## श्रीमदप्प्य्यदीक्षित्रणीतः

कुवल्उयानन्दः

चन्द्रालोकेन, अलंकारचन्द्रिकाब्याख्यया, टिप्पण्यादिभिग्र सहितः

$$
9966
$$

## S <br> 808.04912 <br> Ap 48 K

- तिण य सागर प्रेस मुंब ई २ -
 Ap48K

श्रीमद्वप्यद्यदीक्षितप्रणीतः

# कु वलयान न्द: 

श्रीमत्तत्सदुपाख्यवैद्यनाधसूरिविरचितया
अलंकारचन्द्रिकाव्वाख्यया, टिप्पण्यादिभिभ्यालंकृतः
जयदेवविरचितचन्द्रालोकव्याख्यारूप-
चन्द्रालोकसहितश्र्व
Y

THE

## KUVALAYĀNAÑDA

## or <br> APPAYYA DİKṢit

with the commentary (Alaũkāruchandrikā)
of Vaidyanāll Sūri, Fout-notes \& Variants etc.,
济

तस्येदं
₹रामं सं₹करण म्
श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थचरणान्तेवासिभिः नारागण राम आचार्य "काइयतीर्थ" इल्येतः

टिप्पण्यादिभिः समलंकुल्य संशोधितम् ।

```
शाकः {CSQ, सन {`५प}
```

मूल्यं ३ रूप्यका:
नि र्ण य सा ग र पे स, मुं ब ई २

$M 1$
[All rights reserved by the publisher]
Printed by Laxmibai Narayan Chaudhari, for the Nirnaya Sager Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay 2

## प्राथमिकं निवेदनम्

कुवलयानन्द्दोऽयमलद्कारार्यन्धः सकलसाहिलयरसिकानामतिवलभ इट्य उद्कारचन्द्दिकया समेतोड्य निद्दाजनकरक्मेेषु निषीयते। अस्य कई्तः : सुगृहीतनाम्नः श्रीमदप्पव्यदीक्षितस्येतितृृत्तं न किंचिल्ममासाद्दितमस्माभिरितिहाससाधनाविधुरैरिति केषलमैतिह्यमालम्ब्य किंचिदिवात्र विलिबामः। अयं हि पण्डितो द्रविडजातीयः सकलऔतस्मार्तक्कियकलापनिपुणः सर्वतन्न्रखतन्त्र्रतिभः कदाचिक्कारीं गतः प्रभाते कृतभागीरथीज्यानो निर्वर्तितप्रातराद्धिक: स्वभवने प्रल्यागच्छत् घहे शयानं कंचन
 अवादीच तं कोधविस्मयकरणाभिर्युगपदभिभूतचेता:-

## 'किं निःराङं रोषे रोषे वयसि त्वमागते मृत्यो' इति।

तदाकर्ण्य यावदुत्क्ष्षप्य पटमवलोकयति पृच्छन्तं स शायान: पुरुषस्तावदिमं पग्डितराजं जगनाथमभिज्ञाय श्रीमदप्पण्यद्यीक्षित उत्तरार्धमिदं पपाठ-

## 'अथव广े सुखं शयीया निकटे जागर्ति जाह्नवी भवतः' इति।

एवं किंवदन्ब्या पणिडतराजसमकालीनल्वमस्यावगम्यते। पण्डितराजस्तु शहाजहानाभिधयवनसावैभौमस्य संसदि प्रवेरों लब्धवान्य । अधिगतवांथ्य निजप्रतिभाचमत्कारपरितोषितात्तस्मादेव राशः पण्डितराजपदवीम् । स्थितश्थ प्रथमे बयसि ग्रायसतैैव तत्समीपे तस्सूलोर्दाराशिकोहस्य समीपे। शहाजहानमहीपतिस्तु १६२, तमे खिताब्दे राजसिंहासनमधिह्डः १६५८ तमे खिस्ताब्दे औरंगजेबनाम्ना स्बपुत्रेण काराग्टहे निवेश्रितः, १६६६ तमे स्रिस्ताब्दे च पम्चत्वं गतः। पण्डितराजोडपि वार्धक्ये ध्रीकाइयां गत्वा स्वप्रयसीवियोगदूनद्दयो गझालहरीं विरच्नग्य कालिन्बां स्सीयप्राणानुपदीकृतवान्। तस्मात् सिस्ताब्दीयसमदशशतक्मण्ये पण्डितराज आसीदिति सुन्यत्तमेव। तेनास्य कुवलयानन्दस प्रणेतु: ः्रीमदप्पय्यदीक्ष्तितस्य जीवनकालोऽपि ल्निस्तान्द्यीयस़दर्श १७०० शतनकमेवेल्यवसीयते।

संप्र्यम्मदुपलन्ध-पणितनर-हालास्यनाधशास्बिभिर्मुद्रितरसिकरजनीटीकासहितकुवलयानन्दे तु भ्रीमदप्पग्यद्दीक्षितेन्द्रचरितमित्थमुपलन्धम्- इमे खत्डु दीक्षितेन्द्राः श्रीमति चोलदेशो कान्वीपरिसरविराजमाना उयप्पलाख्याग्रहारे गतेमु ४६५४ कल्यबदेपु तथा हौणाव्देपु १५०२ संख्याकेतु श्रीमद्दरर्दाजकुलजलधिकौसुभमणे: श्रीरद्भराजाधवरीन्द्रतो ळन्धजन्मानो विरचितबहुप्रन्धा विजितनेसण्डिकनिकुरम्बाः प्रख्यातचरिताश्चेति सार्वजनीनमेतत्। तेषां जन्म बत्सरादिक तद्धंस्यैः शिवानन्दयोगीन्दैस्तीररेते सम्यद्र निहपितम्। तेषां किल त्रिसजतिर्वगसः परमावधिरेल्यभियुकाः । तेषा चेंयं स्तिश्तिर्ररमा चिदम्बरक्षेते । यथा'चिद्वर्बरमिदं पुरं प्रथितमेव पुण्यस्पलं सुताश्व विनयोज्वलाः भुकृतयश्व काथ्चित

कृताः । वयांत्ति मम ससतेछपरि नैव भोगे स्टृहा न किंचिदहममर्थये शिवपदं दिदक्षे परम् 11 " इति । तेषां च विद्याग्रहणं पितुरेव। यतस्त एव निरवध्रन् तत्टृते सिद्धान्तहेशसंग्रहाख्ये ग्रन्थे-"सिद्वान्तकेशान् धियः । शुखुघ संकलयामि तातचरणन्याख्यावचःख्यापितान्" इति। तथा शिखरिणीमालन्याख्याने शिवतत्वविवेकेऽपि-"सर्वावियालतोपन्नपारिजातमहीरहान् । महागुस्नमस्यामि सादरं सर्वेवेदसः" इत्युपकमे । तथा समात्तावपि-"ध्रीरदर्राजमखिनः श्रितचन्द्रमौलिरस्यपप्पद्दीक्षित इति प्रधितस्तनूलः" इति ॥

तत्कृतयः संब्यया १०४ चतुरघिकं शातमिति तदीयविहुदलेब़नक्रमगतेन चतुरधिकरातप्रवन्वनिर्वाहकपदेन ज्ञानते। तनेद्नाममपि प्रचारे विय्यमाना ग्रन्था श्रीमदद्वैतसिद्दान्तावरम्विनो निर्गुणवसुप्रतिपादनधुरीण:-श्रीपरिमलः, सिद्धान्तहलघसंग्र्हः, वेदान्तनक्षन्रादावरी, मध्चतन्त्रमुखमर्दनम, मध्वमतविध्वंसनम,
 व्रह्मतर्कस्तवः लमुनिवरणम, आदिलयसतरनलं, तद्याख्या, लिवाद्धितविनिर्णयः, शिवध्यानपद्धति:, पश्रहनं, तद्याख्या, आत्मार्पणं, मानसोह्रास:, शिवकर्णमृतम, आनन्दलहरी, चन्द्रिका, शिवमहिमकलिकास्तुति:, रलन्नयपरीक्षा, तद्याख्या, अठुणाचलेभ्बरस्ठतिः, अपीतकुचाम्बास्तवः,नन्द्रकलासवः, शिवार्कमणिदीपिका, शिनार्चनचन्द्रिका, शिवपूजाविधि:, नयमणिमाला, तद्याख्या, इति शिवोत्कर्षवादपराः षड्डिंशतिः। तथा ग्रीरामान्डुजमतानुसारिणः-नयनमयूख्खमालिका, तद्याख्या, श्रीवेदान्तदेशिकविरचितयादवान्पुदयक्याङ्या, तथा तल्कृतपादुकासहहस्यक्याख्या, वरदराजसतः, इति पत्व । श्रीमन्माध्वसिद्दान्तानुसारिणौ-न्यायरलमाला, तद्याख्या, चेति द्वावेव । तथा ध्याकरणे-नक्षन्वादावली । अलंकारशात्रेअर्थचिच्चमीमांता, कुवलयानन्द:, इति द्वौ। तथा पूर्धमीमांसायां-नक्षत्रवादाबली, विधिरसायनं इति दूौ। एवं मिलित्वा चतुश्वत्वार्रिशात्। अन्ये च वहनो प्रन्थासत्हृता उपलम्यन्ते न समग्राः। तेष्वेकतमोडगमलंकारशास्तविषयो ग्रन्यः। अन्र श्रीजयदेवप्रणीतं चन्द्रालोकमेव मूलतया परिग्होपमादिहेत्वलंकारान्ताः रातमलंकारा निहपिताः। अर्रे च रसवदादयः संकरसंकरान्ताम्न्रोविशिशातिरलंकारा: खातन्येणैव निहूपिताः। एतन मूल एव ग्रन्धकृता दर्शीतम्-

## ‘येषां चन्द्रालोके दरयन्ते एक्ष्यलक्षणम्झोकाः। प्रायस्त एव तेणामितरेषां व्वभिनवा विरच्यन्तें इति।

सोऽयमलंकारशास्त्रमध्येतॄणामुपयोगायालंकारचन्ट्रिकाए्यया टीकगा सहितः

 समेषामुपयोगभाजनं भूयादेल्यभिलव्यते ।

## चन्द्रालोकविपयानुक्रमोशःः



| कम：विपय： |  | पृट்． | ऋम：विषय： |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| मझंगाचरणम् ．． | －•• | 9 | १५ दीपकालंकार：．．． | －．． |
| प्रन्थकरणप्रतिज्ञा | $\ldots$ | ？ | १६ आनृत्तिद्दीपकाएंकार： | ．$\cdot$ |
| 9 उपमालंकार： | ．．． | ₹ | १ง प्रतिवसतूपमालंकार： | ．．． |
| २ अनन्वयालंकार： | $\cdots$ | 8 | १८ हृष्टान्तालंकार：．．． | －•• |
| ₹ उपमेयोपमालंकार： | －•• | $9 \bigcirc$ | १९ निद्रानालंकार：．．． | ．．． |
| ४ प्रतीपालंकारः | ．．． | 99 | २० क्यतिरेकालंकारः | ．．． |
| प हूपकालंकार： | －．． | 94 | २१ सहोत्तयलंकार：．．． | －•• |
| \＆परिणामालंकार： | $\cdots$ | २० | ₹ २ विनोत्तयलंकार： | －• |
| 6 उह्टेखालंकार： | －•• | २ 9 | २₹ समासोत्तय लंकार： | －•• |
| ¢ ₹मृत्यलंकार： |  | २ ${ }^{\text {\％}}$ | २४ परिकरालंकार：$\because \therefore$ | －•• |
| Q अन्लन्यलंकार：．．． |  | マ ${ }^{\text {？}}$ |  | －． |
| १० संदेशालंकार：．．． |  | 23 | २ ६् श्रेषालंकार： | ．．． |
| ११ अपद्डुल्यलंकार：．．． |  | 24 | २ ง अप्रंस्तुतप्ररांसालंकार： | $\cdots$ |
| 9 २ उत्रेक्षालंकार： |  | \％ | २ $<$ प्रस्तुताह⿸厂⿱二⿺卜丿， | ．$\cdot$ |
| १₹ अतिशयोत्तयलंकार： | －•• | F ${ }^{\circ}$ | २१ पर्यायोक्तालंकार： | －．． |
| १४ तुल्ययोगितालंकार ： | ．．． | $\checkmark \sim$ | ₹० ब्याजस्तुत्यलंकार： | ．．． |


| विषय： |  | विषय： |
| :---: | :---: | :---: |
| ₹१ व्याजनिन्दाएंकार： |  | ¢५ मिप्याध्यवतिल्यरंकारः ．．．१४ |
| qIm | 909 | ¢ $\xi^{4}$ |
| विरोधाभासालंक | ．． 903 | ६७ प्रहष्षणा |
| ३४ विभावनालंकारः |  | ¢ |
| ३१ विसेषोत्तयलंकरः |  | ६९ उल्लासालंकार： |
| ₹६ असंभवालंकार：．．． |  | ט० अवज्ञारंकार： |
| ३ง असंगल्यलंकारः ．．． |  | $\checkmark 9$ |
| विषमालंका |  | ७२ लेशा｜ंकंकर： |
| ३९ समालंकार： |  | ง？मुद्रालंकार： |
| ४० विचित्रालंकार：．．． | －१२० | טr रकावल्यलंक |
| ¢ अधिकालंकारः ．．． |  | 矿 |
| ४२ अल्पालंकार | ．．9マ9 | טद पूर्वसपालंकार： |
| ४₹ अन्योन्यालंकार： |  | us अतनुणालंका |
| ४४ विरोषालंकार：．． |  | ७¢ अनुगुण｜लंक |
|  |  |  |
| \％कारणमालालंका |  |  |
|  | ．．．१२६ |  |
|  |  | ८२ विशेषा｜लंकारः ．．．．．．१६ |
| v सारालंकार：．． |  | ＜\％उत्तरालंकार： |
| 4 | ．．．१२く | Tर： |
| 49 | ．．．१२८ | ＜५ पिहितालंकार： |
|  | ．．．9३० | ＜६ ठ्याजोत्त्यलंकार： |
|  | ．．．9？9 |  |
|  | 9\％9 | e＜विष्टतोत्तयलंकार： |
|  | १३マ | C9．युत्तयलंकारः |
| $4 \%$ | ．．．937 | S० लोकोत्तयरंकार： |
| ५७ समाध्यलंकारः ．．． |  | S9 |
| 碞 | ．．．93＊ | Q२ बक्कोस्यलं कार： |
| $4 \times$ |  | ावोत्तयलंकार |
|  | ค | ९४ भाविकालंकार： |
|  |  | Q 4 उदासालंकार： |
|  |  | 94 अत्युन्यद्यकार： |
|  |  | Q 0 निर्त्तयहंचार： |
| संभाबनालंकार： |  |  |


