Pañchatantra
The student's edition of the fourth and fifth Tantras




THE STUDENT'S EDITION.

OF THE

## FOURTH \& FIFTH TANTRAS

OF

## VISHNUS'ARMAN.

Edited with a short Sans. Commentary, a literal Enylish Translation of almost all the slokas occurring in it and of difficult passages, and critical, and exp/fiatory notes in English.

BY
M. R. Ka'le B.

Author of "Higher Sanskrit Gr manar" sis sc. "
Printed by Bha'u Sadashiv Nevberkite, gr isudgásery Printing Press, No. 1 Girgaon bagk Road, bombiy

## And

PUBLISHED BY GOPAL RAMACHANDRA TENDULKER
Managing Proprietor of
The Oriental Publishing Company. Kandewadi, Girgaon.

BOMBAY. ROJA MUTHIAM -:O:- KOTTAIYUR. AO Prige 10 As.
$1$


## PREFACE.



The following is the 3rd part of the Student's Edition of the Panchatantra containing the fourth and the fifth TantrasThis edition is meant for such of the students as have not the means of securing private assistance. Any student who has. mastered Sir Dr. Bha'ndárkar's 1st Book and the first 20 lessson of the Sec. Book, will understand the text withoutany. difficulty, if he reads it along with the notes or the translation. A full translation has been given of all difficult $\mathrm{S}^{\prime}$ lokas. But in the case of easier ones, the translation stops after giving a rendering of the unintelligible parts only. The same has been done with regard to the difficult prose passages. Thus there is scope left for the boys to exercise their owu biain power. A short com. explaining all difficult compounds, and giving the prose order of difficult $s^{\prime}$ lokas has been added. In the case of intricate passages I have added, sometimes a word, at others, a sentence or two to make the sense clear. The exigencies of space, however, did not permit me to add full explanations. But what is given is sufficient to make the text intelligible to a student of ordinary understanding. A special feature of the present ed. is this-that it gives different readings and some additional slokas found in two Mss. consulted by me.

The theme of the Fourth Tantra is 'The loss of what war gained' and is meant to illustrate the folly of losing what has once been acquired. This forms the subject of the introductory story and the sucessive tales arise out of this. The same principle, however, underiies, more or less, the differend stories. The number of stories comprised in this Tantra

## 2

variea in different editions. According to Wilson the number of stories is 12. The Nirnayasagsr edition and the Ms. I have with me, have eleven stories or twelve with the introductory story. Dr. Buhler's ed, contains 15 stories or with the introductory one 16 , while the present ed. has one more story.

The title of the Fifth Tantra is 'The doing of a thing without proper consideration' and illustrates the folly of precipitancy. Here too the same principle may be found to underlie, dirselty or indirectly, the different stories mentioned.

The student will observe that the reflections and citations which are so profusely interspersd in the first three Tantras become much less copious in the last two-a circumstance which, however, much adds to the interest, if not to the utility, of the compilation.
Girgaon Back Road,
M. R. K.
BOMBAY.

## अथ लब्धप्रणाराम् ।

अथेदमारम्यते लबधप्रणांशं नाम चतुर्थं तन्त्रम् । यस्यायमांदिमः सोकः-

समुत्पन्नेकु कार्येंकु बुधिर्यस्य न हीयते।
स एव दुगं तरति जलस्थो वानरो यथौ॥ ॥ ॥
तबथानुर्शूयते - अस्ति कस्मिंभित्समुदोपकण्ठे महाअम्बूपादपः सदाफूः । तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतित्रतित सम। अथ करार्चिर तस्य तरोरधस्तात्करालमुखो नाम मकरः समुद्रसलिलान्निष्कम्य सुकोमरवाल्रकासनाथे तीरोपान्ते न्यविशॉत्। ततथ रक्तमुखेन स प्रोक्तःभोः भवान्समभ्यागतोडतिथिः । तदुक्षेयतु मया दत्तान्यमृतकल पानि जम्बूफलनि। उत्कंच—

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्बो वा यदि पणिडतः । वै ैद्वेवान्तमापन्नः्सोडतिथि: स्वर्गसंक्रमः ॥२॥
न पूच्छेच्ररणं गोंन्न न्न च विद्यां कुलं न च।
अतिथि वैथद्ववान्ते श्राद्धे च मनुर्रवात् ॥ ३॥ दूरमेर्गभ्रमश्रान्तं वैधदेवान्तमागतम्। अतिथिं पू जयेयस्तु स याति परमां गतिम् ॥ \& ॥ अपूजितोडतिथिर्यस्य गृहाब्याति विनिभ्षसन्। गच्छन्ति विसुखास्तस्य पित्तृभिः सह देवताः ॥ ५ ॥

लब्बस्य प्रणाइःः स एव तत्संशं तन्न्रम् । बुद्धिः न हीयते-बुद्धिलोपो न जायते। यो धैर्यमवलम्ब्य कर्तव्यं जानातात्यर्थः। दुर्ग संकटं। सदा फलानि यस्य। ०सलिलात्-जलात्। सुकोमला चासौ वालुका च तया। सनाथे युक्ते। अमृताद ईपन्यूनानि अमृतकल्पानि। आपन्नः उपस्थितः । स्वर्गस्य ख्वर्गाय वा संकमो यस्मात्। स्वर्गच्छतीति स्वर्गः संकमो यर्मादिति वा । यदा ख्वर्गस्य संकम:। चरणशाब्द: राखाविरोषाध्ययनसंघपरः। श्राद्धे चोपस्थितमिति रोषः ।

१ प्रणाशान.. २ आघश्रो. ₹ अत:परं-प्राप्तमथं तु यो मोहात्सान्त्वनैः प्रतिमुश्चति। स तथा वंच्यते मूढो मकरः कपिना यथा। इत्यधि० ४ राजपुत्राः वृच्छन्ति कथमेतत् विष्णुरामां कथयति। इत्य० कचित। ५ निविष्टः ₹ भक्ष्य अमृततु* स्यानि. मूर्खः पणित एन वा, वैभ्यदेने समापन्नः; वैभद्यदान्तमासन्नः $\subset$ खाण ध्यायं देशामेव च. ९ दूरायातमधिश्रान्तं.

एवमुक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ। सोडपि तानि भक्षयित्वा तेन सह चिरं गोषीक्सुखमनभूय भूयोडपि स्वभवनमगात्। एवं नित्यमेव तौ वानरमकरौ जम्बूच्छायासिथतौ विविधशास्रगोष्ठ्या कालं नयन्तौ सुखेन तिष्तः। सोडपि मकरो भक्षितरोषांण जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वपर्ल्यै प्रयच्छति। अथान्यतम दिवसे तया स पृष्ट:-नाथ कैवंविधान्यमृत* कल्पानि फल /नि प्रोंमोषि। स आह一अद्रे ममास्ति परमसुद्धक्तमुखो नाम वानरः । स प्रीतिपूर्वेमिमानि फलानि प्रयच्छाति। अथ तथाभिंहि-तम-यः संदैवामृत्रप्रायाणीदृशानि फलनि भक्षयति तस्य हद्यममृतमयं भविप्यति।। तैबदि मया भार्यया ते प्रयोजनं ततस्तस्य हदयं मखं म्रयच्छ। येन तद्रक्षायित्वा जरामरणरहिता ल्वया सह भोगान्भुनजि्मि। स आह—भद्रे मामैवं वद। यतः स प्रतिपन्नोडस्माकं भाता। अंपरं क्यापादयितुत्वपि न शक्यते। तत्य्यजैनं मिथ्याग्रहम्। उत्रं चएकं प्रसयते माता द्वितीयं वाक्र्रस्यते। वाग्जातमधिक प्रोचुंः सोदर्यादवि बन्न्थंबात् ॥ ६॥ अथ मकर्यांह—त्वया कदाचिद्रपि मम वचनं नान्यथा कृतम । तनूनं सा वानरी भविष्यति यतस्तस्या अनुरागतः सकलमपि दिनं तत्र गमयसि। तरू खं ज्ञातो मया सम्यक्। यतः-

लाह्लादं वचनं प्रयच्छसि न मे नो वाज्छितं किंचन
प्रायः प्रोच्छसिथि हुतं हुतवहज्वालासमं रंत्रिष्ठु ।
कण्णाश्रेषपरिग्रहे शिथिलता यन्नादराचुम्बसे
तत्ते घूर्त हदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममैवापरा ॥७॥
 मापन्नायाः पत्न्यःः सुदीनमुवाच-
गोछ्ठी संलाप: । गोष्ठी सभासंल्रपयो: ल्नियाम्। एनं विधा क्रारो येषां तानि। प्रीतिः पूर्वा यरिम॰कर्माणि। मिथ्या असंभावी चासौ आग्रहश्च। एकं बान्धवमिति शोषः। वाचः सभाषणात् जातम । सह उदरे जातः सादर्यः। अन्यथाकृतम लं|घतमित्यर्थः। साब्बादमानन्देन। वाच्छित नो प्रयच्छसि। पोच्छ्छसिषि तद्विरहात्र I शिधिलता अनौत्कुक्यम । इति यक्तस्सर्व हे धूर्त काचिद् मम मत्तः अपरा वि० ते हृदि स्थिता एन इ़ति हेतोः । पादोपसंग्रहं पादग्रहणं। निधाय तां पादौौ वा। कोपकोट्रिं कोपकाष्ठं। पल्न्याः पत्नीमित्यर्थः।

[^0]मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते।
स्तें प्राणवछमे कस्मात्कोपने कोपमेप्यसि ॥ $\subset$ ॥ सापि तदूचनमा कर्ण्या भ्रुप्तमुखी तमुवाचसार्थ मनोत्यातेस्त्तव धूर्त कान्ता
सैव स्थिता मनसि कृत्रिम भावरम्या।
अस्माकमस्ति न कथंनिदिदिएाकाशश
स्तस्माहृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ ९॥
अपरं सा यदि तव वल्ला न भवति तर्किंक मया भणितेडवि तं न छ्यापादयति । अथ यदि स वांनरस्तलकस्तेन सह तैव लेहः । तरिक्र बहुना । यदि तस्य हदयं न भक्षयामि तन्मेया प्रायोववेशनं कृत्त विद्धि। एवं तस्यास्तान्तियंयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहद्यः ब प्रोवाच। अहो साधिददुन्यते -

वज्रहेपस्य मूर्बस्य नारीणां कर्कटस्स च।
एको यहस्तु मीनानां नीखीमयपयोो्तथा। ? ?०॥
तर्तिंक करोमि । कथं स मे बध्यो भविष्यति। इति बिचिन्त्य बानरपार्षमगमत्। वानरोडपि चिरादायान्तं तं संद्वेगमवहोक्य प्रोवाच भो मिन्र किमय चिरेेल्या समायातोडसि । कस्मात्सहादं नालंपसि। न हुभापितानि पउसि । स आह—मित्र अहं तब धातृजायया निदुरतैरैवांभ्मैर-
 जीव्यागच्छसि। तस्य पुनः प्रत्पुपकारं गृहदर्शानमान्नेणापि न करोषि। तते प्रायय्वित्तमापि नास्ति। उत्रं चब्रहमेते च सुरापे च चौरे भंग्रते तथै।।
निक्कृतिर्विह्हिता सद्रि: कृतने नास्सित निक्छुति: ॥ ?? ॥ तत्वं मम देवरं" गृहीत्ताय प्रत्युपकारार्थं गृहमागच्च। 'नोचेचया सह

कोपमेष्यसि कोपस्त्यया त्याज्य इत्यर्थ: । प्लुतं च्यापमाकुलमित्यर्थः । मुखं यस्याः । कृत्रिमेण न तु वास्तबेन। यथा मम।भावेनानुरागेण रम्या। इह तन मनसि। कृत चरण०-मिथ्यापादपतनेनालमित्यर्थः। प्रायोपवेशानं मृत्युहेतोरनशानेनावस्थानम् । गहःः ग्रहणं यत्सकृहृह्लन्ति तन् सर्वर्या न त्यजन्तीत्रर्थः। सोदेगंग विषण्णं डद्देगेन सहितं यथा तथतिते वा। उपजीव्य-तेन दत्तं फलादि भुक्त्वेत्यर्थः। दर्शानमेव दर्शानमाँ्र तेन । सुरां पिबतीति सुरापः तस्मिनू ।

[^1]मे परलोके दर्शानम्। तदहं तयैंवें प्रोत्तस्तव सकाशमागतः। तदब तया सह त्वदर्थे कलेहायमानस्येयती वेला मे विलग्रा। तदागच्छ मे गृहम्र। तव आ नृृती राचितचतुष्का प्रगुणितन्तसम णिमाणिक्यांधुचिताभरणा द्वारदे－ शावद्धबन्दनमाल। सोत्कण्डा तिषति । मर्कट आह一भो मित्र युक्तमभि－ हितं मद्यातृपल्या। उन्तं च－

वर्जयेत्कौलिकाकारं मित्रं प्राज्ततरो नर：। आत्मनः संमुखं निर्यं य आकर्षति लोल्डुपः॥ ？？॥

## तथा च।

ददाति प्रत्तंगृहाति गुत्यमार्याति पृच्छति।
भुड़़े भोजयते चैन पड्रिबं प्रीतिलक्षणम् ॥ १३ ॥
परं वयं वनचरा युष्मदीयं जलेन्ते गृहम्। तस्कैंथं शक्यते तत्र गन्तुम्। तस्मात्तामपि मे म्रातृपत्रीमत्रानय येन प्रणम्य तस्या आशीर्वादं गृहामि। स आह一भो मित्र अर्tत सनुद्रान्ते सुरम्ये पुलिनप्रदेशेडस्मत्रहम। तन्म－ म वृष्षमारुठः सुखेनाकृतमयो गच्छ। सोडपि तच्छुत्वुत्वा सानन्दमाह—भद्ध चथ्थेवं तरिंक विलम्ब्यते। त्वर्यताम। एपोइहुं तब पृष्टमारूढः। तथानुष्छे－ बेडगाधैजले गच्छन्तं मकरमालोक्य भगत्रस्तमना वानर：प्रोवाच－ आतः शैनैः रांनेर्ग्यताम् । जलकलोंहैः श्रांच्यते मे शरीरम्। तदाकर्ण्य मकरश्विन्तयामास－असावगाधं जलं प्रापो मे वशः संजातः। मत्पृष्य－ तस्तिलम्मात्रमपि चलितुं न शक्कोति । तस्मात्कथयाम्यस्य निजाभिप्रायं येनाभिघ्देवतास्मरणं करोति। आह च－मित्र त्व्व मया वधाय समानीतो भार्यावाक्येनैं विभ्धास्य। तस्स्मर्यतामभीध्देवता। स आह一 च्रातः किं मया तस्यास्तवापि चापकृतं येन मे वधोपायभ्थिन्तितः। मकर आह— भोः तस्यास्तवापि हदयस्यामृतमयफलरसास्तादनांमृप्टस्य भक्षणे दोहदः संजातः । तैनैतदनुष्ठितम्। प्रेत्युत्पन्नमतिर्वांनर आह一भद्र यबेवं तत्कित


#### Abstract

कलहायमानस्य कलहं कुवांणझ्य । इदं परिमाणमस्या इयती। रचितानि विवििधवर्णच्चूर्णेन fनामितानि चतुष्बाणि भूमिशोमार्ध चतुष्कोणाकृतयो यया। प्रगु－ णितानि उत्कृषानि । माणिघयादीनि उचितानि आभरणानि यस्याः। कौलिक： क्रुविंदः । यः कोलिकः：लोल़पःः सन् इ०। यन्मिम्रं स्वार्थपर तन्मतिमांस्यजेदिति निष्षर्षः। पुलिनं जलनिर्गतः तहप्रदेशः। कहोलाः महातरंगाः। भार्यावाक्येन वां्यानुरो｜धात्। आमृष्टस्य शोधितर्य। अमृतमयस्पेत्यर्थ：। दोहदोमिलाष：।


१ कलहवतः，कलहायत：मम．२ माणिक्या，－चुचितसत्लारा．₹ जलान्तरे． $४$ कयमवि न शक्यते．६ अगाधे जलथौ．६ प्लावितं．७ वाक्यात्．८ दनवतः॰ Q ततः प्रस्यु०；एतन्नासित्त काचित्．

त्वया मम तनैव न व्याहतं गेन सदहृद्यं जम्कृंकोटरे संशैव मया सुणनं कृतं तद्धानृपल्या अर्पयामि। त्वयाहं शून्यहदगय।डत्र कस्मादानीतः। तदाकर्ण्य मकरः सानन्दममह -भद्र येेवें तदर्पय मे हदयं येन सा दुप्टपली तदुक्षयित्वानशनादुैत्तिप्यति। अहं ल्वां तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि । एवमुक्त्वा निवर्त्य जम्ब्तरलमगात्। वानरोडपि कथमापि जल्पितविविधदेवतोपचारपू जस्तीर्मासादितवान । ततश्र दीर्चतरचड्रमणेन तमेव जम्बूपादपमारुढधिन्तयामास—अहो लब्धास्तावत्प्राणाः। अथवा सा-धिदमुच्यते-

न विखवसेदविइवस्ते विइवस्तेडणि न विखवसेत्।
विषोंसाद्रयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ १४ ॥
तन्ममैतर्द्वम्य पुनर्जन्मदिनमिव संजातम्। इति चिन्तयँमानं मकर आहभो मित्र अर्पय तद्द्धदयं गथा ते भातुपत्नी भक्षगित्रानशनादुत्तिषति। अथ विहस्य निर्मर्स्संग्वानरस्तमाह - विच्धिड् मूर्ख विझत्रासघातक किं कस्यचिद्द्रुदयेद्यूं भवति । तदायु गम्यताम । जम्हृत्वृक्षस्यायस्तान्न भूयोडपि त्वयालागन्तन्यम। उंक्ते च यतः

सकुदुष्टे च यो मिन्रं पुनः संधानुमिच्छति।
स मृत्युमुपगृहाति गर्भम इवतरी यथा ॥१५॥
तच्छुत्वा मकर: सविलूं चिन्तितचन-अह्रो मयातिमूढेन किमस्य स्वचित्ताभिप्रायो निवेदितः। तय्यासौ पुनरपि कथांचिचेत्वासं गच्छाते तद्भूयोऽपि विभासगामि । आह च-मित्र हास्पेन मया तेडमिप्रायो लबध । तस्या न किंचित्तव हदगेन प्रयांजनम । तदागच्छ प्रॅघूर्णकन्यायेनाष्मद्नुहम । त्रव भातृपत्नी सोत्कण्डा वर्तते। वानर आह—भो दुष्ट गम्यताम । अधुना नाहमागमिष्यामि। उत्तं च-

बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा जना निष्करुणा भवान्ति । आख्याहि भदे प्रियदर्शनस्य न गड़दत्तः पुनरोति कूपमू॥ ३६॥ मकर आह-कथमेतत् । स आह-

व्याहृतमुकं । जल्पित०-जलिपता विविधा देनताम्यः विवियदेतताग्यों वा उपचारपूजा येन। उपचारैः पूजा उपच्चाररूपा पूजा इति चं उपच्चाराश पूज़चेति वा । संकमणमुत्प्यननम्। विश्येत् विधस्यादिलेग्न साधु। निर्मर्स्सयन् परसमैपदंद चिन्यं । दुष्टं-मेंद प्रापितं। सहिल बं विगने लक्ष लज्जया यस्मिन् क्रमणि तघया। हास्येन परिहासेन। प्राघूर्गकन्यायेन अतिधिर्गथा । बुभुक्षितः क्षाघित: । किं न करोति सर्वे पाषं कुर्यादित्यर्थ:। कीणा। दरिद्रा नीचाइस्थां गता वा।

१ कथितं. २ टरान्तःस्थापितं सुख्बादे. ३ सानन्द: पाह. ४ निर्वत्तते. ५ विश्रस्तात्. तदन्यस्मंतातिदिने. ७ चिन्तयानमनन्तरं. $<$ स्संयमानः. १ दुदर्यद्रितीयं. १० प्राघुणिक;. ०रमदावासम्.

## कथा ？

अस्ति कर्पिमिश्यित्रूषे गद्धदत्तो नाम मण्कूकराजः प्रतिवसति स्म । स
 चड्कथं तेषां दायदांनां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः। उत्रां च－ आपदि येनापकृतं येन च हलितं दश्रास्तु विषमासे। अपकृल्य तयोर रभयोगः पुनसी जातं नरं मन्ये ॥ १७॥ एवं जिन्तयन्विले प्रविसन्तं कृष्णसर्पमपस्यत। तं दृष्वा भूयें，ड्वचिन्त－ यत्－यदेनेंत तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेंद करोमि । उत्तां च। शत्रुभिर्योंजयेच्छहुं चलिना बएवत्तरम। सककावर्य यतो न स्याटकाचित्वीडात्र तत्क्षये॥ १८॥
 व्ययाकरं हुखार्थाय कणटकेनेन कण्टकम ॥ ॥९，॥ एवं स परिभाव्य वििह्दारं गत्वा तमान्दतवान्－एलेहि प्रियदर्शन् एहि। तच्छुत्व्व संशंश्निन्तयामास य एप मामाह्वयाति स स्वजातियो न भवाति यतो नैपा सर्पवाणी। अन्येन केनापि सह मम मर्त्यंलेके संधानं नास्ति। तदैैव दुर्गौ स्थितस्तावढ़ेक्षि कोडयं भविष्यति। उत्ते च－

यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न चे संभयः।
न तेन संगति कर्कादिसेस्युगच बृहस्पतिः ॥ २०॥ कदाचित्कोऽवि मन््रवाथांघधचतुरो वा मामाहूय बन्वने क्षिपति। अथवा कांत्रित्पुखोी वैरममाम्भित्य कस्यचिद्रक्षण्णाथें मामाह्वयति। आह च－भोः को भबाने．स आह－अहं गद्रदतो नाम मण्हकाधिपतिस्स्वस्सकारी मैन्म्थमागतः । तचछछक्वा सपे आह－भोः अभ्रहेयमेतत्व यतृणानां वहिना सह संगमः। उँचँं च－

यो यस्य जायते वघ्यः स स्वप्रमेपि कथंचन।
न त्समीपमश्येति तत्किमें प्रजल्पसि ॥ २？॥
गह्बदत्त आह－भोः सत्यमेतत्। स्वभाववैरी त्वमस्माकम्। परं परप－ रिभवात्प्पांसोडहैं．ते सकाशम्। उत्तां च－


 योजपेत्। वलिना नेंण तदलिकबल योजयेत्व । यतः तस्षये तयोः श习习习बलिनोः विनाइशीविये क्षेये जाते सति इति वा। सुलयेनार्यंत्तरमे। परिमाव्य विचार्य।



## सर्वस्वनारो संजाते प्राणानामवि संशाये । <br> अपि शन्तुं प्रणक्यापि रक्षेत्प्राणान् धनानि च ॥ २२ ॥

सर्ष आह-कथय कस्मात्ते परिभवः 1 स आह一दायादेम्यः। सोड-प्याह-क त आश्रयो वाप्यां कूपे तडागे हुंदे वा। तत्कथय स्वाभ्रयम । तेनोक्रम्पाणाणचयनिबहें कूपे । सर्प आह—अहो अपदा वयम्। तनास्ति तत्र मे प्रवेशः। प्रविष्टस्य चैच स्थानं नास्ति यत्र स्थितस्तव दायादान्क्यापादयामि। तनूम्यताम्। उक्षं च—

यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच यत्।
हितं च परिणामे यत्तद्ं भूतिमिच्छता ॥ २३॥
गड्नदत्त आह-भोः समागच्छ त्वम्। अहं सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशा कारयिष्यामि। तथः तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटरमस्ति। तन्र स्थितस्तं लील्या दायदान्न्यापादयेष्यासि। तच्छुत्वा सर्पों व्यचिन्त-यत्-अहं तावत्परिणतवयाः कदााचित्कथंचिन्मूषक्रमेकं प्रामेंमि । तत्तुखावहो जीवनोपायोडयमनेन कुलाङ़ारेण मे दर्शितः। तद्रत्वा तान्मण्डूकान्भक्षयामि इति । अथवा साछिद्यमुच्यते -

यो हि प्राणपरिक्षीणः सहार्येपरित्र्जितः।
स हि सर्वसुखंपायां व्टत्तिमारंचयेद्नुधः ॥ २४॥
एवं विचिन्त्य तमाह—भो गङ्भदत्त यवेवं तदये भव। येनें तत्र गच्छावः । गद्नदत्त आह—भो: प्रियदर्शन अहं स्वां सुखोपायेन तत्र नेष्यामि स्थानं च दर्शायिष्यामि। परं त्वयास्मत्परिजनो। रक्षणीयः। केवलं यानहं दर्शयिष्यामि त्वया त एव भक्षणीया इति। सर्प आह—सांप्रतं त्वं मे मिँं जातः। तन्न भेतव्यम्। तब बचनेन भक्षणीयास्ते दायादाः। एवमुक्त्वा विलान्निष्कम्य तमालिङ्गय च तेनैव सह प्रास्थितः। अथ कूपमासाधारघद्वघटिकामार्गेण सर्पस्तेनात्मना स्वालयं नीतः। ततश्य गढ्नदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृत्वा दर्शातास्ते दायादाः। ते च तेन शौनैर्भिष्षताः। अथ मण्दूकाभांवे सर्पेणाभिहितम्-भद्द निःरेपितास्ते रिपवः। तत्प्रयच्छा-

चयः समूहः। अपदा पादहीनाः। स्थानमनुकूल आश्रयः। गस्थं भोज्यम् । परिणमेत् सुज्जर्ण भवेत्। अँ्यं भक्षगीयम्। कोटरं विवरम्। परिणतं बयो यस्य वृद्धः। प्राणपरिक्षीणः प्राणेन परिक्षीणः शाक्तिहीनः। शाक्तिः पराईमः प्राणः इल्यमरः। सनें मुखस्य संवंमुखस्येति वा उपाया यस्याम् । जातामिति पाठर्लसाधुः। तब बचनेन निदर्रानानुरुधेन दायादान् भक्ष:यिष्यामील्यर्थ:।

[^2]
## पश्बतन्त्रे

न्यन्मे किंचिद्ञोजनं यतोऽहं त्वयात्रानीतः । गड़दत्त आह—भद्र कृतं त्वया मित्रकृत्यम्।। तत्सांप्रतमनेनैव घटिकायन्त्रमार्गेण गम्यताम इति। सर्प आह - भो गद्नुद्त न सम्यगमिहितें त्वया। कथमहं तत्र गच्छामि। मढ़ीगचिलदुग्रमन्येन रहं भविष्यति । तस्मादत्रस्थस्य मे मण्डकमेकैकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ। नो चेत्सर्वानपि भक्षयिष्यामि इति। तच्छुत्वा गङ्ञदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत्— अहो किमेतन्मयाकृत सर्पमानयता। तद्याद निपेधयिष्यामि तत्सर्वानवि भक्षयिप्यति। अथता युक्तमुच्यतेयोऽमिन्रं कुरते मित्रं बीर्याम्यधिकमात्मनः।
स करोति न संदेहः स्वयं हि विषभक्षणम् ॥२द॥
तत्प्रयच्छाम्यस्यैकं दिनं प्रति सुहदम्। उक्तां च-
सर्वस्वहररणे युक्तं शान्तुं बुधियुता नराः।
तेषयन्त्यल्पदानेन वाउवं सागरो यथा।। २६॥
तथा च।
यो दुर्बलो ह्यणंवपि याच्यमानो बलीयसा यच्छति नैव साश्ना ।
प्रयंच्छते नैव च दर्यमानं खारीं स चुर्णस्य पुनर्ददाति ॥ २७॥
तथा च।
सर्वर्नाशे समुत्पने लंर्ध त्यजति पण्डितः।
अर्थेन कुरते कार्यं सर्वनाइो हंहे दुस्तरः ॥ २८॥
न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः।
एतदेव हि पाणिडल्यं यत्स्वल्पाद्भूरिरक्षणम् ॥ २९॥
एवं निश्चित्य नित्यमेकैकमांदिसाति। सोऽपे तं भक्षयित्वा तस्य परोक्षे अन्यानवि भक्षयति । अथवा साधिच्चम्रुच्यते-

यथा हि मलिननैवैंच्रैंग्रत्र तत्रोपविइयते ।
एवं चहितन्टत्स्तु वृत्तशेषं न रक्षति॥ ३०॥
वर्येणाभ्य्यधिकम । सर्वर्वेति—सर्वरस्वहरणे युक्तमुधुक्ता अल्पस्य ङननेन । वाउवं बड्वाझ्सिम् । यो दुर्र्ल: हीनबलः नरः अणु अल्पमपि याच्यमानः साम्ना सान्व्वोपायेन तन्न प्रयच्छति तथा च दर्यमानं किचिद्हस्वपि न प्रयच्छति स पुनः बलान्तक्कारितः चूर्णरय खारीमपि ददाति। अल्पस्य स्थाने बहुव्ययं करोतीत्यर्यः। ख्वलपव्ययेन भूरि रक्षणं कर्त्यमिति भावः। यथेति-यथा मलिनवस्लधारी नरः यत्र तत्र कापि । पद्किलेपि सथाने इल्यर्थः। उपविशति स्थानाम्धानचिन्तां न करोति तथा कर्मांच्चत् साध्वाचाराचलितो नरेन्यस्याचारस्येंधघने न विचारयति। सर्वत्र दुराचरणे प्रवर्तंत ड़ल्यर्थः ।
२ अणृ नाि. २ प्रणम्य तस्यैन स दर्पलक्ष्मी देहस्य सर्वस्य पुनर्दंदाति. ₹ दुःसहः
४ वित्तस्तु वित्तरोषं, वृत्ति शेष.

अथान्यदिने तेनापरान्मण्इकान्भक्षयित्वा गङ्नदत्तमुतो यमुनदेत्तो भाक्षितः । तं भक्षितं दृैद्रा गद्नदत्तस्तारस्वरेण धिग्धिक्प्रेलापपरः कथांचद्यकि न विरराम। ततः स्वपत्न्याभिहितः -

किं क्रन्दसि दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक।
स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्बाता भविप्यति ॥ ३? ॥
तद्धापि विचिन्त्यतामात्मनो निष्क्रमणमस्य वधोपायथे। अथ गच्छता कालेन सकलमपि कवलितं मण्डूककुलम्। केवलमेको गद्नदत्तस्तिप्षति। ततः प्रियदर्दानेन भाणितम् - भो गङ्गुद्त्त बुभुक्षितोऽहम् । नि:रोषिताः सर्वे मण्ड्रकाः। तछीयतां मे किंचिद्रोजनं यतोऽहं ल्वयात्रानीतः। स आह——भो मित्र न त्वयात्र विषये मयार्वस्थितेन कापि चिन्ता कार्या। तथदि मां प्रेषयासि ततोऽन्यकूपस्थानपि मण्हूकान्विभ्वास्यात्रानयामि । स आए-—म तावत्वमभक्ष्यो अन्वत्थाने। तबघेवें करोषि तत्सांपतं पितृस्थाने भवसि । तदेवं क्रियताम् इति । सोडपि तदाकर्ण्य अरघट्रघटिकामाश्रित्य विविधदेवतोप कल्पितपूजोपयाचितस्तस्माट्कूपाद्विनिष्कान्तः। प्रियदर्शननडपि तदाकाङ्द्यया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणस्तिष्ति। अथ चिरादनागते गङ्नदते त्रियदर्शनोडन्यकोटरानिवासेनीं गोधामुवाचभद्रे कियतां रतोकं साहाय्यम्। यतांश्विरपरिचितस्ते गड़ुद्तः। तद्रत्वा तत्सकाशं कुत्रचिज्ञलाशयेडन्विष्य मम संदेशां कथय। यंदागम्यतामेकाकिनापि भवता द्रततरं यबन्ये मण्हुका नागच्छान्ति। अहं त्वया विना नात्र वस्तुं रक्कोमि। तथा यघहं तव विरद्दमाचरामि तत्मुकृतमन्तरें मया विधृतम । गोधापि तद्वचनान्दू़दत्तं द्वतततर मन्विष्याह भद्र गड्गदत्त स तव सुह्टत्रियदर्रोनस्तव मार्गं समक्षमाणस्तिधाति । तच्छीश्रमागम्यताम् इति। अपरं च तेन तव विरूपकरणे मुकृतमन्तरे धृतम । तनिःः शद्ब़ेन मेनसागम्यताम । तदाकर्ण्य गद़दत्त आह-

बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ।
आखयाहि भरेदे प्रियदर्शानस्य न गछ्नदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ ३२॥
तारख्वरेण उचै:। दुराक्द्द दुछः आकेंचिल्लरल्वादतीतकालल्वाद्धा आक्दो यस्य तस्सं०। कवलितं भक्षितम । मयावत्थितेन मयि स्थिते। देवताम्प उपकल्पिता पूजा उपयाचचतानि च येन। उपयाचितं ख्वमनोरथसिद्धये देवतायै दातुमिष्ट वसु। गोधा निहान्का जल्जन्तुभेद:। स्तोकमल्पम्। सुकृतमन्नरे धृतं यदि तक विरद्दमाचरेयं तहिं मे सुकृतनाइः स्यादतस्तन्नाचरेयामित्यथं:।

२ पृथु. २ मल्बा. ₹ घिड्मां धिद्ध मामिल्येवं विललाप. ४ त्वन्वाणं क: करिघ्यति. ५ पायो वा. ६ मयि विधमाने. ज ल्यया सह परिचितमास्ते। तदल्वाः मण्डूकमान्विष्य क्राचज्जलाइये गंगद्ताय मम. ८ येन. ९ समाग॰.

एवमुक्त्वा स तां विसर्जयामास । तद्रो दुष्टजलचर अहमपि गड्नदत इॅव त्वदृ़हहं न कथंचिदपि यास्यामि। तच्छुत्वा मकर आह——भो मिन्र नैतनुज्यते। सर्वैथैव मे कृतघ्तादोपमपनय मन्रुहागमनेन। अथवात्राहमनशनात्र्राणत्यागं तवोपरि करिष्यामि। वानर आह मृढ किमहं लम्ब्कर्णों गर्दर्दो यो दृापायोडपि स्वयमेव तन्न गत्वा मृतः।

## आगतश्य गतथैव दृष्टा सिंद्पराक्रमम् ।

 अकर्णह्द्धयो मूर्लस्तेन मृत्युवशंगतः ॥ ३३॥मकर आह一भद्द स को लम्बकर्णः। कथं दृष्टापायोडपि मृतः। तत्मे निवेबताम्। वानर आह-

## कथा २।

अस्ति कर्मिंस्रिद्नोोदोशे करालकेसरो नाम सिंदः प्रतिवसति स्म। तस्य च धूसरको नाम श्टगालः सदैवैनुतायी परिचारकोडसित। अथ कदाचित्तस्य हस्तिना सह युद्धयमानस्य शरीरे गुरुतराः प्रहाराः संजाता यैः पद्मेकमपि चलितुं न शक्कोति । तस्याचलनाच धूसरकः क्षुत्क्ष० मकण्डो दौर्बल्यं गतः । अन्यस्मिन्नहानि तमवोचत्-खामिन् बुभुक्षया पीडितोऽहम्। पदात्पद्मपि चलितुं न शाकोमि। तत्कथं ते शुभ्रूषां करोमि। सिंह्ह आह भोः गच्छान्वेषय किंचित्सत्वं येनेमामवस्थां गतोऽपि व्यापादयामि। तदाकर्ण्य श्रगालोड्चेषयन्कंचित्समीपवर्तिनं ग्राममासादितबान्। तत्र लम्बकर्णों नाम गर्दभस्तडागोपान्ते प्रविरलदूर्वादुुरान्धूच्क्रादास्वादयन्दृष्टः 1 ततथ्र समीपीर्भूंग तेनाभिहितः - माम नमस्कारोडयं मदीयः संभाव्यताम्। चिराहृष्टोरंसे। तत्कथय किमेवं दुर्बंलेतां गतः। स आह-भो भगिनर्ष्रुत किं कथयामि । रजकोडतिनिर्दयोडतिभारण मां पींडयति। घासमुप्टिमपि न प्रयच्छति। केवलं दूर्वाड्डुरान्ध्रालिमिश्रितान्भक्षयामि। तर्कुतो मे शरीरे पुंट्टिः। श्रगाल आह—माम यबेवं तदस्ति मरकतसदृशशष्पप्रायो नदीसनाथो रमणीयतरः प्रदेशः। तत्रोगत्य मया सह सुभाषितगोधीसुखमनुभवंस्तिप्र। लम्बकर्ण आह—भो
अकर्णहृदयः अविधमानं कर्णों च हृदयं च कर्णहददयं यस्य। श्रनणमननरहहंतंश्र। उद्देशः प्रदेशः। क्षुधा नुभुक्षया क्षाम: कण्ठ: यस्य। क्राश्रुषा सेवा। कृच्छ्र्त् कष्टेन। रजको निर्णेजकः। घासः तृणमू । मरकतसद्धरानि मरकतबद् हरितानान शाष्पाणि बालतृणानि प्रचुराणि यस्मिन् स मर्कतप्रायः। नदीसनाथो नबा युक्तः।

१ इब दृथापदोपि. २ मूर्खों दृ० ...गल्वार्मानं व्यापादयामि. ₹ मूर्खो यो गत्वा पुनरागत:. ४ ०पनार्तिना भूत्वा. ५ दुर्वल.. ६ पुच. ७ दमयति. ८ मातुल ९ तदागच्छ येन॰सुखमनुभवावः.

