिपाशुपाल्यंबाशिज्यस्निविगहादि:परिवारत्तीर्थम्रतियादनं फलश्य कामस्तु विषयातिसतनेचतसोः स्लीपुंसयोर्निरतिश्यमुखस्पर्शविशेषः परिवारस्तु तस्य यावदिह सम्यमुज्जूल्ड वस्तु फलं पुनः परमाह्नादनं परस्परविमर्द्धजन्मस्मर्य्यमाशमधुरमुदीरताभिमानमनुन्तमसुखमपरोक्षं स्वसंवेद्यमेव । तस्यैव कृते विशिप्टस्थानवर्तिनः करानि तपांसि महान्ति दानानि दाहएानि युद्धानि मीमानि समुद्रलन्बनादीनि मानवाः समाचर्नीति । निशम्येतन्निमित्तबलान्नु तत्पाटवान्नु स्ववुद्धिमान्यान्नु स्वनियममनाहृत्य तस्यामसो प्रासजत् । मा सुदूं मूढान्मानं च तं प्रवहऐोन नीता पुरमुदाशशोभया राजवीथ्या स्वभवनमनेषीत्। ग्रभूच्च घोषएा प्वः कामोत्सव इति। उत्तरेद्युः स्बतानुलिम्नमार्रचतमुराउमालमाख्यकामिजनवृत्तनिवृत्तस्ववृत्तामिलाषं, क्सामाने गते तया विना टूयमानचित्तं तमृषिमृध्डिमता राजमार्गे योत्सकसमाजे नीत्वा कृचिदुपवनोद्देशे युवतिश्तपरिवृतस्य राज्ञः सनिधी समासदत् तन स्मितमुखेन तेन मद्रे भगवता सह निषीदेन्यादिश्या सविभ्रमकृतम्रशा।मा सस्मितं न्यषीदत् ॥

[^48]तन काचिटुत्याय वद्घाज्जलिहतमाङना देव जितानयाहं तद्दास्यमद्यप्रभृत्यभ्युपेतं मयेतिप्रभुं प्रोगांसीत् । विस्मयहष्मूलघ्य कोलाहलो लोकस्योदजिंहीत । हृष्टेन च राज्ञा महारैंरलङ्ふारेर्महता च परिबर्हेखानुगृह्य विसृष्टा वारमुख्याभिः पौरमुख्येश्य गएशः प्रशस्यमाना स्वभवनमगत्वैव तमृषिमभाषत।भगवन्नयमझ्जलिश्विरमनुगृहीतो»्यं दासजनः स्वार्थ इदानीमनुष्ठेय इति। स तु रागाद्शनिनिहत इवोड्ञाम्याब्रवीत् प्रिये किमेतत् कुत इद्मौदासीन्यं क्र गतस्तव मय्यसाधाराानुराग इति । ग्रथ सा सस्मितमवादीद् भगवन् ययाद्य राजकुले मतः पराजयो•्भ्युपेतस्तस्याश्य मम च कस्मिन् सद्धर्षे महर्षिं मरीचिमावर्ज्जितवतीव श्नांघस इति तयाहमधिक्षिप्ना दास्यपडाबन्धेन चास्मिन्नर्थे प्रावर्तिषि । सिद्धार्था चास्मि त्वत्पसादादिति । स तया तथावधूतो टुर्म्मतिः कृतानुशयः शून्यवन्न्यवर्तिष्ट । यस्तयैवं कृतस्त पस्वी तमेव माम् महाभाग मन्यस्व स्वर्शक्तिविषकं रागमुद्धृत्य तयैव बन्धक्या महवैराग्यमर्प्पितं। Э्रणिरादेव शक्य ञ्रात्मा त्वदर्थसाधनक्षमः कर्तु । ज्रास्यामेव तावट् वसाङपुर्य्यों चम्पायामिति। उ्रथ तन्मनश्मुततमःस्पर्शभिये वास्तं रविएगाद्यि-

[^49]
## ॥ वितीय उच्छास: ॥

मुन्तण्बरागः सन्ध्यान्वेन मास्फुरत्| तत्कयादत्तवैराग्याएीव कमलवनानि समकुचन् । ग्रनुमतमुनिशासनस्वहममुनेव सहोपास्य सन्ब्यामनुरुपाभिः कथाभिस्तमंनुशय्य । नीतरानिः प्रत्युन्मिषत्युदयम्पस्थदावकल्पे कल्पद्रुमकिश्लयावधीरिएयस खार्शिषि तन्नमस्तृत्य नगरायोदचलम्। ग्रदर्शज्ब मार्गाभ्याशवर्तिनः कस्यापि क्षपसाकविहारस्य वहित् विवित्ते रत्ताशोकखराडे निषसमसृंह्टममाधिमाधिद्षी सामयगययमनमीनिमुपा काएं कृपएवरर्शकमपि क्षपएकं । उरसि चास्य शिथिलितमलनिचयान्मुखान्निपतितानर्शुविन्टूनलक्षयम् । अ्रप्राक्षज्बान्तिकोपविष्: क तयः क्ष च रदितं न चेद्रहस्यमिच्यामि घ्रोतुं शोकहेतुमिति । सो•नूत सौम्य ग्रूयताम हमस्यामेव चम्पायां निधिपालितनाम्नः श्रेप्षिनो ज्येष्टसूनु बेसुपालितो नाम वेहूयान्मम विह्पक इति प्रसिद्धिरासीत्। अ्रन्यश्यान सुन्दरक इति यथार्थनामा कलागुलःः समृद्धो बसुना नातिपुषो।्मवत्। तस्य च मम च वपुर्वसुनी निमितीकृत्य वैरें वैरोपजीविभिः पौरौूर्तैंह्दपाद्यत। त एव कदाचिदावयोहत्सवसमाजे स्वयमुत्पादितमन्योन्यावमानमूलमधिक्षेपवचनर्यतिकरमुपश्मय्य न वपुर्वसु वा पुंस्तमूलमपि

[^50]तु प्रकृष्टगएिाकाप्रार्थ्ययौवनो हि यः स पुमान् । ग्रतो युवतिललामभूता काममझ्जरी यं कामयते स हरतु सुभगपताकामिति व्यवास्थापयन्न-युपेप्यावां प्राहिंगुव तस्ये टूतान् । ग्रहमेव किलामुष्या स्मरोन्मादहेतुरासम् । Э्रासीनयोश्वावयोर्मामेवोपगम्य सा नीलोत्पलमयमिवापाङदामाङें मम मुग्चती तं जनमपचपयाधोमुखं व्यधत्त । सुभगेन च मया स्वधनस्य स्वगृहस्य स्वगुएास्य स्वदेहस्य स्वजीवितस्य च सैवेश्वरी कृता कृतश्वाहमनया मलमैल्लकशेषः हतस बर्वस्वस्तयापवाहितः प्रपद्य लोकोपहासलक्षतां। झक्षमश्य धिक्कृतानि पौरवृद्घानां षोढुमिहैंवायतने मुनिनेकेनोपदिष्ट उत्तमो वर्त्मा सुकर एष वेषो वेशनिर्गतानामित्युंद्दीराँवेराग्यत्तद्पि कोपीनमजहाम् 11 ग्रथ पुनः सङ्कीर्ईमलपङ्झः प्रबलके शलुग्चनव्यथः प्रकृष्टतमक्षुत्पिपासादिदु:खः स्थानासनशयनभोजनेषु व्विप इव नवग्रहो बलवतीभिर्यन्त्रणाभिहह्वेजितः प्रत्यवांमृषम् । ग्रहमस्मि द्विजातितस्वधर्म्मो ममैष पाष-

[^51]रडपयावतारः श्रुतिस्मृतिविहितेनेव वर्म्मना मम पूर्बेजा: प्रावर्त्तन मम तु मन्दभाग्यस्य निन्द्ववेश्ममन्दुःःखायतनं हरिहरहिरायगभादिद्देवतापवादश्रवानेरन्गर्य्यात् प्रेत्यापि निरयफलमफलं विम्रलग्भम्रायमीहश्रमिद्मधर्म्मवर्म्म धर्म्मवत् समाचरखीयमासीदिति प्रत्याकलितस्वदुन्नुयः पिरांडीखराडं विविक्तमेतदासाद्य पर्य्याप्तमश्रु मुश्वामीति। श्रुना चैतदनुकम्पमानोः निवस निजेन द्युम्नेनासावेव वेश्या यथा नां योजयिथति तथा यतिथे सन्युपायास्ताहशाः ॥

इत्याप्वास्य तमभ्युत्यितोजहं नगरमाविशन्नेव चोपलम्य लोकवादान्लुख्यसमृद्उपूर्यां पुरमिति ग्रश्रानां नख्वरत्वन्व प्रद्रर्य प्रकृतिस्थानमून्विधास्यन् कर्सीमुतप्रहिते पथि मतिमकरवम्। ग्रनुप्रविश्य च द्यूतसमाजमक्षधूर्तूंः समगंसि । तेषां पज्वविंशतिप्रकारामु सर्बासु द्यूताक्षाश्रयासु कलासु कोश्लमक्षूभूमिहत्तादिषु चात्यन्तुरुहपलक्षाएा कूटकर्म्माए। तन्मूलानि मावलेपान्यधिक्षेपवचनानि जीवितनिरपेक्षाएाए संरम्भविचेशितानि सभिकप्रत्ययव्यवहारान् न्यायवलग्रतापप्रायाऩीकृतार्थसाधनक्षमान् वल्लिषु सान्वनानि टुर्बलेषु

[^52]भर्सितानि प पक्षेरचनानैपुख्यमुच्चावंचान्युपप्रलोमनानि ग्लहप्रभेदवर्शानानि द्रव्यसंविभागौदार्य्यमन्तरान्तराक्षीलम्रायान् कलकलानिन्येतानि चान्यानि चानुभवन्ततृप्तिमध्यंय्छम्। ग्रहसण्ब किज्तित्यमादर्दन्तशरोर क्रचित् कितवे प्रतिकितवस्तु निर्देहन्निव कोधताम्यया हरा मामभिवीक्स्य शिक्षयसि ₹े द्यूतवर्म्म हासथ्याजेनास्तामयमशिक्षितो वराकस्वयेव तावद्विचक्षगोन देविधामीति। द्यूताध्यक्षानुमत्या व्यत्यसंजत् । मया जितश्यासो षोडशसहस्साएि दीनाराएां। तदर्घ सभिकाय सम्येग्यश्य दतार्ञंं स्वीकृत्योदतिष्टम् । उदतिष्टंश्य तनगतानां हर्षर्भाः प्रशंसालापाः प्रार्थयमानसभिकानुरोधाच्च तदगारेज्य्यवंहारविधिमकरवम् । यन्मूलण्च मे दुरोदरावताःः स मे विमर्द्वको नाम विश्वास्यतरं हितीयं हृदयमासीत् ॥
तन्मुखेन च सारतः कर्म्मतः शीलतश्य सकलमेव नगरमवधार्य्य धूर्ज्डिक्राउकत्मषकालतमे तमसि नीलवसनार्घोंरक-

[^53]परिहितो बडतीक्दाकौक्षेयकः फरिामुखकाकलीसन्दंश्कणु-रपशीर्षेकयोगचूर्खोयोगवर्तिकामानमूनकर्करटकरज्नुदीपभाजनक्बमरकराइकम्रभृत्यनेकोपर्यर एायुत्तो गावा कस्यचिन्लुख्येण्वगस्यगृहे सन्चिज्चित्वा परभाष्षमूक्ष्क्छिद्रालक्षिता न्तर्गृहपवृत्तिख्यथो निजगृहमिवानुप्रविश्य नींविं सारमहतीमादाय निरगाम् । नीलनीरदनिकरपीवरतिमिरनिविडपीडितायां राजवीथ्यां फूटिति शतहृदासम्पातमिव क्षसमालोकमलक्षयम्। अ्रथासो नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता निःसम्बाधवेलायां निःसृता सन्निकृष्टा काचिटुन्मिषद्यूषसा युवर्वरावीरासीत् । कासि वासु क यासीति सदयमुक्का" सगद्रदा मामवादीत् । श्रार्य्य पुर्यामस्यामर्य्यवर्य्यः कुवेखवल्लभनामा

[^54]वसति। ग्रस्महं तस्य कन्या। मां जातमानां धनमिननाम्ने : चत्यायेव कस्मेचिद्यिंयकुमारायान्वजानाद्धार्यां मे पिता। स पुनरमुष्मिन्नत्युदारतया पिनोरन्ते वितैर्निजेः कीजैवार्थिवर्गा द्वारिद्यं दरिद्रिति सति। ग्रथ उदारक इूति च म्रीतलोकाधिरोपितापरश्नाध्यनाम । निवारयन्येव तम्मिन् मां तहराभूतामधन इ्यद्यदानर्थपतिनाम्ने कस्मेचिदितरस्मे यथार्थनाम्ने सार्थवाहाय दिस्सति मे पिता। तद्मझलमद्य किल प्रभाते भावीति ज्ञाता प्रागेवम्रियतमद्तसझ्झेता वण्चितस्वजना निर्गत्य बाल्याभ्यस्तेन वर्म्मना मन्मथांभिसरा तदागारमभिसरामि। तन्मां मुज्च गृहारोतद्धारडमिंन्युन्मुच्य महम्यर्पितवती । द्यमानश्याहमबुवम् एहि साध्वि तां नैयै त्वत्प्रियतममिति निचतुराएि पदान्युद्चलम्। ग्रापतच दीरिंकालोकपरिलुथमानतिमिरभारं यष्टिकृपाएपाएिनागरिकबलम नल्पं। प्रवेपमानां कन्यकामवद्म् भट्रे मा भैषीरस्त्यसिद्वितीयो मे बाहुरपितु मृदुरयमुपायस्वद्पेक्षया चिन्तितः । श्येयं भावितविषवेगविक्रियस्त्वयाथमी वाच्याः 'निशि वयमिमां पुरीं प्रविप्टः द्टण्य ममेष नायको दर्वीकरेशामुष्मिन् सभागृहकोएा एव । यदि वः कश्यिन्मन्त्रवित्कृपालु: स एव तमनुजीवयेन्ममप्राशानाहरेद्नाथाया इति । सा॰ पि

[^55]" हितीय उच्छार्सः ॥
वाला गत्यन्तराभावाद् मयगनद्वस्वरा वाष्पटुर्दिनाक्षी वङवेपयुः कयद्युथमपि गत्वा मटुत्तमन्वतिष्टत् । ग्रशययिषि चाहं भावितविरविक्रियस्तेषु कश्यिन्नेंद्द्राभिमानी मां निवर्य मुद्रातन्त्वमन्त्धथानादिभिश्थोपक्रम्याकृताथो गत एवायं का-
 शुचा ग्रलं वामु म्वो ग्निसात्तरिथामः को •तिवर्त्ते देवर्विति सहेतरेः प्रायात् ॥

उत्यितश्वाहमुदारकाय तां नीत्वा॰घुवम् । ग्रहमस्मि कोऽ पि तस्करस्बनतेनेनेव चेतसा सहायभूतेन लामिमामभिसरन्तीमन्तरोपलम्य कृपया बत्समीपमनेषम्। भूष एमिद्मस्या इत्यंशुपटलपारितध्वान्तजालं तदर्यर्प्पितवान् । उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्षज्च ससम्क्रमज्व मामभाषत। ग्र्रार्य लयेवेयमस्यां निशि प्रिया मे दत्ता वाक् च पुनर्ममापहता। तथा हि न जाने वकुँ बत्कर्मेंतद्युतमिति । ननु ते स्वशीलमद्युतबन्त्रतिभाति। नैवमन्येनापि कृतपूर्बेमिति प्रतिनियतैव वस्तुर्शक्तिः। न हि ल्यन्यदीया लोभादयः। लयाद्य साधुतोन्मीलितेति तन्म्रायस्वन्पूबींवदानेन्यो न रोचते। दृष्टमदानीमोदार्य्यस्य स्वरूपमिति । नदाश्यमननुमान्य न युत्तो निश्ययः। लयामुना मु तेन कीतो»यं दासजन इति।

[^56]ग्रसारम् 1 ग्रतिगरीयसा की गासीति स ते प्रज्ञाधिक्षेप:। न प्रियादानस्य प्रतिदानमिद्ं श्रीरमिति तद्लाभे निधनोन्मुखमिद्मपि त्वयैव द्तं। ग्रथ वैतावद्नम्राप्तं रूपं। श्रद्यप्रभृति भर्न्त्यो॰्यं दासजन इति मम पादयोरपतत्। उत्थाय चैनमुरसोपश्तिथाभाषिषि । मद्र काद्य ते प्रतिपरिरिति । सोड्य्यधन ॥

न शक्कोमि चैनामच पितुरनभ्यनुज्डयोपयम्य जीवितुम् । ग्रतोsस्यामेव यामिन्यां देशमिमं जिहाँसामि । को वाsहं यथा त्वमाज्ञापयसीति । ञ्रथ मयोक्तमस्येतन्स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं गएना विदग्धस्य पुरुषस्य, किन्तु बालेय-
$x$ मनल्पसौकुमार्य्यकेष्टाः प्रत्यवायभूयिष्ठाश्य कान्तारपथाः । शैथिल्यमिव किज्चित्प्रज्ञात्वयोरनर्थनेहदेन देशत्यागेन सग्भाव्यते तत्सहानया सुखमिहेव वस्तव्यमेहि नयावैनां स्वं वासमिति । श्रविचारानुमतेन तेन सद्यैवैनां तनृहमुपनीय तयैवापसर्प्पभूतया तन मृद्धाराडावशेषमचोरयाव । ततो निष्पन्य कृचिन्मुषितकं निधाय समुचलन्तो नागरिकपुरुषसम्पाते मार्गपार्श्वशशायिनम् कण्चिन्मत्तवारामुपरिपुरुषमाकूषाध्यारोहाव। गैवेवर्यकम्पतोद्पादयुगलेन मयोत्था-

[^57]घमान एव पतिताधोरएः पृथुलोरःस्यल्परिएातः पुरीतल्लतापरीतदन्तकाराः स रक्षिकबलमक्षियोत् । अ्ञअंस्ंसाव चामुनैवार्थपतिभवनं। ग्रपवाह्य च क्रचन जीर्लोद्याने शाखायहिक्रावातराव। स्वगृहं गतौ च सातो शयनमध्यशिश्रियाय ॥
तावदेवोदगाटुदधेरदयाचलेन्द्रपम्नरागणृङक्वल्पं कल्पद्गुमहेमपल्लवापीडपाटलं पतङ़मराडलं उत्थाय च धोतवन्रो प्रगेतनानि मझलान्यनुष्ठायास्मन्मर्म्मतुमुलं पुरमनुचरन्तावशृयुव वरवधूगृहेषु कोलाहलं। अ्रथथार्थेरथेपतिः कुवेरदत्तमाण्वास्य कुलपालिकाविवाहं मासावधिकमकल्पयत् । उपहरे पुनरशिंक्षम् धनमिन्नम् । उपतिष्ट सखे। एकान्त एव चर्म्मरंन्नमस्त्विकामिमां पुरसकृत्याङराजमाचस्क्व। जानात्येव देवो नैककोटिमारस्य वसुमिनस्य मां धनमिनं नामेकपुचं। सो-हं मूलहख्वमेन्यार्थिवर्गादस्म्यवज्ञातो मदर्थेमेव संवर्घेतायां कुलपालिकायां मद्दारिद्यदोषात् पुनः कुवेरदत्तेन टुहितर्य्यथपतये दिस्मितायामुवेगाढुज्ञिंतुमसूनुपपोरिकं जसउनमवगाह्य काउन्ययत्तरस्सिक: केनापि जटाधरएा निवाय्येवमुत्तः। किं ते साहसस्य मूलमिति । मयोक्तमवज्ञारों-

[^58]दर्यें दारिद्यमिति । स पुनरें कृपालुख्वग्रीत् । तात मूढोगसि नान्यत्पापिष्टतमात्मत्यागात् । अ्रात्मानमात्मनानवसााद्येवोद्घरान्ति सन्तः। मन्युपाया धनार्जनस्प बहवो नेकग्च्छिन्नकरागप्रतिसन्धानपूर्बेस्य प्रायलाभस्य । किमनेन सोs स्यहं मन्त्बसिद्धः साधितेयं लक्षग्राहिएी चर्म्मर्नभस्त्विका चिरमहमस्याः प्रसादान्कामरूपेषु कामप्रदः प्रजानामवासंं मत्सरिएयां जरसि मूमिस्वर्गमनोदेशेश् प्रवेष्यन्नागतस्तामिमां प्रतिगृहाए। । मद्नन चेयं वराएम्यो वारयोषिन्मुख्यान्यो वा टुग्धे इति हि तनताप्रतीतेःकिन्तु यत्सकाशाद्न्यायापहतं तस्मे प्रत्यर्पयीयं न्यायार्जितं तु देवाहास गोभ्यस्याज्यं। अ्रथेयं देवतेव शुचौ देशे निवेश्याँ्च म्चमाना प्रातः प्रातः मुवरापूर्ऐयव द्रशयते स एष कल्पविधिः। इति बड्डा₹ल्ञिहमतिष्प््। बद्धाजलये महमेनाіं दत्वा किमपि ग्रावछ्विद्ं प्राविशत्। इयं च रत्नभूता चर्म्मेस्त्तिका देवायानिवेद्य नोपजीयेत्यानीता परं तु देवः प्रमाएमिति। राजा च नियतमेव वक्ष्यति। भद्र प्रोतो-स्मि गच्छ यथेच्छमेनामुपनुंस्वेति। भूयश्ब बूहि यथा न क्यिदेनाम् मुष्पाति तथानुगृह्यतामिति। तदणवश्यमसावभ्युपेर्यति। ततः स्वगृहमेन्य यथोक्तमर्थेत्यागं कृत्वा दिने दिने वरिवस्यमानां स्तेयलब्रेर्थेनेन्तमापूर्य पाहे लोकाय दर्शयियसि। ततः कुवेरदत्त्तृएाय मत्वार्थपतिम-

[^59]थरलुख्ध:कन्यक्या स्वयमेव त्वामुपस्थास्यति। ग्रथ कुपितो
 कौपीनावशेषं करिणावः स्वकं च चौर्यमततेनैवाभ्युपायेन सुमछन्नं भविधतीति। हृष्टण्य धनमिनो यथोन्रमन्वतिष्ष्। तदहरेव मन्नियोगाडिमर्द्रोोः्थेपतिमेवाभियुन्तस्तस्योदारके वेरमभ्यवर्घंयत् । ग्रर्थलुख्धण्थ कुवेरदत्रो निवृत्यार्थपतेर्धनमिनायेव तनयां सानुनयं प्रादिंम्पत प्रत्यवधाचार्थपतिं ॥ एष्वेव दिवसेषु काममज्ञर्य्यःः स्वसा यवीयसी रागमज्जरी नाम पंज्ववी गोष्ठे सङीतकमनुस्थास्यतीति सान्द्रादर: समागमन्नागरजनः स चाहं सह सख्या धनमिने एा तन सन्न्यंधिषि। प्रवृत्तनृत्तायाग्न तस्यां दितीयं रङ़पीठं ममाभून्मनस्तद्दृष्टिविभ्रमोत्पलवनसनापाश्रयण्य पन्वशरो भावर्रसानां सामग्रात्समुदितवल इव मामतिमानमयथयत् । ग्रनासी नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता लीलाकटाक्षमालाशृद्धलाभिनीलोत्पलपलाशश्यामलाभिमीमबधात् । नृत्योत्यिता च सा सिद्धिलाभशोधिनी किं विलासात् किममिल्राषात्

[^60]งt ॥ दशकुमारचरितं ॥
किमकस्मादेव न जाने॰ सकृन्माम् सखीभिरणनुपलक्षितेनापाङप्रेक्षितेन सविभ्रमोरेचितभूलतामभिवीक्ष्य सापदेशज्च किज्चिद्वाविस्कृतद्शनचन्द्रिकं स्मित्वा लोकलोचनमानसानुयाता प्रातिप्रत ॥

सोงहं स्वगृहमेत्य टुर्न्निवारयोत्कराउया दूरीकृताहारस्पृहः शिर:शूलंस्पर्शमपदिश्र् विविक्ते तल्पे मुक्तेरवयवैरशयिषि। ग्रतिनिष्यातश्य मदनतन्त्रेर्मामभ्युपेत्य धनमिनो रहस्यकथयत्। सखे सा धन्या गरिका-द्रारिका यामेवं भवन्मनो -भिनिविशते तस्याश्य मया सुलक्षिता भाववृतिः। तामयचिरादयुग्मशरः शरशयने शाययिंथ्यति । स्थानाभिनिवेशिनोश्य वांमयत्नसाध्यः समागमः। किन्तु सा किल वारकन्यका गएिका स्वधर्म्मप्रतीपगामिना मद्रोदारेखाशयेन समगिरत् गुखागुल्काहं न धनशुल्का न च पारिग्गहखादत्रे॰ पि भोग्यं यौवनमिति । तच मुहुः प्रतिषिद्याकृतार्था तद्धगिनी काममज्जरी तन्माता च माधवसेनाराजानमश्रुकराठोो व्यजिज्ञंपतां। देव युष्मद्दासी रागमझरी रूपानुरुपशीलशिल्पकोशला पूरयिष्यति मनोरथानिन्यासीद्स्माकं महत्याशा साद्य मूलच्छिन्ना। यदियमतिक्रम्य स्वकुलधर्म्म् ग्रर्थनिरपेक्षा

[^61]गुऐोग्य एव स्वं यौवनं विचिक्रीषते कुलस्तीवृत्तमेवानुतिघ्रासति । एवं सति सा चेटियं देवपाद ग्राज्रयाः पि तावत्पकृतिमापघ्येत तदा पेश्लं भवेटिति । राज्ञा च तदनुरोधात्रथानुगिश्टा सन्ययनांग्रवैव सा यदासीज्तदास्याः स्वसा माता च रदितनिबन्बेन राज़े समगिरतां यदि क््यिद्नुजङ्गोन्मदिच्छया विनेनां बालां विलोम्य नाशयिष्यति स तस्करवड्धथ इति। तदेवं स्थिते धनाहते न तस्स्वजनोननुमन्यते नतु धनदायासावभ्युपगचतीतिविचिन्योः नाभ्युपायः ॥
ग्रथ मयोंत्ं किमनचिन्यं गुलोस्तामावर्ज्य गूढमर्थैस्तान्वजनं तोषयिथामीति ततण्य काचित् काममझ्जर्याः प्रधानटूतीं धर्म्मरक्षितां नाम शाक्यंभिक्षुकीं चीवरपिराउदानादिनोपसकृं्य तन्मुखेन तया बन्धक्या पएाबन्धमकरवम्। श्रजिनरस्नमुदारकान्मुषिता मया तुभ्यं देयं यदि प्रतिदानं रागमझरीति सो-हं प्रतिपन्नायाज्व तस्यां तथा तमथं सम्पाद्य मनुखोन्मादिताया रागमझ्जर्याः करकिश्लयमगहीषम् । यस्यां च निशि चर्म्मरलन्तेयवादस्तस्याः प्रारम्भे कार्य्यान्तरापदेशेन समाहूतेषु गुखान्स्वेव नागरमुख्येषु मत्पराथिर्विमर्द्को थिपतिगृहो नाम भूना धनमिनमुल्लझ्म बहतर्ज्जयत्।

[^62]उत्तग्न धनमिनेने एद्र कात्तवार्थो यत्पस्य हेतोर्मामाक्रोशसि न स्मरामि स्वल्पमपि तवापकारं मया कृतमिति । स भूयोःपि तर्ज्जयन्निवाब्रवीत् स एष धनगर्बों नाम यत्परस्य भार्यों शुल्काक्रीतां पुनस्तत्पितरो द्रव्येया विलोम्य स्वां चिकीर्षसि। ब्रवीषि च स एष कस्तवापकारो मत्तृत इति। नतु प्रतीतमेवेतत् सार्थवाहस्यार्थपतेर्विमद्द्दो वहिश्यराः प्राखा इति मो•हं तन्कृते प्राखानपि परित्यजामि बहलहत्यामपि न परिहरामि। ममैकरानजागरप्रतीकारस्तनैषचर्म्मरल्नाहळ्कारदाहज्वरः इति । तथा बुवाएग्य पोरमुख्येः सामषेंनिषिद्यापवाहितो गतोन्भूत्। इयन्व वार्ता कृचिमार्तिना धनमिनेएा चर्म्मरलनाश्मादावुपक्षिय पार्थिवाय निवेदिता। स चार्थपतिमाहूयोपहरे पृष्टवान् । ग्रक्न किमस्ति कश्चिद्विमद्देको नामानभवत इति । तेन च मूढात्मनास्ति देव परमं मिनं कश्य तेनार्थ इति कथित राब़ोक्तमपि शक्रोषि तमाहातुमिति वाढमस्मि शक्त इति निर्गत्य स्वगृहे वेश्वाटे द्यूतसभायामापरो च निपु एम म्वियन् नोपल्धवान् । कथन्बोपलमेत स वराकः। स खलु विमर्द्दोो महाहितनवदिज्ञानचिहो मन्नियोगात्वदन्वेषखाायोज्जयिनों तदहरेव प्रातिष्टत। ग्रर्थेपतिस्तु तमहृ्ध्रा तन्कृतम पराधं नाम मत्सम्बन्धीति मत्वा मोहान्भयावा प्रत्याख्याय पुनर्धनमिने एा विभावितेन कुपितेन राज्ञा निगृद्य निगडबन्धनमनीयत॥

तेष्वेव दिवसेषु विधिकल्पेन चर्म्मरल्नं दोग्धुकामा काममज्ञरी पूर्दुग्रंध क्षपएीभूतविरूपकं रहस्युपसृत्य तदपहृतं

सर्वेर्थजातं तस्मे प्रत्यप्प्य सम्रत्ययन्च बहनुनीय प्रत्यगमत्। सोःपि कथज्चिन्निर्येन्थिकम्यहान्मोचितात्मा मदनुशिष्टो हृषतमः स्वधर्म्ममेवप्रत्यपद्यत। काममअर्ज्यदि कतिपयैरिवाहोभिरश्मन्तकरेषमजिनरत्नदोहाशया स्वमभ्युदयमकरोत्। ग्रथ मत्पयुक्तो धनमिनः पार्थिवमिथो व्यज्ञापयत्। देव येयं गरिका काममझरी लोमोत्कर्षालोभमजरीति लोकोपक्रोशपानमासीत् साद्य मुसलोलूखलान्यपि निरपेक्षं न्यजति । तन्मन्ये मच्चर्म्र्नललभहेतुस्तस्याः खलु कल्पस्ताहशः। बएिएग्भ्यो वारमुख्याभ्यश्य वा टुग्धे नान्येम्य डति हि तजता प्रतीतिरतो मुष्थामस्ति मे शड्झेति । सा सद्य एव राज्ञा सह जनन्या समाहूयत। व्यथितवर्गोनेव मयोपहरे कथितं नूनमार्य्ये सर्वस्य त्यागादितिप्रकाशादाश्क्नीयश्यर्म्मरन्नलाभः तदनुयोगायाङराजेन समाहूयसे । भूयो भूयश्य निर्बह्घया त्वया नियतं निरेक्षितोः स्मि तदागत्वेन नाहमपदेश्यः। ततश्र मे भावी चिन्नधः। मयि च मृते न जीविष्यत्येव ते भगिनी त्वज्च निः स्वीभूता चर्म्मरन्नं च धनमिचमेव प्रतिभजिर्यति । तदियमापत्समन्ततो $>$ नर्थानुवन्धिनी तत्किमनप्रतिविधेयमिति। तया तज्जनन्या चाश्रूरिए विसृज्योकं । ग्रस्न्येवैतद्स्मद्वालिश्यान्निर्भिन्नप्रायं रहस्यं। राज्ञय्य निर्वैन्धाट् हिनिच-

[^63]तुरमतिनिनूह्यापि नियतमार्गतिपदेरयेवें चोरितस्य लयि।
 गो हढं। । अछ़पुर्मसिछं च तस्य की नागस्यास्माभि:सझ़तम्। श्रमुनेतदसम्मथं दत्तमिल्यपदिश्य वरमान्मा गोपायिंतुमिति मामभुपगमय्य राजकुलमगमतां। राज्ञानुयकेते च नेष न्यायो वेशकुलस्य यद्वातुपदेश: न लैपेंन्योयार्जितेतेव पुख्षा
 ताभ्यां दरधन्चकीज्यां स एव तपस्वी तस्तरलेनार्थपति-

 जामीहरेख्वपराभेष्यमुभिरवियोगो यदि कुपितोगसि हतसबेस्वो निवर्वासनीयः पाप एप इति। तन्मूला धनमिनस्य
 रथंमतः सर्वेपरजजनसमष्षं निरवास्यत। तस्य द्रवायां

[^64]केनचिद्वयवेन सा वराकी काममझरी चर्म्मरलन्नमृतृष्पाकापविद्घसर्बस्वा सानुकम्पं धनमिनाभिचोदितेन भूपेनान्वगृद्यत। धनमिनश्चाहनि गुराशिनि कुलपालिकामुपायंस्त। तदेवं सिद्घसंकल्पो रागमज्जरीगृहं हेमरल्नपूर्यामकरवम् ॥

अ्रस्मिंश्य पुरे लुख्यसमृद्वर्गस्तथा मुषितः यथा कपालपाएि: स्वैरेव धनेर्मझिश्वाशातिः समृड्डीकृतस्यार्थिवर्गस्य गृहेषु भिक्षार्थमक्नमत् । न ह्यलमतिनिपुयोःपि पुरुषो नियतिनलिखिते लेखामतिक्रमितुं। यतो हमेकदा ागममर्ज्या: प्रशयकोपप्रशमनाय सानुनयं यारितायाः म्रायसमर्पितमुखमधुगगडूषषमास्वादमास्वादं मदेनास्पृश्ये। शीलं हि मदोन्मादयोरमार्गेखायुचितकर्मेस्वेव प्रवर्तनं । यदहमुपोढमदो नगरमिदमनयैकयेवशर्वर्य्या निड्छेनीकृत्य लद्नवनं पूरयेयमिंति प्रथ्यथितम्पियतमाप्रशामा़्जलिशपथश्तातिवत्ती मत्तवारएा इव रससहिन्नशृह्वलः कयाइपि धान्या गृगालिकाल्ययानुगम्यमानो नातिपरिकरो असिहितीयो रंहसापरेखोदचलम् । अ्रभिपततोःपि नागरिकपुरषानश्द्यमेवावगाह्य तस्कर इति तैरमिहन्यमानो नातिप्रकुपितः क्रीडन्निव मदावसन्नहस्तपातितेन निस्तिंशेन दिनानेव हता ज्रवघूर्शमानतामहहिरपतम् । ग्रनन्तरमार्तरवान्विसृजन्ती शृगालिका

[^65]ममाभ्यासमगमत् । ञ्रवंध्ये चाहमरिभिरापदा तु मदापहारिएया सद्य एव बोधितस्तन्क्षखोपजातया प्रतिभया व्यंचीचरम् । ग्रहो ममेयं मोहमूला महत्यापदापतिता । प्रसृततरं च सख्यं मया सह धनमिनस्य मत्परिग्रहत्वं च रागमअर्य्या: मदेनसा च तो प्रोर्युतो श्वो नियतं निग्राहयियेते । तदियमिह प्रतिपतिर्यियानुष्टीयमानया मन्नियोगतस्तौ परिनास्येते मां च कदाचिद्नर्थाटितस्तारयिर्थतीति । कमयुपायमात्मनैव निर्णीय शृगालिकामवादिष्पम् । ग्रपेहि जरंतिके या तामथर्ुब्धां द्ग्धगएिकां रागमझग्रैरिकामजिनरत्नमतेन शनुणा मे मिनछद्मना धनमिनेएा सङुमितवती सा हतासि। तस्य पापस्य चर्म्मरत्नमोषाद् टुहितुश्च ते साराभरणापहाराद़ह मद्य निः शल्यमुस्सृजेयं जीवितमिति । सा पुनरह्द्घटितज्ञा परमधूर्ता साश्रुणद्नद्मुदअलिस्तान् पुरूषान् सम्रयाममासादितवती सामपूंर्ब मम पुरस्ताद्याचत । भद्रकाः प्रतीक्स्यतां कण्चिक्कालं यावद्स्माद्समीयं संब्वं मुषितमर्थजातमवगच्छे

[^66]
## ॥ दितीय उच्छासः ॥

यमिति । तथैंति तैः प्रतिपन्ने पुन्रम्मस्समीपमासाद्य सौम्य क्षमस्वास्य दासीजनस्येकमपराधं । ग्रस्तु सकामं लन्कलनाभिमर्शी वेरास्पदं धनमिनः स्मरंस्तु चिरकृतां ते परिचय्यामनुगहीतुमर्हसि दासीं रागमजरीं । अ्ञाकल्पसारो हि रूपाजीवो जनः तट् वूहि क निहितमस्या भूषएएमिति पादयोरपतत्। ततो दयामान इवाहमबुवम्। भवतु। मृन्युहस्तवर्विनः किं ममामुषां वैरानुबन्चेनेति। तर् हुवन्निव करा एवेनामशिक्षंवमेवमेवं प्रतिपत्तर्यमिति । सा तु प्रतिपन्नार्था जीव चिरं प्रसीदन्तु ते देवता देवो॰ घङुराजः पोरषम्रीतो मोचयतु नामेते गपि भद्रमुखास्तव दयन्तामिति क्षयादपासरत् । श्रानीये चाहमारक्षिकनायकस्य शासनात्चारकम्।

अ्रथोत्रेद्युरागत्य दृ्रतरः सुभगमानी सुन्द्मग्मन्यः पितुरन्ययादचिराधिष्टिताधिकारस्ताहएयमदादनतिपझ्ञ: कान्नको नाम नागरिकः। किज्चिदिव भर्स्सयित्वा स मामभ्यधत्त न चेड्डनमिनस्याजिनरलं प्रतिम्रयच्छसि न चेह्या नागरिक्यम्यो रितकानि प्रत्यर्प्पयसि द्रक्ष्यसि पारमशादगानां कारेखानामन्ते च मृत्युमुखर्खमित। मया तु स्मयमानेनाभिहितं। सोम्य यद्यपि दद्यामाजन्मनो मुषितं धनं न लर्थपतिदारापहारिएः शन्चोर्मे मिनमुखस्य धनमिनस्य चर्म्मर्नम्रत्याशां पूरयेयं। ञ्रदत्वेवेतदयुतमपि यातनानामनुभवेरमियं मे साधीयसी

[^67]सन्धेति। तेन च कमेएा वर्त्तमाने सान्त्वनतर्ज्जनप्राये प्रतिदिन मनुयोगव्यतिकरे नुगुएांन्नपानलाभात् कतिपयैरेवाहोभिर्विरोपितव्वखः प्रकृतिस्थो•हमासम् ।

ग्रथ कदाचिद्युत्युम्बरपीतांतपतिषि क्षयिएिए वासरे हृष्टवर्गा भृगालिकोज्जूलेन वेषेखोपसृत्य टूरस्थानुचरा मामुपश्निथाब्रवीत् । ञ्रार्य्य दिक्ष्या वर्घेसे। फलिता तव सुनीतिः। यथा त्वयादिश्ये तथा धनमिनमेत्याबुवम्। ग्रार्य्य तवैवमापन्नसृहृदामुना चैवमाटिष्टेऽसि। ज्रहमद्य वेशसंसर्गमुलभात् पानदोषाइडः। त्वया पुनरफिं विशङ्समद्येव राजा विज्ञापनीयो देव देवप्रसादादेव पुरापि तद्जिनरत्नमर्थपतिमुषितमासादितं। ज्रथ तु भर्ता रागमझ्जर्याः कश्चिद्क्षधूर्तः कलासु कवित्वेषु लोकवार्तासु चातिवैचक्षएयान्मया समसृज्यत तत्सम्बन्धाच्च वस्त्राभरएप्रेषएादिना तद्धार्य्या प्रतिदिनमन्ववर्ते । तदसावर्शड्दिष्ट निकृष्टार्शयतया कितवः। तेन च कुपितेन हतं तच्चर्म्रर्नमाभरणांसमुद्नकः च तस्याः। स तु भूपःस्तेयाय भ्रमन्नगृह्यत नागरिकपुरषेः। उ्रापन्नेन चामुनानुमृत्य हदन्ग्ये रागमझरीपरिचारिकाये पू पूर्म्रायानुवर्तिना तद्धाराडनिधानोद्देशः कथितः| ममापि चर्म्मरत्नमुपायोपक्रा-

[^68]नो यदि प्रयच्छेदिह देवपादेः प्रसादः कार्य्य इति। तथा निवेदितश्च नरपतिरमुभिम्मामवियोज्योपच्छन्दनेरेव स्वं ते p. 70 दापयितुं प्रयतिष्ये । तन्नः पथ्यमिति श्रुत्वेव च त्वदनुभावप्रत्ययादनतिनस्तुना तेन तत्तथैव सम्पादितं। ग्रथाहं नदभिज्ञानप्रन्यायितायाः रागमझ्जर्य्याः सकाशाद्यथेप्सितानि वस्तूनि लभमाना राजटुहितुख्बालिकाया धानीं माङलिकां बदादिष्टेन मार्गे एान्वरजयम् । तामेव सद्ध़,मीकृत्य रागमअर्य्याश्याम्बलिकायाः सख्यं परमवीवृंधम् । ग्रहरहप्य नव नवानि प्राभृतान्युपहरन्नी कथाश्यिन्नश्चित्तहारिएीःकथयन्ती तस्याः परं प्रसादपानमासम्। एकदा च हर्म्म्याङ खागतायास्तस्याः स्थानस्थितमपि कर्ऐोकुवलयं स्तस्तमिति प्रतिसमादधती प्रमत्तेव प्रच्याव्य पुनरुत्क्षिय भूमेस्तेनोपकन्यापुरं कारखन केनापि भवनाङएंां प्रविष्टस्य कान्तकस्योपरि कुहरप्रंसक्तपारावतंजासनापदेशात् प्रहसन्ती प्राहार्षम् । सोः पि धन्यम्मन्यः -पुरा किज्विटुन्मुखः स्मयमानो मत्कम्म्रम्रहासितायाः राजदुहितुर्विलासम्रायमाकारमात्माभिलाषमूलमिव यथा सद्भल्पयेत् तथा मयाःपि संज्ञयैव किमपि चतुरमाचे-

[^69]tt \| दशकुमारचरितं ॥
शितमाकृष्धन्वना च मनसिजेन विडः सन्द्रिं्धंफलेन पचिसांतिमुग्धः कथं कथमथपासरत्। मायं च राजकन्यका हुलीय-
 कयाचिच्वालिकया ग्राहयिन्वा रागमज्जर्या इति नीत्वा कान्तकस्यागारमगाम् 1 अ्रगाधे रागसागरे मग्नो नार्वमिव मामुपलम्य परमहृथत्। अ्रनस्थान्तराएिए च राजढुहितुः सुदाइखानि ब्यावर्त्तयन्या मया स दुर्म्मित्रूरममुदमाद्यत। तन्पाथिता चाहं नत्प्रियाप्रहितमिति ममेव मुखतामूलोच्छिएानु लेपननिर्म्माल्यमललिनांशुकं चान्येद्युरपाहरम् । तदीयानि च राजकन्यार्थमित्यादाय छन्नमेव प्राक्षिपम् ॥

इत्यन्च सन्धुक्षितमन्मथाग्रिरेकाने मयोपमन्ब्तितोन्मूत् । ग्रार्य लक्षखान्येव तवाविसंसंवादिनि तथा हि मत्पातिवेश्य: कण्चिन्तार्तान्तिक" कान्त्रकस्य हस्ति राज्यमिद्ं पतिथति ताहशानि तस्य लक्ष्यानीत्यादिक्षत् । तदनुहुपमेव च तां राजकन्यका कामयते। तदेकापत्यश्य राजा तया लां समागतमुपलम्य कुपितो पि टुहितुर्मर राभयान्नोच्छेत्यति प्रत्युत प्रापयिय्यन्येव योवराज्यं $\perp$ उत्यं चायमथोन्थेनुबन्थी; किमिति तात नाराध्यते। यदि कुमारीपुप्रवेशभ्युपायं नाववुध्यसे ननु बन्धनागारमित्रेर्बामंन्नयमन्तराल मारारामप्राकारस्यः केनचितु


1 "With an envenomed blade."