संपूर्णोऽयं फुवलयानन्द्रविषयानुक्रमकोशाः ।
neGeor

## श्री

## च न्द्रा लो क:

## प्रथमो मयूखः ?

श्रीगणेशाय नम:।
उजैरस्यति मन्द्रामरसतां जाग्रत्करह्भैरव-
धंसं हस्तयते च या सुमनसामुल्यासिनी मानसे। धृप्यो्यन्मदनारानार्चिरमलग लोकश्रयददर्शिका
सा नेत्रतितयीव खण्डपररोर्वायेद्वता दीव्यन्तु ॥ १॥ हंहो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः $!$ संबर्धयध्वं रसान्
₹ रे स्वैरिणि निर्विंच्रारकविते ! माऽस्मात्र काशीभव। उद्धासाय विचारवीचिनिचयालंकारवारंनिधे-

श्यन्द्रालोकममुं स्वयं वितनुते पीयूपवर्षः कृती ॥ २ ॥ युत्त्यास्वाद्यलसद्रसे कव सतिः साहिल्यसारस्वत-

क्षीराग्भोधिरगाधतामुपदघन्सेव्यः समाश्रीयताम् । श्रीरसादुपदेशकौरालमयं पीयूपमसाजग-
जाग्रद्नास्वरप्मकेसररायः इीतांग्रुरसादुधाः | ॥ ३॥
तं पूर्वाचार्यस्यूरोंकिज्योतिःस्तोमोदतं स्तुमः।
यं निपत्य प्रारान्ते महुणन्तसरेणःः ॥ ४॥
नाशङ्कनीयं पूनेषां मतमेतेन हुण्यते ।
किंतु चभ्षुर्मृगाश्रीणां कजलेनेंव भूप्यते ॥५॥

## काव्यहेतुमाह—

प्रतिभैव श्रुता भ्याससहिता कवितां पति ।
हेठुर्मृदम्नुसंबद्धनीजन्यक्तिर्लतामिव ॥ ६ ॥
काव्यलक्षणमाह—

निर्दोंणा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूपिता।
सालंकाररसानेकवृत्तिर्वांक्यन्यनामभाक्त॥ ॥ अद्कीकरोति यः काव्यं शब्द्वर्थावनलंहृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुणामनलं छहती ॥ ८॥
विभत्त्युत्पत्तये योग्यः शास्स्रीयः शाव्द उच्यते।
स्ठयौगिकतन्मिश्रे: प्रमेदेः स पुनस्सिधा ॥ ९॥
अन्यक्तयोगनियोंगयोगाभासंस्रिधाश्रिमः।
ते च चृक्षादिभूवादिमण्डपाद्या यथाकमम् ॥ १० ॥

श्रुद्दतन्मूलसंमिन्नप्रमेदेयौगिकिख्यिधा ।
ते च धान्तिरफुर क्कान्तिकीन्तेयादिस्वरूपिणः ॥ ११॥

## रूटियौगिकमाह—

तन्मिश्रोडन्योन्यसामन्यविशोषपपरिवर्तनात्। नीरधिः पद्कज सौधं सागरो भूहहः शारी ॥ २२॥ त्रामान्यपरिवृच्या यतिस्सध्यति तदाह—
क्षीरनीरधिराकारापक्षजं तेन सिध्यति।
विभत्त्यन्तं पदं वा₹यं तह्यूहोर्र्धसमापितः ॥ १३॥
युक्तार्थता तां च विना खण्डकाव्यं स दूप्यते।
चाभ्भं च खण्डबाक्यं च पदमेकमपि कचित् ॥ ॥४॥ ॥ ऋमादुदाहरति-
भूमबत्वादिति यथा देवेत्यामन्तणं यथा।
 महादेवः सत्रभुुसमखबिधे कचतुरः
सुमित्रातदुक्तिपणिहितमतिर्यस्य पिततौ।
अनेनासावायः हुकविजयदेनेन रचिते
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ॥ १६॥
इति भ्रीजयदेवकविविरचिते चन्द्राल्डोकालंकारे वातिवचारो नाम प्रथमो मगूखः II

## द्वितीयो मयूखः २ दोपनिरूपणम्-

साश्धेतोविशता येन सक्षता रमणीयता। शॉनेडर्थे च कृतोन्मेषं दोगमुद्धोणयन्ति तम् ॥ १॥ भने च्बुति कटुर्वर्णः श्रवणोदेजने पह्डः।
विदुप्यते ब्याकरणविस्द्ध च्युतसंस्हृतिः ॥ २॥ अपगुक्त दैवताद्वी राब्दे पुंद्धिद्नतादिकम्। असमर्थ तु हन्ल्यादे: प्रयोगो गमनादिपु ॥ ३॥ स हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः। निहतार्थ लोहितनद्दौर शोणिताद्रिप्रयोगःः ॥ ४। एकभकरं बिना भूभ्ष्क्मादिकं खतलादिवत्। ज्यनक्क्यनुचितार्थ यत्पद्दमाहुस्तमेब तत् ॥५॥

इयमुद्धतराखाग्रकेलिकौतुकवानरी।
निर्रकं तु-हीत्यादि पूरणुकप्रयोजनम् ॥ ६॥ अर्थ विद्धदित्यददौ दधदाद्यमवाचकम्। धत्ते नभस्तलं भास्वानरुणं तरुणः करैः॥ ७॥ अस्कीलं त्रिविधं कीडाजुगुप्साऽमझलात्मना। आह्वादसाधनं घागुः कान्तानारो भवेत्कथम्॥ $\|$ स्याह्यर्थमिह संदिग्धं नद्यां यान्ति पत्तत्रिणः। स्यद्वतीतं शाखैकगभ्यं वीतानुमादिवत् ॥९॥ रिाथिलं रायने लिल्ये मचित्तं ते राशिभियि ।। मस्तपृष्टकटीलोट्टगहादि ग्राम्यमुच्यते॥ ॥० ॥ नेयांर्थ लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम्। हिमांशोर्हारधिकारजागरे यमिकाः कराः ॥ ११॥ किप्पर्थो यद्दीयोडर्थश्रेणितः क्रेणिमृण्छति। हुरिप्रियापितृवारिप्रवाहभ्रतिमं वचः ॥ १२ ॥ अविमृप्रविधेयांराः समासपिहिते विधौ।
विशान्ति विरिखप्रायाः कटाक्षाः कासिनां हदि ॥ १₹ ॥ अपराधीन इत्यादि विरुद्दमतिक्टन्मतम्। अन्यसझतमुतुज़हारशोभिपयोधरा॥ १४॥ रथाद्यनुचिते वर्ण प्रतिफूलाक्षरं विदुः। न मामझद ! जानासि रावणं रणदारणम् ॥ ह५ ॥॥. यस्मिन्रुपहतो तुपो विसर्ग इह तत्तथा। कुसंधिः पटवागच्छ विसंधिर्दृपती इमौ ॥ १६॥ हतवृत्तमनुक्तोऽपि छन्दोदोषश्रक्तित्ति चेत्। विशाएलोचने ! पह्याम्बरं तारातरद्भितम्॥ १७॥ नूनं त्वत्बज्ञसंभूतं यराः पुष्प नभस्तलम । अधिंक मवतः शाम्रून्द्रात्यसिलताफणी ॥ १<॥ कथित पुनहुक्ता वान्छायाबर्यामलोचना। विकृतं दृरविक्वतैंरैयरुः कुजराः पुरम् ॥ १९॥ पतत्प्रकर्षही नानुप्रासादित्वे यथोत्तरम्। गम्भीगारम्भदम्भोलिपाणिरेष समागतः ॥ २०॥ समात्तपुनरात्तं स्यादेष पीयूषभाजनम्। नेत्रानन्दी तुषारांशुरेत्यम्बुनिधियान्धवः ॥ २१॥ अर्धान्तरपद्धापेक्षि कीडानृत्येषु ,सस्मितम्।
मेघारग्भं सतुमः शान्भुमर्धरम्भोरुविग्रहम् ॥ ₹₹ ॥

अभवन्मतयोगः स्यान्न चेंद्दभिमतोडन्वयः।
येन बद्धोऽम्बुधिर्यस्य रामस्यानुचरा वयम् ॥ २३॥ स पष लड्ञलंकारं रावणं हन्तुमुद्यतः।
द्विणां संपद्साच्छिय्य यः शान्तूस्समपूरयत् ॥ २४ ॥ अस्थानस्थसमासन्नविद्धज्ञनमनोरमम्।
मिथः पृथग्वाक्यपदैः संकीर्ण यत्तदेव तत् ॥२५॥ चक्रेण भ्राजते रात्रिः कान्ता चन्द्रेण राजते। घह्माण्डं त्वद्यशाःपूरगर्मितं भूरिभूपणम् ॥ २६॥ आकर्णाय पयःपूर्णसुवर्णकलरायते ।।
भग्नЯफममारचधराव्दनिर्वाहहीनता ॥ २७॥ अक्रमः कृष्ण ! पूज्यन्ते त्वामनाराध्य देवताः।
 स्यंक्रहारमुरः कृत्वा शोकेनालिझ्ञिताइना। अपुष्टर्थों विरोष्ये चेन्न विरेषो विरोषणात् ॥ २९॥ विशान्ति ह्द्दयं कान्ताकटाक्षाः खज्जनतिवृः। कषः स्पपाववोधार्थमक्षमो वाच्यसंनिभः ॥ ३०॥ च्याहतश्रेद्विरोधः स्यान्मिथः पूर्वापरार्थयोः । सहस्रपत्रमिन्ं ते घंक्र केनोपमीयते ॥३? ॥ कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनखकः सुधाकरः। उःः ॠग्राग्यसंद्यि्धास्त्रयो दोषः ऋमादमी ॥ ₹२॥ त्वन्दक्तः कृषण ! गच्छेयं नरकं स्तर्गमेव चा। एकं मे चुम्बनं देहि तव दास्यामि कश्भुकम्॥ ३३॥ ज्तूत किं सब्यतां चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयोः। अनौचिल्यं कीर्तिलतां तरझयति यः सदा ॥ ३४॥ पसिद्या विद्यया वापि विशद्दं द्विविधं मतम्। न्यस्तेयं परय कन्द्रप्पप्रतापधवलद्युतिः ॥ ३५ ॥ केतकी रोखरे शाम्भोर्धत्ते चन्द्रकलातुलाम्। सामान्यपरिवृत्तिः स्यात् कुण्डलचछविविग्रहा॥३६॥ तिरोपपरिंकृत्तिः स्याद्दयिता मम चेतसि।
दें स्तः सहचराऽचारुविरुद्वान्चोन्यसङती ॥३७॥ ध्वाक्षः सन्तश्र तनयं संं परं च न जानते । सरोजनेत्र ! पुत्रस्य मुखेन्नुमवलोक्य ॥ ३८॥ पालयिप्यति ते गोत्रमसंा नरपुरन्दरः। पदे तदं डोे वा₹यांशो वा₹ये चा₹यक्ट्वके ॥ ३९॥ गभननुसारमभ्यूहेद्दोगाज्छह्दार्श्थसंभवान्। दोपमापतितं स्रान्तें प्रम्नर्तं विश्रूल्बन्ग् ॥ ४०॥

निवारयति यस्त्रेधा दोषाहूरामुरान्ति तम्। दोषो गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्सति ॥ $४ ९ ॥$ भवन्तमथवा दोषं नयल्यल्याज्यतामसी। मुखं चन्द्रश्रियं धत्ते श्वेत₹मश्रुकराह्हुरेः॥ थ२॥ अन्त हास्यरसोदेशे ग्रम्यत्वं गुणतां गतमू। तव दुग्धब्धिसंभूतेः कथं जाता कल⿸्दिता ॥ प३॥ कवीनां समयाद्दियाविसद्दो दोषतां गतः। वधार गौरी द्रुये देवं हिमकारक्कितम ॥ ॥ध ॥। अन्त स्रेपोदयान्बैव ल्याज्यं हीति निरर्शकम। दूति श्रीजयदेषकविवरविरचिते चन्द्रालोके दोषनिरूपणो नाम द्वितीये मयूस्सः ।