भगिनीम्युत गुक्तमुक्तं भवता। परं बयं ग्राम्याः पशवोडरण्यचारिणां बध्यास्ततिंक तेन भब्यप्रदेशोन। श्टगाल आह-माम मैवं बद। मडुजेपरिरक्षितः स देशः। तन्नास्ति कस्याचित्परस्य तत्र प्रवेशः। परमनंनैव दोषेण रजककदर्धितास्तत्र तिस्रा रासम्योऽनाधाः सन्ति। ताश्य पुं्टिमापन्ना यौवनोत्कटा इदं मामूचु:-यदि ल्वमस्माकं सत्यो मातुलस्तदा किंचिद्रामान्तर गत्वाशमबोग्यं कंचित्पतिमानय। तदर्थे त्वामहं तत्र नयामि। अथ श्टगालवचनांनि भ्रुत्वा कामपीडिताङ्नस्तमवोचत्भद्ध यवेवं तद्रे भव येनागच्छामि। अथवा साछ्चिदमुच्यते-

नामृतं न विषं किंचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम। यस्याः सड़्जेन जीव्येत म्रियेत च वियोगतः ॥ ३४॥
तथा च। यासां नान्नापि कामः स्यात्संगमं दर्शानं विना। तासां दृक्संगमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम ॥ ₹१॥ तथानुप्टिते ग्रगालेन सह सिंहान्तिक्रमागतः 1 सिंहोंपष व्यथाकुलितस्तं दृष्धा यै|वत्समुत्तिष्टति तावद्रासभः पलायितुमारन्धवाने। अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेंन तलप्रहारो दत्तः। स च मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः। अत्रान्तरे शृगालः कोपाविष्टस्तमुवाच भोः किमेवंविधः प्रहारस्ते यद्रूर्दभोडपि तव पुरतो बलानूच्छति । तत्कर्थ गजेन सह युद्धं करिष्यसि। तबृष्टा ते बरम्र । अथ विरक्ष्मितं सिंद् आह一भोः किमहं करोमे । मया न कमः सर्जीकृत आसीत्र। अन्यथा गजोडपि मत्कमाकान्तो न गच्छति। श्टगाल आह—अव्याप्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि। परं त्वया सजीकृतकमेण स्थात्यम्। सिंहु आह्ट-भद्र यो मां प्रत्यैक्षतया दृष्धा गतः स पुनः कथमत्रागमिष्याति। तदन्यत्किमपि सत्वमन्विष्यताम । श्टगाल आह—किं तैवानेन व्यापा-

ग्राम्याः ग्रामे भवाः। मः्यः सुन्दरः। तत्तर्माकारणात्। परस्य शान्चोः। अनेनैव दोषेण पर्याप्तभोजनाभावेन । रजकेन कदार्थितःः पीढिताः । दौनेनेन उत्कटा मत्ता यैवनोल्कटाः। मत्ते शौण्डोल्करक्षीवा इल्यमरः। कामेन पीडडतiनि अङ্ञानि यस्य। नामृतामति - नितम्विनीनां प्रशासतः नितम्ब विद्यते आसां तारां सुम्दरीणां सङ एवामृतं वियोगो विषमिल्यर्थः। कामः रागोत्पत्तिः। तासां हृसंगमं प्राव्य नरः न द्रवति इति यत् तत् कौतुकमाश्चर्यकरमिम्यम्वयः। सर्वोपि तद्वरोभवतीति पिण्डितोर्थ:। तलम्रहारश्थपेटाघातः। मन्दमाग्यस्य दैनहीनस्य व्यवसाय उत्चमः। एंद विघा प्रकारो यस्य। विलक्षातिमतं यस्मिन् कर्माणि तघथा तथा। कम आक्कमणाटोपः।

[^3]रेण। त्वं केवलं सजितकमस्तिष्ठ। तथान्उष्टिते ग्टगालोडपि यावद्रासभमागैण गच्छति तावत्तत्रैव स्थाने चरन्दृृः । अथ श्टगालं दृष्टा रासभः प्राह一भो भंगिनीसुत शोभनस्थाने त्वयाहं नीतः । द्राड़ मृत्युवर्श गतः 1 तल्कथय किं तत्सग्वं यस्यातितौद्दवज्रसढ़शकरप्रहारादहं सुक्तः। तच्छुत्वा प्रहसक्श्टगाल आह-मद्र रासभी त्वामायान्तं दृष्टा सानुर्रोगालिड्भितुं समुत्थिता। त्वं कातरत्वान्नष्टः। सा पुनर्न शक्ता त्वां विना स्थातुम्। तया तु नइयतस्तेडवलम्बनाथं हस्तः क्षिप्रो नान्यकारणेन। तदागच्छ। सा त्वत्कृते प्रायोपवेशैनोपविष्षा तिष्ठति। एतद्वदति यह्लम्बकर्णों यदि मे भर्ता न भवति तदहमग्रौ जले वा प्रविशामि विषं वा भक्षयामि । पुनस्तस्य वियोगं सोंडुं न शाक्नोमि। तब्प्रसादं कृत्वा तत्रागम्यतामिति। नो चेत्तव ल्लीहल्या भविष्याति। अपरंच भगवान्कामः कोपं तवोपरि करिष्यति । उत्तं च-

सी ीुद्रां झर्षेकेतनस्य जेंगिनीं सर्वार्थसंपत्करीं
ये मूहाः प्रविहाय यान्ति कुधियो सिथ्याफलन्वेषिणः।
ते तैनैव निहत्य निर्दयतरं नग्रीकृता मुण्डिता:
केचिद्रक्तपरीकृताश्न जटिलः कापालिकाश्रापरे। ३६॥ अथासौ तदूचनं श्देयतया भ्रुत्वा भूयोडपि तेन सह प्रस्थितः । अथना साध्विददुच्यते -

जानन्नवि नरो दैवात्प्रकरोति विगर्हितम्।
कर्म किं कस्यचिल्ट्रोके गाहितं रोचते कथम्॥ ३७॥
द्राक् द्रुतं। अतिरोद्र: वज्रेण बज्रघहारेण सदृशः। कोपेनाविष्टः क्रोधनशः। एवंविधः करप्रहारः यस्य । सानुरागा कामपरवशा । कातगःवान्द्रीरुखभावत्वात्। नइयतः पल्लयमानस्य । अवलम्बनार्थ ग्रणार्थ। स्रीमुद्रेति स्रीरूपा मुर्रा स्रीमुद्रा। झपः केतनं यस्य स झषकेतनः कामः । सर्वा चासौ अर्थसंप्त्तां कगेताति। ये कुधियः कुत्मितमततो विवेकशून्या इत्यर्थः । पुरुषा: झषकेतनस्य सर्वार्थसंपल्लरीं स्रीमुद्रां प्रविहाय परित्यज्य मिथ्या वास्तनं स्रीसंगरूपं फलं विहायन्यन्नीरसं किचिदन्विष्यन्तीति तथोक्ता: 1 ते तैनैब कामेनातिनिर्देयंय महृत्य केचिन्नसीकृता मुणिड्डा वा जैनमिक्षुकाः क्षपणका वा कृताः। अपरे रक्तवस्लधारिणः 1 जटाधारिणः कपालधारिणश्थ कृताः। जानन्निति-नरो ज्ञानवानपि विगहिंत निन्दितंत् यत् कर्म करेति तह्र्रात् तथा भवितव्यतया एव करोति। अन्यथा एंवं न चेत् लोके कस्यचित् गाहिंतं कर्म कथं रोचते रोचेत। न कम्यापीत्यर्थ:।

१ भागिनेय अभव्यस्थाने ल्ययाहं नीतो यद्दैवान्मृत्युकझां न गतः। २ ०रागम्० १ ०न उप., कृतमतिः. ४ मकरध्नजस्य. ६ महती. ६ करमैचिन्कर्म किं...कृतम्.
 झृालालं रकेपालं नि हैप स्वयं लानवष्य नयां गतं : । शृतालेनावि लैल्यैस्ठक्यात्तस्य कर्णहदयं भक्षितम्। अन्तन्तरे सिंदो यावत्बात्वा कृतेदें वार्चनः प्रततितपितृगणः समायाति तावर्कर्णह्द्दगरहितो रासभस्तिप्रति । तं दृष्टा कोपपरीतात्मा सिंद्धः श्रोगालमाह आः पाप किमिदमनचितं कर्म समाचरितं यैस्कर्णन्द्दयभक्षणेनायमुच्छिप्टतां नीतः । गृगालः सविनयमाह स्वामिन् मा मैवं बद । यत्कर्णह्हदयराहितोडयं रासभ असीव तेनेहागत्य त्वामक्लोक्य भूयोऽप्यागतः । अथ तद्वचनं श्देय मत्वो सिंहस्तैनैव सह संविभज्य निःश्रोड्रितमनास्तं भक्षितवान । अतोहं त्रवीमि।आगतथ्य गतथैव इति। तन्मूर्व कपटं कृतं स्व्या। परं युधिश्धिरेणेव सत्यवचनेन विनाशितमू। अथवा सधि्चिदमुच्यते -

स्वार्थमुत्त्स्त्य यो दम्भी सत्यं हूते से मन्दर्धःः।
स स्वर्थाद्यूरयते नूनं युलिष्टिर इवापरः॥ ३८॥
मकर आह्ह। कथमेतवू । स आह्।

## कथा ३।

कर्सिमश्यिदधिष्टने कुम्भकारः प्रतित्तसति स्म । स कदाचित्प्रममदोर्घभग्रक्षर्तीक्ष्वणग्रस्पोपरि महता वेगेन धावन्पतितः। ततः कर्पर कोख्या पाटितललादो रुधिरह्राविततनुः कृच्छूदुतथाय स्वाश्रयं गतः । ततथापथ्यसेवनात्स प्रहारस्तस्य कराइतां गत: कृच्ट्रेण नंरोगतां नीत:। अथ कदाचिछुर्भक्षपीडिते देशे स कुम्भकारः क्षत्क्षामकण्ठ: कैशिद्राजसेवकैः सह देशान्तरं गर्चर्र कस्यापि राज्ञः सेवको बभूव। सोपि राजा तस्व ललादे विकरालं प्रहारक्षतं दृष्ट्रा चिन्तयामास । यद्दारः पुरुषः कशिदगम । नुनं तेन ललाटपह्टे संमुखप्रहारः। अतस्तं संमानदिभिः स-

[^4]
 अथन्यस्मिन्रहनि तस्य भूपतेवर्रसंभननायां क्रियमाणायां विपहे समुपस्थिथ̀ प्रकलप्यमानेकु गजेपु संनघमाने वाजितु येत्येपु प्रयुण्णाक्कियमाणुदु तेन भूभुजा स कुराल: प्रस्तावातुगतं पृष्ठो निर्जने। भो राजपुत्र

 चिन्मघपनं कृत्वा निंत्रः प्रयान्कर्परोपरि पतितः। तस्य प्रहारविकारोयं मे लहाट एवं विकराहतां गतः । तदाकर्ण राजा सत्रीडमाइअहो वश्वितांहें राजभुतनुक्तारिणानेन कुललेन। तहीयतां द्रमितस्य चन्दार्थ: । तथनुंधिते कुम्भकार अह—मा मैवं कुर। पझझ मे रणे हत्त -
 उत्ञं च-

## शेरेतीसि कृतविष्योसि दर्रानवोलिस पुक्त। <br> यस्मिन्कुले त्वमुत्वन्नो गजसतत्र न हन्यते ॥३९॥

कुलाल अाह । कथमेतर। राजा कथयति-

## कथा है।

 जीजनत । सिंहोवि नित्यमेब मृगान्क्यापाब सिंधै ददाति। अर्थ कदाचितिन किमपि नासादितम । वने भमतोपि तस्य रविरस्तागतः। अथ तेन स्वग्रममगच्छता सृगालशिश्रः प्राप्तः। स च बालकोयमिति मत्वां यल्लेन दृध्रमध्यगतं कृत्वा सिंख्या जीवन्तमवि समापरतवान्य । ततः सिंह्याभेहितम । मो: कान्त आवीतंत लिंचिद्रम्माकर भोजनं ख्वया 1 लिंह अद
अन्यस्सम्नहहनि एकः। विभहे युके समुपरियेत इत्यन्नयः । वीराणां संभमाना दानमानादिना गौरंखं। संनहतमानेष कंकचचाच्छादेनेन युद्धाथ सजीकियमाजेक। प्रकृष गुणा वीर्याद्यो येषां तथा क्रिमाणेकु। दीयतां चन्द्राष्ध: अर्घ-
 न कस्यापि तरुलेत्पन्बल्य गजहननसामर्यंमिल्यर:।


 सिघाः समपषँषः । ₹. पा०

प्रिये मयाघैनं शृगालझिश्रुं पंरित्यज्य न बिंचित्सर्वमासादितम । सं च मया बालोयमिति मस्वा न व्यापादितैं। उत्तं च-

बीविप्रलिड्जिचालेयु प्रह्तर्त्यं न कर्हिचिच।
प्रोणर्यागेपि संजाते विभस्तानां विशेषतः ॥ ४०॥
इदानीत्वमेनं भक्षयिख्वा पथ्यं कुरु। प्रभातेन्यदुपार्जयिप्यामि। सादभोः कान्त त्वया बालकोयमिति मत्वा न व्यापदितः। तदहं कथं स्वोदरार्थे विनाशयामि । उक्षं च-

अकृत्यं नैव कर्तेंण्यं प्राणत्यागेपि संस्थिते।
न च कृत्यं पैंरित्याज्यं एष धर्मः सनातनः ॥ ४? ॥
त₹मान्ममायं तृतीयः पुत्रो भविष्याति। इयुक्रवा तमपि स्वस्तनक्षीरेण पुट्टिमनयत्। एवं ते त्रयोपि शिशाव: परस्परमज्ञातजातिविशोषा एकत्र विहारिणो बाल्यमतिवाहयन्ति । अथ कदाचित्तर्र वने आ्वान्वन्वनगज: समाँया तः । तं दृष्टा तौ सिंदस्तौ द्वार्वपि कुपिताननौ तं प्रति प्रचालितौ
 गन्तन्यमेतस्याभिमुखम। एवमुक्त्वा गृहं प्रधावितः। तावपि ज्येष्ष्धiन्धवभड़गान्निरूत्साहतां गतौ। अथवा साध्वद्युच्यते-

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति।
सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भद्गमवापुखात्त् ॥ ४२॥
अत एव हि वान्छान्ति भूपा योधान्महाबलान्।
शरान्धीरोन्कृतोत्साहान्वर्जयन्ति च कातरान् ॥ ४ई ॥
अथ द्वावपि गृहुं प्राप्य पिन्रेरयतो विहसन्तौ ज्येप्रणनुचेंट्टितमूचतुयंथा गजं दृष्धा दूरतोपि नष्टः । सोपि तदाकर्ण्य कोपाविष: प्रस्क्रुरिताधरपह्नवस्त।म्रलोचनस्तिशिखां भुकुरिं कृत्वा तौ निर्भर्स्सयनानः परुपतरवचनान्युवाच । ततः सिंहैकान्ते नीत्वा प्रवोधितौसौ-बत्स मैवं कदाचिजल्प भवदीयलघुज्रातरावेतौ। अथासौ प्रभूतकोपाविक्टस्तामुत्राच किमहमेताम्पां शौर्येण रूपेण वियांप्योंसेन कौशलेन वा हीनो येन मामुपह-

स्लीति- प्राणंयागे संजात उपस्थितेपि । स्तियश्च विप्राश्च लिद्यिनः परिवाजकादयः बालाश्च तेषु। तं प्रति तमाकमितुमित्वर्यः। भद्ना्तेजोहान्या। रणं प्रति सैन्यं सोत्साहं जायते। एकरिमन्नपि भमे भब्नमुत्साहमछ़्नम। धीरान् निश्चितमतीन्। नश्टः घद्नुतः। अधरः पल्धन इब अध०, प्रस्फुरितोधरपछवो यरय। तिल्न: शिखा यस्याः ताम् । अतिवक्रामित्यर्थः।

१ विना. २ धयमपि स्वजातीयो बालश्चे०. ₹ दितो विशेषात्र्वजातीयश्च। ४ प्राणात्यये॰. ५ कृल्यं स्यात् ६ विमेथेत. दृष्ट:, ८ जेछच्चासात्. $९$ वीरान. १० विद्याभ्यासकौ.

सतः। तन्मयावश्यमेतौ व्यापादनीयौ। तदाकर्ण्य लिंही तस्य जीवित• मिच्छन्ती अन्तर्विंहस्य प्राह—

रारोसि कृतविब्योसि दर्शानीयोसि पुत्रक।
यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ $8 ४ ॥$
तत्सम्यक शृणु वस्स तं झृगालीधुतः कृपया मया स्वंकीयक्षीरपानेन पुष्टिं नीतः। तबावन्नैतौ त्वां कृगाल जानीतस्तावत द्रुतं गत्वा स्वर्जातिमध्ये भव नो चेदाभ्यां हृतो मृत्युपथं समेष्यसि। सोपि तदूचनं श्रूत्वा भयब्याकुलमनाः क्ष्षणातप्रनष्टः। त₹मात्व्वर्वे यावदेते राजपुत्रास्तां कुलालं न जानन्ति तावदू द्रुतरमपसर। नो चेदेतेषां सकाशाद्विड्वनां प्राप्स्यसि। कुलालोपि तदाकर्ण्य सत्व्वरं प्रनष्टः-

अतोहं घवीमि संवार्थमुत्मृज्य यो दम्भी इति। तद्धो दुष्ट मकर त्वमपि क्रुलालवस्स्ववचनेन प्रकटीकृतः। अथव। सध्विद्रमुच्यते ।

आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः।
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वर्थसंधनम् ॥ ध६६ ॥

## उत्षाँ च-

सुगुसं रक्ष्यमाणोपि दर्शायन्दारुणं वपुः।
व्याध्रचर्मप्रतिच्छन्नो वाक్ते रासभो हतःः 11 ४६ ॥

## मकर आह— कथमेतत्। स आह -

## कथा द।

असिति कर्मिस्चिदधिष्ठाने शुड्दपटो नाम रजकः प्रतिवसति स्म। तस्यैको रांसभोस्ति । सोपि घासाभावादतिदुर्बलतां गतः। अथ तेन रज्ञ केनाटैब्यां भ्रमता व्याध्रचर्म प्राप्तम् । ततश्यांचिन्तयत्। अहो शोभनमापतितम । अनेन चर्मणा परिच्छाब रासभं रात्रौ यैंवक्षेत्रेक्रमैंजामि येन क्याघ्रं मत्वा समीपवार्तनः क्षेत्रान्न निष्कासयन्ति। तथानुछिते रासभो रात्रौ घथेचंछं यवभक्षणं करोति। प्रर्यृंषे भूयोपि रजकः स्वाभ्रयं

व्य, घ्य चर्म क्या० तेन प्रतिच्छन्न आच्छादितः । वाकृते दाग्हेतोः। घासो यवसं गवाच्चदनीयं तृणम्।

१ स्वस्तनक्षीरेण. २ ₹वजातीयानां मध्ये ₹ मृत्युमेष्य०. $૪$ शानै: शानैरपसृत्य श्वजात्या मिलितः, ५ प्राध्य मरिष्यसि ६ द्वृततरं. ७ युर्धिष्ठर ड्व सत्यवचनाच्त्वं तामापद्यापन्नः इ. पा. ८ ततो भद्र भागतेन त्वया मां प्रति वधोपायप्रयासः भा० रव्धः परं ख्वनाग्दोषेणैव प्रकटीभूतः। $९$ मदोद्धतो नाम च गर्दमोरित. $२ \circ$ कापि. $१ १$ एतिच्मर्म परिधाप्य. १२ यावत्; कणिशाशाल्विषु. ?₹ उस्तद्ध्या।मि...०सयिब्यान्ति. २૪ रात्रिशेषे.

नयति। एवं गच्छता कालेन स रासभः पीवरतनुर्जांतः । कृच्छा|दन्धनमपि नीयते। अथान्यस्मिन्नहनि स मदोदतो दूराद्द।सभीशद्दं ग्रुणंस्तारस्वरेण शद्दायितुमारब्धः। अथ ते क्षेत्रपाल। रासभोयं ब्याघ्रचर्मप्रति० चछन्न इति मत्वiं लक्कुटपापाणसरप्रहारैस्तं ठ्यापादितवन्तः । अतोहं ब्रवीमि। सुगुपं रक्ष्यमाणोपि इति। ततिंक रयामरक्रवदत्यपमानसहनादर्धचन्द्रदानेन यास्यसि । मकर आह—क.धमेतत् । स प्राह—

## कथा द।

अस्त्यत्र धरापीडे विकण्टकं नाम पुरम् 1 तत्र महाधन ईेश्वरो नाम भाण्डपतिः। तस्य चत्वारो ज।मातृका अवन्तीपीठार्पाघूर्णंका विकण्टकपुरे सम।यातःः ते च तेन महता गौरवेणाम्यार्चिता भोजनाच्छादनादिभिः। एवं तेषां तत्र वसतां मासपट्टें संजातम्। तत ईथेरण स्वभायोंत्रा। यदेते जामातरः परमगौरवेणार्वर्जताः स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति। तरिंक कथ्यते। विनापमानं न यास्यन्ति। तद्य भाजनवेलायां पाद्रक्षालनाथं जलं न देगं येनापमानं ज्ञात्वा परित्यज्य गचछ्छन्तीति। तथानुष्टिते गर्गः पादपक्षालनापमानात्सोमो लख्वासनद।नाद्तः कदश्रनतो यातः। एवं ते त्र्योपि परित्यज्य गताः। चतुर्थः इयामलको यावन्न याति तावदर्धचन्द्रप्रदानेन निष्कासितः। अतोहं ब्रवामि।

गर्गों हि पददौौचह्धघ्वासनदानतो गतः सोमः।
दत्तः कदशन भोज्याच₹यामलकश्यार्धचन्द्रेण ॥ ४७ ॥ इति ।
ततिक्रमहं रथकारवन्मूर्लै। यतः स्वयमपि दृष्टा ते विकारं पथाद्विश्वसिमि । उत्रं च-

प्रत्यक्षेपि कृते पापे मूर्बः सान्ना प्रशाम्यति।
रथकारः स्वकां भायं। सजारां शिरसावहव ॥ ४८॥
मकर आह्। कथमेतळ । स आह -

## कथा ७।

कंस्मिश्चिदधिषाने क्विद्वथकारः प्रतिवसति स्म। तस्य भार्या पुंश्यली
मदोद्धतो यौननमदोल्कटः। अछन्तीकिठात् पीठं निवासस्थानं। भोजनं चाच्छादनं च भो० नं तदादि यस्य तेन। आर्जर्जातः प्रवणीकृताः । गर्गः एतन्नामकः। क₹शानतः कुल्सितमशानं क० तद्धानां् । पुँसः ख्वपुरुषात् चल्तीति पुंश्रृली असती ।

१ अहृणोत् । तच्छून्वणमात्रेणनच स्वयं. २ अस्ति क० ने वीरधरो नाम. ₹ भार्या कामदमिनी। साच मुं०.

जनापवदसंयुक्ता। सोपि तस्याः परीक्षार्थं ह्याचिन्तयत्। केथ मगास्याः परीक्षणं कार्यम । न चैतबुज्यते कर्तुम्। यतः।

नदीनां च कुलानां च मुनीनां च महात्मनाम्।
परीक्षा न प्रकर्तब्या बीणां दुर्यरितस्य च ॥ ४९।।
वसोर्वीर्योत्पन्नामभजत मुनिर्मस्स्यतनयां
तथा जातो व्यासः शतगुणनिवासः किमपरम।
स्वयं वेदान्व्यस्यन्छमितकुरुवंशप्रसविता
स एवाभूच्ह़ीमानहह विषमाः कर्मगतयः॥ ६०॥
कुलानामिंति पाण्डवानामवि महात्मनां नोपपत्तिरधिगन्तन्या यतः क्षेत्रजा इति । स्रीदुश्यरितं संधुक्ष्यमाणमनेकदे｜पान्प्रकटयति स्तीणा－ मिति। तथा च।

यदि स्यात्पावकः शीतः प्रोष्णो वा शाइलान्छनः। बर्बणां तदा सतीत्वं स्याबदि स्याहुर्जनो हितः॥ ११॥ तथापि शुद्दामशुद्धां वापि जानामि लोकचचनात्। उत्तं च－ यन्ने वेदेष्ठु शाबेष्डु न दृष्टं न च संभ्रुतम ।
तत्सवं वेत्ति लोकोयं यस्स्याद्रह्माण्डमध्यगम्यद॥ ॥
एवं संभ्रधार्य तामवोचत् । प्रिये अंहं प्रातर्यामान्तरं यास्यामि । तत्र त्रिनानि कतिचिल्लगिष्यन्ति। तश्वया किंचित्पाथेयें मम योग्यं कार्यम् । सापि तदाँकण्ण्य हर्षतचचित्तौस्स्रक्येन सर्वकार्याणि संत्यज्य सिद्ध मन्न घृत्तार्कराप्रायमकरोू। अथवा साध्चिदमुच्चते－

दुर्दिवसे घनतिमिरे दुँ संचारास्ड नगरवर्थांकु।
पत्यौ विदेशयाते परमसुखं जघनचपलायाः ॥ ९३॥
अथासौ प्रत्पूष उत्थाय स्वगृहान्निर्गतः । सापि तं प्रस्थितं विजाय प्रहासितवदनादूसंस्कारं क्रुर्वणा कथंचित्तं दिवसमत्यवाहयन् । तरतथ पूर्वपरिचितं विटग्गहं गत्वा तमभ्यर्थ्योंक्तनती। यद्रामान्तरं गतः स दु－ रात्मा मे पतिः। तदब्ब त्वयास्मद्व⿸户口卄 प्रसुत्ते जने समागन्तव्यम् । तथानु－
मुनिः पराशरः । मत्स्यतनया सत्यवती। शातं गुणाः तेषां निवासः बहुगुणाश्रय इत्यर्थः। शूमित उच्छिन्नो यः कुरुवंशासतस्य प्रसविता। स एन तथो－ त्पन्नोपि। अधिगन्तव्या परीक्ष्योपल्न्घव्या। क्षेत्रजाः न तु औरसाः। मृतस्य क्षेत्रे भार्यायां गुरुनियुक्तायां नियोगर्धर्मेण जातः पुनः क्षेत्रजः। पाथेयं पथि हितं। दुर्दिंचसे घनच्छन्ने दिन। जघनचपल पुंश्चली।
१ अथ．२ जामा।मे चैनां लोकचचनादसतीमे । ₹ यच．\＆भभातेहं ५ विधेयें．
 कंचिद्विटगृहं गल्जाम्यथ्थौक्त०．

छिते स रथकारोप्यरण्ये दिनमतिवाब्य पदोषे स्वगृहमपरद्वारण! ममैद़०: शय्योंतले निभृतो भूत्वा स्थितः। अन्रान्तरे स देवदत्तः शंयन आगत्योपविष्ट: । तं दृष्टा रथकारो रोषाविष्टचित्तो ठ्यचिन्तयन्। किमेनमुत्थाय विनाशर्गैम्यथता द्वावप्येतौ उतौ हैल्या हैन्मि । परं पश्यामे तावचेश्टितमस्याः ग्रृणोमे चानेन सहालापान्। अन्रान्तरे सा गृहद्दारं निभृतृं विधाय भायनतलमारूदा। तस्यास्तच्छयनमारेहन्त्त्या रथकारशरीरें पादो लग्रः। ततो व्यचिन्तयत्। नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थ भाव्यम्। तत्त्रचिरित्रविज्ञानं किमपि करोमि। एवं तะ्याथिन्तयन्त्याः स देवद्तः स्पर्शातहुको बभूव। ततेंथ तया कृतान्जलिपुटयाभिहितं भो महानुभाव न मे गात्रं त्वया स्प्रष्टण्यं यतोहं पतिवा। महासती च। नो चेच्छापं दच्चा त्वां भस्मसात्करिष्यामि । स आह यघेवं तर्हि किमर्धं त्र्याहमह्दूत: सा प्राह भोः ग्रृण्शेकाग्रमनाः । अहमघ प्रत्पूवे देत्रतादर्शनार्थं चरिت्ड कायतनं गता। तत्राकर्म्मत्बे वाणी संजाता। पुत्रि किं करोमि। भक्तासि मे त्वम्। परं षण्मासाम्यन्तरे विधिनियोगाद्विधवा भविष्यासि। ततो मयाभिहितं-भगवति गथा त्वमोपदें वेत्सि तथा तन्प्रतीकारमपि जानासि। तदस्ति कभ्यिदुपायेत येन मे पतिः शातसंवब्सरजीवी भवति । ततस्तयाभिहितं वत्से सन्नपि नास्ति यतस्तवायत्त: स प्रतीकारः। तच्छूत्वा मयोक्तं देवि यैन्मत्पाणैभंचति तदादेशय येन करोमि। ततो देन्याभिहितम् यव्यदिने परपुरुषण संहैकस्मिन्छयने समारहत्यालिद्धनं करोषि तत्तव भत्तुसक्तोपमृत्पुस्तस्य संचरति त्वद्भर्ता पुनैवैवश्वतं जीवति। तेन मया स्वमम्यार्थितः। ततो यतिंकचित्कर्तुमनास्तत्रुरुष्व। न हि देवतावचनमन्यथा भविष्यतिति मे निक्ययः। सोपि रथकारो मूर्खस्तस्यास्तदूचनमाकर्ण्य पुलकाद्क़तततनुः घाय्यातेंडान्निष्कम्य तामुताच। सै।धुपतित्रते साधु कुलनन्द्दिन सधु। अहं दुर्जनवचनशद्दूतत दृ्दय स्त्वत्परक्षार्थ प्रामान्तरण्याजं कुत्वत्र निमृतं खट्वातले लीनः स्थितः। तकेख्यालिद्युय

[^5]मान्म पप्ननुक्ता तामालिक्नय स्वस्कन्ये कृत्वा तं देवद्तमप्पयाच। भो महानुभाव मत्पुण्यैस्ल्वमिहागतः । त्वत्र्रादात्र्पाप्तमब मया वर्षंतन－ प्रमाणमापु：। ततस्त्वमपि मां समाधिद्नुय स्कन्धं में समारोह। इति जल्पप्ननिच्ठन्तमपि देवद्तां इलादालिझ्भय स्कन्धे समारोपितवान्। त－
 प्रत्यक्षेपि कृते पापे इति। तन्मूढ दृष्विक्रारस्त्वम । तलकथं तव गृहें गु－ च्वामि। अथना। यन्मां ल्यं विभासयासि तते दोषो नास्ति यत ई़ृशी स्वभावदुधा युम्मज्जातिर्या शिष्टसड़्नादवि सौम्यल्वं न याति। अथवा स्वभावोयें दुषानाम्। उत्तं च－

घृष्यमाण इ्वाह्नारो निमंलत्वं न गच्छति ॥ १४॥
अथवा साधिदमुच्चते－
सरं भर्तारमुल्टूज्य पर्जन्यं मारतं गिरिम्।
स्वेजातिं मूविका प्रात्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा। ५५॥ मकर अन्कथमेतच । सोत्रव्रति－

## कथा＜।

 स्नानार्थं गतः । तस्प च मूर्योपस्थनं कुन्वतस्तत्र पदेशे मूलिका काचि－ त्वरतरन ब्वग्रपुटेने इयेनेन गृहीता। तi दृष्टा स मुनिः करणार्देछदयो मुन्थ मुद्वेति कुर्वाणस्तस्य पाषाणलण्ड प्राक्षिपत्। सोपि पापाणलण्रप्र－ हारव्यक्ठहेन्दियो मघमूविको भूमौ निपपात । मूपिकापि भयत्रस्ता कर्तण्यमजनती रक्ष रकेषति जल्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविशत्। इयेनेनापि चेतनां ठठध्चा मुनिरकः। यद्रों घुने न युक्तमनुषित भवता
पजर्न मेघन्। अतिशयेन खरांण खरतराणि नलागा｜णि तेषा पुटेन खरतरं नखाम्युटं यस्य तेन इति वा। पाषणणखण्डस्य प्हारस्तेत्र घ्याकुलानि इन्द्रिभाणि यस्य। भ्रथो मूषोो यसमाइ। कर्वृ्यमजानती फिंकुन्व्वतामूढा।



 खजनतूहद⿸厂万，
 रितसततेंन द्रप्रश्यः।

यदहं पाषाणेन तांडितः । किं त्वमधर्मांन्न बिभेषे । तत्समर्पय ममैनां मूषिकाम । नो चेत्रभूतं पात्तकमवाष्त्यासि। इति घ्रुवाणं इयेनं प्रोवाच सः। भो विहंगाधम रक्षणीयाः प्राणिनां प्र।णाः । दण्डनीया दुषाः। संमाननीयाः साधवः। पूजनीया गुरवः 1 स्तुल्या देवाः । तत्किमसंबदूं प्रजल्पसि । इयेन आह । मुने न त्वं मक्ष्मधरं वेत्सि । इह हि सर्वेषां प्राणिनों विधिना म्बथिं कुर्वताहारोपि विर्नोमतः। ततो यथा भवतामनं तथास्मा₹ं मूपिकादयो विहिताः। तत्स्वाहारकाङ्ब्विणं मां कें दूषयासि । घक्षां च 1

यग्रस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदुष्याति ।
अभक्ष्ये बहुदोषः स्यात्तस्मात्कार्यों न व्यत्ययः॥ ८६॥
मथं यथा द्विजातीनां मथपानां यथा हीविः।
भक्ष्यमभक्ष्यतामेति तथान्येषामपि द्विज। १७॥
भक्ष्यं भक्षयतां श्रेयो अभक्ष्यं तु महदघम ।
तरकथं मां दृथाचारं त्वं दण्डयितुमर्हसि ॥५८।।
अपरं भुनीनां न चैष धर्मो यतस्तैर्दृष्मवृषं श्रुतमश्रुतमलैल्यत्वमशत्रुत्व प्रशस्यते । उत्तं च -

समः शात्रौ च मित्रे च समलोषाइमकाध्वनः।
सुहान्मित्रे छुदासीनो मध्यस्थो द्वेष्यवन्धुषु ॥५९॥
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विर्वाशिष्यते।
समयूनां निरवद्यानां सदाचारविचारिणाम्॥०॥
योगी युन्जीत सततमात्मानं रहासि स्थित:।
तच्वमनेन कर्मणा भ्यतपाः संजातः। उत्कं च-
मुन्च मुक्च पतर्येको मा मुन्चेति द्वितीयक:।
उभयोः पतनं दृष्टा मौनं सर्वार्थसाधनमू ॥ ६? ॥
भालड्डायन आहु-कथमेतत् । इयेन आह—

[^6]
## कथा 9.

कस्मिंश्यिघ्नदीतट एकताद्वितांत्रिभिधानास्त्रयोपि भातरो घुनयस्तपः कर्वर्तन । तेषां च तपः प्रभावादाकासस्था धौतपेंतिका निरालम्बा जलाद्रों भूस्पर्शानभयेन न्नानसमये तिध्ति । अथान्येर्गुमयेव काचिन्मण्हकिका केनापि गृभ्रेण बलेन नीता। अथ तां गृहीतां विलोक्य तेषां ज्येघेन करणार्द्धद्ययेन भवतेव व्याहतम । मुख्व सुन्चेति। अत्रान्तरे तस्य धौतपोतिकाकाशाद्रमै। पतिता। तां पतितां दृष्टा द्वितीयेन तद्भयार्त्तन मां.मुण्च मामुण्च्चत्य भिहितं यावत्तावत्तर्यापि पपात। ततस्तृतीयो दूयोराि धौतपोतिकां भूमौ पतितां दृष्ट्रा तृष्णीं घमूव। अताहहं ज्रवींम - मुन्च मुन्च पतल्येक इति ।

तच्छुत्वा सुनिविद्वस्वाद। भं। मूर्ख विद्ठंगम कृतपुगे धर्मः स आसीत्। यतः कृतयुगे पापालापतोपि पापं जायते तेन घौतपोतिके पतिते अशिघ्टालापेन न सदपवचनदोषतः । एष पुनः कल्यियुगः। अत्र सर्वोपि पापा₹्मा। तत्कर्म कृतं विना पापं न लगति। उत्तां च-

संचरन्तीह्ह पापानि युगेष्वन्येप्रुदाहिनाम्।
कलौ तु पावसंयुक्ते य: करोति स लिप्यते ॥ ६२॥ उत्तं च-

आसनाच्छयनाघानात्संगतेश्यापि भोजनाप्य।
कृते संचरते पापं तैल बिन्द्रारिवाम्भसि ॥ ६३॥
तलिंक चृथाप्रलवितेन। गच्छ त्वम्। नो चेच्छापयिध्यांमि। अथ गते इयेने मूबिक्या स सुनिराभहितः। भगवन् नय मां स्वाश्रयम्। नो चेदन्यो दुष्टपश्री क, अ्यिन्मां व्य।प।दयिष्यति। तदहं तत्रैवाश्रये त्वद्तान्नाहारमुष्धया कालं नेष्यामि। सोपि दाक्षिण्यवान्सकरणो व्यचिन्तयत् कथं मया मूपिका हस्ते धृता नेया जनहास्यकारिणी। तदेनां क्रुमारिकां कृत्वा नयामि । एवं सा कन्यका कृता । तथाउष्षिते कन्यासहितं मुनिमवलोक्य पर्नी पप्रच्छ । भगवन् कुत इयं कन्या। स आह-एषा मूषिका इशेनभयाच्छरणार्थिनी कन्यारूपेण तव गृहमानीता। तत्वया यत्नेन रक्ष-

धौतवोतिका धौतदब्लाणि। निराल्ब्बा आश्रंयेण विनापि अर्ध्चस्थितास्तिष्हन्ति। तन्रूर्ताने पोतिकापतनभयाकुलेन । मुष्ध मुष्षेति वदन् एकः पतति ख्वतपःप्रभावाड्द्रइयते। उमयोः पतनं दृध्वा तृतीयो मौनं भेजे तत्सर्वाथ० इल्यर्थः । पावेन सह पापस्य वा आलापेन। अशिषेशेन इयेनेन सह्ह य अल्।पस्तेन। न सतः अपवचनं निन्दा तद्दोषतः। ववया दत्ता अन्नाहारमुट्टिस्तया। दाक्ष्षण्यवान् दाक्ष्ष्यं परच्छ न्दानुवर्तिंवमौदार्य वा तद्धान्। उपनेता उपनयनरय कर्ता।
 अस्यास्त्वं धर्मपिता। उत्तं च—

जनिता चोपनेता च यस्तु विखों प्रयच्छति ।
अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्मृतःः ॥६४ ॥
तर्चयास्याः प्राणाः प्रद्त्तःः। अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति। तस्मादेषा मम सुता भविप्पति। तथानुछिते सा कन्यका शुक्रुपक्षचन्द्रकलिकेव नित्यमेव वृरिं प्रामोति। सापि तस्य मुने: जुश्रूवां कुर्वती सपत्नीकस्य यौवनमां्ययात्र। अथ ता यौवनोन्मुखीमवलोंक्य शालड्रागयनः स्वपत्नीमुबाच । प्रिये यौवनोन्मुखी वर्तत इयं कन्या। अनहा सांप्रतं मद्रृदवासस्य। उत्के च-

अनुढा मन्दिरे यस्य रजः प्रामेति कन्यका।
पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्था अपि तैर्गुणैः ॥ ६६॥
तत्कस्मैचिच्ट्रेंबवड़ाय प्रद्दीयते। उंक्ते च-
वरं वरयते कन्या माता वित्तं पिता भ्रुत्तम ।
बान्धवा: कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः॥ ६६॥
तथा च। यावन्न लजते कन्या यावर्कीडति पांस्रुन। यावत्तिष्ति गोमार्गें तावत्कन्यां विवाहयेत्त् ६७॥ माता चैव पिता चैव ज्येश्धभ्राता तथैन्र च।। त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्धा कन्यां रजस्त्राम्॥ ६८॥
तथा च।
कुलं च शीलं च सनाथतां च विय्यां च वित्तं च वपुर्वयश्य।
एतान्गुणान्सप्त परक्ष्य देया कन्या बुधैः शोषमचिन्तनयिम् ॥ ६९॥ अन्पच।

दूरस्थानामविष्यानां मोक्षधर्मान्तवर्तिनाम् ॥
रूराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुधैः ॥ ७०॥
तघघस्या रोचते तद्नगवन्तमादित्यमाकार्य तस्मै प्रयच्छामि। उक्ष च-
अनिष्ट: कन्यकाया यो वरो रूपान्च्तिोपि यः।
यदि क्यात्तस्य नो देगा कन्या श्रेयोभित्रान्छता। ७? ॥
साह--को दोषोत्र विषये। एवं क्रियताम। अथ मुनिना सेमाइनः
चन्द्रकलिका प्रतिपचन्द्र:। डुश्रूषा सेचा। आशुु रीमं यौनचनमयात्राप। यौननोम्मुर्खंं तारुण्यप्रा्त्त्तार्तिनीं। अनूछा अविचाहिता। तैः प्रसिद्धै: गुणै: स्वर्गस्या
 नाथेन रक्षित्रा पित्रादिना सहितः सनायस्तस्य भाजस्तताताम्। आकार्या्यूय.
। रविराहूत्तः । वेद्रमल्बामंत्रणपभावात्तर्षणादेवाम्युपम्यादिलः पोवाच । ₹. पा?

संविता तत्वणमेवस्प्रुप्त्य प्रेखाच। भावन् व₹ ह्रुतं किमर्यमहमा० हूतः । स अह－एषा मलकन्या यदि त्वां वृणोति तद्विवाहय। एवसु－ कत्वा स भगवांस्तस्या दर्शित：। प्रोवाच च। पुत्रि किं तव रोघत एष भगवांस्त्रैलोक्यदीपः । सा प्राह—तात अतिदहनात्मकोयम्प। नाहमेन－ मभिलबामि । अस्मादपि यः कश्यिनुल्कृषष्तरः स आह्न्यताम्। अथ तस्या－ स्तद्वचनमाकर्ण्य भास्वरोपि तां मृविकां विदित्वा निःस्पृदस्तमुवाच । भगवन् अस्ति ममाप्येंधिकों मेघो येनाच्छांदित्तैस्य मे नामापि न ज्ञायते। अथ सुनिना मेचमष्याहूय कन्याभिहिता। ऐप ते रोचते। सा प्राह कृष्णवर्णोयं जडात्मा च। तदस्मादन्यस्य कस्पचित्र्रधानस्य मां प्रयच्छ। अथ मुनिना मेघोपि पृष्टः भोस्वंत्तोप्यधि कः कोप्यस्ति । स आह—मत्तोप्यधिकोस्ति वायुः। वायुना हतोहं सह्स सा यामि। तच्छुत्रत्वा घुनिना वायुराद्धुतः। अद्व च पुत्रिके किमेष वायुस्ते विवाहाय उत्तम： प्रतिभाति । सा प्राह－तात प्रवलोष्ययं चर्चलः । तदभ्यधिकः केश्रिदा－ नीयताम्। सुनिराह। भो वायो तताभ्यधिकोस्ति कश्रित्। स आह्－ मत्तोपैयेधिकोस्ति पर्वतो येन संस्तम्य बलवानप्वहं प्रिये। अथ मुनिः पर्वतमाहूय कन्याया अदर्शयत् । पुत्रिके त्वामस्मै प्रयच्छामि । साह तात कठिनात्मकोयं स्तब्धथ । तदन्यस्मै देहि मामू। अथ स मुनिना पृष्टः। यद्नोः पर्वतराज तवाप्यधिकः कश्रिदास्ति । स आह—सन्ति ममाप्यधिका मूपका ये मेंदहं बलात्सर्वतो। भेदयन्ति। तदाकर्ण मुनि－ र्मूषकमाहूय तस्या अदर्शयत्।＂कुत्रिके एष ते प्रतिभाति मूषकराजो येन यथोचितमनुष्ठीयते । सापि तं दृष्टा स्तजातीय एष इति मन्यमाना मुलैकोद्निषितशरीर। प्रोवाच । तात मां मूपिकां कृत्वास्मे प्रयच्छ येन स्वजातिविद्धितं गृर्हैंधर्ममनुतिषामि । तंच्छुत्रुत्रा तेन स्रीधर्मविचक्षणेन तां मूषिकां कृत्वा मूपकाय प्रन्त्ता। अथवा साधिद्वमुच्यते－

न सुवर्ण न रत्नानि न च राज्यपंरक्रियाम ।
तथा वान्छन्ति कामिन्यो यथमीप्टतमं बरम् ॥ ७२॥
उत्तमो योग्यतमः। यधोचितं मूबिकारूप दानादि। पुलकैः उडूपित शराऱं यस्याः।
१ मद़ीया कन्यका तिउति। यचेषां त्वां वृणोति तर्टि उद्दूस्⿻コ一．२ प्र－ कृघतर：₹ उत्तम：．૪ ०तोहमद्यो भवामि । ५ असमै स्वां प्रयच्छामि । ६ मुनिमाह यन्मां मेघादपि श्रेष्ठाय प्र०．७ मो मेघ；तनाव्य०．$<$ चपलः：． ९ श्रेष्तर：२० ममाव्यधिऋाः पर्वताः सन्ति यै：．．．बलनन्तोाभि वयं ध्रियामहे． १ई मच्छतीरं बलाद्रिदारयन्ति．१२ आह च पुत्रिक लाम स्मै प्रयच्छामि कि बे श्रतिभाति ते मूषिकराज：। १₹ पोद्यृबित－रान्ता．१४ गृहध्ध०．．．अनुभझाभि। \＄4 तबः सोपि स्वतोोन्रेन तां मूषिकी कृषाता तर्मे प्राइत्। इ，प／．

तबथा सा मूपिका घेवपदं त्यक्ता स्वजातिदोपेण नीचसंगमं गता तथा त्वमपि मया संगतोपि जेहगृहीतोपि स्वजातिधर्मदुषः संजातः। अतेंहं क्रवीम-सूर्य भर्तारमुत्मृङ्य इत्यादि । तन्मूर्ख लीलुख्ध बीजित अन्येपि ये त्वद्विधा भर्वन्ति तें स्वकायं विभवं मित्रं च परित्यजन्ति तत्कृते। उत्कं च—

या ममोद्विजते निल्यं लाब मामवगुहते।
प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्व ॥ ७३ ॥

## मकर अह्द—कथमेतब। सोल्रवीत्

## कथा १०।

अस्ति कस्मिंश्रिदधिषाने कामातुरो नाम महाधनी वृद्वेवणिक् । तेन मृतभार्येण कामोपहतचेतता काचिन्निर्घन्नेंनणक्षुता प्रभूतं वित्तं दच्चोद्वाहिता। अथ सा दुःखाभिभूता तं दृछेवरणिं वीक्षित्रुमाप न शाकोति। अथवा साधिचवमुच्यते -

भेत पैदं शिरसि वीर्षय शिरोरहाणां स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्।
अ।रोपिताधिशकलं परिहत्य यान्ति चाण्डालकूपामिव दूरतरं तरुण्यः ॥ ७४ ॥
तथा $\bar{\square} 1$
गार्रं संक्रुचितं गत्तिर्विगलिता दन्ताभ नाशं गता कृंद्टिर्शाम्यति रूपमेवें हसते वक्रं च लाल्याये। बाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्नी न जुश्रूषते
 अय कदाचिस्सा तेन सहैकशयने पराइसुखी स्थिता यावत्तिधति तावत्तस्य यृहे चौरः प्रविष् । सापि तं चौरमवलोक्य भयन्यक्कुलैमनासतं

ख्वजातनिन्ठा धर्मा: ख्वजातिधर्माँ "दैधु विकतः। सिरोरहाणां केशानां। परिभवस्य तरणीकृततिररकारस्य। आरोपितमाथिधराकलं तन्निदर्रांक यरिमन् ।
 पुनरप्यागमिष्यामे गदीयं नावगुहते । अरिमर्दन: पृष्टनान् -का च नाबगृहते । कश्थायं चौर उति विस्तरतः श्रोतुामिच्छामि। दीपाश्षः कथयति। इति पुस्तकान्तोर तृतीयतन्नान्तर्गताया अस्या: कथायाः प्रारम्मेधिकः संदर्भ । २ काम तों.