[^70]
## " हितीय उच्छासः ॥ te

हस्तवतैकागारिकेए तावर्तीं मुर्कां कारयिना प्रविष्स्यो पवनं तवोपरिश्टदस्मदायतैव रक्षा। रक्ततरो हि तस्याः परिजनो न रहस्यं मेत्सक्तीति ॥ सो• ब्ववीत् साधु भद्रे दर्शितं। अ्रस्ति कण्विन्तसरःः खननकर्म्मेशा सगरमुतानामिवानान्यतमः स चेल्नुखः क्षरोनेतत् कर्म्म साधयिघतीति। कतमो•सी किमिति न लम्यत इति मयोक्ते येन तघनममनच्य चर्म्मरत्नं मुषितमिति बामेव निरदिश्क् । "यद्येवमेवं "नयास्मिन्कर्मेशि साधिते चिनेरुपायेस्वामहं मोचयिधार्मीति श्ञापयूंबू तेन
 थोपक्रान्लो न तु धृष्टतमः प्रकृष्वनेरस्तद्जिनरल्नं दर्शययियतौंति राड़े विज़ाय, चिनमेनं घातयिथसि तथा च सत्यर्थः सिध्यति . रहस्यन्ब न स्सवतीति मयोके। सो तिहुष्ट: प्रतिपद्य मामेव नटुपप्रलोभने नियुज्य वहिखर्वस्थितः। प्राप्रहूपमितः + subtim neraion


प्रीतेन च मयोत्तं । मटुक्तमल्पं नन्नय एवान भूयान् । अ्रानयेनमिति । ञ्रथानीतेनामुना मन्मोचनाय शपथः कृतो मया च रहस्यानिर्मेदाय। विनिगडीकृतण्य स्तानभोजनविलेपनान्यनुभूय नित्यान्यकारान्किरोमित्तिकोगादारम्य om

Bomias उरगास्येन मुर्ङामकरवम् । श्रचिन्तयज्वेवं हन्तुमनसेवा-

[^71]मुना मन्मोचनाय शपथः कृतः तदमुं हतापि नासत्यवाददोषेए स्पृश्य इति। निष्पततश्य में निगडनाय प्रसार्य्यमाएपाऐो़्तस्य पादेनोरसि निहत्य पतितस्य तस्येवासिंधेता शिरो न्यकृते 1 ग्रकथयज्व शृरालिकां भए मद्रे कथम्भूतः कन्यापुरसन्निवेशो महानयं प्रयासो मा वृथेव भूत् । अ्रमुन किज्चिच्चोरयित्वा निवर्निय इति । तटुपदर्शितविभागश्यावगाह्य कन्यानःपुरं प्रज्ञलत्मु मएिदीपेषु नैकक्रीडाखेदमुप्तस्य परिजनस्य मध्ये महाहर्नल्रत्युप्तसिंहाकारदन्नपादे हंसतूलगर्भंकोमलगयम्यो पधानेगालिनि कुमुमलवंछुरितपर्य्यने पर्य्यङ्वतले दक्षिएापादपाषार्येधो भागानुंवेल्लितेतरचरागांगृृष्टमीषह्विवृत्तमधुगुल्ट्फसन्चिपरस्परण्रिष्जज्धा काराइमाकुंचितोभयजानु किज्विक्देल्बितो हदाडयुगलमधिनितम्बस्सस्तमुक्तेकभुजलतागपेश्लमपार्श्नयान्ननिहिताकु ज्वितेंतर्रमुजलतोत्तानत-लकराकिग्लयमाभुग्नश्रोडिमारडलमतिश्निष्टंचीनांशुकान्नरीयमुनतिवलिततनुतरोंदरम्युतंरंनिः ः्वासारम्भकम्पमानंक-ठोरकुचकुझ्मलमातितिश्रीनंबन्धुरंशिरोद्देश्रंश्यमाननिष्प्रतम-

[^72]॥ वितीय उच्छ्षास: ॥
 राडलमुपरिपरावृत्तंश्नवएापाशंर्नकर्डिकांकिर ए। मझ्जरीपिन्जरितंविषमंब्यंविद्धरिथिलंशिखराडबन्यमृात्मप्रभापटल पाटलोतनराधरविवरम् गराउस्थलीस ङ़ान्नहस्तपन्नवदर्शितक सॉवतंसंकृत्यमेपरिंकपोल देशतलनिषक्त चिनवितानंपनजातिजनितविशेषक्रियमामीलितलोचनेन्दीवरम विभ्नान्नमूपताक मुस्निद्यमानश्रमजल मुल कंभिन्नशिथिलन्दनतिलक-

 धरोष्सझेशयिनीमिव सीदामिनीं, राजकन्यामपश्यम्। हप्ष्येव स्फुरदनझंरागर्थकितथ्बोरयितर्यानः स्पृहत्त्रयेव तावच्चोर्य-
 चेदिमां वामलोचनामाघ्तुयां न मृथर्थत मां जीवितुं वस़न्नबन्यु:। ग्रससक्केतितंपरामृष्टा चेयुमतिवाला ब्यक्तमार्त्तरेवे ए निहन्यान्मे मनोरथं, ततो•हमेवांमीय इति। तदियमन प्रतिपत्तिरिति नागदन्नंलग्नंनिर्यासवालुकोक क्करवर्खितफलकेgum sant pade
zariny


मादाय मशिसमुदकादार्डावर्तिकामुद्युत्य तां तथाशयानां तस्याश्व मामाबद्धाज्जलिं चरालग्नमालिखम् भ्रार्य्याज्चितां।

त्वामयमाबद्वाज्जलिंदासजनस्तमिममर्थमर्थयते।
स्वपिहि मया सह मदनव्यतिकरखिन्नेवमामेव ॥
हमेकराराडकाच वासताबूलवीटिकां कपूरस्फुटिकां पारिजातकग्चेपयुज्यालक्नकपाटलेन तद्रसेन मुधाभित्तो चक्रवाकमियुनं निरम्हीवम् । ग्रङुलीयकविनिमयज्व कृत्वा कथंकथमपि निएगाम् । सुह्ङया च प्रत्येत्य कै्द्नागारं तनबह्डस्य नागरिकवरस्य सिंहघोषनाम्नस्तेष्वेवद्निषु मिनत्वेनोपचरितस्येवं मया हतस्तपस्वी कान्तकस्त स्त्वयाप्रतिभिद्य रहस्यं लब्धव्यो मोक्ष डत्पुपदिश्य सह मृगालिकया निरक्रामिषम्॥ नृपतिपथे च समागत्य रक्षिकपुरुषैगृहे । ग्रचिन्तयग्च। ग्रलमस्मि जवेनापसर्त्रुमनांमृष्ट एवैभिरेषा पुनर्वराकी गृह्येत। तदिद्दमनप्राप्तरुपमिति । तानेव चपलमभिपत्य स्वपृष्टसमस्पिर्तकूर्परः पराड्गुखः स्थित्वा यद्यहमस्मि तस्करो भद्रा बभीत माम् युष्माकमयमधिकारो न पुनरस्या वर्षीयस्या" इत्यवादिषम् । सा तु तावतोन्नीतमदमिप्राया तान् सप्रखाममभिगत्य "भद्रमुखा ममेष पुचो वायुग्र्त्त्चिरण्चिकित्मितः पूर्ब्वेद्युः प्रसन्नकल्पः प्रकृतिस्थ एव जातो जातास्थया मया बन्धनान्निः कमय्य सापितोड नुलेपितश्य परिधाय्य निष्प्रवा-

[^73]" घितीय उच्छास: " पाययं C3
रियुगलमभ्यवहार्य्य परमान्नमोरीरेग्य कामाचारः कृतोअ्भूत् । ग्रथ निशीथे भूय एव वायुनिमो निहत्य कान्तकं नृपतिटुहिना रमेयमिति रहमा परेएा राजपथमभ्यपतत् । निरूय चाहं पुनमेवङ्ञतमस्यां केलायामनुधावामि। तत्पसीदत वध्जेनं मह्यम्प्प्यततैति यावदसो कर्दति तावदहं स्थविरे. केन देवो मातरिश्वा वद्घपूर्व किमेते काका शीजुयँस्य मे निग्गृहीतारः; गान्तं पापमिन्यधावम् । ग्रसावयमीमिस्वैमेवोन्मत्ता या ग्रनुमत्त' इत्युम्मतं मुन्तवती कस्तमिदार्नीं बध्षतीति निन्दिता कदर्थिता रदन्येव मामन्वधावत्। गत्वा च रागमजरीगृहं चिरवियोगविक्सवामिमां बहुविधं समाश्वास्य तं निशाशेषमनयम् । प्रभाते पुनहदारकेखा च समगच्छ॥
ग्रथ भगवन्ं मरीचिं वेशंकृच्डातुत्याय पुनः प्रतिपन्नतप:
 मवगमितः । सिंहघोषण्य कान्तकापचारं निर्भिंद्य, तत्पदे प्रसन्नेन राज्रा प्रतिष्पापितस्त्रेनेव चारकसुसुह्डापथेन कन्यापुरम्रवेशं भूयोःपि मे समपादयत्। समगंसि चाहं गृगालिकामुखविमृतवार्तोंनुर क्तया राजटुहिजा। तेष्वेव दिवसेषु चराडवर्मा सिंहवर्म्मववधूतटुहितृम्माथनः कुपितो॰भियुज्य पुरमवारुस् । ञ्रमर्षे साख्बाइराजो यावद्रिः पाख्यामिक

[^74]विधिमाचिकीर्षति, तावत्स्वयमेव सालं निर्भिद्य, प्रत्यासन्नानपि सहायानप्रतीक्षमाखो निर्गन्याभ्यधिकबलेन विद्विषा महति सम्पराथे मिन्नमम्म्मा सिंहवर्म्मा बलादगृह्यत। ग्रम्बालिका च बलवद्मिगृह्य चराडवर्मेगा परिऐतुमात्मंभवनमनीयत। कौतुकं च" स किल क्षपावसाने विवाहै ड्रत्यवधात्। ग्रहग्च धनमिनगृहे तद्विवाहायेव पिनद्धमझलग्रतिसरस्तमेवावोचम्। सखे समापतितमेवाङनाथाभिसरं राजमरडलं सुगूढमेव सम्भूय पौरवृहै स्त टुपावर्तय। उपावृत्तश्य कृतकृत्यः कृत्तशिरसमेव शनुं द्रक्ष्यसीति तथा च तेनाभ्युपगते गतायुषोऽ मुष्य मवनमुन्सवाकुल मुपसमाधीयमानपरिएयोपकरणामितस्ततः प्रवेर्शनिरममप्रवृत्तलोकसम्पातम लं्ष्यंशस्तिकःसह प्रविश्य मङ्ञलपाठकैरम्बालिकापाएिपझ्नवमग्नौ साथिएयार्थंव्वऐयन विधिनार्यमानमादित्ममानस्यायामिनं बाहुदाइडमाकृष्य छुरिकयोरसि पाहाहार्षम् । स्फुरतश्र कतिपयानेन्यानपि यमंविषयमगमयम्₹ हतविध्वस्तज्च तनृहम्मनुविचर न्वेपमानमधुरानीं विशलिलोचनामंभिनिशाम्य तदालिङसुखमनुवुभूषुत्तामादाय गर्भगृहमविक्षम्। झ्रस्मिन्नेव क्षरो तवास्मि नवाम्बुवाहंगम्भीरेएा स्वरेखानुगृहीतः ॥

[^75]इति श्रुवा च स्मित्वा च देवो•णि राजवाहनः कथमसिकार्क्षश्येन करीसीमुतमथतिक्रान "इत्यभिधाय पुनर्निरीक्षोपहारवम्माएामांचक्ष्व तवेदानीमवसर उत्यभाषत॥

> इति प्रीदरिडकृते दश्शुमारचरित अ्रपहारवर्म्मचरितं नाम घितीय उच्छाासः ॥

## उपहाखवर्म्मचरितं नाम तृतीय उच्छुासः ॥

सो॰ पि सस्मितं प्रसाम्यारमताभिधातुम्। एषो॰ चहमस्मि पर्य्यटन्नेकदा गतो विदेहेषु। मिथिलामम्रविश्येव क्रचिन्मठिकायां विश्रमितुमेन्य कयाः पि वृद्यतापस्या दत्तपाद्यः क्षएमलिंन्दूभूमाववास्स्थिषि। ततस्तस्यास्तु मद्दर्शनादेव किमपि बड्घधारमणु प्रावर्त्त। किमेतदम्ब कथय कारएभिति पृष्टा सकहामाचष्ट। जैवातृक ननु म्रूयते पतिसस्या मिथिलाया: प्रहाखर्म्मा नामासीत् । तल्य खलु मगधराजो राजहंसः परं मिनमासीत्। तयोश्च वल्लने बलरंशंवर्योरिव वमुमतीप्रि-

[^76]यंबदे सख्यमप्रतिममदद्ताम् । झ्रथ प्रथमगर्भाभिनन्दितां तां च प्रियसखीं दिदह्बु: प्रियंवदा वसुमतीं सह भर्च्ता पुष्पपुरमगमत् । ग्रस्मिन्नेव च समये मालवेन मगधराजस्य महज्जन्यमजनि । तन लेगतोःपि दुर्लेक्षिताङतिमगमन्मगधराजः। मैथिलस्तु मालवेन्द्रप्रयत्नप्राशितः स्वविषयं प्रतिनिवृत्तो ज्येप्पस्य संहारवर्म्मयः सुतैविकटवर्म्मप्रभृतिभिर्य्यम्नं राष्ट्रमाकार्य स्वसीयात् मुसपतेदेराडावैयवमादित्मुरववीपथमवगाह्य लुर्धकलुम्रसब्वस्वो-मूत्। तत्मुतेन च कनीयसा हत्तवन्तिना सदेकाकिनी वनचरशरवर्षभयपलायिता वनमगाहिंषि। तन च मे शार्टूलनखावलीढनिपतितायाः पारिए्रष्टः स वालकः कस्यापि कपिलाशवस्य कोडमभ्यलीयत। तच्छवाकर्षिशो ब्याघ्रस्यासूनिपुरिष्वासनयन्त्रमुक्तः क्षयादालिक्षत्। भिल्लदारकेः स वालको• पांहारि। सा लहं मोहमुत्ता केनापि

[^77]वृष्थिपालेनोपनीय स्वकुटीरमावेश्य कृपयोपक्कान्तव्र्ा स्वस्थीभूय स्वभर्तुरन्निकमुपतिषामुरसहायतया यावद्याकुली भवामि तावन्ममेव हुहिता सह यूना केनापि तमुद्देश्रागमत् । सा मृं हरोद । रदिताने च सा सांर्थघाते स्वहस्तगतस्य राजपुनस्य किरातहस्तगमनमात्मनण्य केनापि वनचरेसा वएविरोपएां स्वस्थायाश्य पुनस्तेनोपयन्नुं चिन्तिताया निकृष्णजातिसंसर्गवैक्रब्यात्प्रत्याख्यानपार्थं तदक्षमेए चामुना विविन्तविपिने स्वशिर:कर्तनोद्यमं तस्यानेन यूना यहच्छया दृेन दुरात्मनो हननमात्मनश्वोपयमनमित्यकययत्। स च पृष्टो मिथिलेन्द्रस्य को॰ मि सेवकः कारएविलम्बी तन्मार्गानुमारी वभूव। सह तेन स्वभर्तुर्श्तिकमुपसृत्य पुच वृत्तन्तेन श्रोन्नलस्य देय्याः पियंवदायाश्यादहाव ॥

स च राजादिष्ट्दोषज्येप्रपुनेश्चिरं विगृह्य पुनरसहिष्पुतयातिमानं प्रयुध्य बडः देवी च बन्धनं गमिता दग्धा पुनरहमस्मिन्नपि वार्जेके जीवितमपारयनन्ती हातुं प्रव्रज्यां किलागहीषम्। टुहिता तु मम हतजीविताकृषा विकटवर्म्ममहिषीं कल्पसुन्दरीं किलाशिश्रियंत् । तो चेद्राजपुचो निरुपद्रवाव-

[^78]वर्धिंघेतामयता कालेन तवेमां वयोवस्थामस्प्रक्येतां । तयोश्य सतो दायादा नरेन्दूस्य प्रसह्यकारिएो न भवेयुरिति प्रवृद्धमंन्युरिमिरोद। श्रुत्वा च तां तापसीगिरमहमपि प्रवृछवाष्पो निगूढमल्यधाम् । यद्येवमम्ब समाण्वसिहि । नन्वस्ति कण्यिन्मुनिस्वया पुनाभ्युपपादंनार्थ याचितस्तेन स लब्यो वार्घितश्र। वार्त्यंयमतिमहती हि किमनया सो•हमस्मि । शक्यण्य मयासो विकटवर्मा यथाकर्थन्विटुपश्निय ब्यापादयितुम्। ग्रनुजाः पुनरतिवहवस्तेरपि घंटन्ने पौरजानपदाः मां तु न क्थिदिहिह्य ईंह्तका जानाति । पितरावपि यावन्मां न प्रतिसंविंदाते किमुतेतरो। तदेनमर्थमुपायेन साधयिषामीन्यगारादिषम्। सा तु वृड्डा सरदितं परिष्वज्य मुहुर्मुहु: शिरस्युपाश्राय प्रसुतुस्तनी सगदद्मगदत्। वत्स चिरजीव भद्र तव प्रसन्नो»्य भगवान्निधिः। ग्रय्येव पहारवर्मेखंयधि

[^79]विदेहा जाताः। यतः प्रलंवमानपीनवाहुर्भवानपारं वंत शोकसागरमद्योत्तारयितुं स्थितः। छ्रहो महद्नागधेयं देय्याः प्रियंवदाया इति हर्षनिभर्भा स्तानभोजनादिना मामुपाचरत्। श्रशिश्रियन्नास्मिन्मठैकदेश निशि कटश्यां। उ्रचिन्तयन्त विनोपाधिंनायमर्यो न साध्यः स्तियश्वोपाधीनामुद्ञवक्षेनं।
 माचरेयमिति। चिन्तापन्न एवं मयि महार्शावोन्मग्नमार्त्रराडतुएगनिः म्वासरयावधूतेव ब्यावर्तत नियामा समुद्रग्रावासजडीकृत इव मन्दप्रतापो दिवाकरः म्रादुरासीत् ॥
उत्थायावसायितदिनमुखनियमविधिस्तां मे मातरमवादिषम् 1 ग्रम्ब जात्मस्य विकटवर्म्मराः कचिदल्लःपुरवृत्तान्तमभिजानासीज्यन वसितवचन एव मयि काचिदङ्नना प्रत्यहशयत। तां चावेक्ष्य सा मे धानी हर्षाश्रुकुज्तितकराउमाचष्ट। पुनि पुष्करिके पश्य भर्तृदारकं । ग्र्तम परित्यक्तः पुनरथेवमागतः। सा तु हर्षनिभर्भरनिपीडिता चिरं प्रह्य बहुविलय शान्ता पुनः स्वमाना राजान्तःपुरवृत्तान्ताख्याने न्ययुज्यत। उन्तन्च तया कुमारकामहूपे प्वस्य कलिन्दवर्म्मनाम्नः कन्या कल्पमुन्दरी कलामु रुपे चास्सरो॰ ्यतिकान्ती पतिमभिभूंय बर्तेते। तदेकवल्लमः स तु बहर्वरोध-

[^80]900 " दशकुमारचरितं ॥
नोऽ कि विकटवर्म्मेति। तामवोचम्। उपसर्थेनां मत्प्ययुक्तेर्ग
न्धमाल्येरफजनय चासमानदोषनिन्दादिना स्वभर्त्तरि देषे। ग्रनुहूपर्त्तृगामिनीनां वासवद्तादीनां वर्खानेन ग्राहयानुशयं। ञ्रवरोधनान्तरेषु चामुष विलसितानि सुगूढान्यपि प्रयन्नेनान्विय प्रकाश्यन्ती मानमस्या वर्छेयेति। पुनरहमम्बामवोचम् । इत्यमेव लयायनन्यय्यापारया नृपाङनासावुपस्थातथ्या। प्रत्यहज्व यद्यत्तन वृत्तान्ं जातं तदस्मि लयाववोध्यः। मटुत्ता पुनरियं। उद्रेक्वसाटुनो ग्म्मन्म्म्रएः प्रसाधनाय छायेवानपायिनी कल्पसुन्दरीमनुवर्वेतां। ते च तमर्थ तथैवान्वतिप्षतां। केषुचिद्दिनेषु गतेष्वाचष्ट मां मदब्बा वत्स माधवीव पिचुर्मद्द्दाश्नेषिएी यथासो शोच्यमात्मानं मन्यते तथोपपाद्य स्थापिता किं भूयः कृत्यमिति । पुनरहमभिलिख्यात्मनः प्रतिकृतिमस्मत्प्रतिकृतिरियममुषे नेया। नीता चैनां निर्देखर्य सा नियतमेवं वस्ष्यति। नन्वस्ति कश्यिदीहशाकारः पुमानिति। प्रतिनूह्येनां यदि स्यात्ततः किमिति। यटुतरं सा दास्यति तदहमस्मि प्रतिबोधनीय इति । सा तथेति राजकुलमुपस कुम्य प्रतिनिवृत्ता मामेकान्ने न्यवेद्यत्।

[^81]वत्स दर्शितो•सौ चिनपटस्तस्यै मत्तकाशिएये चिनीयमाएा चासौ भुवनमिदं सनाथीकृतं येन देवे॰पि कुसुमधन्वनि नेहशी वपु:म्री सन्निधत्ते। चिनमेतच्चिनतमं। न च तमवेमि य ईहशमिद्मिहन्यो निर्मिमीते। केनेद्मालिखितमिन्याहतवती व्याहततवती च। मया च स्मेरयोदीरितं। देवि सहशमाज्ञापयसि भगवानपि मकरकेतुरेव सुन्दर इति न शक्यमेवं सम्भावयितुम् । ग्रथ च विस्तीर्लौयमर्खावनेमिः क्रचिद्दीटशमपिरूपं दैवश्त्का सम्भवेत। ग्रथ तु यद्येवंहूपो रूपानुरुपशिल्पशीलविद्याज्ञानकौश्लो युवा महाकुलीनश्य कश्चित् सन्निहितः स्यात् स किं लर्प्यत्र इति । तयोक्नमेव किं ब्रवीषि शरीरं हृद्यं जीवितमिति सर्व्वमिद्मल्पमनर्हग्च ततो न किज्चिल्लफ्सते न चेद्यं विप्रलम्भः स्यात्। तस्या ग्रमुघद्र्श्नानुभवेन यथेद्ं चक्षुप्वरितार्थ भवेत् तथानुग्रहः कार्य्य इति । भूयोsपि मया दृढतरीकर्तुमुपन्यस्तमस्ति को॰ पि राजमूनुखवरह्डंश्यरन्नमुष्य वसन्तोत्सवे सहसखीभि नेगरोपवनविहारिएी रतिरिव विग्रहिएी यद्छच्छया दर्शनपथङतासि गतश्यासौ कामशरेरेकलक्ष्यतां मामन्ववर्तिष्ट। मया च वामन्यो-

[^82]न्यानुर्पैस्न्यदुर्लमेराकारादिमिग्गुखातिशयेश्च्रेप्य्यमाएया तद्रचितैरेव कुसुमशेखरस्सगनुलेपनादिभिश्य चिरमुपासितासि माहश्यग्ब स्वमनेन स्वयमेवाभिलिख्य लत्ममाधिगाढनद्शेनाय प्रेषितं । एष चेद्थों निश्वितो तस्यामुथातिमानुषप्रारासन्वप्रज्ञापर्षर्षस्य न किज्चन दु:करं नाम । तमद्येव दर्शयेयं सक्केतो देय इति । तया तु किज्विद्विव ध्यात्वा पुनसभिहितं। ज्र्रम्न नेतदिदानीं गोथमतः कथयामि। मम तातस्य राज्ञा प्रहारवर्म्नया सह महती प्रोतिरासीन्मातुग्य मे मानबत्याः प्रियवस्यायाः प्रियंवदायाश्य देब्याः। ताभ्यां पुनरजातापत्याभ्यामेव कृतः समयोनभूत् । झ्रावयोः पुनवन्याः पुनाय टुहितृक्या दुहिता देया इति। तातस्तु मां जातां प्रनप्टापन्यां प्रियंवदेति प्रार्थयमानाय विकट वर्मेंल़ देवाद्तन्तवान् । ग्रयज्च निष्युः पितृद्रोही नात्युपपन्नसंस्थानः कामोपचारेष्वल््यकेचम्बायः कलामु काव्यनाटकादिषु मन्दाभिनिवेश: शौर्योंन्मादी टुर्विकत्यनोननृतवादी चास्थानवर्षी नातिरोचते ममेष मर्ता । विशेषतश्शेषु वासरेषु यद्यमुद्याने मदन्तर अभूतां पुष्करिकामयुपान्तवर्तिनीमनाहृत्य मय्यावघ्घसापन्यमत्सरामनात्मज्ञामात्मनाटकीयां रमयन्तिकां नामापर्यनिर्विशेषं मत्संवर्वितायाश्वम्पकलतायाः स्वयमवर्चताभिः सुमनो-

[^83]भिरलमार्षीत्। । ञ्रयोग्यश्यपुमानवज्ञातुग्वप्रवृत्तस्तत् किमिन्यपेक्ष्यते। परलोकभयज्वेहिकेन टुःखेनान्तरितं। अ्रविषह्यं हि योषितामन ङशरनिषङीभूतचेतसामनिष्टजनचिसंवासयन्न्याटु:खं । ञ्रतो॰मुना पुर्षेए मामद्योट्यानमाधवीगृहे समागमयेति । तद्वार्ताश्रवएामाने लेव हि ममातिमानं मनो॰ नुरत्तं। ग्रप्ति चायमर्थराशिरनेनामुं स्वपदे प्रतिषाय तमेवमन्यन्नमुपचर्य्य जीविथामीति। मया तदन्युपेत्य प्रत्यागतं । ग्रतः परं भर्त्र्दारकः प्रमाएं ।

ततस्तस्या एव सकाशादन्तःपुरसन्निवेशमन्तवेंशिकपुरूस्थानानि प्रमद्वनम्रदेशानपिविभागेनावगम्य ग्रप्त गिरिशिखरपातक्षुभितशोरित इव शोलीभवति भानुविक्षे पण्यिमाम्भोधिपयः पातनिबापितपतङाङारहूमसम्भार इव भरितनभसि तमसि विजृम्भिते। परदारपरामर्शोन्मुखस्य ममाचार्यकेमिव कनुं समुतिथते गुरुपरिमहमहाण्वाधिनि गहाग्येसर क्षपाकरे कल्पसुन्दरीवदनपुाडरीकेऐोव मद्र्र्नातिरागप्रथमोपनतेन स्मयमानेन चन्द्रमराडलेन सन्युक्षमाएतेजसि भुवनविजिगीषोद्येते देवे पुष्पघन्वनि यथोचितं शयनीयमभजे ब्यचीचरण्च । सिद्रप्राय एव ञ्रयमर्थः किन्तु परकलनलन्द्र-
${ }^{1}$ All but B., which omits the passage, add मटुपभुक्तमुक्ते चिन्नकूटगरॅवेदिकागते र्नत ल्पे तया सह व्याहार्पीत्, but this is the evident addition of a coarser and less discriminating hand.
2"Was to place my rule of conduct (आचार्य्यं) in the moon (kshapákare), who boasted of his carrying off the wife of (the Guru of the gods) Vrihaspati."
${ }^{3}$ First pers. sing. indef. prot. of चर, "to go," with वि prefixed, "to reliect," verb of the 10 th conjugation.

नाद्र्म्म्मपीडा भवेत् । सार्थर्थकामयोर्द्योरूपलम्भे शास्त्रकारेरनुमतैवेति। गुरूजनबन्धमोक्षोपायाभिसंन्धिना मया चैष व्यतिक्रमः कृतस्तदप्पि पापं निर्द्रूत्य कियत्यापि धर्म्मेकलया मां समाश्रयेदिति। ग्रपि त्वेतदाकार्ये देवो राजवाहनः सुहृदो वा किं वक्ष्यन्तीतिचिन्तापराधीन एव निद्रया परामृश्ये। ग्रदश्यत च स्वप्ने हस्तितवक्तो भगवानाहस्म च सौम्य उपहारवर्म्मन् मास्म ते टुर्विकल्पो भूंत् । यतस्त्वमसि मदंश: मजज्जटाभारलालनोचितामरसरिदसो वरवर्शिनी। तां कदाचिद् गजाननो जलक्रीडां कुर्वन्नतिव्यगाहत। सा च सपत्नीतंनयविहितां विलोडनामसहमाना तमश्पत्। एहि मर्त्यत्वमिति । सोs यहेतुकशापप्रदानात् कुछस्तामशपत् यथेह बहुभोग्या तथापि प्राय मानुषकमनेकसाधारिएी भवेति तदयमर्यो भव्यो भवता निराशद्क़ इति। प्रतिबुध्य च प्रीतियुक्तस्तद्ररपि प्रियासङ्केतव्यतिकरादिस्मरऐनाहमनैषम् । अ्रन्येद्युरनन्यव्यावृत्तिरनङो मय्येव इषुवर्षमवर्षत्। ज्रशुर्थच्च ज्योतिष्मतः प्रभामयं सरः प्रासरत्च तिमिरमयः कर्देमो>ह््व

[^84]
## " तृतीय उच्छार्सः ॥

कार्द्सिकनिवसनण्य हृढतरपरिकेंः खड़पारिारुपसंवृत्तप्रस्तुतोपस्करः स्मरन्मातृद्तान्यमिज्ञानानि राजर्नन्दिर परिखामुद म्भसमुपातिष्ठम् । ञ्रथोपखांतं मातृगृहदारे पुष्करिकया प्रथमसन्निधायितां वेशुयष्टिमादाय तच्छायिंतया परिखायां स्थापितया च प्राकारमत्यलन्ध्यम्। उ्रधिरहु्य पक्झेष्टकचितेन गोपुर्रोपरितलाधिरोहेएा सोपानपथेन भुवमयवातरम् । झ्रवतीर्खाश्च वकुलवीथिमतिक्रम्य चम्पकावलीवर्त्मना मनागिवोपसृत्योत्तराहि कराएां चक्रवाकमिथुनरवमणुएवम् । पुनहदीचा पाटलापथेन स्पर्शलम्यविशालसौधतुल्योदरेखाए शरक्षेपमिव गत्वा पुनः प्राचा पिराडीभाराडीरखराडमरिडतोभयपार्श्वेन सैकतपथेन किग्चिद्नरमतिक्रम्य पुनरवाचीं चूतवीथिमगाहिषि। ततश्य गहनतरमुदरोपरचितरत्नवेदिकं माधवीलतामराडपमीषह्विवृतसमम्पुटोन्मिषितभासा दीपवर्त्या। न्यरूपयम्। प्रविश्य चैकपार्श्वे फुल्लपुष्पनिरन्तरकुराएटपोतपड्ञिभित्तिपरिगतं गर्भगृहमवनिपतितार्याशोकशाखामयमभिनवकुमुमकोमलमुकुल पुलकलांच्छितं प्रत्यग्रप्रवालपटल-

[^85]90६ ॥ द्शकुमारचरितं ॥
पाटलं कपाटमुद्धाटच प्रांवक्षम्। तन चासीद्विस्ती iौं कुसुमशयनं मदनोपकराावस्तुगर्भाश्च कमिलिनीपलाशसम्पुटाः: दन्तमयस्तालवृन्तः सुरभिसलिलभरितश्य भृङ़ुरकः। समुपविश्य मुहूंर्तं विश्रान्तः परिमलमतिशयवन्तमाघ्रासिषम् । ग्रश्रोषग्च मन्द्मन्दं पद्शब्दं श्रुत्वैव सक्झेतगृहान्निर्गत्य रक्ताशोकस्कन्धपार्श्वव्यवहिताङ्ञः स्थितोऽस्मि। सा च सुभूः सुंशीमकामा शनैरुपेत्य मामदृष्ट्रा वलवद्व्यथिष्ट व्यसृजच्च मत्तराजहंसीव कराठरागवल्गुगददां गिरं व्यह्तमस्मि विप्रलन्धा नास्त्युपायः प्राएितुम् । ग्र्यि हृद्य किमिद्मकार्य्य कार्य्यवदर्ध्यवस्यापि तद्सम्भवेन किमेवमुत्तार्य्यसि । भगवन् पज्ववाएा कस्तवापराधः कृतो मया यदेवं दहसि न च भस्मीकरोषीति। ग्रथाहमाविर्भूय विवृतद्वीपभाजनो भामिनि ननु बहपराइं भवत्या चित्तजन्मनो यद्युष्य जीवितभूतां रतिमाकृत्या कर्थितवती धनुर्येष्टिं मूलताभ्यां भ्रमरमालामयीं

[^86]ज्यां नीलालकद्युतिभिरस्ताएयपाङवीक्षितेमेहोरजनधजपटांगुकं दग्रबछ्दमयूखजालेः प्रथममुहददं मलयमाहतं परिमलपटीयसा निः श्वासपवनेन परिभूतरततमतिमझुलुम्पलापै: पुष्पमयीं पताकां भुजर्यष्ष्यां दिग्विजयारम्भपूर्शाकुम्भमिघुनमुरोजयुगलेन क्रीडासरो नाभिमराइलेन सन्नाह्यरथमराडलं श्रोशिमराडलेन भवनरत्नतोरास्तम्भयुगलमूरूयुगलेन लीलाकरांकिग्लयं चरएतलग्रभाभिरतः स्थान एव बां ढुनोति मकरकेतु:। माम् पुनरनपराधमधिकमायासयतीन्येष ञ्ञस्य दोषः। तन्प्रसीद सुन्दरि जीवय मां जीवनोषधेखिवापाड़ेगनछभुजङुदर्षमित्याश्विष्टवानरीरमं रागावेश्पेश्लां विशाललोचनां। तदनन्तरं चिरपरिचितावि वातिहुढविश्रम्नों क्षएमवतिषावहि । तदा तदा वियोगकाले समायाते ग्रहमुप्तामायन्त्तं च निश्वस्य किज्दिद्दीनहृष्टित्तां दृढं परिष्वज्यापसंत्तु प्रवृत्तः। ग्रश्रुमुखी तु सा यदि प्रयासि नाथ प्रयातमेव मे जीवितं गएाय। नय मार्मि न चेद्दासजनो नि:पयोजन इत्यअ्जलिमवतंसतामनेषीत्। ग्रवादिषच्च तामपि मुग्धे कः सचेतनः स्त्रियमभिकामययानां नाभिनन्दति। यदि मदनुगहनिश्यल स्तवाभिसन्चिराचराविचारं मदुपदिएं। ग्रादर्शय राजे मत्साहृर्यगंर्भ चिन्नपटमाचद्ष च किसियमाकृतिः पुरषसौन्द्र्यस्य परमारूढा न वा वाढमाहढेति नूनमसी वक्ष्यति । बूहि भूयो यद्येवमस्ति कापि तापसी देशान्तर्नम-

[^87]${ }^{2}$ According to the commentator, this sentiment is in Sakontalá.

एलन्धप्रागल्या मम च मातृभूता तयेद्मालेख्य रूपं पुरस्षृ त्याहमुक्ता। सोऽस्ति तादृग्मन्त्रो येन न्वमुपोषिता पर्वाएिए विविक्तायां भूमो पुरोहितैहुतम कुके सप्नार्चिषि नक्तमेकाकिनी शतचन्द्नसमिधः शतमगुस्समिधः कर्यूरमुष्टीः पटृवस्ताएिए च प्रभूतानि हूत्वा भविधस्येवमाकृतिः श्रथ चालयियसि घराटां। घराटापुटकाएिताहूतश्य भर्ता मवत्ये संव्व रहस्यजातमाख्याय निमीलिताक्षो यद् न्वामालिङ्डेदियमाकृतिरमुमुपसङ़्रामेत् त्वं तु भविथसि यथा पुराकारेव। यदि मवन्ये भवत्पियाय च रोचते न चास्मिन्विधो विसंवाद: श््र्ञ इति । वपुश्येदिदं तवाभिमतं सह सुहन्म्मन्त्रिजिरनुजेः पौरजानपदेश्य सम्मन्य तेषामयनुमतेन कर्म्मएयभिमुखेन स्थेयमिति। स नियतमभ्युपेष्यति पुनसस्यामेव प्रमद्वनवाटीभृङँाटिकायासार्वरिएकेन विधिना सज्ञापितपशुना॰ भिहुत्य मुक्ते हिरएयरेतसि तद्यूमश्मनेन संप्रविष्टेन मयाऽस्मिन्नेव लतामराडपे स्थातव्यं नंं पुनः प्रगाढायां प्रदोषवेलायामालपयियसि कर्लो कृतनर्म्मस्मिता विकटवर्म्माएां धूर्तोs सि त्वमकृतज्ञश्य मद्नुग्यहलब्धेनापि रूपे सा लोकलोचनोस्सवायमानेन मत्सपत्नीरभिरमयियसि । नाहमात्मविनाशाय वेतालोल्यापनमाचरेयमिति। श्रुत्वेद्ं त्वद्वचः स यद्वटिर्यति तन्मह्यमेकाकिन्युषागत्य निवेर्द्यियसि। ततः परमहम्मेव ज्ञास्या-

[^88]मि। मत्पद्विहूानि चोपवने पुष्करिकया प्रमार्ज्जयेति। सा तथेति शास्लोपदेशमिव मदुक्तमाद्दत्य कथं कथमयगादन्तः पुरं। ग्रहमपि यथाप्रवेशं निर्गत्य स्वमेवावासमयासिषम् ॥

ग्रथ सा मत्तकाशिनी तथा तमर्थमन्वतिष्टत् । श्रतिष्ठच्च तन्मते स टुर्मतिः। ग्रभ्रमच्च पौरजान पदेष्वियमद्नुतायमाना वार्ता राजा किल विकटवम्मा देवीमन्त्रबलेन देवयोग्यं वपुरासाद्यिधिति । नूनमेष न विप्रलम्भो>तिकल्याए: कैव कथा प्रमाद्स्य स्वस्मिन्नेवान्तःपुरोपवने स्वाग्रमहिषिव सम्पाद्यः किलायमर्थः । तथापि वृहस्पतिप्रतिमवुद्धिभि मेन्त्रिमिरथभूदनुमतः यद्येवम्भावि नान्यद्तः परमस्ति किज्चिदद्नुतमचिन्यो हि मरिएन्ब्बौषधीनां प्रभाव इति । प्रसृततरेषु लोकवादेषु प्राप्ते पर्वदिवसे प्रगाढायां प्रौढतमसि प्रदोषकेलायामन्तः पुरोद्यानादुदेरत धूर्ज्जटिकराठधूम्रोधूमोनमः क्षीराज्यद्धितिलगोरसर्षपवसामांसरधिराहुतीनाज्च परिमलः पवनानुसारी च दिशि दिशि प्रावांस्सीत् । प्रशान्ते च सहसा धूपोनमे तस्मिन्नहमविश्म् निशांन्लोद्यानमागमच्च गजगामिनी। ग्रालिंग्रि च मां सस्मितमभ्यधात्। धूर्त सिद्धं ते समीहितमवसितश्य पशुरसौ। Э्रमुष्य चोपप्रलोभनाय त्वदादिष्टयादिशंग मयोंत्ं। कितव न साधयामि ते सौन्दर्य्येमेवं सुन्दरो हि ल्वमप्सरसामपि स्पृहनीयो भविष्यसि किमुत मानु-

[^89]षीएां मधुकर इव निसर्गचापलाद्यन क्षचिदासज्जति भवादशो नृशंस इति । तेन तु मे पादयोर्निपन्याभिहितं । स्भोरु सहस्व मत्कृतानि दुश्वरितानि मनसापि न चिन्तयेयमितः परमितरनारीं। त्वरस्व प्रकृते कर्म्मरीति तदहमीदशेन वेवाहिकेन नेपथ्येन ल्वामभिसृतवती। प्रागपि रागाग्निसाक्षिकमनङ़ेन गुराणा दत्तेव तुभ्यं एषा जाया पुनरपीमं जातवेदसं साक्षीकृत्य स्वहद्येन दत्तेति प्रपदेन च चरएपृष्ठे निष्पीझ प्रोत्क्षिप्तपादपार्ष्षिरितरेतख्यतिषक्तकोमलाडुलितलेन भुजलताइ्वयेन कन्धरां ममावेक्ष्य सलीलमाननमानमय्य स्वयमुन्नमितमुखकमला विभान्तविशालह्टि्टिसकृट्यचुम्बत् ॥

ज्रथेनामिहैव कुहाराटगुल्मगर्मे तिष्ठ यावदहं निर्गत्य साध्येयं साध्यं सम्यगिति विसृज्य तामुपसृत्य होमानलप्रदेश्मशोकशाखावलंविनीं घराटामचालयम्। उ्रकूजच्च सा तं जनं कृतान्तदूतीवाहयन्ती। प्रावर्तिषि चाहमगुरचन्दनप्रमुखानि होतुम्। ग्रायासीच्च राजा यथोंतं देशं। श््ञापन्नमिव किच्चित्सविस्मयं विचार्य्य तिष्ठन्तमत्रव्व्। बूहि सत्यं भूयोऽपि मे भगवन्तं चिचभानुमेव साक्षीकृत्य न चेदनेन हुपेएा मत्सपत्नी रमयियसि ततस्वमिदं रूपं संक्रमयेयमिति स तदैव देवेयेवं नोपधिरिति स्फुटोपजातः सम्प्रत्ययः प्रावर्त्त

[^90]शपथाय। स्मित्वा पुनर्मयोत्नं। किं वा शपथे न केव हि मानुषी मां परिभविर्थति यद्यप्सरोभिः सङ्छच्छे सङच्छस्व कामं। कथय कानि ते रहस्यानि तन्तथथनान्ते लन्स्वरूपभ्रंश् इति । सो•्ववीत् । ञ्रस्ति बह्वो मत्पितुः कनीयान् म्ञाता प्रहारवर्मा। तं विषान्नेन ब्यापाद्याजी रादोषं स्यापयेयेयमिति
 पुगडाडियोगाय दित्तितं। पोरवृ्घण्य पाज्वालिकः परिनातण्य सार्थवाहः खनति नाम्नो यवनाहज्रमेक वसुन्धरामूल्यं लघीयसार्घेए लम्यमिति ममेकान्ते ग्मन्बयेताम्। गृहंपतिश्य ममान्नरख्यूतो जनपदमहत्तरः शतहलिरलीकापवादशीलमवलेपवन्तं दुष्टग्रामएयमनन्नसीरं जनपदकोपेन घातयेर्यमिति दाउउधरानुद्धारंक्म्मेया मत्पयोगान्नियोकुमभ्यपुागमत् । इत्यमिद्मचिएप्रस्तुतं रहस्यमित्याकार्य तमियत् तवायुरुपपद्यस्व स्वकर्म्मोचितां गतिमिति छुरिकया द्विधा कृत्य कृत्तगानं तस्मिन्नेव पवृत्स्फीतसर्प्पिषि हिरएयरेतस्यजुहवम् । ञ्रभूच्चासी

[^91]११२ ॥ द्शकुमारचरितं ॥

भस्मसात्। ग्रथ स्लीस्वभावादीषदिहलां दृद्यवल्लभां समाम्वास्य हस्तकिशलयमवलंय्य गत्वा तनृहमनुज्तयास्याः सत्वाएयन्तः पुराएयाहूय सद्य एव सेवां दत्तवान् विस्मितवि लासिनीसार्थमध्ये कज्चिच्विह्त्य कालं विसृष्टावरोधमराडलस्तदन्तःपुरे तया सह निशामनेषम्। ग्रलभे च तन्मुखाद्राज कुलस्य शीलम्। उषसि स्नात्वा कृतमङ़लो मन्त्रिभिः सह समगच्छे तांश्याब्रवम्। ग्रार्य्या हूपेयौव सह परिवृतो मम स्वभावो य एष विषान्नेन हन्तुं चिन्नितः पिता मे स मुक्ता स्वमेतद्राज्यं भूय एव ग्राहयितव्यः पितृवदमुष्मिन् वयं शुश्रूषयैव वर्तामहे। न ह्यस्ति पितृबधात्परं पातकमिति। भ्रातरग्व विशालवर्म्मारामाहूयोकवान् वत्स न सुभिक्षाः साम्प्रतं पुरड़ास्ते दुःखमोहोपहतास्त्यक्तात्मानो राष्द्रं नः सुभिक्षमभिद्रवेयुरतः मुष्टिवधः संस्यवधो वा यदोत्पद्यते तदाभियास्यसि नाद्य याना युन्तेति। नगरवृद्धानपलापिषमल्पी यसा मूल्येन महांहै वस्तु न मे लभ्यं धर्म्मरक्षायै तदनुगुऐनेवमूल्येनादानं क्रियतामिति । शतहलिञ्न राष्ट्रमुख्यमाहूयाख्यातवान् यो>सावनन्तसीरः प्रहारवर्म्मएःः पक्ष इति विनार्शयिषितः सोऽ पि पितरि मे प्रकृतिस्थे किमिति नाश्येतं त्वयापि तस्मिन् संरम्भो न कार्य्य इति। त इमे सर्व्वमाभिज्ञानिकमुपलभ्य स एवायमितिनिश्यिन्वाना विस्मयमानाश्य