## तृतीयो मयूखः ३

## अथ उक्षणानि－

अन्त्याक्षरा विचिम्रार्थस्यातिरक्षरसंहतिः।
उषाकान्तेनानुगतः श्राः शारिर्यं पुनः ॥ \＆॥ शोभाल्यातोऽपि यदोषो गुणकीर्या निक्यिते। मुधा निन्दति संसारं कंसारिर्ये्र पूर्यते ॥। २॥ अभिमानो विचारश्येदूहितार्थनिबेधक्कत्। इन्दुर्यदि कथं तीवः सूर्यों यदि कथं निशि॥ ॥॥ हन्तुस्यक्वा बहून्पक्षान्युक्ल्यैकस्थावधारणम् । नेन्दुर्नार्को ड्यमौर्वागिः सागरादुत्थितो दहन् ॥ ४॥ प्रतियेघः र्रसिद्दानां कारणानामनाद्वः। न युद्बेन भ्रुवोः स्पन्देनैव धीरा निदारितः ॥ ५ ॥ निरें स्याधिर्वचनं नान्नः सल्यं तथानृतम। ई छरींग्यरसिर्जाने सल्यं दोषाकरो भवान्त ॥ ह॥ स्यान्मिध्याध्यवसायक्षेदसती साल्यसाधने। चन्द्रां⿹勹巳一 सूत्रम्रयितां नभःपुष्पस्नजं वह ॥७॥ सिद्धि：स्यातेपु चेन्बाम कीर्यंते तुल्यतोक्तये। युवामेवेह विल्याती त्वं बहैर्जलधिर्जलेः ॥ ८॥ युन्तिर्विरोषसिद्धिशेद्विचिश्रार्थान्तरान्वयात् । नवस्तं नीरदः कोडपि स्वर्ण वर्षसि यन्मुहुः ॥ ९ ॥ कार्य फलोवहगमझेछ हापाराद्सुतोऽध था। असावुदेति शीतांचुर्मानच्छेदाय सुभुवाम् ॥ ९०॥

टिप्प०－१ अन्र स्वर्णपदेन कनकं，पक्षे सुषु अर्णः उदक्मू 1
क्रुवस्ल．†

इत्यादि लक्षणं भूरि काव्यस्याहुर्महर्षयः।
स्वर्णभ्राजिंण्णुभानुत्वव्रभृतीव महीभुजः ॥ ११॥
इति श्रीजयदेवक़विवरविरणचिते चन्द्धालोके लक्षणनिहुपणो चाम. तृतीयो मयूखः ॥

## चतुर्थो मयूखः $y$ <br> अथ गुणः

स्रेषो च्विघटमानार्थघटमानत्ववर्णनम् । स-तु-शान्दैः सजातीयैः रान्द्र्वन्धः सुखावहः ॥ ९॥ उह्वसत्तनुतां नीतेऽनन्ते पुलककण्टकैः। भीतया माननस्येव श्रियास्रिष्टं हर्रि स्तुमः॥ २॥ यस्सादन्तःस्थितः सर्वः स्वयमर्योडवनासते। सलिलस्येव सूक्तस्य स प्रसान इति स्मृतः ॥ ३॥ समताल्पसमासत्वं वर्णाद्यैस्तुल्यताथ चा। उयामला कोमलंा बाला मरणं रारणं गता ॥ ४॥ समाधिरर्थमहिमा लसद्धनरसात्मना। स्यादन्तर्निर्शाता येन गात्रमक्नुरितं सताम् ॥ ५॥ माधुर्ये पुऩरुक्तस्य वैचिन्यचारुतावहम्। वगस्स ! पइ्य पइयास्य चश्वलं लोचनाश्चलम् ॥ द॥ ओजः स्सात्त्रौढिरर्थस्य संक्षेपो वातिभूयसः। रिपुं हत्वा यराः कृत्वा त्वद्ससिः कोशमाविशव्व ॥ ७॥ सौकुमार्यमपा फुष्यं पर्यायपरिवर्तनात् । स कधारोषतां यातः समालिद्नि मरुत्सखम् ॥ ८॥ उदारता तु चैदग्ध्यमग्राम्यत्वात्पृथध्धता। मानं मुश्न प्रिये ! किंचिहोचनं समुदश्नय ॥९ ॥ चहाडे च, प्रसादे च कान्त्यर्थ व्यक्तिसंम्रहः। अमी दश्रा गुणाः काब्ये पुंसि रौर्याद्यो यथा ॥ १०॥ तिलकार्धमिव स्रीणां विद्धग्दहयंगमम्। व्यतिरिक्तमलंकार्शहतेर्भूशणणं निराम ॥ ?? ॥ विचित्रलक्षणन्यासो निर्जाहः हैढिरौचिती । शास्त्रान्तररहस्सोक्तिः संग्रहो दिक्रदर्शर्शिता ॥ १२॥ दति श्रीजयदेनककविचरविरचिते चन्द्रालोके गुणनिस्पणो नाम चतुर्यों मयूखः ॥

## पश्वमो मयूखः ५

 शब्दालंकारपरिसंख्यानम्-शाब्दार्थयोः प्रसिच्छा वा कवेः गौढिवरोन का। हारादिवदलंकरसंनिवेशो मनोहरः ॥ १॥ स्वरव्यजनसंदोहण्यूहाः संदोहदोहदाः । गौर्जगजाग्रदुल्सेकाण्ठेकानुप्रासभासुरा ॥२ः आवृच्चवर्णसंपूर्ण बृत्यन्युपासवद्वचः। अमन्द्धानन्दसंदोइस्बच्छन्दस्यन्दमन्द्रिम् ॥३ ३ लाटाजुपासभूर्मिन्नाभिग्राया पुनरकता। यन्न स्यन्न पुनः खान्रोर्गार्जितं तर्जितं जितम् ॥ \& ॥ श्रोकस्यार्धे तदर्धे का घर्णाृृत्तियदि ध्रुवा। तद्दा मता मतिमतां सफुटानुपासता सताम् || ५॥ उपमेयोपमानादावर्थानुप्रास इच्यते। चन्दनं खलु गोविन्दच्चरण्दन्दबन्द्दनम् ॥ \&॥ पुनरुक्तर्रतीकारं पुनर क्तार्थसंनिभम्। अंधुकान्तं राइी कुर्वन्नग्बरान्तमुफैस्यसौ $\|\leqslant\|$ आवृत्तवर्णस्तबकें स्तवकन्दाएँंरें कवेः। यमकं त्वथ माधुर्यं माधुर्य वचसो विदुः ॥ <॥ काव्यवित्प्ररसश्विन्ं खंड्नबन्धादि एक्ष्षते। तेष्वाद्यमुच्यते म्लोकहयी सज्जनखजिता ॥ ९|. कामिनीव भवेत्वन हेखा चारकरालिका। काइमीरसेकरक्ता ही रान्रुकण्ठान्तिकाचिका ॥९०॥ शब्दालंकारान्भिरूप्यार्थालंकारमाह। तौन्रैामलंकाराणामनुक्रमणिका लिखुयते-

उपमानन्वयावादान्तुपमेयोपमानता।
प्रतीवं रूपकं चैवै परिणामस्ततो मतः ॥ \& ॥
उद्येखः स्मृति मद्धान्तिमत्संदेदाए अपद्बुतिः।
उत्प्रेक्षातिशयोक्री च ततः स्यानुल्ययोगिता॥ २॥
दीपकालंह्टतिश्रैव तत आवृत्तिदीपकम्।
भ्रतिवस्तूपमा चैव स्याहण्रान्तो निद्शर्शाना। ३ ॥

व्यतिरेकः सहोक्किश्र विनोक्तिस्तद्नन्तरम्। समासोक्तिः परिकरस्तथा परिकराद्धुरः ॥ ४॥ स्शेषो क्षेयो Sप्रस्तुतपरांसा च वस्तुताक्कुरः। पर्यायोंक ततो क्याजस्तुतिः स्याद्याजनिन्दनम् ॥५॥ आक्षेपालंकृतियैव विरोधाभास पव च। विभावना विरोषोक्तिरसंभच उदाहतः ॥ ६॥ असक्नतिश्क विषमं समं चैव विचित्रकम्। अधिकालंक्हतिश्राल्पालंकृतिस्तद्नन्तरम् ॥७॥ अन्योन्यं च विशेषश्य व्याघातालंकृतिस्ततः। हेतुमालैकावली च मालादीपकसाधकौ ॥ $<\|$ यथासंख्यं च पर्यायः परिदृत्तिस्ततो मता। परिसंस्यालंकृतिः स्याद्विकल्पस्तद्नन्तरम् ॥९॥ समुध्धयस्ततः प्रोक्त्ततः कारकदीपक्म्। समाधिः प्रत्यनीकं च काव्यार्थापत्तिरेब च॥ १०॥ काव्यलिक्न ततश्रार्थान्तरन्यास उद्दाहतः। विकस्वरः स्यात्प्रौढोकिः संभावनमतः परम् ॥ ११ ॥ मिथ्याध्यवसितिस्रैव ललितं च प्रहर्षणम् । ततो विषादनोल्डासाववक्षालंक्टतिस्ततः ॥ ९₹॥
अनुक्ता लेखामुद्रा च रनावल्यपि तड्डुणः। स्यात्पूर्वरूपालंकारोडतहुणानुगुणावपि॥१₹॥ मिलितं चैब सामान्यमुन्मीलितनिमीलितौ। उत्तरं घभ्ष्मपिहितं ब्याजोकिस्तदनन्तरम् ॥९ध॥ गुढोक्किर्विचृतोक्तिश्ध युक्किः स्तोकोक्तिरेव च। द्छेकोकिस्रैव वकोकिः स्वभावोक्तिश्ध भाविकम् ॥ \&५ ॥ उदाचं तत्तदात्युकिर्निरक्तिस्तदनन्तरम्।
प्रतिचेधो विधिर्हतुरुत्यहंक्टतयः शातम् ॥ २६॥
इल्यलंकारनुक्रमणिका ।

दति श्रीजयदेवकविवरविरचिते चन्द्रालोके शब्दालंकारनिखूपणं नाम पघ्छमो मयूस्ब: ॥ '।।

## श्री: <br> श्रीमद्पण्प्यदीक्षितविरचितः

# कु व लयान न्दः अलंकारचन्द्रिकाख्यव्याख्यासमेतः। 

श्रीगणेशाय नमः।
भमरीकबरीभारभ्रमरीमुखरीक्टतम् । दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपष्क्जम् ॥I १ ॥ परस्परतपःसंपत्फलायितपरस्परौ। प्रपश्नमातापितरौौ प्रांत्वौ जायापती स्तुमः ॥ २ ॥

अलंकारचन्द्रिका।
अनुचिन्स्य महाळ६्६मी दृरिलोचनचन्द्रिकाम्।
कुर्ने कुवलयानन्दसदलंकारचन्द्रिकाम ॥ १ ॥
चिकीर्षिताविघसिद्दय इट्टेबतो स्सौति—अमरीति। अन्र 'चरणमेव पह्जम्' इति मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणात् परिणामालंकारः । चरण आरोप्यमाणस्य पन्जजस्यारोपविषयचरणात्मतापरिणतिं बिना दूरितदूरीकरणक्कियार्थ्व्वासंभवात् । 'परिणाम: क्रियार्धन्बद्विषयी विषयात्मना' इति तलक्षणात् । न च 'पक्ष्जमिव चरणं' इति पूर्वपदार्थप्रधान उपमितसमास एवास्तिति श्रक्रयम। अमरीणां कबरीभारस्य केशपापास्य संबन्धिनी सौगत्ज्यलोभासत्संसष्टा या अ्रमरी तया मुखरीफृतमिति निकेषणस्सानुगुण्याभावामस पह्रजगतवेवैनैव प्रसिद्धेरिति। एतद्विशेषणावगतेन च पादपतनेनामिव्यज्यमाना गौरीविषया सुराक्तनागता रतिः कविगता तो पुष्णातीति प्रेयोलंकारोऽपि बोण्यः ॥१॥ परस्परेति। प्राप्षी पुरातनी, जायापती अर्थादुमामहेश्वृरौ स्तुमः। किमूतौ ? प्रपश्खस जीवस्य मातापितृरपपी निरपाधिकृपाश्रयत्वाद्वितोपदेध्टृत्वाच्च। तथा परस्परसंबन्धिन्यास्तप:संपत्पे: फलकदाचरितं परस्परखूपप ययोस्ती। अत्न 'पर'शब्दस्य कियाविनिमयविकक्षाया ‘कर्मब्यतिद्हारे सर्वनाम्रो द्वे वाच्ये' (वा. भ७00) इति वार्तिकेन द्विर्भावे असमासबद्राने 'पूर्वपदस्थस सुप: सुर्वत्तन्यः:' इलयेन सुपः स्वादेशे च परस्परमण्वव्युत्पत्ते: पार्वतीतपःसमृद्विफलयितः परमेश्वरः परमेश्वरतप:संपफ्फलयिता च पार्वतीत्रयों लन्य्यते । तप:संपत्रेक्व फलं निरतिशयानन्दद इति तदुपमया परस्पर परम्रेमास्पदत्वलक्षणः चय्रत्ररो क्वउयमानः सौभाग्यातिशग्रव्यजनमुखेन शिक्योर्भाष्रक्षें पर्यवस्य-