 अहो किमेबा मामयावरहते। अहों चिचमेतथ। ततक्न यावत्रिपुततयावकोक्कयति तावबौर: प्रविष: कोगेंकदेदी तिधति । पुनरचिन्तयक्। नूलये-


या ममोद्विजते निल्यं साब मामवगृते।
प्रियकारक भद्दें ते यन्ममास्ति हरस्त त्रव ॥ ०६॥
भूयोपि निर्गच्छन्तमवादीष्ट। भो चोर निल्यमेव ल्वया रारावागन्तछ्यम्। मदीयोयों विभवस्तवकीय हूति । अतोह उर्वामि-या ममोक्रिजते निल्यं घंत्यादि। किं बहुना। त्रन चैं बी़्रन्धेन स्वं सर्वमापि चौरस्प समार्पितम। त्वयापि तथाहाछितम। अथैंदें तेन सह वदतो मकरस्य जलचरेण केनाप्यागत्याभिहितम्-भो मकर ख्वदीया भार्यानशनापवाविछ। त्वयि चिरयति प्रणयाभिभबाद्विपना। सोपि तच्छुत्वातीवंव्याकुतमनः? प्रालपर्। अहो किमिदं संजातं मम मन्द्वाग्यस्य। उत्षं च-

न गृहां गृहामिल्याहुर्टंहिणी ग़हहुच्यते।
पहहं तु गृद्रिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते ॥ जง॥ सक्षमूलेवि दयिता यन्र तिषति तन्वृम्। प्रासादोपि तया हीनो अरण्यस दृषाःः स्मृतः ॥ ७८॥
तथा च 1
मात्ता यस्य गृद्वे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी। अरण्यं तेन गंन्तव्वं यथारण्यं तथा गृहम ॥ ง९॥
तन्मित्र क्षम्गतां भैया तेपराध: कृतः। मंप्रत्यहं तैंद्वियोगाहाद्रिपवेषां करिष्यामि। तदाकर्ण्य वनररः प्रहस्य प्रोवाच। भो ज्ञातरस्वं मया प्रथममेव यत्तीजित: ह्रीवशयश्ध । सांभतं कुनेः प्र्रययः संजातः। तन्मूढ आनन्दे कारें त्बं कहमाद्विषादे गतः। तादृम्दुघभार्यायं मृतायासुत्तवः कड़ं गुज्यते । उत्रां च-

या भार्या दुघच्चेरतित सततं कळछप्रिया।
भार्यांक्षपेण सा क्रेया विदल्धैदोंहणा जरा॥८०॥
तस्मात्तर्वप्रयनेन नामापि परिवजंयेश।
बीणामिह हि सवाँसां य इच्छेत्छखम त्मनः ॥ ८? ॥
निपुणतया सूक्ष्मदृृ्टया। विपन्ना मृता। प्रियः कलहो यस्याः।
३ वृद्धमपि तं पतिं गाढं समालिलिंग. २ पइयति ताइशृष्वकाणैकैदोरा चौई छृष्वा व्याचं०. ₹ अस्य. ४ शंकया मां समा०. ५ एवं बज्रवातसहृां वचनमा॰



के नाम न विनछ्यम्ति मिध्याझानाजितम्बिनीम । रम्यां बैहोंपसर्पन्ति ये ज्वालां शालभा इ्व ॥८२॥ अन्तर्विषमया झेता बहियैैंब मनोरमाः। गुन्जाफल लमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥८३॥ यदन्तस्तर जिद्धायां यज्जिह्वायां न तदूह्दिः। यद्वहिस्तन्न क्वर्वन्ति विचित्रचरिताः ब्बियः ॥ ८४ ॥ ताडिता अपि दण्छेन शाबैरापे विखण्हिताः। न वश् योषितो यान्ति नै दानैैन च संस्तवैव॥ ८१॥ आस्तां तावरिक्रमन्येन दौरात्मेनेहें येषिताम्। विषृतं स्वोदरेणापि घ्रन्ति पुन्र̈मपि स्वकम् ॥८६॥ स्क्षायां स्ने ह्रसद्रोवंवं कठोरायां सुमार्बवम्। नीरसायां रसं बालो बालिकायां विकल्पगेत्र॥ ८७॥
मकर आह—भो मित्र अस्त्वेतत्। परं किं करोमि। ममानर्थद्दयमेतत्संजातम् । एकस्तावद् गृहभङ़्गोपरस्तु त्वद्धिधेन मित्रेण सह चित्तविश्छेपः। अथवा भवत्येवं दैवोपैहतानाम । उक्षं च-

यादृस्श मम पाणिड्यं तादृर्श द्विगुणं तब।
नाभूज्जारो न भर्ता च किं निरीक्षसि नग्रिके ॥ ८८॥
वानर आह-कधमेतब्। सोत्रवीष्-

## कथा ११।

कस्मिभ्यिदधिष्धाने हालिकदंपती प्रतिवसतः स्म। सा च हालिकभार्या पत्युर्वृंद्धभावार्सदैवान्यचित्ता न कैथंचिढ़हे स्थैर्यमालम्बते । केवलं परपुरपान्वेपेणा भ्रमति । अंथ केनचिच्पर वित्तापहारकेण धूर्तन सा लक्षिता विजने प्रोका च- सुभगे मृतभायोंद्ध तव रुपलावण्यदर्शर्नेन हैदये स्मरवाणेन पीडितः। तद़ीयतां में रतिदक्षिणा। ततस्तयाभिडितम्भोः सुभग यबेवं तदस्ति मे पस्युः प्रभूतं धनमू । स वृद्दभावात्प्रचलितु-

मिथ्या ब्नी रम्या इययथथार्थ ज्ञानं तरममात्। प्रशास्तो नितम्बोडरयाः सा निताम्बिनी। अन्तः मनासि । संस्तनैः स्तुतिभिः । स्वोदोण विधृतंत्व ख्वुत्रमपि इत्य०। रूभ्षायां नि:स्नहायां। बालो मूढः। य एवं करोति स मूढ इत्यर्यः। हालिक: कृष्षीवलः। हलेन सीरेण खनतीति। परपुरुषस्यान्वेषणं गवैषणं यस्या:।
१ य उप. दीपापां. २ हित्वृत्त्या. ₹ मष्डनेर्नच कुंकुमैः ४ नात्र. ५ पुश्रं खंकं रुषा. छ संभार - दैवयोगात्, ८ न जारो नच. ९ पंनी. $\langle 0$ भिंचिदाप. ११ नन्वेषम।णा परि. ३२ अन्यदा. १३ खमरपीड़तश्ष-

भप्यसमर्थः। अतस्तद्वनमादायाहमागच्छामि। पथ्षोच्चया सहाम्यत्र गत्वा यथेचछं रतिसौर्यमनुभवामि । स आह—रोचते मंक्षमप्येत्व्। तत्म्रत्यवेत्र स्थाने सैमागन्तन्यं येन शुर्भुतरं किंचिन्नगरं गत्वा त्वया सह जीवलांकेमुखमनुभव।मि। सापि तयेति प्रतिज्ञाय प्रहसितवदना स्वं गृहं गत्वा राौौ भर्तंरि प्रससेके सर्वं घनमादाय प्रत्यूवे तत्कथितस्थानमुपादवत्र। धूर्तोपि तामये कृत्वा दक्षिणां दिशमाभ्रित्य सश्वरगवि. प्रस्थितः। अंथ तयोर्शजतोयो। जनद्वयमात्रेणाग्रतो नदीं समुपस्थितां दृष्ट्वा धूर्तथश्रिन्त-यामास-किमहमनया यौर्नम्रान्ते वर्तमानया करिष्या।मे। किंच कदाचिदस्याः पृष्ठतः कथित्समागमिष्यति। तन्मे महाननर्थः स्य। । तत्केवलं वित्तमादाय गच्छामे। इति निश्रित्य ताम्रुवाच-प्रिये स्रुुस्तरेयं नेदी। तत्तावदहं द्यण्यमात्रां पारे धृत्वा समागच्छामि। ततेंस्त्वामेका किनीं पृष्षमारोप्य सुखेनोत्तौरेयिष्यामि। सा प्राह सुभग एवं क्रियताम । एवमुक्त्वा तस्मा अशोषं वित्तमर्पयायास। अथ तेनःभिहितम्-प्रिये पैरिषानाच्छादनवस्बमपि समर्पय येन जलमधये निःःा ङू। बजसीीत । तथा़ुिते घूर्तों वित्तं वस्सयुगलं चादाय यथाचंन्तिं बिषयं गतः। सापि कणनलिवशितहस्तयुगला संद्वेगा नरदेतीरे गावदुपविषा तिष्हात तावत्तन्रन्तरे काचिच्ड्डगालिका वदनगृह्दीतमांसापण्डा तथंत्राजगाम। आगयय च यावत्परयति तावन्नदीतीरे मह्वामत्स्यः सलिलान्विध्कम्य बहिः स्थित आस्ते। तं दृष्ट्र सा मांसफिण्ड मुर्तृज्य तं मस्स्यं प्रत्युपाद्रवत्। अत्रान्तर आकाशादवतार्य कोपि गृध्तंत्तं मांसपिण्डम।दाग पुनः खमुत्पपात। मत्स्योपि शृगालिकां दृष्ट्वा नघां प्रविष्टः। अथ सा ठ्यर्थश्रमा तं गृधं विलोकयन्ती ग्रगालिका तया नग्रिकया सस्मितमभिहिता-

गृधेणापंहतं मांसं मत्स्योपि सलिलं गतः।
मत्स्यमांसपरिभछ्टे कि निरीक्षैसि जम्बुके॥ ९०॥
तचुछुत्वा गृगोलिका तामपि पतिधनजारपरिभ्रष्टां दृष्दा सोपदास० माहु- यादृशं मम पाणिडत्यं तादृशं द्विगुणं तव ।

नाभूँज़ारो न भर्ता च किं निर्क्षसि नमिके॥ ॥?॥
यौवनस्य भान्नोन्निमाधस्था तत्र बर्तमानया । योजनयेंद्दियंयं योजनद्वयं तदेव योज०न्। ददनेन गृहीतो मांसपिण्डो यया। द्वौ गुणी यस्य तत् द्विगुणम् ।

१ येन. २ मभाष्ये. ₹ ₹ी,्रमेन समा. ४ सुन्दूरं. ५ कः सफलीकियते. छ प्रसुसस्य पन्युः. ७ एवं च सप्रमोदं तया सह वार्तासुखमनुभवन् योजनदूयेडतीते. $८$ अर्धजरत्या. ९ महानद्री. १० येन त्वाँ ११ नयामि. १२ भद्र. १२ भदे. १४ केनलं वित्तमा० वाण्छिताव० धूर्तः. १५ नदीपुलिनदेरो. १६ तत्रागमत्०


एवं तस्य कथयत्तः पुनरन्येन जलचरेणागत्य निवेदितम्यद्यदो त्वद्वायं गृंहमप्यपरेण महामकरेण संगृहीतम। तच्द्युत्वासावंतिद्ध:खितमनास्तं गृहान्निःसारयितुसुपायं चिन्तयनाह । अहो पइयत मे दैवोपेहततत्वम्र।

मिन्रं चामिव्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता।
गृद्रमन्येन च ब्यापं किमबापि भविष्यति ॥९२॥
अथवा गुक्षमिदस्ठच्चते। छिद्रेछ्वनर्था बहुलीभवन्तीति। तत्रिंक करों क्यनेन सह युद्ध किंवा सान्नैव संबोध्य गृहान्निःसारयामि किंवा भेदं ६ननं वा करोमि। अथवासुमेव वानरं मिन्नं पृच्छामि। उत्रें च—

यः वृष्वा कुरते कार्यं प्रष्ठच्योन्स्वहितान्गुरून्न ।
न बस्य जायते विघ: कस्सिंभिद्विपि कर्माणे। ९३॥
द्रति विचिन्त्य भूयोपि जम्बूपादपमारहं कविमपृच्छत् । भो मित्र पइय मे मन्दभाग्यतां बत्संप्रति गृहमपि मे बलवत्तरेण मकरेण रहम्। तदहं त्वां पृच्छांमि कथय किं करेमि । सामादीनामुपायानां मध्ये कस्यात्र विषयः। स आह—भोः कृतर्न मया निपिद्धोपि किं भूयो मामनुसरसि। नाहं तव मूर्खंस्योपदेशमपि ददामि । उक्षं च यतः।

उपदेशो न दात्यो यादृशे तादृशे नरे।
प₹य वानरमूर्खेंण सुगृही निर्गृही कृता॥९४॥
मकर आह--कथमेत् । संत्रवीत् -

## कथा १२।

कस्मिभ्यिदरण्ये वृक्षशाखाक्रुतकुल।यौ पक्षिदंपती प्रतिवसत: स्म। अथ कदाचिन्माघमासेऽकालवृष्टिसमाहतोऽसौम्यवातकम्पित्तन्ड : कश्रिद्वानरस्तदेव वृक्षमूलमुपागतः। सोपि दन्तबीणां वादयन्संकुचितकरचरणभ्यटक्या सानुक्रम्प मभिह्हित:।

हस्तपादसमापुक्तो दृशयसे प्रुराकाकृतिः।
शीतवाताहतो मूढ कथं न कुरुषे गुह्हम ॥९६ ॥

[^7]सोपि तदाकर्ण्यं व्यचिन्तयात्। अहो आत्मसंतुष्धो जीवलोको यदेषा क्ष्रवचटकात्मानं बहु मन्यते। गुक्तं चैतष ।

स्वचित्तकल्पितो गर्वः कस्य नाम न विषते ।
उत्क्षिष्य टिट्रिभेः पादौ देते भड़भययाधिवः ॥९६॥
एवं विचिन्त्य तामाह—
सूचीम्डखि दुराचारे रण्डे पण्डितमानिनि।
तुष्णुणं भव करिष्यामि नो चेचेवां निर्गृहीमहम ॥ ९७॥
एवं तेन निषिद्धापि यदा पुनराश्रयकरणोपदेशेन तमुद्देजयति तदासौँ तं टृक्षमारुण्य तस्याः क्रुलयं खण्डशः कृत्वा बभअ। अतोहे प्रवीमि उपदेशो न दात्तब्य इञति । तच्छुत्वा मकर आह-भो मित्र सापराधस्यापि मे कैथय पूर्वसेह़ान्। वानर आह्न नहां कथयिष्यामि यतस्त्वंयाहं भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षेपणोय नीतः। तदेतन्न गुक्तम् । यब्यवि भार्या सर्वलोकादपि वह्रभा भवति तथापि न मिल्ल्बबान्धवादयो भार्यांवाक्येन सघुदेंदे प्रक्षिप्यन्ते। तदू धिंड् मूर्व यत्वया श्रियोर्थमेतरकार्यमतुछातुमारन्धम्। न हि स्कीणां करंचिद्धिभासमुपगच्छेत्।

यदर्थं स्वकुलं त्यक्षं जीविताधं च दारितम्।
सा मां त्यजति निः्जेहा कः स्लीणां विम्यसे प्नरः॥ ९८॥ मकर-आह कथमेतर् । सोत्रवीत्व ।

## कथा १३।

अस्ति कस्मिं्यिदधिश्षाने कोषि च्राह्वणः। तस्य च प्रियातिप्राणप्रिया। सापि कुटुम्बेन सह्द प्रतिदिनं कलहं कुर्वाणा न क्षणमाि विश्राम्यति। सोपि ज्रह्लणः कलहममसहानो भार्यावाह्धक्यात्त्वकुटुम्बं परित्यज्य त्राब्नण्या सद्व विप्रकृष्टदेशान्तरं गतः। अथ महाटवीमध्ये जाह्यण्याभिहितम्। आर्युप्रत्र तृषा मां बाधते। तदुदकं कुतोप्यानय। अथासौ तद्वचनानन्तर यावदुदकं गृहीत्वागच्छति तावत्तां मृतामपइयत्। अतिवह्रभतय। विषादं कुर्वन्यावद्दिलपति तावदाकारो वाचं श्टणोति । यकि भो ज्राह्नण त्वं स्वर्ंावितस्याधं ददासि ते जीवति त्राह्थणी। तच्छुत्वा श्राह्नणेन घ्यु-

[^8]चीभूय तिमृभिर्बांचाभिः स्वजीवितार्ध द्तम् । वाक्यसममेव जीविता ला शालणी। अथ तौ जलं पीत्वा बनफलानि भक्षगित्वा गन्तुमार्थै। ततः ःरमेण कस्यचिक्रगरस्प प्रेंशे पुष्ष्वाटिकां प्रविश्य घ्वाहणो भार्यामभिहितवान। भे्रे यानदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावच्वयान्र स्थातव्यम्। इह्ययिभाय घाहणोो नगंरमध्ये जगाम । अथ तस्यां कुष्पवारि कायां पद्रूररहघं लेलयमानो दिक्यागिरा गीतमुद्दिराति। तच भ्रुत्वा कुसममुपुगाभिहेतया तया तत्तकाशं गत्वाभिहितम । भद्र यंदि मां न कामयसे तन्मदीयाया बीहत्या तब 1 दुरुतर्वरास्- किं क्याधियस्तेन मया करिष्पस्ति। साख्रवीत्त किमनेनोत्तेन । अवस्यं ल्वया सढ मया संगयः कर्तिव्यः। तच्छुत्वा तथा कृत्तान्। सुरतानन्तरं साब्रवीाष्र- इतः प्रभृति यावजीवं मयात्मा भवते दत्तः। इति ज्ञात्वा भवानप्पावाभ्यांसहागच्छ तु । सोत्रवीत्-एवमस्तु । अथ घाह्षणो भोजनं हृहीत्वा समागत्य तया सह भोतुमार्धः । सात्रवीत्-एव पद्रुंनुभुक्तः। तदेतस्यापि कियन्तमपि प्यासं देहीति । तथानुधिते काह्लण्याभिहितम्-भो विर्भ सहायहींनस्वम् । यदा प्रामान्तर गचछसि तदा मम बचनसढायोपि नास्ति। तत एनं पं गु गृहीत्वा गच्छावः। सोत्रवीत् । त्वं न शकोष्यात्मानमार्म-
 अध तल्कृतकवचनब्यामोहितचित्तेन त्रेनापि प्रतिपन्न्। तथाउद्वहिते चान्यस्मिन्दिने कूपोपकण्डे विभ्रान्तो ज्राहाणस्तया पद्रुपुरणास्तक्या संग्रेर्य कूपान्तः पातितः । सापि पर्डुं गृहीत्वा कर्मिमिश्रिम्गगे प्रविधा।। तत्र च गुल्कचौयरस्भानिमितं राजपुरैपैरतस्ततो भमद्रिस्तन्मस्तकंस्था
 ददर्श । ततः सा खा्लगी विलापान्कुर्वती राजपुरुपातुपदमेव तत्रागती राश्ता पुषा को वृत्तान्त इंति। साइ्रीत्-ममैव भर्ता व्याधियस्तो दाया-
 मान्नतः। एतच्चुल्वा राजान्रवीत-ममें त्वं भगिनी। आमामदूयं गृहीला
कुसमेपुणा कामेना ककतक कपटयुक्तं बचनंत्रेन व्यामोहितं धि्केकासमर्य चितं वस्प। पतिपद्नमझक्रीकम्। पन्रुभासी पुरपश्य तरिममझासक्तया। संपर्ये प्रक्षक्षेप्य ।
 ज्तम्। लेहेन ब्यात्रालित मनो यस्या।

 ३- वर, , माइणि-

भर्त्र सह भोगान्भुजाना सुखेन तिष्ठ। अथ स घझणो दैववशात्केनापि साधुना कूपादुत्तारितः परिक्रमंस्तदेव नगरमायातः । तया दुष्धभार्यया दृष्टे राजे निवेदितः । राजन् अयं मन्र्तुवैंरी समायातः। राजापि वधोर्थ समादिष्टः 1 सोत्रवीत् देव अनया मम सकं किंचिह्दुहीतमस्ति। ततो यदि त्वं धर्मवत्स लस्ततो दापय। राजाब्रवीत्-भद्रे ख्वयास्य सक्ष किंचिहृहीतमस्ति तत्समर्पय । सा प्राह देच मया न किंचिद्रिहीतम्। घ्राह्नण आह-यन्मया त्रिवाचिकं स्वजीविताधं तव दत्तं तद्देहि में। अथ सा राजभयात्तंत्रैव त्रिवाचिकमेव जीवितं मया दत्तामिति जल्पन्ती प्राणेविंसुस्ता । ततः सविस्मयं राजान्रवीत्-किमितदिति। च्रा्छगेनापि सकलोपि पूर्वद्वृत्तान्तस्तस्मै निवेदितः। अतोहं ज्रवीमि यदर्थं स्वकुलं त्यक्तं इति। वानरः प्रनराह्ट-साधु चेदमुपाख्यानकं क्यूयते-

न किं द्यान्न किं कुर्यात्स्बीभिरस्यर्थत्यो नरः।
अनथा यत्र छैषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम ॥ ९९॥
मकर आह—कथमेतव् । वानरः कथयति-

## कथा १४।

अस्ति प्रख्यात्तबलपौरुषोडनेकनरेन्दसुकुटमंरीचिजालनटिलीकृतपाछपीठ: शरच्छशा द्नक किरणनिर्मल्यशाः समुद्दपर्यन्तायाः पृथिठ्या भर्ता नन्दो नाम राजा । तस्य सर्वंशास्बाधिगतसमस्ततत्वः सचिवो वररुचिनांम । तस्य च प्रणयकलहेन जाया कुपिता। सा चातीववल्लभानेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदति। ज्रवीति च भर्ता-भद्रे येन प्रकारेण तुष्यसि तं बद । निशितं करोमि । ततः कथंचित्तयोक्तम्पदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोर्नेपतासि तदा प्रसादाभिमुखी भवामि। तथानुष्ठिते प्रसनैंसीत्। अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव रूषा प्रसाघमानापि न तुष्यति । तेनोक्कम - भद्रे त्वया विना मुद्रार्तमपि न जीवामे। पादयोः पतित्वा त्वां प्रसादयामि। सात्रवीत-यदि खलीनं मुखे प्रक्षिप्याहं तव पूष्ठं समारहल त्वां धावयामि । घावितस्तु चन्यगवर्द्रेपसे तदा प्रसना

धर्मबत्सलो धर्मपरायणः। प्रस्यातं बलं परुषं च यस्य। अनंके च ते नरेन्द्राश्च - न्द्राः तेषां मुकुटानां मरीचयः किरणास्तेषां जालेन जटिलिकृतं पादपीठं यस्य ।

- शारदि यः राशांकभ्षन्द्रस्तस्य किरणा इव निर्मलं यशो यरय। समुदः पर्यन्तः सीमा यस्याः तस्याः । सर्वाणि च तानि शास्सााणि सर्वशा० तेषामधिगतानि सर्वतत्त्वानि येन। अधिगतसर्वश्शा|्लसमस्ततख ड़त्येन साधीयः। खलीनः कविका।

[^9]भवामि। राशापि तयैवानुधितम । अथ प्रभातसमये सभायोमुपविष्टस्य राशः समीपे वररचिरायातः। तं च दृष्धा राजा पप्रच्छ-भो वर हुचे किंपर्वणण मुण्डतं शिरस्त्वया। सोडत्रवीन्-न किं द्यान्न कि कुर्यांस् इति। तद्रो दुछ्टमकर ख्वमपि नन्द्दररचचिवरस्त्रीवश्यः।

अथ तचच्छुत्वा मकर आह्र। भो वयस्य मे कृतद्रोहब्देःः परमकृपया ममोपरि प्रसादं कृत्वा शोभनोपायः कथ्यतां येनोपायेन सुखेन गृहां प्रामोमि । तच्छुत्वा कपिराह । भो दुर्डंद्वे भवान्कधितमपि न संविधास्यति। यथा।

सतां बचनमादिष्ट यो मोद्वादवमन्यते ।
सं एव नारमामेति सिंदादासंरको यथा॥ ?००॥ मकर आह् । कथमेतत् । सोब्रवीष्।

## कथा १५.

अरित कर्स्मिं्चिदाधिधाने मन्देमतिनामा रथकार: प्रतिवससि स्म। तेनें स्वकर्मानभिक्षेनोंट्री ग्रहीता। तस्या: खादनपानादिक कुर्वन्कालं नयीति। ततो महृतोट्टूण संगमो जातः 1 सा गभं दधार। अथ प्रसवसमये प्रमूता। दासेरको जातः। अध नगरानिकटवाटिकायां धवखदिरपलाशाम्रजम्बून्ययोधादीनां पह्रवभक्षणादहार्निघं पीवरतनुरुट्टी संजाता। सोपि दासे रको मह नुण्रः संजातः । ततः स नित्यमेव दुग्ध गृहीत्त्वा स्वक्रुटुम्बं परिपारम्यति। रथकारेण वल्रमत्वादासे रकर्यावायां घण्टा बद्दा। पश्था द्रथकारो उ्यचिन्तयत्-अहो किमन्यैर्दुष्कृतकर्मभिः । यैदेतस्मादेवोष्र्रीप-
दालेरक उष्ट्र:। वाट्किका उपवनम्। दुब्कराणि आयाससाध्यानि कर्माणि तैः।
१ सभो०. २ मोहान्न कुरते धुनम् ; मदेन न करोतियः ₹ सविनाशमवाम्नोति घण्टोष्ट्र इव सस्वरम्; स करटवबुनुद्धिर्वैलातिक्रमणे मृत: ४ उज्ज्नलको नाम. ५ स चातीव दारिश्योपपतंश्चिन्तितवान्-'अहो धिगियं दर्विद्रतारमदूह है । यतः सबौंडवि जनः ख्वकर्मणनच रतस्तिषाते। अस्मदीय: पुनर्ब्यापारो नात्राघिषानेऽहंति । यतः सर्वलोकानां घिरतनाश्थतुर्भू'मिका गृहा: सन्ति। मम च नाष। तलिं मदीयेन रथकारलेन प्रयोजनम्। इति चिन्तयिय्वा देशान्निष्कान्त:। यावर्क्निचिद्दनं गच्छति
 नामुष्ट्रोमपइयत् 1 स च दासेरकयुक्तामुध्र्टां गृहीव्वा स्वस्यानाभिमुखः प्रास्थितः।
 पल्खवानयनार्थ पर्वतैकदेशो गतः । तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पछ्धानि छित्वा शिरसि समारोप्य तस्याये निचिक्षेप। तया च तानि शानैः शॉनैभाष्कतानि। पश्चात्पस्वभक्ष्षणपभावादइार्निरां. छृ नीव्वा० ७़ एतदेवो ०नमस्य., भरणपोषणे भव्यं,
 तथ एतस्या उपरि वम्मा गृष्ते । एवं विधिन्त्य गृदमागत्य प्रियामाइ। भरेते समीचिनोडयं ब्यापारः। मयास्या उह्ट्या उपरि बहतो दम्मा
 देशे गन्तव्यं कलभयहणाय। ताबत्वयैतौ योेन रक्षणीयौ यावदह० मपराघघहीं शृहीत्वा समागच्धामे। ततथ नुज्जरदेशां गत्वोश़ीं गृहीत्वा स्वगृहमागत:। कि बहुना। तेन तथा कृतंत तथा तस्य प्रजुता उद्रू: करलाश्य संमिलितः। अथ तेन महाथं कृत्वा स्क्षापुराणां प्रतिवर्ष करममेके च निवेयाइनिंगं दुग्धपानमादिएम । एवं स रथकारो
 आहाराथं गच्छन्ति। कोमखंब्लीभंक्षयियवा महासरस्ति पानीयं पीत्वा च सायंसमये सरें मन्बं मन्ं लील्या गृहमागच्छन्ति। सः पूर्वसासेरको मदृतिरेकात्पृष्ध आगल्य मिलति। ततस्तैरेंभिहितम । अहो मन्द्वमातरियं दासेरको पुथाद्यद्र: पृष्छ स्थित्वा घणटां वादयन्नागच्छति । यदि कस्यापि दुछसत्वस्वस्य संदमें पतिष्पति तनूनई म्मरष्थिति। अथ तेषां तदूनं गाहमा-
 दोसेरकाणां गयं गच्छति। एकस्तु पृहे कीडां कुव्वन्वर्धीं चस्यान न्रृच्धति तावदन्ये दासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृग्रे गताः । संரि वेनान्रिक्षूम्य बावतिशोंबोक्यति तावन्न करंचिन्मागं वेत्तिं। गृथाद्रधो मेंहाषण्दं श्रवंव्मन्दं मन्दं यावल्तिजिचिं गचछति तावच्छब्दाहतोंरेण सजितकमो
 भीवायां गृहीत्वा मारितः। अतोंह उर्वीमि। सतां बचनमादिधम हूति । भथ तच्चुत्वा मकर आह। भद्र

प्राह्ड़: सापपदँ मैन्रें जनाः शार्श्रविचक्षणाः।
मिन्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्धूर्यामि तच्चुण ॥ $\because 0 ? ॥$ उपदेशेप्रेदानृण्णां नराणां हितमिच्छताम।
₹ह लोंके पर्रें च व्यसनं नोपपघते ॥ १०२॥
भब्यं कल्याणम् 1 संदर्शर० दुग्गोचरो भवति 1 उद्धालक्वा आक्रम्य ।
अपद्रयांग एषः।
? ततश्व द्रम्मानादाय गुर्जराग्यामे गत्वा करभा: संक्रीताः । २ पुरुषो घूतः । तस्य बर्ष प्रति वृत्या कर ममेकं प्रयच्छति। अन्यचाहर्निशां दुगधपानं तस्य निरू-千ितम् । ₹ उष्रूीकरम. $૪$ वर्क्ञीययेच्छया. ५ तै: कलभैः, ६ यथा यू० ७ मुखे.



Wैस्ववंया कृत्सस्यापि मे कुछ प्रसाबसपदेशप्रषानेन।
क्रकार्ड़ि यः साधुः साडुत्वे तस्य को गुणः।
अपकारिद्यु यः साधुः स सातुः सक्रिरच्चते ॥ ?०३॥
सदाकण्यं बानर आह । भद्र यबेंवं तेत्रत्वा तेन सह युं कुल।
हतसत्वं प्रास्स्पसि स्वगं जीवन्मृहमथाषि वा।
युध्यमानस्य ते भावि गुणदूयमतुत्तम स् ॥ ?०४॥
घकं च यतः -
हत्तमं प्रणिपातेन भारं मेदेन योजयेत्।
नीचमल्पप्रदानेन समं बुल्यपराकमैः ॥ १०१ ॥
मकर आह । कथमेतत् । सोत्रवीत् ।

## कथा १६.

अस्ति कर्सिमभ्रिद्वनोबोरो महाचतुरको नाम झृगालः। तेन कदाचिदरण्ये स्वयंय मृतो गजः समासादितः। तस्य समन्ताद्रमति परं कठिनां
 तं दृष्टा स क्षितितलविन्यंस्तमौलिः संयोजितकरयुगलः प्रोवाच। स्वतमेन् स्वद्वीयों लाकुटिकस्तदर्य गजामिमं रक्षामि। तदेनं भक्षयतु स्वामी। "तं दृष्टा सिंह आह। भो नाहमन्यहतं सरवं कदाचिद्भक्षर्यांमि । तैन्मया प्रसादीकृत रष ते गजः । तच्छुत्वा श्रागालः सानन्दमाह्द । युक्तमिदं स्वामिनो निजभृत्येक्ड। उत्का च।

अन्त्यावस्थोपि महान्स्वामिगुणाम्न जहाति तु गुद्धतया।
न वेतभावमुज्फ़ति शादृवः शिखिक्रुक्तमुक्तोपि ॥ ?०६॥
तदाकण्यं सिंडो। गतः। अथ तस्मिन्गते कभ्यिद्याम्रः समायातः। त• मपि दृष्टाइलौ व्यचिन्तयत् । एकस्तावहुरार्मा प्रणिपातेन।पवाद्दितः । तत्कथमिदानीमेनमतिवाछयिष्यामि । नूनं शूरोयं न खल्ड भेषं विना साष्यो भविप्यति। उएंँ च।

अनुत्तममुल्कृष्टम । क्षितितले निहितः मौलिर्येन। लकुटं यर्टि गृक्बतीति कानुटिकः। शिखिभुक्तः अम्निदग्यः। आदौ शि० पश्चान्मुकः शि० क्तः।
 इसत्र प्रदेरो समाययौ। अय सिंहं समागतं. 8 मिल्र्त;-लिमण्डलः;-मौलिक प्रणम्य पोवाच. ५ अथ सिंहः। तं प्रणतं इ. च. पा. आ अक्मादनन्तरम्-वनेवि सिंहा मृगमांसमझ्या बुभुक्षिता नैव तृण्ण चरन्ति। एवं कुलिना व्यसनाभिमूता तन नीतिमार्गे परिलंघयन्ति । इड्याधेक पु॰ रे. तत्तहैच गजोयं मया०


न गत्र जक्यते कतुं साम बानमधापि वा।
भदस्तत्र प्रयोक्ष्यो यतः स वशकारकः ॥ १०७॥
किंच सर्वगुणसंपन्नोपि भेदेन बघ्यते। चक्रां च।
अत्यच्छेनाविरंब्बेन घुवृत्तेनार्तिचारुणा।
अन्तर्भिंन्नेन संप्राम्ं मौक्तिकेनापि बन्धनयू ॥ \}०८॥
एवं संप्रधार्य तस्याभिमुखो भूत्वेष्षदुन्नतकंधरः ससंभ्रमगुवाच। माम कथं भवानल मृत्युमुखे प्रविष्: । एप गजः सांप्रतं सिंदेन व्यापादितः। स च मां रैक्षपांल निधाय ल्नानार्थ गतः। तेन च गच्छता मम समादि-पृृम्-यदि कश्थिदिह्र व्याघः समागच्छति तन्मम छच्युम्ं निवेशन्नीयं येन वनमिदें मया निर्प्यां्र्र कर्तंव्यम्। यतः पूवं व्याध्रेणैंकेन मया हतो गज: शन्ये भक्षयित्तोंच्छिट्टतां नीतः। तह्दिनादारम्य व्याग्रान्प्रति कुपितोस्मि। तच्छुत्वा व्याह्रः संब्रस्तस्तमाह्ह। भो भगिनीस्युत देहि मे प्राणदक्षिणामू। त्वया तस्यात्र चिरायागतस्य मदीया कॉपि वार्ता नाखयेया। एवमुक्त्वा सत्वरं प्रनष्टः । अथ तस्मिन्गते तत्र कभ्विद्वीपी समायातः। तमपि दृष्धा व्यचिन्तयव-दृळइंट्रोयेम्। तदस्यँ पार्थान्दूजचर्मच्छेदें कारयामि। एवं निभ्रित्य तमुवाच । भो भगिनीष्युत किमिति चिराद्ध्टोसि कैंध च बुसुक्षित इव लक्ष्यसे । तदतिथिरसि मे। एष गजः सिंहेन हतस्तिधति। अहं घास्य तदादिध्हो रक्षपालः। अतो वदामि। यवत्सिंहो न समायाति तावदस्य गजस्य मांसं मक्षयित्वा तृर्भिं कृत्वा त्रज। स आहा। माम ययेवं तन्न कायं मे मांसाशनेन। यतो जावन्नरो भद्र्रातानि पइयति। उत्त च।

यच्छक्य प्रसिनुं म्रस्यं पस्तं परिणमेच्च यब्।
हितं च परिणामे यत्तदाबं भूतिमिच्छता ॥ १०९ ॥
तदहमितोपयास्यामि। ग्वागाए आह। भो अधीर विश्रब्धो भूत्वा भक्षय त्वम् । तस्यागमनं दूरतोहं ते निवेदयिष्यामि । अथ द्वीविना तथान्डृष्विते चर्मंभदं जातं विशाय तेनाभिहितम । भो भगिनीष्षुत गम्यतां गम्यताम। एव सिंहः समायाति। तच्छूत्वा चित्रकोपि दूरं प्रनष्टः। अथ यावदसौ तत्कृतद्वारेण किंचिन्मांसं भक्ष्यति तावदपर: ड्टालाल: संकुद्धः समायातः। तमात्मतुल्यपराक्रमं दृe्ट्रमं श्लिक्रमपत्व।

अत्यच्छेन अतिधवलेन अतिशुद्देन च 1 अविरद्देन अविद्धेन अनु. कूलेन च। सुवृत्तेन सुवर्तुलेन शोभनाचरणेन च 1 अन्तरिंन्नेन कृतच्छिद्रेण नष्टचित्तैकाइ्येण च। मौत्तिकेन मुक्ताफलेत मुर्तिं बान्छता पुरुषेण च। द्वीवी चित्रकः। बात्मना तुल्यः पराकमः यस्य तस्यांभमुखं कृते प्रयाणं येन।

२ अस्तःथेन. २ गर्वादु०. ३ एनद्रक्षणे नियुज़ नया. ४ भयत्रस्तमनाः स आह. ५ किंददन्ती. ६ अयं चित्रकः, ७ दरनाइ, 6 अवरं उुरुक्षितः क्ञमागतस्स्वमतिथिक्ष. ९ जम्बुकेना.