[^92]मां महादे वीज्च म्रशंसन्नो मन्न्रवलानि चोद्वोषयन्तो बन्धनात्रितरौ निःक्रमय्य स्वं राज्यं प्रत्यपादयन् । ग्रहग्च तया मे धान्या सर्व्वमिद्ं समाचेष्टितं रहसि पिनोरवगमेय्य प्रहर्षकाप्राधिरूढयोस्तयोः पादमूलमभजे। ग्रभज्ये च यौवराज्यलक्ष्ष्या तदनुज्ञातया। प्रसाधितान्मा देवपादविरहदुःखरुर्भरगान् भोगान्निर्विश्म् । भूयोsस्य पितृसखस्य सिंहवर्म्मशो लेख्याच्चराडवर्म्मसाश्वम्पाभियोगमभिगम्य श्नुवधो मिनरक्षा चोभयमपि करालीयमेवेत्यलघुना लघुसमुत्थानेन सैन्यचक्रेएाभ्य सरम् । उ्रभूवज्च भूमिर्वत्यादल नन्दराशेरिति ॥

घ्रुत्वैतद्देवो राजवाहनः सस्मितमवादीत् । पश्यत पारतल्पिकमुपधियुक्तमपि गुरुजनबन्धव्यसन मुक्तिहेतुतया दुषामिनप्रमापयोपायतया राज्योपलब्धिमूलतया च पुष्कलावर्थधर्म्मावपरीरधंत् किं हि बुद्धिमद्विः प्रयुक्तं नाभ्युपैति शोभामित्यर्थपालमुखे विधाय सिग्धदीर्घों हह्टिमाचष्ट। मवानात्मीयचरितमित्यादिदेश। सोsपि बडाइलिरभिदधे॥ इति दश्कुमारचरिते उपहारवर्म्मचरितं नाम तृतीय उच्छासःः ॥

[^93]
## 

देव सो•हमथेमिरेव सुहद्धिरककर्म्मोम्मिम्मालिनेमिभूमिवलयं परिक्रिमनुपासरम् कदाचित्काशिपुरीं वारागासीमुपस्पृश्य
 न्तमन्धकमथनं प्रशाम्य प्रदक्षिएां परिक्रिम् पुरषमेकमायाम बन्तमायसर्परिघं पीवराभ्यां भुजाभ्यामावध्यमानपरिकरमनवरतरदितो न्बूनताम्महृ्टिमद्राक्षम्। ग्रतर्करयन्त कर्कशो•यं पुरषः कार्पएयमिव वर्षति मान्नतारं चक्षुराए्भश्य साहसानुवांदी नूनमसी प्राएनिःस्पृहः किमपि कृच्छें प्रियजनब्यसनमूलं प्रपित्सते। तन्पृच्छेयमेनमस्तिचेन्ममापि कोईपि साहाग्यावकाशस्तमेनमभ्युपपद्य उत्यपृच्छम् 1 मद्र सन्नाहोगयं साहममवगमयति न चेनोथमिच्छामि श्रोतुं तु शोकहेतुमिति। स मां बहुमानं निर्वरार्य को दोषः श्रूयतामिति। ततः कचित् करवीरतले मया सह निषस: कथामकार्षीत् ।

[^94]महाभाग सो॰हमस्मि पूर्बेषु कामचरः पूर्खाभट्रो नाम गृहपतिपुनः प्रयत्नसंवर्धितोऽ पि पिना देवछ्दानुंवर्ती तु चौस वृत्तिरासम् । ग्रथास्यां काशिपुर्यामर्य्यवर्य्यस्य कस्यचिनृहे चोरयित्वा रुपाभिंग्राहितो वडः । बछे च मयि मत्तहसी मृत्युविजयो नाम हिंसाविहारी राजगोपुरोपरितलाधिहुढस्य पश्यतः कामपालनाम्नः उत्तमामात्यस्य शासनाज्जनकराठरवद्विगुएित्तघराटारवो मराडलितंहह्त्तकाराडो॰ अ्यधावत् । Э्रभि पत्य च मया निर्भयेन निर्भर्स्सितः परिएांमन्दाहखराइसुषिरानुप्रविप्टोभयभुजद्राडचराडघटितप्रतिम्मानो भीत इव न्यवर्तिष्ट। भूयम्य नेना जातसंरम्भे ना निकामदारूर्वागङ़््रश्पादपातै रभिनुखीकृतो मयापि द्विगुएावड्डमन्युना निर्मार्स्यामिहतो निवृत्यापाद्रवत् । ग्रथ मयानुपत्य सरससमाकुष्टः रहष्टप्य यन्ता हन्त मृतोऽसि क्र गच्छसि कुञर्जापसदेति निशितेन वारंऐोन वारएां मुहुर्मुहुरभिश्नन्निर्याराभागे कथमपि मद्भिमुखमकरोत्। ग्रथापसरतु द्विरद्वराक एषोजन्यः कश्चिन्मातङपतिरानीयतां येनाहमिह मुहूंत्ते विह्यन्य गच्छामि गन्तव्यां

[^95]गतिमिन्यवोचम्। हष्ट्वेव स मां रुष्टमुदर्ज्जन्तमुत्क्रामन्तं यन्तृनिष्ठुराज्ञः पलायिष्ट । मन्त्रिएा पुनरहमाहूयाभ्यभाषिषि । भद्र मृन्युरिव एष मृन्युविजयो नाम हिंसाविहारी सो॰्यमपि तावन्वयेवम्भूतः कृतः। तद्विरम कर्म्मऐो> स्मान्मलीमसात् किमलमसि प्रपद्यास्मानार्य्यवृत्त्या वर्तितुमिति। यथाज्ञापयति तथेति विज्ञापितोऽ्यं मया मिनवन्मय्यवर्तिष्ट ॥

मयेकदा रहसि जातविश्नम्भेएा पृष्टः सोड्भाषत स्वचरितं। ग्रासीत् कुमुमपुरे राज्ञो रिपुज्जयस्य मन्त्री धर्म्मपालो नाम विश्रुतधीः श्रुतर्षिरमुय पुचः सुमिनो नाम पिनेव समः प्रज्ञागुऐषु तस्य हैमातुरः कनीयान् भ्राताहम्। वेशेषु विलसन्तं मामसो विनयरुचिरवारयत्। ग्रवार्यो दुर्न्य श्वाहमु पसृत्य दिङ्मुखेषु भ्रमन्यद्हच्छयास्यां वाराएस्यां प्रमद्वने मदन्म्मनाराधनाय निर्गत्य सहसखीभिः कंन्दुकेनानुकीडमाना काशीभर्तुज्यवराडसिंहस्य कन्या कान्तिमती नाम चक्रमे। कथमपि समगच्छे च। ग्रथ छन्नं च विहरता कुमारीपुरे सा मयासीदापन्नसत्वा कण्चिस्सुतग्च मूतवती मृतजात इति सोsपविडस्तया रहस्यनिर्भदद्भयात् परिजनेन कीडाशेले श्वर्य्या च श्मशानमानीतः। तयैव निवर्त्तमानया निशीथे राजवीथ्यामारक्षिकपुरुषेरमिगृह्य तर्जितया द्राडपार्थमीतया नि.-

[^96]भिन्नन्रायं रहस्यं। राजाज्याहमाक्रीडगिरिदरीगृहे विश्रक्यप्रमुप्रत्तयोपदर्शितो यथोपपन्नरज्नुवछः श्मशानमुपनीय मातंड़ोद्यतेन कृपाऐन प्रारिंहीर्थे। नियतिवलाल्लूनवन्धस्तमसिमाछ्विद्यान्यजं तमन्यांश्य कांश्चित् प्रहुन्यापासरम्। छ्पशरएघ्यभ्रमन्नटथ्यामेकदाश्गुमुख्या कयापि दिव्याकारया सपरिवारया कन्यकयोपास्थांपिषि सा मामझलिकिश्लयोत्नंमितेन मुखविलोलकुन्तलेन मूड्ड्रा प्रसाम्य मया सह महावनवटट़ुमस्य कस्यापि महतः प्रच्छायशीतले निषसा कासि वामु कुतो स्यागता कस्य हेतोरस्य मे प्रसीदसीति साभिलाषमाभाषिता मया वाझ्मयं मधुवर्षमववर्षत् ॥
ग्रार्य नाथस्य यक्षाएां मरिाभद्रूस्यास्मि टुहिता तारावली नाम। साहं कदाचिदगस्त्यपन्नीं लोपमुद्रां नमस्कृत्यापवर्त्रमाना मलयगिरेः परेतावासे वाराखस्याः कमपिदारकं रृन्नमद्राक्षम्। अ्रादाय चैनं तीवस्नहान्मम पिनोः सन्निधिमनेषम् $\mid$ अ्रनेषीच्च तातो मे देवस्यालकेंघ्यरस्यास्थानीं। ग्रथाहमाहूयाज्रा हरसखेन बाले वाले स्मिन् की हशंत्ते भाव इति। और्म इवास्मिन् वस्से वस्मलतेति मया विज्ञापितः।

[^97]सत्यमाह वराकीति तन्मूलामतिमहतीं कथामकरोत् । तनेता वदवगतं मया लं किल शैनकेः शूद्रकः कामपालश्राभिन्नः वन्धुमती विनयवती कान्तिमती चाभिन्ना वेदिमती यक्षदासी सोमदेवी चैकेव। हंसावती सुरसेना मुलोचना चानन्यानन्दिनी रङपताका इन्द्रमेना चापृथग्मूता। या किल शौनकावस्थायामग्निसाक्षिकमात्मसात् कृता गोपकन्या सैव किलार्य्यद्रासी पुनश्याद्य तारावलीत्यभूवम्। वालश्य किल शूद्रकावस्थे त्वयि ञ्रार्य्यदास्यवस्थायां मय्युदूूत्। ग्रवर्घत च विनयवत्या सेहवासनया स तु तस्या कान्तिमत्यवस्थायामद्योदूूत् । एवमनेकमृत्युमुखपरिभ्रषं दैवान्मयोपलब्धं तमेकपिक्ञादेशाइने तपस्यतो राजहंसस्य देब्ये वसुमन्ये तत्मुतस्य भाविचक्रवर्तिनो राजवाहनस्य परिचर्य्यार्थ समर्थ्य गुरुभिर्नुज्ञाता कृतान्तयोगात् कृतान्तमुखपरिभ्रष्टस्य ते पाद्पम्मशुनूषयार्थम गागतास्मीति ॥

इति श्रुत्वा तामनेकजन्मरमखीमसकृदाश्निष्य हर्षाश्रुमुखो मुहुर्मुहुःः सान्तयित्वा तत्म्रभावदर्शिते महति मन्दिरे ग्रहर्निशं भूमिदुल्लभान् मोगानन्वभूवम् । द्विनाएिए दिनान्यतीत्य मत्त-

[^98]काशिनीं तामवादिषम् । प्रिये प्रत्युपकृत्य मन्पाएद्रोहिएाण्खराड सिंहस्य वेरनियात्यनसुखमनुबुभूषामीति । तया सस्मितमभिहितमेहि कान्न कान्तिमतीदर्शनाय नयामि लार्मिति स्थिते॰ घंराने राबो वासगृहमनीये। ततस्तच्छिरोभागवर्निनीमादायासियहिं प्रबोध्येनं प्रस्फुरन्तमत्रवम् । ग्रहमस्मि भवज्ञामाता मवदनुमन्या विना तव कन्यकाभिमर्शी तमपराधमनुवृत्या प्रमार्टुमागत इति । सोऽतिभीतो मामभिप्रशाम्याह । ञ्रहमेव मूढापराइो यस्तव टुहितृसंसर्गानुग्राहिएो ग्रहगंस्त इवोत्कान्तसीमा स्वयं समादिप्श्वान् लद्वधं। तदास्तां कान्तिमती राज्यमिदें मम च जीवितमद्यम्रभृति बदधीनमिन्यवादीत् । ग्रथापरेद्युः प्रकृतिमराडलं सन्निधाय विधिवदान्मजायाः पारिममग्राहयत् । ग्रण्रावयच्च तनयवार्तों तारावली कान्तिमत्ये सोमदेवीमुलोचनेन्द्रसेनाग्यश्य पूर्बेजातिवृत्तान्ं। उत्यमहम् मन्त्विपदादेशं यौवराज्यमनुभवन् विहरामि विलासिनीभिरिति ॥
सं एवं माटरेः पि जन्तो परिचर्य्यानुवन्धी बन्युखेः सर्ष्वेभूतानामलसकेन स्वर्ते प्वशुरे ज्यार्यसि च श्याले चराडोोषनाम्नि स्लीष्वतिप्रमझात् प्रागेव क्षयक्षीएायुषि पज्बवर्वर्दे-

[^99]शीयं सिंहघोषनामानं कुमारमभ्यषेचयद्वर्घयच्च विधिनेनं स साधुः । तस्याद्य यौवनोन्मादिनः पैशुन्यवादिनो टुर्म्मन्त्रिएः कतिचिदासन्नान्तरझभूताः तैः किलासावित्थमग्गाह्यत। प्रसह्येव स्वसा तवामुना भुजङेन सझुहीता पुनः प्रसुप़ राजनि प्रहर्तुमुद्यतासिरासीत् तेनैवास्मै दैवात्तन्क्षाप्रबुछ्घेन भीज्यानुनीय कन्या द्ता। तज्च देवज्येष्ठं चराडघोषं विषेएा हत्वा बालो॰ यमसमर्थ इति त्वमद्यापि प्रकृतिविश्रम्भ खायोपेक्षितः क्षिंगोति पुरा स कृतमो भवन्तं। तमेवान्तकेपुरं गमयितुं यतस्वेति। स तथा दूषितोः पि यक्षियीप्रभावभयान्नामुष्मिन् पापमाचरितुमशकत्। एषु किल दिवसेष्वयथापूर्वमाकृतो कान्तिमत्याः समुपलक्ष्य राजमहिषी सुलक्षैखा नाम सम्रागयपृच्छट् देवि नाहमयाथातथ्येन विम्रलम्भनीया कथय तथ्यं केनेद्मयथापूर्वमाननारविन्दे तवैषु वासरेष्विति । सा त्ववादीत् भद्रे स्मरसि किमद्यापयाथातथ्येन किण्चिन्मयोक्नपूंब्ब । सखी मे तारावली सपत्नी च किमपि कलुषिताशया रहसि मर्त्रा मनोनापदिष्टाप्रएायमभ्यु पेक्स्य प्रसाम्यमानापस्माभिरूपोढमत्सरा प्रावसत् ञ्रवसीदति च नः पतिरतो॰ स्ति मे दौर्म्मनस्यमिति । तत्पायेगै कान्ते सुलक्षगया कान्ताय कथितं । ग्रथासौ निर्मयो॰न्य

[^100]म्रियतमाविरहपारहुभिखवर्वर्घैंय्यस्तम्भिताश्रुपर्य्याकुलेन चक्षषो प्मश्वासशेषिताभिरिवानतिपेशलाभिर्वाग्भिर्वियोगं दर्शयन्तं कथमपि राजकुले कार्यााएया कारयन्तं पूर्व्सेक्झेतितः पुर्षेरमिगाह्याबन्धयत् । तस्य किल स्थानस्थानेषु दोषमुद्वोष्य तटुछरखीये चक्षुषी यथा तन्मूलमेवास्य मरएां भवेदिति । ग्रतोन्जैकान्ते यथेप्षमणुणु मुत्ता तस्य साधोः पुरः प्राएान् मोनुकामो बभ्ञामि परिकरमिति ॥
मयापि तत्पितृथ्यसनमाकएर्य पर्य श्रुया सो•भिहितः सौम्य किं तव गोपायित्वा यस्तस्य सुतो यक्षकन्यया देवस्य राजवाहनस्य पादगुश्रूषार्थ देव्या वसुमन्या हत्तन्यासः कृतः सो॰हमस्मि । शक्ष्यामि महसमेव भटानामुदायुधानां हता पितरं मोचयितुम्। अप्रपि तु सद्कुले यदि कश्चित् पातयेन्नदजे शस्तिकां सर्वे एव मे यन्नो भस्मनि हुतमिव भवेदिययनवसितवचन एव मयि महानाशीविषः प्राकारर्भेखोदेरयंच्छिरस्तमहं मन्त्रोषधवलेनाभिगृह पूर्खायद्रमत्रवम्। भद्र सिद्धं नः समीहितं । ग्रनेन तातमलक्ष्यमाएः सद्कुले यद्छच्छा पातितेन नाम दंशयित्वा तथा विषं स्तम्भयेयं यथामृत इ्युदास्येत। नया तु मुक्रसाधसेन माता मे बोधयितथ्या यो यक्षा वने देया वसुमत्या हस्तार्प्पितो युष्पस्तूनुः सो न्नुप्राप्तः पितुखस्थां मन्त उपलम्य वुद्धिवलादित्यमाचरिथति ।, बया मुन्तनासया

[^101]2 "A snake."
${ }^{3}$ Third pers. sing. 1st pret. of the causal of \{ं, "to go," with उद् prefixed, "put forth."

राज़े प्रेषखीयं। एष खलु क्षनधर्म्मः यद्वन्धुरबन्धुर्वा दुष्ट: स निरपेक्षं निर्गाह्य इति । स्तीधर्म्मश्वेष यदृुष्टस्य टुष्ट्रस्य वा भर्तुर्गतिर्गन्तब्येति। तदहममुनैव सह चिताग्निमारोक्ष्यामि। ग्रभिजनानुरूपः पश्चिमो विधिरनुज्ञात्य इति । स एवं निवेदितो नियतमनुज्ञास्यति । ततः स्वमेवागारमानीय काराडपटेपरिक्षिम्ने विविक्तोद्देशे दर्भसंस्तरमंधिशाय्य स्वयंकृतानुमराएमराइनया त्वया तन च सन्निधेयमिति। ग्रहं तु वाह्यकस्ष्यागतस्वया प्रावेशंयिथे। ततः पितरमुज्जीव्य तदभिरुचितेनाभ्युपायेन चेष्टिथ्यामह इति। स तथेति हृष्टतरस्तूर्यामभ्यगात् । ग्रहंं तु घोषगास्थाने चिज्वावृक्षं घनतरविपुलशाखमारह्य गूढतनुरतिष्ठम् ॥

ग्रारुढश्य लोको यथायथमुच्छैःस्थानान्युच्चावचप्रलापः स्थितः तावन्मे पितरं तस्करमिव पश्याद्घभुजमुद्युर्र्वनिमहाजनानुयातमानीय मदभ्यास एव स्थापयित्वा मातङुस्तिरघोषयत् । एष मन्त्री कामपालो राज्यलोभार्दर्तारं चराडसिंहं

[^102]" चतुर्थ उच्छाासः ॥ १२३

युवराजं चरउघोषच्न विषान्नेनोपांगु हता पुनर्देवोन पि सिंहघोषः पूरीयोवन इत्यमुष्मिन्पापमाचरिथन् विश्वासाद्रहस्य भूमो पुनरमात्यं शिवनागमाहूय स्यू खामझ़ाखर्श्न राजवधायोपजण तैः स्वामिभक्या विवृतुगुहो राज्यकामुकस्यास्य ब्राहसास्यान्धतमसप्रवेशो न्याय्य इति प्राड्विवाकवाक्यादस्ष्युइरणाय नीयते। पुनरन्यो॰ पि यदि स्यादन्यायवृत्तिस्तमयेवमेव यथार्हेंा दाडेन योजयिष्थति देव इति। श्रुन्तेतद्धद्धक् लकले महाजने पितुर्झे प्रदीप्तशिरसमाशीविषं व्यक्षिपम्।
 तातस्य पिहितजीवरक्षो विषं क्ष्यादस्तम्भयम्। ग्रपतच स भूमो मृतकल्पः प्रालपग्व सन्यमिदं राजावमानिनो देवो दराड एव स्पृश्तीति यदयं अ्रुक्षिभ्यां विनाःवनिपतिना चिकीर्षितः प्राडोरेव वियोजितो विधिनेति मटुक्ते केचिदनुमन्यन्त अ्रपरे तु पुर्नर्निनिन्दुः। दर्वीकरस्तु तमपि चाडालं दप्टारहढ़नासदुतलोकद्तमार्गः प्राद्रवत् । ग्रथ मदम्बा पूर्याभद्रपवोधितार्था ताहगेगपि ब्यसने नातिविद्रला कुलुपरिजनानुयाता पझ्झां धीरमागत्य मत्पितुत्तमाङमुत्सङेन धारयन्ती स्थिता राजे समादिश्त् । एष मे पतिस्तवापकर्ता नवेति द्वैवमेव जानाति न मे॰नयास्ति चिन्तया फलं। अ्रस्य

[^103]तु पारिग्राहकस्य गतिमननुम्रपद्यमाना मवत्कुलं कलंझ्ययेयमतो s नुमन्तुमहसि मर्च्ता सह चिताधिरोहखाय मामिति। घ्रुत्वा चैतन्त्रीतियुक्तः प्रतिसमादिक्ष्त् क्षितीम्वरः। क्रियतां कुलोचितः संस्कारः। उत्संवोत्तरं च पश्विमं विधिसंस्कारमनुभवतु मे भगिनीपतिरिति । चराडाले तु मत्प्रतिषिड्दसकलमन्त्रवादिग्रयासे संस्थिते कामपालोऽमि कालद्ट एवेति स्वभवनोपनयनममुष्य स्वमाहात्यप्रकाशनाय महीपतिए्वमंस्त। छानीतश्रपिता मे विविक्नायां भूमौ दर्मशग्यामधिशयानः स्थितोड्मूत् । छ्रथ मदम्बा मरामराडनमनुष्ठाय सकरुां सखीरामन्य मुहुरभिप्रखाम्य भवनदेवताः यत्ननिवारितपरिजनाक्रन्दिता पितुर्मे शयनस्थानमेकाकिनी प्राविक्षत् 1 तन पूर्वेमेव पूर्खाभद्रोपस्थापितेन च मया वैन्नतेयतागतेन निर्विषीकृतं भर्तारमेक्षत । हृष्टतमा पत्यु: पाद्योः पर्य्यश्नुमुखी प्राएापत्य माज्च मुहुर्मुहुः प्रस्तुतस्तनी परिष्वज्य

[^104]सहर्षवाष्पगनद्मगदत् । पुन यो•सि जातमानः पापया मया परित्यक्तः स किमर्थमेव मामतिघृएामनुगृह्लासि । अ्रथवेष निरपराध एव ते जनयिता युत्तमस्य प्रत्यानयनमन्तकाननात् । कूरा खलु तारावली या लामुपल्य्यापि तबतः कुवेरादसमर्थ मह्यमर्प्पितवती देश्ये वसुमल्ये। सैव वासदश्रकारिएी । नहि ताहशाद्धोग्यराशेर्विना माहशे जनोग्प्पपुएयस्तवार्हति कलम्पलापामृतर्तान कर्याभ्यां पातुम्। एहि मां परिष्वजस्वेति भूयो भूयः शिरसि जिघ्रन्यद्बमारोपयन्ती तारावलीं गर्यनन्यश्रुभिरभिषिज्न्न्युन्तम्पिताऊयश्टिर्याहरी क्षयमजनिष्ट। जन्नयताः पि मे नरकादिव स्वर्ग ताद्राद्यश्नात्तथाभूतमभ्युदयमारूढः पूर्खाभद्रेख विस्तरेखा यथावृत्रमावेदितो भगवतो मघवतोःपि भाग्यवन्तमात्मानमजींग्रात् । मनागेव च मत्मम्बन्धमाल्याय हर्षविस्मितात्मनोः पिनोरकथयम् । झ्राज्ञापयत काद्य नः प्रतिपत्तिरिति पिता मे प्राब्रवीत्। वत्म गृहमेवेद्मस्मदीयमतिविशालशालवलयमक्षय्यायुधग्राममल弓्मतमा च गुप्निः। उपकृताश्श मया बहवः सन्ति सामन्ताः प्रकृतयश्य भूयस्यो न मे ब्यसनमनुख्यन्ते । मुभटानाज्वानेकसहस्पमस्येव ससुहान्पुनदारमतो ॰नैव कतिपयान्यहानि स्थिता वाह्याभ्यन्तरकोपानुन्पाद्यियामः कुपितांश्थोपसंगृह्य प्रोस्साह्य घ्यस्य प्रकृ-

[^105]१२६ ॥ दशकुमारचरितं ॥
त्यमिनानुत्याप सहजांश्य दिषो टुर्दान्तमेनमुच्छेत्साम इति। को दोषस्तथास्विति तातस्य मतमन्वमंसि ॥

तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्टत्मु राजाऽ पि विज्ञापितोदन्नो जातानुतापः पायग्रामिकान्प्रयोगान् प्रायः प्रायुंक्त ते चास्माभिः प्रत्यहमहन्यन्न । ग्रस्मिन्नेवावसरे पूर्खाभद्रमुखाच्च राइः शय्यास्थानमवगम्य तदैव स्वोदेवसितभित्तिको एादारभ्य मुरङामकार्षेम्। गता च सा भूमिः स्वर्गकल्पमनल्पकन्यकाजनं कमघुद्देशं। ग्रव्यथिप्ट च हँ्प्रवव मां स नारीजनः तन काचिदिन्दुलेखेव स्वलावखेय रसातंलान्धकारं निर्घूनाना विग्रहिसीव देवी वसुन्धरा । हरगृहिएीवामुरविजया यावतीर्ला पातालमागता भूमिरिव विग्रहिएी गृहिएीव भगवतः कुमुमधन्वनो राज्यलक्ष्मीरिवानेककुनृपतिदर्श्ग्पररिहाराय महीविवरं प्रविष्टा निष्टप्तकनकपुविकेवावदातकानिः क्यका चन्दनलतेव मलयमारतेन मद्दर्शनेनोद्कम्पत। तथाभूते च तस्मिन्नहननासमाजे कुमुमितेव काशर्यंध्: पाराडुशिरमिजा स्थविरा काचिच्चरालयोर्मे निपत्य जासदीनमबूत। दीयतामभयदानमस्मे•नन्यश्रणाय स्लीजनाय। किमसि देवकुमारो

[^106]दनुजयुछतृष्षाया रसातलं विविक्षु: अ्राज्ञापय कोऽसि कस्य हेतोरागतो्सीति। सा तु मया प्रत्यवादि मास्म भवन्यो भेषु:। झ्रहमस्मि ह्विजातिवृष्वान्कामपालाद्द्यां कान्तिमन्यामुन्पन्नोर्थेपालो नाम। सत्यर्थे निजगृहान्वृपगृहं मुरकयोपसरन्निहान्नरे वो हृ्टवान्। कथयत काः स्य यूयं कथमिह निवसथेति। सोदजलिहदीरतवती। भर्तृद्दारक भाग्यवन्यो वयम् यास्त्वामेमिरेव चक्षुर्मिरनघमद्राक्ष्म। श्रूयतां यस्तव मातामहश्यराडसिंहस्तेनास्यां देय्यां लीलावन्यां चराडघोषः कान्तिमतीन्यपत्यद्यमुदपादि चराइधोषस्तु युवराजो॰न्यासङादङ्ननामु राजयक्ष्म एांसुक्ष्यमगादन्नर्त्यां देव्यामाचाएवत्यां । ग्रमुया चेयं मरिार्शिका नाम कन्या प्रमूता। अ्रथ प्रसववेदनया मुन्तजीविताचारवती पन्युर्तिक्तिगमत् । ग्रथथ देवश्चयाइसिंहो मामाहूयोपझरे समाज्ञापयत्। जृृ्दिमति कन्यकेयं कल्याशलक्षखा तामिमां मालवेन्दूनन्दनाय दर्पसाराय वर्घयिया दित्सामि। विभेमि च कान्तिमतीवृत्तान्तादाल्य कन्यकानां प्रकाशावस्थापनादत इयमरातिय्यसनाप कारिते महति भूमिगृहे कृचिमशेलगभोंन्कीरानानामराइपप्रेक्षागृहे म्रचुरपरिवर्हया मवन्या संवर्द्यतां। अ्सस्यन भोग्यवस्तु वर्षश्तोपभोगे= यक्षय्यमिति तथोत्ना निजवासगृहस्याङएया-

[^107]भित्तावर्ड्रपादं किष्कुविष्कम्भमुद्धृत्य तेनैव दारेए स्थानमिद्मस्मानवीविशंत्। इह च नो वसन्तीनां द्वादशसमाः समत्ययुः। इयज्न वत्सा तरुणीभूता न चाद्यापि स्मरति राजा। काममियं पितामहेन दर्पसाराय सङ्षल्पिता नद्वया कान्ति मत्या चेयं गर्भस्थेव द्यूतजिता स्वमाना तवैव जायात्वेन समकल्थत । तद्न प्राप्तरूपं चिन्यतां कुमारेगैवेति । तां पुनखवोचम्। ग्रद्येव राजगृहे किमपि कार्य्ये साधयित्वा प्रतिनिवृतो युष्मासु यथार्ह प्रतिपत्स इति तेनेव दीपद्शितेन विलपथेन गत्वा स्थिते॰ ड्डराचे तद्हिपादं प्रत्युद्यृत्य वासगृहं प्रविष्टो विश्रव्धप्रसुप्रं सिंहघोषं जीवग्रांहमग्रहीषम्। ज्राकृष्य च तमहमिवाहिशनु: स्फुरन्तममुनैव भित्तिरन्ध्रथेन स्त्रेए सन्निधिमनेषम् । ञ्रानीय च स्वभवनमायसनिगडसन्दा-नितचरायुगलमवनमितमलिनवदनमश्रुवहलरक्तचक्षुषमेकान्ते जनयिनोर्ममादर्शयम्। ग्रकथयज्च विलकथां। ग्रथ पितरौ प्रहृष्टरौ तं निकृष्टाश्यं निशाम्य बन्धने नियम्य तस्या दारिकाया: यथार्हेएा कर्म्मेया मां पारिमगाहयेतां। झ्रनाथकाज्व तद्राज्यमस्मद्वायत्तमेव जातं। प्रकृतिकोपभयातु मन्माना मुमुक्षितोःपि न मुक्त एव सिंहघोषः। तथास्थि ताश्य वयमङराजः सिंहवर्म्मा देवपादानां भक्तिमान् कृतव-

[^108]म्मा चेत्यमिनाभियुक्तमेनमभ्यसराम । ग्रभूवज्व मवत्पाद्पद्मरजो>नुग्राह्यः। स चेदानीं भवच्चराप्रशामप्रायश्चित्तमनुतिष्टतु सर्व्वशुश्यरिनक्षालनमनार्य्यः सिंहघोष इत्यर्थपालः प्राजलिः प्रसानाम। देवोऽपि राजवाहनो बहुपराकान्तं बहूपयुक्ता च वुद्दिर्मुन्तबन्धनस्ते श्वशुरः पश्यतु मामित्यभिधाय भूयः प्रमतिमेव पश्यन् प्रीतिस्मेरः प्रस्तूयतां तावदात्मचसितमित्याज्ञापयत् सो॰पि प्रशाम्य विज्ञापयामास ॥
इति ग्री दरिडना कृते दशकुमारचरित ग्रर्थपालचरितं नाम चतुर्थ उच्छासः

## पज्चम उच्छास् म्रमतिचरितं

देव देवस्यान्वेषखाएय दिक्षु म्रमन्नभ्रड्र女स्यापि विन्ध्यपार्श्वाहूढस्य वनस्पतेरधः परिएतपतङवालपझ्लवावतंसिते पश्यिमद्गिङनामुखे पस्वलाम्भस्युपस्पृश्योपास्य सन्ध्यां तमः समीकृतेषु निम्नोन्नतेषु गन्तुमक्षमः क्षमातले किसलयैरूपरचय्य शय्यां शिशयिषंसाएाः शिरसि कुर्बन्नजलिं यस्मिन् वनस्पतौ वसति देवता सैव मे शरामस्तु शरारचकचारभीषंष्यायां सर्व्वगलश्यामशार्व्वरान्धकारपूराध्मातगभीरगहरा-

[^109]यामस्यां महाटव्यामेकाकिनो मे प्रसुप्तस्येत्युपधाय वाममुजसशयिषि। ततः क्षखादेवावनिटुल्लेनेन स्पर्शनासुखायिषत किल मे गानाएयह्नादयिषतेन्द्रियाएयभ्यमनंयिष्ट चान्तराना विशेषितश्य हीषितास्तनूहहाः पर्य्यस्फुस्मे दक्षिएाभुजः कथं तिदमिति मन्द्मन्दमुन्मिषन्नुपर्य्यच्छचन्द्रातपछ्छेद्कल्पं शुक्कांशुकवितानमैक्षिषि। वामतो वलितद्टष्टिः समया सौधनितिं चिन्तास्तराएायिनमतिविश्रब्धप्रसुप्रमङनाजनमलक्षयम् । दक्षिएतो दत्तचक्षुरागलितस्तनांशुकाममृतफेन-पटलपाराडुरशयनशायिनीमाद्विराहदंघ्ट्रांशुकजाललग्नामंसस्तस्तटुग्धसागरटुकूलोतरीयां भयसाध्वसमूच्छितामिव धर-सीमरसाधरमराएकिराबालकिसलयलास्यहेतुभिराननारविन्दपरिमलोघाहिभिर्निश्वासमातरिश्वमिरी प्वरेक्षएादहनद्यं स्फुलिङ्ञशेषमनङुमिव सन्धुक्षयन्तीमन्त : सुप्तषट्पद्मम्बुजमिव जातनिद्रामामीलितलोचनेन्दीवरमाननं दधानामैरावतमदावलेपलूनापविद्वामिव नन्द्नवनकल्पवृक्षरान्नमज्जरीं कामपि तहरीमालोकयम् । ञ्रतर्क्रयज्व । क गता सा महाटवी कुत इद्रूध्घाराडकपालंलम्पुटोल्लेखि शक्तिर्धजशि-

[^110]खरशूलोस्सेधसौधमागतं । क्ष च तदरसयस्थलीसमास्ती iों पल्लवशयनं । कुतस्त्यन्चेद्मिन्दुगभस्तिसम्भाएभासुरं हंसतूलटूकूलशयनं। एष च को नु शीतरश्मिकिरारजतरज्जुदोलापसिभ्रश्रमूर्छित इवाप्सरोगया: स्वैरसुप्तः सुन्दरीजनः। का चेयं देवीवारविन्दहत्ता शारदशशाङ्कमराडलामलदुकूलोतरछद्मघिशेते शयनतलं। न तावदेषा देवयोषा यतो मन्दमन्दमिन्दुकिरोःः संवाह्यमाना कमलिनीव निद्राति । भग्नवृन्तम्युतरसविन्दुशवलितं पाकपाराडुचूतफलमिवोद्धिन्नस्वेदोखं गराइस्थलमालझ्ष्यते । ञ्रभिनवयौवनविदाहनिर्भरोष्मरिएकुचतटे वैवएर्यमुपैति वर्शाकः। वाससी च परिभोगानुरूपं धूसरिमाएामादर्शयतः। तदेषा मांनुष्येव दिक्या चानुाच्छष्टयोवना यतः सौकुमार्य्यमागताः सन्तोःपि संहता इवावयवाः। प्रस्तिग्धतमापि पाराडुतानुविड्घेव देहच्छविः। दन्तपीडानभिज्ञतया नातिविशद्रागो मुखे विद्रुमद्युतिरधरमएिः। झनत्यापूर्गमारक्तमूलं चम्पकमुकुलमिव कठों कपोलतलं। ग्रनङ्गवाएपातमुकाशक्ञग्च विश्यब्धमधुरं सुणते। न चैतह्वक्षःस्थलं निर्दियविमर्द्द्विस्तारितमुखस्तनयुगलं। उ्रस्ति चानतिक्रान्तशिप्टमर्य्यादचेतसो ममास्यामासक्तिः। ग्रासक्त्यनुहुपं पुनराप्निष्टा यदि स्पृष्टमार्तरवेऐ़व सह निद्रां मोष्य्यति। ञ्रथाहं न शक्ष्यामि चानुपश्रिष्य शयितुम्। झ्रतो यझावि तद्नवतु

[^111]भाग्यमन परीक्षिथ्य इति स्पृष्टास्पृष्टमेव किमयाविद्घरागसाध्वसं लक्ष्य सुप्तः स्थितोगस्मि । सापि किमयुत्कम्पिना रोमोझेद्वता वामपार्श्वेन सुखायमानेन मन्दं मन्दं विजृम्भिकाएम्भमन्यराङी त्वङंद्रपद्क्मयोश्यक्षुषोरलसतान्ततारकेखातिपद्धनिद्राकषायितापाङपरागे नयुगलेनेषटुन्मिषन्ती चासविस्मयहर्षरागशङ्छाविलासविभ्रम्यवहितानि त्रीडान्तराएि कानि कान्यपि कामेनाद्युतानुभावेनावस्थान्तराएि कार्य्यमाशा परिजनप्रबोधनोद्यतां गिरं कामावेशपरवशं हृदयमङ़ानि च साध्वसायाससम्बद्घमानस्वेदपुलकानि कथं कथमपि निगृह्य सस्पृहेएा मधुरकूएितरिभागेन मन्द्मन्दप्रचारितेन चक्षुषा मदङानि निर्वार्य दूरोत्सर्पितपूर्व्वकायापि तस्मिन्नेव श्यनतले सचकितमशयिष्ट। ग्रजनिष्ट मे रागाविष्टचेतसोःपि किमपि निद्रा। पुनरननुकूलस्पर्शदु:खायमानगानः प्राबुध्ये। प्रबुद्घस्य च सैव मे महाटवी तदेव तरतलं स एव पनास्तरो ममाभूत् । विभावरी च ब्ययासीत्। ग्रभूच मे मनसि किमयं स्वम्नः किं विप्रलम्भो वा किमियमासुरी दैवी वा कापि माया। यद्झावि तद्झवतु नाहमिदं तत्वतोs ना व बुध्य मोस्य्यामि भूमिशय्यां यावदायुरनत्यायै देवतायै प्रतिशयियामीति निश्वितमतिरतिष्टम् ॥

ग्रथाविर्भूय कापि रविकराभितप्तकुवलयदामतान्तगानयष्टि: क्निष्टनिवसनोत्तरीया निरलक्तकहक्षपाटलेन नि:म्वा-

[^112]सोष्मजर्जरितनिषा दन्तबदेन वमन्तीव कपिलधूमधूम्ं विएहानलमनवरतसलिलधाराविसर्जनाटुधिरावशेषमिव लोहिततरं वितयमक्ष्षोर्बह न्ती कुलचारिचबन्धनपार्शविभ्भमेलोकवे सीभूतेन केश्कलापेन नीलांशुकर्णचतचीरचूलिका परिवृता पतिव्रतापताकेव सज्चरन्ती क्षामक्षामापि देवतानुभावादनतिक्षीएवर्यावकाशा सीमन्निनी प्रशिपतनंतं मां प्रहर्षोल्कम्पितेन भुजलताइयेनोत्याय पुचवत्परिष्वज्य शिरस्युपाप्राय वात्सल्यमिव स्तनयुगलेन स्तन्यद्इलात् प्रक्षर्ती शिशिरेखाश्युएा निह्डकाठी सेहगजदं य्याहार्षीत्। वत्स यदि वः कथितवती मगधराजमहिषी वसुमती मम हस्ते वालमर्थपालं निधाय कथाज्व काज्विदात्मभर्तृपुनससीजनानुवद्यां राजराजप्रवर्नितां कृत्वन्तर्धानमगादात्मजा माखिभद्रस्येति साहमस्मि वो जननी पित्तुवो धर्मेपालमूनोः सुमिनानुजस्य कामपालस्य पादमूलान्निष्कारएकोपकलुषिताशया प्रोथानुश्यविधुरा स्वत्रे केनापि रक्षोरुपेखोपेत्य शभ्नास्मि चरिडsकायां ब्लिय वर्षमानं वसामि प्रवासटुःखायेति नुवतेवाहमाविष्टा प्राबुध्ये। गतज्ब तदर्ष वर्षसहस्सदीर्घ। ग्रतीतायां तु यामिन्यां देवदेवस्य य्यम्बस्य प्रावस्यामुत्मवसमाजमनुभूय बन्युजनख्च स्थानस्थानेम्यः सन्निपतितं समीक्ष्य मुक्तशापा पत्यु: पार्व्वमभिसरिणामीति प्रस्थितायामेव मयि न्म-

[^113]जान्येय्य प्रतिपन्नो•स्मि शराएमिहत्यां देवतामिति प्रसुप्तो•सि। एवं शापटुःखाविष्ट्या मया तदा न तवतः परिछ्छिन्नो भवान्। श्रपि तु शरसागतमविरतप्रमादायामस्यां महाट्यामयुक्तं परित्यज्य गन्तुमिति मया नमपि स्वपन्नेवासि नीतः प्रत्यासन्ने च तस्मिन् देवगृहे पुनरचिन्तयम्। कथमिह तर ऐोनानेन सह समाजं गमियामीति । ग्रथ राज्ञ: ग्रावस्ती म्वरस्य यथाथ्थनाम्नो धर्म्मवर्धनस्य कन्यां नवमालिकां धर्मकालमुभगे कन्यापुरविमानहर्म्येतले विशालकोमलतलं शय्यातलमधिशयानां यहच्छयोपलम्य दिष्येयं मुप्ता परिजनश्च गाढनिद्र: शेतांमयमन मुहूर्त्तमानं बाहसयाकुमायो यावक्कृतकृत्या निवस्रेयेति बां तन शाययित्वा तमुद्देश्मगमम् द्ध्या चोत्सवश्रियं निर्विश्य च स्वजनदर्शनसुखमभिवाद्य च निभुवनेश्वरमात्मालीकम्रत्याकलनोपाहु दसांघ्घसग्व नमस्तृत्य भक्तिप्राततद्यदां भगवतीमम्विकां। तया गिरिदुहिजा देव्या सस्मितमयि भद्रे मा भैषीर्भवेदानीं मर्तृपार्श्विगामिनी गतस्ते शाप इत्यनुगृहीता सद्य एव प्रत्यापन्नमहिमा प्रतिनिवृत्य दह्येव वां यथावदन्यजानम्। कथं मत्मुत एवायं वत्सस्यार्थपालस्य प्राएाभूतः सखा प्रमतिरिति पापया मयास्मिन्नज्ञानादोदासीन्यमाचरितं । ञ्रपि चायमस्यामासत्तभावः कन्या चैनं कामयते

[^114]युवानमुभौ चेमौ लक्ष्यसुप्तौ नपया साध्घसेन वान्योन्यमात्मानं न विवृखाते। गन्तव्यग्व मया कामाघ्रातयायनया कन्यया रहस्यरक्षखाय । न समाभाषितः सखीजनः परिजनो वा । नयामि तावन्कुमारं। पुनरपीममर्थ लब्धलक्यो यथोपपन्नेरुपायेः साधयिथतीति मत्प्रभावः स्वापितं भवन्तमेतदेव पनशयनमनेषम्। एवमिद्ं वृत्तं। एषा चाहं पितुस्ते पादमूलं प्रत्युपसर्पेयमिति प्राञ्जलिं मां भूयोभूयः पस्र्य शिस्युपाघाय कपोलयोश्युम्बित्वा स्नेहविक्रवा गतासीत् ॥ ग्रहग्न पज्ववाएवश्यः ग्रावस्तीमभ्यवर्तिंषि । मार्गें च महति निगमे नैगंमानां ताम्रचूडयुडकोलाहलो महानासीत् । ग्रहग्च तन सन्निहितः किज्चिद्स्मेषि। सन्निधिनिषसस्तु मे वृद्धविटः कोऽपि बाहाःः शनकेः स्मितहेतुमपृच्छत् । ग्रन्रवज्च । कथमिव नारिकेलंजातेः प्राच्यवारंकुकुटस्य प्रतीच्यवाटपुरषेरसमीक्ष्य वल्गांकाजातिस्ताम्नचूडो बलप्रमाएाधिकस्येवं प्रतिविसृष्ट इति । सोऽमि तज्ज्ः किमज्ञेरेभिर्युत्पादितैस्तूष्पीमास्वेत्युपहंस्तिकायास्तामूलं कर्पूरसहितमुदृत्य

[^115]१३६ ॥ दशकुमारचरितं ॥
महंं द्वा चिनाः कथाः कथयन् क्षखामतिष्टत् । प्रायुध्यत चातिसंर्धमनुप्रहारप्रवृत्तस्व पक्षमुक्तकराठीरवरवं विहङमद्वयम्। जितश्यासो प्रतीच्यवाटकुकुदः सोऽपि विटः स्वकुकुठविजयम्रहृष्टो मयि वयोविर्घं सख्यमुपेत्य तदहरेव स्वगृहे सानभोजनादि कारयित्वोतरेद्यु: ग्रावस्तीं प्रयान्तं मामनुगम्य समर्त्त्योऽस्मि सत्यर्थ इति मिनवह्विसृज्य प्रत्ययासीत् । ग्रहज्च गत्वा ग्रावस्तीमध्वश्रान्तो वाह्योद्यानलतामराइपे शयितो sस्मि। हंसरवप्रबोधितश्वोत्याय कामपि क्षएितनूपुरमुखराभ्यां चरखाभ्यां मदन्तिकमुपसर्प्पन्तीं युवतीमद्राक्षम्। सा त्वागत्य स्वहस्तवर्त्तिंनि चिचपटे लिखितं मत्सहशं कमपि पुरूषं माग्च पर्य्यायेएा निवर्एयन्नी सविस्मयं सवितर्क सहषंग्च क्षसमवातिप्टत । मयापि तन चिनपटे मत्सादृश्यं पश्यता तस्याश्य दृष्टिविचेष्टितमनाकस्मिकं मन्यमानेन ननु सर्व्वसाधारणोง्यं रमखीयः पुएयारामभूमिभागः किमिति चिरस्थितिक्केशो> नुभूयते ननूपवेष्टव्यमिन्यभिहिता सा सस्मितमनुगृहीतास्मीति न्यषीदत् सङ्भथा च देश्वार्तानुविद्धा काचनावयोरमूत् । कथा संश्रिता च सा देशातिथिरसि हृश्यन्ते च ते sध्नश्रान्तानीव गाजाएिए यदि न दोषो मम गृहे॰द्य विश्रमितुमनुग्गहः क्रियतामिन्यशंसत् । ग्रहग्चायि मुग्धे नैष दोषो गुए एवेति तदनुमार्गगामी तनृहगतो राजार्हेखा स्नानभोजनादिनोपचरितः सुखं निषसो रहसि पर्य्यपृच्छचे । महाभाग दिगन्तराएिा भ्रमता कच्चिद्ति किज्चि दद्नुतं भवतो पलब्धमिति ममाभवन्मनसि महदिद्रमाशास्पदं।