उद्धाग्य योगकलया हद्यदाब्बोशां धन्यैभ्विरादपि यथाहुच गृछ्यमाणः। यः प्रस्फुरल्यविरतं परिपूर्णरूप: श्रेय: स मे दिश्रा शार्धतिक्त मुकुन्द्: ॥ ३ ॥

## अलंकारेषु बालानामवगाहनसिद्धये। ललितः क्रियते तेषां लक्ष्यलक्ष्षणसंग्रहः \| ४ \|

येषां चन्द्रालोके दइयन्ते रक्ष्यरलक्षणश्रोकाः ।
प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते॥ ५।।
तीति सहृदयैराकङनीयम्। मातावितराविति ह्पकाभ्यामुत्तोपमयोः संसृष्टिः। परस्परं चोपमयोः फलायितेलेकवाचकानुप्रवेशालक्ष़णः संकर दति दिक्ठ ॥ २ ॥ संप्रति प्रतिपिपादयिषितानामलंकाराणां व्युत्पत्तेः खतोऽपुरुषार्थतया फलत्वायोगत्त्त्या रसाख्वादं।पयिकत्वेन फलत्वं प्रेक्षावतां प्रकृत्र्यन्थप्रशृत्ये सृचयितुं रद्नाररसाधिद्वैवतं ग्रीकृष्ण प्रति रसास्तादाननंदं ग्रार्धयते - उद्धास्येति। स मुकुन्दो मे महो शश्वद्ववं श्ञाष्वतिकं भमावरणतया सदा प्रकारामानं श्रेयो विगलितवेद्यान्त्रमानन्द्द 'रसो वै स:' (तैं०२ा६) इति श्रुतेः रसपदाभिधेयं दिशतु, ददातिवलर्थः। यथाश्रुते मुक्तिप्रार्थनागाः प्रकृते sसंगलापत्तेः। स क: ? यो धन्यैमहहामहिमपुण्यशाल्डिभिर्नाएदादिमुनिमिर्योंगकलया योगकाँशीलेन द्ययानजस्य उरसो मध्यवर्तंनो द्वयमुण्डरीकस कोशं मुकुलमधोमुखतया विद्यमानमुद्धाघ्ञ रेचकप्राणायमेनोर्वम्वमुं कृत्वा चिराद्धहकालं यथाइनि यथेचछं गृद्यमाणोऽपि रामकृष्णायभिमतमूर्तिज्यानगोनरीक्रियमाणोडपि परितः पूर्ण स्पमस्य तथाभूतोडपारेच्छिच्नहम्मस्पोऽविरतं निरन्तर भुत्किदहायां प्रस्दुरति प्रक्छाइता इति विरोधालंकारः; औपासनिकरूपस्य कल्पितत्वेन च तत्परिहारः। अथवा योगिमिरप्यनिन्य्यख्वरूप इति माहात्व्यातिशयवर्णनम । अत्र योगिगतभगवद्विष्यकरतिभाबस्य कविगतं तं प्रल्यक्त्तया प्रेगोलंकारः ॥ ₹ ॥ चिकीर्षितस्य म्नन्यस प्रयोजनाभिधेगे प्रद्रोग्यति-अलंकारेष्विति। एतच्चोभयान्वयि। अलंकरेष्वर्थालंकारेधूपसादिष्ड विषये बालानामव्युस्वनाां तेप्ववगाहनस्य व्युत्पत्तेः सिद्दय इल्यर्थः। तेषां ये लक्ष्यलक्षणे तयोः संग्रह इति निल्यसापेक्षत्वात्समाषः। लक्ष्यमुदाहरणम् । अलंकारत्वं च रसादिभिन्ना्यक्यभिन्चत्वे सति शब्दार्थान्यतरनिष्टा या विषयितासंबन्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वमू। अनुप्रासादिविविष्टराब्द्जानादुप्मादिविशिष्यार्थज्ञानचच्च चमत्कारोदयातेषु उक्ष्षणसमन्वयः । शब्दार्थयोर्जाननिष्रचमत्हृतिजनकताया विशयितयावच्छेदकट्वेन तद्विरोष-
 न्यलबोपमाधिवारणाय च मेदद्वयगर्मसस्यन्तोपादानम् ॥ ૪॥ परकीयम्रन्थापहाराः्रतिरासायाइ—येषामिति। येषामलंकाराणों चन्द्रालोक चन्द्रालोका-

पाठाब-? 'कीशाल्येन’.

## उपमालंकारः ?

## उपमा यत्र साहृईयलक्ष्मीरुद्ध्रति द्वयोः। हंसीव कृष्ण ! ते कीर्तिः सर्गङ्गमवगाहते ॥ ६॥.

यत्रोपमानोपमेययो: सह्दयह्द्दयाह्नादकरवेन चास्सादइयमुन्नूतययोल्दसति ध्यन्नयमर्पादां विना स्पएं प्रकाइते तत्रोपमलंकारः । हंसीवेन्युदाहरणम् ।

ख्यग्रन्ये। त एवेयनन्तरं लिख्यन्त इति शेष:। तऋः स्थितनामपि केषांचिदछेखनात्र्राय इत्युक्तम ।' यथानन्तरश्छोकस्सोत्तरार्ध तनैवं दस्यते ‘हदयेः सेखतोरचैचैस्वन्कीस्तनयोरिब $’$ इति । ख्यं त्वन्यदेव किरचितमिति । एवं च तदीयत्वेन कधनादाघ द्कानिरासः ॥ ५॥

संप्रल्यर्शलंको खे निह्पणीयेपु बहलालंकास्घटकतया सुप्रसिद्दत्वया च प्रथममुपमालंकारं लक्षयति-उपमेति। अयं च लक्ष्यनिर्देशःः। शोषं लक्षणम्। साद्ययखुभ्मीश्चमक्कृतिजनकता, तद्विश्शिश्थाद्रयमिति यावत्। धर्मधर्मिणोरमेदोपचाराह्रक्षणं व्याचट्टे -यक्रेति। यत्र काव्ये। శृत्तित्वं सतम्यर्थः। तच शक्तिलक्षण|न्यतरसहारेण वोधकत्वसंबन्धेन । उपमानमधिकगुणं चन्द्रादि, उपमेयं वर्ण्यमानं कामिनीवदनादि, सहृदयः काव्यभावनापरिपक्नुद्धि:, ब्यक्यूस्य मर्यादा प्रतीतिनियमरूपा यया सा वयजनेल्यर्थ: । अच चोपमानोपमेययोरिति खस्पकधनं न ठु लक्षणान्तर्गतं, व्यावर्तनीयाभावादात्माध्रग्यापदकर्षाच्च। उपमानत्वोपमेयत्वयोषपमाधटितत्वात्। एतच्चा्रे वयक्तीभविक्यति। इत्य चालंकारत्वे सतिसाद्ध्यव्वमुपमालंकारलक्षणं बोध्यम् । एवमग्रेडय्यमि कारप्रापमलंकरत्वविरोषणं वोध्यम् । हंसीत्यदि । अत्र तावदिवार्ये साहस्ये निहपितत्वसंसर्गेण हैसा देरन्वयः। साद्रयस्य प्रयोजकत्वषंसर्गेण स्वर्गक्तावगाहनाश्रयत्वस्पे साधारणधर्मे तस्य च खरूपंबन्धेन कीर्ती साहु्यस्य निपातार्धतया नामार्थ प्रति साक्षात्संबन्धेन विरोष्यत्वे विरेषणत्वे च बाधकाभावात्। तथा च हंसीनिहपितसाहस्यप्रयोजकसर्गाझ्नफ्म्मकावगाहनाश्रयत्ववती कीर्तिरिति वोचः 1 न चैंब सर्गर्मावगाहनुमिवशब्द्येल्याद्यप्रिमग्रन्ये धात्वर्थस्य समानधर्मत्वोक्तिर्विकद्धेति बाच्यम्। तदाश्रयत्वस्य समानधर्मत्वे तस्य तथात्वस्याँचिलायत्तत्वेन विरोधाभावात्, तथ।
 रतासंसर्गेण शाब्दवोधे विशेष्यतया विभत्यर्थोपस्यितेरहैतुत्वात्। न च निपातार्धमिबृृतित्वेन प्रकारता विरोषणीयेति वाच्यम्। 'घटो न पदयति' इलादौ घटाघन्विताभावस्य कर्मतासंसर्गेण दर्शानेऽन्वयापत्तः। यदि तु धात्वर्येडपि ताँपर्यवबानत्साध्यगान्वयोडनुभवसिद्दर्तदा धात्वर्धनिष्टावेरोग्यतानिह पितभ्रकारतासंबन्धेनान्वयबुर्दिं प्रति तज्जन्योपस्थितेः : प्रतिवन्धकत्वमान्रं परिकल्य 'घटो न प₹यति' इ़्यादौ पूर्वोंतान्वयवोधो निराकरणीय इति दिक्त। एवं 'अरविन्दमिव सुन्दरं कदनम्'

इस्यादावरकिन्दादिनिहपितसाछ्ययस प्रयोजकतांसंस्गेण छुन्दरपदाँ्यंकदेशेडपि सुन्दरवेवेनुभवबलादन्नयस्तद्विशिए्टस चामेदेन मुखादौ। इल्थं चारनिन्दनिहपितसाद्छयप्रयोजकसौन्दर्यवदभिनं वदनमिलयन्वयोोधः। 'अरबिन्दपुन्दरम' इति समासे खरविन्दपद्वेनारिन्दनिखपितसाछहयप्रयोजकं लक्ष्यते। तचामेदेनेन पदार्यैक-
 वदनमिल्यन्वयवोधः। एकदेशान्वयायोगात् 'अरविन्द' पदमेव लक्षणया सर्वर्थंत्रोधकं; 'सुन्दर 'पदं डु तात्रर्यग्राहकमिलेके। 'अरानिन्दमिव वदनम्' इल्यन्रारविन्दनिहपितसाढछ्यद्द्वनमिति बोधः। साद्दयस्य निपातार्थतया मेदेन नामार्थान्वये बाधकाभावात्। 'भरविन्दमिव भाति' इलन्न भातेर्ज्रानार्धकववे 'अरविन्द 'पदस्यारविन्दनिहपितसाछछयग्रकारकज्ञानविषये लक्षणा। तस्य चामेदेन मुखादावन्वयः। शेषं तातर्यर्याहकम्। पू वौन्रदिशा वा साहस्यस्यैव प्रकारितासंसर्गेण धा वर्येड्वन्वयः। अन्रैब सौन्दर्येणेति धर्मोपादाने तृत्वीयार्धस्य प्रयोज्यत्वस्य साहुगेड्वयान्सौन्दूर्यप्रयोज्यारकिन्दनिश्हपितसाढ़यप्रकारकज्ञानविषय इति बोध:, आायकल्पे त्वरविन्दपदमेव सर्वर्धबोधकमितरतात्पर्यग्राहकमिति घ्येयम्। इंयं च साहउयस्स पदार्थान्तरत्वमके शान्दवोधरीतिচपदर्शिता। तस्य समानधर्महपत्वे हु 'चन्द्य इव मुखम्' इल्यादौ चन्दृधत्तिधर्मन्मुखूमिति बोधः । अन्वैवाहादकमिति समानधर्मोगादाने इवार्थस धर्मस्यह्छादकत्वे पदार्यैकदेशेडन्वयः। तदसहिष्णुतायो हत चन्द्रनिष्टाब्दादकत्ववति भाह्काद्कपदस लक्षणा। चन्द्र|दिपदं तात्पर्यम्राइकम्। 'चन्द्रसटजाम्' इल्यात्राप्येकदेदो साहखे चन्प्रान्वयः, संखंबन्धिक्तात्। 'सहछा'पदं वा चन्द्रसाद्ययविशिष्टे लाक्षणिकम्। अन्रैवाढादक्वेनेत्युत्तावमेदस्तृतीयार्थस्तस्य च सछहापदार्यैकदेसे धर्मेंन्वयः । तथा चाहादकत्वाभिन्नचन्द्वत्तिधर्मवद मिनं मुखमिति बोधः। सद्धापदमेव वा सर्वाधवोधकमितरतात्पर्यप्राइकमिलेवंविधान्वयसरगिश्रेण्यस्तन तत्र घाब्दव्युत्पत्तिनिपुगैरनुसंधेया इल्यलं प्रसत्तानुप्रसक्तपरिनिन्तनेन ॥ पूर्णोंपमेतील्यनन्तरमालंकारैकैरिति पूूणीयम्। तत्वं च विरोषत उपात्तशब्द्यांप्रि्रतिपादितोपमानोपमेयकत्वे सति विशेषतः शब्दोपात्तसमानधर्मकतवे च सति निरोषतः खनिहढराब्दग्य्यत्वं खपदमुपमापरम्। उपमानकुष्तायामपि उक्षणयोपमानप्रतिपतेत्तसद्वारणाय इत्रीति। उपमेयदुमायां स्मरवधूयन्तील्यादाघात्मन उपमेयस्याध्याहतेनात्मानमिति शब्देन बोधनादुपात्तेति घ्घब्दविशोषणम । एवमपि तन्वीलनेनत्रोपमेयस, काव्यस सद्यं न द₹यत इल्येवंविधायां बुतोपमायामुपमानस च, सहर्रपदोपात्त्व्वाद्विशोषत इति, उपमेयोपमानतावच्छेदकहपेणेलर्थः । धर्मडुतायामयुपुपावाचकेन सामान्यतो धर्मस्योपात्तत्वाद्दिशोषत इति, उपमाप्रयोज कतावच्छेदकहपेणेलर्थः । बाचकबुपायामपि लक्षणयोपमानादिपदेनोपमावगमात्तद्रारणाय विश्रेषतः खनिह्ठेति। उपमायां च निह्हा 'इवबद्वाशथाशव्दा' इल्याद्यभियुक्तो क्किसंगहीता इवादयः। अन्र निपातहपपसेवादेखपसंर्गवद्धोतकर्वमेव। कभमन्यया 'झरंरेस्लैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रसानिव’ इलादा-