## उत्तम प्रणिपातेन शूरई भेदेन योजये ₹ । नीचमल्पप्रदानेन समझांत्ति पराकमैः॥ ？？०॥

ततस्तदभिमुखकृतप्रयाण स्तं जित्वा स्वदंप्र्राभिर्वैदार्य दिशोभाजं कृत्वा स्वयं सुखेन चिरकालं तन्मांसं बुभुजे। एवं ₹मपि तं रिषुं स्वजातीयं युद्देन परिभूय दिशोभाजं कुर। नो चेत्पश्यद्दद्वमृलांदस्माच्वमवि विना－ शमवाप्स्यसि । उत्रं च यतः।

संभाव्यं गोष्डु संपनं संभाब्यं त्राह्मणे तपः।
संभावंयं स्र्रीष्डु चापल्यं संभाष्यं ज्ञातितो भयम् ॥ ？？？॥
तथा च।
सुभक्ष्येाणि विचित्राणि शिािलाख्वैवें योषितः।
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते ॥ ११२॥

## मकर आह। कथमेतत्। सोघवीप्।

## कथा १७।

अस्ति करिंमश्थिदधिषाने चित्राड़ो नाम सारमेयः। एकदा तन्र्न चिरकालं दुर्भिक्ष पतितमू। अवार्भौतात्सारमेयाद यो निध्कुलतां गन्तुमारउ्धाः।
 तत्र च कस्मिमश्थित्पुरे कस्यशिन्दूहमेधिनः शिथिलग्गृांद्रा，प्रेसादेन तृ मिं गच्छति। परं बहिर्निर्गतेन्यैः सारमेयैभतुर्तिशं दं प्र्राभिर्विदार्यते। ततस्तेन विचिन्तितम । अहो वर स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षैवि सुखेन स्थीयते। न कोपि युद्धं करोति। तत्त्वंबदेशं गच्छामि। इत्यवधार्य स्वेम्थानं प्रति जगाम। अथासौ दे शान्तरात्समायातः संैैंरापि स्वजनैः पृष्टः－भोथित्राङ़ कथयार्माक देशान्तरवार्ताम । कीढ़ुग्देशः। किंचिप्टितो लैकः। क आ－ द्वारः । कश्र व्येंहाहारत्तन्र इति । स आहु। कि कथ्यते देशैस्य विषये । सुक्ष्याणि विचित्राणि शिचिलाभ्यैव योषितः।
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यंदिरेध्यते ॥ १？३॥
सीपि मकरस्तदुपदेशां श्रुत्वा मेंरणे कृतनिथ्ययो वानरमज़ज़्ज्य स्वाश्र－
सारमेयः－सरमाया अपल्यं पुमानू । शिधिशा चासौ गृहिणी च तस्या प्रसादेन।

[^10] सत्वावहंम्भनाब तं ठ्यापष स्वश्रयं मुबेन च लहछधा चिरकाउमतिहए। अथवा साधिदम्नच्यते ।

अहृत्वा पौरुं या श्रो: किं तयोपि स्रभोग्यया।
जरंक्रंबोपि चाभाति दैचादुपगतं तृणम ॥ १४॥
इति। समाप्तं चेदें लन्धपणारं नाम चतुर्थं तन्त्रम्त ॥
इति श्रीविण्णुरार्मविरचिते पश्रतन्त्रके चतुर्थ तत्रं

## समापम्म।

कथा < पृ० २०. अस्याः पूर्वभागः पुस्तकान्तरे उपलब्धो यथा-

 योपवासरीगगक्रियान्दानपरायणैः परिप्रतपरिमित जल जिघुष्धभिः क-
 स्तपस्विभिराकीर्णमाश्रमपदम्र। तन्र याश्रवक्क्यो नाम कुल्यतिरासीत्र। तस्य जाहूव्यां स्नात्वोपस्पद्यमारब्यस्य करतले इयेनमुखात्परिप्रिधा
 प्रायश्नित्तादिक्रियां कृत्वा च मूविकां तां स्वतवाबलेन कन्यकां कृत्वा समादाय स्वाभमैमानिनाय। अनपत्यां च जायामाइ-भदे गृद्यतामेयं तव दुहितेत्पन्ना। प्रयलेन संवर्षनीया इति। ततस्तया संवर्धता लालिता पालिता च यावह्दादशवर्षा संजड़े। अथ विवाइयोग्यां तां दृष्वा भर्तारेवंब जायोवाच-भों भर्तः किमिदे नावडुध्यते यथास्याः स्युनुहित्राव्विवाइसमयातिक्तमो भवति । असावाइ-प्रिये सायूक्तम। उत्तं च-
आततं यथा तथा अयिड़ु झीलें यस्य। अष स्थानहरसेत। । तुक्ता-अविदो

 निषमा याः रिलास्तापां तलेपु स्ललितित च तरम्बु च ०नुतु तस्य निर्षोंष्त्तस भवण्ण तेन संत्रस्ताये मत्स्यात्तेश परिवतरनेन संजनितो य श्षेतः फेनस्तेन शबबलः
 नामभ्ववहारोशानं तेन फदाधिंतानि इरीराणि यै: 1 बल्कहै: फृतानि कीपिनान्येव
 अध्घापति विपर्भिसी कुलुवति: स्थृतः ॥


भुजने मानुषाः पश्तात्तमाछोषो न वियते ॥ \&\&॥ सोम स्तासां दौौौ गौचं गन्धर्वा: गिक्षितां गिरम। पावकः सवमेध्यल्यं तस्मार्रिक्कल्मपा: स्वियः ॥ १ง ॥ असंप्राप्तरजा गौरी प्राप्ते रजासे रोहिणी।
अव्यअना भवेक्कन्या कुचहीना च नग्रिका ॥ द८ ॥ ब्यंनैस्तु समुत्वैः सोमो यु है हि कन्यकाम्प।
पयोधरेम्यां गन्धर्वां रजस्यमि: प्रतिषितनः ॥ $९$ ९॥ तस्माद्विवाहयेक्कन्यां यावन्नुमती भचेत्र।
विवाहभाधवर्षयया: कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥६०॥ व्यअनं हुन्ति वै पूरं परें चैव पयोधरौ।
रंतिरिश्रंस्तथा होकान्न्न्याज पितरं रजः ॥६१॥
ऋतमय्यां तु तिघन्त्यां स्वेचछ्छादानं विधीयते।

पित्वृश्मनि या कन्या रजः पइयव्यंस्कृता।
अविवाह्या तु सा कन्या जघन्या टृपही स्मृता ॥ ६ई।।
श्रेछेम्यः सदृरूम्यश्र जधन्येम्यो रजस्वला।
पित्रा देया विनिश्रित्य यतो दोषो न विघते ॥ ६४॥ अतोऽहमेनां सदृथाय प्रयच्छामि नान्यस्मौ। ।तां च-

ययेतेव समें वित्तं ययेरेव समं कुलम्।
 तथा च। कुलं च शीलं च इ०।

शौचं शुरिताम्। मेध्यन्नं पूतत्वम्। अव्यक्जना तारुण्या चिह्नराहिता।
। धरेषु. ₹ गति.

## अथापरीक्षितकारकम्।

अथेद मारम्यते अपरीक्षितेकारकं नाम पश्यमं तन्न्रं घस्थायमादिमः श्लोकः।

कुृृं कुपरिश्ञातं कुभुत्रतं कुपरीक्षितम्।
तन्रेण न कर्तेवं नापितेनात्र यहक्रूतम ॥? ॥
तघयातु भूयते। अस्ति दाक्षिणाल्ये जनपदे पाटलिखुन्रं नाम नगरम । तत्र मणिघदो नाम श्रेधी प्रतिवसति स्म। तस्य च धर्मार्थकामकर्मांणि कुर्वंतो विधिवशाबनक्षयः संजातः। ततो विभवक्षयादपमानपरंपर्या परं विषादं गतः। अथान्यदा रार्रौ सुम्बिन्तितवन्तन । अहो विगियं दर्द्रिता। उत्त च!

भीटी सौचं क्षान्तिदोंक्षिण्यं मघुर्ता कुले जन्म।
न विराजन्ति हि सें वित्तविहीनस्प पुख्वस्य ॥ २॥ मानो वा दपों वा विज्ञानं विभम: स्रड़ाहिर्वा।
सर्वं प्रणझ्यति समें वित्तविहीनो यदा पुरु: ॥३॥ प्रतिविवसं याति उयं बसन्तवाताहतेव लिगिएश्रीः। डुद्धिर्डांद्धमतामापै केधुम्बभरचिन्तया सत्तम ॥ \& ॥ नइयति विुुुममतेरपि बुद्धि: पुरुष्य मन्दविभवस्य। घृतळवणतैलतण्डुछवब्बेन्धनचिन्तया सततम ॥ \& ॥ गगनमिब नैप्तारं शुक्क सरः इमशानमिन रौद्रम। प्रियदर्श़नमपि सर्षं भवति गृहीं धनविहीनस्य ॥६॥ न विभाव्यन्ते लघवो वित्तविछेनाः पुरोपि निवसन्तः। सततं जातविनधःः पयसामिब उद्वाः पयसि ॥७॥
 आबे कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहाः ॥८॥
अपरीक्षितस्न कारकः स एवामेदोपचारात्तन्नामकं तन्नम्। कुतितंतं यथा

 नध्तारं गगनमिब उत्लादि। वित्तविहीना अतो लघवः पुरो निवसन्तोपि न विभाव्यन्ते उक्ष्यन्न। सुकुलं शोभनं कुलमस्य। आाओे श्रीमति।
१ ०मीर्ष्क्वारिलं. २ मोबक०, मोक्षादिक०. ₹ भए.
 यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतो यान्ति ॥ ९॥ लघुरयमाह न होकः कामं गर्जंग्तमाप पतिं पयसाम्। सरंमऊज्ञाकरमिह यत्कृष्वन्तीह परिपूर्णाः ॥ ?०॥ एवं सं ंर्यार्य भूयोप्याचिन्तयत्। यददमनशनं कृत्वा प्राणातुतृ किमनेन ठैर्थजीवितन्यसनेन । एवं निभयं कृत्वा सुतः । अथ तस्य स्वर्वे पद्यनिधि: क्षपणकरपषी दर्शंन गत्वा प्रोबाच। भोः भ्रेछ्छिन मा लं वैराएयं गच्छ। अहं पश्यनिघिस्तब पूर्वुरुखोपार्जितः। तदनेनैव रूपेण प्रातस्त्वेकृहमागमिप्यामि । त्वयाहं ल लुछुप्वहारेण शिरसि ताइनीयों येन कनकमयो भूत्वाक्षयो भवामि । अथ प्रातः प्रनुद्रह: सन्च्चम्रं स्मरंश्रिन्ताचक्रमार्बस्तिधति। अहो सत्योंगं स्वम: लिंबासत्यो भविप्यति न ज्ञायते। अथवा नलं मिथ्या भाब्यं यतेहं केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उत्तं च। ब्याधितेन सरोकेन चिन्ताप्रस्तेन जन्तुना।
कामातेनाथ मत्तेन दृष: स्वमो निर्र्थकः ॥ ?? ॥
एतस्मिन्नन्तरे तस्प भार्याया कश्रिन्रापित: पाद्दक्षाहनायहातःः। अन्रान्तरे च यथानिर्दिष: क्षपणकः सहसा प्राद्बुभूव। अथ सं तमालोक्य प्रतृ्घमना यथासम्रका

 पुतः कस्यचिन्नाख्येयो बृत्तान्तः। नापितोपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयव। नुनमेते सवेंपे नग्रकाः श्रिरसि दण्डहताः काल्ननमया भवन्ति। तदहमाप प्रातः प्रभूतानाइ्यय लहुहैः शिरसि हन्मि येन प्रभूतं हाटकें मे भवति। एवं चिन्तयतो महता कहेन निशातिचकाम । अथ प्रभातेस्पुत्थाय वृहद कुटमेकं प्रगुणीकृत्य क्षपणकविहारे गत्वा जिनेन्द्यस्प प्रदक्षिणात्रयं निधाय जानुम्यामवनिं गत्वा वकद्वारन्यस्तित्तरीया़्नहस्तारस्वरेणें स्लोकमपग्त।

जयन्ति ते जिना येषां केवउज्ञानशाडिनाम्।
आ जन्मनः ₹मरोप्पतौ मानसेनोषपायतम् ॥ १२॥

## अन्यच 1

लोकः कामं गर्जन्तमपि पयसां पतीं अयं लघुः इति न आहाइ इ्यम्नयः। जीधितिव्य सनेन जीवितोल्कटेच्छया। मिथ्या भाव्यमनेन स्वप्रेनेति रोषः। हाएकं सुवर्ण। विहारो मठ:। जिनेन्द्रो वुद्धमूर्तिः। ऊषराथितंत बीजांकुरोत्प्ल्यमावाव ।

२ विकल, सुरूपतागुणयुत्ताः. २ नो उ्य०. ₹ रूपेण. ₹ भिक्षार्या ल्व॰. ५ नख.

## सा जिद्धा या जिनं स्तौति तधित्तं येजिने रतम ।

तावेव च करौ श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरौ करौ।। १३॥ तथा च॥ ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयासि कामुन्मील्य चक्ष: क्षण पइगानड़भरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि । मिथ्याकारणिकोसि निर्घृणतर स्त्वत्तः कुतोन्यः पुमनन् सेर्घं मारवधूभिरित्यभिहितो बुह्ने जिनः पातु: वः॥ १४॥
एवं संस्तुत्य ततः प्रधानक्षपणकमासाध क्षितिनिहितजानुचरणो नमोर्तु वन्द् इत्पुचार्य लब्धधर्मवृद्धयाशीर्वादद: सुखमालिकानुग्रहलन्धत्रतांदेश उत्तरीयनिबद्धग्रान्थः सम्रश्रयामिदमाह । भगवन्नब विहरणक्रिया समस्तमुनिसमेतेनार्मझृह कर्तव्या। स आह। भोः श्रावक धर्मझ्ञोपि किमेवं वदासि। किं वर्यं चाह्नणसमाना यत आमन्त्रणं करोषि। वरं सदैव तत्कालपरिचर्यया भमन्तो भक्तिभाजं श्रावकमवलेक्य तस्य गृहे गच्छामस्तेन कृच्च्रादम्यार्थिताः 1 तत्रृहे प्राणधारणमात्रामशनक्रियां कुर्मः । तद्रम्यतां नैवंव भूयोपि वाच्यम् । तच्छुत्त्वा नापित आह। भगवन्ँ वेद्यि अहँ युष्मद्रम्मम्। परं भवतो बहुश्रावका आद्वृयन्ति। सांपंत भुनः पुस्तकाच्छादनयोग्यानि कर्पटानि बहुमूल्यानि प्रगुणीक्रतानि तथा पुस्तकानां लेखनाय लेखकानां च वित्तं संचित्तमास्ते । तंत्सर्वथा कालोचितं कार्यम । ततो नापितोपि स्वगृँ गतः। तत्र च गत्वा खादिरमयं लक्रुटं सज्जीकृत्य कपाटपुगलं द्वारे समाधाय सार्धपर दिवावसममये भूयोपि विहारद्वारमाश्रिंय सर्वान्क्रमेण निष्क्रामतो गुरुपार्थनया स्वगृहमानयत्। तेपि सर्वें कर्पटवित्तलोभेन भाक्तियुक्तानपि परिचितश्रावकान्परित्यज्य प्रहृष्टमनसस्तस्य पृषतो ययुः। अथवा साधिद्यमुच्यते।

एकाकी गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।
सोपि संवाधते लोके तृष्णया परय कौतुकम् ॥?५॥
ध्यानेति ध्यानामिषेण। अनंगः कामस्तस्य जोरेः आतुरः पीडितस्तम् । लब्धः धर्मंबृद्धिभंबल्लिया शीर्वादो येन। गुखमालिकाया अनुयहस्तेन लष्धो वतादेशो अतोपदेरो येन 1 विहरणं मिक्षार्थ पर्यटनं तस्य क्रिया। गृहं संत्यक्तं येन। संत्यक्तगृह: उत्यर्थ:।

[^11]जीयैंम्ते जर्यतः केशा क्ता जर्यिन्ति जीर्यतः।
चซ्ञः भीर्ने च जीयैंते तृष्णैका तरणायते ॥ \}६॥
अपरं गृहमध्ये तान्द्ववेख्य द्वारं निभृतं विधाय लकुट्रहारौः जिरस्पताहयव। तेवि ताब्यमाना एके मृता अन्ये मिन्रमस्तका: फूत्करुमांरन्धाः । अत्रान्तरे तमाक्र•दमाकर्ण्य कोटरक्षपालैसभिहित । भो भोः किमयं महान्कोलाहतो नगरमधचे। तन्रूम्यतां गम्यताम्म। ते च सवें
 तैः स नापितो बढः। हतरेषेवै क्षपणकैः सह धर्माधिषानं नीतः 1 तैनांपितः पृषः। म मेः किमेतद्रवता कुकृत्यमनछितम ।स आह किं करोमि। मया श्रेहिमीिभद्रग्टे दृ区 एवंवियो व्यतिकरः। सोपि सर्वं मणिभदृह
 किं ल्वया कश्रिस्षपण को ड्यापादितः। ततस्तेनापि सर्वः क्षपणकटृत्तान्तस्तेपां निंबेद्यतः । अथ तैरभिहितम । अहो श्रूलमारेप्यतामसौ दुघात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः। तथान्तक्तित तैरमभिदितम।

कुदृध कुपरिज्ञातं कुभ्रतं कुपरीक्षितम ।
तत्रोण न कर्तव्यं नापितेनाः्र यत्कृतम ॥ १७॥
अथवा साध्विदमुच्यते।
अपरक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम ।
पशाइ्रवति संतापो वाह्वण्यों ककुले यथा ॥ १८॥ मणिभद्ध आह । कथमेतर । ते धर्मोधिकारिणः प्रोतुः।

## कथा १.

कर्सिमश्यिदधिष्नने देवशर्मा नाम व्राह्यणः प्रतिवर्तति स्म। तस्य भार्या प्रस्ता हतम जनयत्। तस्मिनेव दिने नकुली नकुलं प्रस्ता। अथ सा सुतवत्सला दारकवत्तमपि नकुलं स्तन्यदानाभ्यङ्गपोर्षणादिभिः पुपोष। पर तस्य न विर्षसिति यत्कदाचिदेष स्वजाति छोषवशादस्य दारकस्य विरूद्द्याचरिष्यतीति। एवं जानाति स्वंचिते। उत्षं च।

कुणुत्रेपि भवेल्पुंसां हढयानन्दकारकः।
दुर्विनीतः कुरुपोपि मूर्बेपि व्यसनी खलः ॥ १९॥
जीर्यतो वृद्धभादं गच्छतः । हतेम्यः ₹ोषे: हाओोषैः 1 कु दृष्ट्ट न सम्यवृद्धप्ट् ।
१ पंचल्वमुपागताः २ मुपनकमिरे. ३ तदादेशकारिणसत्द्जहिता वेगात्तदृृहं गताः. ४ नघाका:- \& आाह्मप्यां नकुलार्थत:. ₹ मर्दना.

एवं च भाषते लोकशन्नलं किल इीतबम्न । प्रनगात्रस्व संस्पर्भाभन्दनादतिरिच्चते ॥२०॥ संदोर्येस्य न वान्धन्ति जनकस्प हितस्य च। लोका: प्रपंतकस्पापि यथा पुन्तन्य बन्धनम् ॥ ?? ॥ ।
अय सा कदाचंच्छय्यायां कुर्तं शाययिल्वा जल कुम्भमादाय पतिमुवाच ज्रा्वाण जलार्थमहं तहागे यास्पामि । त्वया पुतोयं नकुलादक्षणीयः। अथ तस्यां गतागां पृ्हे ज्नह्वणोपि इयन्वं पृंहं हुक्त्वा मिक्षाथं कचिार्विर्गतः अत्रान्तर दैववशात्क्रणास पों विलान्निफ्रान्तः। नहुछापि तं स्वभावकैरिणं मत्वा भातू रक्षणार्थ स सेंण सह गुद्बा सर्वं खण्डशः कृतबान् । ततो रुं चिराष्तावितवदनः सानन्दं स्वव्यापारश्रकाशनार्थ मातुः संजुलो। गतः। मातापि तं रधिरक्निन्नमुखमवलोक्य शड्ड़ततचितावइयंमनेन दुरात्मना दारको भक्षित इूति विचिन्ल कोपात्त्येपरि तं जलक्कुस्भ चिब्षेप। एवं
 स्तिषति । समीवे कृष्णासं लण्डशः कृतमवर्छांक्य पुक्तभरोके नात्मशशरो वक्ष:स्थलं च ताडायुतुमारच्च।। अव्रान्तरे ज््वणों गृहीतनिर्वाष: समायातो। याबत्पस्यति तावत्पुकोो काभितमा बाह्वणी प्रहपति-भों भो लोभात्मन् लोभाभिभूतेन ल्यया न कृतं मदूचः। तदनुभव सांपत्रतु पुर्रमृत्युदु:बवृक्षफलम्। अथवा साधिदमुच्चते।

अतिलोमो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्य जेख।
अतिलोभाभिभूतस्यं चक्रं भमति मस्तके॥ २२॥
घ्राह्नण अहा कथेंतब । सा प्रहि ।

## कथा २.

कर्मिंभिद्धधिघने चत्वरों ॠह्बणपुत्राः परस्पर मित्रतां गता वसन्ति स्म । ते चापि दारित्रोपहताः परस्परं मन्बं चकुः । अहो विगियं बदिधता। उत्तं च।

वरं वनं ठ्वाघ्रगेजांदिसेवितें जलेन हीनें बहुकण्टकातृत्र। तृणानि शार्वा परिधानकल्कलं न बन्युमध्य धनहीनर्जावित प्र॥२३॥ तथा च।

[^12]१ सीह्दृस्य. २ यदनेन. ₹ गणेः समन्वितम.

स्वामी द्वोटि सुसेवितोपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्वान्धवा राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः सफारीभवन्त्यापदः। भार्या साधुसुवंशजावि भजते नो यान्ति मित्राणि च
न्यायारोपितविक्रमाण्यवि नृणां येषां न हि ₹्यादूनम्॥ २४॥
शरः छृरूपः सुभगध्रे वाग्मी शस्त्राणि जास्त्राणि विदांकरोतु।
अर्थं विना नैव यशश्र मानं प्रामोति मर्त्योंत्र मनुप्यलांके ॥२६॥ तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा डुद्धिरम्रतिहता बचनं तदेव। अर्थ।प्मणा विरहितः पुरुषः सं एव बाब्वः क्षणेन भवतीति विचिबमेत्र्॥ २६॥
तद्रच्छामः कुबचिचर्थाय । इति संमन्र्र्य स्वदेशां पुरं च स्वसुहत्तहितं बान्धवयुतं गृहंं च परित्यज्य प्रस्थिताः। अथवा साध्विदमुच्यते। सल्यं परित्यजति मुख्वति बन्धुवर्गं शीम्रं विहाय जननीमपि जन्मभूमिम । संत्यज्य गच्छति विदेशमभीष्टलेकंक चिन्ताकुलीकृतमति: पुरुषोत्र लेंके ॥ २७॥
एवं कमेण गचछ्छन्तोवन्तीं प्राप्ताः । तत्र सिग्राजले कृतज्ञाना महाकालं प्रणम्य यावमिर्गचच्छन्ति ताबद्रैरवानन्दो न!म योगी संमुखा। बभूव । ततस्तं घाह्वणोचितविधिना संभाब्य तेनैव सह्त तस्य म亏ं जग्गुः। अथ तेन ते पृष्टः। कुतो भवन्तः समायातःः 1 क यास्यथ । किं प्रयोजनम्। ततरतैर भिहितम्-वयं सिद्वियाग्रिकास्तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिमूल्यर्वा भविष्यतीत्येष निश्रयः। उत्तं च।

दुष्पाप्याणि बह्वनि च लम्यन्ते वान्छितानि द्रविणानि। अवसरतुलिताभिरलं तन्उभिः साहासिकपुरुषाणाम्म ॥ २८॥
तथा च।
फ्तति कदाचिन्नर, सः खाते पातालतोपि जलमेति ।
दैवमचिन्त्यं दलेंनद्बलबाजनु पुरुकारोपि ॥२९॥
सफारीभवान्ति विपुलीभवन्ति । न्याये आरोपिता विकमा यैरतानि मित्राण्यपि यान्ति परित्यज्य गच्छान्ति । न दिकलान्यविकल्यानि अनुपहतानि। वाह्यो
 उचित: गा० तः विधिसतेन। सिद्धारंथं यात्रिका:। अलं पर्यांत्तं यथा तथा अवसरे तुलितःः ताभिः। दैवं बलवदित्यचिन्ल्यं ननु पुरु० इ़्या०।

१ गः सुवा. २ क्षणेंन सोप्प्यन्य एव. ₹ सहपीथिकाः. ४ कारणब,

अभिमतासि दिररेषा भवति हि पुखषस्य पुरखकारेण।
दैबा मेति यदपि कथयास्ल ऽर्वगुणः साप्यदृधाख्यःः॥ः॥ भयम तुलं गुर्लो कानृृांमिव तुल्यन्ति साधु साहासिकः। प्राणानहुतमेतहार्तें चरिते हुद्याराणामू ॥ ३? ॥ क्रेशस्या बूमदत्वा सुलमेव स्खानि नेहे उर्यन्ते।
मर्धुभिन्मथनायस्तैरार्क्जिप्यति बाहुभिलर्भूमीम्न ॥३ ॥ तस्प कथं न चला स्यात्पत्नी विण्णोंन्निंकिंक्स्पापि। मासंश्रतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततम ॥ ३३॥ दुराधिगम: परभागो यावत्पुरूपण पौखं न नृतम.।
जयति तुरामधिरहो भास्वानिह जठद्पटलानि ॥ ३॥
तत्कथ्यतामस्माक कधिदन पोपायो विवरप्रवेशझाकिनीसायनग्मझा-
 बाक्ध्रूयते। वयमप्पतिसाइसिकाः। उत्षें च।

महान्त एव महतामथं साधंयेतु क्षमाः।
कते समुद्दादन्यः को बिभार्ति बडवानउम् ॥३द॥
 आह च गय्यतां हिमाध्यदिक्शि। तत्र संप्राप्तानां गत्र वार्तःः पतिज्याति तत्र निधान प्राप्रयथासंदिग्धम । तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहील्वा
 अथासौ यावत्तं प्रदेशं खनति ताइत्ताम्पमयी भूमिः। ततस्तेनाभिहितंअहो गृЕतां स्वेच्छया ताम्रम्। अन्ये प्रोचुः भो मूढ किमनेन कियते। तत्वभून्मापि दारिंत्रंं न नाशयति । तबुत्तिघायतो। गच्छामः। संन्रवीष्ट यान्तु भवन्तो नाहमये यास्यामि । एवमभिधाय तामूं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निश्तः । ते ₹योष्य्ये प्रस्थिताः । अय किंचिन्मान्र गतस्याप्येसरस्य वर्तांर्ने पपात। सोपि यावस्तनितुमारह्धस्तावहूप्यमयी क्षितिः। ततः प्रहार्भितः पाह यह्रो गृध्बतां यथेच्छया रूप्पम। नामे गन्तन्यम्। ताहृचतुः भी: पृषतस्ताप्रमयी भूमिरयतो रूप्यमयी। तन्नूनमये स्वर्ण-

सोपि दैवमिति पुरुषगुणः पुरुषकृतं कमैंव । तदुका हितावदंश - पूर्नजन्मकृतँ कर्म लेदैनमिति कथ्यते। इति। अदृष्टमित्याख्या य₹्य। साहसिका गुरुलोकाद् अतुलं नास्ति तुल यस्य तद तिमहदपीत्यर्यः । भयँ प्राणांश्च साधु तृणमिन तुलयन्ति इत्यन्वयः। क्रेशास्याड्नदत्वा के रानकृत्वा | सुखमेत सुखनैव | मधुभिद् मधुरि० पुर्विष्णुः । परभाग उत्रह्ष: । शाकिनी पिशाचमेद: । महामांसं नरमांसम्।


[^13]मयी भविष्यति। तद्नेन प्रयूतेनापि दारिब्याशाशो न भंति। तदावामये यास्यावः। एवसुक्वा द्वावप्यये प्रस्थितौ। सोपि स्तशकत्या रुप्यमादाय निद्तःः। तयोरपि गच्छतोरेकस्याये वर्तः पपात। सोपि प्रह्टषो यावस्बनति तावत्पुर्णयूमिं दृध्रा द्वितीयं प्राद। भो गृच्यतां स्वेच्छया सुवर्णमू । खुवर्णादन्यन्न किंचितुत्तमं भविष्यति । स प्राह मूढ न किंचिद्येसि । प्राक्ताम्रं ततो रूप्यं ततः सुणण्ण तन्रूनमतः परं रत्नानि भविष्यन्ति येषामेकतमेनापि दारित्रनाशो भवाति। तदुत्तिषाप्रे गच्छाव;। किमनेन भारभृतेनाषि प्रभूतेन। स आहा। गच्छतु भवाने। अहमत्र स्थितस्त्वां प्रतिपालेयिष्यामि। तथन्नछिते सोपि गच्छनेकाकी ग्रीष्मार्कप्रतापसंतप्रतनुः पिपासाकुलितः सिद्धिमार्गच्युत इतश्नेत्र बप्रम । अथ आर्यंन्नथलोपरि पुरुषमेकं रधिरझावितगात्रं अ्रमचक्रमस्तकमपइयत्। ततो द्वुततरं गत्वा तमवोचत्। भो: को भवान्। किमेवं चक्रण अमता शिरसि तिछसि। तत्कथय मे यदि कुत्रचिजल्जमस्ति । एवं तस्य प्रवदत्तस्तचक्रं तत्क्षणन्तस्य शिरसो त्राह्वणमस्तके चटितम। स आह भद्र किमेतब। स आह यन्ममाप्येवमेवैतच्छिरीि चटितम। स अह त्ट्कथय कदैत दुत्तरिष्यति । महती मे वेदना वर्तते । स आह। यदात्वमिव कश्रिद्रतसि।िेवर्तिरेत्रमागत्य त्वामालापयिष्यति तदा स्यस्य मस्तके चटिष्यति । सें आंह कियान्कालस्तवैवं स्थितस्च । सं अंह सांप्रतं को राजा घरणीतले। सें अह्व वीणावत्सराजः 1 सें आद्। अहंतावत्कालसंख्यां न जानामि। परं यदा रामो राजासीतदाहं दारिज्रोपहतः सिद्विवर्तिमादायानेन पथा
 जातम्। स आह। भद्र कथं तौैंच स्थितस्य भोजनजलप्रांतिरासीत्। स आह। भद्र घनदेन निधानहारणभयात्सिद्धानामेतद्नयं दर्जितमम्। तेन कश्रिदपि नागच्छति । यदि कश्रिदायाति स क्ष्कत्विपासानिद्रारहितो जरामरणर्जर्जित: केवलमेवं वेदनाम नुभवतीति। तर्जाप्राप मामू। मुतोंस्मि। सांभ्रतं स्वगृहुं यास्पामि । इत्युक्वा गतः। अथ तर्टिमश्निरयति स मुवर्णालिद्धिस्तिस्यान्वेपणप र₹तर्पदप ड़्ताया यावतिंक चिद्वनान्तरमागच्छति तावद्रुधिरक्षावितशररिस्तीक्ष्ण्णचन्रेण मस्तके धमता सबेदनः कणन्रुपविप्रस्तिधति। ततः समीपर्वर्तिना भूष्वा सबाष्पं पृष् भद्र किमेतन् । स
ग्रीब्मप्मम्वन्धी अर्कः गी ब्मा|केस्तस्य प्रतावेन संतपा तनुर्यंस्य। भ्रमचकं मस्तके य₹च। चटित निष्कम्य स्थितम । तत्पारमाण मझ्य तावान् कालस्तस्य संख्यामे।

[^14]ओह विधिनियोगः । सं आह्ह 1 कथे त्र 1 कथां कारणमतेः य। सोपि
 भो निषिद्दस्त्र्ं मयानेकरो न शृणोषि मे वाक्यम्। तरिंक कियते। विद्यावानपि कुलीनोपि बुद्विरहितः कि करोति। अथता सहिचन्रमुच्यते।

वरं डुर्द्धिंन सा विशा विशाया बुद्धिरत्तमा। बुद्धिहीना विन्रूयन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ३६ ॥
चक्रधर आह कथमेतत् । सुर्वणसिद्बिराह।

## कथा ३.

कस्मिंश्रिदधिघाने चत्वारो बाह्मणपुत्राः परं मित्रभावमुपगता वसन्ति स्म। तेषां त्रयः शास्त्रपॉरं गताः परंतु बुद्धिरहितःः। एकस्तु बुद्धिमान्केघलं शान्रवराझ्युखः। अथ तैः कदाचिन्मिर्मैर्मन्त्रितम। को गुणो वियाया येन देशान्तर गत्रा भूवतीन्परितेंब्यार्योपार्जना न क्रियते। तत्पूर्देशेख गंच्छामः । तथन्उृिते कंचिन्मागं गत्त्रा तेशां उ्येष्ठतरः प्राह। अहो अस्माकमेकश्रतुर्थों मूटः केचलं बुद्धिमन्। न च राजप्रतिप्रहो बुद्वया लम्यते विखां विन। । तन्न, सैम ₹ र्रोपार्जितं दास्यामः। तनूच्छतु गृहम्। ततो द्वितीयेनाभिहित सू-भोः सुत्रुद्दे गचछ त्वं स्वगृहे यतस्ते विद्या। ना-
 स्रभृत्ये कत्र कीडितःः। तदागचचतु महान्ड भावंसनदुपार्जित वित्तस्य संविभागी भविष्यतीति। उञ्तं च।

कि तया क्रियते लक्षम्या या वधूरिव केवला।
या न वेइयेत्र सामव्या पाथथैरुपभुज्यते॥३७॥
बुद्धरहितो विवेकहीनः । शार्ब्लिभ्यः पराछ् मुखं यस्य ।
२ सोब्रीदेनचचऋारेहणं. २ सुदणंसिद्धिस्तमाह. ₹ त्रियातः. ४ न पइयन्ति.

 येन सर्बेषां धृतिर्मेति। त买को ोोक्तमहं तिशकर्भमतं सम्यग्जानानि। यदि मृतकस्यापि ल्वक्चर्मां्थीनि लभ्यानि तनूरूयोपि खस्थाने नि गोज पामि। ततो द्विताये-

 थेनोक्तमहमविच: परमेकां बुधिं जानामि। एंनें विचिन्त्य परं हृँ्यनसः प्रस्थिताः। इस्थधिक्को ग्रन्थः पुस्त०.८ समभागी.

## कौ业 1

भर्य निजः घरो बेति गणाभा लुप्रेतसाश.। उद्वारचरितानां वु वनु धैच कुदुम्बकम ॥ ३८ ॥
तदागच्छतेषेपीति। तथाउधिति तैमार्गांभ्रितैरख्यां मृतसिंइस्यास्थीने दृधानि । ततर्भेकनाभिहितम्। अंछो विथाप्रत्ययः क्रियते। किंचिदेतस्तर्बं मृतं तिषति। तहि पाप्रभावेण जीवंसहितं कुर्मः। अह्रमस्थसंचरं करोमे। ततथैके नौन्सुक्यादस्थिसंचय: कृतः। द्वितीयेन चर्ममांसकघिं संयोजितम। तृत्तीयोपि याबजजीवं संचारयति ताबत्मुछाद्धिना निविदः। भोस्तिधतु भवान। एप ंिंहो निष्पाघते। यबेनें सजीवं कर्रिप्यसि ततः सरांनिपि ह्यापादयिष्यति। इति तेनाभिहितः स आह बिन्ह मूब्ं माहं विभाया विफलतां करोमि। ततस्तेनाभिहितम्-तहिं प्रतीक्षस्व क्षणं यावदहं हृक्षमारोहामि । तथानुछिते यावत्तजीवः कृतस्ताभत्रे च्योपि संहिहोनोत्याय छ्यापादिताः । स च पुनबृंक्षादवतीर्य गृहे गतः।


अपि शास्त्रें कुकाला लोकाचारविर्षांजिः।
सेवें ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्षपण्डितःः ॥ ३९ ॥ चक्तधर आछ। कथमेतव। सोब्रवीवि।

कथा पै।
कर्मिंशिदधिघाने चत्वारो ब्राह्नणाः पस्परं मित्रत्वमाप्रा वसन्ति स्म । बालमावे तेषां मतिरजायत। भो देशान्तर गत्ता वियाया उपार्जनं क्रियते । अयान्वारिमान्व्वसे ज्राह्वणः परस्परं निथयं कृत्वा विषोपार्जनाथ कान्यकुनजे गताः। तत्र च विषामते गत्वा पउन्ति। एवं द्वादशाव्वानि यावशेरचित्तया विथाऊुकालास्ते सर्वें संजाताः। नतस्तैभ्रुर्भार्मिलित्लोक्तम। वयूं सरंविबापाईे गताः तदुपाध्यायकुक्कलापयिस्वा स्वदेगोग गच्छामः। तथैन क्रियतामित्युक्व ज्राइणा उपाघ्यायमुत्कलाप-
 ताबद् ही पन्थानी समायातौ। उपविधः सें । तैर्रैकः प्रोवाच। केन मागंण गच्ञामः। एतस्पिम्समये तस्मिम्पन्तने कथिद्धाणिभुत्रो मृतः। तस्य दाहार्थे महाजनो गतोमूत्। ततथतुणां मैध्यादे र्न पुस्तकमवलों कितभ-महाजनो येन गतः स पन्था इति तन्महाजनमार्गेग गच्छामः।
अश्थिसंचममस्थनां पुर्चंयनां। उन्कखा० आपृच्छय। महलन इति महा़ाजनाचारितमेवानुषात्यमिति वास्तोोरेः।


भण ते परिडता यावन्महालनमेखापेनेन सह यान्ति ताददासमः कलि०सत्र इमझले दृछ: । अथ कितीयेन पुस्तकमुद्धा व्वावरांकितम ।

हैस्सने ठ्यसने पापे दुर्मिक्षे शत्रुसं करे।
राजहारे इमशाने च यस्तिषति स बान्धवः ॥ ४०॥
तदहो अयमस्मदीयो बन्यवः। ततः कल्रितस्य गीचायां लगति। कोपि पादौ प्रक्षाउयति। अथ याबद़्रामामलोकनं ऊरवव्वन्ति ते पणिडताः
 ब्येत्तम धमंस्य त्वरिता गतिः । एष धमरंस्तावत्। चतथँनोोत्रमू दूटं धर्में योजयेत् । अय तैथ रासभ उद्र्र्पीवायां बदः। केनचिद्चजकस्पाये कथितमू। यावद्रजकस्तेषां मूर्ब पणिड ताना प्रहारकरणाय समायातत्तावत्ते प्रनधःः। यावदये किंचित्तोंक मारं यान्ति ताइल्काचिन्नथासादिता। ततस्या जलमधे पताशपन्रमायातं दृष्वा पठिड्नेनैकैनोंत्रम। आगमिष्यति यत्पन्नं तद्ममांस्तारयिष्पाति पततल्कथयित्या तत्वत्र०
 तेन केशान्तं गुहीत्वोंत्तम।

सर्वनाओे समुप्पन्ने अधं यजति पण्डितः।
अर्धँन कुरते कार्यं सर्वनाशो हि दु:सहः ॥ ४? ॥
इत्पुक्वा तस्य शिररछेदो विहितः। अथ तैथ पथात्रत्वा कवि्विद्राम
 स्प सृत्रिकों हृतसण्डं कुक्ता भोजने दत्ताः। ततो बिचिन्त्य पणितिनोफ्रमू यर्षीघमस्त्री विनइशति। एवनुक्ता भोजनं परित्युज्य गतः। तथा द्रितीयस्य मण्डका द्ताः। तेनाव्युक्तम। अतिविस्तरविस्तीणं" तद्रवेच चिरापुपम । स च भाजनं त्यक्त्वा गतः। अथ तृतीपस्प वटि काभैजननं दत्तम्। तर्रापि पठिहतेनोोक्तम। छिद्रेवनर्था बहुलीमवन्ति। एवं तेपि त्रवः पणिक्तः अ्ष्रक्षामकण्ठा लोकैहांस्यमानास्ततः स्थानात्वदेशेश गता। भथ मृर्णंसिद्धिराह । यख्वं लोकव्यनहारमजानन्मया वार्यम।णोपि न
 लाः इति । तघ्युत्वा चक्रघटं अह-अहो अकारणमेतत्। बहुउद्रोपिविनइयन्ति दुध्यैवेन नाशिताः। । स्वल्पड़द्ययोष्पेकत्मिन्कुले नन्दन्ति संततम । उत्रों च।
अकारणं लोकश्यनाइा|तानमलं कारणम् । बहुुदूयो महांबुदयः।


## अ रक्षितं तिधात दैवैराक्षित सुगक्षितं दैबहलनं विनइयाति।

जीवस्यनाधोपि वने बिस्सजितः कृतम्रयन्लापि गृहे न नीवति ॥ध२॥ तथा च।

एकडुद्धिरहं भर्दे कीजामि विमले जले ॥ ३३॥ घवर्णंसिद्धिराह कथमततर । स आह—

## कथा ५.

कर्सिमश्रिजलाशये शतनुद्धि: सहसहुद्विश्न द्रो मत्यौ निबसतः स्म। अथ तयोरेकडुद्धिर्नाम मण्हको मिश्रतां गतः। एवं ते च्रयापि जबतीरे कंचित्कालं बेलायं मुभापितगोधीमुबमतुभूय भूयोपि सहिलं प्रविशन्ति। अय कदाचितिपां गोधगंगतानां जाहहसता घीवराः प्रमूतैर्मस्पैर्यापापदितैमैस्तके विष्तैरस्तमनवेलायां तर्मिमझअखाये समायाताः। ततः सलिन ताशयं दृष्वा मिथः प्रोचुं-भहो बहुमस्त्पोंय हूदो दृत्यते स्वत्पस्सकितथ। तत्र्रातित्रागमिष्यामः। एवतुक्ता स्वगृह्ह गताः। मत्स्यक्र विपण्णवदना मिथो मन्रं चक्रु:। ततो मण्हूक आह। भोः गतुद्दे सहस्गुुदे भ्युतं जीवरोक्तं भवद्रुयाम्। तल्किमत्र घुज्यते कर्ड़ पढायनमवधृम्भं वा।
 प्राह । भोः मित्र मा भैपीरितो बचनभ्रवणमाश्रादेव भयं न कार्यम्। न भेतव्यक्। उएँ च।

सर्पाणां च लबानां च सवैवां दुच्चेतसाम्।
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेंद वर्तंते जगत् ॥ \&४॥
तत्तावत्तेपाभागमनमपि न संपत्त्यते । भविष्पति वा तर्तां व्वं डुद्धिप्रभावेणात्मसहितं रक्षयिप्यामि यतानेकां संलिखगांतेच्यामहहं जानामि।
 अथवा साधिदमनुच्यते।

बुदेनेड़ुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किंचन।
बुछदा घतो हता नन्दाभाणक्येनासेपाणयः॥ ॥\%॥ तथा च।

> न यन्नास्ति गतिर्बायो रइर्मानां च विवस्वतः।
> तत्रापि प्रविषत्याघ बहद्धिंब्रिमतां सदा ॥ ४६॥

ख़ंत उुदवो यस्य। सलिक्के गतिर्र्रमणं तस्साः चर्या प्रकार:। अगम्ममसाध्यम्।

[^15]


कुस्थानेपि भवेत्डुंसां जन्मनो गत्र संभवः॥ ४०॥
तत्र कदाचिदिव गन्तब्यम्। अहं ल्वां ख्वडुद्विप्रावेण रखंयिप्यामि । मण्बक आह। । भैद्रो मम तावे कैकेव ज़ह्दे: पहायनपरा। तदहमन्यं जबाशयमขैव सभायों यास्यामि। एवसुक्त्वा स मण्रको राश्रावेवाम्यजलझया गतः। घीवैरैपि प्रभात आगल्य जघन्यमध्यमोत्तमजबचरा मत्य्यकूममणनकककंटादयोग गृहीताः । तांवपि शत डहिस्दिएसड़दी सभाँयों पराय मानौ चिरमात्मानं गतिविघेषविशानै रक्षन्तौ जाले पतितौ व्यापादितौ च । अथापरहइसमये प्रह्रास्ते थीवराः स्वगृहं ं प्रति प्रस्थिताः । गुरु-
 योते। ततर्भ वापीकणठोपगतेन मण्ूकेन तौ तथा नीयमानै दृध्वाभिहिता स्वपली प्रिये पझ पइय-

शतडाद्दे: शिरस्थोयं लम्बते च सहस्तथीः।
एकड़दिरहं भद्रे कर्रडाामि विमले जले ॥ ४८॥
अतोहे घ्रवीमि नैकान्ते डहदिरापि प्रमाणम । छुर्णासिकिराह यबप्ये-
 मया ल्वं न स्थितेतितिलौल्याद्विधाहिंकाराश्च। भधवा साध्चिदमुघ्यते।

साघु मानुळ गीतेन मर्या प्रोक्षोपि न स्थितः।
अपूर्वॉयंयं मणिर्बद्ध: संप्रामें गीतलक्षणम. ॥ ४९॥
चक्रधु आह । कथमेत्र । सोत्रवीव।

## कथा ६.

कीसिमघिदविघान उदूंतो नाम गर्दभः प्रतिवसति स्म। स सैदैव रजकगृहे भौंरोहूननं कृत्वा शत्रौ स्वेध्छचया पर्यंटति। ततः : प्रत्यूषे बन्धनभयास्व्वयमेव रजकगृहमायाति । रजकोपि ततस्तं बन्धनेन निपुनात्री। अथ तस्य रानौ पर्यटतः क्षेत्राणि कदाचिचद्धालालन सह मैन्री लंजाता। स च पीवरत्वाहृतिमिभं कृत्वा ककंहिकाष्बेत्रे शृगाएसहितः प्रविशति । एवं
दिव्यानां खपर्शांत तेन शोभनसतिरमन् । यन्न संभवो जन्म ता़्मनन कुर्थानेपि
 ण्यचिच्हम्। वृति: कैंटकादिदेहनमे।

[^16]तौ स्वेच्क्या चिर्भटिकाभक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्युपे स्वस्थानं चजतः। अथ कदाचितेन मदोद्वतेन रासभेन क्षेत्रमध्यस्थितेन शृगएलोभिहितः। भो भागिनीमुत पर्य पइय। अतीव निर्मंडा रजनी । तबहां गीतं करिध्यामि । तल्कथय कतमेन रागेण करोंमे। स आह। माम किमनेन दृथानथंव्रचालनेन यतौरकम्मम्रवृतावावां निमृतैश्य चौर जारैरत्र स्थातं्यम्। उफं च। कांसी विवर्जयेचौयं निद्रानुभ्र्थ स चैरिकाम । निद्धारौल्यं रुजाकान्तो जीवितं योत्र वान्छति॥ ॥०॥
अपरं त्वर्वायं गीतं न मधुरस्वरम्। शब्नुघान्दन्नुकारं दूरादपि श्रूयते । तदत्र क्षेत्रे रक्षपुरुपाः सुत्ताः सन्ति । त उत्थाय वर्ध बन्ध वा करिष्यान्ति तद्रक्षय तावदम्तमयीश्रिभटटीः। मा त्वर्वव्यापारपरो भव। तच्छुत्वुत्वा रासभ आह। भो न त्वं वेर्सित गीतरसं बनाश्रयत्वाप् । तैनैतद्रवीषि। उत्षेंच। थरजेंयोत्नाहते दूरं तमसि प्रियसंनिधौ।

घन्बानां जाँयते कर्ण गीतझ ह़ँरनजा सुधा ॥ द? ॥
घृगाल आह । माम अस्त्येतत्परं न वेतिस त्वं गीतमू। केवलमुम्रद्रसि तरिंक तेन स्वार्थभ्रंशकेन। रासभ आह। धिग्धिए् मूर्ख किछं न जानामि गीतम । तब्यथा तस्य भेशान्दुधणु।

सम्न स्वरास्त्रयो ग्रामा मूछनायैकविंशतिः। ताँनास्त्वेकोनपन्चाशदियेतत्स्वरमण्डलम् ॥ ५२॥ स्थान्नयं यतीनां च बडास्चानि रसा नव। रागाः घड्विंशतिर्भावाशत्वर्रिंशत्ततः स्मृतःः॥१३॥ पज्वाभीत्यधिकं छेतरीताइनानां शतं स्मृतम । स्वयमेव पुरा प्रोंक्तं भरतेन श्रुते: परमू॥ ५४॥
नान्यद्रीतासिप्रयं लोके देवानामपि दृशयते।
शुष्कमायुस्वराह्ल।दाडयक्ष जग्राह रावणः॥ ६६॥
तस्कथं भगिनीमुत्तामेनभिज्ं वदन्वितारयसि । गृगाल अह । माम यबेवं तदहं तावद्दुतेद्हारस्थितः क्षेत्रपमवलोकयामि । त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कुर। तथान्नुंधिते रोसेभरटनमाकर्ण्य क्षेत्रपः कोधाइन्तान्घर्षयन्प्र-

कासी कासवान् । सुधा अमृततुल्यानन्दः । ग्रामा: स्वरसंघातमेदा:ः। मूच्च्छनाः
 गुछान्ते तेनेयं संख्या लन्यते। उयक्षं शिदं जग्राह वशीचकार।
 गतिव्या०. ५ यद्रा ही सहते धूतंत...संगमे। ६ विशाति ७ सं₹ कार. ८ ताला...
 ततो रा॰.