एषा खलु निखिलपरिजनसम्बाधसंलक्षितायाः सखी राजदारिकायाश्विनपटे चास्मिन्नस्ति तदुपरि विर्रितसितवितानं हम्म्यत्यं तद्नतज्च प्रकामविस्तींसीं शरद्र्रपटलपागडुरं शयनं तदधिशायिनी च निद्रालीढलोचना ममैवेयं प्रतिकृतिरतो नूनमनङेन सापि राजकन्या तावरीं भूमिमारोपिता यस्यामसह्यमद्नज्वख्यथितोन्मादिता सती सखीनिब्बिन्धपृष्टविक्ति यानिमित्ता चातुर्य्ययेतदूपनिर्म्नाऐनेव समर्थमुत्तरं दत्तवती रूपसंवादाच संश्यादनया पृष्टो मिनड्रयस्याः संश्यं यथानुभवकथनेनेति जातनिश्चयो> ब्रवम्। मद्रे देहि चिन्नपटमिति सा तर्प्पितवती मद्घस्ते। पुनस्तमादाय तासपि व्याजमुम्तामुल्लसन्मद्नरागविहलां वल्नभां तनेवाभिलिख्य काचिदेवंभूता युवतिरीहरास्य पुनः पार्श्वशायिन्यारएयान्यां प्रसुप्नेन मयोपलब्धा किलेष स्वन्न इत्यालपन्च । हृष्टया तु तया विस्तरतः पृष्टः सर्वेमेव वृत्तान्तमकथयम्। उ्रसो च सख्या मन्निमित्नान्यवस्थान्तराएयवर्ऐायत् । तदाकार्य च यदि तव सख्या मदनुग्रहोन्मुखं मनो गमय कानिचिदहानि कमपि कन्यापुरे निराशङ्ञानिवासकर सामुपायमारंच्यागमियामीति। कथज्चिदेनामुपगमयय्य गत्वा तदेव खर्वंटं वृद्धविटेन समगंसि। ससम्भ्रममसो विश्रमयय्य तथैव सानभोजनाद् कारयित्वा रहस्यपृच्छत् । ग्रार्य्य कस्य हेतोरचिटत् प्रत्यागतो॰सि ।

[^116]प्रत्यवादिषमेनं स्थान एवाहमार्येय पृष्ट: श्रूयतामस्ति हि ग्रावस्तीनाम नगरी तस्याः पतिसपर इव धर्म्मपुनो धर्म्मवछैनो नाम राजा तस्य दुहिता प्रत्योदेश इव श्रियः प्राएा इव कुसुमधन्वनः सौकुमार्य्यविडंवितनवमालिका नवमालिका नाम कन्यका सा मया समापंतिदृषा कामनाराचपड़िमिव कटाक्षमालां मम मर्म्मिए व्यकित्। तच्छत्योद्धराएक्षमश्य धन्वन्तरिसहशस्वहते नेतरो-स्ति वैद्य इति प्रत्यागतोऽस्मि। तन्प्रसीद कज्विदुपायमाचरितुम् । झ्रयमहं परिवfितितस्ल्रीवेषस्ते का्या नाम भवेयं। ग्रनुगतश्थ मया तमुपगम्य धर्म्भासनगतं धर्म्मवर्वनं वक्ष्यसि। ममेयमेकैव टुहिता। जातमानायां बस्यां जनन्यस्याः संस्थिता । माता च पिता च भूत्वाहमेव ब्यवर्धयम् । एतदर्थमेव विद्यामयं गुल्कमर्जि्जितछतो•भूदवन्नीनगरीमुज्जयिनीमस्महैवाहिककुलजः को॰पि विप्रदारकः। तस्मे चेयमनुमता दातुमितरस्मे न योग्या। तहलीभूता चेयं स च विलंवितस्तेन तमानीय पाएामस्या याहयित्वा तस्मिन्न्यस्तभार सन्न्ज्यसिथे। दुरभिरक्षतया दुहितृएां मुक्तशेशवानां विशेषतश्यामातृकाएामिह देवं मातृपितृस्थानीयं प्रजानामापन्नशर शमागतो॰स्मि । यदि वृरं

[^117]बासखमधीतिमगतिमतिथिज्च मामनुग्राह्य पक्षे ग लंापत्यादि राजचरितधुर्यों देवः सेषा भवद्भुजतहच्छायायामखरिडतचारिचा तावद्यास्तां यावद्स्याः पारिग्राहकमानयेयमिति । स एवमुक्तो नियतमभिमनायमानः स्वटुहितृसन्निधौ मां वासयिथति। गतस्तु भवानागामिनि मासि फाल्गुने फालगुनीषूत्तरामु भांविनि राजान्तःपुरजनस्य तीर्थयानोत्सवो भविष्यति। तीर्थस्थानात् प्राच्यां दिशि गोरतान्तरमतिक्रम्य वानीरवलयमध्यर्वर्तिनि कार्तिकेयगृहे करतलगतेन शुक्कांवरयुगलेन सह स्थास्यसि 1 स खल्वहमनभिशक्ष एवैतावन्तं कालं सह विहृत्य राजकन्यया भूयस्तस्मिन्नुत्सवे गङ़ाम्भसि विहरन् विहाख्याकुले कन्यकासमाजे मग्नोपसृतस्वद्यभ्याश एवोन्मंक्ष्यांमि। पुनस्वटुपहतते वाससी परिधायापनीतदारिकावेशे जामाता नाम भूत्वा त्वामेवानुगच्छेयम्। नृपात्मजा तु मामितस्ततोः न्विथानासाद्यन्ती तया विना न भोष्य इति रदन्न्येव स्थास्यति तन्मूले च महति कोलाहले कन्दत्मु परिजनेषु हदत्मु सखीजनेषु शोचत्मु पौरजनेषु किं कर्त्र्य-

[^118]तामूढे सामात्ये पार्थिवे त्वमास्थानीमेत्य मां स्थापयित्वा वक्ष्यसि। देव स एष मे जामाता तवार्हित म्रीभुजाराधनमधीती चतुष्व्वाम्नायेषु गृहीती षट्स्वङ्ञेष्वान्वीक्षिकीविचक्षएश्वतुःषष्टिकलागमप्रयोगचतुरो विशेषेया गजरथतुरङतन्त्रविद्वि्वसनास्तकर्म्मएया गदायुद्धे च निरुपमः पुराऐतिहा. सकुश्लः कर्ता काव्यनाटकाख्यायिकानां वेत्ता सोपनिषदो -र्थशास्तस्य निर्म्मत्सरो गुऐषु विस्नग्भी सुहत्मु शन्तःः संविभागैशीलः ग्रुतंधरो गतस्मैयम्य । नास्य दोषमशीयांसमयुपलभे न च गुऐष्वविद्यमानं। तन्मादशस्य ब्राहसएानस्य न लभ्य एष सम्बन्धी। दुहितरमस्मे समप्प्य वार्घकोचितमन्यमाश्रमं सङ्रमेयं यदि देवः साधु मन्यत डति। स इद्माकार्य वेवएयाएकान्तवक्तः परमुपेतो वैलक्ष्यमारप्स्यते न्नुनेतुमनिन्यतादिसङीर्तेनेनाचभवन्तं मन्त्रिभिः सह । तं तु तेषामद्तश्रोनो मुक्तकाठं रदित्वा चिस्य वाष्पकुखंठकराठः काष्टान्याहत्याग्निं सन्धुक्ष्य राजमन्दिरइारे चिताधिरोहाायोपक्रमिषसे । स तावदेव त्वत्पादयोर्निपत्य सामात्यो नरपतिरभिमतैरर्थैंस्वामुपच्छन्य दुहितरं मह्यं द्वा मद्योग्यतासमाराधितः समस्तमेव

[^119]राज्यभारं मयि समर्पयिर्थति। सोः्यमभ्युपायो॰नुष्ष्पयो यदि तुभ्यं रोचत इति। सोःपि पटुर्विटानामग्रसीरसकृद्यस्तकापटप्रपज्चः पाज्चालशर्म्मा यथोन्तमभ्यधिकग्च निपुखामुपक्रान्तवान् । ग्रासीच मम समीहितानामचिरकालसिद्धिः । ग्रन्वभवज्व मधुकर इव नवमालिकामार्द्रमुमनसम् । ग्रस्य राज्ञः सिंहवर्म्म एः साहाय्यदानं सुहात्सक्झेतभूमिगमनमित्युभयमपेक्ष्य सर्ववलसन्दोहेन चम्पामिमामुपगतो दैवाद्देवद्शरनसुखमनुभवामीति ॥

म्रुन्वैतत्प्रमतिचरितं स्मितमुकुलितनयनो विलासप्रायमूजिज्जतं मृदुप्रायं चेष्टितमिष्ट एष मार्गः प्रज्ञावतामथेटानीमनभवान् प्रविशत्विति मिन्नगुप्नमेक्षत क्षितीशपुचः ॥ इति म्री दरिडना विरचिते दश्शुमारचरिते प्रमतिचरितं

नाम पज्वम उच्छ्वासः॥

मिनगुप्तचरितं नाम षष्ठ उच्छाासः
मिनगुप्तश्वाचचक्षे देव सो॰्हमपि सुहृत्साधाराभ्भमखाकाराः सुसेषु दामलिम्नाइययस्य नगस्य वाह्योद्याने महान्तमुस्सवसमाजमालोकयम् । तन क्षचिद्विमुक्तलतामराडपे कम-

[^120]ना चेयमस्मिन् कन्दुकोम्सवे मफलमस्तु युष्मच्चुरागच्छतां द्रश्रुम् ग्रहमस्याः सकाशवर्तिनी मवेयमित्ययासीत् तामन्वयाव चावां। महति रानरदफीठे स्थितां म्रथमं ताम्रोष्टीमपश्यम्। उ्रतिष्टच्च सा सद्य एव मे हृदये न मयान्येन चान्तराले हैंशा चिनीयाविर्थचित्नश्वाचिन्तयम् । किमियं लक्ष्मीनेहि नहि तस्याः किल हस्ते विन्यस्तकमलमस्यास्तु हस्त एव कमलं भुक्तपूर्वा चांसो पुरातनेन पुंसा पूर्बूरजेण्य। ग्रस्यां पुनर नवद्यमयातुयामं च योवनमितित चिन्तयन्येव मयि सा ग्रनवद्यसर्वर्नानी व्यास्यहहंस्त पल्लवायस्पृष्टभूमिरालोलनीलकृरिलालका सविभ्रमं भगवतीमभिवन्य कन्टुकममन्दरागरपिताक्षमनझ्नमिवालंवंत। लीलाशिथिलज्ब भूमो मुन्तवती मन्दोतियतज्व किज्चिन्कुज्चिताङुछेन प्रसृतकोमलाङ़लिना पारिपल्नवेन समाहत्य हस्तपृप्टेन चोन्नीय चदुलहृष्टिलाज्चितं स्तवकमिव भ्भमरमालानुवड्घमवपतन्तमाकाश एवागहीत्। ग्रमुग्चच्च मध्यविलंवितलये दुतलये च मूटु मृदु

[^121]प्रहरन्ती तन्क्षयो चूर्सापदेमदर्शयत् । प्रशान्तग्च तं निर्द्यम्रहारेहद्पातयत्। विपर्य्ययेया च प्राश्मयत्। पक्षमृज्वागतग्च वामदक्षिएाभ्यां कराभ्यां पर्य्यायेगाभिघती शकुन्त्रमिवोदस्थापयत् । दुरोत्यितज्च प्रपतन्तमाहुत्य गीतमांग्गमाचरत् प्रतिदिशग्च गमयित्वा प्रत्यागमयत् । एवमनेककर सामधुरं विहरन्नी रङगतस्य रक्तचेतसो जनस्य प्रतिक्षखामुचावचाः प्रशंसावाचः प्रतिगृहन्ती तन्क्षखारुढविश्रम्भ कोशद्समंसे ड्वलंय करिटकतगराडमुनुल्लेक्षराज्व मय्यभिमुखीभूय तिष्ठति । तत्मथमावतीर्गाकन्दर्पकारितकटाक्षद्टष्टित्तदनुमार्गविलसितलीलाज्चितभूलता श्यासानिलवेगान्दोलितैदेन्नच्छदरश्मिजालैलीलापल्लवैरिव मुखकमलपरिमलग्गहलोलानलिनस्ताडयन्ती मराडलम्रमऐषु कन्टुकस्यातिशीघ प्रचारतया प्रविशन्तीव मद्शर्शनलज्जया पुष्पमयं पञ्जरं पज्वविन्दुप्रूसृते पज्वापि पज्ववाएवाशान् युगपदिवाभिपततस्तासेनावघट्यन्ती गोमूचिकाम्रचारेषु घनदर्शितरागविभ्रमा विद्युल्लतामिवविडंवयन्ती भूषएामाएराितद्तलयसंवादिपाद्चारम-पदेशस्मितप्रभाभिषिक्नविम्बाधरमवसंसितप्रतिसमाहितशि-

[^122]खराडभारं समाघट्टितक्षािततरान्नमेखलागुएमण्चितोत्यितपृथुनितम्बविलंवितविचलदंशुकोज्जूलमाकु ्चितप्रसृतवेल्लितभु-जलतानिहतललितकन्दुकमावर्ज्जितबाहुपाशमुपरिपरिवर्तितनिकविलग्नलोल कुन्तलमवगलितकर्ईपूरकनकपनप्रतिस-माधानशीघ्रतानतिक्कमितप्रकृतक्रीडनमसकृटुन्द्सिथमानहस्त-पादवाहाभ्यन्तरम्रान्तकन्दुकमवनमनोन्नमननेरन्नर्य्यनष्टदष्टमध्ययष्टिकमवपतनोत्पतनर्नर्व्य वस्थमुक्ताहारमद्ञुरितघर्म्म-सलिलदूषितकपोलपनभङ़शेषएाधिकृतश्रवएापल्लवानिलमागलितस्तनतटांशुकनियमनव्यापृतैकपाएिएक्लवज्च निषघ्योत्याय निमील्योन्मील्य स्थित्वा गत्वा चैवातिचिनं पर्य्यकीडत राजकन्या। अ्रभिहत्य मूतलाकाशयोरमि कीडान्तराएि दर्शनीयान्येकेनेव वानेकेनैव कन्दुकेनादर्श्रयत्। चन्द्यमेनादिभिण्च प्रियसखीमिः सह वितुत्य विहृतान्ते चाजिवन्द्य देवों मनसा मे सानुरागेऐव परिजनेनानुगम्यमाना कुवलयशस मिव कुसुमशरस्य मय्यपाङं समर्प्पयन्ती सापदेश्मसकृदावर्त्यमानवद्नचन्द्रमराडलतया स्वह्यद्यमिव मत्समीपे प्रेषितं प्रतिनिवृं नवेत्यालोकयन्ती सह सखीभिः कुमारीपुरमगमत्। ग्रहग्च्वानङविद्इलः स्ववेश्म गत्वा कोशदासेन यत्नवदन्युदारं सानलोजनादिकमनुभावितो॰स्मि॥ सायन्द्योपसृत्य चन्द्रसेना रहस्ति मां प्रडिापन्य पन्युंसंसंसेन

[^123]प्रसायपेशलयाघटृयन्युपाविशत् । ग्राचष्ट च हृष्टः को शदासः। भूयासमेवं यावदायुरायताक्षि ल्न्प्रसादस्यपार्नमिति । मया तु सस्मितमभिहितं सखे किमेतदाशास्यं। च्र्रस्ति किज्चिदेजनमनया तदक्तनेनया राजसूनुरुपस्थितो वानरीमिवैनां द्रस्ष्यति विरक्षश्येनां पुनस्त्यक्ष्यतीति। तया तु स्मेरयास्मि कथितः। सोء्यमार्य्येयाज्ञाकरो जनो>न्यर्थमनुगृहीतो यद्स्मिन्नेव जन्मनि मानुषं वपुरपनीय वानरीकरियते तदास्तामिद्मन्यथापि सिघं नः समीहितं। झ्रद्य खलु कन्टुकोस्सवे भवन्तमवहसितमनोभवाकारमभिलषन्ती रोषादिव हरधिषातिमानमायास्यते राजपुनी। सोडयमर्मो विदितमावया मया स्वमाने तया च तन्माने महिथा च मनुजेन्द्राय निवेदयिषते। विदितार्थस्तु पार्थिवस्वया दुहितुः पाएांां ग्राहयिधति। ततश्य त्वदनुजीविना राजपुन्चेएा मवितब्यं। एष हि देवतासमादिष्टो विधिः। त्वदायते च राज्ये नालमेव त्वामतिक्रम्य मामेवं रोधुं भीमधन्वा तत्सहतामयं चिचतुराएिए दिनानीति मामामन्य प्रियज्वोपगूह्य प्रत्ययासीत् । मम च कोशदासस्य च तदुक्तानुसारेए बहुविकल्पयतोः कथज्चिदक्षीयत क्षपा । क्षपान्ते च कृतयथोचितनियमस्तमेव प्रियादर्शनसुभगमुद्यानोद्देशमुपागतोःस्मि। तनैव चोपसृत्य

[^124]राजपुनो निरभिमानमभिमुखीभिः कथाभिर्मामनुवर्तमानो मुहूर्तमास्त नीताचोपकार्य्यामात्मसमेन स्नानभोजनश्यनाJa
दिव्यतिकरे खोपाचरत्। तल्पगतग्व स्वम्नेनानुभूयमानप्रियादर्शनसुखमायसेन निगडेनातिवलवघहुपुरषेःपीवर्भुजद्राडोपहडमवन्धंयन् मां प्रतिवुद्घग्च सहसा समभ्यधात्। ग्रयि दुर्म्मते भुत्रमालपितं हतायाश्वन्द्रूसेनाया जालर्ध्धनिःसृतं तच्चेष्टावबोधप्रयुन्तयानया कुन्जया त्वं किलाभिलषितो वराक्या कन्दुकावत्या तव किलानुजीविना मया स्थेयं लद्वचः किलानतिक्रमता मया चन्द्रूेना कोश्दासाय दास्यत इत्युक्वा पार्श्वचरं पुरुषमेकमालोक्याकथयत् प्रक्षिपेनं सागर इति। स तु लब्धराज्य इवातिहृष्टो देव यदाज्ञापयसीति यथादिष्टमकरोत्। ग्रहन्तु निरालंवनो भुजाभ्यामितस्ततः स्यन्दमानः किमपि क्राष्टं दैवद्तमुरसोपश्निष्य तावद्गोषि यावद्पासरद्वासर० शर्वर्वरी च सर्व्वा प्रत्युषस्यद्चश्यत किमपि वहिनं। ग्र्रमुनासन् यवेनाः । ते मामुद्यृत्य रामेषुनाम्ने नाविकनायकाय कथितवन्तः कोपयमायसनिगडबड एव जले लब्धः पुरूषः । सोड्यमपि सिज्चेत् सहसं द्राक्षागां क्षलोनैकेन । ग्रस्मिन्नेव क्षरोनेकनौकापरिवृतः कोपि महुरूंस्यधावत् ।

[^125]श्रबिभयुर्यवनास्तावदत्तिजवा नौकाः ख्वान इव वराहमस्मत्पोतं पर्यंरून्धन् | प्रावर्त्तत सम्पूहार:। परांजयिषत यवनाः। तानहमगतीनवसीदतः समाश्वास्यावादिष। अ्रपनयत मे निगडबन्धनं। अ्रयमहमवसादयामि वः सपत्नानिति। अ्रमी तथाकुर्द्वन् सर्बांश्च तान् प्रतिभटान् मल्नवर्षिएा मीमटद्कृतेन शार्डें ए लवलीकृताङनकार्षम्। अ्रवप्तुत्य हतविद्यस्तयोधमस्मन्पोतसंसक्तपोतममुचनाविकनायकमनँभिसरमभिपत्य जीवगाहमयहीषं। ख्रसी चासीत् स एव भीमधन्वा। तश्व मामववुद्य जातरीडमम्रवम् । तात किं हृ्टानि कृतान्तविलसितानीति। ते तु मांयागचिका मदीयेनैव भृद्वलेन तमतिगाढं बड्दू हर्षकिलकिलाखमकुक्वेन्माग्तापूजयन् । दुवारा तु सा नौरननुकूलवातनुन्ना दूरमभिपत्य कमपिहीपं निविउमाश्विष्वती । तन च स्वाटुपानीयमेधांसि कन्दूूलफलानि सज्ञिघृंक्षवो गाढपतितशिलावलयमवातराम। तन चासीन्महाशेलः। सो-हमहो रमखीयो-यं पर्बतनितम्बभागः कान्ततरेयं गन्धपाषाएवन्युप्यका शिशिरमिदमिन्दीवरारबिन्दमकरन्दविन्दुचन्द्रकोत्तर हो = चवारि। खम्योड्यमनेकवर्षा-

[^126]कुसुममझ्जरीमझ्ञुलतरस्तरवनाभोग इत्यतृप्तया हश्रा वहुबहु पश्यन्नलक्षिताध्यारूढक्षोलीधरशिखरः शोलीभूतमुत्रभाभिः पद्मरागसोपानशिलाभिः किमपि नालीकपरागधूसरं सरः समध्यगमम्। स्तातश्य कांश्यिदमृतस्वाटून्विसभङानास्वाद्यांसलग्नकह्नारस्तीरवर्तिना केनापि मीमरूपेएा बह्सराक्षमेनाभिपन्य को-सि कुतस्यो-सीति निभर्मसयतान्य्यधीये। निर्भयेन च मया सोग्यधीयत। सोम्य सो-हमस्मि दिजन्मा। श्नुहस्तादलावम वर्खवाद्यवननावं यवननावर्चिनग्रावाखमेनं पर्व्वतप्रदेशं गतो यहच्छयास्मिन्सरसि विश्रान्तो भद्रं तवेति। सो• घूत न चेड्डवीषि प्रश्नानश्नामि लामिति । मयोत्तं पृच्छ तावद्नवत्विति। ग्रथावयोरेकयार्य्ययासीत् संलापः।

किं कूरं स्लीहद्द्यं किं गृहिएः प्रियहिताय दारगुएा:
कः कामः सङ्लल्पः किं टुष्करसाधनं प्रज्ञा ॥ इयदुत्ता धूमिनीगोमिनीनिम्बवतीनितम्बवत्यः प्रमाएमिन्यु पदिषो मया सो•्रवीत् कथय कीदश्यस्ता इति । ग्रनोदाहरम् ॥
श्रस्ति चिगर्तो नाम जनपद्तनासन् गृहपतयस्त्रयः स्फीतसाखनाः सोदर्य्याः धनकधान्यकधन्यकाख्यास्तेषु जीवत्मु न ववर्ष वर्षाएाए द्वादश दशशतांक्षः स्षीलासारं सस्यमोषध्यो

[^127]बन्ध्या न फलवन्तो वनस्पतयः क्लीवा मेघा क्षीएस्रोतसः स्तवन्यः पङ्ञशेषाएा पस्वलानि निर्निथन्दान्युत्समराडलानि विरलीभूतं कन्दमूलफलमवहीनाः कथा गलिताः कल्याखोस्सवक्रिया बहुलीभूतानि तस्करकुलान्यन्योन्यम मक्षयन् प्रजाः पर्य्यलुठन्नितस्ततो वलाकापाराडुराएिए नरशिरःकपालानि पर्य्यहिएडत शुष्काः काकमरंडल्यः शून्यीभूतानि नगरग्रामखबेटपुटभेद्नादीनि । त एते गृहपतयः सर्व्रधान्यनिचयमुपयुज्याजाविकटं गवलंगगां गवां यूथं दासीदासजनमपत्यानि ज्येष्ठमध्यमभार्य्ये च कमेए मक्षयित्वा कनिष्टभार्या धूमिनी श्वो भक्षखीयेतित समकल्पयन् । ग्रथ कनीयान् धन्यकः प्रियां स्वामतुमक्षमस्तया सह तस्यामेव निश्यपासरत् मार्गक्नान्ताज्चोदहन् वनं जगाहे । स्वमांसासृगपनीतक्षुत्पिपासां तां नयन्नन्तरे कसमि निकृत्त पादपाएिकर्खानासिकमवनिपृष्ठे विचेष्टमानं पुरुषमद्राक्षीत् । तमयार्द्राशयः स्कन्धेनोटूह्य कन्दमूलमृगवहुले गहनोद्देशे यत्नरचतिपर्शाशालश्चिरमवसत् । श्रमुज्च रोपितव्रसमिङुदातेलादिभिरामिषे एा शाकेनात्मनि-

[^128]विशेषेएा पुपोष। पुष्ट्व तमुद्रिक्तधातुमेकदा मृगान्वेषएाय प्रयाते धन्यके सा धूमिनी रिंसंयोपातिष्टत्। भर्म्सितापि तेन बलात्कारमभ्यरीरमंत् । निवृत्तण्व पतिमुद्काभ्यर्थिनमुदृत्य कूपात् पिव रुजति मे शिरः शिरोरोग डन्युद्ग्वनं सरज्जुं पुरश्चिक्षेपोदग्नयन्तं तग्च कूपादपः पृष्टतो गत्वा प्रलुनोद। तग्च विकलं स्कज्धेनोटूह्य देशाद्देशान्तरं परिभ्रमन्ती पतिव्रताप्रतीतिं लेमे बहुविधाश्य पूजाः। पुनरवन्तिराजानुग्रहान्महत्या भूत्या न्यवसत्। ग्रथ पाखीयार्थिसार्थजनसमापत्तिहष्टोदृतमवन्तिषु भ्रमन्तमाहारार्थिनं भर्तारमुपलम्य सा धूमिनी येन मे पतिर्विकलीकृतः स दुरात्मायमिति तस्य साधोश्चिन्नधमक्ञेन राज्ञा समादेशयंज्वकार। धन्यकस्तु दत्तपश्वाद्बन्धो बध्यभूमिं नीयमानः सशेषत्वादायुषो यो मया विकलीकृतो॰भिमतो भिक्षुश्येन्मे प़ापमाचक्षीत युत्तो मे दाडड ड्यदीनमधिकृतमभिजगाद। को दोष इत्युपनीय दर्शि-
 कृतमसत्याश्य तस्यास्तथाभूतं टुश्वरितमार्य्यबुद्धिराचचक्षे । कुपितेन राज्ञा विरुपितमुखी सा दुष्कृतकारिएी कृता प्वभ्य-

[^129]पांचिका । कृतश्य धन्यकः प्रसादभूमिः। तब्बवीमि स्लीहुद्यं कूरमिति। पुनरतुयुत्तो गोमिनीवृत्तानाल्यातवान् || श्रस्ति द्रविडेपु कान्नी नाम नगरी। तस्यामनेककोरिसाए: श्रेप्रिपुनः शत्रिकुमारो नामासीत्। सो-हादग्वर्षंदेंगीयच्चिन्तामापेदे। नास्स्यदारागामननुगुएदाराएां वा मुखं नाम । तत् कथन्नु गुखावह्विधेयं कलन्नमिति । ग्रथ प₹प्रत्ययाहतेषु दोरेषु याद्हच्छिकों सम्पत्तिमनभिसममीस्य कात्तान्तिको नाम भूत्वा वस्तान्तपिनद्घांलिप्रस्थो भुवं बभ्राम। लक्षएड़ो॰ यमिन्यमुणाय कन्याः कन्यावन्तः प्रदर्शयार्वंभूवुः। यां काज्चिल्लक्षखवतीं सवर्यों कन्यां हृष्टा स किल सम ब्रवीति। भद्रे शक्कोषि किमनेन शालिप्रस्थेन गुएावदन्नमस्मानभ्यवहारयितुमिति । सहसितावधूतो गृहानृहं प्रविश्याभ्रमत्। एकदा तु शिर्विषु कावेरीदक्षिएतीरेषु पटृने सहपितृभ्यामवसितमहर्घिमवशीरीभवनसारां धान्या प्रदर्श्यममानां काज्वन विरलभूषखां कुमारीं ददर्श। ग्रस्यां संसकचक्षुश्यातर्क्कत् । ग्रस्याः खलु कन्यकायाः सर्व एवावयवा नातिस्थूला नातिकृशा नातिहूस्वा नातिदीर्घा न विकटा मृजावन्तश्य। रह-

[^130]तलाझुली यवमस्सकमलकलशाद्यनेकपुखय लेखालग्छितो करो समगुल्फसन्धी मांसलावशिरालौ चांद्धी जह्धे चानुपूब्वृृते पीवरोरग्रस्त इव टुरूपलक्ष्ये जानुनी । सकृद्विभक्तचतुरसः कुकुन्दर्रविभागशोमी रथाङाकारसंस्थितश्य नितम्बभागः। तनुतरमीषन्निम्नगम्भीरनाभिमराइलं वलिनयेएा चालझ्由ृतमुदरं । उरोविभागव्यापिनावुन्मुखमानचूचुको विशालारम्भशोमिनो पयोधरो। धनधान्यपुनभूयस्वचिह्लेखालाग्चिततले स्तिग्धोदग्रकोमलनखमखी चृच्वनुपूर्ववृत्ततामाहुंली । सन्नतांसदेशे सोकुमार्य्यवन्यौ निमग्नपर्वसन्धी च वाहुलते । तन्वीकंवु वृत्तवन्धुरा च कन्धरा। वृत्तमध्यविभक्तरागाधरम-संक्षिप्तचारुचिवुकमापूर्याकठिनगराडमराडलमसङ़तानुवक्रनीलस्निग्धमूलतमनतिप्रोढतिलकुसुमसहशन नासिक मत्यसितधवलरन्निभागभासुरमधुरधीरमज्वारमन्यरायतेक्ष एमिन्दुशकलमुन्दरललाटमिन्द्रनीलशिलाकाररम्यालकपड़्ि दिगुएकुाइलितमाननालीकनालल लितलंवम्रवएापा शयुगलमाननकमलम्। ग्रनतिभङुरो बहुलः पर्यन्ते॰ यकपिलछ्छविरायामवानेकैकनिसर्गसमस्तिग्धनीलो गन्धग्राही च मूर्घजकलापः । सेयमाकृतिर्न व्यभिचरति शीलमासज्जति च मे हृद्यमस्यामेव । ग्रथचपरीक्ष्येनामुदहेयमविमृश्यंकारिएां

[^131]हि नियतमनेकाः पतन्यनुश्यपरम्परा डति स्तिग्धहृ्टिराचष्ट। मट्रे कच्चिद्ति कोगलं शालिम्रंस्थिनानेन सम्पन्नमाहारमस्मानभ्यवहारयितुमिति । ततस्तया वृछदासी साकूतमालोकिता। तस्य हस्तात्पस्थमांनाधान्यमादाय צचिद्लिन्दोद्टेशे सुसिन्तसम्मृष्टे दत्तपादश्शोचमुपावेश्यत् । सा कन्या तान् गन्धगालीन् मानया विशोषातपे मुहुर्मुहः: परिवर्त्य स्थिरसमायां मूमो नालीपृष्टेन मृटुमृदु घर्षयंन्नी तुषेरखरोडस्तराडुलान् पृथक् चैकार । जगाद च धार्बीं मातरेभिस्तुषेरर्थिनो भूषसामृजाक्रियाक्षमेः स्वर्यकारास्तेम्य इसान् द्वा लब्याभिः कांकिएीभिः स्थिरतराखयनत्यद्र्राशिए नातिशुष्कानि काष्षानि मितम्पचां स्थालीमुभे शयावे चाहरोति । तथाकृते तया तान्तराडुलाननतिनिम्नोत्तानविस्तीराकुक्षों ककुमोलूखले लोहपनवेपितमुखेन समशर्रोरेए विभाथमानमध्यता नवेन ब्यायततमेन गुर्या खाद्रिएा मुसलेन चतुरललितोन्द्षेपापक्षेप खायासितभुजमसकृदहुलीमिहहृत्योडृत्यावहन्यो्दन्य जूर्प्पशोधितकएािंशांसकादीन्त्तराडुलानसकृद् द्रि: प्रक्षाल्य कथितपज्ञगुऐ जले दत्तचुल्लीपूजा प्राक्षिपत् ।

[^132]प्रश्नथावयवेषु प्रस्फुग्मु ताड़लेषु मुकुलोवस्थामतिवर्त्रमानेषु संक्शियानलमुपहितमुरवपिधानया स्थाल्यान्नमराउमगालयत् । दर्चर्चा चावगाह्य मानया परिवर्त्य समपकेषु सिक्येषु तां स्थालीमधोमुखीमवांतिष्टिपत्। इन्धनान्यन्नः सांराएयम्भसा समभ्युष्य प्रर्गमिताग्नीन्निरुप्ताइारीकृत्य तदर्थिन्यः प्राहियोत् । एमिलब्बा: काकिएीदेन्वा शाकं घृतं दधि तैलमामलकं चिग्नाफलग्न यथालाभमानयेति। तथानुष्षिते च तया व्विजनार्पदंशंशनुपपाद्य तदन्नमरडमार्द्रेबालुकोपहितनवशरावगतमिति मृदुना तालवृन्नानिलेन शीतलीकृत्य सलवासम्भारं दत्ताडारधूपवासज्न सम्पाद्य तदाथामलकं प्रक्द्यपिष्टमुन्पलगन्धि कृत्वा धानीमुखेन स्नानाय तमचोदयत्। तया च स्तानशुद्घया द्ततेलामलकः कमेए सस्तो सातः सिन्तमृष्टे कुट्टिमे फलकमार्य पाराहरितस्य चिभागशेषलूनस्याङ एकद्लीपलाशस्योपरि शरावह्यदत्तमार्द्रमभिमृशन्नतिष्षत् सा तु तां पेयामेवागे समुपाहर्त्। पीवा

[^133]चापनीताधग्रमः प्रहष्टः प्रक्रिन्नसकलाचः स्थितोग्भूत् । ततस्तस्य शाल्योदनस्य दर्वीछयं दवा सर्प्पिम्मानं मूपमुपदंश्रज्वोपजहार। इमज्न दधा च निजातकावचूर्शितेन मुरभिशीतलाभ्याग्न कालंशेयकाअिकाभ्यां शेषमन्नमभोजयत्। सशेष एवान्जस्यसावतृथत। ग्रयाचत च पानीयं। ग्रथ नवभृङ्ग़-रसम्भृतमगुरधुपधूपितमभिनवपाटलाकुमुमवासितमुन्फुल्लोत्पलग्रथितसोरमं वाऱि नालीधारात्मना पातयाम्बभूव। सोन पि मुखोपहितशरावेखा हिमशिशिरकएकरालितालएायमानाक्षिपक्ष्मा धारारवाभिनन्द्तित्रवएः स्पर्शंमुखोड्विन्नरोमान्वकर्क्षशक पोलः परिमलम्रवालोल्पीडफुल्बम्राएस्त्धो माधुर्येप्रकषार्वर्ज्जितरसनेन्द्रिंयक्तदच्छं पानीयमाकखंं पपो। शिए:कम्पसज्ञावारिता च पुनरपरकरके साचमनमद्देत्त कन्या '। वृड्डया तु तटुच्छिष्टमोोह्य हरितगोमयोपलिम्ने कुटिमे स्वमेवोतरीयकर्प्पंटं व्यधाय क्षखामशेत। परितुषण्च्य विधिवदुपयम्य कन्यां निन्ये। नीवेतदनपेक्षः कामपि गरिएकामवरोधमकरोत् । तामयसी प्रियसखीमिवोपाचरत्। पतिश्न दैवतमिव मुक्ततन्द्रा पर्य्यचर्त्। गृहकार्य्याएए चाहीनमन्वतिप्षत् पसिजनश्न दाक्षिएयनिधिरात्माधीनमकरोत् । तनुएवावशीकृतश्व भर्ता सर्व्रमेव कुटुष्बं तदायत्तमेवं कृत्वा तटेकाधीनजीवितश-

[^134]रीरस्तिवर्ग निर्विवेश। तड्बवीमि गृहिएाः प्रियहिताय दारगुए इति। ततस्तेनानुयुक्तो निम्बवतीवृत्तान्तमाख्यातवान् ॥ ग्रस्ति सौराष्ट्रेषु वलभी' नामनगरी तस्यां गृहगुप्तनाम्नो गुह्यकेन्द्रतुल्यविभवस्य नाविकपरेतेर्टुहिता रत्नवती नाम ताङ्किल मधुमतन्याः समुपागम्य बलभट्रो नाम सार्थवाहपुचः पर्य्यऐौषीत्। तयापि नववध्वा रहसि रभसविमितमुखो भहिति द्वेषमल्पेतरं बबन्ध न तां पुनर्द्रेष्रुमिष्टवान्। तनृहागमनमपि सुहृदाक्यातिवर्ती लज्जया परिजहार ताज्च दुर्भगां तदाप्रभृन्येव नेयं रूलवती निम्बवती चेयमिति स्वजनः परिजनश्य परिबभूव। गते च कस्मिश्चिक्कालान्तरे सानुतथमाना का मे गतिरिति विमृशन्ती कामपि वृडपरित्राजिकां मातृंस्थानीयां देवशेषकुसुमैरुपस्थितामपश्यत् । तस्याः पुरो रहसि सकहाएं हरोद। तयायश्रुमुख्या बहुप्रकारमनुनीय रहितकारांा पृष्टा चपमाएापि कार्य्योगरवात् कथज्विद्रवीत् । ग्रम्ब किं ब्रवीमि दौर्भाग्यं नाम जीवन्मरएमङनानां विशेषतश्य कुलवधूनां । तस्याहमस्युदाहरालूता। मातृप्रमुखो

[^135]- पि ज्ञातिवर्गो मामवज्यैव पश्यति । तेन सुद्धां मां कुरू न चेत् न्यजेयमद्य निः प्रयोजनान् प्राखान् । ग्राविरामाच्च मे रहस्यं न श्राव्यमिति पाद्योः पपात। सेनामुत्यायोद्वाष्पा प्रोवाच वत्से माध्यवस्यः साहसं। इयमस्ति लन्निदेश्वर्तिनी यावति मयोपयोगस्तावति भवाम्यनन्याधीना यद्येवासि निर्विसा तपश्वर वं मद्धिष्टिता पाग्लौकिकाय कल्याखाय। नन्वयमुंदर्कः प्राक्तनस्य टुः कृतस्य यदनेनाकारेऐहहेन शीलेन जात्या चैवंभूतया समनुगता सत्यकस्मादेव भर्तृछ्देघ पां गतासि । यदि कश्चिद्स्त्युपायः पतिट्रोहप्रतिक्रियायै दर्शयामुं मतिहि ते पटीयसीति । ग्रथासो कथज्वित्क्षामधोमुखी ध्यात्वा दीघोष्पाश्वासपूर्विमवोचत्। मगवति पतिरेकदैवतं वनितानां विशेषतः कुलजानामतस्तच्छुग्रूषसाभ्युपायभृतं किज्चिदाचरशीयं । ज्रस्त्यस्मत्प्रातिवेश्यो बरिक् । ग्रभिजनेन विभवेन राजान्तरङुभावेन च सर्वे पौरानतीन्य प्रवर्तते। तस्य कन्या कनकवती नाम मत्समानरूपावयवा ममातिस्निग्धा सखी तया सह तद्विमानहर्म्म्यतले ततोःपि दिगुएामरिएडता विहरिथामि। त्वया तु तन्मातृप्रार्थनं सकरुएमभिधाय पतिरेतनृहं कथज्ननानेयः। समीपगतेषु च युष्मासु क्रीडामत्ता नाम कन्दुकं मंशयेयम् । ग्रथ तमादाय तस्य हस्ते द्वा वक्ष्यसि पुच तवेयं भार्य्यासखी निधिपतिद्तस्य श्रेप्ठिमुख्यस्य कन्या कनकवती नाम त्वामियमनवस्थो नि-

[^136]ष्कहसाश्शेति रानवतीनिमिन्तमत्यर्थ निन्दति तदेष कम्टुको विपक्षधनं प्रत्यर्प्पयीयमिति। स तथोन्तो नियतमुन्मुखीभूय तामेव प्रियसखीभ्मन्यमानो मां वद्धार्जलिना च मानाये महंं भूयस्वत्प्रार्थितः साभिलाषमर्प्पयियति। तेन रन्धेयोपश्निथ्य रागमुन्मुखीकृत्य यथासौ कृतसक्केतो देशान्तरमादाय मां गमिधति तथोपपादनीयमिति । हर्षाभ्युपेतयानया तथेव सम्पादितं । ग्रथेतां कनकवतीति वृद्यतापसीविप्रलब्बो बलमद्रः सरत्नसारभूषलामादाय निशि निरन्धतमसि प्रावसत् । सा तु तापसी वार्तामापादयत् । मन्देन मया निर्निमित्रमुपेक्षिता र्नवती श्वमुरो पसूतोतो मुहदश्यार्तिवर्तितास्तदन्नेव संसृष्टो जीवितुं जिहेंमीति बलमद्र: पूर्बेद्युमामकथयत् । नूनमसो तेन नीता। र्यक्तिश्याचिराइवियतीति। तच्छुन्वा तद्वान्धवास्तदन्वेषएां प्रति शिथिलयन्नास्तस्युः। रानवती तु मार्गे काज्वित्पएयदासीं सनृंद्य तयोहमानपाथेयाद्युपस्करा खेटकपुरमगमत्। ग्रमुन च व्यवहारकुग्लो वलभद्र: स्वल्पेनैव मूल्येन महड्घनमुपार्ज्जयत् पौराग्रगखयश्षासीत् परिजनश्य भूयानर्थवशात्समाजगाम। ततस्तां प्रथमदासीं न कर्म्म करोषि हषं मुष्षास्यम्रियं ब्रवीषीति परुषमुत्ता बहताडयत्। चेटी तु प्रसादकालोपाख्यातरहस्यास्या वृत्तान्तैकदेश्मात्तरोषा निर्बिमेद। तच्छुना लुब्येन तु दाडवाँहिना

[^137]पोरवृद्घसन्निधो निधिपतिदत्तस्य कन्यां कनकवतीं मोषेएापहुत्यास्मन्पुरे निवसत्येष दुर्मतिवर्बलमद्रः। तस्य सर्ब्स्वहराएं न भवस्भिः प्रतिवन्धनीयमिति नितराममर्न्सयत। मीतग्ब बलभद्रमभिजगाद्र्लवती। न मेतथमेवं बूहि नेयं निधिपतिद्तकन्या कनकवती वलम्यामेव गृहगुमुटुहिता रहलवती नामेयं दत्ता पितृभ्यां मया च न्यायोढा । न चेत् प्रंतीथ प्रशिधिं प्रहिंगुतास्या बन्धुपार्श्विमिति। बलभद्रस्तु तथोक्ना प्रेखीम्रातिभाब्येन तावदवातिष्ठत् यावत्पुरवृहलेख्यल्बवृतान्तो गृहगुपः खेटकपुरमागत्य सहजामाना टुहितरमतिप्रीतः प्रत्यनेषीत् । तथा हछ्धा र्नवती कनकवतीति भावयतस्तस्यैव बलभद्रस्यातिव क्लभा जाता तड़वीमि कामो नाम सङ्ञल्प इति । तद्नन्तरमसो नितम्बवतीवृत्तान्तमपाक्षीत् । सो•हमव्रवम् ॥
ग्रप्ति गूरसेनेषु मधुरा नाम नगरी तन कश्चित् कुलर्पुँः कलासु गडिकामु चातिसक्रो मिनार्थ स्वभुजमाननिर्यूढानेककलहः कलहकारक डति कर्केगेरभिख्यापिताख्यः प्रत्यवात्सीत्। म चैकदा कस्यचिदागन्तोश्चिनकरस्य हृत्ते चिनपटं ददर्ग । तन काचिदालेख्यगता युवतिरालोकमाने सेव कल-