उपमालंकारः १] अलंकारचन्द्रिकासहितः
 मानोपपेयसाधारणघर्मोपमाबाचकानां चुुर्णामप्युपदानात्।
यथा वा, 一

##  ज्रिरसा क्षापते पूं परं कण्टे नियच्छति ॥'

घत्र यख्युपमानोपमेययोनैकः साधारणो धर्मः। उपमाने ईंघने घन्धगरलयोर्म्इणणमुपादानं तयोर्मध्ये पूर्वस चन्द्य शिरसा श्षाघनं बहनमुत्तरस्य गरलस कण्डे लियमनं संस्थापनम्, उपमेये बुछे गुणद़ोषयोर्म्रणं ज्ञातं
बुस्तादिपदोत्तरतृतीयादिसक्नतिः ? उस्सादेरुद्ररणक्किया प्रल्यकणत्वात, इवारे साह-
 परतयोल्ससहही: शारैरिति शरविझेषणत्वेन तृतीयादिसज़तिरिति वैयाकरणमतं तु नादरणीयमू।‘उपास्यते गुरः' इल्यादौ। धात्वर्थासनक्रियाया अभर्मकतया कर्मङककारानुपपत्तिख्पवाधकसोपसर्गगाचकतायामिविवादिवाचकतायामभावेन दृ्टान्तैवैғ्यस्य सुटटवात् । विरेषणविरोष्ययोः समानविभक्रिकतायो ‘विरेष्पेण सहैकार्थ भवेद्यन विरेषणम्। तत्र लित्ञादयः प्रायो विरोष्यस्था निशेषणे ॥' इलनुतासनस्योपमानोपमेययोरपि तस्या 'लिझ्संख्याविमेदेडपि ध्युपानोप्मेयता । विभक्ति: पुनरेकैन उपमानोपमेययोः $u^{\prime}$ इल्यनुगासनस सत्व्वेनोपमानपदोत्तरतृतीयादेः साधुत्वार्थतयोपपतेश्र। तस्माद्वाचकत्वमेवेवादीनाम्। युक्तं चैतत्। अन्यया
 प्रयोजनयोरन्यतरस्याभावेन चन्द्रादिपदेन चन्द्रसदहालक्षणाया निषिद्धलाक्षणिकत्वर्पपनेयार्यव्वह्पदोषापत्तेश्र। अपि च इवादेद्घोत कक्वनये चन्द्धादेरुपमानस पदायैंकदेशतया तन्र साधारणधर्मान्वयानुपपत्तिरिति दिक्र ॥—उपमानेल्यादि । उपमानत्वं चोपमानिखूपक्वेन विवक्षितव्वं, तदाभ्रयत्वेन विनक्षितत्वं चोपमेयत्वम्। साधारणल्वं च धर्मख्वारसिकमौप्चारिक लिम्बप्रतिबिम्बभावक्षतं केषकृतं वस्तुप्रतिवस्तुभाचेन समासमेदाश्रयेनेलनेकषा चित्रमीमांसाया प्रपथितम् । तत्र सर्गक्लावगाहनस्य तथात्वमीपचारिक कीतों तस ख्वारतिकत्वाभावत्त । उपदानादिति बाचक्सोपादाननिर्देशः 1 इतरेषों तु धाबदेन प्रतिपादनं तदिति निन्तनीयमू ॥ साधरण्प्रकारविरेषोपदर्श्शनायोदाहरणन्तरमाह—यथा वेति। गुणदोषविति । गुणदोषौ अर्थात्परस्य गृहन्न् जानन् बुधः पणिडतः पूर्व पूर्वनिfिदं गुण्ण बिरसा श्राघते आन्दोलितेन घिरसाभिनन्दति। पर परतो निर्दिहें दोष कण्ड नियच्छति निरणद्धि, वाचा कण्ठद्यहिन्नोद्दाटयवीलर्य: 1 क इव? इन्दुक्ष्वेडी चन्द्रगरले गृन्नुपाददान ईे थरो हर इव। सोऽपि पूर्ं चन्द्रं बिरसा स्राधते तत्पूर्वक धारयति। परं च गरहल कण्डे नियच्छति स्थापयतीति। 'ध्ष्वेडरतु गरलं विषम्’ इलमरः ॥ शक्षते—अत्र यद्यपीति। साधारणतत्वेनाभिमतो धमे: 'ग्लन्न किरसा र्लाधते पूर्वम' इ्यादिनोत्रो यद्यपि नैको न साधारण इति योजना। गृल्निलादिनोत्र एकोडपि धर्मः साधारणो नेति वा। यथाश्रुते साधारणस

तयोम्मब्ये पूर्वस्य गुणस चिरसा श्राघन श्राइःकम्पेनांभिनन्दनमुन्तरस्य दोपस्य कण्ठे नियमनं कण्ठाटुपरि घाचांनुद्धाटनमिति मेद़ात्। तथापि चन्द्रगरलयोगुणनद्दोषयोश्य विम्न्रश्रतिविम्बभावेनाभेद़हुपादान्ज्ञानदीनां गृह्नम्षिंलेकंशब्दो पादानेनाभेदाध्यवस़ायोंश साधारणधर्मतेति पूर्वस्सादिरोेषः । वस्तुतो भिस्सयोरस्युपमानोपमेयधर्मयो: परस्परसाद्र्याद़भिच्चयो: पृथगुपाद्वानं विम्बप्रतिनिम्बभाष इल्यल्ंकारिकसमययंः ॥ ६ ॥

## वर्योपमानधर्मणामुपमाऩाचकस्स च । एकद्विन्यनुपादानैर्भिन्न ब्रुप्तोपमाष्टधा ॥ ৩।।

 मेदादिल्यन्तेंनोत्तः। समाधत्ते-तथापीति। वस्तुग्लया साधारण्याभानेऽपील्यर्ध:।
 प्रतिबिम्बभावेन प्रतीयमानसाहद्ययोोपपमानोपमेयधर्मयोर्भिंन्नाब्दोपात्तत्वस्पेणामेदादेमेदाध्यवसायात्। एतच साधारणधर्मतेलयमेतनेनान्वितम्, ज्ञानादील्यादिन। शिरसा वहनाभिनन्दनयोः फण्ठस्सापनतद्वाहिरनुद्धाटनयोश्च संप्रहः। गुहननिल्यादिनां च बिरसा ल्छाघते, कण्टे नियच्छतीलनयोः संग्रहः । अमेद्द श्यवसायादिति। अमेदस्साध्यवसायादाहार्यनिध्ययादिलभःः ॥ साधारणधर्मतेतीति। साधारणधंर्मत्वाभिमानविपयतेतीलर्थ:। पूर्वस्मात् पूर्वौदाहरणादिति विछेष इलन्वगः । न चैवें साघर्ग्र्भतीव्युपपादनेऽपि वसुतुत्सदभावात्कयमुपमाइक्षणसमन्वय इति बाच्यम् 1 चमत्कारविशेषप्र्योजकसाधारणव्वाध्यवसायविषयधर्मव्वयैवोपमालक्ष्षणत्वमिल्यमिश्रायादिति। लोके निम्बप्रतिनिम्बभावव्यपदेशस्य गगनजलारायादिगत चन्द्रादिविषयतया प्रसिद्देः, कयं प्रकृते तब्यपदेश इल्याशक्कायामाए - वस्तुत इत्यादि.। अभिन्चयोस्तयाध्यवसितयोः । पृथगिति । मिन्नाब्देनेल्यर्थः । विम्बपतिबिम्बभाव इति। विम्बप्रतिविम्बभावपद्वाच्यमिलर्थर्। समय इति।
 पमाया सर्वलोपनियमाश न्नानिरासाय लक्षणणूर्वकंकां तिभजते—वर्ण्येत्यादिना। चकारो वाशब्दार्थ। तदनन्तरं च लोपे इस्यध्याहार्यम्। एवं चेतरेतरयोगाविक्षया, वर्ण्यस्योपमानस धर्मस्योपमावाचक्य का होपेडन्यतमानुपादाने उुतोगमा। सा च एक्टिम्यनुपादानैंरहध्रा मिनेति पूर्वापराभ्यामुन्तां भवति। तडिदिलाध्युदाहरणान्यध्रतो व्याचटे—उपमेयदीनामिति। वस्तुतो लाघवात्यूर्णामिन्ववं लक्षणं बोध्यम। लक्ष़णवाक्यततं ऊममुपेक्ष्योदाहरणकमानुसारेण विभागं दर्शयति—यथेत्यादि। वाचकडुरुति। वाचकवं चाःानुपूर्तीविशोपवत्तरोपमानोधने निहठठवम । तन्च झत्तया निहठउक्षणया वा। तन्रान्यमिवादेर्द्धितीयं तु छुछटपदादेरिति। तद्रावात्तडिद्नौरील्यादौ बाचकलोपः। समासानु-

## तडिद्रौरीन्दुतुल्यास्या कर्पून्नी दरोम्म । कान्ल्या साउधूयन्ती हृा तन्नी रहो मया ॥ ८॥ यत्तया मेलनं तत्र लाभो मे यश त्व्रतेः। उदेतेत्काक्तार्लीयमवितर्कितसंभवम् ॥९॥

 उपमेयादीनां घतुणाँ मण्ये एकस द्वयोस्ययाणां वा प्रतिपादकहाब्द्राभावेन हुस्तोपमेल्युच्यते। सा चाहधा। यथा-वाचकतुस्ता १, धर्मनुस्ता २, धर्मवाचकडुसा ३, बाचकोपमेयतुसा ४, उपमानलुसा ५, वाचकोपमानडुसां ६, धर्मोपमानडुता ७, धर्मोप्यानवाचकतुता घ ८ प्रति । तत्रोपमानंल़ोपरहितश्सष्वारो भेदाः 'तहिनौरी-' इल्यादिश्रोकेन पदार्शिताः। तद्दन्तो भेदा उत्तरस्होकेन दर्शिताः। तन्र 'तड्द्रौरी' इूत्यन्र नाचकलोपस्तडिदिव गौरीलयये 'उपमानानि सामान्यवचनैः' ( पा. रा१।५५) इति समासविधायकशाहाहृतृतः। 'इन्दुतुल्यास्या' इत्यत्र धर्मलोप:, स बैच्छिक्रो न शास्रकृतः; कान्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वकं राक्यत्वात्र। 'कर्शूर्ती' इत्यन्न धर्मवाचकलोप:; कर्षूरमिवाचरन्तील्यर्ये विहितस कर्शरवद्वान्द्दात्मकाचारार्थकस किप इचराब्देन सह लोपात् । अन्र धर्मलोप गुच्छिकः; नयनयोरानन्दात्मकतया कर्पूर्न्तीतिशासनेन निहठऊध्षणावग मेऽप्यानुपूर्वाविरोषवत्तया शाबददिरोषस्य तदवोधनात्॥ शास्न्रक्रत इति। शास्तप्रयुक इड्यर्थः ॥ कर्पूरन्तीत्यन्रेति। अः 'सर्वप्रातिपदिकेम्यः क्रिब्वा कत्कव्यः' ( वा. १७२२ ) इलनेन विहितः क्रिप् ्ुत्तोऽपि सर्ममाणो धर्ममात्रत्पमाचारे बोधयति। कर्पूरपदं च लक्ष्णया कर्रूरसादृयम्। तस्य चातिरिकत्वे पूर्ववस्रयोजकतासंसर्गेणाचारेडन्वयो धर्मछपत्वे त्वमेदेन । वस्तुतस्तु किब्लोपप्रतिसन्धानेऽपि तथायोधात् कर्मूरादिशब्दा एव कर्पूरादिसाद्धयप्रयोजकाभिचं तस्साद्स्याभिचं वाचारं ऊक्ष्यन्तीति युत्तम्। ननु वाचकस्येवादेरतुपादानाल्वोपो युक्तः, साधारणधर्मस त्वाचारूपस्य किवुपात्ततया करं लोपस्तश्राह— कर्पूरवद्धानन्द्धत्मकाचारार्थकस्य किप इति। कर्पूरस्येवेतीवार्थ चतिः। आनन्दात्मको जनकतासंबन्धेन। वस्तुगल्या आनन्दस्खस्पो य आचारस्तद्बोधकसेलर्शः। ननु कि.ब्होपाज़ानेड य्याचरार्रीतेः कर्पूरादिपदानामेव तद्योधकत्वपक्षे कथं धर्मलोपः संगमनीग इति चेन् । अन्न प्राघः-एवमपि तद्वाचकतया विह्तितस किपो लोपात्तहोपद्यपदेशः । अत एवात्र समानार्थकः क्यन् नोपान्तस्ससातुपत्वादिल्याहुः। नव्यासतु-धर्ममा习हपप्याचारस्योपादनेडऽ्यानन्दत्वादिना विरेषह्पेणा-

 पागा०-? 'तदूते'.