धावितः। यावदासभो दृष्टस्तावह्लक्रृट्रहारैस्तथा हतो यथा प्रताडितो भूपृष्टे पतितः। ततथ्य सच्छिद्रोलखखे बद्वा गतो भूयोपि प्रसुप्तः। रासभोपि स्वजातिस्वभावाइतवेदनः क्षणेनक्युत्थितः। उक्षं च।

सारमेयस्य चाश्वस्य रासभस्य विश्रिषतः।
मुद्रूंात्परतो न स्यात्पहारजनिता क्यथा। द६॥
ततस्तमेवोक्लब्रमाइाय वृत्ति चुर्णयित्वा पलायितुमारबधः। अत्रान्तरे घुगालोपि दूरादेव तं दूष्टा सस्मितमाह ।

साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तोपि न स्थितः।
अपूर्वौयंय मणिर्बःः संप्रातं गीतरक्षणम् ॥६७॥
तद्रवानपि मया वार्यमाणोपि न स्थितः । तच्च्रूत्व। चक्रधर आह। भो मिब सत्यमेतब । अथता साधिद्यमुच्यते।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोंक्तं न करेति यः।
स एव निधनं याति यथा मन्थरकौलिकः ॥ ५८॥
घ्रवर्णसिद्धिराह । कथमेतत्र। सोंधवीष्।

## कथा $७$.

कस्मिंम्विदधिषाने मन्धरको नाम कौलिकः प्रतिवसति सम। तस्य कदाचित्पटकमोंणि कुर्वतः सर्वपटकर्मकाषाने भम्रानि। ततः स कुडारमादाय वने काष्धार्थं गतः । स च समुद्रतटं यावड्रमन्द्रयातः। ततक्ष तत्र शिंशपापादपस्तेन दृष्टः। ततल्थिन्तितवान्। महानयं वृक्षो दृइयते। तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पटकर्मोपकरणानि भविष्यन्ति। इत्यवधार्य तस्येपरि कुठरम्डत्क्षिप्तवान्। अथ तल वृक्षे कश्रिद्यन्तरः समाश्भित आसित्ट। अथ तेनाभिहितम् । भे: ममाश्रयेयंयं पादपः सर्वथा रक्षणीयो। यतेहमत्र महासौखुयेन तिष्टामे समुद्रकल्धोलस्पर्शनाच्छीतवागुनाप्यायितः । कौलिक आह । भोः किमहं करोमि दारसामर्थी विना मे कुटुम्बं बुभुक्षया पीब्यते । तस्मादन्यत्र शींत्रि गम्यताम्। अइमेनं करंयिष्यामि । ठ्यन्तर आह। भोसतुष्त्तवाइम्। तर्प्रार्थ्यतामभीष्टं किंचित । रक्षैंन पादपमिति । कौलिक आह। यबेंवंत तदहं
 अथ तथेति प्रतिजाते हैयन्तरेण से कौलिकः प्रहृ्टः स्वगृहं प्रति निद्टत्तः। यावदये गच्छति तावद्र।मप्रनेशे निजमुद्दां नापितमपइयत। ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास। यदहो मित्र मम कश्यिद्बयन्तरः

समुदूस्य कल्लोल वृहत्तरंगास्तेशां ₹्पर्शंनं तर्मात् ।

[^17]सिद्धः। तत्कथय किं प्रार्थये। अहुं त्वां प्रपुमागतः । नापित आहभद ययेवं तद्राज्यं प्रार्थयम्ब येन लं राजा भवस्पहं त्वन्मन्की। द्वानपीद मुलमतुभूय परलेकह्ठबमतुभवावः। उत्तां च।

राजा न्यायेपरो नित्यमिठ कीर्तिम माप्य च।
तरपभावात्पूनः स्वर्ग स्धर्धते विदरैः सह ॥ ५९।।
कैलिक्त अाह अल्ल्येतलनरं तथापि गृहिणीं। पृच्छामि। स आह भद्ध आ|्नविहद्धमेतस्यत्त्रिया सद मन्श्रो यतस्ताः स्वल्पमतया भवन्ति। बांच च।

भोजनाच्छादने दबादृतुकाले च संगमम।
भुपणायं च नरीणां न तभिभिन्न्ययेत्म्धीः ॥ ६०॥
यत्र की यत्र कितवो बाहा यत्र प्रशासिता।
रोजनिम्मूल्लतां याति तशृहछं भार्गबोत्रवीत् ॥ ६? ॥
तावस्प्यात्मुपसनास्यस्ताबद्बुरजने रेतः।
पुरषो योंपितां यावन्न भृषोति बचो रहः ॥ ६२॥
एताः स्वर्थकरा नार्यं केचलं स्वमुले रतः ।
न तासां वहुमः कोपि घुतोपि स्वपुबं विना ॥ ६₹॥
कौणिक आाद । तथापि प्रष्ठ्या सा मया यतः पति्रता सा। अपरं तामपष्पहहं न किंचिलकरोमि। एवं तमभिधाय सत्वरं गत्वा ताम्रुवाच। प्रिये अधास्माकं कथिद्वयन्तरः सिद्धः। स वान्छछतंत पयच्छति। तदहं त्वां प्रदुमागतः । तबक्रथय किं प्रार्थये। एप तानन्मम मिन्रं नापितो बदत्यें यदाज्यं प्रार्थयस्व । साइ। आर्यपुल का मतिर्नापितानामे। तण काये तद्वचः। उत्तं च।

चारणैैवन्विभिर्निचैनीपितनैनांलकैराप।
न मन्ब मतिमन्कुर्वाट्साथं भिक्षमिरेव च॥६४॥
अवर महती केशपरंपर्रैषा राज्यस्थितिः। संधिविग्रहानासनसंभ्रयदूर्पीभावादिमिः कढाचित्युखपस्य सुखं न प्रयच्छतीति। यतः।

यदैवैव राज्ये क्रियतेभिलाष्त्तदैव याति व्यसनेकु उड़िः।।
घटा नृपाणामभिषेकका⿳े सहाम्भलैवापदमुद्रिरन्ति ॥ ६६॥

[^18]
## तथा च।

रामंस्य व्रजनं बलेर्नयमनं पाण्डोः सुतानां वनं वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिष्रंशनम्। सौदौसं तदवस्थमर्जुनवधं संचिन्त्य लड़ुपयरं
उप्ष्वा राज्यकृते विछम्बनगतं तस्मान्न तद्वान्छयेप्व॥६६॥ यदर्थं भ्रतरः पुत्रा अपि वान्छुन्ति ये निजाः। वधं राज्यकृते राशां तद्राज्यं दूरतस्त्यजेत् ॥ ६७॥
कौलिक आह् सत्यमुक्तं भवत्या। तत्कथय किं प्रार्थये । साह त्वं तावदेक पटं नित्यमेव निष्पादयसि। तेन सर्वा व्ययग्रुद्धिः संपचते। इदानीं त्वमात्मनोन्यद्वहुयुगलं द्वितीयं शिरश्य प्रेथंयस्व येन पद्दयं संपादगसि पुरतः पृष्षतथ । एकस्य मूल्येन गृहे यैपापूर्वं व्ययः जुध्यति द्वितीयस्य मूल्येन विशेषकृत्यानि क्रियन्ते। एवं सौरियेन स्वजातिमध्ये श्लाघ्यमानस्य काठो यास्यति। लोकद्वयस्योपार्जना भविष्यति। सोपि तदाकर्ण्य प्रदृः प्राह साधु पतित्रते साधु । गुक्तमुक्तं भवत्या। तदेवं करिष्यामि। एष मे निश्रयः। ततोसौ गत्वा ठ्यन्तर प्रार्थयामास । भो यदि मयेप्सितं प्रशच्छसि तद्देहि मे द्वितीयं बाहुपुगलं शिरश्र। एवमभिहिते तत्क्षणादेव द्विशिराश्धतुर्बाहुश्य संजातः। ततो हृट्टमा यावद्रुछमागच्छति तावल्लोकै राक्षसोयमिति मन्यमानैलंगुड पापाणप्रहारैस्ताडितो मृतथ । अतोहं ज्रवीमि । यह्य नास्ति स्वर्यं प्रज्ञा इति। चक्रधर आह। भोः सत्यमेतत्। सर्वोंपि जनोअद्रेयामाशापिशाचिकां प्राप्य हास्यपद्वीं याति। अथवा साधिन्नदमुच्यते केनापि।

अनागतवर्तीं चिन्तामसंभाव्यां करोति यः।
स एव पाण्दुरः रोते सोमशर्मपिता यथा॥ ६८॥
अवर्णसंदिधिराह्। कथमेतस्। सोबर्रीत्।

## कथा $C^{\circ}$

कस्पिंभ्विन्नगरे कभ्रित्स्रभाउक्रपणो नाम चाह्लणः प्रतिवसति स्म। सस्यु भिक्षार्जितैं सक्तुमिर्भुजार्वर्वरतौघटः परिपूरितः 1 तं च घटं नाग-

व्यसनं पानस्त्रीमृगयादिपु सक्तिः। वृष्णीनां यादवानाम् । ईप्पितं वाठिछां। अभद्धेयां अद्धानहाम् । आाशा एन पिशाचिका ताम् । अनागतवतीमागामिनमर्थमुद्दि येतेयर्थः ।

[^19] अथ कराचिदाभौ चमाध्नेत्तयांमास यत्परिपूर्णायं घट्त्तावस्तकुभिवरंते । तथदि दुर्भिक्षं भवति तदनेन रूपकाणां शतुत्पयते। तत स्तेन मयाजाबूयं महीत्रघ्यम । ततः पाण्मासिकप्रतबवशा ताम्वां यूथं भविष्यति। ततोजाभिः प्रभूता गा महीप्यामि गोभिमहिषीर्महदिषीमिवैछबाः । चछ्वाप्रसवंतः प्रभूता अषा भविप्पन्ति। तेषां विक्रयात्र्रभूतं खुण्णं भविर्प्यांत। सुवर्णोन चतुः आहं गृहुं संपघते । ततः कथिद्राहणो मम गृहमागत्य प्रांत्तवयस्कां रूपाख्यां कन्यां दास्यति। तत्तकाशातुत्रो मे भविष्यति। तस्याहं सोमजमोंति नाम करिप्यामि। ततस्तस्मिआनुचलनयोग्ये संजातेंहु पुस्तकं गृहीत्वाभशालयाः पृद्धेश उपविहस्तदवधारयिध्यामि । अत्रान्तरे सोमशमां मां दृष्धा जनन्युस्सङ्ञ;जाएगुप्रचलनपरोषचुरासต्नवर्तीं मस्तमीपमागामेप्यति । ततोहं ज्राल्लणीं कोपाविध्रोभिधास्यामे । गृद्वोण ताबद्धाउकम । सापि गृहकर्मं्यपतयाम्मद्नचनं न श्रोंध्यति। ततोंढं समुत्थाय तां पाद्रद्रारेण ताउयिष्पामि । एवं तेन ध्यानस्थितेन तथैव पादप्रदारो दत्तो यथा स घटो भगः। सकुभि: पाण्डरतां गतः। अतोहं क्वीमि । अनागतवतीं चिन्ताम इ्ञति । सुर्णंसिदिराह एवमेतत । कसते दोषो यतः सर्वोपि ठोभिन विडम्बितो वाघ्यते। उत्तं च।

यो लौन्यात्कुरते कमें नैवेदेकेंमवेक्षते।
विडम्बनामवामोति स यथा चन्द्भवपतिः ॥६९॥ चचन्नघर आह। कथमेतरे। स आढ्द।

## कथा ९.

कर्मिमिब्रिक्रगे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिकसति स्म। तस्प पुर्रा वानरकीराहरता वानरयूथे नित्यमेवनेकभोजनभष्ष्यादिभिः जुष्धिं नयन्ति स्म। अथ वानरपृथाधिपो यः स औरनसबाहस्प्यम्याणक्यमतववित्तदक्धाता च तान्सर्वानप्पघ्यापयाते सम । अय तस्मिन्राजगृहे लगुकुमारवाहन-
 प्रविश्य यत्पइयति तत्सवं भक्षयति । ते च स्पकारा यतिंक्चिंक्नांटं



भृन्मयं भाजने कांस्यपान्रं ताम्नपान्रं वा पर्यांन्ति तैमाख ताडयन्ति। सोपि वानरगूथपस्तद दृष्टा व्यंचंनरते। अहों मेषसपकारक लहोयं वान राणां क्षयाय भविष्यति यतोन्नास्वादलम्पटोयं मेषो महा कोपाश्य सूपकारा यथास नवस्तुना प्रहान्ति। तथादि वस्तुनोंडभावालकदाचिदुल्मुकेन ताडयिध्यन्ति तदूर्णांप्रचुरोयं मेषः स्वल्पेनापि वह्निना प्रक्न्र्लष्यति । तदृध्यमानः पुनरश्वकुष्यां समी पर्वातन्यां प्रवक्ष्क्यति सापि तृणप्राचुर्याज्ज्वलिष्यति। ततोश्षा वह्निदाघमवाप्स्यन्ति। शालिहोंत्रेण पुनरेतदुक्तम । यद्वानरवसया अष्षानां वह्लिदाघदोषः प्रशम्याति। तन्नूनमेतन भाव्यमत्र निश्ययः। एवं निश्यित्य सर्वान्वानरानाहूय रहास्ति प्रोवाच। यत्

मेषेण स्पकाणां कलहो यन जायते।
स भविष्यत्यसंदिग्ध वानराणां क्षयावहः ॥ ७० ॥
तस्मात्स्यात्कलहो यत्र गृहे नित्यमंकारणः ॥
तन्वृं जीवितं वान्छुन्दूरतः परिवर्जयव् ॥ ७? ॥

## तथा च।

कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौह्हदम ।
कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम ॥ ७२॥
तन्न यावस्सर्वेषां संक्षयो भवति ताइदंतदाजगृहं संत्यज्य वनं गचछछामः। अथ तत्तस्य वघनमश्रद्धेयं श्रुत्वा मदोद्बता वानराः प्रहस्य प्रोचुः । भो भवतो द्वद्धभावाद्वाद्धिवैकल्यं संजातं यैनैतद्रवीषि । उंक्त च।

वदनं दशनैहैनीं लोंला स्रवति नित्य शः।
न मतिः स्फ्रुरति कापि बाले टृद्दे विचोषतः ॥ ७३॥
न वयं ₹वर्गसमानोपभोगान्नानाविधान्भक्ष्यविशोषान्राजपुजैः स्वहस्त* दत्तानम्तककल्पान्परित्यज्य तत्राट्यां कषायकहुतिक्तक्षाररूक्षफलानि भक्षयिष्यामः । तच्छुत्वाश्रुकलुखां दृष्टिं कुत्वा स प्रोबाच। ₹ रे मूर्खा आसन्नमनतिकम्य वर्वते इति यथासम्नं च तद्वस्तु च तेन । असंदिग्धमसंशयम्। कलहा|न्तानि कलहः अन्तः येषां कलहेन अन्तो येषामिति वा तानि । कलह उपन्ने विनइयन्तीति भावः। कुस्सितं वाक्यं कुवाक्यं । कुत्सितं कर्म तदन्तो यस्य कुत्सितकर्मसमकालमेव विनइयत्तात्यर्थः । स्वर्गेण समान उपभोगो चेषाम। अमृताद्धाषन्यूना अमृतकल्पा इस्तथर्थः ।

१ पतन्नास्तिकीचत्. २ घन्ताधिकारिणां नित्यं कलहो दृरयते गृहे। ३ हवं विका०. 8 लालाकान्तं गतश्रुति०

धूयमेतस्य सुखस्य परिणामें न जानीध । पाकेरसास्वादनप्राये तेत्तुखं परिणामे विष्जद्रविष्यति । तदहं कुलक्षयं स्वयं नावलेकविष्यामि । सांप्रतें वनं यास्यामि । उत्巾ं च।

मित्रं उ्यसनसं प्रापं सझ्थानं परीीडितम्।
धन्यास्ते ये न पइयन्ति देशाभङ्ग कुलक्षयम् ॥ ง४।।
एवमभिधाय सवांस्तान्परित्यज्य स गुथाधिपेटठ्यां गतः। अथ तस्मिन्गतेन्यस्मिन्नहनि स मेषो महानसे प्रविष्टो यावत्मृप कारेण नान्यरिंकचित्समासादितं तावदर्धज्वलितकाष्टेन ताङयमानो ज।ज्वल्यमानशरीरः शब्दायमानोर्षकुख्यां प्रत्यासन्नवर्तिन्यां प्रविष्टः। तत्र तृणम्रानुर्यंगुक्तायां क्षितौ तस्य प्रतुइतः सर्व习्रापि वा्बिज्ञालास्तथा समुस्यिता यथा केचिद्वाः स्कुटितलोचनाः पश्नख्वं गताः केचिदून्धनानि त्रोटयित्वर्धदग्धारीरा इतथेतश्न हेषायमाणा धावमानाः सर्वमपि जनसमूहमककुलीचकुः । अत्रान्तरे राजा सविषादः शालिहोत्रज्ञान्वैयानाद्बय प्रोवाच। भो: प्रोच्यतामेषामश्थानां कश्यिदाहापपामनेपायः। तेपि शास्त्राणि संचिन्त्य प्रोचुः । देव प्रोक्तमत्र विषये भगवता शालिहोत्रेण यत्

करीनां मेदसा दोषो वह्लिदाहस मुदुवः।
अश्चानां नारामम्येति तमः सूर्यौदये यथा॥ ७६॥
तत्कियतामेतचिकिस्सितं द्राग्यावनैते दाहदोपेण विनइयन्ति। सोपि तदाकर्ण्य समस्तरानरवधमादिष्टान्। किं बहुना। सर्वेपि ते वानरा विविधायुधलगुडपाषाणादिभिण्ण्यापादिता इति। अथ संपि वानरग्यूथपस्तं पुत्रपौत्रभ्रानृसुतभागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा परं त्रिषादमुपागतः 1 स त्यक्ताहारकियो वनादून पर्यंटति। अंचिन्तयच। कथमछं तस्य नृपापसदस्यानृणताक्रृत्येनापकृव्यं करिष्यामि । उत्तं च।

मर्षयेद्धर्षणां योत्र बंशजां परनिर्मिताम्।
भयाद्वा यदि वा कामात्स क्षेयः पुर्वाधमः॥ ७६॥
अथ तेन वृद्दवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुलेन म्रमता पघ्भिनीखण्डमाण्डितं सरः समासादितम । तथावत्मूर्षेकेक्षिकयावलो कयति तावदूनचरमनुष्या-

पाकरसस्व आख्वादनं प्रचुरं यरिमन् । भगिन्या अपलंय पुमान् भागिनेयः। अविधमानं ऋणमस्य अतौ अनृणहतर्य भावोनृणजा तस्याः कृर्यं वैरनिनर्यातनार्थ क्कल्यमित्यर्थ:। ईंक्षिकावलोकनं दृष्टिरेत्यर्थ:।

१ पानक. २ संत्य०, ₹ नृqसचिचादीनां ख्वकुलनाशकर्तुणां नाइं क०. अ'यद्मतया,


 भो अन्र यः सलिए प्रवेशे करोति स मे भक्ष्य इति । तन्वास्ति धूरतंतरस्वस्तमोन्यो यत्पानीयमनेन विधिना। पिकसि। ततस्तुध्होम । प्राथंयस्व द्ययवान्छितम्। कपिराह-भो: कियती ते भक्षणशत्तिः। स आहशतनहह्नापतरक्षाण्यपि जबप्रविषानि भक्षयामि । बह्यतः गृगालोपि मां दृषपयति। वानर आाह-अस्ति मे भूपतिना सहात्यन्तं वैरमू। योगेनां र्रमाएां मे प्रयच्छति तत्सपरिबारमपि ते सूपर्तिं वाक्कपं्चेन लोमगित्वान्न सरसि यैथा प्रविशति तथा करोमि । सोपि श्रहेयें वच्चस्तस्य सुत्वा रल्रमालं बत्वा प्राह-भो मित्र यस्तमुवितं भवति तत्कतंत्यमिति।
 भो गूथप भवानियन्तं कालं कुत्र स्थितः । भवते दृप्यमाला कुत्र लन्धा या दीष्ट्या सर्रमपि तिरस्करोति । वानर: प्राह-अस्तित कुत्रचिदरण्ये गुमतंर महत्सरो धनदनिर्मितम्। तन स से अैंदिते रवितासरे यः कलिश्रिमजति त थनव्पसादादीवृप्यन माळाविभूपित कुणो नि:सरति। अथ भूभुजा तदाकर्ण्य स वानरः समाहतः पृश्य一भो गूथाधिप किं सत्यमेत्रत। रबमालासनाथं सरोस्ति कापि। कविराह स्वामिन एप प्रत्यक्षतया मटक्रकड्थितया र्नमालया प्रश्वयस्ते। तथदि र्रमालापयोजनं तन्मया सह कमपि प्रेषय येन दर्शयामि। तच्छुत्वा हृपतिराइ पयेंदं तदूं सपरिजनः स्वयमेप्यामि येन प्रभूता रलमलगः संपथन्ते । वानर आह स्तामिन् एवं क्रियताम । तथानहिते भूपतिना सह रलमालांभेन सवें फउग्रभृत्याः प्रत्थिताः । वानरोपि राज्ञा दोलाधि ह्टेन घंो्स्त आतोपितः मुलेन प्रीतिपूर्वमार्नियते । अधचर साधिद्धनचच्चते।

## तुण्णे देवि नमस्तुम्य यपा वित्तान्चिता अपि।

 अकृत्येकु नियोज्यन्ते भाम्यन्ते दुर्गमेष्चपि ॥ ज७॥ศथा च।
इच्छति शती सहस्मं सहरुत्री लक्षमीहते । उक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यंस्थः स्वर्गमीहते ॥ ७८॥

बाह्तोतो जबाद्विः। । वाभपपष्षेत वाच्चोविस्तारेण। इदरी रलमाला इद्यलभाला तुया विभूपितः कण्ठो यस। दोला यानविखेषः।


जीयिंन्ते जीय̃तः केशा दन्ता जीयेंन्ति जींयतः। जीयंतस्रकुषी भ्रोत्रे तृण्णैका तरणायते ॥ ०९ ॥
अथ तत्सरः समासाय वानरः प्रत्पूपसमये राजानयुवाच । देच अर्धंदिते सर्योंत्र प्रविष्टानां सिद्धिर्भवति । तत्सवोंपि जन एकर्कैव प्रविचतु । त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टण्यं येन पूवरदृष्टस्थानमासाब प्रभूतासते रस्नमाला दर्शयामि । अथ प्रविष्टास्ते लोकः: सवें भक्षिता राक्षतेन। अय ते चिरायमाणेषु राजा वानरमाह। भो गुथाधिप किमिति चिरायते मे जनः। तच्छुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारह्य राजानमुवाच । भो द्वृ्टनपते राक्षसेनान्तः सलिलस्प स्थितेन भक्षित्से परिजनः। साधित मया कुलक्षयजं वैरम् । तन्रम्यताम्। त्वं स्वामीति मत्वा नाश्र प्रवेसितः । उत्रंच |

कृते प्रतिक्कृति कुर्यांद्धिंसिते प्रतिहिंसित्रम्।
न तत्र दोषं पइयामि दुष्टे दुष्टं समाचरेख्य ॥ e०॥
तस्त्वया मम कुलक्षयः कृतो मया पुनस्तवेति । अथैतदाकण्य राजा शोकाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातमार्गेंण निष्कान्तः । अथ तास्मिन्यूपतौ गते राक्षसस्तृमो जलान्निष्क्रम्य साननद्दमिछमाइ।

हत्तः शन्रु: कृतं मिन्रं रनमाला न हारिता।
नलेंन।₹वादितं तोयं साधु भो वटवानर ॥ e? ॥
अतiंह ंर्रीमि। यो लौल्याक्कुरते कर्म इति 1 एवसुक्त्वा भूयोपि स चक्रधरमाह । मो मित प्रेषय मां येन स्वग्रहं गचछामे । चक्रधर आद्द । भद्र आपदर्थ घनमित्रसंम्रहः क्रियते । तन्मामेवंविषं व्यक्त्वा क याश्यसि। उंत्र च-

यत्त्यक्त्रा सापदं मिन्रं याति निहुरतां सह्र।
कृतघ्रस्तेन पापेन नरके यात्यसंशयम् ॥८२॥
सुत्रर्णसिदिराह्द। भोः सत्यमेत्यदि गम्यस्थाने शक्तिर्भवति। एतत्ुुनर्मनुष्याणामगम्यक्थानम । नांस्ति कस्याषि शत्तिस्त्वामुन्मोचयितुम्। अवंर यथा यथा चक्रम्नमवेदनया तव मुखविकारं पइयामि तथा तथाहमेतजानामि यद्द द्राग्गच्छामि मा कश्चिन्ममाध्यनर्थों भव्रेत्। यतः -

 स्थाने उवायसाध्ये े।

१निद्तः २ नालेत विशता तोरी भबता साधु वा०.
1

## यादृथी उदनचाया दृस्यते तथ दानर।

विकालेन गृहीतोति यः परैति स जीवति ॥ ८ई ॥ धकजर आह । कधेमेतन । सोर्रवीत्र ।

## कथा 80.

कस्मिंश्रिन्नारे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म। तस्य सर्वलक्षधसंपन्ना रल्नवती माम कन्यास्ति । तां कश्विद्धाक्षसो जिहीर्षंति । रात्रावागत्योपस्युंत्के। परं कुतरक्षोपधानां हतुं न शक्कोति। सापि तत्समये रखःसांनिध्यजामवस्थामनुभवति कम्पोदिभिः । एवनतिक्रामति काले कदाचित्त राक्षसो मध्यनिशायां गुहकोणे स्थितः। सापि राजकन्या स्वसखाम्रुवाच। सखि परयैष विकालसमये नित्यमेर्व मां कदर्थयति। अस्ति तत्तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधेपायः कभ्विच्। तच्छुत्वा राषसीपि व्यचिन्तयद्र I नूं यथाहं तथान्योपि कश्विद्विकालनामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छति। परं सोप्येनां हर्नु न शक्कोति । तत्तावदथरूपं कृत्वाभमक्यगतो निरीक्षयामि किंरूपः स किंप्रभावओ्ये। एवं राक्षसो थरूपं क्रुत्वाघ्वानां मध्ये तिषति । तथानुघिते निशीथसमये राजगृहे कश्विद्चचैरः प्रविष्टः। स च सर्वानल्यान वलोक्य तं राक्षसमथतमं विज्ञायाधिरूठः। अत्रान्तरे राक्षसश्रिन्तयामास । नैन मेप विकालनामा मां चौंर मत्वा कोणानिहन्तुमागतः। तर्टिंक करोमि। एवं चिन्तयन्सोपि तेन खलीनं मुखे निधाय कराघातेन ताडितः। अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारन्धः। चौरोपि दूरं गत्वा खलीनाकर्पणेन तं स्थिरं कर्तुमारन्धवान । स तु केवल वेगाद्देगतरं गच्छाति । अथ तं तथागणितखलीनाकर्षणं मत्वा चौरमिन-न्तयामास-अछो नैवंविधा वाजिनो भवन्त्रंयगणितखल।नाः । नन्नूनमननाबरूपेण राक्षसेन भवितव्यम्। तना कंचित्पांसुलं भूमिदेश्यमवल्ऐोकयामि तदात्मानं तत्र पातयामि। नान्यथा मे जीवित्तव्यमस्ति । एवं चिन्तयत इष्टेवतां स्मरतस्तस्य सोपो वठवृकस्य तले निष्कान्तः 1 चोरोपि वटप्ररोइमासाय तंचैव विलग्रः । ततो द्वावपि तौ पृथम्मूतौ परमानन्दभाजौ जीवितविषये लन्ध्र्पस्याओौ संपजौ। अथ तत्र बटे कश्रित्रासस मुछ्वद्वानरः

सँवँ: लक्ष्षणे: सम्पन्ना। जिहीर्षति हृत्तुंमिच्छति। कृतं रक्षोपधान्न यर्याः ताम् । विकालः अयोग्यकाइस्तस्य समये। विकालस्य नाम्नो गक्षसस्य समये आगमनकाले इूति राक्षसावगतोर्थः । निरीथेडर्धराश्रे। नगणितमग० खली|नस्याकर्षणँ येन।

[^20]
## भवरी़िलकालक्।

स्थित्त भासीप्। तिन राकसं घस्तमाऐक्य घ्याहलम । भो विन्र विमेंब पलाय्यत्रेखीकभयेन। ल्वद्रूस्योयें माउुः । भक्ष्यताम । सीपि बानखचचो निसम्य स्वस्पमाधाय शह्कितमनाः स्वालतगतातिर्निश्तः। चौरोपि तं वानराहूते जात्वा कोपात्तस्य लाइल ं लम्बमानं मुखे निजाय चर्वितबान। वानरोपि ते राक्षसाभ्याधिं मन्यमानो भयान्न किंचिद्दुक्तान्केवलं ह्यथार्तो निमीलितनयनस्तिधत्ति यथा भवान्त । राभ्षसोपि तं तथाभूतमवहोक्य लोकमेनमपउस्।

## याद़रूी बदनच्छाया दृस्यते तव वानर।

विकालेन गृहीतोसि यः परैते स जीवाति $\| \subset$
प्रनछఖ्र । तत्त्रेपय मां येन शृहं गच्धामि । त्वं पुनरतुसुक्ष्वान स्थित एव लोभवृधफलम्। चकधरः प्राइ । भो अकारणमेत्त् । तैववघात्संपघते हृणां गुभाखुभम्। उां च।

दुगेग त्रिकृः परिला समुदो रक्षांसि बोधा धनदाश वित्तम।
शाबं चै यस्योश्नसा प्रर्णातं स रावणो दैववशाद्वपनः ॥ ८१॥ तथा च।
अन्धक: कुष्जकभैव त्रिस्तनी राजकन्यका ।
वयोप्यून्यायतः सिदाः संगुले कमांण स्थिते ॥८६॥ चुवर्णसिदिराह कधमेतब । सोत्रवीव ।

## कथा ११.

अस्त्यत्र धरातल उत्तरपथे भधुपुरं नाम नगरमू। तत्र मधुसेनो नाम राजा बभूव । तस्य कदाचिद्दिपयमुखमत्रुभवतस्तित्तनी कन्या बभूव । अथ तां त्रिस्तनीं जातां भ्रुत्वा स राजा कध्बुकिनः प्रोवाच। यद्रोस्यजज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दुरेरण्ये यथा कश्रिन्न जानाति । तच्क्रुत्वा कश्रुकितः प्रोचुः 1 महाराज ज्ञायते यदनिष्ठकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवत्वति। तथापि घाह्वणा आह्नय प्रष्यव्या येन लोकदूयंय विरुध्यते। यतः।

यः सतरं परिपृचछछति शृणोति संधर्रयत्यनिशम् । तस्य विवाकरकिरणैर्नलिन्नव विवर्धते बुद्धिः ॥ ८৩ ॥

त्रिकूटः पर्वतविशेषः। मधुपुरं मथुरेति प्रसिद्धा पुरी।

## तथा च।

पृच्छकेन सडा भाव्यं पुरुषेण विजानता।
राक्षसेन्द्रगृहीतोपि प्रभान्मुक्तो द्दिज: पुरा ॥ \&८ \| राजाह। कथमेतन् । ते प्रोचुः।

## कथा १२.

देव करिंमयिद्धनोदेसे चण्टकर्मा नाम राक्षस: प्रतिवसति स्म। एकदा तेन घमताट्यां कभ्धिद्राध्बणः समासादितः 1 ततस्तस्य स्कन्धमारूल प्रोवाच भो अंये सरो गक्यत्ताम । ज्राश्कणोपि मयत्रस्तमनास्तमादाय प्रस्थितः । अथ तर्य कमलोदरकोमलौ पाबौ दुष्टा ज्राह्नणो राक्षसमपृच्छत्र मो: किमेंवीवधो ते पादावतिकोमलै। राक्षस काद भो घतमास्ति । नाहमार्द्रपादो भूमें स्वृशामि । ततस्तच्छुत्वात्मनो मोषोपायं चिन्तयंस्तत्सरः प्राप्रः। ततो राक्षसेनाभि-डितम-भो यावदंह लानं कृत्वा देवतार्चनावेधिं विधायागच्छामि तावत्वयातः स्थानान्नान्यत्र गन्तव्यम । तथान्ठुछिते द्विजभ्षिन्तयामास । नां देवतार्चंनविधेर्ध्वं मामेष अक्षयिध्यति । तहुततर गध्छामि येनैै आर्देपादो न मम पृष्मेप्यात्ति। तथान्काधते राक्षसो घैतभर्रभयात्तस्य पृष्ठं न गतः। अतोछं ज्रवीमि पृच्छकेन सदा भाष्यं इति। अथ तेम्यस्तच्छुत्वा राजा द्किजानाह्यय प्रोवाच। भो ब्राद्यणा: त्रिस्तनी मे कन्या संपन्ना। तार्तिक तस्या: प्रiितिधिधमसित न वा। ते प्रiंचु: देव श्रूयताम-

हीनाड़ी़ी वाधिकाङुी वा या भवेत्कन्यक्या नृणामू।
भतुँ: स्यात्सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च॥ ८९॥
या पुनस्त्र्त्तनीपेता याति लोचनगोचरम।
पितरं नाशयत्येव सा द्रुतं नात्र संशयः ॥९०॥
तस्मादस्या दश्शंनं परिहरतु देवः 1 तथा यदि कभ्यिनुद्वाहयाति तदेनां तसमै दत्वा देशर्यागेन नियोजयितष्य इूति। एवं कृते लोकद्धयाविरद्धता भवत्ति। अथ तेबां तदूचनमाकण्यं स राजा पटहराब्द्वेन सर्वंच घोषणामाज्ञापयामास अहो त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कभ्विदुद्धाहयति स सुवर्णंलक्षमामोति देशत्यागं च। एवं तस्यामाघोषणायां क्रियमाणायां म-

कमलस्योदरं तदिवकोमलौ। आद्र्रौं पादौ यस्य स आद्रेपाद:। हीनंन्यूनं अंक्र यस्याः सा हीनाब़ी ।निधनाय नाशाय।

हान्कालो प्यतीतः। न काल्यितां प्रतिगृ बताति । सावि यौननेन्मुबी संजाता सुप्रस्थानश्थिता यलेन रध्रयमाणा तिषति। अथ तचैन नगरे कश्रिदन्थस्ताशति। तस्य च मन्धरकनामा कुठनोपेसरो यदियाही। ताभ्यां ते पउछ्राह्दमाकर्ण्य मियो मन्तित्रम्। सृृर्यतेयंय पटद्धो यदि कथमापि दैवालकन्या लम्यते तथा सुर्णप्राप्रिश्र भबति। छुखेन सुवर्णंप्राक्या कालो घजति । अथ यदि तस्या दोषतों मुस्युर्भवति दारिश्योपात्तम्बास्य क्रेग्स्य पर्यन्तो भवति। उत्फ च।

जजा लेहः स्वरविगेद्ता बुहयः सौमनसस्यं
प्राणोनढ़्र: स्वजनममता ठु:बहान्रिर्विलासाः।
धमंः शाबं सुरगुरमतिः शौचमाचारचिन्ता
सेस्यैः पूर्णं जठरविगरे प्राणिनां संभवन्ति ॥ $९$ ? ॥
एवसुक्वन्वेन्त गत्वा स पटहः स्पृषः। यो अहं तां कन्यामुद्राहगामि यदि राजा में प्रयच्छति। ततस्ते राजपुसैैग्गैत्वा राड़े निवेदितम- वेष अन्धेने केनचित्पृहः स्वृः । तदत्र विपये देवः प्रमाणम । किं क्रियतामिति । राजा प्राह -

अन्धो वा वधिरो वावि कुछी वाप्यन्त्यनोपि वा।
प्रतिगृन्बातु तां कन्यां सलक्षां स्याद्दिदेशगः ॥ 1 ?? ॥
अथ राजादेगातै रक्षापुसैपस्तं नदीतीरे नीत्वा सुणणंलक्षेण समं वि-
 देगान्तरं नीत्वा कत्सिमिध्रीधियनेन्ध सपलीकः कुज्नकेन सद्द मोच-
 योपि मूल्येन गृहं प्राप्तः छबलेन कालं नयन्ति स्म। केवलमन्धः वयंद्के घसास्तिहति । गृहुव्यापारं मन्थरकः करोति। पवं गच्छता कालेन क्रिस्तन्याः कुक्जकेन सह विकृतिः समपघत । अथवा साधिवसहच्यते ।