[^138]हकाएटवास्य कामातुरं चेतश्यकार स च तमत्रवीत् । मद्र विहू्बमिवैतत् प्रतिभाति। यतः कुलजादुल्लं वपुराभिजात्यशंशिनी च नम्रता पारडुरा मुखछविरनतिपरिभुक्तसुलभा च तनु: प्रौढतानुविद्धा च दृष्टि:। न चैषा प्रोषितभर्नृका प्रवासचिहूस्य वेसयादेरदर्शनात् । लक्ष्म चेतद्दक्षिएापार्श्वर्ति तदियं वृद्धस्य कस्यचिद्वखिजो नातिपुंस्वस्य गृहिएी त्वयातिकौश्लाद्यथादृष्टमालिखिता भवितुमहतीति । स तमभिप्रशंस्याशंसत् । सत्यमिम्मवन्ति पुर्य्यामुज्जयिन्यामनन्तकीर्तिनाम्नः सार्थवाहस्य भार्य्या यथार्थनामा नितम्बवती नाम एषा सौन्दर्य्यविसिमतेन मया एवमालिखितेति। स तंदैवोन्मनायमानस्तद्शर्शनाय वव्राजोज्जयिनीं भार्गवो नाम भूत्वा भिक्षानिभेन तनृहं प्रविश्येनां ददर्श । हृ्ट्वा चात्यारूढमन्मथो निर्गत्य पौरमुखेम्यः श्मशानरक्षामयाचत। झ्रलभत च। तन लब्यैश्य शवावगुगुखनपटादिभिः कामयर्हन्तिकां नाम श्रर्मएाकामुपासाज्चक्ने। तन्मुखेन च नितम्बवतीमुपमन्त्रयामास सा चैनं निर्भर्स्सयन्ती प्रत्याचचक्षे। म्रमड़िकामुखाच दुष्करशीलम्रंशां कुलस्त्यियमुपल्य रहसि दूतिकामशिक्षयत् । भूयोs ्युपतिष्ट सार्थवाहस्य भार्य्या बूहि चोपहरे संसारदोषद्शनात् समा-

[^139]धिमास्थाय मुमुक्षमाखो माहशो जनः कुलवधूनां शीलपातने घटत इति क्र घटते। एतदपि त्वामत्युदारया समृद्या हूपेगातिमानुषेन प्रथमेन वयसोपपन्नां किमितरनारीमुलमं चापलं स्पृष्टं न चेति परीक्षा कृता तुष्टास्मि। तथैवमटुष्टभावतया त्वामिदानीमुत्पन्नापत्यां द्रष्टुमिच्छामि । मर्ता तु भवत्या केनचिदुहेखाधिष्टितोऽसमर्थो॰्भूत्। न च शक्यं तस्य विघ्মमप्रतिकृत्यापत्यमस्माल्लब्धुम् 1 ज्रतः प्रसीद् वृक्षवाटिकामेकाकिनी प्रविश्य मटुपनीतस्य कस्यचिन्मन्त्रवादिनःस्वछ्छन्दमेव हस्ते चरएार्प्पयित्वा तदभिमन्त्वितेन प्रखायकुपिता नाम भूत्वा भर्तारमुरसि प्रहर्तुमहर्हसि। उपर्य्यसावुत्रमधातुपुष्टिमूर्ज्जितापत्योत्पाद्नक्षमामासादयिषति । ग्रनुवर्निथते देवीमिव ग्रन्नववतीं न शङ्ञा कार्य्यंति। सा तथोक्ताव्यक्तमम्युपेथति। नंतं मां वृक्षवाटिकां प्रवेश्य तामपि मवेशयिथसि । तावतैव त्वयाहमनुगृहीतो भवेयरिति सा तथेवोपग्गाहितवती सोऽतिप्रीतस्तस्यामेव क्षपायां वृक्षवाटिकायां गतो नितम्बवतीं निर्ग्यिकाप्रयन्नेनोपनोतां पादे परामृर्शन्निव हेमनूपुरमेकमाक्षिय क्षूरिकयोरमूले किज्विदालिख्य दुततरमपासरत्। सा तु सान्द्रनासा स्वमेव टुर्नयं घहिमाएा जिघांसन्तीव ग्रमसिकां तड्रां मवनदीर्घिकायां प्रक्षाल्य द्वा पटबन्धनं सा भयापदेशादपरग्वापनीय नूपुरं शयनपरा चिचतुराएए दिनान्येकान्ते निन्ये। स धूर्तो विक्रेय

[^140]इति तेन नूपुरेशा तमनन्तकीर्तिमुपाससाद । स हष्ध्वा मम गृहिएया एवैष नूपुरः कथमयमुपलब्धस्वयेति तमतुवाएां निर्बन्धेन पप्रच्छ। स तु वरिाग्ग्रोमस्यागे वक्ष्यामीति स्थितोง्मूत् । पुनरसो स्वगृहिएये स्वनूपुरयुगलं प्रेषयेति सन्दिदेश सा च सलज्जं ससाध्यसग्वाद्यरानो विश्रामप्रविष्टाया: वृक्षवाटिकायां प्रभ्नष्टो ममैकः प्रतिशिथिलनन्धो नूपुरः सो॰्यायन्विष्टे न हृष्टः सपुनरयं द्दितीय इत्यपरं प्राहिशोत् । ञ्र्रनया च वार्तयामुं पुरस्कृत्य सवरिए्जनः समाजगाम । स चानुयुक्तो धूर्तः सविनयमावेदयत्। विदितमेव खलु वो यथाहं युष्मदाज्ञाया पितृवनमभिरस्ष्य तदुपजीवी प्रतिवसामि। लुब्धाश्य कदाचिन्मद्शर्शनभीरवो निशि दहेयुरपि शवानीति निशास्वपि श्मशानमधिशये। ग्रपरदद्युर्द्धाद्गं मृतकं चितायाः प्रसभाकर्षन्तीं श्यामाकारां नारीमपश्यम्। उ्रर्थलोनान्नु निगृह्य ससाध्यं सा गृहीता शस्त्रिकयोरूमूले यद्च्छया किज्विदुल्निखतमेष च नूपुरश्यराादाक्षिम्तस्तावन्येव द्रुतगतिः सा पलायिष्ट। सो॰यमस्यागमः परं भवन्तः प्रमासामिति । विमर्शेन च तस्या: शiकिनीत्वमैकमत्येन पौराएामभिमतमासीत् भर्त्रा च परित्यक्ता तस्मिन्नेव श्मशाने बहुविलप्य पाशेनोद्वध्य मर्तुकामा तेन धूर्तेन नक्तमगृह्यत।

[^141]ग्रनुनीता च सुन्दरि त्वदाकारोन्मादितेन मया तदावर्ज्जने बहूनुपायान् भिक्षुकीमुखेनोपन्यस्य तेष्वसिह्घेषु पुनरयमुपायो यावज्जीवमसाधाराीकृत्य रन्तुमाचरितस्तत् प्रसीदानन्यशरणायास्मे दासजनायेति मुहुर्मुहुश्यरखायोर्निपत्य प्रयुज्य शान्वनशतानि तामगत्यन्तरामान्मवश्यामकरोत् । तदिदमुक्तं दुष्करसाधनं प्रक्ञेति। इद्माकार्य ब्सराक्षसो मामपूजयत् ॥

ग्रस्मिन्नेव क्षयो नातिप्रौढपुन्नांगमुकुलस्थूलानि मुक्ताफलानि सह सलिलविन्दुभिरम्बरतलाद्पतन् 1 ग्रहं तु किन्निदमिन्युच्चक्षुरालोकयम् कमपि राक्षसं काज्चिदन्नां विचेष्टमानगानीमाकर्षन्तमपश्यम्। कथमपहरति निष्कामामपि स्त्रियमनाचरो नैँस्तथत इति गगनगमनमन्दश्निरशस्तश्यातथे। स तु मत्सम्बन्धी ब्रह्सराक्षसः तिष्ठ तिष्ठ पाप क्वापहरसीति भर्स्सयन्नुत्यायापरराक्षसेन समसृज्यत। तां तु रोषाद-नपेक्षापविड्राममरवृक्षमज्जरीमिवान्तरिक्षादापतन्तीमुन्मुखप्रसारितोभयकरः कराभ्यामग्रहीषम् । उपगृह्य च वेपमानां सम्मीलिताक्षीं मदङस्पर्शसुखेनोद्धिन्नरोमाज्चां तादशीमेव तामनवतारयन्नतिष्टम् । तावन्तावुभावपि शैलशृङ्यभक्गैःपादपैश्य रभसोन्मूलितैर्मुष्टिपादप्रहारेश्य परस्परमक्षपयेताम् ।

[^142]पुनरहमतिमृटूनि पुलिनवति कुमुमलवलाज्छिते सरस्तीरे -वरोय सस्पृंहं निर्वर्वायंस्तां मत्प्राऐोकवल्लभां राजकन्यकां कन्दुकावतीमलक्षयम्। साहि मया समाश्वास्यमाना तिर्य्यह् मामभिनिरूय जातप्रत्यभिज्ञा सकहलामरोदीत्। ग्रवादीच नाथ लद्द्र्शनाटुपोढरागा तस्मिन्कनुकोस्सवे पुनः सख्या चन्द्रसेनया लत्कथाभिरेव समाश्वसितास्मि बं किल समुद्रमध्ये मज्जितः पापेन मद्राना भीमधन्वनेति श्रुत्वा सखीजनं पसि जनग्व वज्बयित्वा जीवितं जिहासुरकाकिनी कीडावनमुपागमम् । तन च मामचकेमत कामरूप एष राक्षसाधमः सोयं मया भीतयावधूतप्रार्थनः स्फुरन्तीं मां निगृहाभ्यधावत् । ग्रनैवेवमससितोभूत् । ग्रहज्य दैवात्तवैव जीवितेशस्य हत्ते पतिता भद्रं तवेति श्रुत्वा च तया सहावहा नावमध्यारोहम् । मुन्ता च नौः प्रतिवातमेरिता तामेव दामलिप्रां प्रत्युपातिष्षत । ग्रवहुढाश्य वयमश्रमे ए तनयस्य च तनयायाश्य नाशादनन्यापन्यस्तुङधन्वा मुसपतिर्निष्कलः स्वयं सकलन एव निष्कलङ्के गङ़ारोधस्यनश्नेनोपरन्तुं प्रतिष्ते। सह तेन मर्नुमिच्छन्यनन्यनाथानुरक्तः पौरवृद्वलोक इत्यश्रुमुखींनां प्रजानामाक्द्दमशृलुम। ग्रथाहमस्मै राज़े यथावृत्तमाख्याय तदपन्यद्यं प्रत्यर्पितवान् म्रीतेन तेन जामाता कृतो॰ स्मि दामलिम्मेण्वरेए तन्पुनो मदनुजीविजातो मदा-

[^143]जप्नेन चामुना प्राएवदुक्जिता चन्द्रसेना कोश्दासमभजत्। ततश्य सिंहवर्म्मसाहाय्यार्थमनागत्य भर्तुत्तव दर्शनोत्सवसुखमनुभवामीति ॥

श्रुत्वा चिन्नेयं दैवगतिरवसरेषु पुष्कलः पुरूषकार ड्त्यभिधाय भूयः स्मिताभिषिक्तदन्तछदो मन्त्रगुप्ने हषोफुल्बं चक्षु: पातयामास देवो राजवाहनः। स किल करकमलेन किज्चित्संवृताननो ललितवल्लभारभसद्तदन्तक्षतव्यसनविहलाधरमएार्नियोष्च्यवर्गामात्मचरितमाचचक्षे ॥ इति श्री दरिडना विरचिते दशकुमारचरिते मिनगुप्तचरितं नाम षष्ठ उच्छासः ॥

## मन्तगुप्नचरितं सप्नम उच्छास:

राजाधिराजनन्दन नगरन्धगतस्य ते गतिं ज्ञास्यन्नहग्व गतः कदाचित्कलिङान् । कलिङ्गनगस्य नात्यासन्नसंस्थितजनदाहस्थानसंसक्तस्य कस्यचित् कान्तारधरािजस्यास्तीऐससरसकिसलयसंस्तरे तले निषद्य निद्रालीढद्टष्टिरशयिषि। जगति च कालराचिशिखराइजालकान्धकारे चरितरक्षसि क्षरितनिहारे निजनिलयनिलीननि:शेषजने नितान्तशीते

[^144]निशीये घनतरशखिशाखान्तरालनिह़ादि नेन्ननिंसिनीं निद्रां निगृहूत् कर्डोदेशं गतं कयं खलेनानेन द्ध्रसिब्देन रिंसाकाले निदेशं दित्सता जन एप रागेखानर्गलेनार्द्दित इन्यंखिंलीकृतः क्रियेतास्या एकेनरेन्द्रस्य केनचिद्नन्तर्शत्तिना सिद्यन्नराय इति किस्कस्य किङ्लु्य्याश्वातिकातर रहितं । तदाकार्य क एष सिद्धः का च सिब्धिः किज्वानेन किद्करे ए।
 दन्तरह्रतस्तरलतरनरास्थिश्कलरचितालद्कारकान्तकायं दहनदग्धकाष्षनिष्षाहाररजःकृताङरागं तडिल्लताकारजटाधरं हिरायरेतस्यरखयचक्रान्धकारराक्षसेक्ष्यागृहीतनानेन्धनगासचज्चदर्चिषि दक्षिएोतरेएा करेए तिलसिद्धांथकादीन्निरन्तरचटचंटायितानाकिरन्ं कज्विद्राक्रम्। तस्याग्ये सकृताज्ञलिः किद्बरः किं कराीयं दीयतां निदेश इत्यतिष्ट्र । ग्रादिष्पश्वायं तेनातिकृषाशयेन गच्छ कलिद्धराजस्य कर्द्नस्य कन्यां कनकलेखां कन्यागृहादिहानयेति । स च तथाकार्षीत् । ततथ्चेनां

[^145]चासेनालघीयसास्तजर्जरेए च काठेन र एाराएाकागृहीतेन च हृदयेन हा तात हा जननीति कन्दन्नीं कीरोग्लानशेखरस्तजि शीरानहनशिरमिजानां सज्चये निगुहासिना शिलाशितेन शिरश्विकर्निषयाचेप्टत भर्टति चाछ्चिद्य तस्य हस्तात् तां शस्तिकां तया निकृत्य तस्य तच्चिरः सजटाजालं निवटस्यस्य कस्यचित् जीरीसालस्य स्कन्धन्त्रे न्यधिषि। तन्निध्याय हृप्टतरः स राक्षसःक्षीराधिरकथयत्। ग्रार्य्य कद्र्य्यस्यास्य कार्द्थनाद् न कदार्चिन्निद्रायाति नेने। तर्ज्जयति नासयति चाकृत्ये चाझां ददाति तद्न कल्याएाराश्नि साधीयः कृतं यदेष नरकाकः कारसानां नारकाएँां रसज्ञानायापनीतः शेते शीतेतरदीधितिदेहजस्य नगरं। तद्वित्यं द्यानिधेरनन्ततेजसस्तिงयं जनः काज्चिदाज्ञाज्चिकीर्षति । ग्रादिशालं कालहरऐोनेत्यनंसीत्। ग्रादिशज्व तं सखे सेषा सज्जनाचरितासरंशिर्यद्यायसि कारऐोन्नखीयानादरः सन्दृश्यते । न चेदिदं नेच्छसि सेयं सन्नताङ्यप्टिरक्नेशाहा सत्यनेनाक़्यकारिएात्यर्थ क्लेशिता तन्नयेनां निर्जिलयं नान्यदितः किज्चिद्सि चित्ताराधनं न इति । ग्रथ तदाकरार्य कर्खोशेखर सीलनोरजायितान्धीरेतरतारकां हशं तिर्य्यक्किज्चिद्वित्वां मज्चारयन्ती सलिलच्केतनशरासनानतां चिल्निकालतां ललाटर्गस्थलोलास्य-

[^146]नर्त्रकीं लीलालसं लालयन्ती काटाकितरक्तगराडरेखारागलज्जान्तरालचारिखी चरखागेया तिरश्धीननखर्चिश्चिन्द्रिकेएा धराीतलं साचीकृताननसरसिजं लिखन्ती दन्नछदकिशलयलद्धिना हर्षास्सलिलधाराशीकरकाजालसंक्जेदितस्य स्तनतरचन्दनस्यार्द्रतां निरस्यतास्यान्तरालनिसृतेन तनीयसानिलेन हृद्यलक्ष्यदलनदक्षरतिसहचरसायकास्य दयितेन तरझितद्गनचन्द्रिकानि कानिचिदेतान्यक्षराएि कलकराीकलान्यसृजत् । ग्रार्य्य केन कारऐनेनेनं दासजनं कालहस्तादाच्छिद्यानन्नरं रागानिलचालितरसाराएकातरकिएयनङ सागरे किर्रस । यथा ते चरासमरसिजरजःकरिका तथाहं चिन्तनीया। यदि द्यास्ति तेन न जने न्न्यसाधारएः कराीय: स एष चर साराधनक्रियायां। यदि च कन्यागाराध्यासने रहस्यक्षरणादनर्थ ग्रासक्येत नेतदस्ति । रक्ततरा हि नस्तनसल्यण्चचेच्चण्य यथा न कण्यिद्तिज्ज्ञास्यति तथा यतिथन्त इति। स चाहं देहजेनाकर्लाकृृष्टसायकासनेन चेतस्यतिनिद्देयं ताडितस्तत्कटाक्षकालायसनिगडगाढसंयतः किद्झरानननिहितहृष्टिरगादिषम्। यथेयं रथचरएाजघना कथयति तथा चेन्नाचरेयं नयेत नक्रकेतनः क्षरोनिकेनाकीज्तिनीयां दशां। जनज्चेनं सहानयानया कन्यकया कन्यागृहं हरिएनयनयेति। नीतश्याहं निशाचरेए शारदजलधरजालकान्तिकन्यकानिकेतनं। तन च काण्चित्कालकलां चन्द्राननानिदेशाचन्द्रशालेकदेश्रे तद्र्श्शनचलितथृतिरतिष्ठम्। सा च स्वद्धन्दःः शयानाः करतललालससछटनापनीतन्तिद्राः काश्यिद्धिगतार्थाः सखी-

रकार्षीत् । ग्रथागत्य ताश्यर एानिहितशिरसः क्षरद्सकरालितेक्षया निजशेखरकेसरागसंलग्नषट्चर सागखाराएतसंशयितकलगिरः शनेरकथयन् । ग्रार्य्य यद्यादिन्यतिजसस्त एषा नयनलक्ष्यतां गता ततः कृतान्तेन गृहीता द्ता चेयं चित्तजेन गरीयसा साक्षीकृत्य रागानलं तदनेनाश्यर्य्यर्नेन नलिनाक्षस्य ते रानशेलशिलातलस्थिरं रागतरलेनालक्दियतां हद्यं। ततः सखीजनेनातिद्किसिशन दृढतरकृतसेहनिगडस्तया सन्चताङँ्या सङन्यारंसिषि॥

ग्रथ कदाचिदायासितजायारहितचेतमि लालसालिलधननग्लानघनकेसरे राजद्रएयस्थलीललाटलीलायिततिलके ललितानझराजाङीकृतनिर्शिद्रकाएकाकाज्चनछने दक्षिएादहनसारथिरयाहतसहकारचन्वलकलिके कालंराडजकरठरागरक्तरक्नाधरारतिरएाग्गसन्नाहशालिनि शालीनकन्यकान्तः करएसझ्ऩान्नरागलङितलज्जे दर्दुरगिरितटचन्दनाश्लेषशीतलानिलाचार्य्यद्तनानालतानृत्तलीले काले कलिङ्राजः सहाङनाजनेन सह च तनयया सकलेन च नगरजनेन दश्नीएाए च दिनानि दिनकरकिरएजालालद्धनीये रापदलिस्घलद्धितनतलताग्रकिश्लयालीढसैकततटे तरलतरश्शी करासारसङशीतले सागरतीरकानने क्रीडारसजातासक्तिरासीत्। ग्र्रथ

[^147]१9२ ॥ द्शकुमारचरितं ॥
सन्ततगीतसङीतसङताङनासहस भृङारहेलानिर्गलानङसद्धर्षहर्षितण्य रागतृष्णोकतन्त्रस्तन रन्ध्रे• न्ध्रनाथेन जयसिंहेन सलिलतर एासाधनानोतेनानेकसंख्येनानीकेन द्रागागत्यागृह्यत सकलचः। सा चानीयत चासचन्वलाक्षी द्यिता नः सह सखीजनेन कनकलेखा। तदहं दाहेनानङ़हनजनितेनान्तरिताहारचिन्तश्चिन्नयन् द्यितां गलितगानकान्तिरियतर्क्रयम्। गता सा कलिड्राजतनया जनिना जनयिन्या च सहारिहस्तं । निस्तधैर्य्यस्तां स राजा नियतं संजिघृक्षेत् । तदसहा च सा सती गररसादिना सद्य सन्तिष्ठेत। तस्याज्च ताहर्शीं द्शां गतायां जनस्यास्थानन्यजेन हन्येत शरीरधारएासा का स्याहतिरिति । ग्रनान्तरे न्न्धनरादागच्छन्नग्रजः कश्चिदैस्यू। तेन चेयं कथा कथिता। यथा किल जयसिंहेनानेकनिकांरदत्तसद्रर्षे ाए जिघांसितः सकर्द्नेः कनकलेखादर्शन्नैधितेन रागेसारक्ष्यत । सा च दारिका यक्षेए केनचिद्धिप्टिता न तिप्रत्यगे नरान्तरस्यायस्यति च नरेन्द्रंसार्थसङ्रहरोन तन्निराकरियन् नरेन्द्रो न चास्तिसिद्विरिति। तेन चाहं दर्शिताशः शद्ञरन्तर्तुदेशजातस्य जरत्सालस्य स्कन्ध-

[^148]रम्धान्तर्जाजालं निकृष तेन जटिलताड़तः कन्थाचीसमज्चयान्तरितसकलगाचः कांश्शिच्छिघानग्यहीषं तांश्युनानाश्यर्य्य-क्रियातिसंहिताज्जनादाकृष्टान्नचैलाद्तित्यागान्नित्यहृष्टानकाष्षम् । ग्रयासिषज्च दिनैः केश्यिद्धनगरं तस्य नात्यासने सलिलराशिसद्टशस्य कलहंसगएद्लितनलिनद्लसंहतिगलित्तिजल्कशकलशास्य सारसश्रेशिशेखरस्य सरसस्ती खानने कृतनिकेतनः स्थितः। शिष्यजनकथितचिनचेष्टाकृष्टसकलनागरजनातिसन्धानदक्षः सन् दिशिदिशीत्यकीर्त्ये जनेन। य एष जरदराय्यस्थलीसरस्तीरे स्थरिडलशायी यतिस्तस्य किल सकलानि रहंस्यानि सषडङुनि च छन्दांसि रसनांग्रे सन्निहितान्यन्यानि च शास्ताएिए येन यानि न ज्ञायन्ते स तेषां तन्सकाशादर्थनिर्डायं करिष्थति। ग्रसत्येन नास्यास्यं संमृज्यते। सश्रीरश्रेष द्याराशिः। एतस्सकाशादर्थम्गहेखाद्यचिरं चरितार्था दीक्षा। तच्चराशरजः करौ: कैप्यन शिरसि कीर्यींरनेक स्यानेक ग्रातद्कप्यिर चिकित्सकेरसंहार्य्यः संहतस्तद्रिक्रिलनसलिलसेकैर्निष्कलकशिसमां नश्यन्ति क्षखेनैकेनाखिलनेंन्द्रयत्नलद्धिनश्नर्याडतारा ग्रहा न तस्य शक्यं शक्तेरियत्ताज्ञानं। न चास्याहङ्जारकएािकेति। सा चेयं कथानेकजनास्यसज्चा-

[^149]रिएी तस्य कनकलेखाधिष्ठानधनदाज़ाकरनिराक्रियातिसक्तचेतसः क्षनियस्याकर्ष गायाशकत् स चाहरहरागत्याद्रेशातिगरीयसाच्चेयन्नर्थेण्य शिथ्यान् संगृह्नन्नधिगतक्षरा:कदाचित् कांक्षितार्थसार्थसाधनाय शनेरयाचिष्ट । ध्यानधीरस्थानदर्शितज्ञानसन्निधिश्येनं निरीक्य्य निचाय्याकथयम्। तात स्थान एष हि यत्नस्तस्य हि कन्यारत्नस्य सकलकल्याएलक्षखौकराशेरधिगतिः । क्षीरसागररश्नाल ङ्षृतायाः गङानदीसहस्तारयष्टिराजिताया: धराङननाया एवासाद्नाय साधनं। न च यक्षस्तद्धिष्ठायी केनचिन्नरेन्द्रेश तस्या लीलाज्चितनीलनीरजदर्शनायाः दर्शनं महते तद्न मह्यन्तां नीएयहानि यैरहं यतिषेडर्थस्यास्य साधनाय। तथादिष्टे च हुष्टे क्षितीशे गते निशि निशि निर्निशाकरार्चिषि निरन्ध्रान्धकारकएानिकरनिगीरीद्शद्शिश निद्रानिगलितनिखिलजनद्टशि निर्गत्य जलतलनिलीनगाहनीयं नीरन्ध्धं कृच्छाच्छिद्रीकृतान्तरालं तदेकतः सरस्तटं तीर्थासन्निकृष्टं केनचित् खननसाधनेनाकार्षम् । घनशिलेष्टकाच्छन्नहिद्राननं ततीरदेशं जनैरशङ्भनीयं निश्यित्य दिनाद्सित्राननिर्खिक्तगानश्य नक्षनसन्तानहारयक्यग्रग्रथितरत्नं क्षखाद्धान्धकाएन्धहस्तिदारऐककेसरिएां कनकशैलशृड्डरड़ास्यलीलानटं गगनसागरघनतरङराजिलन्धन्नेकनकं

[^150]> ॥ सप्नम उच्छाासः ॥

कार्य्याकार्य्यसाक्षिएां सहस्तार्चिषं सहस्ताक्षदिगङनारक्तचन्दनाधरागायितकिराजजालं रक्तनीरजाअलिनाराध्य निर्जनिकेतनं न्यभ्यशिश्रयम् ॥

याते च दिननये•्तगिरिशिखरेगिकतटसाधारएाच्छायातेजस्यचलराजकन्यकाकदर्थनायान्तरिक्षाख्येन शङ्षरशरीरेएा संसृष्टायाः सन्ध्याङनायाः रक्तचन्दनर्चित्चितैस्तनकलश्र्शनीये दिनाधिनाथे स जनाधिनाथश्वागत्य जनस्यास्य धरशिान्यस्तचरएनखकिरणाच्छादित्तकरीटः कृताजलिरतिष्ठत् । अ्रादिप्टश्य दिक्या दृष्टेप्टसिद्धिरिहजगति हि न निरीहदेहिनं श्रियः संग्रयन्ने। श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसान्निध्यानि। यतस्ते साधीयसा सच्चरितेनानाकलितकलड्डेन चर्चितेनात्याद्रचितेनाकृष्टेत्चसा जनेनानेन सरस्तथा संस्कृतं यथेह ते॰्य सिद्धिःस्यात्। तदेतस्यां निशि गलद्र्घायां गाहनीयं। गाहनानन्तरण्च सलिलतले सततगतीनन्तः सज्चारिएःसन्निगृह्य यथाशक्ति श्या कार्य्या ततश्य तटखल्तिजलस्थगितजलजखराडवलितद्राडक राटकाग्गद्लितदेहराजहंसनासजर्जररसिंतसन्दत्तकर्लास्य जनस्य क्षखादाकर्णनीयं जनियते जलसद्धातस्य किज्चिदारटितं शान्ते च तन सलिलरटिते क्निन्नगानः किज्चिदारक्तहष्टिर्येनाकारेएा निर्य्यास्यसि निचाय्य तं निखिलजनने नानन्दकारिएां न स यक्ष: शक्ष्यन्यग्रः स्थितये स्थिरतरनिहितस्तेह शृहलन्वनिडितं च कन्यकाहृद्यं क्षलो-

[^151]नैकेनासहनीयद्र्शनान्तरायं स्यात् । ग्रस्याश्य धराङनाया नात्यादृतनिराकृतारिचक्कचक्र करतलगतं चिन्तनीयं न तन संशयः 1 तच्चेद्विच्छस्यनेकशास्तड्ञानधीरधिषगौरधिकृतैरितरैश्र हितैषि ौराकलय्य जालिकशतमानाय्यान्तरं नागरशतै र्येथेपृदृष्टन्तरालं सर: क्रियेत रक्षा च तीरत् निंशद्द्राडन्तराले सैनिकजनेन मादरं रचनीया कस्तन तज्जानाति यच्छिद्रेएारयश्विकीर्षन्नीति । तत्तस्य हद्यहारिजातं तद्धिकृतैश्र तनकृत्ये रन्ध्रद्श्नसहैरिच्छां च राज्ञः कन्यकातिरागजनितां नितान्तनिश्यलां निश्वित्यार्थ एष न निषिद्घः। तथास्थितण्य तदासादनदृढतराशयम्य स ग्राख्यायत। राजन्नन ते जनान्ते चिरं स्थितं । न चैकच चिस्थानं नः शस्तं । कृतकृत्यम्येह न तिप्रामि यस्य ते राष्ट्र ग्रासाद्यासादितं तस्य ते किज्चिद्नाचर्य्य कार्य्य गतिरार्य्यगर्म्यति । तनैतच्चिरस्थानस्य कारांां तच्चाद्य सिघं। गच्छ गृहान् यथाहजलेन हृद्यगन्धेन सातः सितस्तगङरागः शक्तिसहशेन दानेनाराधितधराएतेतलतैतिगएास्तिल से हसिक्तयक्यग्गग्रथित चै लंग्वलखराडकाग्निशिखा-

[^152]महस्तगस्तनेशान्धकाराशिरागत्यार्थसिड्ये यतेथा इति। स किल कृतज्ञतां दर्शयन्नसिछिरेषा सिडिर्येद्सन्निधिरिहार्य्या गां कहा चेयं निःसङता या निरागसं दासजनं न्याजयति न च निषेधनीया गरीयसां गिर इति स्तानाय गृहानयासीत् । अ्रहण्व निर्गत्य निर्जने निशीये सरस्तीररव्धनिलीनः सन्नीपर्च्रद्दद्तकर्यः स्थितः स्थिते चार्दराने कृतयथादिप्टक्रियः स्थानस्थानरचितरक्षः स राजा जालिकजनानानीय निराकृतान्त:गल्यं शद्काहीनः सर:सलिलं सलीलगतिएगाहत। गतण्य कीरोकेशं संहतकर्ऐनासिक सरसस्तलं हास्तिनंन नक्रलीलया नीरनिलीनया तं तथाशयानं कन्धरायां न्यगहीषम्। खरतरकालदाउघटृनातिचरडगेण्ध करचरसायातेनिन्देद्यद्तन्तनिग्रहः क्षलोनेकेनाजहात् स चेष्षां ततश्शक्षाथ तच्छरीरं तीसछिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम्। सद्यः सङ़तानां च सेनिकानां तदत्यचिंनीयताकारान्तयगहएं। । गजस्सूलगतः सित-छनादिसकलराजचिहूराजितश्यराडतरदरिाददाडताडनचस्तजनदत्तान्नरया राजरथ्यया यातस्तां निशां नयनरसनिरस्तनिद्रारतिरनेषम् । नीते च जनस्याक्षिलक्षतां लाक्षारसदिग्धरिग्गजगिएः सहक्षे शक्कटिगङनार्नादर्श्र्काचक्के कृतकरणीयः

[^153]99t ॥ दशकुमारचरितं ॥
किराजालकरालरत्नराजिराजितराजाहासनाध्यासी यथा सहृशाचारद्शिनः शङ्भायन्त्रिताङान् सन्निधिनिषादिनः सहायानगादिषम् हृश्यतां शक्तिरार्षी। यत्तस्य यत्नैरजेयस्येन्द्रियागां संस्कारेए नीरजसा नीरजसान्निध्यशालिनि सहर्षालिनि सरसि सरसिजद्लसन्निकाश्छायस्याधिकतरद्शन्नीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्। ज्रद्य सकलनास्तिकानां जायेत लज्जानतं शिरस्तदिदानीं चन्द्रशेखरनरकशासनसरमिजासनादीनां निदशेशानां स्थानान्यादररचितनृत्तगीताराधनानि क्रियन्तां ह्रियन्ताज्च गृहादितः क्नेशनिरसनसहान्यर्थिसार्थेध्रननीति। साप्यर्य्यरसातितेकहृृदृष्टयस्ते जय जगदीश स्वतेजसातिशय्य दर्शदिशः स्थगयन्निजेन यशसादिराजयशांसि। इत्यसकृदाशास्याचरन् यथादिष्टाः क्रियाः स चाहं दयितायाः सखीं हृद्यस्थानीयां शशाङ्लसेनां कन्यकां कदाचित् कार्य्यान्नरागतां रहस्याचक्षिषि । कच्चिद्यं जनः कदाचिदासीदृष्ट ड्ति। ग्रथ सा हर्षकाष्टाङतेन हुदयेनेषदालम्द्य द्शनटीधितिलतां लीलालसं लासयन्ती ललिताज्वितकरशाखान्तरि-
 जिलिर्नितयां जाने यदि न स्यादेन्द्रजालिकस्य जालं किज्चि-

[^154]देताहरं । कथन्बेतन्कथयेति सेहनिर्यन्न्नयां शनैरगादीत् । झ्रहत्वास्ये कार्स्सेनाख्याय तदाननसङ्कान्तेन सन्देशेन सज्जनय्य सहचर्य्यानिरतिश्यं हदययाह्नादं। ततथ्चेतया द्यितया निर्गल्लीकृतातिसन्कृतकल्डिन्ञनाथन्यायदत्तया सङन्यान्धकलिछराज्यं कलिङनाथे न्यासम्। तस्यास्यारिएा लिल्द्ययिषितस्याइराजस्य साहय्यकायालघीयसा साधनेनागत्यान ते सखिजनसझ्गत्य याहच्छिकदर्शनानन्दराशिलद्धितचेता जात इति तस्य तत् कौगलं स्मितज्योग्साभिषिक्कदन्तब्वद: मह सुहद्धिरभिनन्द चिनमिद्ं महामुनेन्वृत्तमनैव खलु फलितमतिकष्टं तपस्तिष्ठतु तावन्नर्म्महर्ष्पकर्षस्पृशोः म्रज्ञासतयोदेष्टमिहस्वरूपमिन्यमिधाय पुनरवतरतु भवानिति बहुग्रुते विश्युते विकचराजीवसहशं हशं चिक्षेप देवो राजवाहनः सो ध्याचचक्ष ॥

इति ग्री दरिडना विरचिते दश्गुमारचरिते मन्त्वगुप्परितं नाम सप्रम उच्छ्वास:

## विश्रुतचरितं नामाशृम उच्छ्रासः

देव मयापि परिभ्रितता विन्ध्याठव्यां कोईपि कुमार: घुधा तृषा च क्रिश्यन्नक्रेशाहःः कचिन्लूपान्याशे• प्वरर्पदेशीयो हृ: स च नासग्रद्मवदत् । महाभाग क्रिषस्य मे क्रियतामार्य्य

१७० ॥ दश्गुमारचरितं ॥
साहाय्यकं। ग्रस्य हि मे प्राखापहारिएीं पिपासां प्रतिकर्तुमुदकमुदर्चन्निह कूपे कोःपि निष्कंलः ममेकशराभूतः पतितः तमलमस्मि नाहमुर्द्रुमिति। ग्रथाहमभ्येग्य वतत्या कयापि बडमुत्तार्य्य तग्व वालं वंश्नालीमुखोद्धृताभिरद्धिः फलेग्य पग्वषेः शरक्षेपोच्छितस्य लिकुच्चवृक्षस्य शिखरात्पाषाएापातितैः प्रत्यानीतप्राएवृत्तिमापद्य तरतलनिषसस्तं जरन्तमब्रवम्। तात क एष वालः को वा मवान् कयन्चेयमापदापन्नेति । सो $>$ ग्रुगदद्मगदत् श्रूयतां महाभाग ॥
विद्मो नाम जनपद्त्तस्मिन् भोजंवंशभूषखामंशावतार इव धर्मिस्यातिसत्वः सत्यवादी बदान्यो विनीतो विनेता प्रजानां रझ्जितमृत्यः कीर्तिमानुदयो मूर्तिवुर्दिभ्यामुर्थानशीलः शास्वप्रमाएकः शक्यमव्यकल्यारम्भी सम्भावयिता वुड्डान् प्रभावयिता सेवकानुन्दावयिता बन्घून् न्यग्भावयिता शन्नूनसम्बड्रप्रापेष्वदत्तकर्एः कदाचिद्यवितृष्णो गुऐोष्बतिनंदी प्ए: कलामु नेदिष्ठो धर्मार्थिसंहितामु स्वल्पे॰पि मुकृते मुतरां प्रत्युपकर्ता प्रत्यवेशिता कोश्वाहनयोर्यन्नेन परीक्षिता सब्वाध्यक्षाखामुन्साहयिता कृतकर्म्मखामनुहूपैदोन्नमानेः सद्यः प्रतिकर्ता देवमानुषी एामापदां षाहुएयोपयोगनिपुयो मनु-

[^155]सार्गेएा प्रखोता चातुर्वर्यस्य पुएयंश्नोकः पुएयवर्म्मा नामासीत् । स पुएयेःकर्म्मभिः प्राराय पुरुषायुषं पुनरपुएयेन प्रजानामगएयतामरेषु। तद्नन्तरमनन्तवर्म्मा नाम तदायतिरवनिमध्यतिष्टत् । स सर्वेगुखौः समृड्डोगपि दैवाद्दाइडनीत्याम् नात्याद्टतोभ्भूत् तमेकद् रहसि वसुरक्षितो नाम मन्त्रिवृद्ध: पितुस्य बहुमतः प्रगल्भवागभाषत। तात सर्वैवात्मसम्पदभिजनात् प्रभृत्यन्यूनेवानभवति लक्ष्यते बुद्धिश्य निसर्गपंद्वी कलासु नृत्तगीतादिषु चिनेषु च काव्यविस्तरेषु प्राप्नविस्तारा तवेतरेग्यः प्रतिविशियते । तथाथसा वप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थशास्त्वेष्वनग्निशेधितेव हेमजातिर्नातिभाति बुद्धिः। बुद्धिहीनो हि भूभृद्युच्छितोऽपि परेरध्यारह्यमाखमात्मानं न चेतयते न च शक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम्। ग्रयथावृत्तश्य कर्म्ममु प्रतिहन्यमानः स्वै परैश्च परिभूयते । न चावज्ञातस्याज्ञा प्रभवर्वत प्रजानां योगक्षेमाराधनाय । ग्रतिक्रान्तशासनाश्य प्रजा यत्किज्वनवादिन्यो यथाकथज्चिद्वर्तिन्यः सर्वाः स्थितीः सङ्रिरेयु: निर्मर्य्यादश्व लोको लोकादितो॰मुतश्य स्वामिनमात्मानज्व भ्रंश्येत् । उ्रागमदीपद्टष्टेन खस्वध्यना सुखेन वर्तते लोकयाना। दिव्यं हि चक्षुर्भूतभवद्रविधन्मुव्यवहितविप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्तं नामाप्र-

[^156]तिहतवृत्तिस्तेन हीनः सतोरणायतविशालयोर्लोचनयोरन्ध एव जन्तुरर्थदर्श्नेष्वसामर्थ्यात् । ग्रतो विहाय वाह्यविद्यास्वभिषङ़मागमयस्व द्राडनीतिं कुलविद्यां तदर्थानुष्ठानेन चावर्जितनशक्तिसिद्धिरस्लितशासनः शांधि चिरमुद्धिमेखलामुर्वीमिति। एतदाकरार्य स्थान एव गुरुिरनुशिष्टं तथा क्रियत इत्यन्तःपुरमविशत्। ताज्व वार्तां पार्थिवेन प्रमदासन्निधो प्रसड़ेनोदीरितामुपनिशम्य समीपोपविष्टः चितानुवृत्तिकुशलः प्रसादवितो गीतनृत्तवादिनादिष्ववाह्यो वाह्यनारीपरायरा: पटुरयन्त्रितमुखो बहुमेंडिविशारदः परमर्मान्वेषएापरः परिहासयिता परिवादरचिः पैशुन्यपरिएतः सचिवमराडलाद्युत्कोचहारी सकलदुन्नयोपाध्यायः कामतन्त्रकाईधारः कुमारसेवको विहारद्रो नाम स्मितपूंब ब्यज्ञापयत् । देव देवानुगहेएा यदि कश्चिद्धाजनं भवति विभूतेस्तमकस्माटुच्चावचैरुपप्रलोभनेः कदर्थयन्तः स्वार्थ साधयन्ति धूर्ताः। तथाहि । केचित्प्रेन्य किल लम्यैर्युद्यातिशयैराशामुत्पाद्य मुराडयित्वा शिरो बध्या दर्भरज्जुभिरजिनेनाच्छाद्य नवनीतेनोपलियानश्नग्वशाययिता सर्वस्वं स्वीकरिषन्ति तेभ्यो॰पि घोरतराः पाषरिडनः पुनदारशरीरजीवितान्यपि मोचयन्ति । यदि कश्यित्पटुजांतीयो नास्ये मृगतृष्फिकाये हस्तगतं न्यकुमि-

[^157]च्छत् तमन्ये परिवार्य्यहुः। एकामपि काकिएीं कार्षापएल क्षमापादयेम शस्तावृते सर्वेशनून् घातयेम एकशरीरमानमपि मर्त्यं चक्रवर्तिनं विदेधीमहि यद्यस्मद्रद्दिष्टेन मार्गेएा चर्य्यत दूति । स पुनरिमान् प्रन्याह । कोऽसौौ मार्ग इति । पुनरिमे बुवते । ननु चतस्रो राजविद्यास्त्रयीवार्तान्वीक्षिकीद्राडनीतिरिति तासु तिस्तस्त्रयीवार्तान्वीक्षक्यो महत्यो मन्दफलाश्य तास्तावदासतां। ग्रधीष्व तावद्द्राडनीतिमियमिदानीमाचार्य्यविष्पुगुंग्तेन मोय्यार्थ षद्निः क्रोकसहसैः संक्षिप्रा सैवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमाएा यथोक्तकर्म्मक्षमेति स तथेत्यधीते गृखोति च तनैव जरां गच्छति । तनु किल शास्त्रं शास्तान्नरानुबन्धि सर्वमेव वाड्मयमविदिता न तत्वतोःधिगंस्यते। भवतु कालेन बहुनाल्पेन वा तदर्थाधिगतिः। ग्रधिगतशास्वेए चादावेव पुनदारमपि न विश्वास्यं। ग्रात्मकुक्षेरपि कृते तरडुलैरियद्भिरियानोदनः सम्पद्यत इयतश्योदनस्य पाकायै-

[^158]तावदिन्धनं पर्य्याप्नमिति मानोन्मानपूर्व्वकं देयं । उत्थितेन राज्ञा क्षालिते मुखे मुष्टिमर्घमुष्टिं वाभ्यान्तरीकृत्य कृत्त्तमायव्ययजातमहूः प्रथमेक्षमे भागे श्रोतव्यं। भृखत एवास्य विगुएमपहरन्ति ते॰ध्यक्षधूर्ताश्यत्वारिंशतं चाखक्योपदिष्टानाहरणोपायान् सहस्ताध्यात्मवुछ्येव ते विकल्पयिताःः। द्वितीये॰ न्योन्यं विवद्मानानां प्रजानामाकोशेरेद्यमानकर्शः: कष्ट्जीवति । तनापि प्राड्विवाकादयः स्वेच्छया जयपराजयो विदधाना: पापेनाकीर्त्या च मर्तारमात्मनश्यार्थैर्योजयनि । तृतीये सातुं भोन्तुज्च लभते भुक्तस्य च यावदन्धः परिएामस्तावदस्य विषभयं न शाम्यत्येव भुत्तया। चतुर्थ हिएखयप्रतिग्रहाय हस्तं प्रसारयन्नेवोत्निप्टति। पज्बमे मन्त्रिचिन्तया महान्तमायासमनुभवति । तनापि मन्त्रियो मध्यस्था इवान्योन्यं मिथः सम्भूय दोषगुऐौर्दूतचारवाक्यानि शक्याशक्यतां देशकालकार्य्यावस्थाश्य स्वेछ्हया विपरिवर्त्तयन्तः स्वपरमिनमराइलान्युपजीवर्ति वाह्याभ्यन्तरांश्यश्यकोपान् गूढमुत्पाद्य प्रकाशं प्रश्रयन्त स्वस्वामिनमवशमवगृहून्ति। षष्टे स्वेएविहारो मन्त्रो वा सेव्यः सो॰स्यैतावान् स्वरविहारकालो यस्य तिस्तस्तिपादोत्तरनाडिकाँ । सप्तमे च तुरङबलम्रत्यवेक्ष्या-