# तनुपादानस्यापि संभवार्दिति। ‘कान्ल्या सररवधूयन्ती’ इसन्र वाँचकोपमेयलोपः। 

 अन्र कान्ल्येति विरोषणसामर्य्यास्ववात्मानं कामवधूमिवाचरन्तीत्यर्थस्य गम्यमानतया स्वात्मन उपमेयस्य सहोपमावाचकेनानुपादानास्स वैच्छिक:; स्वाव्मानं स्मरधधूयन्तील्युपमेयोपादानस्यपि संभवात् । 'काकताहीयम' हत्यम्र काकतालराब्दौ वृत्तिविपये काकतालसमवेतकियावर्तिनै, तेन काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवार्ये 'समासाश्च तद्विपयात्' (पा. फा३19०६) इति ज्ञापकास्समासः । उभंयत्रोपमें स्वस छचिद्नमनं तत्रैव रहासि तन्क्या भवस्थानं च। तेन स्वस्य तस्याश्र समागम: काकतालसमागमसह्श द्वति फलति। ततः 'काकतालमिव काकतालीयम् ' इति द्वितीयस्मिन्रिवार्ये 'समासाच तद्विषयात् ' (पा. पा३19०६) इति सूत्रेण ‘इवे प्रतिकृतौ’ (पा.५१३।९६) इस्यधिकारस्थेन छम्त्ययः। तथा च पतनद्लितं तालफलं यथा काकेनोपभुक्रम्, पुवं रहोदर्दानक्रुभिततद्दया तन्वी स्वेनोपभुकेति तदर्यंः। ततश्शान्र काकागमन-तालपतनसमागमरूपस्य काककृततालफलोपभोगरूपस चोपमानस्यानुपादानाव्पत्यया-स्मरवधूयन्तीत्यत्रेति। ननु 'उपमानादाचारे' (पा. ३।919०) इति कर्मभूतादुपमानादाचारे क्यचो विधानात स्मरवधूं रतिमिवाचरन्तीलवगमेडप्यत्मानमन्यां वेति कयं निर्णयसत्राह-विशोषणेति । रलनुस्पाचरणस कान्तिकरणकत्वरूपविशेषणसामर्य्यादिलर्थः। कान्तेः सरसतः सीयत्वावगमादिति भावः। न चात्मन उपमेयस्य तन्वीपदेनोपादानाक्कयं होप इति वाच्यम्। तस्याडद्दितीयान्ततया कर्मभूतोपमेयाऽसमर्पकत्वादात्मानमिल्यधाहृत्तननैव तहोंधात्। अः च 'स्मरधधू'पदेन स्मरवधूसाद्सं लঞ्ञ्यते। तस्य च प्रयोज करवसंसर्गणामेदेन वाचारेऽन्वयः। तथा च स्सरवधूसाद्दययाभिन्न आत्मकर्मको य भाचारसदाश्रयस्तन्वीति वोधः॥ काकतालीयेति । शृत्तिविषये समासविषये ॥ क्षापकादिति। इनार्थ समाराभावे तद्विषयादिल्यनेनेवार्थविषयसमागानुवादोऽनुपपन्नस्तज्त्तापऋ इलर्थः। उभयन्र काका-गमन-तालपतनयोः। उपमेयमिल्यन्तरं कमेगेति शेषः ॥ तेनेति। काकतालसमवेतक्कियापरयोः काक-ताळपदयोंरिचार्थे समासेनेल्धः ॥ काकतालसमागमेति। अयं भावः一काकागमन-ताऊपतनयोरूपमानत्वे तदुपमेययोः स्खीयगमनतन्य्यकस्थानयोः पृथगनुपात्तवर्वनोपमेयतगान्वग्रयोगाल्काकतालसमागम एवोपमानम्। इत्थं च काकतालस्मागमसहह्रः काक्तालपदर्थंस्त्य चाभेदेन खीयतन्वीसमागमहूप उपमेगेडन्वय हूति ॥ तत इति । ताद्शममासोत्तरमिल्यर्शः ॥ हुति तनर्थ इति । का क्ताउपदलक्षितस्य काकहतताळफलोपमोगसदहास्याभेदेन तन्वररतिलअभहपेणोपमेयेनान्वयादिति भावः। अन्र पतनदलितमिति रहोदर्शनक्षुभितद्धदयेति च निम्बप्रतिविम्भ्भावापन्नधम्बसह्पक्यनं नत्वेवमन्वग्राकार इति वोध्यम् । न च सहहुनुचारिताई्यां काक- तालयदाम्यां कथमुपमानदूयावगम इति

 श्रेति। काकागमनेल्यादि । का कागमनताउपतनहपपो यः समागमसत्तूप-

## अनत्वयालंकार: २.] अलंकारचन्द्रिकास्सहित:

र्थोपमायामुपमानलोपः, समासार्थोपमायां चाचकोपमानलोपः । सर्वोडप्पयं लोपइछप्रत्ययविधायकराघघहकृतः, धनिर्तिकसंभवामिति साधारणवर्मस्यानुपादाने प्रलयार्थोपमायां धर्मोपमानलोप: । समासार्थोपमायां धर्मोपमानवाचकलोप इति मूक्ष्मया हछ्यादधारितन्यम्। एतेपापुद्राहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्त्त ॥ ॥-९ ॥

## अनन्चयालंकारः २

उपमानोपमेयत्वं यदेकस्सैन वस्तुनः। इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौं तदनन्वयः ॥ १०॥ फकसैन वस्तुन उपमानोपमेयत्वरर्णनमनन्वयः 1 वर्पर्यमानमपि स्वस्य

सेख्यर्थ:। इदं च ‘काकागमनमिव तालपतनमिव’ इति महाभाष्यगतविप्रहवाईयविरोधशद्कापरिहारायोत्तम् । समागमस ताछइक्कियाद्वयाभिनव्वेनोत्तयुग़्ता तस्योक्रार्भ एव पर्यवसानात्, विशिष्टेपमाग़ां विझोषणोपमावगतिवत्समागमोपमायामपि तदवयवकिययोर्यथायोगं गम्यमाननमुपमामभिप्रेल महाभाष्यकृतां ताहर्यविग्रहवाक्यप्रणयनमिल्याशयः । धर्मस्यानुपादान इति । तत्स्थाने 'अभवत् कि ह्रवीमि ते' इति पाठ इति भावः ॥ ज-९ ॥
इति श्रीमत्तस्सदुपाल्यरामभहस्रुरिवरात्मजबैद्यंनाथविरचितायामलंकारचन्द्वकाब्यायां कुवळयान्दृव्याल्यायागुपमालङ्कारप्रकरणं संपूर्णम् ॥१॥

यद्यप्युपमाननिख्पणानन्तर तन्मूललंकारेगु संभवस्साछइयोपमेयोपमेव प्रथमं निस्पयिनुमुचिता, न त्वाऐपितसाद्धस्यनिबन्धनोऽनम्वयस्तथापि तं द्वितीयसहछाठ्यवच्चेदफलकतया तृतीयसद्धाव्यवच्छेदफलिकामुपमेयोपमामपेक्ष्य शीव्रोपस्थितिकमभिप्रल्म प्रथमं निह्पयति—उपमानोपमेयत्वमिति। उपमानव्वमुपमें यत्वं चेल्लर्धः। द्वन्द्वन्ते क्रूयमाणत्वात्। विवक्षयत इति च शेषः। एवं चैकसैव वस्तुनो यदुपमानत्वमुपमेयत्वं च विषक्ष्यते तदनन्वय इलन्वयः। असंभवशःक्षानिरासाय मध्ये उदाहरणोक्तिः। ननूक्तुक्षण्य 'भणितिरिक मतिर्मतिरिव चेश' इल्यादिएर्शनोपमागामतिव्यात्तिः। तन्र मल्यदेरेकसँ्यैव वस्भुन उपमानत्वस्योपमेयत्वस्य च वर्णनात्। अधैकस वसुनुनो यदेकनिहपितमुपमानववमुपमेयत्वं चेति विवक्षितमेकपदस्यातृत्तिकल्पनात्। इलं च रशाोपमायां मल्यादेश्धेष्टदिनिहपितमुपमानत्वं भणितील्यादिनिहपितं तूपमेगत्वमिलेक कनिहुपितोपमानोपमेयत्वविरद्वान्नातिव्याप्तिरिल्युच्यते, तदा 'खमिव जलं जऊमिन सम्' इट्युपमेयोपमायामतिव्यात्तिः। तनैकसैय वस्तुनो गगनस्सैऋजलनिहपितसोपमानत्वस्योपमेयव्वस च वर्णनादिति चेन्-मैवम्: एक्संवेति विरोधवोतकैवकारवहेन साश्रयनिहुपितयो女फ्मानोपमेगत्वयोलामेन छतायतिप्रसज्ञाभावात । अस्ति हि ‘इन्दुरिन्द्रुरिक’ इलनन्बये उपमानत्वमुपमेयवं च स्वाश्रयेन्हुनिहलितं, नतु रशानोपमायमुपमेयोपमायां नेति संक्षेपः। अनन्वगपदप्रचृत्तिनिमित्तमाह-वर्ण्यमानसपीति ।

स्वेन साघम्यं नान्वेतीति व्युत्पत्ते:। धनन्वयिनोडप्पर्यस्याभिधानं सह्शान्तरन्यवच्छेद्येनानुपमत्व्योतनाय । 'इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्' घल्युक्त श्रीमश्वेन चन्द्रस नान्यः सद्रोडस्तीति सहरान्तरण्यवच्छेद्दो लक्ष्यते । ततश्र स्वस सेनापि साहह्यासंभवाददुपुमेयत्वे पर्यवसानम् ॥ यथा वा,—

> गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ।

रामरादणयोर्युन्ंं रामरावणयोरिव ॥
मूर्वोदाइरणे श्रीमचव्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति । इह तु गगनादिप वैपुल्यादेर्धर्मस्य तन्नासीति विरोष: 11 भ० ॥

# उपमेयोपमालंकारः ३ <br> पर्योयेण छयोतबतेदुपमेयोपमा मता। धर्मोंड्ध इव पूर्ण्यीरर्यों धर्म इव त्वयि ॥ १? ॥ 

नान्वेतीति। न संबध्यत इल्यर्धः। साधर्म्यस्य मेदघटितत्वादिति भावः। नन्वेवें सल्यसंबद्रप्रलापद्वापत्तिरिलत्यत भाइ—अनन्वयिनोऽऽपीति । बाधितस्पापीलंर्धः। अर्थस्स साधर्म्यस्स। अभिधानमाहार्यारोपर्पततया प्रतिपादनम्। सद्धाग्तरव्यवच्छेदेन सहहान्तरव्यात्तित्तिधोद्वारेण । एतदेव विशदयति-इन्दुरित्यादिना। इत्यं च सढ्रान्तरव्याहृत्तिसूचनद्वारानुपमतवयोतनरूप्रयोजनवत्वादापाततो द्ररोदनार्थवादवद्वारमान्रतया साह्यय्रतिपादनेऽपि नासंबद्धप्रलापतापत्तिरिति भाव:। उदाहरणन्तरमाह—यथा वेति। गगनाकारं गगनसद्हशम । इवेलयतः प्राक 'युद्दमे' इलघ्याहार्यम्। उदाहरणणान्तरप्रदर्शने बीजमाह-पूर्वौदाहरणेति। वैपुल्यादेरिल्यादि पदाद्वाम्मीर्यदाखणत्वयोः संघ्रहः ॥१०॥

हललंकारचन्दिकायामनन्वयालंकार्रक्रणम् ॥ २ ॥
अथोवमेयोपमां हक्षयति-पर्यांयेणेति। अयौगपयेनेलर्भः। वाक्यमेदें नेति यावत्। तत् उपमानोपमेयर्वम्; विदक्ष्यत इति शोषोडइापि बोध्यः। उपमेयोपमेति लक्ष्यनिर्देशः। उपमेयेगोपमेति ठगुपपतेत। धर्मोडर्थ इवंत्युदाइएणम । अर्यों धनम् । पूर्णश्री: पूर्णसमृद्धि:। अ习 च धर्मार्थयोर्द्वयोर्वांक्यमेदेनोपमानत्वमुपमेयत्वं च वर्णितम । त习ाद्यनाक्येर्श्रस्योपमानतवं धर्मयोपमेयत्वम् । द्वितीये तु तद्विर्यासेन धर्मस्योपमानत्वमर्भस्योपमेयत्वमिति लक्षणसमन्वयः। उपमानोपमेयव्वमात्चेक्तावनन्वयेडतिन्यासेद्द्वयोरित्युत्तमे। एवमिति 'समत्वं शरदि प्रापुरहो कुमुदतारकाः' इत्युभयविश्रान्तसाद्ययादुपमायामतिव्यातिः। तत्र द्वयोः कुमुदतारकयोः साहद्याश्रयत्वह्पोपमेयत्वस्येव तत्र्रतियोगित्वस्पस्योपमानत्वस्याव्यथंतः प्रतीतेत, अतः पर्यांयेणेल्युकम्। ननु ‘भणितिरिव मतिर्मतिरिव चेश्च चेष्टेव च कीर्तिरतिविमला’ इति रसनोपमायामतिव्यातिः। तः द्वयोर्मतिचेष्ट्योर्वाक्यमेदेनोपमानोपमेयत्ववर्णन्नादिति चेत्,-न; ह्रोरोर्यनेन परसपरमुपमनोपपेयत्वस्य विवक्षितत्वात, अन्यया 'पर्याय' पदेनैवानन्बयवारणे तहैसर्ध्यापत्तेरिति संक्षेपः ॥।