यदि स्पाच्छीतलो वद्धिशन्द्रमा दहनात्मकः।
मुस्वादः सागरः अीणां तसतीवंबं प्रजायते ॥९३॥
अथान्येश्रुस्त्रित्तन्या मन्यरकोंभहितः। भोः सुभग ययेषेन्व: कर्थंचद्दयापायते तद्ववयोः सुलेन काने याति। तरन्विप्यतां क्रत्चिद्विजं येनास्मै तत्र्रदाय सुखिनी भवामि। अन्यदा कुण्जकेन पार-

[^21]

अमता मृत्तः कृष्णसर्पः प्राप्तः । तं गृहात्विा प्रह्टमना गृह्मभ्पेत्य तामाह सुभगे लन्धायं कृष्णासर्पः । तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रभूतडु० ण्यादिभिः संस्कार्यांसुष्मै विकलनेत्राय मत्स्यामिषं भणित्वा प्रयच्छ येन द्वारिवनइयति यतोस्य मर्स्यस्यामषं सदा प्रियम् । एवमुक्त्वा मन्थर को बाघ्ये गतः । सापि प्रदीव्तवहौ कृष्णसर्तं खण्डशः कृत्वा स्थाल्यामाधाय तकमादाय गृहन्यापाराकुला तं विकलाष्षे सप्रभ्नयमुवाच। आर्यप्रत्र तवाभाष्टं मत्स्यमांसं समानीतं यतस्त्वं संबैव तत्पृच्छासि। ते च मत्स्याः वह्कौ पाचनाय तिष्ठन्ति। तबावदहं गृहकृत्यं करोमि तावं्वं उर्वीमादाय ख्षणमेकं तान्प्रचालय। सोपि तदाकर्ण्य हृ्टमनाः लृक्षणी परिखिहन्द्रुतमुत्थाय इर्वीमादाय प्रमथितुमारन्धः। अथ तस्य मत्ट्यान्मथ्नतो विषगर्भबाष्पेण संस्पृष्टं नीलपटलं चक्षम्प्यामगलत् । असावप्यन्धो बहुगुणं मन्यमानो विझोषानेत्राभ्यां बाष्पयदणमकरोत् । ततो लन्यदृष्टिर्जातो यावत्पइयाति तावत्तक्रमध्ये कृष्णसर्पखण्डानि केवला० न्येवावलोकयति। ततो वर्याचन्तयत् अहो किमेतत् 1 मम मस्स्यामिषं कथितमासीदनया। एतानि तु कृष्णसर्पखण्डानि तत्तावद्विजानामि सम्यक्। त्रिस्तन्याश्योधितं किं मम वधोपायक्रम: कुब्जस्य वोताद्हो अन्यस्य वा कस्यचित्। एवं विचिन्त्य स्वाकार धहन्नन्धवत्कर्म करोति यथा पुरा। अन्रान्तरे कुळनः समागत्य मिःशड़ुतयालिद्नुनचुम्बनादिभिस्तिस्तनीं संवितुपुपचक्रमे। सोप्यन्धस्तमवलोकयन्नपि यावन्र किंचिच्छस्तं पइयति तावत्कोपव्याकुलमनाः पूर्ववच्छयनं गत्वा कुछ जं चरणाम्यां संगृध्य सामध्य्यात्त्वमस्तकोपरि अ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हृबये क्यताउयत्। अथ क्रुब्जप्रह्नारेण तस्यास्तृतीयः ₹तन उरासि प्रविष्टः। तथा बलन्मस्तकोपरि भामणेन कुन्जः प्राभ्जलतां गतः। अतोहं ब्रीीमि। अन्धकः कु-
 कल्याणं संपबते। तेथापि पुरुपेण सतां वचनं कार्यम्। यैः पुनरेवमेव वर्तंते स त्वमिव विनइयति । तथा च।

एकोदराः पृथग्गीवा अन्योन्यफलकक्षिणः। असंहता विनइयन्ति भारण्डा इव पध्थिणः ॥ ९४॥ चक्रधर आह्ट । कथमेतस्त । सोंत्रवीत्र ।

प्रभूतानि शुरंख्यादीनि तैः। विषं गर्भे यस्य स विषगर्भःः स चासौ बाष्पश्च तेन। प्राक्जलता सरलताम्।

२ दैवमंगीकृत्य न नयस्ल्याज्यो यथा ख्वया मम वचनँ नानुष्तितम् । तथापि० २ै भ पू० यो बंतेते

## कथा ?१।

फार्मिघघित्सरीबरे भारण्डनामा पक्षेकोदरः पृथग्यीवः प्रतिवसति हम । तेन च समुदतीरे परिज्रमता किंचित्फलममृतकल्पं तरंगाबिम्ं संप्रा्तथा। सोप मक्षयनिक्दमाह। अहो चहनि मयामृत्रायाणि सयु ककलोलाहतानि फलानि मक्षितानि। परमपूवोस्यास्वादः। तर्तिक नारिजातहारिच्दनतरसंभवम्। किं वा किंचिद्यमतमयफलम्येक्ना१े विधिनापतितम!। एवं तस्व न्वुवतो द्दितीयमुखेनाभिहितम्- भी ययेवं तन्ममापि स्तोकं प्रयच्छ येन जिह्वासौर्ण्यमुभवामि। ततो विहस्प प्रथमवक्ने णाभिहितम् - आवयोस्तावदेकमुदरमेका वृतिश्र भवति । ततः किं पूथभ्भक्षितेन। वरमनेन शेवेण प्रिया तोप्यते। एवमभिषाय तेन ऐोष भारण्बाः प्रद्तत्तम सापि तदास्ताष प्रद्टतमालिद्ननचु म्बनसभावननानेकचाट्रपरा चभूव। द्वितीयं मुखं तदिनादेव प्रभृति सोद्देग सविषादं च तिधति। अयान्येत्रुद्दितीययमुलेन विषफलं प्राप्रम। तद्ध दृधापरमाह मो निबिंध पुरुपाघम निरेक्ष मया विषफलमासादितम्। तत्तवापमानान्रक्षयामि । अपरेणाभिहितम्-मूर्ख मा मैवं कुर । एबं कृते दूयोरवि विनाशों भविष्याति । अथैवं बदता तेनापमानेन फलं भक्षितम । किं हहुना द्राबपे विनहै। अतोहें म्रीमि । एकोदराः प्रथग्र्वावः इूति । चकघर आह । स्यमेतन् । तद्रचु गुहम्। परमेकाकिना न गन्तव्वम्। उक्षं च-

एक: स्वादु न भुर्ज्तीत नैक: सुतेक्र जागृयान्।
एको न गच्छेदध्धानं नैकक्यार्यान्र्रचिन्तयेत् ॥ ः१॥
अपिच।
अपि कापरुपो मागें द्वितीयः :्रेमकारकः।
करंटेन द्वितीयेन जंविते परिरकितम्र || ९६ ॥ सगणं तेढिराह । कथमेतत्र । संत्रैर्चन्।

## कथा १४.

कर्मिघघिदणिघाने घ्रहाद्तनामा ज्राजणः प्रतिवसति स्म । स च प्रयोजनवसाद्रामे प्रत्यितः स्वमाव्राभिहितः यद्दत्स कथमेकाकी व्रजासे। तदन्विप्यतां कभिद्धितीयः सहायः। स आह अम्ब मा भैवीः। निरुद्अभ्यकेनालक्षेत्रेन आ आलिंगनें च सेमानना चानेकाः चाटवश्र त्वपरा।

बोरी मार्गः। कोर्यंन $\begin{aligned} & \text { सेदेकाकी गमिष्यामि। अथ तस्य ते निश्यय ज्ञात्वा }\end{aligned}$ क्रमीपस्थवाप्यः सकासात्करंटमादाय मात्राभिहितः--वत्स अवइयं यदि गन्तवर्य तदेश कर्करोपि सहायः। तदेने गृहीत्वा गच्छ। सोपि मातुर्वचनादुभाम्यां पणिभ्यां तं संगृत्व कर्पूरपुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संधिप्य शीीं प्रस्थितः । अथ गच्छन्म्यीष्मोष्मणा संतत्रः कंचिन्मार्गस्थं घुक्षमासाब तनैव प्रदुप्तः । अत्रान्तर वृक्षकोटरान्निर्गत्य सर्पंत्तर्समीपमागतः 1 सोपि कर्पूरहुगन्धसहुजप्रियत्वात्तं परित्यज्य वस्रं विदायोंभ्यन्तरगतां कर्पूर उटिकामतिलौल्यादमक्षयत् । सोवि कर्कटस्तम्रैव स्थित: सन्सर्पप्राणानपाहुरत् । व्राह्यणोपि यावत्रनुद्धःः पर्यति तावत्समी.पे कप्णसंप्वो निजपार्षै कर्पूर्पुटिकोपरि मृतैसितधति। तं दृष्टा व्यचिन्तयव् कर्कटेनायं हतः। इति प्रसबो भूत्वान्रवीन्-भोः सत्यमर्मिंहित मम मात्रा यत्पुरुषेण कोषि सहायः कायों। नैकाकिना गन्तव्यश्। ततो मया शड्रापूरिचेतसा तद्वचनमतुष्तितम् । तेनाहं कर्कटेन सर्पन्यापादनादक्षितः। अथवा सख्विदद्रुच्यते-

मंन्त्रे तीर्थ द्विजे देने दैहजे भैषजे गुरौ।
यादृसी भावना यस्य सिद्धिर्भवत्रते तादृर्शी॥ ९७॥
एवमुक्त्वासौ ब्राब्षणो। यथाभिप्रेतं गतः। भतेंहुं ज्रवीनि। अपि कापुरुषो मार्गे। इति

ततश्र सुवर्णसिद्धिरपि तं चक्रधरं व्राहाणो यथानुज्ञाप्य स्वगृहृं गतः। समासं चेदमपरीक्षितकारकं नाम पद्वमं तन्त्रम् ।

इति श्रीविणणुरार्मविरचिते पन्भ्थतन्न्नके अपरीक्षितकारकं नाम पश्न्वं तन्त्रं समाप्तम् । समापें चेंद पज्चतन्नकं नाम नीतिशास्न्रम्।

१ गुरुका. २ वो विदारित्वक्रोऽई्भक्षितकरूरूरिटिको मृतः ₹ स्थितः ४ द्वितीथः कावुरुषोपि सखा कार्यः, ५ अस्माध्राक्=क्षीणः ब्वति शारी रविृृद्धो वर्घचति पाथसां नाथम्। अन्ये विपरि सहाया धनिनां श्रियमनुभनन्य्यन्ये ॥ इल्थषि-


## NOTES.

## TANTRA IV.

P. 1. लब्धप्रणाइम्-लब्ध० the loss of what was gained; hence ॰शो the book descriptive of it.
समुत्पन्नेपु का०-Loc. Abs. He alone whose intellect (presence of mind) does not fail him when occasions (lit. things or works to be accomplished) arise (i. e. under trying circumstances), surmounts (extricates himself from) a difficulty, as did the monkey when in the midst of water. समुत्पन्नेषु काo may also be taken as a simple Loc. One's intellect as regards works to be accomplished \&e. The Abs., however, is better.

तयथानुश्रू०-The story runs thus ( lit, is heard from month to mouth, related). उपकण्डे-near the shore of. सम-gives to the pres. the sense of the past tense; लट् रमे Pán. III. 2. 118. कराल०-करालं jagged or pointed, hence frightful मुखं यस्य. ॰सनाथे-Lit. having a master (नाथ); hence full of very soft sand. न्यविशाव् -विश् with नि is more generally used in the sense of 'encamping, as in सेनानिवेशा. समभ्या०welcome.
2. A guest, who comes after the daily sacrifice (Vais'vadeva) is performed, whether welcome or hateful, whether a fool or a learned man, leads (the honseholder) to heaven. वैैददेव-a daily sacrifice offered with fresh food to all the gods before the morning and evening meals; see Manu III. 84. 121.
3. One shonld not ask a guest coming at the close of the Vais. and on the occasion of a $S^{\prime}$ radddha (an anniversary, श्रद्वया विहितं श्राद्धं) his Charana (the school or branch of the Veda to which he belongs, such as that of the A'pastamba \&c.); विया-sacred knowledge (i.e. of the Vedas and their angas., \&c.
4. दूरo-Wearied or tired by the fatigue of a long journey.
5. अपूजित:-Unhonoured, not hospitably received. विंनश्वसन्-breathing heavily (being dissatisfied or feeling insulted ). गचछ्छन्ति \&c.- The deities and bis manes leave him with their faces turned away.
P. 2. एवंविधानि-Of this sort, such. भद्रे-a title of address indicative of affection. प्रीतिपूर्वम् - with feelings of joy, affectionately. अमृत०-full of, saturated with, nectar. तबदि \&c.-If you have anything to do with me, your wife, ( if you at all care for me, or want me for your wife ). जरा०-The tasting of nectar is supposed to grant immunity from old age or death. प्रतिपन्नः-has become; is accepted as. मिध्या० - Vain or foolish idea (or resolve or obstinacy.)
6. The mother gives birth to one kind of brothers speech to another. The wise declare that the brother by speech is superior to (is more important than ) the brother by whole blood (lit. born of the same womb.)

अन्यथैं०-not complied with or disobeyed (i.e, you have ever complied with my request). अनु०-Out of love for her. सम्यक्र-properly, in jour true colours. (i.e. as faithless to me and loving another. )
7. प्रयच्छसि-goes with चचन्ं and वाज्छित. यत् goes with every sentence. Since you do not reply to me jnyfully nor do you grant any of my desires; since, for the most part, you heave sighs (indicative of unbearable separation ) in quick succession and hot (burning) like flames of fire durning nights, \&c. शिथि०-slackness, coldness. आदरात्eagerly, levingly. धूर्त- $O$ cunning one, $O$ decciver. स्थिता-is certainly abiding in, has taken possession of.

पादो०-haring seized or taken hold of his wife's feet (as a mark of summission), कोप०-या:-who had flown into the bighest pitch of anger, घुदीनं-चery meekly or pubmissively,
P.78. 8. 0 passionate one, when I have prostrated myself at your feet and have become your servant (am ready to minister to your desires like a slave ) why do you, darling of my heart, get angry with me ?

अभ्रु०-with her eyes flooded with tears.
9. O clever deceiver, that dearly loved one, on whom you have fastened a hundred sweet desires, is, indeed, stationed in your heart, attractive (though she is) by her feigned affection. One like myself has no admittance here ( into your heart ); have done, therefore, with this mockery of falling at my feet.

अपरं-morenver, ancther consideration is this that. भाितेतिप-although I actually tell you. क:-of what consequence or significance. प्रायोप०-know that (i. $\epsilon_{\text {. }}$ be sure that ) I will starve myself to death. See Tant. I. p. 44 and note thereon. चिन्ता०-his mind perturbed or distracted by anxiety.
10. बज्रलेप-the diamond-cement, things joined by which remain indelibly together. See I. 263. यद्वन-lit. seizure, grasp; in the case of नारीणां it means-the idea they once ontertain (i.e. they never give it up ). कधं स मे \&e.-How can it be possible for me to kill him? सोद्देगंfull of dejection, sorrowful. चिरनेलया-long after the usual time. निष्ठुरत०-Very harsh, उपजी0्य-having lived on the bounty of. प्रत्युप०-a return of the obligation. गृह०- Even by simply bringing him to our house. प्राय-श्रिण-There is no atonement (for the sin of this your ingratitude.)
11. An expiatory rite is prescribed by the good (i.e. writers of Smṛtis) for one who kills a Dráhmana...for one who breaks his vows...; ;hut there is none such for the ungrateful. Râmà. IV.34, 12. Cf. I. 278, The sl, occurs in Tantra 3rd also.
देवरं-Ace, sing of द्रेदृ or द्वेइर.
P. 4. कंलहाँ ${ }^{-p r e}$. p.of the den, fr. कलह. इयती-इयत्परिमाणमस्या: so much. ॰चतुष्का-Who has drawn the ornamental square figures in powder (of chalk, burnet chaff \&c. called in Mar. रांगोळी) which are usually drawn round the seat and dish or plaintain leaf ( for dining) of a distiguished guest \&c. प्रगुणित \&c.-who has put on her best ( प्रगुणित excellent) garments, jewels, rubies and other ornamens suitable for the occasion (or which it is proper to wear \&cc.); or this may mean-who has kept ready \&c. for presentation. In this case dissolve the compound as प्रगुणितानि आभरणानि यया। वन्दू-नमाला-A garland hung over a gateway like an arch. सो-त्कण्ठा-उल्कण्टया सहिता full of eager expectation.
12. A man wiser (than others) should avoid a friend who is of the form of a weaver (i.e. selfish), who, being greedy always keeps pulling towards himself ( $i, e$, secures his own interest). In the case of the weaver-who always draws towards himself the batten and the threads of the weft.
13. He ( a friend is one who) gives and receives in his turn, tells his own secrets and asks (those of his friend), dines at the house of his friend and invites him to dine with himself. These are the six signs of friendship.

समुद्रान्ते—On the other side of the sea. अकृतभयः-without entertaining any fear. जल०पाव्यते-my body is washed over (deluged) with the billows or waves of water. मे वश: संजातः -has fallen into my power, is safe in my grip. तिलमान्रं-even a jot. वाक्येन-in compliance with my wife's word. ○विस्वास्य-having secured your confidence ( lit. having caused you to confide in me ). आमृष्टस्य - purified i. e. purged of its impurities; hence sweetened with. दोहद a strong desire; usually this means the desire or longing of pregnancy. प्रत्पु०-प्रद्युत्पप्ना मतिर्यंस्य ready witted, possessed of presence of mind.
P. 5. शन्यद्धदय:-withont the beart, not having the heart with me. शुन्यमविद्यमानं हृदयं यस्य. अनश० तिष्ठति-lit. will rise from, will give up, her fasting. जल्पित०-who had promised to various deities worship with proper materials (for the safety of his life ). दीर्घतर०-by a prodigious leap,
14. विशसेव्-is an anomalous form, It should properly be विश्षस्याव्. One should not trust an untrustworthy person, nor one in one's confidence either; for the danger arising from confidence ( $i . e$, a persen enjoying one's confidence ) cuts off the very roots ( of the confider ). See Mah, Bha'. I. 142. 63.
15. He who wishes to gain over (make friends with) a friend once estranged ( lit. affected by ill-feeling, evildisposed ) courts (invites) death like a female mule by conceiving.

सविलक्षं-with abashment, feeling ashamed of himself.
स्वचित्ता०-The object I had at heart, my secret motive. कथंचित् \&c.-by some means comes to confide in me. हास्येन-by joking. ते अभि०-I ascertained what you would think of the matter. प्रघूर्णक०-In the manner of a guest. (The Mara. word पाहुणा is derived from this word; also occurring as पाघुर्ण० :्राघुणकं \&c.).
16. What sinful deed will a hungry man not do? Men reduced in wealth become cruel; good dame, tell Priyadarshana that Ganga. will not again come to the well.
P. 6. अस्ति-An introductory particle used at the beginning of tales. Originally it must have meant 'There is-as the story goes, there lived \&c. दायादाः-दायमाददते ड़ति; lit. those who take (inherit) a share of the paternal estate; hence all one's relations. See Ya'j. S. II. 263. उद्वेजितः-harassed or teased. अरघद्ध०-having mounted on a bucket attached to the water-machine ( Mar. रहाट ). प्रत्य०-How can I retaliate the injury.
17. I consider that man to be born again (after having been dead, as it were, owning to the insults suffered) who chastises (lit. wrongs in return) both the persons viz. him who has wronged him in times of adversity and him who has laughted at him when in straitened circumstances. Cf. Tant. I. 339.
18. To gain one's object one should set an enemy against an enemy; and against a powerful one, one more powerful still; for (thus) there will be no trouble in bringing about his (the enemy's) destruction; or, when the enemies are destroyed there will be no (further) molestation.
19. A wise (diplomatic) man should eradicate (root out ) a powerful enemy, harassing him by a powerful one that he may gain happiness, as one removes a pointed (तीक्षण) thorn by means of one ( equally ) pointed.

परिभाब्य-Having thus reflected in his mind. प्रियर्दशानdear one ( lit. one of charming aspect or one whose sight is longed for ). संधानं-connection, (bond of ) friendship. दुर्गे-in this hole serving me like a tortress.
20. One should not associate with a man whose character is not known \&c. संभ्रः-place of residence. बृह०-A reputed writer on law and of a treatise on Niti ( especially ‘distrust or अविश्यास ).
मन्त्रवादी-a reciter of (one who knows ) the spell (of charming a serpent ). औषध०-One skilled in the use of drugs which deaden a serpent. वैरमाश्रित्य-taking his stand on his enemity $i$. $e$. wishing to have his enemity avenged. कस्यचित्०० \&c.-calls me that I should bite some one (his enemy) अश्रढ्बयं-what cannot be believed, this is incredible, that grass should come in contact with (seek the company of ) fire.
21. He who is the vietim of another never approaches
him, even in a dream; why do you talk unmeaningly thus !

स्वभाव०-A natural enemy. परपरि०-owing to my having suffered insults at the hands of my enemies; being contemned or humiliated by my enemies.
P. 7. 22. When one's all is going to be lost and even life is threatened (is in danger) one should bow even to one's enemies and save life and wealth. संजाते should be taken to mean "is about to be lost.'

पाषाण०-walled with stones piled up. नास्ति मम \&c.I cannot find entrance there. स्थान-a proper place, living in which \&c.
23. That which it is possible to eat, which can be digested when eaten and which proves beneficial in the end (when assimilated in the system ) a man, desirous of his welfare, should eat,

सुखोपायेन-hy easy means; easily. तथा-Thus, to make the matter clear. तस्य $-i$. $e_{\text {. of }}$ the well. जलोपान्ते-near the water. कदांचित् \&c.-Sometimes and with difficulty. स्रार-contrituting to happiness. क्रुला०-Lit the burning charcoal to his family, the destroyer of his family (कुलस्य अंगार:). This sometimes also means 'the bane of one's family ( कुले अंगार इन).
24. The wise man who is reduced in strength (प्राणिः परिक्षीण: whose lite bloud is sapped) and is without helpers should contrive to gain a livelihood which might prove to be the means of getting all kinds of happiness, Mah. Bha'. V. 34. 14.

तब बचनेन-According to your direction. अरघट्ट०-by the passage afforded by the buckets attached to the waterwheel, धृत्वा-having placed or lodged. मण्दूका०-No more frogs being left नि शे०-extirpated.
P. 8. मित्रकृत्यम - (You have accomplished) the object or business of your friend. रूं-O cupied. अन्रस्थस्यTo me who must stay here, स्ववर्गीय-of your own cluss
(family). व्याक्रुल०-distracted or perplexed at heart. निपेपे० If I contradict or forbid him.
25. He, who forms friendship with his enemy who is his superior in valour, eats poison, no donbt, with his own bands.
26. Men of prudence (foresight) please with the gift of a part their enemy prepared todeprive them of their whole property as the sea does the sub-marine fire (with a small quantity of its water ). Vâdava or Vâdavágni, also called Aurva (because produced from the wrath of that sage) was cast into the ocean by Aurva where it dries up a space of twelve kosas in extent.
27. The weak man who does not yield up peacefully even a little to a stronger person when asked to do so, or does not give what is pointed out to him, gives afterwards (when compelled to do so) a far greater quantity (lit. a Khári of flour ). A Khâri is equal to a maund and a half.
28. When the loss of the whole impends, a wise man parts with a half (to save the other half); and he gets his purpose served (or, his want satisfied) with the half; for the loss of the whole is difficult to be borne.
29. A talented man should not allow mnch to be sacrificed for the sake of little: true wisdom lies in this that much should be saved as the cost of a trifle. See I. 19.
30. Just as a man with dirty clothes sits any where he likes (without the fear of soiling his clothes ) so a person fallen from a virtnous course of conduct does ( not care to ) keep up what little character he has.
P. 9. तारस्वरेण-in a loud voice. धिग्धिक्पलाप०-incessantly uttering the cries of-fie upon me, woe me!न विरराम一i. e. continually kept on crying.
31. Why do you cry (now ), you, whose cry is of no avail and who have brought down ruin on your family: when'our partisans are destroyed who will save us ! आत्मनो निष्क०- $i$. $e_{0}$, ho w to effect your own escape and to encom-
pass his death, गच्छता कालेन-In the course of time. कवलितं Lit, made mouthfuls of, eaten $u p ;$ a denom, fr. कचल a mouthful. मयावस्थितेन-W hile I live. Inst. Abs. विविधदेवतो०Having promised to offer worship and presents to various deities, तदाकांक्षया-eagerly expecting his return. गोधाa lizard. स्तोक-a little. येन-by which you are to say. तब विरद्धं-against you i.e. do harm to you, सुकृतमन्तरे \&c.Then I pledge ( lit. place in the middle as a safe-guard) my religious merit. This is a sort of oath. He meansI won't do you harm on pain of losing my religious merit. विरुपकरण-In the matter of doing you harm. नि:शाकेनwith a mind free from all misgiving;。 fearless. दृधापाय:When I have seen danger in it.
P. 10. कृतमतादोषम् \&c.-Remove the blame of ingratitude attaching to me . He means- By my words I have appeared ungrateful to yon. I wish to prove my gratitude. But that can be done only when you come to my house and return unharmed-all safe. Of course the Makara is trying ( to lure him into his snare again). तवोपरि-i.e. the sin will fall to your lot (for having forced me to have recourse to this ).
33. अकर्णन्हदय:-having neither ears (to hear) nor a heart (mind to think ).

करालकेसर:-Lit. having a rugged mane. परिचारकः-a servant, a waiter on. प्रद्राराः-strokes i.e. wounds. क्षुत्क्षा० His throat parched with hanger; क्षाम p. p. p. of क्षे I. P. to waste away \&c. अन्यस्मिन्न०-One day. अन्वेषयन् आससाद— In the course of his search came to or reached. oपान्ते on the margin or border of. प्रविरल०-the sprouts of the Durvâ grass thinly grown. माम-Uncle (Mar, मामा). संभा-ह्य०-should be ¿duly accepted (honoured). अतिभारेण-by putting on me heavier loads than I can bear. घास०-a handful of grass. मरकत०-Abounding in tender grass resembling (green like) emerald. नदीस०-And with a river running through it,

## 10

P. 11. भव्य-grand, beantiful, महुज०-Protected by the power of my arms. अनेनैव दोषेण- owing to this very want of good luck ( viz, heing ill-'ed). कदर्थिता:ill treated (hy washermen). अनाथा:-helpless; also, without a husband. याँवनो०-Lit. bursting with youth. काम०-his limbs (body) being powerfully affected by passion.
34. Excepting (beyond) a fair woman there is nothing that may be called nectar or poison (i. e. a woman is both these); by being in company with whom one lives or separated from whom one dies.
35. It is a wonder if noe does not melt ( is not affected with passion) on meating with the glance of those (women) by the mere mention of whose name passion is inflamed, without union or sight.

व्यथाकुलितः-afflicted or overpowered with pain, पex-यमानस्य-as he was rmnning, तल०-a stroke or slap with his paw. व्यवसाय-exertion or effort ( proved fruitless like).

एवं०-Of this sort $i$. e. so weak. बलान्-by force. वि-रुक्ष०- with a smile of confusion or shame मया \&c.-I had not put myself into an attacking posture ( कम ); I was not ready for the spring. कम the position of attack assumed by an animal, मरकमा०-come within the reach of my spring or leap. प्रयक्ष०-with his own eyes; actually.
P. 12. तथानु०-i, e. the lion having assumed a position of attack, चरन्-grazing. द्वाग्मृत्यु०-I should have instantly perished or entered the jaws of death (had I not fled away) or it may mean-I was quickly led into the jaws of death. अतिरौद्र \&c.-from the very fierce and thunderboltlike stroke of whose hand I escaped. कातरत्वान्नष:-you fled away through timidity. अवलग्ब०- To hold you back or to stay you (from flying). तत्र्रहादं कृत्वा-showing us favour, or you will be pleased ( to come).

## 11

3i. Those fools, wanting in good sense, who having left off the victorious banner of the god of love, in the shape of the woman, leading to the acquisition of wealth of every kind, (or, securing all desires and wealth), go in search of vain fruits (such as are obtained by leading a lite of celibacy, by observing fasts \&c. ) are, by that very god, very mercilessly struck duwn and made (to wander about) naked and shaven ( as Jaina and Buddha ascetics ), some again being turned into wearers of red garments, some of matted hair and others of human skulls. रक्तप०-these are vagrant smarta ascetics. कापालिका:-so called because they wore garlands of human skulls and also carried a skull in their hand to gather their alms in \&c. They formed a sect which worshipped S'iva and Durga in their terrific forms of Bhairava and Obandî. The verse attributes the asceticism of such mem to the anger of Cupid.

श्रद्वेयतया-as deserving of confidence, with faith.
37. A person does a reprehensible deed although knowing it to be so, being (entirely) led to it by destiny; else how can a man, in this world, like a deed deserving condemnation ? जानन् may also mean-a man of knowledge. दैवात्-under the influence of adverse fate.
P. 13. रक्षपालं-a guard, निरुप्य-having appointed ( to keep watch over the body). नयां-should better be नद्धों. हैल्यो०-through the eagerness of greed. प्रतार्वित०-Having satisfied his Pitrg (departed ancestors) with hoations of water ( $i$. e, after having performed the Brahmayajna).
$N$. B. The student should remember that these are the stories of human concerns, though animals take part in them. Hence the lion is represented here as offering worship to the gods \&c., duties which propery belong to men only.
कीपपरी०-Lit, with his soul entirely (परि) in the power of anger, burning with anger, उच्छिक्षता नीतi-mreduced to
the condition of being the residue of food eaten. For food is supposed to be defiled or rendered unfitfor holy purposes when part of it is eaten. See I. p. 78. सविनयं-humbly and respectfully. संविभज्य-dividing it with. नि:शंकितमना:-with a mind free from all suspicion (as to the corpse being defiled by the jackal ). विनाशितं-frustrated; foiled.
38. That imposter, who having given up his own interest (to the detriment of his interest) speaks the truth, is dull-headed (a fool); (for) he certainly fails to gain his object and is like a second Yudhishthira (the potter).

प्रमद:-deeply intoxicated. अर्ध०-On the sharp point of a half-broken karpar (a kind of earthen pot; Mar.खाप₹). कोटिpoint or end. पाटित-wounded; lit, broken open or torn, क्रा-वित--covered over, bathed in. अपथ्य०-On account of his having eaten unwholesome food. करालतां \&c.--The wound festered; lit, assumed a rugged surface. नीरोगतां०-was healed up.दुर्मिक्षपी०-The country being famine-stricken. संमुखप्र-हार:--The stroke of a weapon when fighting an enemy face to face. सकाशात् - In the presence of, सविशेषेण \&c.looked upon him with (i, e, showed him) special favour.
P. 14 प्रसादा०--excess of, exceptional, favour. परमेप्प्यां० \&c.--although entertaining feelings of the greatest jealousy. अन्यरिमन्न०-One day. वीरसंभावनायां \&c.-when honour was being done to the warriors (warlike men). विग्रहे समु०hostilities having arisen; when a war was imminent. प्रक-लप्यमानेपु-were being arrayed (with respect to their strength, size \&c.) and fitted up (for battle). संनख्ध०-were being covered with armours and equipped for war. प्रगुणी०when the warriors were being encouraged by being entrusted with special offices for taking part in the coming war. प्रस्तावा०-In a manner befitting the occasion; or in the course of the business in hand. निर्जने-in private. प्रह्रार-वि०-the effect of $i$. e. the wound caused by the blow. सन्रीं-being ashamed. तदीयताi \&c.-Let him be quickly

## 23

turned out by being seized by the neck. भधंचन्त्र is more usual; see I. p. 23. इस्तलाघ०-Lit. the skill of the hand; my skill in wielding the sword or using the bow.
39. Thou art brave; thou hast mastered the lores; and thou art handsome to look at, my boy! Nevertheless the family in which thou art born kills not (or, is not known to kill) an elephant (lit. no elephant is killed by any one burn in \&c.)
बनोद्ढेश-a region of the forest. अजीजनष्-gave birth to ( two cubs ), 3rd Aor, of जन् caus. स च बालकोयमि०-स hangs loose in the sentence and does not properly stand for सिंहः; it should be तं च ( शिश्रुं ). The reading in the foot-note is better.
P. 15. परित्यज्य-excepting.
40. Even when one's life is in peril, one should not strike (dead, kill) a woman, an ascetic (or one bearing on his person the mark of a linga of S'iva), a Bráhmaṇa, a child, and especially those who have placed confidence in one.

पर्य्य कर-eat your food, have your meal (which is necessary for yor).
41. An act which is unfit to be done should not at all be done (lit, cannot be fit to be done) even when there is imminent risk to life (lit. when the abandonment of life is at hand) ; nor should a duty be given up (lit, omitted to be done): such is the holy law that obtains for all times.

परस्परं-\&e.-without mutually knowing the particnlar species to which they belonged. विहारिणौ \&c.-they passed their childhood playing or sporting together. कुपिता०-With angry or excited looks. प्रचालितौ-ran or marched towords.

यावत्ता०-jost as they set out to attack, गुष्मत्कुल०-य The natural enemy of your race, भझ्ञा- On account of

3

## 14

their eldest brother taking to flight (lit. yielding to fear ) \& or owing to the want of energy of. निरहल्साo-lost their energys their sprits flagged.
42. By reason of even one person, resolute and energetic, the whole army becomes energised (eager) for war; but by the break-down (or taking fright of one) it will break down (or lose courage).
43. Hence it is that kings desire to have warriors \&c. धीरान्-firm-minded, resolute. कृतो०-energetic or spirited. वर्ज०-discard, a void.

प्रहसन्तौ-laughing at, deriding, ऊचतुः-spoke of, de* scribed, the action of \&c. that he fled away \&c. प्रस्कु०with his leaf-like lower lip throbbing. त्रिशिखां \&c.-knitting his eye-brows; the three Sikhás are the two ends and the middle part raised $u p$ in the act of knitting. परुषतरvery harsh. एकान्ते नी०-baving taken (him) to a private or secluded place. प्रबोधित:-advised or remonstrated with. लघु—younger. प्रभूत-exasperated with anger. हीन:inferior.
P. 16. जीवित०-desirous of his life $i$, $e$. wishing to save his life, स्वजातिमध्ये in the midst of your own species,

भयव्यक्कुल०-distracted with fear at heart. एतेषां स०from them; at their hands. विडम्बना-disgrace, mortification. प्रकटीकृतः - you were exposed, your real nature was known.
45. Parrots and starlings are confined (in cages) for the fault of their mouths (their power of speaking and singing). बक-a crane. मौन \&c.-silence is golden (lit. leads to the accomplishment of all objects ).
46. Although carefully guarded and presenting a horrid body, being dressed in a tiger's skin, the ass was killed because of his voice (braying).

रासभ-an ass. घास-grass (that is eaten in monthfule as by cows \&c.) शोमनमाe-A good thing has hapgoned

## 18

this is a god-send. यवक्षे०-corn-fields (यव barley). न नि-फ्कास०-will not drive away or turn out.
P. 17 पीवर०-stout or fat in body. कृच्च्राप् \&c. - was even tied down with difficulty (did not easily allow himself to be tied down). शब्दायितु-to bray. लकुट०-striking him with sticks \&c. इयामलक-Name of a person.
धरापीट-The surface of the earth. महा-महत् large धनं fortune यस्य. भाण्डपति;-a merchant. प्राघूर्णका:-as guests (i, e. without being invited).

महता गौरवेण \&c.-They were received with great honour and well treated with food, clothing \&c. परमगौरवेणा०pleased (or, attracted) by the high honour or great reception accorded to them. तर्टिं \&e.-what do you say to this? I think, they will not go without being insulted. अपमानं ज्ञा०-knowing i.e. feeling insulted. लध्वास०(taking insult) at a small seat being given to him. कदक्श०-being served with coarse food. यावन्न०-since he would not go.
47. पाद्०-owing to the matter with regard to (water for ) washing the feet. विकारं-the changed state of your feelings, you being altered.
48. A fool is quieted (appeased) although sin (a wicked deed) be committed in his presence: a carpenter bore on his head his wife with her paramour.
वुंक्रली-Lit. wandering to another man; a bad character; faithless to her husband.
P. 18. जनाप०-was badly or seandalonsly talked of; was branded with infamy. परीक्षाथं०-reflected or fell athinking as to how to test her (chastity).
49. नदीनi-i. $e_{0}$ fathom the depth of rivers. कुलानांi. e. of the purity of the origin of. महात्मनां-magnanimons (and therefore ahove such scrutiny ).
50. The sage (Paràshara) had intercourse with (Satyavatî ) a fisherman's daughter, 'born of the seed of

## 16

Vasu (one of the eight gods of that name); and so (as the result of the connection ) was born $\nabla$ ya'sa, the repository of hundreds of virtues; what more to say! He divided and arranged the Vedas; and yet he, the illustrious one, became the progenitor of the Kuru race when brought to a termination; alas ! irreconcilable are the ways of destiny !

मत्त्य०-Because Satyavatí was found in the belly of a fishby a fisherman. For the origin of Vyása and other things mentioned in the sl. see Mahábhárata Adip. 105, 6. ठ्यस्यन्-pre, p. of असू with वि; lit. dividing for arrangement. विषम-uneven, opposed in their nature.

कुलानामिति-As regards the statement (of sl. 49) that the origin of families should not be too closely examined. अधि०-should be ascertained; should be pried into. क्षेत्रजाः-born of the same mother (by different fathers). संधुक्ष्य०-Prep. p. of the pass. of संधुक्ष्त 1 A. to kindle; when stirred up; when inquired into. अनेक०-discloses a number of blemishes or short-comings. जरणामिति-so far about the statement-सीणी \&c.
51. प्रोष्ण-very hot. शाश०-the hare-marked, the moon ( शाराः लाच्छनँ यस्य ). दुर्जनो हितः-If a wicked man be ever well-disposed then chastity is possible in the case of women (women can be chaste ).

तथापि लोकवच०-still, following $i$. e. considering the talk of the people I will ascertain whether she is chaste or not.
52. What is not found in the Vedas or the S'ástras; what is neither seen or heard (in the world.)-all that the people know; as also that which may exist in the world. i. e. people talk all manner of things without caring to to know the truth.

एबं सं०-Having come to this conclusion; thus resolved. कानिचिद्धि-some days will have to be passed there, पाथे-

4-provisions for a jonrney. औत्षक्येन-through great eagerness. सिद्ध०-Ready food mostly consisting of ghee and sugar.
53. On a clondy day, when there is dense darknesa, when the streets of a city are difficult to pass through and when the husband is gone to a foreign country, great delight is felt by a lewd woman. दुर्बिवसे \&c.-are to be taken as independent causes of the joy. Or घनति० \&c. may be taken as qualifying दुर्दिं; when there is darkness caused by the clouds ( घन ), when the streets \&c.-(owing to the showers of rain;) of. the reading वर्षति जलदे़ which should be preferred in this case.

प्रहसि०-प्रहसितं ददनं यस्या: with a smiling countenance. अछ্ग०-the decoration of the body. कथंचित- with great difficulty. विट-a paramour, a lover. प्रसुत्ते०-( when the inmates of your house) will be in deep slumber or fast asleep. तथानु०-After things were thus arranged.
P. 19. शच्या०-under the bed stead. निभृतो मूत्वा-carefully concealing himself. भायने- शरणे $v . l$. in the house, or the secret apartment. हेलया-easily. परं तावष् - But let me first (before I take any step). निभृतं वि०-having made ( shat ) the door fast. नूनं \&c.-Surely it must be the vile or wirked carpenter (who lies thus concealed) to try me. भाश्यं-Pot. p. p. बीच०-I will make him get some idea of or understand in some measure what women's actions are (what ready wit they possess). कृता०-who had formed the eavity of (folded) her hands. महानु०महानतुभावो यस्य. O noble one ! पतित्रता०-devoted to my husband and highly chaste. भस्मसा०-I will completely reduce you to ashes. एकाग्र०-with a mind entirely devoted to me $i$. e. with undivided attention. चण्डिका०-The temple of Chandikà, the goddess Durgá in her fierce form. तत्र संकाता-There a voice in (from) the sky ( खे) was suddenly heard. विधि०-In accordance with the decree of
fate; as ordained by providence. सनपि \&o.-Although there is one (a remedy) still it is as good as non-eexistent (unavailable); since it depends upon you to make use of it (which you are not expected to do ). यदि मत्र्राणि: \&c.If it can be used at the cost of my life, if it can be done at the sacrifice of my life. भर्तृसक्तो०-The untimely death impending on (threatening ) your husband will be transferred to him ( the other man). तेन-for that reason, with this object in view. न हि अन्यथा०-will never be falsified. निश्रय:-After this the Nir. Ed. and Ms. readततः ( तन्धुःचा Ms.) अन्तहासविकाइमुखः स तदुचितमाचचार which should have been inserted in the text. अन्तर्हास०-his face brightening with an internal smile, पुलका०-His body (marked) bristling with the hair standing on end. कुल०the delighter of the family. दुर्जन०-दृर्ननानां वचनैः शाक्षित ( शंका अस्य संजाता तेत् ) हृद्ययं यस्य. With my heart (mind) tull of suspicion owing to \&c. व्याजं कृत्वा-under the pretext of; pretending to go to.
P. 20. घह्घनतं - (see foot-note)-the vow of chastity. परसङ़्रेवि-even though you had to keep company with a stranger. अनिच्छन्तमवि-even against his will. तूर्यध्वनि०dancing to the sound of a tûrya (a kind of musical instrument ). दृष्टविकार:-one in whom a change of feelings or affection is observed. स्वभाव०-naturally wicked. शिष्ट०even through the company of a respectable man. अथवाor rather. This is used to correct or modify a previous statement.
54. A wicked sunl (an evil-natured man) whose prowess is exercised in doing siural deeds never attains purity of intention (becomes a good-natured man) though properly advised by good men; just as a charcoal, how-so ever rubbed, never becomes white.
55. Having given up (discarded) Sûrya (the sungod), the god of rain, Wind and the presiding deity of mo-
untains, a female-mouse accepted one of her species : one's own race is difficult to be transgressed (i.e. it is difficult for one to get over or overcome the promptings or instincts of one's race, )

तपोवन-a penance-forest (i.e. a forest inhabited by penance-practising sages) or grove. स्योंण-as he was offering prayers to the sun, खरतर०-by a hawk with very sharp-pointed nails or talons. तस्य प्राहि०-threw at him. पापाण०-his senses overpowerced by the stroke of. घट्0-with the fem, mouse dropping from his hold. कर्तव्य०-at a loss to know what to do. चेतनां लब्ध्राbaring recovered his senses or regained consciousness.
P. 21. अधर्मात्र \&c.-Are you not afraid of a breach of duty or an irreligious deed. प्रोवाच्च-sternly said. विहंगा०Thou wretch of a bird; vile bird. असम्बढं-irrelevant, nonsensical. अन्नं-Vegetable food. विहिता:-are desigued as food.
56. What is ordained as one's proper food does not make one guilty of sin; if one eats what is not proper for one to eat, there is great $\sin$ in it; therefore no exchange of duty should be caused (i.e. one should not ask another to do what is not proper to be done).
57. Cons.:-मघमन्येषां भष्ष्यमापि द्विजातीनामभष्ष्यतामेति\&c.-As wine in the case of Bràmanas, as sacrificial food in the case of those habituated to drink wine, becomes unfit to be eaten thongh proper for others to eat, so is the case, oh Brahmaṇr, with others also. In this sl. the उgत्यय is explained. The meaning is-every one is justified in eating his proper food.
58. Good attends those who eat their proper food; what is improper to be eaten (if eaten) leads to great sin; huw can it be then proper for you to punish me as one acting improperly ? Supply इव after वृथाचार. It will be
better to read अंवृ० not acting improperly; or वृथाचाई oh jot who are not acting properly.