[^159]प्रयासः। ग्रष्टमे स्य सेनापतिसखस्य विक्रमचिन्तोक्केशः। पुनरुपास्यैव सन्ध्यां प्रथमे रार्चिविभागे गूढपुरूषा द्रप्ृव्यास्तन्मुखेन चातिनृशंसाः शस्लाग्निरसम्राएाधयो>नुष्टेयाः। छितीये भोजनानन्तर श्रोचिय इव स्वाध्यायमारमते। तृतीये तूर्य्येघोषेएा संविष्टप्यतुर्थेपन्वमौ शयीत किल कर्थामवास्याजस्नचिन्तायाः सविहलमनसो वराकस्य निद्रासुखमुपनमेत्। पुनः षष्ठे शास्तचिन्ताकार्य्यचिन्ताएम्भः सप्रमे तु मन्त्रग्रहो टूतादिप्रेषएानि च टूताश्य नामोभयनप्रियाख्यानलब्धानर्थान् वीतशुल्कबाधवर्त्मनि वएिज्यया वर्घ्घयन्तः कार्य्यमविद्यमानमपि लेशेनोत्पाद्यानवरतं भ्रमनित्त। ग्रष्टमे पुरोहितादयो॰क्येत्येनमाहुः। ग्र्यद्य दष्टो टु:स्वप्नो दु:स्थिता ग्रहा: शकुनानि चाशुभानि शान्तयः क्रियन्तां सर्वेमस्तु सीवर्गामेव होमसाधनं। एवंसति कर्म्म गुएावद् भवर्वति ब्रहकल्पा इसे बास्गाः कृतमेभिः स्वस्ययनं कल्याएतरं भवति ते चामी कष्टदारिद्या बहपत्या यज्वानो वीर्य्यवन्तण्य ग्रद्यायप्राप्नप्रतिग्गहा दत्तन्चेम्यः स्वर्ग्यमायुष्यमरिष्टनाशनज्च भवतीति । बहु बहु दापयित्वा तन्मुखेन स्वयमुपांशु भक्षयन्ति । तदेवमहर्न्निश्मविहितमुखलेशमायासबहुलमविरलक दर्थन्नग्च नयतो नयज्ञस्यास्ताज्चक्रवर्तिता स्वमराडलमानमपि द्रारा-

[^160]रक्षम्भवेत् । गास्लज्ञसमाज्ञातो हि यद्ददाति यन्मानयति यत्यियम्ब्रवीति तत्सर्व्वमतिसन्धातुमिल्यविश्वासोऽ विश्वास्यता हि जन्मभूमिरलक्ष्ष्या यावता च नयेन विना लोकयाना स लोकत एव सिड्डः न तन शास्त्रियार्थः। स्तनन्धयो• पि हि तैसेहुपायैः स्तनपानं जनन्या लिप्सते। तदपास्यातियन्त्रा़मनुभूयन्तां यथेष्टमिन्द्दियसुखानि। येन्युपदिश्गनि। एवमिन्द्रियाडिए जेतथ्यानि । एवमरिषड्ड़ंगस्त्याज्यः सामादिरपापवर्गः स्वेषु परेु चाजसं प्रयोज्यः। सन्थिवियहचिन्तयेव नेयः कालः स्वल्पोःपि सुखावकाशो न देय इति । तैरणेमिमेन्त्विकर्युप्मतश्थोर्यार्जितं धनं दासीगृहेष्येव भुज्यते। के चैते वराका ये पि मतिकर्क्षेशास्तन्त्रकारा गुकाड्डिरसविशालास्सबाहुद्निप्तुजपराशगर्पभृतयस्तेः किमरिषडूर्गो जितः। कृतं वा तिःशास्त्नानुष्ठानं तैरपि हि प्राख्येषु कार्य्ये हु हृे सिद्यसिद्धी। पठन्तश्यापर्ठद्धरतिमन्धीयमाना वहवः । नन्विदमुपपन्नं देवस्य यदुत सर्वेलोकवन्या जातिरयातयामं वयो दर्श्शीयं वपुरपरिमाशा विभूतिस्तर्सबें सईाविश्वासहेतुना मुखोप-

[^161]भोगप्रतिवन्धिना वहुमार्गविकल्पनात्सर्व्वकार्येयष्व मुक्तसंशयेन तन्त्रावोयेनेव मा कृथां मा कृथा वृथा सन्ति हि ते दन्तिनां दशसहस्ताएिए हयानां लक्षन्नयनन्तपादातमपि पूर्खान्येव हेमरत्नेः कोषगृहाएिए सर्वेश्येषजीवलोक समग्रमपि युगसहसं मुझ्जानो न ते कोष्टागाराएिए रेचयिर्थन्ति। किमिद्मपर्य्याप्नं यदन्यार्ज्जनायासःप्रस्तूयते जीवितं हि नाम जन्मवतां चतुःपज्वान्यहानि तनापि भोगयोग्यमल्पाल्पं वयःखराडमपरिएताः पुनरज्ज्जयन्त एव घंसन्ते नार्ज्जितस्य वस्तुनो लवमयास्वाद्यितुमीहन्ते । किमहुना राज्यभारं भारक्षमेष्वन्तरङभूतेषु भक्तिमत्मु समर्प्य्याप्सरसः प्रतिरूपाभिरन्तःपुरिकाभीरममासो गीतसझीतपानगोष्ठीश्च यर्थन्तु बभन् यथार्थ कुछ शरीरलाभमिति पज्चाङीस्पृष्टभूमिरज्ञलिचुम्बितचूड्चिरमशेत । प्राहसीच्च प्रीतिफुल्ललोचनोडन्नः पुरम्रमदाजनः जननाथश्य सस्मितमुत्तिष्ठन्ननु हितोपदेशानुरवो भवन्त किमिति गुरात्वविपरीतमनुष्टितमिति तमुत्याय कीडानिर्भरमतिष्ठत् ॥ ' प्रथेतेषु दिनेषु भूयो भूयः प्रस्तुतेनर्थ प्रेर्य्यमाखो मन्त्ववृछ्छेन वचसाभ्युपेत्य मनसेवाचित्त इत्यवज्ञातवान्। उ्रथथवं मन्त्तियो मनस्यभूत् । ग्रहो मे मोहाद्बालिश्यमनुचिते॰र्थ चोट्य-

[^162]नक्षिगतो>हमस्य हास्यो जातःस्पष्टमस्य चेष्टा नामायथापूंव्वं तथा हि न मां स्निग्धं पश्यति न स्मितपूर्वे भाषते न रहस्यानि विवृएोति न हस्ते स्पृशति न व्यवसनेष्वनुकम्पते नोस्सवेष्वनुगृह्लाति न विलोभनवस्तूनि प्रेषयति न मत्मुकृतानि प्रगखायति न मे गृहवार्ता पृच्छति न मन्पक्षान् प्रत्यवेक्षते न मामासन्नकार्य्येष्वज्यन्तरीकरोति न मामन्तःपुरं प्रवेशयति। ग्रपि च मामनर्हेप कर्म्मसु नियुंक्ते मदासनमन्येरवष्थभामानमनुजानाति मक्रेरिषु विश्यम्मं दर्शयति मटुक्तस्योत्तरं न ददाति मत्समानदोषान्विगहर्यति मर्मेखिा मामुपहसति स्वमतमपि मया वार्यमानं प्रत्यवक्षिपति महाहीाएा वस्तूनि मत्पहितानि नाभिनन्दति नयज़ानां सर्लितानि मत्समक्षं मूर्बेंस्बोषयति। सन्यमाह चाएक्यः। चित्तज्ञानानुवर्तिनो -नर्था अ्रपि प्रिया स्युः दक्षिएा अ्रपि तद्ञाववहिः कृता हेषा मवेयुरिति । तथापि का गतिर्रिनीतोः पि न पर्यिज्यः पितृपेतामहेरस्माहशैरंयमधिपतिरपरित्यजन्तोनपि कमुपकारमश्रूयमाएवाचः कुर्म्मः। सर्व्रथा नयज्ञस्य वसन्तभानोरूमकेन्द्रूस्य हस्ते राज्यमिदं पतितमपि नामापदो भाविन्यः प्रकृतिस्थमेनमापादयेयुः। ग्रननर्थंषु मुलभब्यलीकेषु क्वचिदुत्पन्नो-

[^163]- पि द्वेषः सदृत्मम्मे न रोचयेत्। मवतु भविता तावद्नर्थः स्तम्भितपिशुनजिहो यथाकथज्चिद्भप्टपद्तिक्षेयमिति॥
एवं गते मर्न्तिएया राजनि च कामवृत्ते चन्द्रपालितो नामाइमकेन्द्रामात्यस्येन्द्रपालितस्य मूनुससहृत्तः पितृनिवासितो नाम भूला बहुभिश्वारऐबवेहीभिरनल्पकोशलाभिः शिल्पकारिएीभिरनेकबन्नकिद्केश्र गूढपुरुषःः परिवृतो। ग्येत्य विविधाभिः क्रीडाभि विंहार्दद्रमात्मसादकरोत् । ग्रमुना चैव सड़ुमे ए राजन्यास्पदमलभत। लब्धर्ब्धण्य स यद्यद्यसेनमारमते तत्तथेत्यवर्षायत्। देव यथा मृगया ह्योपकारिकी न तथान्यत्। ग्रन हि ब्यायामोन्कर्षादापत्सूपकर्ती दीधीध्घलद्बनक्षमो जह्पनजवः कफापचयादारोग्यैकमूलमाश्यांग्निदीम्भिमेदोपकर्षादछानां स्थेर्येकारकेश्यातिलाघवादीनि शीतोष्पावातवर्षथस्तुत्पिपासासहबं सन्वानामवस्थान्तरष चिच्नचेष्तित्ज्ञां हरिएागवलगवयादि बधेन शस्यलोपप्रतिक्किया वृक्याभादिघातेन स्यलपथशल्यशोधनं। शैलाटवीप्रदेशानां विविधकम्मक्षमानामालोचनमाटविकवर्गविश्रम्भनमुन्साहश्शिसन्धुक्षूटन प्रत्यनीकचिनासनमिति बहुतमाः गुएाः। द्यूते॰ पि द्रव्यराशेस्तृसवत्यागादनुपमानमाश्यौदार्य्य जयपराजयानवस्थानाइर्षविषादयोरविधेयतं पोरपेकनिमित्रस्यामर्षस्य वृह्डिरक्षहस्तभूम्यादिगोचराएामन्यन्नटुस्पलक्ष्याएां कूटकर्मर्यामु-

[^164]पलक्ष्णादनन्तवुद्धिनेपुएयं । एकविषयोपसंहाराचित्तस्यातिचिनमेकाग्यमध्यवसायसहचरेषु साहसेष्वभिरतिरतिकर्कशपुरषप्रतिसंसर्गाद्नन्यधर्षएीयतामानावधार समकृपांां च शरीरयापनमिति। उत्तमाङनोपभोगे षर्थधर्म्मयोः सफ्लीकरएां पुष्कलः पुरुषाभिमानः मावज्ञानकौशलमलोभक्किष्टमाचेष्टितमखिलामु कलानु वैचक्षखयमलब्धोपलब्धिलब्धानुरक्षखरक्षितोपभोगभुक्तनुसन्धानरहष्टनुनयादिष्वजस्नम्यु पायरचनया बुद्धिवाचोः पाटवमुन्कृष्टेप्टशरीरसंस्कारात् मुभगवेषतयालोकसम्भावनीयता परं मुहृत्प्रियत्वं गरीयसी परिजनव्यपेक्षा स्मितपूर्वेशभिभाषित्वमुद्रिक्तसत्वता दाक्षिययानु वर्त्तनमपत्योत्पादनेनोभयलोकश्रेयस्करावमिति । पानेऽ पि नानाविधरोगभङ पटीयसामासवानामासेवनात्सृहाीीयवयोव्यवस्थापनमहङ्ञाप्रकर्षादशेषटुःखतिरस्कर खामझजागदीपनादङनो पभोगशक्तिसन्धुक्षखमपराधप्रमार्ज्जनात्मानशूल्योन्मार्ज्जनमश्राव्यशंसिभिरनर्गलप्रलापैर्विश्वासोपवृंहाां मत्सराननुबन्धादानन्देकतांनता शन्दादीनामिन्द्रियार्थनिां सातत्येनानुभवः संविभागशीलतया मुहदर्गसंवर्द्धामनुपमानमङलावएयमनुत्तराएए विलसितानि भयार्तिनिराकरणाच्च साङुगिकत्वमिति । वाक्पारुषं द्राडो दाहुो दुषरानि चार्थानामेव यथावकाशमौपकारिकाएि न हि मुनिरिव नरपतिरुपश्मरतिरभिभवितुमरिकुलमलमवलंवितुग्च लोकतन्त्रमिति । ञ्रसावपि गुहूपदेशमिवात्यादरेशा तस्य मत-

[^165]मन्ववर्तत। तच्छीलानुसारिएयश्य प्रकृतयो विशृछलमसेवन्त ब्यसनानि सर्वश्य समानदोषतया न कस्यचिच्छिद्रान्वेषएाायायतिष्ट समानभर्तृप्रकृतयस्तन्त्राध्यक्षाः स्वानि कर्म्मफलान्यभक्षयन् । ततः क्रमादायद्वाराएिए व्यरीर्य्यन्त व्ययमुखानि विटविधियतया विभो>हरहर्य्यवर्घन्त सामन्तपौरजानपद्, ख्याश्य समानशीलतयोपारूढविश्रम्भेखा राज्ञा सजानयः पानगोप्षीष्वभ्यन्तरीकृताः स्वं स्वमाचारमत्याचरिषुः। तद尹नासुचानेकापदेशपूर्वमपाचरन्नरेद्द्रस्तदन्तः पुरेषु चामी भिन्नवृत्ते मन्दनासा बहूमुखेरवर्तन्त सर्वश्यकुलाङनाजनः पांसुलजनभङिभाष एारतो भग्नचारिन्नयन्त्रयास्तृ सायापि न गएायित्वा मर्तृन् धातृगंगामन्त्रशान्यभृखोत्। तन्मूलाश्य कलहा सामबागामुदूवन् । ग्रहन्यन्त दुब्बला व लिभिः। ग्रपहुतानि धनवतां धनानि तस्कराद्टिभिरपहुतपरिभूतयः प्रहताश्य पातकपथा हतवान्धवाः हतवित्ता वधबन्धातुराश्य मुक्तकराउमाकोशन्नश्रुकख्यः प्रजाः द्गडग्वायथाप्रहितो भयक्रोधावजनयत्। कृशकुदुम्बेषु लोमः पद्मधत्त विमानिताश्य तेजस्विनो मानेनादह्यन्त। तेषु तेषु चाकृत्येषु प्रासरन् परोपजापाः। तदा च मृगयुवेषता मृगवाहुल्यवर्खानेनाद्विद्रोयीरनपसारमार्गा: शुष्कतृएवंशगुल्माः प्रवेश्यद्बारतो $s$ ग्निविसर्गेर्या।घाद्विं प्रोत्साह्य तन्मुखपातनैरिष्टकूपतृष्णोत्यातनेनातिदूरहारितानां

[^166]प्राएहारिमिः क्षुत्पिपासाभिर्वर्घेनैस्तृ एगुल्मगूढच्छन्नतटप्रद्रपातहेतुभिर्विषममार्गप्रधावनैविषषमुखीमिः क्षुरिकाभिश्यराएकराटोोहरणोर्विष्वग्विसरविच्छिन्नानुयातृतयैकाकीकृतानां यथेष्टघातनैर्मृंगदेहापराब्देनामेषुमोक्षखौः सपएाबन्धमधिरह्याद्विणृङ्ञाएि टुरधिरोहाएयनन्यलक्ष्मेः प्रभ्संसनेराटविकछन्मना विपिनेषु विरलसैनिकानां प्रतिरोधनैरक्षद्यूत पक्षियुद्धयानोन्सवादिसद्कुलेषु बलवदनुप्रवेशन्नैरितरेषां हिंसोत्पादनेग्गूढोत्पादितव्यलीकेम्यो॰ प्रियाएिए प्रकाशं लब्धासाक्षिषु तदिख्यायाकीर्तिगुप्रिहेतुमिः पराकमेः परकलन्नेष मुहत्वेनाभियोज्य जारान्भर्त्नुभयं वा प्रहुन्य तन्साहसोपन्यासयोग्यनारीहारितानां सङ्केतेषु प्रागुपनीय पश्चाद्भिदुत्याकीर्त्तनीयैः प्रमापऐौरूपप्रलोम्य विलप्रवेशनेषु निधानखननेषु मन्त्रसाधनेषु च विघब्या जसाध्यैर्य्यापाद्नैर्मत्तगजाधिरोहाएाय प्रेर्य्य प्रत्यवायनिर्वतननैर्यालहस्तिनं कोपयित्वा लक्षीकृतमुख्यमराडलेष्वपक्रमयोदायाद्यर्थ विवद्मानानुपांशु हत्वा प्रतिपक्षेष्वयशः पातनेः सामन्नपुरजनपदेष्व्ययावृतानप्रकाश्मभिप्रह्रत्य तद्वेरि नाम घोषखोर्योग्याङनाभिरहर्निश्मभिरमय्य राजयक्ष्मोत्पादन्नेवस्ताभरसमाल्याङरागादिषु रसविधानकौश्लेश्चिकित्सामुखेनामय वृंहखोर न्येश्चाभ्युपायेरश्म के न्द्र प्रयुक्तास्तीक्ष्पारसदाद्यः प्रक्षपितप्रवीरमनन्तवर्म्मकटकं जर्जरमकुर्वन् ॥

Э्रथ वसन्तभानुर्भानुवर्म्माएां नाम वानवास्यां प्रोप्सा-

[^167]
#### Abstract

ब्यानन्तवर्म्मखा बयमाहयत् । तत्परामृष्टराप्ट्रपर्य्यन्तश्वानन्तवर्म्मा तमभियोनुं बलसमुन्यानमकरोत् । सब्वेसामन्नेम्यघ्याश्मकेन्द्र: प्रागुपेत्यास्य प्रियतरोन्मूत् । ञ्रपरे हि सामन्ताः समगंसत। गत्वा चाभ्यंयी नर्म्मदारोधसि न्यविशत्। तस्मिंघावसरे महासामन्तस्य कुन्तलपतेरवन्तिदेवस्यान्मनाटकीयां क्षातलोर्वरशीं नाम चन्द्रपालितादिभिरतिप्रश्सनृत्तकोश्लमानूयानन्तवर्म्मा नृत्तमद्राक्षीदतिरन्तश्यभुन्तवानिमां वधूनमांमश्मकेन्द्रत्तु कुन्तलपरिमेकान्ते समभ्यधत्त। प्रमत्त एष राजा कलनाडिए नः परामृर्शति कियन्यवज्ञा सोढ्या मम शतमस्ति हस्तिनां पन्वश्तानि च ते तदावां सम्भूय मुरंलेखें वीरसेनमृचीकेशमेकवीरं को ह्ふएपपतिं कुमारगुम्नें साशिक्य नाथज्त नागपालमुपजपावस्ते चावश्यमस्याविनयमसहमाना अ्रस्मत्मतेनेवोपवर्त्तरंत् । ञ्रयज्न वानवास्यः प्रियं मे


[^168]मिनममुनेनं ट़र्विनीतमग्रतो र्यतिषत्तं पृष्टतः प्राहरम कोषवाहनज्ब विभज्य गृह्लीम इति । हृष्टेन चामुनाभ्युपेते विंशति वरांगुकानां पर्ज्वविंशति काज्तनकुङुमकम्बलानां प्रभभृतीकृत्याप्रमुखेन तैः सामन्तेः सम्मन्य्य तानपि स्वमतावस्थापयत् । उत्तरद्यूस्तेषां सामन्तानां वानवास्यस्य चानन्नवर्म्रा नयद्वेषादामिषंत्वमगमत्। वसन्तभानुश्य तन्कोषवाहनमवशी ऐमात्माधिष्टितमेव कृता यथाप्रयासं यथाबलग्व विभज्य गृह्लोत युष्मदनुज्ञया येन केनचिदेंश्नाहं तुथामीति गाव्यात्सम्वानुवर्ती तेनैवामिषेया निमित्तीकृतेनोत्पादितकलहः सर्वसमामन्तानघ्बंसयत् तदीयन्व सर्ष्स्वं स्वयमेवागसत् । वानावास्यं केनचिदंशेनानुगृह्य प्रत्यावृत्य सर्वर्मनन्तवर्म्मराज्यमात्मसाद्करोत् ॥

श्रस्मिंश्यान्नरे मन्त्विवृछ्डो वसुरक्षितः कैश्विन्मोलैः सम्भूय बालमेनं भास्करवर्म्माएमस्येव ज्यायसीं मगिनीं चयोदशवर्षों मझुनादिनीमनयोश्र मातरं महादेवीं बसुन्धरामादायापसर्पन्नापदोग्स्याभावितया दाहज्बरे ए देहमजहात् । अ्रस्माहशैर्मिनेस्तु नीवा माहिष्मतीं मत्तृंदेमातुरायम्नाने॰मिनवर्म्मऐऐ सापन्या देवी दर्शिताभूत् । ताग्वार्य्यामनार्यो॰्सावन्यथाभ्यमन्यत निर्भर्स्सितण्थ तया मुतमियमखराइचारिचा राज्यांहैं

[^169]
## | ग्रष्टम उच्छास्सः ॥

चिकीर्षति निर्घृएयात्तमेनं बालम्मजघांसत्। इंदं तु ज्ञावा देव्याहमाज्रप्रत्तात नालीजन्र जीवतानेनार्भके एय यन द्वचिदवधायजीवज्जीवेयन्जेटहमयेनमनुसरिषामि ज्ञापय मां क्षेमप्रवृतः स्ववार्तामिति । ग्रहं तु सद्ञले कथज्चिदेन निर्गमय्य विन्ध्याटर्वंं ब्यगाहिषि। परिचारटु:स्थितन्चेनमाश्वासयितुं घोषे कचिदहानि कानिचिचिश्रमय्य तनापि राजपुरुषसम्पातभीतो दूरमपसरम्। तनास्य दाहापिपासापीडितस्य वारि दातुकामः कूपे स्मिन्नपभ्बश्यपतितस्वयैवमनुगृहीतस्त्वमेवास्यातः शरामेधि विशरसास्य राजमूनोर्यिज्ञलिमवभात्। किमीयेा जान्यास्य मातेत्यनुयुन्ते मयामुनोके पाटलीपुचस्य बरिजो वेश्नवसास्य टुहितरि सागरदत्तायां कोशलेन्द्रात् कुमुमधन्वनोःस्य माता जातेति यद्येवमेतन्मातुर्मत्पितुश्वेको मातामह इति मस्बेहं तमहं सस्वजे वृछ्छेनोतं सिन्धुद्तपुना गां कतमस्ते पितेति सुण्रुत इत्युत्को सो॰ ज्यहुघत। ग्रहं तु तं नयावलिम्रमश्मकं नयेनेवोन्मूल्य बालमेनं पिच्ये पदे प्रतिष्ठापयेयमिति प्रतिज्ञाय कथमस्येनां सुधं क्षयेयमिन्यचिन्तयम्। तावदापतितो च कस्यापि ब्याधस्य नीनिषूनतीत्य बौ मृगो स च व्याधत्तस्य हत्तादर्वशिष्टमिषुहयं कोद-

[^170]राइश्वाक्षियाबधिषम् । एकश्य सपनाकृतो॰न्यश्य निष्पंनाकृतोsपतत् । तग्चेकं मृं द्वा मृगयवे॰न्यस्यापलोमत्वचः क्कोमापोस्य निःकुलाकृत्य विकृत्योर्वस्थिग्रीवाद् शूलाकृत्य दावाङगेषु तप्नेनामिषेएा तयोरात्मनश्य कुधमत्यतार्पर्सम् । एतस्मिन्कर्म्मएएा मत्सौष्टवेनातितुष्टं किरातमस्मि पृष्ट्वान्। ग्रयि जानासि माहिष्ममतीवृत्तान्तमिति। ग्रसावाचष्ट तन व्याघ्रत्वचोहतीश्रविक्रीयाद्येवागतः किं न जानासि प्रचराडवर्म्मा नाम चराडवर्म्मानुजोऽमिनवर्म्मदुहितरं मजुवादिनीं विलुप्सुर्येतीति तेनोत्सवोत्तरा पुरी। झ्रथ कर्सो जीरामब्रवम्। धूर्तोःमिनवर्म्मा दुहितरि सम्यक् प्रतिपत्त्या मातरं विश्वास्य तन्मुखेन प्रत्याकृष्य बालकं जिघांसति । तत्प्रतिगत्य कुश्लमस्य मद्वार्ताग्व देब्ये रहो निवेद्य पुनः कुमारः शार्हूर लमक्षित इति प्रकाशमाक्रोशः कार्य्यः स टुर्म्मतिरन्तः प्रीतो वहिर्दु:खं दर्शयन् देवीमनुनेथ्थति। पुनस्तया नन्मुखेन स वाच्यो यदपेक्षया न्वन्मतमन्यक्रमिषं सोःपि वालः पापेन मे परलोकमगात् । ग्रथ तु त्वदादेशकारिएयेवमहं स तथोक्तः

[^171]प्रीतिं प्रतिपद्याभिपत्स्यति । पुनरनेन वत्सनाभनाम्ना महाविषेशा सन्नीय तोयं तन मालं मज्जयित्वा तया सवक्षसि मुखे च हन्तव्यः स एवायमसिम्रहारः पापीयसस्तव भवतु यद्यस्मि पतिवता पुनरनेनागदेन सङमिते॰ क्भसि तां मालां मज्जयित्वा स्वदुहिने देया मृते तु तस्मिन्त्तस्यां च निर्विकारायां सत्यां सतीन्येवेनां प्रकृतयोडनुवर्तियन्ते पुनः प्रचराडवर्म्मऐो सन्देश्यमनाथकमिदं राज्यमनेनेव सह बालिकेयं स्वीकार्य्येति तावदावां कापालिकवेषछन्नो देब्यैव दीयमानभिक्षो पुराहहिरपशश्मशनं वत्सावः पुनरार्य्यप्रायान् पौरवृघ्वानाप्नांश्य मन्त्रिवृद्धानेकान्ने ब्रवीतु देवी स्वम्ने॰द्य मे देव्या विन्धवासिन्या कृतः प्रसादो॰ द्यचतुर्थै॰ हनि प्रचराडवर्म्मा मसिथति पग्चमे॰हनि रेवातटवर्तिनि मद्धवने परीक्य वैजन्यं जनेषु निर्गतेषु कपाटमुद्धाट्य त्वत्मुतेन सह को» पि हिजकुमारो निर्य्यास्यति स राज्यमिद्मनुपाल्य बालं ते प्रतिष्ठापयियति । स खलु वालो मया व्याघ्रीहुपया तिरस्कृत्य स्थापितः। सा चेयं वत्ता मझ्जुवादिनी तस्य द्विजातिदारकस्य दारत्वेनेवकल्पितेति तदेतदतिरहस्यं युष्मास्वेव गुम्तं तिष्टतु यावदेतटुपपत्सत इति स साम्प्रतमतिम्रीतः प्रयातोर्थ श्यायं यथाचिन्तितमनुष्ठितो भ्भूत् । प्रतिदिशग्व लोकवादः प्रासर्प्पत्। ग्रहो माहात्यं पतिव्रतानामसिप्रहार एव हि स मालाप्रहारस्तस्मिज्ञातो। न शक्यमुपधियुक्तमेतत्कर्म्मेति वनुं यतस्तदेव दतं दाम दुहिने स्तनमराडनमेव तस्ये जातं न मृत्युः। यो॰स्याः पतिव्रतायाः शासनमतिवर्तेते स भस्मेव भवेदिति ॥

ग्रथ महार्वरिवेषेंया माज्च पुनच्च भिक्षाये प्रविष्टो हद्धापश्रुत्तनी प्रत्युत्याय हर्षाकुलमत्रवीत्। भगवन्नयमज्जलिए नाथो»यं जनो»नुगृह्मतामस्ति ममैकः स्वः स किं सत्यो नवेति। मयोनं फलमस्याद्येव द्रक्ष्यसीति। यद्येवं बहुभागधेयमस्या वो दास्याः। स खल्वस्याः सानाथ्यश्ंसी स्वः्नः। मद्श्रिनरागवड्वसाध्घसां मज्ञुवादिनीं प्रसामय्य भूयः सा हषगर्भमबूत । तच्चेन्मिथ्या सोयं युष्मदीयो बालकपाली घ्वो मया निरोड्घथ्य इति मया सस्मितं मजुवादिनीरागदीनहप्टिलीढघेर्येंगीवमसित्वति ल्य्यभैक्षो नालीजछ्रमाकाॅर्य निर्गम्य ततघ्य तज्वानुयान्तं शनेरपृच्छम्। कासावल्पायुः प्रथितः प्रचराइवर्म्मेति सो• बूत राज्यमिद्ं ममेन्यपास्त्तश्डो राजास्थान मराइप एव तिष्ष्युपास्यमानः कुगीलवैरिति यद्येवमुद्याने तिष्ठित तं जरन्नमादिश्य तन्पाकारेकपार्ण्येकस्याग्चिछ्बून्यमठिकायां मानाः समवतार्य्य तद्रक्षरानियुन्तराजपुनः कृतकुशीलववेषलीलः प्रचराडवर्म्मा एामेन्यन्वरज्जयम् । ग्रनुरज्ञितातपे तु समये जनसमानज्ञानोपयोगी संहत्य नृत्यगीतनानारदितादि हत्तचड़ुम सामूर्डपादालानपादापीडवृश्चिकमकरल द्धनादीनि

[^172]मत्योदर्त्तनादीनि च कराानि पुनरादायासन्नवर्तिनां बुरिकास्ताभिरूपहितवर्ष्षा चिनटु:कराडिए कर खानि इयेनपातोत्कोशपातादोनि दर्श्यन् विंशतिचापान्तरालावस्थितस्य प्रचराडवर्म्मएः हुरिकयैकया प्रत्युरसं प्रहन्य जीवादर्षसहसं वसन्तभानुरुर्ययिभग्ज्जन् मन्नानमुन्कत्नुमुद्यतासेः कस्यापिचारमटस्य पीवरांसबाहुहिखरमाक्रम्य तावतैव तं विचेतो कुर्वन्नाकुलग्ब लोकमुच्चक्षर्कीज्त् हिपुस्षोच्छितं प्राकारमत्यलह्दयम् ग्रवम्तुन्य चोपवने मदनुयातिनामेष पन्या हश्यत इति जुवाएा एव नालीजछसमीकृतसैकतास्पृष्पादन्यासया तमालबीथ्या चानुप्पाकारं प्राचा प्रतिम्रधावितः पुनरवाचोचितेपर्पचितन्वादल्लक्षपातेन प्रटुन्य लह्चितमाकाखव्रखातवलयस्तस्यां भून्यमठिकायां तूखांमेव प्रविश्य प्रतिविमुन्तपूर्वेवेष:सहकुमारेए मन्म्म्मतुमुलराजदारटुः खल्धवर्त्मा शमशानोद्देश्मभ्यगाम्। प्रागेव तस्मिन् टुर्गागृहे प्रतिमाधिष्ठान एव मया कृतं भग्नपार्श्वेस्थेर्यस्थूलप्रस्तसस्थगितवाघद्वारं विलं। ग्रथ गलति मध्यराने वर्षधरोपनीतमहाहेखनभूषएापटृनिवसनो तं विलमावां प्रविश्य तूष्यीीमतिषाव देवी तु पूर्बेद्युरव यथार्थमग्निसंस्तारं मालवाय दत्वा प्रचराइवर्म्रों च तामवस्थामश्मकेन्द्रोपधिकृतामेव सन्दिश्योत्नर्यु प्रत्युपस्येव पूब्बूसक्झेतित पोरामात्यसामन्तंवृछ्छेः सहान्येत्य भगबतीमर्च्वयित्वा सर्व्रजनम्रत्यक्षं परीक्षितकुक्षिवैजन्यं तद्नवनं विधाय दत्तहष्टःः सह जनेन स्थित्वा पटीयांसं परहगन्द्यमकारयत्। ग्र्रणुतरं रन्धप्रविष्टेन तेन नादेनाहं दत्तसज्ञः शि-

रसेवोन्द्षिय सप्रतिमं लोहपादपीठमंसलपुरषषप्ययन्नदुश्यलमुभयकरविधृतमेकपार्श्वमेकतो निवेश्य निएगमं निएगमयज्व कुमारं। ग्रथ यथापूर्वेमर्प्पयिन्व दुर्गामुद्धारितकपाटः प्रत्यक्षीभूय प्रत्ययहृप्टह्टिस्पष्टरोमाज्वमुद्यतार्जलिरुढविस्मयन्ब प्ररिापतन्तीः प्रकृतीर्यधाम् । उत्यं देवी विन्ध्यवासिनी मन्मुखेन युष्मानाज्ञापयति मया सकृपया शा हूलल खृत्याद्य वो दत्तस्तमेनमद्यम्रभृति मत्पुनतयामन्दमातृपक्ष इति परिगृह्ननु भवन्नोःपि च टुध्धटकरटोटिघटनापाटव प्रकटशाव्यनिष्षुराश्मकघटघटृनात्मानं मां मन्यध्यमस्य रक्षितारं रक्षानिर्वेंश्श्बास्य स्वसेयं मुभूक्भ्यनुज्ञाता मह्यमार्य्येये। श्रुत्तितदहो भाग्यवान् भोजवंशो यस्य नमार्यादत्तो नाथ इत्यपीयन्त प्रकृतयः सा तु वाचामगोचरां हर्षावस्थामस्पृश्मे प्वश्रूस्तदहरेव च यथावदग्राहयम् मझुवादिनीपाएिपन्नवं। प्रपन्नयाज्व जामिन्यां सम्यगेव विलं प्रत्यपूरयम्। ग्रल्खन्रब्धश्थ लोको नश्रमुष्धिचिन्तादिकथनैर्युपायान्तरम्रयुक्तेर्दिब्यांश्तामेव मम समर्थयमानो मदाज़ां नात्यवर्त्त। । राजपुनस्यार्य्यापुन इति प्रभावहेतुः प्रसिद्विरासीत् । तग्न गुएावन्यहनि भद्राकृतमुपनाय्य पुरोहितेन पाठयन्नीतिं राजकार्य्याएयन्वतिप्रम्| ज्रचिन्तयज्व राज्यं नाम र्शत्तिनयायन्तं श्न्तयण्व मन्न्तपभावोन्साहाः परस्परानुगृहीताः कृन्येषु कमन्ते मन्न्तेए हि विनिश्ययो-र्थानां प्रभावेन प्रारम्भ उस्साहेन निर्वहएां।

[^173]ग्रतः पग्बाङमन्बमूलो दि हिपपर्रभावस्कर्यम्थतुर्गुयोत्साहंविटपो दिसम्रतिर्भंकृतिपनः षज़ुएकिसील्यः शक्तिसिद्धिपुष्प फलग्थ नयवनस्पतिर्नतुरुपकरोतु सचायमनेकाधिकर खानादसहायेन दुरूपजीवो यस्तयमार्यकेतुनाम मिनवर्म्ममन्न्बी स कोशलाभिजनतात् कुमारमातृपष्थो मन्त्विगुख़श्ययुक्त्तन्मतिमवमत्यैव घस्तो मिन्नवर्मा स चेल्लख्यः पेशलमिन्यय नालीजछं रहस्यशिक्षयम् । तात अ्रार्य्यमार्य्यकेतुमेकान्ने बूहि को न्वेष मायापुरुषो य इमां राज्यलं््म्मीमनुभवति स चायमस्मद्वालो भुजङेनामुना परिगृहीतः किमुनीर्य्येत ग्यस्येत वेति स यद्धदिर्थति तदस्मि वोध्य इति सो॰्यद्वर्वं मामावेदयत् । मुहुरूपास्य प्राभृतेः प्रवर्त्य चिनाः कयाः संवाह्य पारि॥ादर्मतिविश्रम्भदत्तक्षां तमप्राक्षं बटुपद्विश्टेन नयेन सो-्येवमकथयत्। भद्र मेवं वादीरमिजनस्य शुद्धिदर्शनमसाधारां बुर्छिने पुएयमतिमानुषं प्राएवलमपरिमालमोदार्येमन्याश्य्य्य्यमस्तकोग्लमनल्पं शिल्पज्ञानमनुगहार्द्रिज्चेतस्तेज

[^174]२०२ ॥ दशकुमारचरितं ॥

महानां तु चन्दनतरूस्तमुदृन्य नीतिज्ञभ्मन्यमश्मकमिमज्व राजपुनमनेन पिन्ये पद् प्रतिष्हितमेव विद्धि नानसंशय: कार्य्य इति। तन्चापि श्रुन्व भूयो भूयश्बोपधाभिर्विशोध्य तं मे मतिसहायमकरवम्। तत्सखग्ब सत्यशेचानमात्यान्विविधब्यज्जनांश्च गूढपुरषानुदपादयम्। तेम्यश्थोपलन्य लुब्यसमृङमन्युस्सिक्तमविधेयप्रायग्न प्रकृति मराडलमलुब्धतामभिब्यख्यापयन् धार्मिंकातमुद्धावयन् नस्तिकान् कदर्थयन् कराटकान् विशोधयन्नमिनोपधीरुपमन् चातुर्वायेग्न स्वधर्म्मकर्म्मसू स्थापयन्नभिसमाहरयमर्थानर्थमूला हि द्गाविशिष्टकर्मारम्भाः न चान्यद्ति पापिष्ठं तन दोब्बल्याटित्याकलय्य योगानन्वतिष्टम् ॥
इति प्री दरिडना विर्रचते दश्कुमारचरिते विश्रुतचरितं नाम ञ्रश्टम उच्छासःः॥

दश्कुमारचरितं समाप्नमिति ॥

## ERRATA.



## LONDON :

PRINTEI BY WHLLAM WATTS
Crown Court, Temple Bar.

## SOCIETY

## PUBLICATION OF ORIENTAL TEXTS.

The Students of Oriental Literature have always had much cause to regret the existence of many circumstances which tend to embarrass and retard the prosecution of their researches. To enable them to carry out their investigations to any considerable extent, they have necessarily been compelled to have recourse to Works existing only in Manuscript, of which copies are always difficult to be procured. Even when any of the more celebrated Works have been brought to Europe, they are generally to be found only in some of the Public Libraries; and are therefore inaccessible to Scholars at a distance, without inconvenience, delay, and expense. The state of inaccuracy in which they are commonly met with, renders the collation of several copies of the same Work indispensable; and much cost and labour will always be required to make such collation.

The sole remedy for these disadvantages is, manifestly, to multiply, by means of the Press, the principal Standard Works in the different Languages of the East; so that correct copies of them may be easily procurable, by all those whose labours may have been directed to this important branch of Literature. As, however, the number of persons who devote themselves to Oriental Studies is but small, the circulation of Eastern Works, even when printed, must, for some time at least, be too limited for their sale to reimburse the Publishers; nor can it be expected that individuals will often be met with, able or willing to undertake the outlay.

It has been resolved, therefore, by some of the friends of Oriental Literature in Great Britain, to endeavour to raise a Fund, from which assistance may be afforded for the publication of Standard Eastern Works: and they take this opportunity of inviting all the friends of Oriental Literature-and, indeed, of Literature in general, both at Home and on the Continent-to co-operate in a design, which, if successful, cannot fail to be of the utmost importance, in all extended Philosophical, Historical, and Philological inquiries.

The object therefore which this Society proposes to itself, is, to enable Learned Orientalists to print Standard Works, in the Syriac, Arabic, Persian, Turkisl, Sanscrit, Chinese, and other Languages of the East, by defraying, either wholly or in part, the cost of such printing and publication.

In order to raise a Fund for this purpose, the Members will pay a Subscription of Two Guineas per annum: for which they will be entitled to a large-paper copy of each book published by the aid of this Fund.

The affairs of the Society will be managed by a President, VicePresidents, and a Committee, cliosen from the Members, to whom the details of its operations will be entrusted.

DONATIONS TO THE SOCIETY. $\mathcal{f}$ s. $d$.
The Right Hon. the Earl of Munster . . . . $1010 \quad 10$
The Right Hon. Sir Gore Ouseley, Bart . . . . 500
The Right Hon. W. E. Gladstone, Esq. M.P. . . 5000
Nathaniel Bland, Esq.. . . . . . . . . . . . . . 1010 0
Ram Komol Shen, Esq., Cashier of the Bank of
Calcutta, Bengal, 200 Rupees . . . . . . . . . . 20 0 0
John Bardoe Elliott, Esq. of the Bengal Civil
Service
$100 \quad 0 \quad 0$

# 椚atron， IIER MOST GRACIOUS MAJESTY THE QUEEN． Fice＝非atron， HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE ALBERT． 

## OFFICERS AND COMMITTEE．

引resíDent，
Horace Hayman Wilson，Esq．M．A．F．R．S．M．R．A．S．Ph．D．Boden Professor of Sanscrit in the University of Oxford．

## そicr＝羽resionents：

The Right Honourable the Eard of Powis，D．C．L．M．R．A．S．
The Right Honourable the Lord Prudhoe，D．C．L．F．R．S．F．S．A．
The Honourable Mountstuart Elphinstone，D．C．L．M．R．A．S．
Sir George Thomas Staunton，Bart．D．C．L．M．P．F．R．S．F．S．A－ V．P．R．A．S．
Nathaniel Bland，Esq．M．A．M．R．A．S．
©reasurer， William H．Morley，Esq．
 The Rev．William Cureton，M．A．F．R．S．

Commítte ：
Nathaniel Bland，Esq．M．A．M．R．A．S．
Beriah Botfield，Esq．M．P．M．A．F．R．S．F．S．A．M．R．A．S．
The Rev．William Cureton，M．A．F．R．S．
William Erskine，Esq．M．R．A．S．
Forbes Falconer，Esq．M．A．M．R．A．S．Professor of Oriental Lan－ guages in University College，London．
Duncan Forbes，Esq．M．A．M．R．A．S．Professor of Oriental Languages in King＇s College，London．
M．P．de Gayangos．
The Rev．T．Jarrett，M．A．Professor of Arabic in the University of Cambridge．
Francis Johnson，Esq．Oriental Professor at the East－India College， Haileybury．
Edward William Lane，Esq．
The Rev．Samuel Lee，D．D．M．R．A．S．Regius Professor of Hebrew in the University of Cambridge．
John Lee，Esq．LL．D．F．S．A．Treas．R．A．S．
Joins David M＇Bride，D．C．L．Lord Almoner＇s Reader of Arabic in the University of Oxford．
Colonel William Miles，M．R．A．S．
The Rev．William H．Mill，D．D．M．R．A．S．late Principal of Bishop＇s College，Calcutta．

Mírzá Muiammad Ibráním, late Oriental Professor at the EastIndia College, Haileybury.
William H. Morley, Esq.
William Oliver, Esq. M.R.A.S.
The Rev. Edward B. Pusey, D.D. Regius Professor of Hebrew in the University of Oxford.
The Rev. Stephen Reay, M.A. Laudian Professor of Arabic in the University of Oxford.
The Rev. G. Cecil Renouard, B.D. M.R.A.S. late Professor of Arabic in the University of Cambridge.
The Rev. James Reynolds, M.A. M.R.A.S.
The Venerable Archdeacon Robinson, D.D.
John Shakespear, Esq. M.R.A.S. late Oriental Professor at the East-India College, Addiscombe.
W. S. W. Vaux, Esq. M.A. a

## LIST OF SUBSCRIBERS.

HER MOST GRACIOUS MAJESTY THE QUEEN.
HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE ALBERT.
His Grace the Duke of Northumberland, K.G. LL.D. F.R.S. F.S.A. F.L.S. F.G.S.

The Right Honourable the Earl Powis, D.C.L. M.R.A.S.
The Right Honourable Lord Prudhoe, D.C.L. F.R.S. F.S.A.
The Count Miniscalchi of Verona.
The Honourable Robert Clive.
The Honourable Mountstuart Elphinstone, D.C.L. M.R.A.S.
Sir George Thomas Staunton, Bart. D.C.L. M.P. F.R.S. F.S.A. V.P.R.A.S.

The Honourable the Court of Directors of the East-India Company (5 Subs.)
The Imperial Academy of Sciences of St. Petersburg (2 Subs.)
The Imperial Academy of Vienna.
The Library of the University of Göttingen.
The Library of the University of Tubingen.
The Library of Exeter College, Oxford.
Henry John Baxter, Esq. M.R.A.S.
Nathaniel Bland, Esq. M.A. M.R.A.S.
Beriah Botfield, Esq. M.P. M.A. F.R.S. M.R.A.S.
Richard Burton, Esq.
E. B. Cowel, Esq.

The Rev. William Cureton, M.A. F.R.S.
Professor Dozy, Ph.D., Leyden.
J. B. Elliott, Esq.

William Erskine, Esq. M.R.A.S.

Forbes Falconer, Esq. M.A.
Duncan Forbes, Esq. M.A. M.R.A.S.
Rev. W. Garnett, M.A.
M. P. de Gayangos.

William Alexander Greenhill, Esq. M.D.
Edwin Guest, Esq. M.A.
George B. Hart, Esq.
Rev. George Hunt, M.A.
The Rev. Thomas Jarrett, M.A.
Francis Johnson, Esq.
Professor Juynboll, Leyden.
Edward William Lane, Esq.
Professor Christian Lassen, Bonn.
The Rev. Samuel Lee, D.D. M.R.A.S.
Join Lee, Esq. LL.D. F.S.A. Treas. R.A.S.
Join David M‘Bride, D.C.L.
The Rev. S. C. Malang, M.A. M.R.A.S.
The Rev. William H. Mill, D.D. M.R.A.S.
Mírzá Muhammad Ibráhím.
George Morgan, Esq.
William H. Morley, Esq.
C. T. Newton, Esq. M.A.