दूयोः पर्ययेगोपमानोपमेयत्वकल्पनं तृतीयसद्छशब्यवच्छेदार्थम्। धर्मार्थयोहि कस्सचिक्केनचिस्साहइये वर्णिते तस्याप्यन्येन साहछंयमर्थासिद्धमपि मुखतो वर्ण्यमानं तृतीयसछहाब्यवच्छेदें फलति ॥

```
यथा वा, -
```


## खमिब जलं जलमिव खं

> हंस इव चन्दश्रन्द्द हव हंसः ।

## कुस्सुदाकरास्तारा-

साराकाराणि कुमुदानि ॥
पूर्बत्र पूर्णाश्रीरिति धर्म उपात्त: 1 हह निर्मलत्वाविधर्मो नोपास्त द्वति मेदः। उदाइरणद्दयेडपि प्रकृतयोरोवोपमानोपमेयस्वकल्पनम् । राज्रि धर्मार्थसमृद्ध: शरादि गगनसलिलादिनैर्मल्यस्य च वर्णनीयस्वात् प्रकृताप्रकृतयोरप्येषा संभवति।

यथा वा,
गिरिरिव गजराजोडयं गजराज हवो छौकैविंभाति गिरिः। निर्ष्र ह्व मदधारा मदधारेवास्य निर्ष्षरः स्रवति ॥ ९९॥

## प्रतीपालंकारः \&

प्रतीपयुपुपानस्सोपमेयत्वप्रकल्पनम् ।
त्वल्धोचनसमं पब्मं त्वद्वक्चद्रो विधुः ॥ १२ ॥
प्रसिब्बोपमानोपमेययावः प्रातिलोम्याव्रतीपम्।
ननूपमाप्रतपोभयकूपाया उपमाद्वस्प्पाया वा उपमेयोपागया अलंकरान्तरत्वे किं बीजमिल्यत भाह—द्वयोरिति । तथा चार्थविशेषद्योतकतया चमत्हतिवैलक्षण्यमेव तन्र बीजमिति भावः । कथं तृतीगसहशब्यवच्छेदलाभसत्राह— धर्मार्थयोरिति । धर्मार्थयोम्म्य इल्यर्थः। मुखतः शब्देन । तथा च 'प्रास्य पुनर्वचनं तदितरपरिसंख्यार्थम्' इति न्यायादिहापि तृतीयसद्धाव्यात्टत्तिल्गभ हति भावः ॥ खमिवेति । शराद्रणनमिदम्। समाकाशमिव जलं कालुष्यापगमेन निम्मलक्वातिशयात्। रोषं स्पष्टम्। निर्मलत्वादील्यादिपदेन हैल्यातिशयपरिग्रहःः। गिरिरिछेति। अत्र गजः प्रकृतः। अयमिति प्रकृतपरामर्शिसर्वनामनिर्दिंट्वात् । अत एनोपक्तमादग्रेप्यस्य मदधारेल्यन्वयो बोध्यः। अन्र पूर्वर्धा उच्चैक्विभातीति समानधर्म उपात्तः। उत्तरार्ध च सवतीति स उत्त इति दिक् ॥ ११ ॥
इल्यलंकारच्चन्द्यकायामुपमेयोपमालंकारमकरणम् ॥ २ ॥

भतीपसिति। प्रतीपमिति लक्ष्यनिर्देंशः। ननूपमानोपमेयभावस्य बैवक्षिकतया मुसादेरप्युपमानव्वसंभवात् 'चन्द्र ₹व मुखम'’ इ्युप्रमायामति॰्यातिरिल्यत भाहप्रसिद्देति। प्रसिद्बोपमानस्योपमेयभान्ब उपमेयत्वं प्रतीपं प्रतीपपदबाच्यम्। कुतः? प्रातिलोम्यात् प्रसिद्दोपमानप्रतिकरतत्वात्। 'उपमेयभावप्रातिलोग्यात्' इसविसर्गपाठेडपि प्रसिद्धोपमानस्य य उपमेयभावस्स्य प्रतिलोम्यादुपमानप्रतिक्रूल्वा-

## यथा वा, -

यश्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले ममं तदिन्द्दीवरं मेधैरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शारी़। येऽपि ब्वन्रमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता₹त्वव्साद्टरयविनोदमान्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ १२ ॥ अन्योपमेयलामेन वंर्ण्यसानादरश्य तत्। अंं गर्वेण ते वक्र ! कान्त्या चंन्द्रोऽपि ताद्वः ॥ १३॥ ध्नल्युत्कृष्टगुणतया वर्ण्यमानस्यान्यत्र स्वसाहइयमसहमानस्योपमेयं किंचिखद्रर्य तावता तस्य तिरसकारो द्वितीयं प्रतीपं पूर्वस्माद़ि विच्छित्तिविऐोषशालि ।

यथा वा, ( रुद्रटालं. ) -
गर्वमसंवाखमिमं लोचमयुगलेन किं वहसि भद्दे!। सन्तीबशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीएनलिनानि ॥ १२॥
दुपमानस्योपमेयत्वकल्पनं प्रतीपमित्युच्यत इति व्याख्येयम्। न तु प्रसिद्वस्योपमानोपमेयभावस्य वैपरील्यादिति यथाश्रुतरील्यैवंविधप्रातिऊोम्यस्स तृतीयपश्वमपतीपमेदाव्यापित्वेन प्रतीपपदप्रनृत्तिनिमित्तत्वायोगादिति । एवं चोक्तप्रकारेणोपमानप्रातिकुल्यस्य प्रतीपपद्रग्रृत्तिनिमित्तत्वकथनेन प्रसिद्योपमानप्रतिकूलधमंः । प्रतीपमिति। प्रतीपपश्चकसाधारणं सामान्यउक्षणमिति सूचितम्। अत्र एव पश्यमत्रतीप. व्याख्यानावसरे वक्ष्यति-‘उपमानप्रातिलोम्यात्' इति। प्रतिकूलत्वं च तिरस्कारप्रयोजकत्वम् । एतस्य च सकलप्रतीवमेदसाधारण्यं तत्र तः स्फुटीकरिष्यतेयथा वेति । प्रोषितस्य प्रियां प्रति वियोगवेदनानिवेदनमिद्मम । अयि प्रिये ! त्वदीयसाट्हयेन विनोदनं विनोदो विरहयापनं तन्मात्रमपि मम दैवेन न क्षम्यते ॥ एतदेव दर्शायति-यदित्यद्निता। त्वन्नेत्रयोः समाना साधारणी कान्तिः शोभा यस तयाविधं यदिन्दीवरं तत्सलिले ममम्; वर्षर्तुना जलतृद्देः 1 तव मुख्य च्छायया कान्त्या अनुकारी सदझः शाशी मैघैरन्तरितस्तिरोहितः। येऽपील्यपिर्भिनकमः । त्वद्रमनसहागतयो ये राजहासास्तेऽपि गता इति। अत्र कान्तील्यादिधर्मैपादानात् पूर्वोदाहरणवैलक्ष्रण्यं नोध्यम् । ननूपमानादुपमेयस्याधिक्यवर्णनारूपाद्यतिरेकालंकारादस को भेदः ? उच्यते-तत्र वैधर्म्यय्रयुक्तमुपमेयस्याधिक्यं विवक्षितम, इह तूपमानतामात्रप्रयुक्तत्वात् साधर्म्यप्रयुक्तमिति ॥ १२॥ प्रतीपान्तरमाइ-अन्योपमेयेति। अन्यदवर्ण्यमुपमानं तदूरं यदुपमेयं तस्य ळामेन वर्णनीयस्य मुखादेरनादरो गर्वपरिहारोऽपि । ततू प्रतीपमित्यर्थः। तस्य गर्वप्रसक्ति पूर्वक्तेनोपमेयताया अपि पूर्वमपप्रास्योपमानतिरस्कृतिविशोषप्रयोजकत्वादिति भावः। अत एव लामेनेत्युंक्त, न तु सत्वेनेतेति; अप्राप्राप्रेर्लाभशब्दार्थत्वात् ॥ विच्छित्तिविरोेेति । चमत्कारोत्कर्ष इल्यर्थः । उत्तरीत्योपमानतिरस्कारातिशयप्रतीतेरिति भावः 11 गर्षममिति । असंवाहं संवाहनायोग्यम्, अपरिमितमिति यान्न् 1 भर्र शोमने इति संबोधनम्। नन्विति

## वर्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनादरः।

कः कौर्यदर्पस्ते मृल्यो ! व्वत्रुल्याः सन्ति हि स्रियः॥९४॥ अन्युल्कृषगुणतया धचिद्वुप्युपानभावमसहमानस्यावर्ण्यस्य वर्ण्योपमेयं परिकल्प्य ताधता तस्य त्तिरस्कारः पूर्वप्रतीपवैपरील्येन तृतीयं प्रतीपम् ॥

यथा वा,-
अइमेव गुरः सुदारणणानामिति ह्वालाइल ! तात ! मा स्स दप्यः।
ननु सन्ति भवाद्रानि भूयो भुवनेऽस्सिन्वचनानि दुर्जनानाम् ॥ १४ ॥ वर्ण्येनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्थ तब् । द्ुुधापवादो स्रुग्धाक्षि ! त्वन्मुखाभं किलाम्बुजम्॥ १५।।
 उदाइएरणे मुधापवादत्वोत्योपमिल्यनिप्पनि रहद्दाटित।

यथा वा, 一 धाकर्णाय सरोजाक्षि! वचनीयमिदं ! भुनि । शाशाक्रस्तव घं्र्रण पामरैरुपमीयते ॥ १५ ॥। प्रतीपमुपमानस्य कैमर्थ्यमणि मैन्वते । हृषं चेद्वदनं तस्याः किं पम्मेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥
उपमेयस्यैवोपमानप्रगोजनधूर्वहवेनोपमानकैमर्य्यमुपमानश्रातिलोम्यात् पश्झमं प्रतीपम 1
हेत्वर्थ्य। अव्ययानामनेकार्थत्वात् । पूर्बोदाहरणे ‘कान्स्या’ इति समानधर्मोपादानमू, दूह तु नेति मेदः ॥ १३ ॥ वर्योंपमेयेति। अन्यस्य=अवर्ण्यस्स । अनादरोऽपि तथा, प्रतीपमिल्थर्ध: 1 अहमेवेति । सुदारणानामतितीव्राणाम् । गुऊः श्रेष्। तातेति सानुकम्पसंवोधने। मा स्म दृप्य इति। दर्प मा कृथा इलर्थःः ॥ १४ ॥ वर्ण्येनान्यस्येति। निहपिततवं तृतीयार्व:, वर्ण्यनिहपिता याइन्यस्यावर्ण्यस्योपमा तसा इल्यभ:। अनिप्पत्तिवचः उच्यमाना अनिष्पत्ति: । 'कृदमिशिते' इति न्यायात् । तत्=प्रतीपम् ॥ मुधेति । किलेति वार्तयाम् ! 'त्वन्मुखाममम्बुजम्' इति वातf मुधा निण्पयोजनोऽपनादः । अलीकार्थक्वननापवादस निष्पयोजनत्वम् ॥। उत्कर्षेति । उपमानतिरसकारातिशयप्रयोजक्त्वह्षपेल्यथंः ॥ मुधापवादत्वोत्तयति । उत्कार्थमेतत्॥ आकर्णयेति। बचनीयमलीक्तया निन्दितम्। अत एव भुवील्युत्तम । लोकन्तरे मुखासंनिधानेन विरोषादर्शानादहीकत्व्रह्रायोगात्। संनिधानेऽपि विरोषाग्रहेणात पामरैरित्युक्तम । अन्र बचनीयं पामरैरित्येताम्यानुपमितेरानिष्पन्तिः प्रकाइयते ॥ १५ ॥ प्रतीपमिति। क: अर्थ: प्रयोजनं यस्य तत्तथा, अनर्ध कामिति यावत्। तस्य भावः कैममर्थमम । तदपि प्रतीपं मन्वते। भालंकारिका इति ईोषः। ननूपमानस पन्मचन्द्रादेराह्वादविशोषस्पप्रयोजनसत्त्वाल्कथमन्थक्वमत आह-उपमेयस्सेवेति । उपमानधूर्वहत्वेनोपमान-



२ कुवह.