अपर \&c.-Moreover, such is not the duty (i.e. to punish others) of sages: for they should consider what is seen as unseen, and what is heard as unheard, and be free from greediness and enmity: such conduct is commended for them.
59.-60. Of sages blameless (praiseworthy) and following the path of good conduct (virtue) he is esteemed the highest who is the same to friend or foe, who treats a lump of earth, a stone or gold as of equal value, who is indifferent to well--wishers and friends, who remains neutral towards those who are the object of hatred or relations and who regards equally the good and the sinful. A practiser of Inga should always devote himself to abstraction, remaining in a secret place.

These lines, with the exception of साधूनां \&c. are quoted from the Bhagavatgitta but very indifferently. Thus the first line is made up of parts from XII. 18. and VI. 8; the two lines. सुद्ध० - विरिष्यते make one sl. in the Gîtá viz. VI. 9. and the line योगी forms part of the next sl. The line सुह्हन्मित्रे is again changed, the original reading being सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थन्येष्य बन्धुषु।

घघ्टतपा: \&c.-By this act you have fallen from your asceticism; you have lost the high virtue of your penance.
61. Crying out 'let go your hold, let go your hold, one fell off from virtue, and anotber by saying 'don't let go'; seeing the fall of both (the third remained quiet): silence leads to the accomplishment of all objects. Or We may supply तृतीय: and अभजत; तूतीय: सर्वाध०मौनमभजत the third had recourse to silence, the means of acquiring all objects.
P. 22. धौतपो०-washed garments. निरालम्बा: निगात भाल्बम्बो यासां without support. पतिता-The hawk means-his interference with another's duty lessened the stock of his religious merit and caused the fall of his garment. तद्न-या०-distressed with the fear of that (i.e. the falling of his garment ). तूष्णी-adv. silent. पावाला०-even by talking with a sinner. अशिष्टाला०-by talking with one not respectable. सदप०-through the fault of casting reproach on a good man. पापात्मा-sinful by nature. कर्म कृतम् \&c.-one does not incur sin unless a deed is actually done.
62. In the other ages (than Kali) the sins of men transferred themselves to others (as by associating with a sinner \&c. see next sl. ); but in the Kali age which is full of $\sin$, he alone stands gnilty of sin who (actually) commits it.
63. In the Krrta age $\sin$ travelled to (infected) another from his sitting or sleeping or going or associating or dining with (a sinner).

तर्तिंक दृथा०-W hy waste words on the subject? दाष्षिण्य०full of kindness, or sympathy. s्ञरणा०-seeking protection.
P. 23. (अ) कार्षी:-2nd pers. sing. of the Aor. of कृ, the a being dropped after the prohibitive particle मा. धर्मंपिता-a religious father ( $i$ e e. by a religious act).
64. These five, viz. the generator, he who performs the sacred thread-ceremony, he who imparts knowledge (educates), and he who protects from danger, are declared in Smritis to be fathers ( $i, \epsilon$. to occupy the position of ). of. Rag. I. 24.

घुक्ष०-the digit of the moon in the bright half of a month. of. Kum. I. 25. आहु अयात quickly attained, यौवनो०bordering on adolescence. अनर्द्रा-unfit.
65. The manes of him in whose house his unmarried daughter attains puberty, fall, although they be in hearen,
owing to the demerit arising from that. कर्मैचित् \&c.to some supertminent or distiguished bridegronm.
66. A girl chooses an excellent husband, the mother looks to wealth ( ornaments \&c.), the father to learning ( the education of the bridegroom ), the relatives to family (desire connection with a person of family) and other people to dainties (only ).
67. One should get a danghter married before she begins to blush, while she plays with dust and while she stands on tha path of cattle.
68. दृथ्टा \&c.-On seeing a girl in menses (before marriage ).
69. High family ( nobility of birth ), good dispositinn, the state of having guardians (or supporters), scholarship, wealth, handsomeness of bodily make and (southful) age:-having ascertained these seven qualities (necessary in a bridegroom ) wise men should give away their daughters : other things need not be considered or inquired into.
70. Wise men should not give a dangher in marriage to those who live at a (great) distance, who are devoted to duties leading to absolution, who are (recklessiy) brave and who are penniless.
71. By a man desiring a happy result his daughter should not be given to a bridegroom who is not liked by her though he be endowed with beanty.

को दोषो \&c.-What is wrong in this? What harm is there!
P. 24 अतिदहनात्मक:-of an exceedingly hurning natnre, उत्कृष्ट०-superior to. निस्टृद्हः -having no liking for her. नामापि \&c. - Not a trace of me is to be observed; 1 am tolally hidden. क्रुष्णवर्णः-of a dark complexion. जडात्मा-जड: आत्मा यस्य dull by nature; also जलात्मा (ड् and ब् being interchangeable) composed of water. सहस्तथा-in a thousand directions or ways, उत्तमः-most desirable. येन संस्तम्य-being stopped
by whom I remain bound up in or confined to (one place). कडिणा०-hard in body. स्तब्ध-steady, fixed in one place. ते प्रतिभाति-appear suitable to you, does he come up to your liking? यधोचित॰-what is proper can be done. पुलको०-decked with horripilation. स्वजाति०-I will perform the duties proper for or peculiar to my race. ॰वि-चक्षणेन-by him conversant with the duties of women.
72. Not gold, not jewels, not even the comforts of royalty women desire so much as they do a husband most coveted (or loved) by them.
P. 25. देवपदं-the rank or position of a deity. स्नेइ०thongh favoured with friendship. स्वजाति०-you were spoiled or affected by the innate qualities of your race, खीट्रठひध-unduly fond of your wife, uxorious, भीजित${ }^{\text {s }}$ wayed or subdued by your wife. तस्कृते -i.e. for the sake of your wife.
73. उद्विजते-treats me with disgust, shrinks from me. अवगू०-embraces. प्रियकारक-O you who have done me an agreeatle service; my benefactor. कामोप०-कामेन उपहतं चेतो यस्य whose mind was overpowered (disturbed) by passion. उद्वाहिता—married.
74. शिरसि शिरोरहाणां क्षेती पद्व ीीक्य \&c-Beholding the whiteness of the hair on the head ( lit, the whole place of hair on the head turned white )-and that is the great cause of men's discomiture-young women go far away avoiding ( 1 mh a a man ) as people do from a Chándàla's well having a piece of bone suspended over it.

This is taken from Bhar. V air. Sa't. Mis. 38, where the reading for ब्वेतं पदँ is वर्ण सितमू. It was customary in ancient times to mark the wells set apart for the use of, or owned by, Chàndalas to suspend a bone over them, that they might easily be recognised.
75. (In old age) the limbs are shrivelled, the gait falters, the teeth fall off, the eyessight quivers (becomes unstearly ), beauly itself wanes, the mouth dribbles saliva
the relatives do not at all oliey orders (or act up to one's words), and the wife does not wait upon (or serve her husband): alas, oh pity ! a man decrepit with (or broken down by) old age is despised even by his own sons !

This is also quoted from Bhar. with some change of readings; see Vair. 111. लालगयते. denom fr. लाला. जुभ्रूषतेdesiderative of श्रु which is $\mathbf{A l m}$. अव्रायतेत्रे A denom. fr. अनझा. पराङ्मुखी \&c,-पराझुखं यस्या: while she lay with ber face turned away from him.
P. 26. पुल्लका०-पुलक्कै: अंकितानि सर्वा।णि गात्राणि यस्याः सा with all her limbs marked with bristling hair. आहो-oh wonder! निपुणतया - with skill i.e. minutely, with a searching glance, कोणैकदेशे-in a part of a corner (of the room). एवं विवदतः-while he was thus dispnting with him. त्वाये चि-रयति-as you delayed, प्रणया०-died from the disappoiutment of (unrequited) love. (Depending on her love for you she sat down withont food awaiting your return. Your not returning in time gave a shock to her feelings, too great for her to bear and she died).
77. A house is not a (real) home, they (the wise) say; it is the wife that is said to be (to constiente) the home: for a house without a wife surpasses even a forest (in drea. riness or desolation ).
78. Where there is a beloved even at the root of a trep that is a home; even a palace without her is said to be like a wilderness.
79. यधारण्यं \& c.-To him a home is like a desert.

जीवहयभ-and a slave of your wife, under her thraldom. प्रत्ययः-direct experience ( now conviction is brought home to me). आनन्दे कार्ये -when you shonld rejoice; instead of feeling delighted why do you feel grieved?
80. A wife, whose actions are wicked and who lores quarrelling, should be known by the wise to be (simply) crrible old age in a wife's form.

## 25

81. Therefore a man who desires happiness for self should, with every effort, avoid \&c.
P. 27. 82. Who, indeed (or possibly), do not perish that, through misapprehension, (or, a wrong notion) approach a beautiful woman (lit. with large hips) thinking her to be attractive, like moths flying towards the flame (of a lamp)?
82. For, these women are, by their very nature, inwardly (at heart) full of poison and attractive (heartbewitchiug) by their outward appearance, thus resembling the Gunja' fruits in form. विषमया:-a grammatical inaccuracy; the correct form is—मय्य:.
83. That which is in their heart is not on their tongue; what is on their tongue is not in their expression; what they express they do not put into execution; strange is the behavionr of women !
84. विखंडि०-cut into pieces, dismembered. न वशँ यान्ति-do not submit or ${ }^{\circ}$ yield (to the power of ). संस्तवै:by praises or flatteries.
85. Let this be aside; why talk of any other wickedness on the part of women ? they kill, through anger, even the child of their womb. (lit. borne in the womb.)
86. A fool (one ignorant of the nature of women) will falsely attribute an affectionate good feeling to (or suppose it to exist in) a young woman who is unfeeling, great delieacy to her who is hard-hearted and seatiment to her who is destitute of it.

अनर्ध०-two mishaps or calamities. गृ․-the loss of home. त्वद्दि०-the severance of heart $i, e_{0}$ a alienation of affection, loss of friendly feeling. दैवो०-condemned by fate, those under the frown of fortune.
88. पोण्डिल्यं-cleverness, cireumspection. तादृश ${ }^{2}=$
yours is doubly of the same sort. नानूz \&c-neither the paramour nor \&c, is left to yon, निरांक्षसि-The Par, is probably for the metre; the root is usually Atm.

हालिक०-A couple of peasants. अन्य०-अन्यस्मिनू चित्तं यस्याः सा who thought of others ; whose mind was attached to other persons (than her husband). स्थैर्यमा०remain steady. पर--in search of, hunting for othes men. परवित्ता०-who was in the habit of rol,bing others of their wealth. घूर्त०-a swindler, a rogue. विजने-in private. चुभगे-Oh tortunate one. रूप०-by seeing the loveliness of your form. रiति०-the free gift of sour love.
P. 28. गुभतरं--more delightful or prosperous. तथेतिप्र०haring undertaken to do so. घैवन०--on the border (last stage) of youth. सुदुस्तरा-very difficult to cross. द्रव्यमात्रांyour purse of wealth, उत्तार०-I will take you over. परिधा०your wearing garments. नि:शंका-i, e. withont the fear of wetting them. यथाचि - to the place plauned or fixed upon. कण्ड0-placing her both hands on her neek. सोद्वेगा-full of grief, pensive. बदन०-having in her month a piece of flesh, उपाद्द०-ran or rushed towards. अवत्रीर्य darting down from. ब्यर्थ-foiled in her efforts; whose efforts proved vain.
90. मत्स्य०- Y กn who have lost the fish as well as \&c. पतिधन० - who had lost both, her husband's wealth \&c.
P. 29. महा०-by a powerful or hnge alligator. गृछ์ंतु—occupied, laken possession of. नि:सारययेतु-to oust or drive him out. दैवोप०-My being struck down or persecuted by fate.
93. My friend is turned into an enemy: and to add to my misfortune ( अपरं) \&c.; what further is there in store for me ?

अथवा \&c.-Or why, it is well observed. छिद्रेप्व०Misfortuues never come single; misery follows unon misary.

क्षते \&o. (see foot-note)-Strokes fall again and again on a wound (क्षते) ; gastric fire (hunger) increases when there is scarcity of food; enmities spring into existence (arise) in adversits; all this results when fate is adverse !

सान्ना-by peaceful means, For the four means of success see I sl. 481. प्रबोध्य-having advised; see I. p. 65. भेद-sowing seeds of or creating discord. दानbribery; a gift.
93. Hs who acts ( lit. does a thing) having consulted those worthy persons (elders and friends ) who are his well-wishers and whose advice is fit to be sought, meets with no obstacle (lit, obstacles do not come in his way ) in any undertaking.

रद्ध-Occupied. कस्यात्र वि०-which should be employed in the present case (lit. which has scope here)!
94. यादृको \&e.-To any man whatsover (i.e. indiscriminately). निर्गृद्रोक्क०-was deprived of her dwelling, was made homeless, see I p. 83.
कुलाय-a nest. अकाल० \&c.-Beaten by an untimely shower of rain and his body shaken by a violent wind. दन्तर्वी०-his teeth chattering. संकुचित-contracted, drawn in. सातु०-pityingly.
95. see I. 395.
P. 30. अात्मसं०-pleased with his own good condition; self-satistied. आत्मानं०-thinks highly of herself; gives herself airs.
96. Who, indeed, has no pride caused by his own thoughts about himself? A lap-wing lies with feet up turned for fear of the sky falling down (or, giving waythat it might support it).
97. Yon needle-mouthed (uttering harsh words as piercing to the hoart as the point of a needle), and ill-bpe
haved wench, who consider herself wise, hold your tongue; else I will \&c.

उद्देज०-tired out his patience, troubled or teased him. पूर्वने०-taking into cousideration our former friendship. भार्या०-At the request (bidding) of. वह्धभा-dearer ( the ab. लोकाव expresses the sense of the compa). न हि बीणां \&c.-One should not, under any circumstances, confide - in women.
98. She for whose sake I quitted my family and parted with half of my life, even she, setting aside her affection for me ( or being cold-hearted) abandons me. Who can place confidence in women !

अतिप्रा०-the greatest darling of his heart. कलहं-विश्राम्यति-could never desist from or cease quarrelling with, always picked a quarrel with, ववाह्द्या०-ont of his fondness or affection for. विप्रकृष्ट distant. आर्यकु०husband; (lit. the son of the father-in-law; a husband was thus addressed). यावष्ष-just as, विषाद कु०-grieving for. शुची -having purified himself (by bathing or touching the cavities of the body with water \&e). Such purification is necessary for every religious act, such as a solemn gift \&c.

P, 31. तिकृभिः \&cc.-by repeating the words 'I give' three times-which is necessary for the solemnity of the act. Cf. the maxim-त्रिसत्या हि देवा: । Taittirya Aranyaka II. 18. 6. वाक्यस०-the moment the words were uttered. प्रवेशे -at the entrance (the border ground) of.पूष्ष०-a flower-garden. खेलय०-turning, moving. दिव्यगि०-with a heavenly (ethereal) voice $i$. e. exquisitely melodions. कुषुमेषु - the (flower-arrowed), god of love. ${ }^{\circ}$ हतया-smitten with love, मदीया सीहत्या-the sin of woman-murder caused by my death. व्यस्त्तेन-broken down (disabled or enfeebled) by diseases. वचनसहाय:-a companion to talk to. न चाक्नोषि-you are not able to walk, yourself (lit, to
 less-this cripple. तट्कृतकवचन0-whose mind was deluded by her hypocritical (cunning) speech, तेनापि प्र०-he accepted her proposal, granted ber request. पङ్తुपु०-who was attached to (deep in love with) the lame man. संग्रेंय being pushed. गुल्कचौर्य०-for the purpose, or with the object, of guarding against or preventing the avoidance of the payment of the toll and other duties. आच्छिच-being snatched off or forcibly taken away. राजपुर्वानु०-closely following the foot-steps of the royal officers. स्नेइव्या०with iny heart distracted owing to my affection for him,
P. 32. राजे नि०-The king was informed against him; he was accused before the king. वधार्थ समा०- He was ordered to be put to death. मम संत्रं-belonging to me, what was entirely mine. धर्मवत्सल:-a lover of justice (doing what is right ). दापय-Cau. of दा; ask (compel) her to give it back. त्रिवाचिक-given with a threefold declaration. उपार्यानकं-an anecdote, a minor story.
99. What will a man, earnestly asked by women not give or do? since in such cases those who are not horses neigh like a horse or on such an occasion the head is shaven! The fourth line should better have been शिरोSपर्वणि \&e.

प्रख्यात०-whose strength and prowess were well known. अनेक०-whose foot-stool was densely covered with the streaming rays of the diadems of numerons kings. o्यशा:一whose fame was clear (spotless) like the rays of the autumnal moon. ०पर्यन्तायाः-stretching to (bounded by). सर्व०-who had mastered all the principles of all the $\mathrm{S}^{\prime} \mathrm{a}^{\prime}$ stras. वरहाचि:-Lit of fine taste. प्रणय०-Owing to a love-quarrel. अनेक०-Although she was being propitiated in various ways. येन प्रकारेणthe means by which. निश्रितं-surely. प्रसादा०-inclined to, ready to. बलीन—a bridle.
P. 33. कृतदोह० --Althongh I entertained thoughts against your person. शोभनो०-A good ( effective) remedy. संविधास्यति-adopt or use it.
100. He, who, through folly (or, a wrong notion about himself) disregards (does not act upon) the advice given by the good (wise ), does meet with destruction, as did the young camel at the hands of a lion.
स्वकर्मां * who did not know his profession well. अहानिgoes with पह्धन. किमन्यै: \&c.-What is the use of other difficult professions!
P. 34. भव्यं-welfare, happy maintenance. द्रम्मा:-a kind of coin. (cf. Greek Drakhmè) equal in value to about four annas, sixteen drammas being equal to a nis' ka ( a dra. $=16$ panas; a pana $=4$ Kákinis; a Kàkini $=20$ vara'tnkas or kauris). अस्या उपरि-i. e. by selling her. कलम०-to purchase young camels. निवेद्य-having assigned, आदिष्टंwas ordered $i$. $e$. they were permitted to drink milk. अधि-घानो०-the garden in the vicinity of their residence. रीलया-sportively, playfully. पूर्व०-the first-bred, (the eldest of them ). मदाति०-through excess of youthful pride. पृष्ठे आ०-Coming afterwards ( having lagged behind). गृथा०-straying away from. संदर्शो-within the sight of. यावदु०-as he proceeded to go home. न करंचित् \&c.-could not by any means find his way. oसारेण-by following his voice. सजित०-having assumed an attacking posture, बह्ल irregularity.

101 Men skilled in the $S^{\prime} a^{\prime}$ stras say that friendshir is formed after walking seven steps (with n person, or by

* Foot-not-दारित्यों-Overcome or smitten with poverty. स्त्रकर्म० रत:-in happy circumstances by following his own trade. अह्हति-is not properly carried on. चतुर्भू०-four-storied, having four floore. गह्वरा०-in the midst of thickets resembling a cave, प्रस०-suffering from the throes of travail.
exchanging seven words with him). Referring to or regarding (lit, putting forward) friendship \&e.

102. No mishap, whether in this world or in the next, ever befalls those men who, being well-wishers, give good advice.
P. 35. 103.-What merit is there in the goodness of him who acts well towards his benefactors? He is said by the wise to be (troly ) good who does an agreeable service to those who have done him injury.
103. अथोपि वा-अथो यशः $V, l$. is also good. Bat if you fight, you will have two supremely excellent results. अनु-त्तमं-a Bah. comp. न विद्यते उत्तमं यस्माव.
104. One should deal with (gain over) one's superior by bowing to him (by acting humbly), with a brave man by using discord, a mean person by making a small gift and with one's equal by displaying equal valour.

महाच०-Lit. very clever. कठिनां-hard, tongb. क्षितितल०having placed bis head on the surface of the earth (as a mark of great respect). संयोजित-having joined (as a mark of humility). लाकुटिक:-a staff hearer, a servant (more usually लागुड़िक: ; here a sentinel. प्रसादक्रित:-given as a present.
बनेपि \&c. ( see ft,-note ).-Const.—मृगमांस०-who live on the flesh of the animals (killed by themselves) बुभुक्षिताः अवि तृणं \&c.

युत्तमिदं \&c.-This is worthy of your lordship towards servauts.
106. A great man, though reduced to the last state does not leave off his qualities as a master on account of his (innate) purity ( unmixed greatness ): a concb, though put into fire and taken out does not give up its whiteness.

अपवाहितः -was removed, got rid of. साध्यः - can be managed or brought into my power (made to act as I like).
P. 36. 107. Where it is not possible to use Sáman (peaceful means) or concession (gift) the policy of Bheda (dis-cord) should be adnpted; for that is an efficient means of winning over (or reducing one to subjection.) बध्यते brought under power, is confined.

108 This slo is capable of having a double meaning:-(1) Even a pearl, though exceedingly pure (white ), unperforated (or compactly formed), well rounded and very beautiful, gets confined (i.e. woven in a necklace) when bored through. (2) A man desirons of final emancipation, though quite free from all taint of the mind, not holding views contrary (to the teachings of the Veda; or though of a uniform course of conduct), well-behaved and very charming to look at, gets fettered down to the world when unable to concentrate his mind on the Supreme soul (lit. when his mind is not in union with the Supreme soul).

अभिमु०-facing him and with neek a little raised, क्रुत्यु०the jaws of death. छुगुप्तं-very secretly, शून्ये-in solitude i. e. when there was none to guard it. उंच्छि०-was defiled by having been previously eaten. प्राण०-i. e. generously save my life. चिरायात्राग०-for a long time after he comes back here. द्वीपिन्-a leopard. दृढदं०-has strong jaws. अस्य पाइर्वात्त-by his means (I shall get the skin opened by him). चिरादृष्टोसि-Read चिराद् दृष्टोसि. How is it that I see you \&c. तन्न कायं-Then I have nothing to do with the eating of the flesh (as it will mean certain death to me). यत: \&c.-for if a mau lives he can see (enjog) hundreds of good thing.
109. See supra sl. 23. अधीर-chicken-hearted. ०द्वा-रेण-by the opening made by him. आत्मतु०-of a prowess equal to his own.
P. 27. तदाभि०-Marching upon him. दिशोभाजं-दिशः भजते इति दिरोमाकू तं; here the acc. term, is not dropped;
having made him lie scattered in the directions $i$. e. baving thrown pertions of his flesh in all quarters. बद्धमू०-when he takes root $i$. e. gets strengih in course of time, gets a firm footing.
111. Wealth (prosperity) can be expected in (from) cows, penance in a Brahmana, rashness in women and fear from one's own kinsmen.
112. There are good articles of food of varions sorts; and the women too are loose (in their home-management): there is only one disadvantage in a foreign country in that one's own race is adrersely set. शिथिल-loose, not very careful in managing home affairs, so that one can expect much from them. Cf. the Mara'thi word सैल ( सढळहाताच्या ).

चित्रांगः-Lit. चिंनं spotted अंक्न यस्य. सारमेय:-a dog. Properly the son of Saramà, who is represented in the RigVeda as the bitch of the gods (of Indra), the mother of the two dogs, called Sárameyas after her, who each had four eyes and were the watch dogs of Yama. She is said to have pursued and recovered the cows of the Angiras stolen by the Panis. She is supposed to represent the dawn, the cows being the rays of the sun hidden by the night. चि-रकालं-lasting for a long time. निष्कुलतां \&e-were in course of being totally destroyed (lit. annihilated family by family ): सुभिष्षं श्रु०-hearing that there was plenty of corn \&0. गृहमे०-A householder. प्रमादेन-is not a good reading as the woman could not have been always careless. तृप्ति०ate food to his satisfaction. चत्रुर्देरु-In all the four quarters, on all sides, किंचेट्टितः-what are the pursnits or occupations of the people? व्यव०-dealings, transactions. अनुजाप्य - having taken leave of.
P. 38 आतता ${ }^{-t}$ the usurper; see com; also Manusmriti VIII. 350-1. दू दसस्वा०-By summoning up great courage.
114. What is the use of that wealth, which though
well enjoyable is obtained without any manly effort? Even an old bull eats grass obtained luckily (readily found, $i$. ©. without any effort on his part).

विषम०-The waves of which were variegated (श०) with the white foam produced by the turnings of the fishes frightened on hearing the spliashing sound of the water dashing against the surfaces of rugged rocks (or stones). -परायणै:-who were devoutly engaged in the performance of such acts as offering sacrifices, observing fasts, studying the proper portions of the Velas, practising penance, observing vows and silently repeating prayers. परिपूत०-who drank pure and a measured quantity of water. वशरीरै:who had mortified their bodies by eating roots \&c. प्रच्छादनैःwhose raiment consisted only of small strips made of barks. आकीणீ-nccupied all round. क्रुलपति:-a patriarch; see com. उपस्प्रधुमा०-as he began to rinse the month by sipping in water and ejecting it \&c. प्रायभ्वित्ता०-having performed the rites of atonement (for the defilement caused by the touch of the monse). लालिता-fondled. नवबुु्यसे-do not realise the fact that. ०तिक्रम:-that the proper time of her marriage is passing.
P. 39. 56. see Rigreda, Ashtaka VIIL 3 last portion.
57. तासi-to them. शौच-purity. लिक्षितां-refined, polite. सर्व०-purity or holiness of every kind. निष्कल्मषा:sinless.
58. A girl is called Gauri while she has not yet attained puberty ( lit. while menstruation has not appeared in her). अव्यन्जन-before she has the marks of youth. Cf. however the verse from S'ahdakaipadruma often quotedअध्वर्षा भवेहौरी नववर्षा च रेढिणी। दशमे कल्यका प्रोत्ता अत ऊर्ज्व रजख्वा।।
61. Construt-च्यन्जनं (the manifestation of the signs
of puberty) प्रथमे इष्टान् लोकान् हन्ति (deprives the parents of) वतः पयो|धरी हतं: \&c.
62. When a girl remains in her paternal house after menstruation, it is laid down that she should ofier herself (to a husband, cho se her husliand). स्वायंभुत्नः-8on of the Selfborn Brahmà.
63. असंस्कृता-Unmarried. अविवाब्या-she is unfit to be married, she is socially degraded and is said in Smritis to be a Vrishalì (a woman of the Sûdra class).
64. जघन्येम्य—persons of lower orders; i. e. such a girl shonld be married to a man of any class.
65. see I. 284.

## TANTRA V.

P. 40. अपरिक्षित०-Describing or having for its theme one who did a rash or inconsiderate deed.

1. A man shonld not act upon what he has imperfectly seen or known or heard or examined, as was done by a barber (as related) in the following story.

पाटलि०-is the old name of Patna, the anoient capital of Magadha or Bihar. If the same town is meant, the author must have put it in through inadvertence, as it is situated in northern India. Perhaps he meant Mahilàropya, which was a southern city, but forgot to mention it, as he has done else where; see I. P. 1. धर्मार्थ०-while discharging duties rela:ing to religion, the acquisition of wealth (अर्य) and the satisfaction of desire (conjugal happiness or the enjoyment of worldly pleasures). These are three of the four Purushàrthas or objects of human pursuit after which the fourth or Moksba can be sought. विधि०-As fate would have it, through the will of providence. अपमान०-owing
to the series of insults he had to suffer. परं\&c,--he felt exceedingly sorry. अहो धिगियं \&c.-Oh misery ! fie upon this poverty ! धिक् may be used with the Nom. as here, or with the Acc. as in धिग्दो जाल्मान् Uttar., धिगिमां देह भृतामसारतां Rag. VIII. 51, \&c.
2. Character, purity of conduct (or integrity of purpose) forvearance, politeness, amiableness, and high birth-these do not appear to advatage when a person is without wealth (porr).
3. Self respect, vanity, worldly knowledge, grace, and beneficence-all these vanish simultaneously when a man is reduced to penury.
4. याति लयं-goes on diminishing. आहता-struck or blown off. शिशि०-the beauty of winter. भर-maintenance, supporting.
5. विपुल०-of great or high talent. मन्द्र०-whose fortune has declined. णचिन्तया-with the anxiety or worry of procuring \&c.
6. Like the sky from which the stars have vanished or like a lake that has got dry or like the cemetery that presents a horrid view, the house of a poor man looks ghastly (or ugly) although (originally) of charming aspect.
7. Men destitute of wealth being (thus) dwarfed down are not noticed although dwelling before (the eyes of rich men) like bubbles that constanlly ranish the moment they appear on the surface of water. सततं जा०-may also be taken with वित्तवि० who are always tieated as dead although born (living).
8. Leaving a man who is bigh born, accomplished and of good disposition (when poor), the multitudes of people attach themselves to a rich man, as though he were a wish-granting tree, although destitute of noble birth, skill and character. कुलकुझाल-here कुशाल is used like a noun.

## 37

p. 11. 2. The merit arising from ations done in a previons life is fruitless in this world, since oven men endowed with learning and born in a noble family become the slaves of (serve) any person who has wealth at the particular time. Or सुक्रतं may better be taken to mean the previous good deeds or past favours of a man (since even learned men forsake such a man when poor and serve him who has wealth \&c.)
10. People do not say-this ccean is light-hearted, although it keeps roaring as it pleases: all that the opulent do is far from being shameful in this world (or, does not reflect or cast any shame on them).

छर्थजी० - This vain fondness for (the continuation of) liie. पद्भनिधि:-a treasure amounting to ten crores of coins. क्षपणक-etymologically दोषान् क्षपयतीति; a Buddhist or Jaina mendicant, रूपा-in the form of, वैराग्य-विगतो रागो यस्य स वैरागी तस्य भावो वैराग्यं disgust for the world;-don’t be tired of the world. अक्षयो भवामि-will stay with yon permanently; your wealth will be everlasting. चिन्ताच०-Lit. placed on the wheel of thought; was perplexed by a variety of thoughts. मिथ्या भा०-The dream might prove to be false or ineffective.
11. The dream seen by a person who is diseased or afflicted with grief or stricken with anxiety or overwhelmed with the pangs of love or intoxicated turns out false.

पादप्रक्षा०-'It is not clear what this practice was. How. ever, it appears that the custom of calling barbers to wash the feet and do other menial works did prevail among the Buddhist and Jainas before.' Gudbole.
यथानि०-As already mentioned. यथासन्न०-with a cudgel that happened to be near or at hand. निभृत्त-secretly. पुनः-but then, नग्रका:--the Buddbist ascetics. प्रगु-णीक्रृत्य-having got ready. विह्यार-the monastery of the Bud. mendicants. जिनेनुस्य - the statue of the lord of the

Jinas of the Buddlas (who have triumphed ovot the internal enemies). The epichet Jinendra is often applied to S'ákyamuni or Buddha.
जानुम्या०-having knelt down (in veneration). वक्त्र०having covered (lit. placed on the opening of) his mouth with the end of his upper garment (that the saliva from bis moith shonld not fall out).
12. Victorious are (all homage to) those Buddha ascetics who are distinguished by the highest knowledge (which leads to salvation), whose minds have been, from their (very) birth, the salt (barren) ground for the production of the feelings of love. जयन्ति-the pres, indicative is nsed, instead of the Imper. when inferiors express a wish for the welfare of superiors or persons in a higher station,

ऊषरा० —p. p. of the denom. from ऊबर which means salt, unproductive, soil.
P. 42. 13. That is a tongue (others are merely lumps of flesh) wheh praises Jina; \&c. रतं-devoted to (finds pleasure in). Those hands alone are praiseworthy which offer worship to him. श्काषा in ? ㅇ्यौ may also be taken (by लिंगवचनतिपरिणाम ) with जिक्षा and चित्त; सा जिह्ला श्काध्या, तचित्त श्नाब्य \&c.
14. What woman are you thinking of under ( lit. having recourse to) the pretext of meditation? Open your eyes for a moment and look at these persons mounded by the shafte of the bodiless one (god of love ): although able to protect, you protect us not. Vainly are you merciful ( you only pretend to be merciful); who else can be more cruel than you? May Buddha Jina, who was thus vehemently addressed by lovestricken women, protect you!

This is the opering SI. of the Nàgánanda-a play by S'rl $^{\prime}$ ' Harsha, ध्यानमेन व्याजः a pretext तमु. आतुर-afflicted with. मार - lit. the slayer, is a name of Cupid or the god

## 89

of love. With the Buddhists it signifies, like the Satan of the Bible, the spirit of evil or the devil. मारवध्वः-or the instruments of Mâra, sit before Jina and try to seduce him but in vain.

प्रधान०-the chief of the Kshapanakns. लठ्ध०-who got the blessing-'May your religious faith prosper'. The usual form of a blessing given by a Bud. ascetic is धर्मों वर्धतां or धर्मृृद्धिर्भवतु. सुख०-who was given insruction in vows leading to the attainment of uninterrupted or continued (lit. a series of ) happiness. उत्तरीय०-who had a knot tied to his upper garment (probably in recognition of the favours received). सम्र०—respectfully विहरण०—going out for alms. श्यक-lit, a reverent hearer; a term of address generally applied to Jaina, and sometimes to a Buddha, layman (see Mudra'ıâ. p. 111.). The Buddha laymen are more often called उपासक\%. तत्काल6-Wandering about for being received with hospitality at the time (i.e. withont any definite aim ). कृच्च्वाद० ( गच्छामः ) grcatly importuned, प्राणधा०-Just sufficient to support life, to keep body and soul togetl:er. कर्पडानि-pieces of eloth. कालो०-what befits the oceasion, कपाए० समाधायhaving well placed or adjusted the two leaves of the door. सार्धप्र०-when it was a prahara and a half (about half past $10 \mathrm{O}^{\prime}$ clock). कमेण नि०-as they issued out one after another. गुरु०-with great inportunity.
15. Behold the wonder! Even he who is all alone, who has left off home, who carries in his hand a bowl for alms and who has the quarters for his garment (is naked) is led a way by desire. एकाकी. i. e. without any family connections. गृदे० - is a bad comp, it should be संत्यक्तगृह:,
P. 43. 16. As a man grows old his hair gets old (wears away); so do his teeth (i. e. decay) and his eyes and ears (i.e. they lose their power of seeing and hearing) bis desire oply gets strong (lit. jouthful),

## 40

निभृत्तं विधाय-having earefully elosed. एके-some, अम्पे-others, with their pates cloven or broken. फूत्क०-began to wail. आकन्द- The cries of lamentation, कोट०-the guards or sentinels at the city fort or police station, कोलाहल:uproar, mixed noise. श्रावित-bathed in, covered with. धर्मा०-The court of justice. तै-i.e. धर्माधिकीरभि: the judges and other officers of the court. कुकृ०-wicked deed. एवं निधा sort यस्यं. क्यति०-an incident, procedure शूलमारो०-Let him be impaled.
18. Nothing should be done without being properly examined; it should be done after careful investigation; else it would lead to repentance afterwards, as in the case of a Brahmana's wife with regard to an ichneumon.

सुत०-who loved ( new born) children. स्तन्य०-by giving it her milk, by rubbing its body with unguents, attending to its nourishment \&c. पुपोष-brought or reared it up. स्वजाति -yielding to or following the evil instincts of its own species. अस्य-विरुं \&c,-might act harmfully towards; i. e. do harm or injury to.
19. Even a bad son who is ill-bred, ugly, foolish and vicious gives delight to the hearts of men.
P. 44. 20. किल-it is said. पुत्र०-but the touch of a son's body excels that of rubbed sandal (in its cool-ness-gladdening influence ).
21. People do not desire (long for) so much the bond of affection of a brother, a father, a well-wisher or a protector as they do of a son,

शाययित्वा-having laid him down to sleep. गृहम रक्षितं \&c.-Leaving the house vacant $i, e$. unguarded or unprotected. स्वभाववै०-thinking it to be its natural enemy i.e. impelled by its natural antipathy. आप्रावितव०-with its mouth covered with. स्वव्यापार०-to show what it had done; to display its feat. रुधि०-र्राधरेण क्किन्न wet
玉ुखं यरय. हांकित०- with a mind full of susuicion; or,

## 41

alarmed at heart. विचिन्त्य-having decided or come to the conclusion. तथथव $-i$. e. just as she had left him. पुन्नवध०-her killing the Mungoose that she had regarded as her son. गृहीतनिर्वाप:-baving collected alms. ๑भितप्ता-afflicted with. प्रलपति-addressed him these doleful words. लोभात्म०-greedy-natured. णभिभूतेन—over powered by.
22. One should not have too much greed, nor should one give up greed (just desire) altogether; for a wheel whirls over the head of one overpowered by excessive greed.
23. Better is a residence in a forest inhabited by tigers elephants, and other beasts, void of water and full of thorny shrubs, as also a grassy bed and a bark garment for clothing, than a life of poverty among one's relatives.
P. 45. 24. The master, though well served, dislikes those men who have no wealth; (even) gocd relatives leave them all at once; their merits do not shine forth, their sons forsake them; their difficulties multifly; their wives, though born of noble families, do not serve them well (साधु i.e., as they ought to do), and their friends whose valour is based on justice, desert them. साधुमुवं०--Read साधु सुवं०. न्याया०-i. e. whose exertions are guided by the consideration of what is right and who, therefore, may be expected to be of service to them.
25. Let a man be brave, good looking, amiable and eloquent; let him be an expert in the use of weapons and well-versed in the S'âstras; he does not at all get fame and respect in this world of mortals. सुभग should not be taken here in the sense of fortunate or lucky, as he can not then be poor.
26. His senses with their powers unimpaired are the same, his name the same, his acute (lit, not obstructed any where) intellect the same, his speech the same, and the man too the same; but when without the warmth of
wealth, he becomes in a moment one to be avoided: this is strange. See Bhartrib. Nit. Sat. 40.
27. In this world a man whose mind is perplexed with anxiety disregards truth, leaves off the multitude of his relations and abandoning even his mother and leaving his birth-place, quickly repairs to a foregin land, the people whereof he likes (desires to associate with).

सिप्रा-The river on the bank of which Ujjain stands, the modern Betwa. महाकाल - name of the celebrated Linga of Siva at Uijain, one of the 12 Jyotirlingas and often referred to by Kálidàsa; see Rag. VI. 34; Meghaduta 30-38. The tweive Jyotirlingas are thus mentioned in the S'iva Purana-सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीरीले मल्रिकार्जुनम्। उज्जयिन्यां महाकालमोंकारपरमेश्रमम (ऑंकारममरेशरं, ओंकारं च महेश्चेरे इ. पा.) ॥ केदारं हिमबन्पृषे
 वैद्यनाथं चिताभूमौ (परल्धा इ़ति प्रतिद्धपुरे) नागेशं दारकावने। सेतुबन्धे च रामेशां जुरममें (घृणेशों इ. पा) च शिबालये (नेरूल इति ख्याते) ॥ (एतेषा दर्शेनादेन पातथं नैँ तिषति।) ०विधिना संभाव्य-having honoured him in the form proper for a Biáhmaua. सिदि०-Pilgrims wandering abuut to gain Siddhi (superhaman power obtained by magic and such other means enabling one to gain one's object ). or सिद्धि० may simply mean-to gain our object.
28. Coveted things of varions sorts and difficult to obtain are gained by means of the bodies of adventurous men which rise quite equal to the occasion. (That is adventurous persons who run any risk regardless of the safety of their bodies gain their object ).
29. Water sometimes falls from the sky; it also comes (flows) from the lower region (the bowels of the earth) into an excavation (a well, a tank \&c.) (i, e, man gets it without an eftort and also with an effort hy digging a well \&c.); so fate, though powerful, should be disregarded (lit. should not be considered); manly eff urt too, is, indeed, powerful. The first half may also be translated as-A man sometimes falls
from the sky (i. e. some height) into a ditch (owing to the working of fate); but he also rises to the surface of water from the lowest abyss (as the result of his own exertion).
P. 46. 30. Every desired object of a man is accomplished, without exception, by means of manly exertion; and even what you call fate is (the result of) human exertion called Adrshta. (the invisible one) $i$. e. the sum of his good or bad actions (धर्माधमौं) done in a previous life which exeris a secret influence over and predetermines the various conditions of his present life, and which is regarded as a quality of the soul.
31. Adventurous people count as light as straw, and it is to their credit, the extraordinary fear coming from powerful (or elderly) persons, as also their lives:-wonderful is this line of action followed by the generous-minded. एतद्ध \&c. एतद् उदाराणामुदारैः चरितमाचरितं चरितमन्दु॰ ड़॰.
32. Without subjecting the body to pain or hardlabour (i.e. if one is not prepared to expose one's body to hardships) happiness of different kinds is not obtained in this world. The slayer of Madhu (Vishnu, even) embraces Lakshmi with arms fatigued by the churning of the ocean (i.e. even Vishnu did not obtain Lakshmi by easy means). Lakshmi was one of the 14 jewels obtained from the milky ocean when churned by the gods and the demons.See Bhág. Pu. VIII. 8.8-23. Mah. Bhar. I. 18, 19.
33. How can (Lakshmi), the wife of that Vishnu, though appearing in the terrible form of the man-lion, not be unsteady, when he, lying on water, enjoys sleep for four months. Here the fickleness of Lakshmi is humonronsly attribated to Vishnu's inactivity. Vishnu is supposed to sleep in the milky ocean, reclined on the body of Sesha, for four montbs, from the 11th of the bright half of A'shádha to the 11th of the bright half of Kártika.
34. So long as a man does not put forth manly
exortions, supreme excelleuce (great fortune) is not to be obtained: even the sun, in this world, succeeds in dispelling the clonds when he enters the zodiacal sign libra (proves by his might to be equal to his enemies, the clonds). The sun does not attain brightness until he displays his valour; so a man does not attain prosperity without exploit. Some take परभाग to mean-the property or portion of the enemy, but this is far-fetched. It also ill suits the second line. The sun does not acquire any property of the clouds but gains supreme brightness by his victory.