John Nicholson, Esq. M.A. Ph.D.
William Oliver, Esq. M.R.A.S.
Sir Thomas Phillips, Bart.
Louis Hayes Petit, Esq. M.A. F.R.S. F.S.A. M.R.A.S.
Dr. Pijnappele, Leyden.
The Rev. Edward B. Pusey, D.D.
The Rev. Stephen Reay, M.A.
M. Reynaud, Membre de l'Institut, Paris.

The Rev. G. Cecil Renouard, B.D. M.R.A.S.
The Rev. James Reynolds, M.A. M.R.A.S.
Frederick Ricardo, Esq.
The Venerable Archdeacon Robinson, D.D.
John Scott, Esq. M.D.
John Shakespeare, Esq. M.R.A.S.
George Smith, Esq.
Colonel Taylor.
Professor Pennant.
John N. Tomkins, Esq.
W. S. W. Faux, Esq. M.A.

Join W. Willcock, Esq.
H. J. Williams, Esq.

Horace Hayman Wilson, Esq. M.A. F.R.S. M.R.A.S. Ph.D.
Professor Ferdinand Wüstenfeld, Göttingen.

SYRIAC.

"Theophania, or Divine Manifestation of Our Lord and Saviour Jesus Christ," by Eusebius, Bishop of Cæsarea.
edited, from an ancient manuscript recently discovered,

> By Professor Samuel Lee, D.D. Price $15 s$.
[The Original Greek of this Work is lost.]
ARABIC.
كتاب الیlلل , Book of Religious and Philosophical Sects." By Muhammad Al-Shahrastání. Parts I., Price 12s., and II., Price 18s. : Complete.
Edited by the Rev. William Cureton.
Biographical Dictionary of Illustrious Men, chiefly at the Beginning of Islamism." Parts I.-VIII.

By Yahya Al-Nawawi.
Edited by Dr. Ferdinand Wüstenfeld.

"Pillar of the Creed of the Sunnites:"
being a Brief Exposition of their Principal Tenets,
By Háfidh-al-Dín Abứl-Barakát Abd-Allah Al-Nasafi.
To which is subjoined, A shorter Treatise of a similar Nature,
By Najm-al-Dín Abú Hafs Umar Al-Nasafi.
Edited by the Rev. William Cureton. Price 5s.
SANSCRIT.
सामवेद्संहिता "The Samá-veda."
Edited by the Rev. G. Stevenson : printed under the Superintendence

- of Professor H. H. Wilson. Price 12 .

दशकुमाइचरितं "The Daśa Kumára Charita."
Edited by Professor H. H. Wilson. Price 15s.
PERSIAN.
" By Shaikh Nizámí of Ganjah.
Part I. containing the Text.
Edited by N. Bland, Esq.
Price 10 s. 6 d .

```
IN THE PRESS:
    SYRIAC.
```

"Analecta Biographica Syriace: or, Lives of Eminent Bishops and others, illustrative of the History of the Church in the East
during the 4th, 5 th, and 6th Centuries."
Edited by the Rev. W. Cureton.

## ARABIC.

The Historical Work of Al-Marrákishi, entitled


Edited by M. Reinhart Dozy, Ph.D.

PERSIAN.

Edited by William H. Morley, Esq.
 By Maulana Ahlí of Shíráz. Edited by N. Bland, Esq.

تحفّة الاحرار "The Gift of the Noble,"
The first Poem of the Heft Aurang of Mulla Abd-al-Rahman Jámí. Edited by Professor Forbes Falconer.

Part II. of the "Makhzan Al-Asrár" of Nizámí, containing the Persian Commentary and Variants.

## SANSCRIT.

यजुर्वेंदसंहिता "The Prayers and Hymns of the Yajur-veda."
Edited by the Rev. W. H. Mill, D.D.

SYRIAC.
THE CHRONICLE OF ELIAS OF NISIBIS.
Edited by the Rev. William Cureton.
ARABIC.
المبا The most authentic Muhammadan Traditions, collected and arranged, in Alphabetical Order, by Jalál-al-Dín Abd-al-Rahmán Al-Suyúti.

Edited by the Rev. W. Curtcton.
PERSIAN.
 of Rashíd al-Dín.
Edited by William H. Morley, Esq.
حديقّغ سنائ "The Hadicah, or Garden," of Hakím Senái.
Edited by Professor Duncan Forbes.
"The Sikander Nameh" of Nizámi.
Edited by Nathaniel Bland, Esq.
${ }^{*}{ }^{*}$ All Communications addressed to the Committee, or the Honorary Secretary, the Rev. W. Cureton, at the House of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, will be promptly attended to.

It is requested, that Individuals, or Institutions, who are willing to subscribe to the Society for the Publication of Oriental Texts, or to further its objects by Donations, will send their names, addressed to the Treasurer, "William H. Morley, Esq. 15, Serle Street, Lincoln's Inn, London," and to inform him where their Subscriptions or Donations will be paid.

[^175]
[^0]:    " May the staff of the foot of him of the three steps (Vishnu) convey you to eternal felicity! that limb which is the stick of the umbrella of the universe, the stalk of the lotus in which Brahmá resides, the mast of the vessel of the earth, the flag-staff of the banner of the ambrosia-shedding river, the pole-staff of the planetary sphere, the column of victory over the three worlds, the death-dealing club to the enemies of the gods." The author apparently alludes to the name of the original writer, Dañdi, by including in his initiatory benediction the word Dan̂du, " a stick or staff," in a variety of applications.
    ${ }^{2}$ Participle of a nominal verb, from निकप, "a touch-stone," serving as a test or standard for all cities.
    ${ }^{3}$ B. reads मरिगारिगयादि ; but गरिान्, "having a heap or quantity," seems to be superfuous, except for the alliteration.

[^1]:    ${ }^{1}$ Fame is always compared to objects of a white colour, as the autumnal moon, and the rest enumerated in the compound शरदिन्दु, \&c.
    ${ }^{2}$ This is said to signify here "renowned," ख्यात; and refers, like the preceding epithet भुजदराइमरडडन:, and the following भोगभाग्यवान्, भूमुर्रनिक: and निखद्यहूप, to king Rájahansa.
    ${ }^{3}$ रोषऐोन घूऐन, B .
    ${ }^{4}$ Both copies have निठिलाष्य ; the dictionary, on the authority of the Sabdártha Kalpa Taru, has निटलाक्ष, a name of Siva. There is a radical for दल, but not for टिल.
    ${ }^{5}$ This is to be connected with खस्तभृतानि प्रसूनानि समभूवन्. See below.
    ${ }^{6}$ The line of bees, the bowstring of Kandarpa.
    ${ }^{7}$ Being, as it were, two bowstrings, from ज्या, "a bowstring," used as a nominal verb.

[^2]:    ${ }^{1}$ The garden of Kuvera. B. has रथ only.
    ${ }^{2}$ The two Ramblás: the nymph Ramblá, and any other Apsaras.
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. indef. præt. passive voice of भू, with अनु prefixed.
    ${ }^{4}$ Charged with great offices, परमं विधेयं कार्य्य ये५iं -ते परमविधेया:.
    ${ }_{5}$ Their fathers being dead, or having been received as guests in the city of Indra.
    6 जन्यं here, and in a passage shortly subsequent, means, "war," " battle."

[^3]:    ' हरिकाकरोन is explained in a marginal note of A. to signify that noise which is heard unwillingly; शुग्रूपामन्तरा यदाकरोनं सा हठिकार्क्यानं, "a loud clashing or clamour," महान् नादसमुदायसह्वातः.

    2 " Like war embodied," सविमहः, सशररे:.
    ${ }^{3}$ " With promptitude or courage," स, आ्यामहः
    ${ }^{4}$ This reading is doubtful. A. has सम्पन्यह्ड ताखरडलः, B. सम्पत्य कूताखराइलः, both evidently faulty. Apparently it means, " being equal to Indra झ्ञाखराइल: in his fortune."

[^4]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. indef. præter. of the passive of the causal verb of ज्ञा, "to know," त्वप, "to inform," with fि prefixed, to represent, " he was respectfully apprized."
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. 1st prater. atm. pada of अास, "to sit," verb of the 2 d conj. with ञधि prefixed, "to sit at or upon.
    ${ }^{3}$ A. has स्वसिनिकायुप्मत्तान्तराये, and B. apparently the same, although indistinct; but अ्वायुप्मत्त is a form that can scarcely be admitted in such a place. It has been conjecjecturally changed to the abstract noun.
    ${ }^{4}$ Mahákála is the form of Siva, worshipped before the Mohammedan conquest at Ougcin.

[^5]:    ${ }^{1}$ War is now साम्प्रतं unfit or inexpedient अ्रसम्प्रतं.
    ${ }^{2}$ The black-throated; Siva.
    ${ }^{3}$ Becoming the first (or most ardent) of those whose minds were resolved to fight.
    ${ }^{4}$ Equal to the king of the immortals in battle, marked by steady skill in the use of various weapons.

    5 Third pers. sing. Ist preter. of fि, "to send," verb 5th conj. with प्र prefixed.

[^6]:    ' मृतिरेखा a row or mark of death.
    ${ }^{2}$ पुप्पसायक Cupid : having flower-shafts पुप्पनिर्म्मिता: शर:.
    ${ }^{3}$ नीहारकर the cold-rayed, the moon.
    ${ }^{4}$ Part. pres. atm. pada of तन, " to spread ;" here meaning, " to repeat or utter," verb, 8th conj, uttering kind words तन्वान:fप्रयवचनानि.

[^7]:    ${ }^{1}$ With eyes intent, or eager ; literally, as it were, "fasting or hungry."
    ${ }^{2}$ Commonly " expanding," as a flower; here, " bursting forth," " loud screaming."
    ${ }^{3}$ "W as addressed," 3d pers. sing. indef. preter. passive verb, from भय, "to speak."
    "A pair or a team of horses, the horses collectively, from टथ्य, "a carriage horse," and चय, "an assemblage."

    5 'This closes the remark or inquiry of the ministers: the following is the Rajá's reply.
    ${ }^{6}$ Was instructed (indef. pret. of the causal of बुध "to know") by Vasumati, and by acquired or improved knowledge.
    ${ }^{7}$ Harischandra was a prince of the solar dynasty, who, after being elevated to heaven for his merit, was ejected from it for his self-esteem.

[^8]:    Third pers. sing. ind. pret. passive verb, from वच. The radical vowel follows the same change as in the active verb, being changed to उ, convertible to the Guna झ्रो.
     पल is considered as the preposition, not the verb, is evident from the augment not being prefixed, the reading of both MSS. being पलायिष्ट.
    ${ }^{3}$ First pers. dual. indef. pret. of มૂ.

[^9]:    1 The carcase of a cow.
    2 "Fell into or alighted on," "came in contact with"; from लो verb, 4th conj. with अभि prefixed, 3 d pers. sing. lst pret. atmane-pada.
    ${ }^{3}$ प्र before गा, from the indef. pret. of इएय, "to go."
    "Causal of the intensitive form of दंश, "to bite," dropping the nasal in the raldical syllable, and retaining it in the reduplicate; indeclin. past part.

[^10]:    ${ }^{1}$ The benedictive imperative, formed with तात्.
    2 "Having suppressed." अ्षधर "down," "inferior," with ई inserted before कृत्य, "laving made."
    ${ }^{3}$ A. has पुद्धारा, B. पद्वरा, words not elsewhere met with. It appears from the story that the woman is a Savari, "a forester or one of low caste," and the term may be therefore पु⿸्কश " a Clauîdála."

[^11]:    ${ }^{2}$. Third pers. indef. pret. passive verb, used impersonally, "it was said."

[^12]:    । व्पाल्याय " having explained"; ग्रद्वात् "gave."
    ${ }^{2}$ First pers. sing. indef. pret.; but this is not the usual form, as वच takes the terminations of the first pret. in the third, Gr. p. 205 ; here it takes its own, with ₹ inserted In the next sentence occurs the regular form अवोचत्.

[^13]:    1 "The hair on whose temples became the bees that alighted on the two lotuses of his feet:" मधुकर " $a$ bee," being used as a nominal verb.
    ${ }^{2}$ "By whom their foes will be rent in pieces"; from दलु, "to tear," with वि prefixed, part. fut. atm. pada.
    ${ }^{3}$ This is rather a singular compound, meaning, " one who has praised or wortly friends."

[^14]:    ${ }^{1}$ This passage is not without difficulty, but it may, perhaps, be rendered, " the princes beautiful as Cupid, but having the valour of those of whom Ráma is the first, reducing by their wrath their foes to ashes, and deriding the winds in speed, have made the king expectant of glory by a career tending to battle."

[^15]:    Part. pres. pass. verb of the desiderative form of हन, "to kill, "being sought to be killed."
    ${ }^{2}$ A name of Yama.
    ${ }^{3}$ दर्यक्पराम: , " prostration," " obeisance to the ground," " lying on it like a stich."

[^16]:    "An inscription," "an edict or deed शासनं on a copper plate."

[^17]:    ' उपशस्पं, " an open space near a village or town."
    ${ }^{2}$ अाक्रीड:, "a royal or public garden."
    3 "Desirous of stopping or resting," desiderative form of ग्रम with वि prefixed.
    ${ }^{4}$ Visarga rejected before x, and the final of निधि made long.
    s. ञ्रकायडे, " on a sudden," "unexpectedly."

[^18]:    ' The part. pres. of दा does not take न् in the nominative masculine, Gr. p. 57.
    ${ }^{2}$ The country of Lata is often mentioned by writers of this period though not found in the Pauranik lists. It corresponds apparently with the Larike of classical geographers.
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. indef. pret. of रूध, "to obstruct;" here meaning, "to besiege."
    ${ }^{4}$ Third pers. sing. redup. pret. of भिद, "to break;" but it is used here in the passive voice, implying, with the preposition ग्ञन्नर्, "was internally afflicted or grieved," "was heart-broken."
    ${ }^{5}$ "Was entered into or enjoyed," 3d pers. sing. indef. pret. passive verb of विश, "to enter," with निस् prefixed.

[^19]:    "Nominal verb, from भृंखला, "a chain," 3d pers. plur. lst pret.

[^20]:    ${ }^{1}$ सन्दोह occurs in the Amara Kosha among the synonimes of "a flock," "a multitude." Most of the terms, however, denote quantity as well as number, or heap, plenty, aggregate, abundance, which latter sense is most appropriate in the text.

[^21]:    ${ }^{1}$ Inf. of the desiderative of एी, "to bring," with प्र prefixed.
    ${ }^{2}$ This is an unusual phrase; but one of the meanings of भृगु is, "a precipice," and भृगुपतनं therefore means, "falling from a height," being synonymous, in fact, with the expression गिरिपतनं, which occurs a few lines below.

[^22]:    ${ }^{1}$ By magic collyrium, enabling the eyes to see through opaque substances.
    2 "An encampment or caravan of traders." ${ }^{3}$ गोयी, "a sack."

[^23]:    ${ }^{1}$ ममनं, " a friend," is properly a neuter noun as here employed.

[^24]:    ' भुज, 7th conj., takes the atm. pada after उद, Gr. p. 265.

[^25]:    ${ }^{1}$ Nominal verb, from बधि民 "deaf," " were deafening," the shies. 2 "Avanti or Ujayin making heaven of earth."

[^26]:    ${ }^{1}$ Rasála is a name of various trees, but may be understood here of the Mango, which blossoms in spring.

[^27]:    ${ }^{1}$ The following passsage presents some perplexity from peculiarities of constructionthe long suspension of the connection between the governing pronoun and the verb, and between the participle and the agent, and by the use of the indefinite past participles. The sense will be rendered clear by taking as the leading phrases या रणज वसन्तसहायेन निम्म्मितेव, "Who shone as if created by the friend of spring," i.e. Love: "He in his distress (for her absence), through a wish to possess an effigy of his bride Rati, having framed (विख्य) (in Avanti Sundari) a certain female form." Then follows an enumeration of the objects of which he made the several members of the body, comprising those to which the female limbs are commonly compared when it is intended to describe their beauty: th:us, (having made विधाय) " with the loveliness of the variegated lotus of the pleasure pond her feet; with the gait of the inebriate swan having formed her sportive motion;" and so on.
    ${ }^{2}$ B. has शारदार्यवन्द, "autumnal lotus;" A. has शार्यवन्द्द : but it should probably be शारारवन्द, "the variegated lotus ;" or, कासारसायरविन्द, "the lotus the essence or pride of the pool."
    ${ }^{3}$ जैत्राय, "the victorious car ;" here means, "the car of Káma."
    4 "With the series of the steps of a palace (he formed) the three lines above the thigh:" or, perhaps, a better reading would be, अवलिन्नयमोदरिं; for the निवली, which is considered a beauty, is usually applied to lines on the abdomen.

[^28]:    'कलकराठो, "the Indian cuckoo," called in the Vikrama and Urvasi "Love's messenger."
    ${ }^{2}$ A. has मालवयाजनन्यका खनैवाराध्यमानं ; B. कन्यकास्ते नैवाएध्यमानं. Neither can be correct. The sentence requires, apparently, the verb in w़्तासे, by which it is closed; and then another begins with सा, एव, or सैव.
    ${ }^{3}$ An explanation of the term घुखाक्षर has not been met with : the sense is evidently "by singular accident or good luck," as the experiment had never again succeeded. घुया, the root, means, "to revolve," "a revolving letter," a sort of lottery perhaps.

[^29]:    झानायमान, " acting as a net," nom. verb, from झ्ञानाय, " a net."
    ${ }^{2}$ Another nom. verb, from शर्य, "a butt or mark," "having his heart a mark for the god with the unequal number (five) of arrows."

[^30]:    ${ }^{1}$ पह, with ञनु prefixed, implies, "to favour," "to bestow as a favour;" as in the text, " he conferred upon them both the faculty of remembering their former existence."

[^31]:    ${ }^{1}$ Nominal verb, from शिशिर, "cool," "cold," 3d pers. sing. 1st pret.
    ${ }^{2}$ First pers. sing pres. of हन, "to kill," in the passive voice.

[^32]:    ' निकुरहु, "a quantity or abundance."

[^33]:    ${ }^{1}$ Jugglers and conjurors, especially if religious mendicants also, commonly carry a brush made of the tail feathers of the peacock, पिच्छिका.
    ² परिबं may mean "violently." Going round rapidly is a common practice with Indian conjurors.

[^34]:    1 "There is nothing belonging to me मत्सस्बहं which is not yours" ञ्रभवदीयं.
    ${ }^{2}$ दशनब्द् एप. "Tlis lip," छद, beiry in the nominative, rejecting य् substituted for Visarga, Gr. r. 41. उरस्थलुमेतद, "that breast:" the infinitives चुस्यायतुं and ख्षालिक्नयितुं, under the influence of अ्पशक्यं, have the sense of the passive. The whole passage, which is somewhat obscure, has this purport: "Without my consent, this lip, which is the relique of the salute of the mouth of Saraswatí (the goddess of eloquence), can not be kissed, nor can that breast to which Lakshmí has been pressed, be embraced by any other." The commentator says this identifies Rájaválana with Vishnu, agreeably to the verse वागोशा यस्य वदने लक्ष्मीर्येस्य च वशृसि, " on whose countenance dwells Vágiśśá (Saraswati), and on whose bosom Lakshmí."
    ${ }^{3}$ "Decorated with crescents of flowers;" her hair! forming an additional analogy to the peacock's tail बर्बिबहै, which it surpasses in beauty.

[^35]:    ${ }^{1}$ The reddish अ the colour of the lip. C. substitutes बन्धूक, "pentapetes," which bears a red flower.

    2 शीफरः स्फीतरम्ययो: "Ajayapála.
    a "A swan." A. and C. have जरहजालुपाद; ; the other two as in the text.
    4 "As if seized by chains of the beams of the moon, mistaking him (Rájaváhana) for the white lotus," कमलमूढशाशिन् .
    s "With loosened throat," "aloud."
    © अनिरूप्यमायातदात्वायतिधवभागं. The distinction of present (तदात्व) and future ( प्रायति) being disregarded (by them).

    7 Throwing themselves upon the ground.
    ${ }^{8}$ The attendants on the inner apartments.

[^36]:    ' उत्पन्नम्पत्पभिज्ञ:, "recollection was produced in him:" he recognised Rajáváliana as the friend of Pushpodblava.
    ${ }^{2}$ अवर्वर्ज्जित is said to mean वशोकृत:; the whole compound implies, "One whose divine (or superior) nature is falsely ascribed to him by the foolislı people of the city, overcome by his dexterity in contriving various kinds of deception."
    ${ }^{3}$ "Bearing the marks or lines of the swan and the lotus (his hands), fanciful lines indicative of good fortune."

    4 वामु, vocative of वासू, "a girl," "a young woman."
    ${ }^{3}$ विद्तिता तौं, "having heard the news, were खान्तो gricved."

[^37]:    1"Becoming his partisans through his beauty."
    ${ }^{2}$ Part. of the passive of the desiderative form of हन्, "to kill."
    a "Protected from hunger and thirst by the power of the jewel of his crest hidden among his hair." See p. 22.
    ${ }^{4}$ This is variously read: A. B. बलभरद्नकम्प:, C. वलमरद्नेकम्प:, and D. E. वलमरद्तकम्प: The last is perhaps the best, "by whom the trembling (of the earth) was occasioned by the multitude of his army."
    s Third pers. sing. redup. pret. pass. v. "he was taken."

[^38]:    The pret. indef. of the causal of युज्, "to join," with वि prefixed, "he did not cause lim to be disjoined (from life) to be put to death:" so also एी, "to lead," is in the same tense, " he caused him to be taken," "he sent him."
    ${ }^{2}$ This is explained स्रचिन्यप्रतित्र:. It implies, apparently, "disregarding the will" either of the princess or her father.
    "He caused to be annolinced"-3d pers. sing. indef. pret. causal form of गए, to count; to compute the proper hour for any rite-to be proclaimed "by the Ganakas," ast rologers.
    ${ }^{+}$Kailása, the mountain of Ekapinga (Kuvera).
    s "A runner," "a messenger."
    fi चारकं बन्धनालय:.
    7 कल्पना is here used in the sense of "elephant-trappings."

[^39]:    ' Third pers. sing. redup. pret. passive v. खी, " to lead," " he, the prince, was led."
    2 "Having the ichor (indicative of his being savage or morose) dropping (द्युरित) from his temples," गरड.

[^40]:    1 "Cherishing hatred विरसाशय: against Naraváhanadatta, the son of Vatsa." Both those princes are the clief persons in the collection of tales called the Kathá Sarit-ságara, of which the first part has been published by Professor Brockhaus, and must lhave been the heroes of popular narrative long before, if the Megha Dúta be a work of the age of Vikramáditya, as the story of Vatsa and the princess Vásavadattá is there alluded to.
    2 "In the sky bright with clear moonlight." घ्यवदायमान is the pres. part. of the passive of दे, " to cleanse," with वि and ¥्यव prefixed.
    ${ }^{3}$ B. has मच्च, which is allowable, but the others agree in तच्च.
    ${ }^{4}$ The scntence scems to require one or two words to complete the sense; as, प्रयिपतन्ती उवाच, or प्ररिपतन्नीं तां गजपुत्रो विससर्जे: most of the copies agree in leaving प्ररिापतन्ती in the nominative without a verb, and all in omitting any specification of the speaker in the last clause. Such ellipticall construction is not uncommon in Sanscrit composition.

[^41]:    The commentator seems to be at a loss how to explain कुरुविन्द. A. has कुरुविन्द्रो मेघनामेत्पमर। हृद्याराये सस्ये च कुरुविन्द इत्यनेकार्थध्वनिमझ्नरी. As the person Dhanamitra is of a fair complexion, with light blue eyes, he may be supposed to have light hair, that which is of the colour of the cyperus grass, or of corn, a sort of straw colour. In MSS. B. कुरुबनन्द is explained नीलगुच्च:, " blue grass," "Cyperus," and नीलमरए:, " a blue gem," but no authority for the latter is cited.
    ${ }^{2}$ " Dispersed," "scattered," इ्तस्ततो गतं."
    ${ }^{3}$ "To be received by us (as friends the assenbied kings)," राजन्यं.

[^42]:    ${ }^{1}$ The Indian fig or banian-tree affording a characteristic and appropriate hall of audience among its many stems.

    2 "Wlite or clear as silk."
    ${ }^{3}$ B. C. E. have हर्पनिमिंतनरं, " with exceeding delight."
    ${ }^{4}$ D. E. have प्रोतिसक्कथासु.
    ${ }^{5}$ Third pers. indef. pret. atm. pada of युज, "to join," with घनु prefixed, "to direct or appoint."

[^43]:    ' "Desirous to know," derivative of the desiderative of बुध, "to know."
    ${ }^{2}$ First pers. sing. 1st pret. of शम, verb, 10 th conj., with नि prefixed, "to see."
    ${ }^{3}$ Verbal derivative from the desiderative form of लम, "to gain." Gr. 296, "Desirous to obtain," or, here, "to know."
    ${ }^{+}$Third pers. sing. indef. pret. atm. pada of वदि, with ञ्ञभि prefixed, "to salute with reverence."
    ${ }^{5}$ "Crowding, or coming in a confused heap or crowd." श्रविध्रिन्न, "indiscriminate," and पातं, "going," used adverbially.

[^44]:    1 "Renowned (विश्न) for kindness (अ्वभ्युपपन्नि) to those who are anxious for future felicity," श्रोवसीयाय झात्ता.
    ${ }^{2}$ From this and the preceding similar passage कीरोशिखराडास्ती यभूमिः, it appears that having a suit to prefer a woman let her hair loose, and that it was long enough even when tinted with grey पलितशार to reach the ground.
    "The meaning is somewhat obscure here, but it seems to be "Holy Sir." "This your slave Kámamanjarí represents to you that I am to blame towards her: my fault is the molue h discharge of my duty."
    ${ }^{4}$ Acts tending to promote bodily perfection, health, grace, beauty, and the like.
    ${ }^{5}$ दोप here means " the humors of the body," wind, bile, phlegm ; अणिन्न, "the digestive faculty ;" धातु, "an element of the body," flesh, marrow, blood, \&c.
    "शब्द, "grammar," हेतु, "logic," समय, " philosophy:" "a superficial instruction in these," वा त्रामात्राववोधनं.

[^45]:    ${ }^{1}$ गम्य here means, "a libertne." गम्यी विट: पाल्लविको भुजझा इति भागुरि:.
    ${ }^{2}$ The words least usual in this passage are thus explained : ञ्ञासनं क्षेपयां, प्रतिहस्तिन्, अासन्नगृहवेश्यापतिः, सन्धुक्ष्यां, उद्दीमीकरां.
    ${ }^{3}$ उपद्रवनिवारकै:, " with those who keep off calamity," or एज वदाज्ञाश्निम्मधानेः, "chief persons, whose commands are like those of the king."

    4 "Having repeatedly weighed the certainty of their fulfilling their engagements." ग्रनुवद्वोर्थो येपु ताहशाननर्थसंशयान् भूयो भूयो विचार्य्ये that is, अनुरन्तास्मत्कन्या ताद्शशेन स्वगृहे रह्वा चेत् कथमस्माभिर्लंम्येति, "supposing the damsel being loved by any one should be detained in his house, how is she to be recovered?"
    s मातृका, " maternal grandmother;" मातुर्माता तु मातृका, "Vaijayantí."
    " Third pers. sing. indef. pret. passive verb of वह, " to bear," here with ञ्वति, "to be spent or passed."

    7 कुटुंवकं, ग्रनुकम्पायां कन्, "her poor relations."
    ${ }^{8}$ अ्पहार्य्यनि प्रया, " immoveably resolved."
    ${ }^{9}$ संस्थास्यते, मरिप्पाति.

[^46]:    अा technically डाच् is inserted.
    ${ }^{2}$ A name of fire.
    ${ }^{3}$ "So distracted was she," a nominal verb, from उन्मनस्, "out of one's mind," 3d pers. sing. lst pret.
    ${ }^{4}$ उच्चय, is said to be gathering fruit, flowers, \&c. by climbing up a tree. झ्ञवचय, is their collection near the ground."
    ${ }^{5}$ The three objects of life, passion, wealth, virtue.

[^47]:    ${ }^{1}$ This is put interrogatively：＂Is it from such a person that knowledge of the com－ parative force of the three objects can be expected by your reverence ？＂
    ${ }^{2}$ Third pers sing．pres．of यत，＂to make exertion，＂with अति and आ，intensitives， prefixed．

    3 ＂Demoniacal misdoings，＂अासुरविप्रह्मनानि，अ कृत्य चरणानि．

[^48]:    "Spending on proper objects," तोधम्रतिपादनं, सत्पानदानं.

[^49]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. indef. prot. of खम, "to bow," with प्म prefixed.
    2 "Arose," 3d pers. 1st prret. atm. pada of हा, "to go," verb, 3d conjugation, with उद्र prefixed, ई substituted for the radical vowel, Gr. p. 213.
    ${ }^{3}$ "Thou boastest ; having kept clear of or avoided the sage Marichi."
    ${ }^{4}$ "United with its own faculty," that of beguiting प्रलोभनशक्ति: an epithet of एग passion.
    ${ }^{5}$ B. has ञ्रर्चितं, D. ञ्रर्थितं, the reading of A. seems preferable.

[^50]:    ${ }^{1}$ तमनुशय्य, तेनसह शायित्वा, " having been made or invited to sleep in his hermitage."
    2 "A Buddhist monastery," an accuracy of specification corroborative of the affirmed date of the composition.
    ${ }^{3}$ A. has इमृप, tlee othcr copies have अस्पृष्टसमाधि; the first is an error, but it is difficult to attach any satisfactory sense to the second. अमृष्ट, "undismissed," "uninterrupted," will agree better with समाधि, "religious or profound meditation."

[^51]:    1 "Having agreed."
    ${ }^{2}$ First pers.dual, lst prat. of हि, "to go," verb, 5th conjugation, with प्र prefixed, " to scnd for."
    ${ }^{3}$ मलमब्नकं, "the cloth worn round the loins," कौपीनं मल्लम्नकमिति वैजयन्नो.
    ${ }^{4}$ The copies, except A., have इह जैनायतने ; but that, there is little doubt, is an addition of the transeriber, unless it be considered synonymous with बौद्य. The Jains do not live together in convents like the Buddlists.
    ${ }^{5}$ हा, meaning " to abandon," is regularly conjugated, Gr. 213,
    " First pers. sing. 1st præt. of मृप, " to endure," with प्रति and अव prefixed, "to suffer beyond endurance." The MSS. have मृश, but unless considered, as it sometimes is, as synonymous with मृप, the context requires the latter: one verb is very commonly written for the other.

    7 "As a Vaisya," " he is one of the twice-born."

[^52]:    1 निरयो नरकः.
    ${ }^{2}$ A name of the A'soka.
    ${ }^{3}$ द्युष्रेन धनेन.
    4 Karnísuta is said to be the author of the science of stealing, स्तेयशास्तम्नवर्तक: . The name is a synonym of Kansa, king of Mathurá, in the Trikańdu Sesta, 2. 8. 23. The commentator quotes the name Hárávalí, but erroneously.
    ${ }^{s}$ First pers. sing. indef. prect. atm. pada, Gr. p. 262.

[^53]:    ${ }^{1}$ Dexterity in securing the support (of those present).
    2 "Various," "deceptions," ञ्रनेकानि मोहनानि.
    3 "Gaming," " play," or "a stake," " a wager."
    4 अम्बील, "the-unlucky." obsce A
    5 "I was never satiate," "I could never sufficiently admire."
    " प्रमाददत्तशारे " by whom a piece was carelessly or badly moved," referring no doubt to the common game of pachis, which is played something like draughts or backgammon.
    ${ }^{7}$ Third pers. sing. imper. of अास, " to sit," verb, 2d conjugation, " let this unskilful fellow sit out:"
    ${ }^{8}$ Third pers. sing. 1st præt. of पअ्न, "to embrace," with fि and अति prefixed, " he played or engaged in the game," व्यतिपक्तोء्भवत्: all the other copies agree in the reading ; or व्यत्यसजाव, or still preferably व्यत्यसजावहि, " we two played together," would seem to be more appropriate.

    9 झ्ञभ्यवहारो भोजनं.
    ${ }^{10} \mathbf{A}$ short coat coming to the half झ्रन्द्ध or middle of the thigh ₹रू.

[^54]:    ${ }^{1}$ A sword.
    ${ }^{2}$ Some of the Upakaranas or apparatus are sufficiently intelligible, others may require explanation. According to the commentary, the परिएमुख, "snake's head," is a sort of spade, commonly called सवरी; कांकली, a sort of musical instrument with a low tone, the use of which is to discover if a person is asleep or awake; सन्दंशक is a pair of tongs or pincers, commonly सडसो ; पुरूपश्रीपक is an artificial head of wood; योगरूर्यां is magic powder, possibly the योगरोवना of the Mrichchakati, of which Servillaka says, अनयाहि समालअं न मां द्रक्ष्पन्ति रक्ष्या: शस्त्च पतितं गान्ने हुं नोत्पादयिप्पति; so योगवर्तिका, a magic candle, which lights up every place; मानसून्रं, a measuring line; ककेढक, that which resembles a crab-a hook-is not explained, and it may be connected with ₹ज्जु, a rope with a hook at the end, by which to climb up; भमरकराड is a box containing a bee or moth, which puts out a light that may be burning. Besides the magic powder, we have in the Mrichchakati also the प्रमाएसूनंत्रं, "the measuring line," and the प्रतिपुहप:, which is perhaps the artificial head thrust forward to see if any one is about to seize the intruder, the दीप a lamp, and the अग्नेय: कीट: for extinguishing a light.-Mrich. Act 3. Scenc 1.
    ${ }^{3}$ पदभाक्ष्: प्रेद्याएसाधनं, " means or instrument of seeing or espial."
    A "The principal or most valuable trcasure," मूलधनं.
    ${ }^{5}$ A chief Vaisya.

[^55]:    ' इभ्य, "A wealthy man."
    z "Having love for my associate," ग्रभिसर: सहाय:.
    ${ }^{3}$ First pers. sing. imper. atm. pada of mी, "to conduct," " let me conduct."
    "The commentators say दीपिका means "a lamp or light borne in the hand," "a torch." s दर्ष्वींकरेए सर्प्पेण.

[^56]:    नरेन्द्र is here used for a docter who administers antidotes, विप वैद्य:.
    2 "Having doctored उपक्रमशि्रिक्तित with solemn meditations, prayers, charms, and gesticulations:" the last मुद्रा is the mummery of modern mesmerism, of old familiar to the Hindus.

[^57]:    ' प्रतिपर्त is here explained by कर्त्वय्यं, "what must be done," what is your purpose?
    ${ }^{2}$ First pers. pres. desiderative form of हा, "to abandon."
    ${ }^{3}$ "A spy," "an agent or accessory."
    4 "Having concealed the stolen property."
    5 "A rope," गैवेयको रज्ञु:.

[^58]:    परिणत:, properly "bent," "bowed;" when applied to an elephant denotes, "one stooping to strike with his tusk," तिर्य्यम्दन्तम्रहारी.
    "First pers. dual indef. pret. of fि्रि, " to serve," with अ्नधि prefixed, taking reduplication as well as the augment, Gr. 183.
    ${ }^{3}$ A leather bag or purse for holding jewels.
    " Inf. of उन्ञ2, " to abandon."

[^59]:    ${ }^{1}$ The passage is somewhat obscure, but the sense is, "This bag, besides myself, is for merchants and courtesans, who shall with entire faith in it (say), 'I milk;' " that is, I take from it whatever I want.

[^60]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. 1st prat. of the desiderative of दा, " wished to give."
    ${ }^{2}$ The only explanation given is, that it is a meeting of people, तनपस्चवोरगोष्ठं यज्जानपदंस्तनः.
    ${ }^{3}$ First pers. sing. indef. pret. atm. pada of धा, "to hold," but with सम् and नि prefixed, "to be near to," "to be present at."

    * Some rather extravagant and not casily intelligible metaphors are here intended: "My mind (or heart) was her other stage floor र्नपीठ, and the awning covering सनापाग्रय: the lotus thicket of her glances." Performances of singing and dancing are usually exhibited in an open hall, the floor being covered by a cloth, and an awning being spread over head.
    ${ }^{5}$ Emotions and sentiments.

[^61]:    ${ }^{1}$ Pretending a headache.
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. fut. indef. causal of शी, "to sleep," "shall cause to repose," "shall put to rest."
    ${ }^{3}$ वाम्, " of you two," अभिनिनेशिनो: , " persevering," "resolved."
    ${ }^{4}$ Third pers. dual indef. prat. of the causal of ज्ञा, "to know," with वि prefixed, " to represent."

[^62]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. pres. desiderative form of द्री, "to buy," with fि prefixed, "to sell," "wishes to dispose of."
    z 'Ihird pers. sing. present of the desiderative of स्था, with अनु prefixed, "to follow," to conform to," "wishes to follow the practice of women of family."
    ${ }^{3}$ ग्रनश्रवा अनझ्गीकृता
    1 A female Banddia or female mendicant: the writers of this period are fond of attributing to these ladies the office described in the text.

[^63]:    1 निर्मन्थिकमहात्, from the doctrine of the Buddhists Nir-granthika may mean, "one who is freed from all restraint,' or "one who denies the authority of books," that is, especially of the Vedas.
    ${ }^{2}$ "To the fire-place alone."
    ${ }^{3}$ The reading of B. and D.; A. has ख़्राश्कनोयासि चर्म्नरललाभा ; C. omits the verb.

[^64]:    ${ }^{1}$ This is the reading of three manuscripts, A. B. D., as if the construction with वरम् were equivalent to that with शक्यं, "it is possible for our (self) to be preserved," C. lias परमात्मा गोपयितव्य:.
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. 1st prat. of the causal of the pass. of मह, " to seize," " was charged with," " was made to be attacked by," " the character of a thief."
    ${ }^{3}$ We are not apprised what authority exists for this exemption fronı capital punishment having been granted to the mercantile class, but it is not impossible either that the exemption or the tradition of it prevailed at the date of the composition, having been accorded by the Maurya princes, whom the Puránas consider to have been Sudras, and whom the Buddhists claim as their own, and who appear to have been hostile to the Brahmans. B. has सौर्य्यद्न, but all the others agree in writing मौर्य्य, which is the more intelligible reading.
    ${ }^{4}$ Third pers. sing. 1st pret. of प्रथ 1st conjugation, "to be famous."
    ${ }^{5} \mathrm{C}$. is alone in reading छद, but it seems preferable to the छेद् of the other three, " having nothing left but a covering of old cloth."

[^65]:    1 "On a lucky day."
    ${ }^{2}$ A. and C. have पायिता, पापिता. The reading followed is that of B., from या, "to go," causal form, "soothed," "pacified," which, though not usually employed, is perhaps more intelligible than either of the other readings.
    ${ }^{3}$ शोलं स्वभाव:. The sentence is a remark parenthetically put, "For the nature of drunkards and madmen is engaging in proper actions in an improper manner."

[^66]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. lst præt. pass. v. of बन्ध, "to bind,"" I was bound:" the verb drops the nasal before य.
    ${ }^{2}$ First pers. sing. indef. pret. of the causal of चर, "to go;" with वि prefixed, "to consider," "I was made to reflect."

    3 "Marriage."
    4 "Overwhelmed-from छर्रु, " to cover," with प्र prefixed-by my fault," मद् एनसा.
    5 "Will certainly be arrested," (caused to be seized), 3d pers. dual indef. fut. of the passive of the causal thessive of " to seize."
    © "Therefore here is a contrivance (needed), by following which, through my direction, they shall be saved, and (which) in some way slall extricate me from this mishap."
    ? "Vile old woman," जरती कुत्सायां कन्.
    ${ }^{8}$ First pers. sing. pot. mood of सृ, " to relinquish," Gth conj. "I can lose my life without regret."

[^67]:    आकाकल्पसारः, "dependent on dress and decoration."
    ${ }^{2}$ Finst pers. sing. Ist pret. of शिद्य, "to teach," here treated as a verb of the 8 th conj. ${ }^{3}$ कारां here means, "pain," "torture," of which, it appears from this passage, eighteen kinds were imposed by the former criminal code of the Hindus.

[^68]:    ${ }^{1}$ सन्धा प्रतित्रा मर्य्यदेत्पमर:.
    ${ }^{2}$ "Proper food and drink," श्रनुगुखा, अन्न, पान.
    ${ }^{3}$ First pers. sing. 1st prret. of दृत, "to be," with ञ्रनु prefixed, "to be kind or civil to." 'Cour/
    ${ }^{4}$ Third pers. sing. indef. prat. of शकि, "to doubt or suspect."
    ${ }^{5}$ निकृष्षाशय:, " vile disposition," here implying " jealonsy."
    ${ }^{6}$ उपक्रान्नो वशीकृतः। उपक्रमो वशीकारे समारम्भे चिकिसने इति वैजयन्ती.

[^69]:    r-a 4
    ' उपद्धन्दः सान्वनमिति केश़व:, " will exert himself to cause your property to be restured by gentle means."
    ${ }^{2}$ प्रत्पायित, fवश्वस्त.
    ${ }^{3}$ उपायोकृत, "having made her the means."
    4 First pers. sing. indef. prat. of the causal form of वृध, "to grow," "I made to grow or angmented."
    " "Having thrown down," causal of च्यु, "to fall," part. passive indeclinable.
    6 "Intent on pairing," कुहुप्रसक. a puncols.

[^70]:    ${ }^{2}$ बासतासूल is considered as one word. Betel, combined with cardamoms, cluves, campher, and other aromatics.

    3 "Nut deceptive," "nut fallacious."

[^71]:    " By some dextrous (हस्तवत्) thief," एकागारिक:.
    ${ }^{2}$ "As if he were another of the sons of Sagara," who, in their search after the sacred horse which had been stolen from their father, dug down to the centre of the earth, and formed what was afterwards the bed of the ocean. See Rámáyana.
    ${ }^{2}$ The implement formerly termed फॉिएमुख:, "a sort of spade."

[^72]:    1 "A crooked knife."
    " First pers. sing. 1st prat. of कृत, "to cut," with fन prefixed, "I cut off."
    ${ }^{3}$ "Pillow and bed stuffed with swan's down," "a feather bed," articles of furniture very unusual in India among the natives, the Hindus especially, who would now consider, in most cases probably, feathers as impure.

    4 "The borders carved with fiowers."
    s "Doubled or turned under." In this and the following description the connpounds are used adverbially in the accusative neuter.
    ${ }^{6}$ ग्रपाश्रयान्ते, मस्तकान्ते, "at the end (or by the side) of the head," is the explanation of the commentary.
    ₹ "Very gently," from ज्ञलु, " minute," " little."

[^73]:    1 "Lac," " the die."
    2 "Unovertaken," " unapprehended," ग्ननामृष्टो स्पृष: .
    ${ }^{3}$ "Insane," " possessed by wind."
    4 "New clothes." Pánini $v$, N 160 .

[^74]:    1 खौशों शयनासनं.
    (A name of Garuda, or one haviug a dark garment, नी लुच्स्तु विह जारािरित्यिपीति वैजयन्तो.

[^75]:    ' माकारोऽवराए: साल इत्यमर:.
    2 "The marriage thread or ring," "he kound"thering the marriage", that is, be eelebrad theeremuny at the of the night.

    3 "Having put on the marriage-festival attire as one of the attendants."
    +" By the officiating priest," celebrating the rite according to the ritual of the Atharva Veda.
    ${ }^{5}$ First pers. : ing. indef prat. of हु, "to take," with प्र prefixed, "to strike."

[^76]:    1 "A small temple."
    ${ }^{2}$ There is usually in frent of temples a covered portico or verandal.
    ${ }^{3}$ First pers. 3d præt. atm. pada, from पा with ञ्रव prefixed.
    ${ }^{4}$ Synonymous with अ्वायुप्मत्, "long lived," a term of endearment.
    ${ }^{5}$ Bala and Samvara are said to be the names of two asuras; the former was the brother of Hiranyakasipu, and was killed by Indra. Padma-P.; the latter is the hero of a legend in the Vishnu and Bhágavat Puránas, Harivansa, and other works, having

[^77]:    carried off Pradyumna, the son of Krishna, and been killed by him when arrived at maturity. The circumstance of the affection subsisting between the wives of these two asuras must be derived from some other source as it is not alluded to by the authorities specified, not even by the Harivansa, where the story is most fully detailed. See the translation of the Harivansa by M. Langlois, Vol. II. p. 159.
    ' Here, as before, जन्यं means "war."
    " प्राएित, " preserved in life," " having his life spared."
    ${ }^{3}$ दराड here means "an army," द्रडो दमसेनयोरिति भागुति:.
    4 "A forester," लुअको व्याध:.
    ${ }^{5}$ First pers. sing. indef. prat. atm. pada of गाह, "to plunge into."
    ${ }^{6}$ Part. past of लिह, "to lick," radical vowel made long, Gr. p. 204.
    ${ }^{7}$ Third pers. sing. indef. pret. of लिह, as before.
    ${ }^{8}$ Third pers. sing. indef. pret. pass, v. of ह with ग़्रप prefixed, "to take away."