विवर-A cavern. शाकिनीसाथन०-Propitiating a शाकिनी (a particular female demon). इमशा०-resorting to the charnel ground for attaining miraculous power by means of spells \&c. महामांस०-selling human flesh (see Mál. Mad V.) and the flesh of such higher animals as a cow, horse \&c. 9s the $\mathrm{S}^{\prime}$ alktas offer to their Devî. साधक-वही-a magic wick. अद्रुत०-you are reported to possess extraordinary or wonderful powers.
35. Great men alone are able to accomplish the object of great men. Who but the sea can bear (support) the submarine fire ?

बहृपाय-the efficacy of which was accomplished by different modes of preparing it. असंदि०-undoubtedly. यथे-*क्ठा-as much as you desire.
P. 47. भारभूत्तेन-which is merely a burden. ग्रीष्मार्क०his body heated by the sultry sun. सिद्धिमार्ग०-straying from the path safe for the seekers of Siddhi. चटित्त-suddenly transferred itself to. उत्तरि०-would come down. वीणावस्स०-Wilson says-Udayana or Vatsa, the king of Kaus'ámbi, is probably intended here; he was celebrated for his skill on the Vinà or Lute, see Wilson's works, Vol. IV. p. 60. कालसंख्यां-the measure, the exact period. भनदेन \&cc.-This is done by Kubera to strike terror into the hearts of those possessing magical charms. रहित:-with-
out leeling. वर्जित:-free from. चिरयति-as he tarried, did not turn back, long. ०परः-engaged in his search. तर्पद्following the line of his footsteps. तीथ्थ्ण-sharp-edged. सवेर्रन-in agony कणन्-groaning.
P. 48. विधिनियोग-the decree of fate. विगहंयन्-rep roaching. निषिद्ध:-disuaded, asked to desist from going further.
36. Better to have good sense than learning as such; for good sense is superior to the mere study of letters; those wanting in common sense perish, as did the revivers of the lion.

परं मित्र०-Who had become intimate friends. पारंगता:Gone to the other side of, i. e., completely mastered. को गुणc-What is the good of possessing knowledge, if. उपार्जना-Acquisition. मृढः-Illiterate, destistute of. learning. प्रतियह:-grants, the favour of. वाल्याप्र०from childhood. महान्तुभाव-the good fellow. संवि०Let him share or participate in.
37. What is to be done with (what is the use of) that wealth which, like a wife, is confined to one man and which, not being a common property like a harlot, is not enjoyed by all passers by.
P. 49: 38. This is mine, this is a stranger-such is the reckoning (consideration) of the little-minded. To the generous-minded the world itself is their family (i.e., they regard the whole world as.)

मागोम्भितैः-as they were travelling their way, journeying on. विधाप्र०-Let us try or put to test our knowledge. विबाप्र०-by the virtue of our special knowlege. जीवस०let us endow it with life, reanimate it. संचयक०-put together. औस्मु०-through eagerness. संयोजितं०-supplied the skin etc. उत्पा०-is being called into existence or revived. विघाया०-1 will not allow my knowledge to be in vain or barren, प्रती०-hold, wait till.
39. All those are exposed to ridicule, who, though
well versed in the S'astras, are ignorant of the ways of the world, as were the foolish Pandits.

बालभाव \&c.-A thought occurred to them while they were yet boys. अन्यास्मि०-One day. कान्य०-To the city of Kan., modern Kananij. The sing. shows that the city is meant. विब्य०-a school or college. एकाचित्त०-As they studied with undivided attention or close application. उत्कला०-having asked the permission of. The affix त्वा is again irregularly added. This is the cau. of कल् with उद् irregularly formed. Other instances fonnd in story books are मोचापयति, जीबापयति \&c. नीत्रा v.l.-baving taken with them. महाजनः-a large crowed of men. अवलो०-consulted his book and said-That path should be followed which is taken by a large conclave of men (the real meaning is-that is the proper course of action which is followed by the majority ). The is the fourth line of a sl. from the Mah. Bhár. which runs thus- तरांप्रतिष: श्रुतयो वंवामन्ना नैको मुनिर्यस्य बच: प्रमाणम् । धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां महा० ।। III. 313. 117.
P. 50.40. He is a (true) relative (or friend) who stands by (assists) one when there is a festival, in difficulty, when there is a famine, when there is a calamity arising from an enemy, at the royal court, \&c. The Pandit took तिष्षात in the literal sense of-one who stands in a cemetery \& \&

लगति-elung to. धमरस्य \&c.-The motion of Dharma is quick (as wrongly interpreted by the Pandit ). The real meaning is-A religious duty should be done at once (i.e. the moment one thinks of it ). The whole sl, stands thus—कणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानवः। यमस्य करुणा नांस्ति धर्मस्य...... 1 इषंटं \&c.—one should unite Dharma with a desired thing. The proper sense is-one should give a desired thing (and not a worthless one) as a religious gift. The whole sl, is-सत्कुले योजयेंक्क्यां पुर्रं विघ्यासु योजयेत। ष्यसने योजयेच्छन्युमिंट.......11 आगमिप्यति \&c--This is the half of an unknown slo पनं-(1) a leaf; (2) a boat. नबानी०-

Was being carried by the current of the river. केशान्त्ते the end of his crest.
41. When the destruation ( or, loss) of the whole im. pends, a wise man foregoes half (a part of it) and manages his business with the other half (the remainder) \&c.

विहित:-this was the culminating point of their folly सूत्रिका- maccaroni' called in Maràthî ऐोवई. दीर्घमतनी दीर्घ सून्रं यस्य; one who has (to do with) things like long threads. The real meaning is 'Delay is dangerous'. This also must be part of some verse, मण्डका:--a kind of cake made of wheaten flour, much flattened and extremely thin, called in Mar. 'Mándá.' अतिवि०-that which has a wide extent does not last long (does not contribute to long life, shortens life as interpreted by the Pandit). वहिका-a kind of cake (called अबबोबी in Mar.) made of rice and Màsha ground together and has a number of little holes. छिद्چेঅ्च०-When there are weak points (loop. holes) misfortunes or difficulties multiply. हास्यमा०ridiculed or laughed at ly the people. This should be छस्य०, लोकव्य०-the ways of the rorld, the mode of behaviour in the wurld. अकारण-not an adequate or proper cause (he partly admits the truth of su.'s remark). Here the meaning of the negative particle is तदछ्पर्व or अप्राशसस्य. बहुवु०-even men of great talent perish when led to ruin by adverse fate, नन्दन्नि-live happily.

## P. 51. 42. See I. 326.

43. Here is $\mathrm{S}^{\prime}$ atabaddhi (the possessor of a hundred talents, being carried away being ) placed on the head and Sahasrabuddhi, hanging down; while I, Ekabuddhi ( having one kind of talent alone), oh beloved, sport in clear water.
जात०-the hundred-wit. बेलायi-on the edge. गोधिग०while they were asseubled together, जलइझय-a reser yoir
of water. विर्य:-among themselves, विषoणन dejected. अवष्षम्भं-remain here firmly.
44. The intentions (or objects) of ...... and of evilminded men do not succeed; and hence does the world exist. See I. 159.
सलिलगति०-Modes of moving in water.
45. There is nothing in the world inaccessible to the talent of the talented. For it was by the force of talent that the Nandas, thongh armed with swords were slain by Chánakya.

Chánakya, asssisted Cliandragupta and enabled him to get the throne of the Nandas, kings of Magadha. See I. notes p. 1 .
46. Where there is no access to the wind or to the rays of the sun, there the intelleot of talented men penetrates.
P. 52. पितृपर्या०-Lit. handed down by or come from successive ancestors, heriditary.
47. The happiness which men experience in the place where they were born, alchough it be a bad one, will not be found even in heaven charming on account of the coutact of celestial beings ( or things ).

पलगयन०-Which dictates a flight, tells me to flee. जघन्य \&c.-Canght all the tenants of water, of the low, middle and high order, such as \&c. कर्कट-a crab. गतिविशेप०-by their knowledge of special movements. गुरु-त्वा०-on account of its weight. एकान्ते-absolutely, exclusively. प्रम।णं-standard of action; cannot be depended upon. बनीयं-shonld not be disregarded, or transgressed. -ढंकाराए--pride of learning.
49. Well sung, uncle; although disuaded by me you did not desist (from it); extraordinary is the gem tied round your ncek: well e.rned is this mark of distinction ( टर्कणं ) for proficienoy in music ?

घदत्रः-Lit. puffed up or flushed with pride. भारो०bearing bundles. तृतिभं०-breaking through the fence. करंगिका०-a field af cucumbers.
P. 53. चिर्भटिका-a kind of cucumber (Mar. चिवूड ). निर्मला-free from clonds, clear, bright with moon-light. कतमेन रागेण-in what strain or mode of music.
बृथान०-Why stir up danger for nothing? चौौ्य०-we are engaged in a theivish act. निमृत्तः:-silent. अत्र-when engaged in such acts.
50. A man suffering from cough should refrain from stealing; a sleepy man also should not think of a- theft; and one affected with diseases should give up the greediness of tongue (a great fondness for eating); -if they care for life in this world.
मधुर०-has not a sweet melody. शंख०-resembles-is as jarring to the ears as- the sound of a conch. मा त्वं \&c.Don't concern yourself with a business which is not properly your own; do not do a rash deed. गीतरसं-the flavour of ( pleasure arising from ) song.
51. The nectar born of (arising from) the symphony of musical notes drops iuto the ears of blessed men (alone) at a time when the darkness is dispelled far away by the autumnal moon-light and when a beloved is near.

बनदसि-ratule or bray aloud. स्वार्थ- which will come in the way of or lead to the loss of your own interest.
52. There are seven notes, three octaves, and twentyone scales; the quavers are fortynine-these constitute the whole body of sounds.
53. There are three positions of the pauses, six $A^{\prime}$ 'syas (a technical term in music), nine sentiments, thirtysix $R a^{\prime}$ gas (modes or airs) and forty emotions (or, feelings).
54. Thus the parts (or, divisions) of music are men tioned to be 185 in number. These were formerly clearly stated by Bharata, in addition to those mentioned in the Veda.

5

The seven Siriras ato renresented ly सt, रि, गt, भै, पै,
 त्यमी सप्त तन्र्रीकण्डोल्थितः: सरा:ः For Gramas and Muirchlumas see com. तान is a protracted tone with different modulations in music, a Key. note \&er. ताल-v. I, represents the marking of time of musical intervals hy striking the bands \& co. The number 185 is nhtained hy taking the Svaras as 21 , 7 for each grama. भरत a sage of antiquity whose work on music and the dramatic art is well known.
55. There is nothing in this world more pleasing than music even to the gods. Rávana captivated (won uver) the threceeyed God ( $\mathrm{S}^{\prime} \mathrm{iva}$ ) by the delight (pleasurable sensation) carsed by the sounds proceeding from dried muscles ( forming the strings of his musical instrument.)

अनमिज्ञं-unskilled in, ignorant of. रटन-braying.घर्षयन्grinding, gnashing.
P. 54. प्रताडित:-being belaboured, उद्रखलं - a mortar (with a hulv in it ). स्वजाति०-getting over his pain owing to the nature of its race, as is usual with animals of its kind.
56. In the case of a dog, a horse (mule) and particularly an ass, the pain caused by striking does not last longer than a muhurta (a space of 48 minutes).

चूर्णयित्वा-having broken to pieces, shattered.
58. A man who has no talent ( power of judgment or discrimination ) of his own and does not act up to (follow) the advice of his friend meets with death like Mantbara, the weaver.

पटकर्मा०-while engaged in weaving eloth. ०काषानि-the wonden tonls or instruments used in weaving. कर्तितेनwhen hewn or sawed into pieces, व्यन्तर-a sprite. ससुद०-प्या।यत:-1efreshed or invigora ed by breezes cool on account of their contact with the sen-waves, दारसा०-wooden apparatus or touls. तथेति०-upon the sprite having agreed to it sajing 'su it will be,
P. B5. सिद्ध:-is tavourably disposed towards, ready to grant a favour.
59. A king, always intent on doing justice, obtnins glory in this world and again, by its power, rivals with the gods in heaven.

मन्त्र:-consultation. स्वल्पमतयः-whose intellect is of limited scope; who are narrow-minded.
60. भूपणा०-ornaments and other things, न ताभि: \&c. but a wise man should not hold a consultation with them.
61. Oh king, that house is extirminated where a woman, or a gambler or a boy is the ruler (at the hrad of affairs)-so says (this is the opinion of) Bhargava. भार्ग otherwise known as Sukra or Us'anas is a well knuwn writer on Niti.
62. So long as a man does nut listen to the words (advire) of women he has a cheerful countenance and is attached to his elders.
63. These woimen, who ever consult their own interest, are sulely intent on their own happiness; there is no one who is their favourite, not even their son, unless he contributes to their happiness.

का मति: \&c. - what power of jndgment or counsel have barbers?
64. A wise man should not take counsel with wandering players, bards, mean persons; barbers, children and beggars.

राज्यस्थितिः-Royalty, the administration and management of a kingdom. संधि०-दिभिः - (Owing to the cares of ) peace, war, marching against (an enemy), lying in wait or maintaining a post, taking shelter (with a powerful ally) and duplicity. These are technically callel Gunas in treatises on State policy. See I p. 10, and n, tes,
65. The moment a man entertains a desire for a kingdom he (also) thinks of courting (lit, the mind seeks) difficulties; for at the time of corouation of kings the
pitchers pour down tromble along with water (on their heade ).
P. 56. Considering the departure of Ráma (to the forest ), the confinement of Bali, the residence of the sons of Pándu in a forest, the destruction of the Yádavas, king Nula's loss of his kingdom, king Saudása reduced to that plight, the slaughter of Arjuna (Kartavirya) and also marking how the lord of Lanká was subjected to in-dignity-and all this on account of a kingdom, one should not wish for it (a kingdom).

The Vrishnif, a subdivision of the Yadavas, perished owing to internal dissensions. Sauda'sa-son of Suds'sa, was a king of the Solar race who came to be known afterwards as Kalma's'apàds. According to the Mahábhàrata while he was hunting in a forest he encountered $\mathrm{S}^{\prime}$ aktri, the eldest son of Vasishtha, whom he insulted and was cursed by him to be a man-eating demon.
67. Since (यदथ्थ ) brothers and even sons, and also relatives wish for (desire to encompass) the death of a king for the sake of his kingdom, one should leave that at a distance.

निष्पाद०-produce. ठ्ययझुधि-\&c.-all our (ordinary) expenses are defrayed. विदोषकृ०-special purposes will be served; the duties to be done on special occasions will be performed. लोक०-both the worlds will be secured. अश्रद्दूयाdeceptive. आशा०-the devil in the shape of desire (which never leaves a man); the delusive phantom of desire.
68. He who bestows thought on (enjoys sweet fancies abont) what has not come to pass and what cannot well be expected to be possible, lies, turned white, as did the father of Somas'arman.

सक्रुभि:-with (ground) barley. भुक्तोर्व०-that remained after he had eaten of it. नागदन्त०-a peg (originally probably a part of an elephant's tusk used as a peg).
P. 67. अवलम्ब्य-having snspended it by. बड्डा-a
cot. एकदृष्या-with eses solely directed to it ; with fixed ejes. धा प्मा०-Owing to their bearing young every sixmonth, सम्यां-by their means. वडबा-a mare. चतु:-जालं-Having four wings (halls or sets of romms) on all four sides and a court in the middle. प्राप्तवय०- भाष्तaरां $v . l$. will mean प्राप्तो दरे। वरणं यया who will be chisen by me; or वर may mean 'dowery'. रूपाब्यां-rich in beauty, very beautiful. जानुचलन- when able to crawl on the knees. वशालाa stable of. अवधा०-will be attending to its contents, be reading it. ०त्संगान्-leaving the lap of. अश्घसुरा०-will approach or be near the hoofs of. ह्यग्रत्या-being deeply engaged in house duties. ध्यानस्थि०-Absorbed in thought or reverie. विडम्बि०-mucked or deceived. बाध्यते-is subjected to misery.
69. He, who does a deed through greed and pays no heed to the result, meets with mortification like king Chandra.
-रता:-fond of playing with. पूथाधिप:-the chief of the troop of. ०विष्-conversant with the principles propounded by Us'anas, Bṛhaspati and Chànakya, all well known writers on Niti (state and domestic politics). अनुष्धताwho put them into practice, acted upon them. नि: शंक०fearlessly. मढानस-the kitchen. सृपकारा:-cooks.
P. 58. कांस्य०-a vessel made of bell metal. आस्तादल०excessively fond of tasting महाकोपा:-very passionate or irrascible. वसन्नवस्तुना-with the thing that happens to be near. उल्मुक a fire brand. ऊर्णा०-covered with an abundance of wool. oकुटि-stable. भालिहोत्र-a fam ous writer on veterinary theraputics and surgery. वसा-marrow. दाघदोष:- the injuries caused by burns are removed or cured. भाव्यं-this is sure to come to pass.
70. स०-It will undonbledly lead to the destruction of-
71. Therefore a man wishing to live should avoid from a distance the house where there is always a quarrel without cause.
72. Great houses are destroyed by dissensions (lit. dissension proves the end of), friendship by ill words, kingdoms when they have bad kings and the fair name of men by evil (ignominious) deeds.

बुद्धिवैक० \&c.-your intellect or power of perception is weakened.
73. In the case of an infant, and especially of an old man, the mouth is without teeth, the saliva dribbles out every day and the intellect does not operate in any quarter.

स्वर्गस०-the pleasure obtained from which is like that oblained in lieaven. भक्ष्यवि०-choice eatables. कषाय०iruits which are astringent, pungent, bitter, salt and juiceless. कलुपा-soiled or bedimmed with.
P. 59. पाकरसा०-mostly consisting in your tasting the juice of ripe fruits.
74. Blessed are those who do not see a friend overtaken by calamily, their own place forcibly seized by another (or, an enemy), the destiuction (or, subdugation) of their country \&c.

जाज्वल्य०-with his body fiercely burning; prep. par. of the frequentative of ज्वल्. तृणप्रा० प्रझ్రठतः - As he rolled on the ground covered with a large stock of hay. स्फ्रुटित一 broken, blinded. श्रोटयित्वा-having broken or torn asuuder. भाक्रुलचकुः:-threw into confusion, caused great agitation among. सविषादः-full of sorrow, distressed. शालिहोत्र०conversant with the work of $\mathrm{S}^{\prime}$ ali, $i$, e. proficient in the art of treating the diseases of domestic animals. oनापाय:a remedy to allay the burning heat of.
75. The injuries caused to horses by being burnt with fire disappear (are cured) by means of the marrow of monkeys like darkness at sun-rise.

चिकिस्सितं-treatment. भागिनेय-a sister's son, नृषापसक्द -a vile king, अपसद-lit, one sitting apart on account of one's ill deeds, अनृणताodo. -how can I do injury to him by way of paring him out (retaliation),
76. He, who, through fear or self-interest (or, wilfully) puts up with the insult offered to the persons of his family by another (or, an enemy) should be known to be (considered as) the meanest of men.
-ममिच्दतं-adorned or beautiful with the beds of, स्श्षेक्षि०with searching eyes. वनचर-forest animals.
P. 60. पद०-the line of footsteps going towards (there is ingress and no egress). दुष्ट्याइ-a monster. नाल-the hollow stalk of, घूर्ततर-exceedingly shrewd, दृष्यति-can do harm to me, despise me. वाक्प्रपन्चेन lit, with an amplification or diversity of speech, by means of my eloquence or clever speeches. लोम०-having enticed him. तिसस्क०throws into the back ground, surpasses. गुप्ततर-quite secluded from view. प्रत्ययस्ते-you have a proof in this, yon will be convinced by. प्रयोजन-if you at all want a neeklace \&c. बोलाधि--seated in a dola (a swing or a vehicle like a men' ${ }^{\prime}$.)
77. A bow to thee, oh goddess, Desire, by whom even the wealthy are made to do unworthy deeds or seek inaccessible spots.
78. शती-a man who has a hundred (coins), ०धिप:he who is a master of.
P. 61. सिद्धिभंवति-The desired object is gained. आसाथ-haring got to. साधितं-avenged. धयजं-arising or sprung up from.
80. One should meet a deed by a counter deed (i. e. do an injury in return for an injury done), and a murder by a counter murder. I do not see any sin (or, crime) in this. One should act wickedly towards a wicked man.

शोकाविष्टः-overwhelmed with grief. पदातिः-Walking on foot (पदा अततीति). यधायात०-taking the way by which he had come.

81 The enemy is killed; a friend is gained; the jowelneoklace is not lost; and water was drunk by means of a
lotusostalk-well accomplished all this, oh monkey on the fig tree. ( बटे वानरः बट॰).

आपदर्थे-for use in adversity. एवंविधं-in this plight.
82. That friend, who baving deserted his friend when overtaken by calamity, becomes hard-hearted and (thus proves) ungrateful (to him) undoubtedly goes to hell owing to that $\sin$.

गम्यस्थाने शक्ति: \&c.-If one has the power to help in a case within one's reach (admitting of a remedy) एतत्पु० मन्यष्या०-beyond the reach of man. अपंर \&c,-Besides the more I see the distortions of your face due to the pain caused by the turning of the wheel, the more I think of this that I should quickly go away that no calamity should befall me also.
P. 62. 83. From the colour that I see of your face, oh monkey, yon are seized by Vikàla: he, therefore, lives who runs away (beyond his reach).

सर्वलक्षण०-endowed with all auspicious marks, कृतरबो०whose protection was well ensured, who was well guarded. रक्षःसनिध्यजामवस्थां-the condition of being possessed by. मध्पनिशा०-at mid night or the dead of night. विकाल०(1) at an unseasonable bour; (2) at the time of Vikala (i.e. his coming, as understood by the demon). प्रतिबेधो०any remedy to keep him off or to prevent him from doing so. किंप्रभावः - what is his prowess, how powerful he is. अथतममं-the best horse. कशाघातेन-with the stroke of the whip. स्थिरीकत्बुं - to stop him. वेगाद्वेग०-more and more speedily, swifter and swifte still. अगणित०-who disregarded the drawing or pulling in of the bridle-bit. एवसग-णित०-that thus disregard or do not mind the puil \&c. पांसूल-full of dust; ल shows 'possession'. पातयामि-I will drop myself. जीवित०-I cannot hope to live. इष्टे०-his tutelary deity. निष्कान्तः-passed under. वटप्ररो०-having cought hold of a banging off-shoot of the banian tree, just clung to it. लब्यप्रत्या०-who regained hope.
P. 63. अलीक०-false, vain. शांकिस०-diffident at heart. स्मलित०- with faltering steps, with a stumbling gait, ०म्य-धिक-superior to, more powerful than. ठ्यथार्तः:-writhing with agony or pain. प्रनE: - anished, ran away. अकार०not the proper cause. सम्पषते-befalls, comes to pass.
85. That Ravana, who had the mountain Trikuta for his fort, the ocean for the ditch, demons for warriors and Kubera for his treasnser (lit, whose wealth came form Ku ). and who had the science of politica composed for him by Us'anas, perished in obedience to the will of fate.
86. A blind man, a hunch.back, and a princess with three breasts-all three gained their objects by wrong means when fate turned favourably towards them.

मधुपुर-the modern Mathurà. अनिष्ट०-causing evil. प्रद्टव्या:-should be consulted. न विक्रध्यते - yon will not offend against (i. e, you will not be guilty of doing what will expose you to blame in this world and deprive yon of the next world.)
87. The intellcet of him who always enquires, listens ( to the advice obtained), and lays it to hart constantly, ever grows like a day-lotus by the rays of the sun.
P. 64. 88. A wise man should be always enquiring; for a Bráhmana once effected his escape, although caught by a huge demon, becanse he asked a question.

अये सर:-the yonder tank. कमलोवर्र०-soft or tender like the interior of a lotus. व्रतमस्ति-I am under a vow. भार्द्रपादः-with wet feet. मोक्षोपाय:-the way to encape or get out of his clutches. देवताचंन०-the act of offering worship to the deities. ऊध्धं-after the performance of. तस्या: प्रति-विधानं-any remedy to counteract the evil foreboded by her birth.
89. When a daughter is born to men, with limbs defective or in excess, she will be the canse of her hasband's death as well as of the loss of her own character ( or, virtue).

## 88

90. Again, a daughter, who, having three breasts, falls within sight, does kill her father quickly; there is no doubt as to that.
उद्वाहर्यति-marries, द्वात्यागेन \&c.- he should be asked to leave the country or banished the country. एवंकृते \&.c. If this be done no offence will be offered to both the worlds ( you will be acting in a way commendable to both the worlds). पटहृशद्देन-by causing a drum to be beaten, घो-षणां-procla mation. of क्रयमाणायां-Although the proclamaticn was being made.
P. 65. यौवनो०-A bont to reach womanhood, अंयेसरो य०-his guide by holding a stick. स्पृरयत्त-should be touched (sounded by way of accepting the offer ). oपात्तस्य-brought on by. क्क्रास्य-our misery will end.
91. Modesty (or shame), affection, clearness of voice, discretion, gooduess of heart (mental ease), vitality, pas sion, telationsthip with one's kinsmen, abseuce of pain, sports, discharge of religious duties, knowledge of the S'ástras (or, action in confurmity with sacred precepts), a talent like that of Bỵhaspati, parity and the thought about (desire for) conforming to the rules of conduct-all these p roceed in the case of men when the pot in the form of the belly is full of grain (i.e. When men are in affluent circumstances ).
92. Let the man be blind or dead, affected with leprosy or a pariab, let him accept the girl with the lac of gold coing; he will have to leave (on conditon that he leaves) the country.

जलयान-a boat or ship. कैवर्ता:-the boatmen. मूल्येन \&c.having purchased a house. गृद्वव्या०-managed the household affairs. विकृतिः \&c.-a change of feeling (i.e. a feeling of love) for the hunch-back arose in the mind of-
93. दहना०-of a burning nature (which is impossible). हुस्वाद-of good taste ( i. e. has sweet water ); then there can be chastity in women (women can be chaste)?

अन्यो
P. 66. शुंडी-dry ginger. संस्कार्य-having flavoured it by mixing it with. विकल०-with defective eyes $i$. $\ell$. the blind man. तक्रमादाय-having put buttermilk into the pot. सप्रश्यंrospectifuly, modestly पाचनाय-for being roasted. बर्वाa ladle ( mar. पøी ). सृक्कणी \&c.-licking the corners of the mouth. अथ तस्य \&c.- I'hen as he was stirring up the fish, the black covering of film dropped from his eyes being fumigated with the vapour charged with venom. बहुगुणंthinking it did him much good. लन्धदृ०-being restored to sight, having regained his visıon. चेष्धितं-action. वधोपायplan to bring about my death. उताछो-or. स्वाकारं गू०-Concealing his real features or true state. सेवित्रुं-to enjoy. व्याकुलंdistracted or over-powered with. पूर्ववत्-as before i.e. feigning blindness. संगृच्य-having taken hold of. सामर्यांत्through main force. प्राञतां गतः -became straight.
94. Those who are burn of the same parents, but have different heads (live in discord), enjoy their earnings separately and are disunited, perish like the Bháranda birds which have one belly bait separate necks and which being disunited eat fruits brought by each separately.
P. 67. भारण्ड-is a kind of bird supposed to live in the country of the Uttarakurus, तरंगा०-thrown up by the waves, अपूर्व-wonderinl, such as was never enjoyed before. हरिच०-One of the five heavenly trees. अव्यक्तेन \&cc. by fate remaining invisible. स्तोक-little, a small part. प्रहृत्तमा-being exceelingly delighted. परा-became intent on giving him an embrace, a kiss, showing respect and addressing him sweet sxpressions. नििंज्ञांश-cruel. पु-रुप०-base creature, निरपेक्ष-निर्गाता अपेक्षा यर्मात् you who have no regard for another; who are indifferent. तबापमाना-न्- on account of the insnlt suffered at your hands.
95. One should not eat a sweet thing alone, one should not wake up alone while others are sleeping; one should not go on a journey alone; and one should not think of gaining wealth alone
96. On a journey, a companion, although he be an insignificant person, does a good service; a crab that was taken as a companion, saved the life (oi a person).

प्रयोजन०-on account of some business, निरुप०-free from harm or danger.
P. 68. कार्यव०-owing to the pressure of the business. कर्पूर०-in the midst of camphor tables. कर्पूरसहुज० on account of its natural fondness for the smell oflcamphor. प्रसन्न:-being delighted. शद्दा०-with a mind full of faith. सर्वन्गापा०-from being killed by.
97. As is the faith of a man in incantations, a holy place (or a respectable person), a Bráhmana, Goil, an astrologer medicine, one's preceptor ( or, spiritual guide ), so is the success obtained by him.

Thas ends the fifth Tantra. Here we should naturally expect some reference to the king at whose instance V shnus'arman made the compitalion for the instruction of his sons or to the princes themselves as in the Hitopades'a. Wilson, however, thus gives the concluding portion as found in the copies consulted by him.

Vishnns'armá, having thus terminated these narratives, asked the princes, what more it was necessary for him to say. The princes replied-M ${ }^{\text {ost }}$ worthy preceptor, we have learnt from you all that is essential to the duties of a king. Then we have only to wish, answered Vishnu$s^{\prime}$ armà, that this $S^{\prime}$ astra may be considered as a mirror, reflecting light friendly to other sciences, and facilitatingto those, who are acquainted with its contents, the aequirment of worldly wisdom.

When the king found his sons were instructed in this manner, in the course of six months, in the sabstance of all the Sástras, he was highly delighted with their improvement, and acknowledging that the sage hal fulfilled his promise, loaded him with unprecedented wealth and โaveure.

$$
\frac{\operatorname{Cou}+8}{11-4-68}
$$

## STANDARD PUUBT TSHING COMPA

Apte's (V.S.) Siudent's Guide to Sanskrit Compo sition, latest Eidition 1917. ...
Key to Apte's Guide to Sans, if Compositic... by ap Experience Graluate Teacher
Hitopadesha, Copious, Notes \& Trans by Ai. R. Fale
Mudrarakshesa of V/shakhadatta: edited with an It: tro., Engl'sh Trans., and Notes, by M R. Kale
Dashakumarcharita of Dandla: wilh Commentary Etd. Uritical \& Expla. Notes, Tran, by M. R. Kale
Vikramorvashlya of Kalldasa: Full Trans., Critical \& expla., Notes, and Various Readings by M. R. Kale..
Uttararamcharita: with tlie com. of Ghanashyam, ane Nutes by P. V. Karie, Euglish Trans, by C. N. Joshi
Buddha Charita of Ashvaghosha: Cantos I to V. Com by Dattatraya Shastri Nigulkai \& Iutrolretio : Sote and English Translation by K. M Joglekas
Abhijnyana Shakuntalaof Kalidasa: Acts I to VII工oun oughava Bhatta and Intro. Gritical Gram ${ }^{1}$ Explanatory Notes by K. M. Joglekar.. tika of Sudraka: Snnskrit Commentary harya 13. Raddi Shastri, \& un Introductton in English by V. G. Paraniape story: In 12 Chaptere, by the late Justic tovind Ranade, M. A., LL. B.
hava of Kalldasa: With the Commentary 1a. Cantos I-ViI. Edited with an Intro (es, Erglish Translatiou by, M. A. Kale ghdoota: with the Commentary of Mall: Th Tras. Notes, Intro., by M. R. Kalo .. usamhara: With a cow frill Com by 5a Il parihyava and Noves, Introductiol lation, by M. R. Falo ...
: of Kalldasa: With ch Introduction Gopious notes, by h. It, Kalo
f Magha. Cris ito [V intro. Not V. R. Nerurkar, \& M. S. Bhando : .hvaras Iv-ViII: With an Intra muslation, by P. V. Kane ficlevasas I-IV. With Intro rouslation, by P. T. IVane.. udre: Â di \&̀ Subhâ parỳ - Tran. by M. §. Rhandare

```
PK Pañchatantra
3 7 4 1 ~ T h e ~ s t u d e n t ' s ~ e d i t i o n ~ o ~
P2
1912d
```

The student's edition the fourth and fifth Tantr

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY


[^0]:    १ पल्य्याः ₹ प्राप्रोति भवान्, ₹ प्रयच्छति नित्यम्, $४$ अहो भर्तः किंबहुनह त०. ५ अपर फलदाता। ततो. ६ एकस्धाने प्रसूते वागन्यास्ममअननी नृणाम् । - म्रोगे. ८ बन्धुनत्.

[^1]:    १ घिये कामातुरः कोषं कान्ते कोन्योपनेष्यति. २ मर्कटः ३ महा. ४ नत् तबोपरि प्रायोपचेशानं कृत्वा प्राणत्यागं करिष्यामि. ६ अथना. ६ वेल्मयां, तिरलबेलायां. ७ लापयसि. ८ तराभिर्गीभिः. ९ मा मे त्वं स्वमुखं. २० बंत्रं प्रतिद्विं मिननमुपजीवासि. ११ शाठे. १२ देनरं प्रत्यु० गृहमानय. १₹ अथवा.

[^2]:    सर्वनाशो च. २ च तत्र. ₹ सस्यं. $૪$ सहायै:. ५ आरमते, आवरयेत्०
    ब येनागच्छामि. ७ मित्रत्वमुपागतः,

[^3]:    १ भुजपअरु. २ तर्योपरि प१ाई। गर्धमोपि तं वत्रपातमिव मन्यमानः किमिदमिति विचिन्त्यन्नक्षततनुरेच दैवाक乡भपि तर्मादपगत:। ₹ भ्रश्यक्षै. ४ भवतोनया चिन्तया । अचार्थेहमन जागरूकसित्षामि ।

[^4]:    रक्षपवाल रक्षकम्। लौब्याव् यदौहु्दुक्यं लालसा त₹मात् । कोपेन परीत: व्याप्तः आत्मा यस्य। श्रद्बैयं विश्चासाहम्। संधिभज्य विभागं कृत्जा। प्रमद: प्रकृष्धो मदो मचजनितो यस्य। अर्धो भदो यः कर्ररस्तस्य तीक्षणं च तदम्रं च तस्य । करालतां गतो रूढमांसो जातः। विकरालं मीषणं। संमुखश्र०—सत्रोः संमुखे युध्यमानस्य प्रहारो लम्नः।
    । रक्षकं. २ गते सिंहे. ₹ कृतयथोचितविधि: कृत०. ૪ यदस्य कर्णघहिते द्वायं भक्ञितं. ५ श्रुला. ६ सु, ७ प्रमत्तः, पमादात्.

[^5]:    निमृतःःछन्नः। अज्जलेः पुटं अ ०टं कृतमन्जलिपुटं यया। महानुमाव महासर्व।
     म प्राणब्ययेनापि। पुलऋईः रोमाबै: अध्काता तनुर्यस्स। ग्रामान्तरव्याजं ग्रामान्तरगमनमिषम्।

    १ शर्वाध:₹थले. २ समागय तत्र शरणे उq. ₹ हन्मि. $\%$ व्यापादयांमि. ५ अथ. ६ स्पर्शनायें. ७ अन्रानीत:. ८ आक्मिमकी. ५ त्वमेतज्जानासि... वेति世. १० यदि त玉् ११ पुनरन्यदूर्वझतदूयं. १२ अधस्तलात्. १३ साधु पविनेने.

[^6]:    सूक्ष्मघर्म धर्मस्य प्रतनुतलं । विहितं श्राश्खेणानुज्ञातं। पदुष्बतित दोषाई भवति। क्तत्ययः स्वभक्ष्यतित्कमः। श्रेय: कल्याणं। अभक्ष्यं भक्षयतां महदं नं पापम् । वृथा आचारो यस्य तादृशामिब । यद्वा माऽवृथाचारमिति पठनीयम् । हृृ्मदृष் प्रशगयते तैः दृष्टमपि किंचिददृृतस्स्यादित्यर्थः। श्रुतमिति किमापि श्रुख्वा न तत्र प्रवर्तेरन किंतु अश्रुतन्तन्त इव अविकृतास्तिहेयुरित्यर्थ: 1 समं लोष्टमइमा कांचनं च यस्य। सुहृदो मिन्रं तारिमन्। यद्रा सुद्धुदश्र मित्राणि च सुहान्मिन्रं तरिमन् । एताहरो मुनिः विशिष्यते प्रशाख्यते । निखवधानामनिन्धानाम्। सन्साधुस्षासौः आचारश्र तेन विचरन्तीति तेषाम्।

[^7]:    प्रष्वव्यान् वृ्ट्रमहांन् । यथार्थचादिन इत्यर्थ: । साम्ना सान्ल्बनेन। भेद उपजापो दूधं वा अन्र विपयः : प्रतुते उपयोगी। शोमनं गृहं यर्याः सा सुगृही। वृक्षजाखायां कुतः कुलायो नीडो याम्याम्। असौम्य: चण्डो यो वातसतेन कम्पिता तनुर्यर्य।
    १ दैवम्. २ अस्य स्थान- क्षते प्रहाग निपतन्ल्यमीक्ष्णमन्नक्षये वर्धति जाठराश्निः। आपस्सु वैराणि समुद्रaन्ति वामे विधौ सर्वमिदे नराणाम ॥ इति पघमे. पु०. ₹ करोमि। किमनेन सह युद्ध करोमि. $y$ व्यं; खान्, ५ घहुमय्वागत:. ६ ल पापचारिनू:

[^8]:    सूच्चीव भेदकत्वान्मुखं यस्याः। वाल्भम्याहन्नेहात्। अन्यो देशो देशान्तर विप्रकृष्टे दे० विप०।
    १ टिट्टिभी. २ अशान्तोहँ गृदारक्मे शात्तोहं गृहमअने। इ. पा. ₹ पूर्वल्लहमनुस्मृत्य हितीपदेशं देहि । ४ भवता. ५ मक्षेपुमु. ६ मित्राणि बान्धवाश्च. तन्मूराँ
    

[^9]:    ३ वषः, वध्यः, २ हेष. ₹ नंरेन्द्रवृ्द. ४ प्रससादासौ. ५ लोहबन्धनं. छ्वद् हे.

[^10]:    २ सुभिक्षाणि．₹ पौरयो．₹ महहार्भैक्षममतत्। $૪$ अन्नाभ．बन सकछापि सारमेयजातिर्निककुलतां गच्छति ।५ तद्रभा⿳亠二口丿 रान्तरं गतः，६ ध्रमाईेन प्रतिदिन गृहं प्रविइय विविधान्नानि भक्ष्यन्वरां वृर्तिं गच्छति．मदोद्धतसारमेयैः सर्वदिक्षु
    

[^11]:    3 यच्च 「नर्मंलम् । स एन केनदलं श्राध्यो यो जिनं पूजयेत्सदा। इ. पा. २ वतो• १. ३ भगजन्मम भगवता पार्थैनोधेन देशःः प्रदत्ती यन्मदीयतपास्विनां भण्तिं न करोषि तते कुसक्ष्षयो भविष्यति। ततः प्रातुर्थाय मया भयभावेनैतहल्टतम्। मगबन्न वेश्यि अइम् । दत्तं, ५ किं बहुना यघेवं न मन्यसे तदनशां मे। इत्युक्त्वा दंतकाष्ठठ भक्षयित्व। उपविट्टः । तबस्तेन क्षपणकेन प्रातिपन्नं सर्वथा तल्कालो० - रैक्स:, ०र्द्वयोदेदो.

[^12]:    
     ते व्या-द्यस्तैः सेवितम । धनेन होनाः धन० तस्य जीवितम्।

[^13]:    ? अलन्तीिति:० २ गम्बतामु.

[^14]:     । मां गृएाय।

[^15]:     रमालरं-साथैममिधानं तब इ़्य० ए. पुन०.

[^16]:    
     गीतं फल फम. ३० उद्वतमद:, ११ करें.

[^17]:    १ पर्ती. २ व्यन्तरसंवाचिकवहृष्टः

[^18]:     राज्यरिथतिः गाज्यपरिपाइनककमे।

[^19]:    1 रामप्रव्नजनं वने निवसनमू. २ कारागारनिवेशानं च मरणं संचिन्य ं ंकेकेशरे सर्वः काल्वशाद्बिन₹्यति नरः कः का परित्रायते ॥ इ. पा. ₹ याचस्व. ४ स्थिति० अंबति. ५ तेन.

[^20]:     4 बिं०.

[^21]:    द्रतिरंश्रंणापात्तो जानचस्तरय। विशदता म्पषत।। सुमनसो भाब: सोमनस्पम्।
    