[^78]:    "A cow-herd, वृप्यिय्युदुपु गोषु चेत्पजय: .
    ${ }^{2}$ उपक्रान्तण्विकित्सित:, "healed."
    " "On the dispersion of the company or retinue of the king," सार्थयाते, सह्यमंशे.
    " "Having been delayed by some cause."
    s First pers. dual 1st pret. of हह, "to burn," "to afllict."
    " "Having warred with."
    " अपारयन्ती, अ्वशक्कुवन्ती, from पार, verb, l0th conjugation, " to be able," पार, सामय्ये.
    ${ }^{8}$ A mendicant and erratic life.

    - Third pers. sing. indef. pret. of fि्रि, "to scrve," which takes the reduplicate form as well as the allgment, Gr. p. 182.

[^79]:    'Third pers. dual conditional nood atm. pada of वृद्ध, "to grow or increase."
    ${ }^{2}$ Third pers. dual conditional mood atm. pada of स्पृश, "to touch," "to attain." "If those two princes had grown up without misfortunes, they would have attained your age."
    ${ }^{3}$ "With enlianced sorrow."
    4 "Bringing up," "taking care of."
    ${ }^{5}$ Third pers. pl. pres. of घट, "to strive with or against."
    6 "Inhabitant of this place," derivative of ₹ह, "here."
    7 Third pers. dual pres. of विद, "to know," verb, $2 d$ conj., and with सम् prefixed conj. in the atm. pada.
    ${ }^{8}$ First pers. indef. prot. of गद, " to speak."
    ${ }^{9}$ A. B. C. have प्रस्तुतस्तनी, D. has प्रसुत, which is preferable.
    ${ }^{10}$ An unusual though regular construction of the preposition apart from the verb governing the locative case. The commentator explains जाता ग्रधि to mean, subject to म्रहारवम्मीधीना; but the sense should be rather, "have now prevailed or triumphed over," "have revolted from;" the reason of which is assigned, "since you have come to enable them to cross the sea of sorrow," \&c.

[^80]:    An interjection, " alas!"
    2 "Deception," "device." The subsequent reflection bears hard upon the female sex. ${ }^{3}$ "A net ;" literally or figuratively, "a device."
    "I'hird pers. sing. I st prect. pass. v. of युज, with fि prefixed, " to employ or instigate." ${ }^{5}$ C. lias ग्रतिभूय, in either it implies "despising or disregarding."
    " "He is her only lord;" that is, she is faithful to him, but he has a numerous harem.

[^81]:    ' The story of Vásavadatta seems to have been very popular in the middle ages. It is given in the Sarit-Ságara, and is alluded to in the Megha Dúta and in the Málatí and Mádhava.

    2 "Result," " success."
    " Constantly attending or adhering to."
    ${ }^{4}$ Third pers. sing. imper. atm. pada of वृत, " to be;" with अ्ननु prefixed, "let her accompany."
    ${ }^{5}$ The nimb tree.

[^82]:    "Shining or seeming like one insane."
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. pres. of मा, "to measure," with fिæ् prefixed, "to make," verb, 3d conjugation, Gr. p. 212.
    ${ }^{3}$ शक्यं सम्भावयितुम्, "cannot be compared with."
    4 Third pers. sing. indef. fut. atm. pada of लु, "to gain."
    अवरहद्य:, " private," " incognito."

[^83]:    1 "To slow the intensity of his passion for you."
    2 "Not of a very pleasing or graceful form, or presence," उपपन्नसंस्थानोs नुगुएावयव:
    3 "Wickedly or improperly boastful."
    4 "Having intercourse with unfit or low persons."

[^84]:    1 "Making great effort," "striving for," प्रभिसन्चि: समुद्योग इति भागुरि:.
    ${ }^{2}$ Gan̂eśa, having an elephant's liead.
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. indef. prat. of $भ$, used in the sense of the imperative with the negative मास्म.
    ${ }^{4}$ It is also read शहरणनटा ; but Ganeśa, as a portion of Śiva, may appropriate his attributes, and as lie is speaking, the pronoun seems most correct.

    - Here is a confusion of things and persons, the river Ganga and the goddess.
    ${ }^{6}$ Ganeśa was the son of Párvatí, as well as Gaugá the bride of Siva: the rivalry of these two ladies is a frequent subject of poetical allusion.

    7 Third pers. sing. 1st pret. of शुप, "to dry, or be dried up."

[^85]:    : "Dirt, or dark coloured."
    2 "The girdle, or waistband."
    ${ }^{2}$ "Near to the fosse," an indeclinable compound, used attributively.
    4 तत् शायिता, " by that laid down," part. of the causal of शि, "to sleep."
    s "A gateway or tower."
    ${ }^{6}$ A. has विमलसौधकुट्टिमोदरेए, B. विशालसौधतु ल्योदेरा, C. विमलसौधकुलोद्रेएा,
    D. विशालुौधकुल्पोट्रेण. As the path lies amongst trees and shrubs, a comparison wa building or wall on either hand, not its real presence, is m st consistent.
    ${ }^{7}$ B las समुदक , C. समुझसन्पुद, A. and D. agree: in either case, something like a lantern is intended.

[^86]:    1 "A tray or dish," or the leaf of the lotus serving the purpose of one; betel, aromatics, perfumes, and the like being placed upon the leaves.

    2 "An ivory fan."
    3 "A ewer."
    4 The usual sense of मुशीम is "cold," but here it means " intense," तीव्रमन्मथा, or it may signify " one whom desire wastes."
    ${ }^{5}$ A. कार्य्यवद्यवसायश्येयसा तदसम्भव, B. कार्य्यवद्यवस्यापि तदसम्भवे, C. वद््यवसायश्रेयसापि तदसम्भवेन, D. वदध्यत्वस्यापि तदसम्भवे. The copyists seem to have been perplexed by the indecinable past part. of घो, which, with य, may be स्य or साय, with \$धि and ग्रव prefixed, " having entered upon, or engaged eagerly in, what was inpracticable as if it was practicable."
    " तम, "to be distressed," verb, 4th conjugation, making the radical vowel long.
    7 "Káma or love."

[^87]:    ' Safflower, bearing red blossoms.

[^88]:    1 "Deception or disappointment."
    2 "An open place"- one where several walks meet.
    ${ }^{3}$ Part. pass. of ज्ञा in the causal form with सम् prefixed, "to slay."

[^89]:    1 "C ncealment," " obscurity."
    ${ }^{2}$ 3d pers. sing. indef. prat. of बस, "to dwell," with प्र prefixed, "to spread abroad."
    ${ }^{3}$ "The garden of the palace ;" निशान्त having one of its meanings, "a house."

    * ग्वादिश, indication of doubt or suspicion reproved.

[^90]:    ' First pers. sing. 1st pret. of 可, " to speak:" the indicatory प of the inflective termination prevents the substitution of उब्, as in the 3d pers. plural, which is अ बुवन्.
    ${ }^{2}$ A name of fire.
    ${ }^{3}$ First pers. sing. pot. of the causal of द्रम, "to go;" the vowel remains short, Gr. p. 159.

[^91]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. pot. eausal of स्पा, "to tell," "I will eanse it to be reported."
    2 "An army," " a division or detachment."
    ${ }^{3}$ A. has लूक्, but this is elearly wrong: all the others have वज्रं, "a diamond." The name in $\mathbf{A}$. and C . is सभीति, but neither is likely to be very eorrect. The mention of a Yavana as a diamond-dealer is notieeable.

    + "A householder," but here said to mean मामाध्यद्य, "head of a village or distriet," जनपदमहत्तः.
    ${ }^{5}$ A proper name, a great farmer, or one who has extensive ploughing.
    ${ }^{6}$ First pers. sing. pot. eausal of हन, "to kill," "I will to have him killed by a (pretended) popular tumult.

    7 "Employed in his death or extinction, whiel was not to be extrusted to the magistrate (Daîdadharal)."

[^92]:    1 "Affray, or devastation of crops."
    ${ }^{2}$ Past part. of the desiderative of the causal of एश, "to perish," with fि prefised, " has been sought to be caused to perish."
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. pot. pass. of the causal of एश.

[^93]:    ' Indeclinable past part. of the causal of क्रम, "to go," with निर् prefixed, "having taken out or liberated."
    ${ }^{2}$ The same of गम, "to go," with झ्य prefixed, "to make known."
    ${ }^{3}$ तदनुज्ञात refers to parents, "permitted or assented to by them," or it may be considered as referring to Kalpa-Sundarí, "permitted by her."
    " Third pers. sing. indef. prect. of the causal of गाध, "to be accomplished," "he has caused to be attained or effected entire (पुष्क्लो) wealth (or worldly success) and virtue." The moral of this story therefore is, that the end fully justifies the means.

[^94]:    ${ }^{1}$ Benares or Kási : the former is correctly Varanásí, from its lying between two small feeders of the Ganges, the Varana and the Asi.
    ${ }^{2}$ The name of one of the principal landing places or ghats by the side of the Ganges at Benares.
    ${ }^{3}$ A name of Siva, and the form under which he was worshipped at Benares, especially in the early ages of the Christian era, having been in some degree displaced by another denomination, that of Visveśvara.
    ${ }^{4}$ The destroyer of the daitya Andhaka.
    ${ }^{5}$ An iron club.
    © "Has the semblance of oppression," अनुवादिन् सहश:.
    7 Third pers. sing. pres. desiderative of पद, "to go," with प्र prefixed, "to engage in or perform," "he purposes to engage in some penance," कृच्छुं.
    s "This undertaking."

[^95]:    1 "Following the will of destiny."
    2 "Apprehended or caused to be seized in the fact."
    3 "Curling up his trunk."
    4 "Bending the head so as to strlke with the tusk."
    ${ }^{5}$ The space between the tusks प्रतिमान: was violently struck with the wood, in the holes of which the culprit's arms were passed, a sort of stocks for the hands instead of the feet.
    © कुग्नरापसदः गजाधम:.
    7 The hook or goad used for driving eleplants, the ankusa.
    ${ }^{4}$ निर्य्याए, the outer angle of the eye of an elephant or part next to it, the temples.

[^96]:    ${ }^{7}$ First pers. sing. indef. præt. passive of अभिभाप, "to speak to."
    ${ }^{2}$ The destroyer of Kámadeva, a name of Śiva.
    ${ }^{3}$ A light ball for playing with.
    ${ }^{4}$ A Savarí, a woman of a low caste, or one of a barbarous and forest tribe.

[^97]:    ' मातन्गु here implies "an executioner," or a Chandála so employed.
    ${ }^{2}$ First pers. sing. 1st prot. of the passive of the desiderative form of ह्य, "to take," with प्र prefixed, "to strike," "I was intended to be struck or killed."
    ${ }^{2}$ स्राच्यिद्य ञाहृत्य, "having seized."
    4 First pers. sing. 3d prat. passive of the causal of gi, "to stay."
    ${ }^{5}$ Kuvera, sovercign of Alaká or Mount Kailása, the fricud of Siva, and supreme monarch of the Yakshas.

[^98]:    ${ }^{1}$ In what follows we have three persons named, each with five wives; or Saunaka with Bandhumatí, Vedimatí, Hansávatí, Ananyanandiní, and Gopakanyá; Súdraka witl Vinayavatí, Yaksladásí, Surasená, Rangapatáká, and A'ryadásí; and Kámapála with Kántimatí, Somadeví, Suloclaná, Indrasená, and Tárávalí; who are declared to be respectively the same individual, that is, in different lives. Reference is here obviously intended to other narratives, of which Śaunaka and Śdraka were respectively the heroes. The only Súdraka of whom we know any thing is the one mentioned in the Iutroduction to the Mrichelrakalti, as the king of Magadlia and author of the drama.
    ${ }^{2}$ A name of Kuvera.

[^99]:    1 "Affected or seized by a planet," " affected with temporary insanity," " moonstruck."
    = "By the destructibility or perishable nature of all beings," घ्यस्त्वलसकोमत इति वैजयन्ती.
    ${ }^{3}$ Kumárapála, the narrative being resumed by Purîabhadra.
    4. "Something less than five years' old," ईपदसमात्रो कल्पदेश्यदेशीय:.

[^100]:    ${ }^{1}$ The present tense, with पुरा used in the sense of the future.
    2 "The eity of the destroyer," "Yama the regent of the dead."
    ${ }^{3}$ The wife of Chandaghosha.
    ${ }^{4}$ A. C. D. have निर्मोोद्यत्, B. निर्भरोद्य, E. reads as in the text.

[^101]:    B. reads उद्वाट्य, "having opened ;" E. उद्वोध्य, "having made known."

[^102]:    ${ }^{1}$ A. has श्रपदिश्येत, B.D. उस्सृज्येत, C. E. उदास्येत; either this or the second reading is equally good ; the latter is the 3d pers. sing. pot. of the passive of घ्यस, "to throw," with उद prefixed, "shall be abandoned as if dead."

    2 "Inclosed with a screen," कारडपट:.
    ${ }^{3}$ "Having caused to be placed (the body of Kámapála) upon (ञ्रधिशाग्य) a pile or bed of darbha-grass." All the copies read तन: स्वमेवागारम, understanding probably ख, "himself," "his body;" but possibly a preferable reading were ततस्तमेब ₹धिशाय्य, as the causal participle requires a second accusative.

    - First pers. sing. indef. future of the passive of the causal of विश, with प्र and च्ञा prefixed, "to enter in," "I slall be made to be admitted."

    6 "Unrestrained," "unbounded," उद्युर्नु विभूंखलं.

[^103]:    ${ }^{1}$ Sthúùa and Angáravarsha are proper names.
    2 "The secret was revealed."
    ${ }^{3}$ B. has ग़ल्पपरिजन.
    4 Third pers. sing. 1st prat. of दिश, willı सम and ञ्ञा prefixed, "to apprise," see 48.

[^104]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. pot. mood of a nominal verb, formed from कलुक्क, "a mark or stain."
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. indef. prat. of समादिश, as in 46, with प्रति prefixed, "to inform in return," "to reply to."
    ${ }^{3}$ B. and D. has उत्सवान्तर्, A. C. and E. उत्सवोत्तरं, "the end or supplenent of the festival;" but it is rather a questionable phrase. One sense of उत्सव is "anger;" so that it may mean, "the last obsequial rite, with which ' my' anger ceases." The commentary is silent.

    4 "The Chan̂dáala having perished, and being a check to any report that all the effects of the venom had been prevented by my charms."

    5 All the copies, except A., have वैनतेयतां गतेन; but the reading of the latter seems preferable, "having come with the faculty," i.e. the speed of the son of Vinatá or Garuda; or, in the other case, it may mean, "by me who had obtained the faculty," \&c. either in regard to speed, or hostility to serpents, preventing the action of their venom.

[^105]:    1 " Without (undergoing) such a load (or heap) of (adverse) fortune, I should not have been worthy," \&c.
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. indef. prat. of गएा, "to reckon," verb, 10 th conjugation.

[^106]:    ${ }^{1}$ "Were defeated or repelled," 3d pers. plur. lst prat. pass. voice of हन, " to strike or kill."

    2 "Our own dwelling," गृहं गेहोदवसितभित्यमर:
    ${ }^{3}$ One of the regions under the earth.
    4 "Dissipating," "destroying." This is the reading of A.; the others have निहु वाना, "concealing," but this makes sense only by a strained metaphor.
    ${ }^{5}$ Like the flowering stalk of the kas-grass, andropogyon, bearing a cluster of white blossoms.

[^107]:    ${ }^{1}$ A. has यक्ष्मया सरक्षयम्, B. D. E. यक्ष्मया सुरक्ष्यम्, C. यासुक्ष्यं. It should probably be either अ्वाशु, "quickly," or ञ्रमु, " life," that precedes क्षय. सुरक्यय, or अ्रसुरक्ष्य, although perhaps not wholly inadmissible, have no particular propriety.

[^108]:    ${ }^{1}$ A space of the breadth of a cubit. किद्कुरहस्तेत्पमर: परिएाहो विष्कम्भ इति वैजयन्नी.
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. indef. prot. causal of fवश, "to enter," "he sent us or made us enter into."
    ${ }^{3}$ "Violently," "as if seizing the life."
    ${ }^{4}$ All the MSS. have वहल, which may mean, "suffused with."

[^109]:    ${ }^{1}$ शवशुर: is here used to denote "a wife's uncle," not "a father-in-law," its usual acceptation. Sinhaghoslha being the brother of Chandaghosha, whose daughter, Manikarniiká, is the wife of Artlapála.
    ${ }^{2}$ Part. pres. desiderative of शी, "to sleep," verb, 1 st conjugation atm. pada.
    ${ }^{3}$ "Fearful as the haunt of numerous mischievous creatures."

[^110]:    ${ }^{1}$ We have here two nominal verbs, from सुख, " pleasure," and ह्नाद, "joy," 3d pers. plur. indef. pret. atm. pada.
    ${ }^{2}$ Nominal verb, from मनस्, "the mind," with ख्यभि prefixed, "to be delighted," 3 d pers. sing. inclef. pret. atm. pada.
    ${ }^{3}$ In the sense of boing elevated, as the down of the body through delight, हुय takes the augment इ; if simply " gladdened," "delighted," the form is हुष.

    4 "Near to," used with the accusative case.
    s "The upper half of the egg," i.e. the sky; alluding to Menu's description of the creation of the world.

    6 "The building lofty as the trident which tops (the temple of) Kumára (Śakti-dhwaja)."

[^111]:    1 "Fragrant unguent," such as sandal paste and the like.
    2" She is mortal, because she sleeps, because she perspires, beca'se the unguent on her person dries up, and because there is dust upon her garments, aceidents from which the goddesses are exempt."

[^112]:    ' त्वक्ञत् part. pres. tense crude form, from त्वरि, "to move," "moving or trembling."

[^113]:    ${ }^{1}$ Related by the deity Kuvera.

[^114]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. imperative of शी, "let (the train) sleep."
    2 "Who had brought violence upon himself by his simulated interposition ;" referring, apparently, to Siva's attempting to make peace between his rival brides, Párvatí and Gangá.

[^115]:    ' Second person dual, present tense of वृ, "to choose," verb, 5 th conjugation, with वि prefixed, "to explain," "to make known." "These two through modesty or fear do not make each other mutually understood."

    2 "A convenient opportunity."
    3 "In an assembly of tradespeople or merchants."
    4 A species of game-cock.
    3 वाद, "a company," "a party."
    ${ }^{c}$ Another kind of cock, inferior in spirit and strength to the other. This is described as having a long neck and white feathers, of good wind, but of uncertain courage.

    7 A small bag or box holding betel or spices.

[^116]:    Indeclinable past part. causal of रच, "to make," "having caused to be made;" so presently, उपगमय्य, "having caused to approach ;" and विश्नसय्य, "having made to take rest;" from उपगम, " to approach," and विश्रम, "to rest."

[^117]:    1 The usual sense of this word is contradiction; here it means "humiliator," "rival;" so in the Vikramorvasi, Urvasi is called पच्चादे सो रूअग्बिदाए सिरि गौरेए, "the humbler of Gauri, proud of her beauty," p. 3.

    2 "Accidental encounter."
    3 "Died."
    4 "I shall abandon worldly care," from ख्रस, "to throw away," with सम् and नि prefled, lst pers. sing. indef. fut. atm. pada.

[^118]:    ${ }^{1}$ C. and E. read गरायति, as if it were the locative case of the participle of गएा, " to count or calculate," agreeing with पक्षे : the reading गएापति appears preferable, although Ganapati or Gan̂eśa is not usually held forth as a model for kings.
    ${ }^{2}$ A. C. and E. omit भावितिन : it is not necessary.
    3 "At the interval of a cow's lowing," गोरुतान्तरं, as far off as a cow may be heard.
    4 1st pers. sing. indef. fut. of पन्ज, "to drown," with उत् prefixed, "to emerge." The
    verb substitutes ज for स, inserts a nasal before the non-conjugational terminations, and rejects one ज. The final palatal ज becomes क, which, with the स of the inflection, makes \&. See Gr. p.235, r. 213 c. c. 1.

[^119]:    1 "He is worthy of your veneration, such as is paid to Vishǹu. স्रीभुज्, "the enjoyer or possessor of Śri.

    2 "Kindly speaking" The commentator quotes Amara. शक्तः प्रियंवदः, but it is a various reading of शक्लु:. See Colebrooke's Am. Cosha, p. 258, 1. 3, and note.

    3 "L.beral in distributing gifts," \&c.
    " "Of good memory," "retaining what is heard."
    5 "Free from pride."
    6 "As if choking (कुराठकराठ:) with restrained tears after having long we pt loudly."

[^120]:    ' Dámalipta is usually considered the same as Támalipta or Támralipta, the modern Tumlook, or somewhere in that situation : the commentator, however, follows the usual direction of placing Suhma in the Agni-kona or south east, whence I have conjectured it to be identifiable with Tipera or Aracan. See Vishnu Purána.

[^121]:    1 The passage is rather obscure, but it seems to imply, "although seen by me, a different perion, and at a distance, she took her place immediately in my heart." E. has न मयान्येन वान्तराले हृपा.

    2 "Lakshmi, who, as the bride of Vishn̂u, 'the Puratana-pumán,' and as the goddess of fortune, has been enjoyed by former sovereigns."

    3 " Unenjoyed," " unpossessed."
    4 "Extended." ग्ञस्त, "thrown," with वि and अ्ञति prefixed, "thrust forth."
    ${ }^{5}$ The ball was of a red colour, whence it is compared to the eye of Ananga, or love glowing with passion.
    © "She held or balanced in her hand," 3d pers. sing. 1st præt. of लवि with झ्ञा prefixed, " to impend or hang upon."

    7 "She cast the ball in musical time, mean, s'ow, and quick."

[^122]:    ${ }^{8}$ This is a term borrowed from the Sangita, or art of music and dancing. According to the commentator, it is stepping backwards and forwards with differing degrees of rapidity.
    2 "Going round ten paces," दशपदचन्रम यां तु गीतमार्गः:
    ${ }^{3}$ We have no help to the interpretation of this and several analogous forms in this passage, but they refer to modes of dancing or acting. The Gomútriká prachára is said to intend a movement like the undulating line of forked lightring, although the term is derived froin a less poetical analogy.

[^123]:    1 "With her hair flowing down to the end of her back" (fन्नकं).
    ${ }^{2}$ This description of the princess's sport is a celebrated passage, and presents in truth a great variety and choice of terms, many of which being of unfrequent occurrence, render it scmewhat difficult of interpretation.

[^124]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. benedictive mood of मू, " to be," "I wish I may be."
    ${ }^{2}$ The meaning of this is, apparently, "There is a (magic) unguent with which his eyes being anointed by her, the prince may look upon her as a female monkey, and so disgusted may leave her."

[^125]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. lst prat. causal of बन्ध, " to bind," "he (the prince) caused me to be bound."
    ${ }^{2}$ By Yavanas we are here probably to understand Arabs, who we know were at this period the chief traders and navigators in the Indian and China Seas.
    ${ }^{3}$ For "grapes," the usual sense of Drákshá, it may be allowable to substitute "raisins," which are articles of import into India from the Persian and Arabian gulphs.

    4 "A galley," "a vessel of war."

[^126]:    ${ }^{1}$ Third pers. plur. indef. præt. passive voice of f(ज, "to conquer," with पर prefixed, "were defeated."

    2 "Without a follower."
    ${ }^{3}$ Rendered usually " a voyaging merchant," पोतबरिक्, but here meaning " sailors."
    4 "Desirous of collecting," from सम्, "before," गृह, " to take," desiderative form, with उ aff.

[^127]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. 1st præt. passive voice of धा, "to have," with अ्षधि prefized, "to speak;" here, "to be spoken to:" so in the next sentence we have the 3d pers. sing. of the same tense, "he was spoken to or answered."

    2 "The thousand-eyed," Indra.

[^128]:    1 "Mountain water-courses, or springs," उत्स: प्रश्रवएां. See Amara Cosha.
    ${ }^{2}$ Third pers. plur. 1st prat. of लुठ, verb, 6th conjugation, with परि prefixed, "the crania of men, white as the cranes, rolled about hither and thither."
    a "The dry crows' nests were deserted;" from हिडि, "to go," "to disrespect," with परि prefixed 3 d pers. plur. 1st pret.

    1 काकमरडल्य: is the reading of A. B. and D.; C. has पझिम्सिडल्प:; and E. कामं कराडल्प:, which has no sense.
    < "Herd of buffaloes."
    ${ }^{6}$ Indec. part. past of वह, "to bear :" the semi-vowel changed.

[^129]:    ${ }^{1}$ " Wish to sport," from रम, in the desiderative form.
    2 Third pers. sing. indef. pret. of the causal of रम, "to sport," with ञ्रभि prefixed.
    3 "A bucket or pail."
    ${ }^{4}$ Second or compound præt. of the passive voice of अादिश, " to command," "was ordered." MSS. A. B. D. E. read चकार, but the form to be expected would have been चक्रे. This is one of the passages which C. has wholly altered. The verb must be in the passive voice; for although एत्ञा might have been written for एजा, yet the attributive ग्रक्षेन leaves no doubt of the case intended.

[^130]:    ' Páchiká is properly "a ripening;" but it may mean that which is ripe or cooked, " meat," "food," in which sense it is used licre.
    ${ }^{2}$ The affix देशीय implies, " about, or under, nearly eighteen years' old."
    3 "Not approving of accideutal coming together in wives taken upon faith in others."
    ${ }^{4}$ Sali is said to be the padly or unthreshed rice of the cold-weather crop.
    ${ }^{5}$ In this place the compound prat. is used in the active voice, "those having daughters slewed their daughters to lim."
    ${ }^{6}$ The Sivis, a people of the south, शिशिमिहृधायास्तुद⿸्दिएयं वर्वमिष्यत इति वेजयन्तो.

[^131]:    1 The two feet are fleshy, not tendinous.

    * The description recurs to the feet, or the limbs, of which the nails are the ornaments, having well-ronnded and ruddy toes, with the lower surfaces marked with lines, indicating abundance (भूयत्त्व) of corn, wealth, and children.
    ${ }^{3}$ Two copies, B. D., have, instead of the passage of the text, with which the other three concur, अविमृइयकारिएां हि नियमेनोपतिष्ध न्युपर्य्य नुशया: .

[^132]:    1 A Prastlia is said to be forty-eight double handfuls. The commentator says, in common practice it intends a seer and a quarter, rather more than two pounds.
    ${ }^{2}$ This term occurs again, but it is doubtful in what sense. See मान्नया परिव त्य.
    ${ }^{3}$ It is also read घट्टयन्ती with the same meaning, "rubbing नालीपृष्ठेन with the back or the external part of the stalk."

    + "Detached the grain from the unbroken chaff."
    ${ }^{5}$ A coin or measure of value of small amount, equal to twenty Cowri shells.
    ${ }^{6}$ A mortar of kakubha (pentaptera) wood.
    7 "Cleansed by the winnowing basket from the chaff and awn."

[^133]:    1 "When the rice was passing the state of a full-blow bud;" that is, when it was swollen sufficiently.
    ${ }^{2}$ Third pers. sing. 1st prat. causal of गल, "to drop," "she caused to drop," "she poured off the scum or the superfluous water in which the rice had been boiled."
    ${ }^{3}$ Third person 3d prat. causal of छा with ञ्वधि prefixed, "she made the pot to stand with inverted mouth over the thorouglly boiled rice," thus leaving it to steam with the moisture it retains, a lid or platter, of course, covering the mouth of the vessel.
    ${ }^{4}$ "The fuel not quite consumed."
    ${ }^{5}$ The articles here enumerated to form an accompaniment to the rice are, vegetables, ghee, curds, oil, myrobalan, and tamarinds, to be mixed together, or used separately, as subsequently described.
    ${ }^{6}$ Spices and condiments, cloves, mace, cinnamon, cardamoms, and the like.

[^134]:    ${ }^{1}$ Butter milk and rice water.
    ${ }^{2}$ All the senses were gratified, the eye by the condensed vapour on the pitcher, the ear by the sound of the drops, the touch by the cold feel, the nose by the fragrance, and the tongue by the sweetness.
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. Ist prat. of दा, "to give," 3 d conj. atm. pada.

[^135]:    ${ }^{1}$ Valablii is seldom mentioned in Sanserit writings. According to Colonel Tod it was sacked by the Huns in the beginning of the sixth century ; but it would appear to have survived this calamity, and to lave been a place of note as late as the date of our author, by its having a place in lis narratives.
    ${ }^{2}$ Thence also we may infer that Valabhi was a place of commerce ; and although not a sea port, yet being not far from the coast it was connected with maritime trade. According to Tod it is still to be traced at Balbi, 10 miles north-west of Bhawanagar. See Annals of Rujustlán, I. 216.
    ${ }^{3}$ A place named Madhumatí.
    1 A female Buddhist mendicant.

[^136]:    "Consequence," "result."

[^137]:    ${ }^{1}$ First pers. sing. pres. of ही, " to be ashamed," 3d conjngation.
    ${ }^{2}$ The head of the police, the magistrate, but acting subordinately to the corporation of elders or Pancháyat.

[^138]:    ${ }^{1}$ Second pers. plur. pres. of ₹, "to go," with प्रति prefixed, "to bclieve," "to have faith in."
    ${ }^{2}$ Second pers. plur. imp. of fह, "to send," 5th conjugation, with प्र prefixed.
    ${ }^{3}$ " By the security of his company, or the association of trades to which he necessarily belonged."
    ${ }^{4}$ It is rather remarkable that all the copies read Madhurá instead of Mathurá.
    ${ }^{5}$ One of the meanings of कुलुपुत्र is "a Súdra," in which sense it is here employed.

[^139]:    ' A name implying " an astrologer."
    2 " Under the pretence of asking for alms."
    ${ }^{5}$ The clothes in which the dead bodies were wrapped, the perquisite of the keeper of the Smasán or ground where they were burnt.
    ${ }^{4}$ The female is a Buddhist, by the term that follows, a Sramaniká; but Arhat more commonly implies a Jain, although it is also a Bauddha designation. Possibly the two sects were beginning to be confounded, the Jains commencing to take the place of the Buddhists, their predecessors, about this time.

[^140]:    First pers. sing. indef. fut. of क्रो, "to buy," verb, 9 th cl. with fa prefixed, "to sell."

[^141]:    ${ }^{1}$ Association of traders, the corporation, or, in this case, the municipality.
    ${ }^{2}$ B. and D. have डाकिनीत्वं ; the sense is the same. The claracter of a female goblin, a Sákini or Dákiní; an evil being in the person of a woman, aud who, to the usual attributes of a witch, is supposed to add the practice of holding orgies in cencteries, and feeding occasionally on dead bodies.

[^142]:    A kind of tree (rottleria tinctoria), "pearls large as its blossoms fell from the sky." ${ }^{2}$ A Rákshasa.
    ${ }^{3}$ Third pers. dual lst prat. causal of घ्षै, "to perish;" atm. pada being used in a reciprocal or reflective sense, "they two mutually destroyed each other."

[^143]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. indef. prat. of कम, "to desire," verb, lst conjugation. As this verb is in some respects inflected like a cansal, so the 3 d pret. takes the like form. Gr. 158.

[^144]:    ' "Dead," "the burning of dead bodes," मंस्पितजनदाह.

[^145]:    ' A. C. and E. have अन्तयलनिह्रादिनि ; B. and D. घन्तनलिनिर्दाएदि ; the preferable reading is ञन्तरलनिह्हादि; and the whole may be rendered, "a dialogue (referring to रटितं, some lines below) came to my ears, preventing the sleep which was kissing (निंसिनीं) my eyes, sounding among the branches of the thickly-clustered trees."

    2 "Made empty or powerless;" from खिल, "empty," "defeated," "overcome."
    ${ }^{3}$ ग्रयक्नरेन्द्र here means, " inferior or base magician."
    4 "The dust (or ashes) of the coals (left) by the destruction (combustion) of wood."
    ${ }^{5}$ Sesamum and white mustard seeds.
    6 "Crushed or crumbled;" from चठ, "to break in pieces:" the repetition is in some degree imitative.

[^146]:    " Oppression," " vexatious conduct."
    ${ }^{2}$ All but C. have नारकीयां ; which may be deduced from नरक, "hell," though its immediate derivative नारक, "infernal ;" by adding इन्, नारकिन्, "deserving the pains of hell," but the form is unusual and superfluous.
    3 "A road," " a path," "a line of conduct."
    "The ege brow," चिल्निकालता, मृलता.

[^147]:    This and such of the following compounds as are not epithets of the immediately succeeding termis are epithets of काले, (at the season) "when the hearts of those separated from their wives are distressed," \&c.
    ${ }^{2}$ Kálándajaja ; literally, "black-bird:" here denotes the ludian cuckoo.
    ${ }^{3}$ स्ताधरा, " a female chorister of heaven," a Kinnari.

[^148]:    ' Third pers. sing. pot. mood desiderative of गृह, "to take," with सम् prefixed. The initial of the radical is changed to $\bar{y}$ when the final is combined with the sign of the voice as $\not \mathbb{R}^{-}$
    ${ }^{2}$ " Injury," " offence," ख्रपकार:.
    ${ }^{3}$ Pass. part. of the desiderative voice of हन, " to kill," "intended to be put to death."
    ${ }^{4}$ The Ra, a.
    ${ }^{s}$ Narendrd, in this place, means, "a sorccrer," "an exorciser."

[^149]:    ' First pers. sing. indef. pret. of मह, " to take," the augment ₹ being made long.
    ${ }^{2}$ C. and E. have ग्रतिसन्धित, which might be formed, although the more regular part. of धा is हित, making अतिसंहित, "deceived," "cheated."
    ${ }^{3}$ The Upanishads.
    ${ }^{4}$ A curious coincidence of phraseology, "he has all the Vedas on the tip of his tengue."

[^150]:    1 "Having considered." The commentator has निचाय्य, दृ़्द, "having seen ;" but as एनं निरीक्ष्य, "having looked at him," immediately precedes, the "seeing" here mcant is that of reflexion. B. C. and D. have निश्शित्य ; A. E. and the conmentary निचाय्य.

[^151]:    1 "A sound," "a noise," ऐमत: शब्द: .

[^152]:    ${ }^{1}$ Third pers. sing. 1st prat. passive voice of ख्या, "to speak," "he was told or thus spoken to."
    ${ }^{2}$ Taitala is said to have for one sense that of "a divinity," तैतिलौ देवकलिझ्ञा; whence धररातलनतितिल is equivalent to भूदेव, "a Brahman," "a god on earth."
    ${ }^{3}$ A. and C. have कार्त्रिकाग्निशिखा, "the flames of the fire of Kártika,"-either the month, or of the divinity,-but in what sense is not explained. The other copies read as the text, and are intelligile: " The darkness of the night being dispelled by a thousand corches, (or lit.) by the thousand flames of fire from fragnents of cloth fastened to the end of a stick which have been sprinkled with sesamum oil."

[^153]:    ' Second pers. sing. pot. mood atm. pada of यत, "to make effort."
    2 "The depth of which was an elephant's stature," हास्तिनं हस्तिप्रमायां. C. has हस्तिनक्रलोलया ; and B. and D. probably intend the same, although they give erroneously हस्ति नकुलोलया.
    ${ }^{3}$ Third pers. sing. 1st prat. of a nominal verb, from fचन्त, "wonderful," "the change of form caused the great wonder of the assembled troops."

[^154]:    ${ }^{1}$ The Nástikas, in Brahmanical phraseology, are Buddhists and Jains; both are probably intended.
    ${ }^{2}$ A rather singular enumeration of objects of veneration, Śiva, Yama, and Brahmá; but the orthodox divinities seem to have been neglected by the Raja just murdered, alluding no doubt to struggles between the parties, which we have reason to suppose were not unfrequent about this period.
    ${ }^{3}$ Third pers. plur. imp. passive voice of eg, "to take."

[^155]:    In this place निष्कल means, "an old man."
    2 "A fruit-bearing tree," Artocarpus lacucha.
    ${ }^{3}$ "Of the race of Bhoja." One would infer from this that the work, or at least this chapter, was composed subsequent to Bhoja's death, unless the introduction of his name were meant as a compliment to the Raja.

    1 "Possessed of manly vigour or spirit," उसान:पौरपे.
    s "Skilful"

[^156]:    1 "Of virtuons reputation," यश्शस श्लोक:. It is hence a denominative also of king Nala. ${ }^{2}$ Indeclinable part. pass. " having lived."
    ${ }^{3}$ Third pers. sing., lst prext. pass, veice, "he was enumerated among the immortils." + "Naturally inclined or addicted to," from पद्व, "a road," निस今ेपद्वः, "that which follows nature."

[^157]:    ${ }^{1}$ Second pers. sing. imp. of शास, "to instruct," " to govern."
    ${ }^{2}$ "Equivcque," "double-entendre;" it also implies "irony," or "any covert or crooked speech."
    ${ }^{3}$ "Like a sensible or clever person." जानीयर्, affix, implying "resemblance or sort."

[^158]:    "He can convert a cowri-the shell used as coin-into a hundred thousand kárshápanas, measures of gold." "These are the alchemists, so they profess to multiply money indefinitely, to kill without weapons," i.e. by charms, and to secure imperial power.
    ${ }^{2}$ First pers. plur. pot. mood atm. pada of धा, "to hold," third conj. with fि prefixed, "to form," " to regulate."
    ${ }^{3}$ The four sciences of Princes are "the three vedas," the Puránas (Várttá), Logic, and Policy.
    ${ }^{4}$ Third pers. plur. imper. atm. pada of \$्ञास, "to sit," 2 d conj. " let them be," "let them be neglected."
    ${ }^{\text {s }}$ Vishn̂ugupta is the same as Chánakya, the preceptor of Maurya, or of Chandragupta of the Maurya dynasty. See the Mudrá Rákshasa: he is the reputed author of a work on Niti, which is here said to contain six thousand stanzas: at present fragments only are procurable.

[^159]:    ${ }^{1}$ Here follows a satirical description of the appropriation of the royal day and night, divided each into eight portions. A more grave account of them is to be found in the books of law, as the Mitakshara. See also Vikramorvasí, Act 2. Scene 1.
    ${ }^{2}$ A Nadika is twenty-four minutes. The whole time that the prince has to amuse himself in, if he chuses, is three Nádikás and three quarters, or, in English time, an hour and a half.

[^160]:    In the eighth watch the Raja is to hold a military council.
    2 "Poison."
    ${ }^{3}$ In the third watch of the night, after being serenaded with musical instruments, the Raja may retire to rest, and sleep for the next two watches.

    4 Third pers. sing imp. of झास, "to sit," " to remain." 尹्रास्ताघ्वक्रवन्तिता, " royalty may be or is."

[^161]:    B. and D. read नयेन विना न याति लोकयात्रा; C. has समयेन विना लोकयात्रा. Whe reading of the text is sufficient: "As long as the course of the world (proceeds) without policy, the object (of government) seems to be accomplished through the world (by ordinary means, or or of its own nature, or spontaneously) not by the Sástras."
    ${ }^{2}$ The class of six "moral" foes comprises desire, wrath, covetousness, folly, inebriety, and malignity.
    ${ }^{3}$ Sukra is the teacher of the Asuras; Angiras of the Bralmans: Parásara is also a wellknown teacher: the other two seem put down at random; Visáláksha being cither Siva or Garuda, and Báhudanti putra being Jayadatta the son of Indra.

[^162]:    ${ }^{1}$ " From anxious care of the kingdom," or "fear of enemies," झावापस्त्वरिचिन्ननं.
    ${ }^{2}$ Second pers. sing. indef. prat. of कृ, "to do;" used imperatively with मा, and therefore rejecting the augment.
    ${ }^{3}$ Third pers. plur. indef. future of the causal of रिच, " to be empty," "will not exhaust or cause to be empty."

[^163]:    1 "Disliked," "hateful." E. adds ञ्रर्थीव, "like a petitioner," instead of ग्रनुचित. It reads also ग्रहृचित, "disagreeable."
    ${ }^{2}$ B. D. have ग्रस्माकमुपसेवितामदं गाजकुलमीदशश्वायमधिपतिः, but it is not necessary. The sense without it, "This prince, although ungracious, is rot to be abandoned by such as we are, descended from such progenitors."

[^164]:    He vindicates the seven vices of princes; viz. " women, gambling, hunting, drinking, violence in word or deed, and seizure of private property," not exactly in the same order. = "The appetite," "the fire of the stomacl."

[^165]:    1 "Close attention," " singleness of purpose ir ulject."

[^166]:    ${ }^{1}$ The different members of the state.
    2 Tantra here implies " a kingdom."
    ${ }^{3}$ One of its synonimes is, "a gallant," धाता जारे विधाररि, Ajayapála. * "Dissensions," उपजापो मेद्:.

[^167]:    Vanavasi, a city in the south of India, the remains of which, in the Sunda district, were discovered by Colonel Colin Mackenzie. It is the Banavasi of Ptolemy.

[^168]:    ' Third pers. sing. 1st pret. of the causal of मह, "to take;" with fa prefixed, "to make war."
    ${ }^{2}$ Kuntala, a conntry in the south of India, usually placed to the sonth of the Tungabhadra river, but it must have extended formerly nearer to the Nerbudda.
    ${ }^{3}$ The reading of B. All the other copies have मधुमतां, which may be correct.

    - With exception of Konkana, or the Concan, the northern portion most probably, the names of the countries here specified are not identifiable with any modern appellations, nor have we anywhere else any clue to their position. Richika is probably the Rishíka of the Puránas, and Sásikya the country of the Śaśikas of the same. See Vishn̂u Purán̂a, 189, where the two terms occur as various readings. The Muralas have not been met with as far as I remember. We may safely infer from the context that these various tribes occupied the country between the Kuntalas and the Konkâas, or the Tungabhadra and the ghats on the south and west, and the Nerbudda on the north, spreading through the northern Mahratta country, the west of Hyderabad and Kandesh.
    ${ }^{5}$ First pers. sing. dual imp. of जप, "to speak inaudibly ;" with उप prefixed, "to plot," as treason.

[^169]:    By the "b'ankets" are to be understood, the commentator says, Kashmir shawls. C. and E. have पल्नानं, as if they meant so many "palas," a certain weight of saffrom and gold.

    2 "The condition of flesh." Anantavarmá, through neglect of policy, became the ford or the prey of those princes, and of the king of Vanavasi.

[^170]:    ' Second pers. sing. imperative mood of प्रस, "to be."
    ${ }^{2}$ All the MSS. agree in reading this किमीया, a very unusual derivative of किम्, although it may be formed with the technical aff. छ, like तदीय, \&c. It must be the nominative, agreeing with माता, "what like is his mother by birth or caste," जात्या, in the instrumental case.

[^171]:    ${ }^{1}$ One pierced the animal to the feathered part, the other passed quite through and left the feathers behind; hence one is said to be सपत्राकृत:, and the other निष्पत्राकृत:.
    ${ }^{2}$ First pers. sing. indef. præt. of तृप, "to satisfy," which takes different forms. A. and E. have झ्षतार्पम्, but this must be an error, for it could only be derived from त, "to
     फ्रतोर्षि. B. D. have ग्रतक्षिप्रम्, from तक्ष्, "to make thin or reduce," which is correct, although the application of the verb is somewhat strained. C., as if dissatisfied with both readings, substitutes ¥्yवार्ष्पप्, "I threw off or removed," 1st prat. of क्षिप, verb, 6 th conjugation, with $\bar{y}$ a prefixed: the emendation is more violent than that adopted conjecturally in the text

[^172]:    ' The Mahávrata is the same as the Kápalika, the assumption of a inendicant life, in professed innitation of Siva, and receiving alms in a skull.

    2 " Having called."
    ${ }^{3}$ "Clothes," मात्रा: परिछद इति वैजयन्ती.
    ${ }^{4}$ B. D. have जनसमाजोपयोगीनि, intended to agree with करणानि, actions or performances suited to the knowledge or taste of an assemblage of people; but it seems, preferably, to be an epithet of the narrator, " $I$, versed in the knowledge common to the people;" that is, in the various arts of gesticulation, tumbling, and posture-making subsequently named, the character of which may be inferred from the nomenclature.

[^173]:    1 " Hire," " recompense."

[^174]:    'The five parts are, " friends. expedients, distinction of place and time, counteraction of evil, success."
    ${ }^{2}$ Abundance of wealth and abundance of population.
    ${ }^{3}$ Exertion of mind, speech, body, and action.
    4 The Prakritis are nsually considered the constituent parts of a principality, as the prince, the minister, the people, the treasnre, the army, \&c. In the Amara Kosha eight only are enumerated, or occasionally nine; but in this place allusion is made to foreign princes, and their means of annoyance, as cnumerated by Mann, 7. 157.
    ${ }^{5}$ Six expedients of defence, peace, war. invasion, defence, sowing dissension (between allied enemies), alliance with a more powerfil prince.

[^175]:    Subscribers are requested to apply for the Works published by the Society to Mr. Manden, Oriental Bookseller, No. 8, Leadenhall Street.