## यथा वा,-(ने०१११४)

तदोजसस्तथासः स्थिताविमौ चृथेति चिन्ते कुस्ते यदा गदा।
तनोति भानोः परिवेषकैतवात्तदा विधिः कुण्डलनां विघोरपि ॥ केचिद्नन्न्नयोपमेयोपमाप्रतीपानामुपमाविशेषत्वेन तदन्तर्भावं मन्यन्ते। अन्ये तु पश्घमं प्रतीप्रकासुपमानक्षेपस्पत्वादाक्षेपालंकारमाहुः ॥ १६ ॥ कार्यकारित्वेन। अयं चोपमानकैमर्ये हेतुः। अतध्बोपमानकैस्र्थ्यमिल्यध्याहार्यम्। भाहादविशेषादेरन्यल्य्यव्वेन प्रयोजनत्वासंभवात् कैमर्थ्यम्मिति भावः। 'उपमानप्रयोजकधूर्वहत्वेन' इति पाठे उपमानं प्रयोजकं यस्या इति बहुवीहिः । नतु 'उपमानकैमर्थ्ययसोपमानाक्षेपश्बक्षेप:' (काव्या. सू. $\gamma-३-२ ७) ~ इ त ि ~ व ा म न स ू त ् र े ण ा-~$. क्षेपालंकारव्वेनोतत्वात्करं प्रतीपत्वमत आह-उपमानग्रातिलोम्यादिति। उपमानप्रतिकूल्त्वादिलर्यः । प्रतिकूलत्वं च तिरस्कारप्रयोजकत्वमिय्युत्तम्। तथा च प्रतीपसामान्यलक्षणाकान्तत्वात् प्रतीपान्तर्भाव एवोचित इति भावः ॥ तदोजस बति । नैषधीये नैषधनर्णनमिदम्। विधिर्द्धहा तस्य नलस्यौजसः प्रतापस तघहासश्व स्थितौ सल्यामिमौ सूर्यचन्द्रौ तृथा, प्रतापज्योत्स्रादे: कार्यस्य ताभ्यामेत्रोपपत्रार्निर्थंकाविति चित्ते यदा यदा कुछते तदा भानोर्विषोश्व परिवेषस्स परिधे: कैतवाचछलात्कुण्डहनां वैयर्य्यमृचिकां रेखावेष्टनां करोतीत्यन्वयः। अन्र च नायं परिवेषः, किंतु कुण्डलनेलपहुतौ कैमर्थ्यहपपतीपस्यान्नवात्तगोर ब्नाजिभावलक्षण: संकरः। यद्यत्पापमिल्यादिवच तत्पदे वीप्साया अकरणं न दोष इति घोध्यम्। केचित्=दण्डिप्रभृत्तयः ॥ अनन्वयोपमेयोपमापतीपानामिति। प्रतीपपदेन घाधाद्यमेदन्न्यमेव गुह्यते, नववन्त्बमेद्वयमपि । तत्रोपमितिकियानिष्पत्तेरभावे नोपमान्तर्भवस्यासंभवात् । बस्ुतसत्वायमेद्चग्यापि नोपमान्तर्गतिर्युक्त। चम₹कारं प्रति साधर्म्मस्य प्राधान्येनाप्रयोजकरत्वात्। सामर्थ्यंनिबन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तन चमत्कृतिप्रोंजकतया विक्षक्षित:, न नु सीधर्म्रमेव मुसतश्रमत्कारितया विवक्षितम्मिति सद्धदयसाक्षिक्ष । एवमनन्वयोपमेयोपमेयोरपि न साद्धस्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन विवक्षा, किंतु द्वितीयतृतीयसद्धहव्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरण्युपमान्तर्गतियुज्युते । अन्यथा साहसयवर्णनमात्रेणो-
 घपुषैवैछछोन ते 11 ' इति व्यतिरेकालंकारस्याप्युपमान्तर्गतिः स्यात्। तत्र साधर्म्यसमानाधिकरणं वैधर्म्यमेव चमत्कारे प्रधानं, न तु साधर्म्यमिति चेत्तुल्यमिदं
 दिति । अन्ये=वामनादयः। अन्र चाखरस

> हून्यलंकारचन्द्रिकायां प्रनीपलंकारप्रकरणम् ॥ ४ ॥

टिप्प०-1 'पसिद्यसोपमानस्योपमेयत्वप्रकलपन म्। निष्फलत्त्वामिधानं चा प्रतीपम्' एति सा० द०।

# रूपकालंकारः ५ <br> विपय्यमेदत्तोदूप्परअअंन्विषयस यव। रूपकं तश्रिधाधिक्यन्यूनल्वानुभयोक्तिभिः ॥ १७॥ अयं हि धूर्जटिः साक्षाघेनेन दग्याः पुर: क्षणात् । अयमात्त विना शम्मुस्तार्वांयीक विलोचनम् ॥ ३८॥ 

इ्पकं लक्षयति—विषय्यमेदेति। हृ्यते इतरण्याहृत्ततया ज्ञाप्यते धर्मा अनेनेति ह्पं, तदूपमस्यासी तद्रूप्तस्य भावस्तादू$व ् य ं ~ च न ् द ् र क ा र ् य क ा र ि त ् व ा द ि ~ व ि ष-~$ यिण उपमानस्यामेदताद्रूप्याम्यां विषयस्योपमेयस्य यद्रजनमिव रजनम्। सोपरनतुद्धिविपयीकरणमिति यावत्; तद्रूपकमिल्यर्थ:। 'रूपकं तत्' इलेव पाठः। ‘रूपकं तु’ इति पाठे तु तदिल्यध्याहार्यम्। 'उपात्तविम्बाविशिष्टविषयध्यमिकां-
 चन्द्र’ इल्यादौ नामार्धयोर मेदान्वयन्युत्पत्तिवशादाहार्येनन्द्रमेददनिध्ययाहक्षणणमन्वयः। 'मुखमपरश्रन्द्र' इलन्न तु न चन्द्राभेदो विषयः; अपर इति मेदस विवक्षितत्वात्, अपि तु चन्द्रकार्यकारिवसपं ताद्दूप्यमिति तन्रापि उक्षणसंगतिः। न च तस्य मुखे सत्व्वात्क्रमारोप इति वाच्यम्। चन्द्रकार्यसजातीयकारिवस्स्यैव मुखे सत्वादिति । यद्यपि नामार्धयोरमेदान्वयानुरोधादिहापि चन्द्रपदलक्षितस तत्कार्यकारिणोऽमेदसंसर्गेणैव मुखेऽन्वयादमेदर्पककमे, तथाप्युपमानतावच्छेदकरूपेणामेदभाने एवामेदस्पकवं, कार्यकारित्वादिसेपणामेदभाने तु ताद्रूप्यह्पकव्वमिति तार्पर्यम्। अन्र 'कमेळमनम्भसि क्मझे च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्' इल्यद्यतिशयोक्तिवारणाय-उ़पत्तेति विषयविशेपणम्। आरोपश्ध निषेधानज्ञकलेन विरोषणीयः। तेनापहुताँ नातिव्यामिः। भ्रान्तिवारणाय-आहार्येति । 'वव्पादनखरलानो यदलत्तक्मार्जनम । इदं भ्रीखण्डेेपेन पाण्डरीकरणं विधोः 11 ' इति। निद्रानावारणाय-ंििम्बाविशिप्टेति। संशयोत्रेक्षेयोर्नरासाय निश्ययेत्युक्तमिति संक्षेपः 11 अधिक्येत्यादि। धाधिक्यमुपमानस्य स्वाभाविकीमवस्थामपेक्ष्योपमेयतादात्म्यास्स्थायां बोध्यम् । एवं न्यूनत्वमपि। अनुभयमाधिक्यन्यूनत्वोभयरहितमभेदताद्रूप्यान्यतरमात्रमू ॥ अयं हीत्यादि। अयं वर्ण्यमानो राजा। येन हेढ़ना, पुरो नगर्यः। शिवस्यापि त्रिपुरदभ्यृष्वात्स एवायमिति भावः। तार्तोयीक्िति । तृतीयमेव तार्तायीकम् ‘तीयादीकक्सार्थ वा बाच्यः' ( वा० २६९१)

दिप्प०-1 'सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरंपरा केयम्' हति तस्सोच्चरार्धम्; वारिविरले देरो दमिताननरूपं कमलं, तस्मिन् कमले कुवलये च नयनहूयूूपं नीलोत्पएद्धयम्; एवकेतानि कमल-कुवलयद्वयहूपाणि त्रीण्यपि कान्तातनुरूपायां कनकलतिकाया सा चेयं सुकुमारतनूरुत्पातपरंपरा मनोरमा का ? ₹ति प्रियतमां ₹ष्दा तस्सर्खां प्रतीयं नायकोक्तिः।

# शा्भ्जुर्विश्वमवत्यद्य खीकूल्य समद्यष्टिताम्। अस्सा मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्द्धे किमिन्दुना ॥ १९॥ साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधासागरोदिता। अंयं कलङ्क्रिनश्वन्द्रान्मुखचन्द्रोऽतिरिच्यते ॥ २०॥ 

विषस्युप्मानभूत पद्मादि, विपयस्तुपमेयभूतं वर्णनीयं मुखादि। विपयिणो रूपेण विपयस्य रसनं रूपकम् ; अन्यरुपेण रूपवत्वकरणात्। तच कचिव्पसिद्धविषय्यभेदे पर्यवसितं, घचिन्देदे प्रनीयमान एव तदीयधर्मरोपमान्रे पर्यबसितम्। ततश्य रूपकं तावद्विविधम्-अभेनरूपकं, ताद्रूप्यहूपकं चेति। द्विविधमपि प्रत्येकं त्रिविधम्। प्रसिद्दविषय्याधिक्यवर्णनेनेन तन्यूनल्ववर्णनेनातुभयोत्तया चैंतं रूपकं पड्दिधम्। ' घयं हि' इल्यादिसार्धंह्रोकेनाभेदरूपकाणि, 'धस्या मुखेन्दुना' हस्यादिसार्धश्रोकेन ताद्रूप्यस्पकाणि, घाधिन्यन्यूतन्वानुइति वार्तिकानुसारात्। विलोचनं विनेलन्वयः॥ शाम्भुरिति ॥ अचाप्ययमिलजुपजनीयम्। अन्यथातिशयोत्त्यापत्त्या हूपकोदाहरणत्वासझतेः। अघ्य राजभावावस्धायां समदृष्टितां समसंख्यलोचनतामेकह्मलोचनवत्तां च ॥ मुखेन्दुनेति। अनेन्दुपदम्मिन्दुकार्यकारिपरम् 1 किमिन्दुनेति । प्रसिद्धचन्द्राद्देदवविक्ष़णात् ।
 मेदभानान्मुसाभेदहपकं स्यान्न तु चन्द्रताद्दूर्यह्पकमिति वाच्यम्। व्युत्पर्तिवैचिड्येण मुस्स ख़निह्टनेदेप्रतियोगित्वसंसर्गेणान्वयाभ्भुपगमात्, विशोषणानुयोगिकस्यापि विरोपणसंवन्धतायाः स्सामित्वस्य घछ्बर्थत्ववादिमिः प्रार्चींन्यै习्य धनमिल्यादावरीकाराइ्। एवं च मुखनिक्ममेद्रतियोगी चन्द्रसत्कार्यकारी वेति बोधान मुखामेदस्पकापन्तिर्मुखप्रतियोगिकामेदस्याभानादिति। एवमन्यनाय्यूऴम् ॥। असुघेति। सुधासागरादुदितोत्पजा प्रसिदा ऊ母्मी:, इयं तु न तथेति न्यूनव्वोकिः ॥
 विषस्युपमानेल्यादि। विषयिणो 'अभेदेन रूपेण च' इति पाठः। हूपेण धाह्वादक्षवादिना ताद्रूप्येण 1 छचित् ‘तादूप्येण च' इल्येव पाठः। परमार्थतस्तु प्रामाणिकपुस्तकेषु विषयिणो रूपेण विषयस्स रअनम्’ इति युक्तरः पाठः । तेन तच्चल्यादेने पौनरुत्यमिति धयेयम् । हररिद्रादिना पटादिरजने प्रयुक्तस्स रजनशब्दस्येह प्रतृत्तो बीजमाह-अन्यरूपेणेति। स्पं रत्तपीतादिकम्। अमेदतादूरण्गे च, तथा चान्यद्वीयधर्मेणन्यस तद्तत्तासंपदनत्वसामान्यादिह गैणरजनशब्द्र्रयोग इति भानः । तच्चेति । रजनं चेल्यर्धः।। प्रसिद्देति ।
 साधारणत्वादिति भावः। 'अभेदेन रूपेण च' रति पादे तु तच्चेल्यत्र चशब्दो हेत्वर्शकः । तेन पर्जो क्तसैन समर्धनमिति न पौनकृत्तयम्।

भयोत्त्युद्देशक्रमश्रातिलोम्येनोदृाहतानि। 'येन दृ्घा' दृति विरोषणेन वर्णनीये राज्ञि प्रसिब्छरिवाभेदाऩुरजजनाच्छिवस्य पूर्वावस्थातो वर्णनीयराजभावा?स्थायां न्यूनत्वाधिक्ययोरवर्णनाच्धातुभयाभेदरूपकमाद्यम् 1 तृतीयलोचनप्रहाणोत्त्या पूर्वावस्थातो न्यूनताप्रदर्शानाहयूनाभेदरुपकं द्दितीयम् । न्यूनत्ववर्णनमप्यमे ददार्ब्शापादकत्वाच्तमत्कारि । विषमदृष्टित्वपरिस्यागेन जगदक्षकत्वोक्स्या हिवस्य पूर्वावस्थातो चर्णनीयराजभावावस्थायातुक्कर्षविभावनादृधिकाभेद्रुपकं तृतीयम् 1 एवमुत्तरेश्रु तादूप्यूरूपकोदाहरणेष्बपि कमेणानुभयन्यूनाधिकभावा उक्षेयाः। घनेनैव कमेणोदाइरणान्तराणि—

चन्दूज्योस्म्नाविशदपुलिने मैकतेऽसिम्छरर्ना वादयूतं चिरतरमभूल्सिन्बयूनोः कयोश्शित्। एको वक्ति प्रथमनिहतं कैटसं, कंसमन्यसत्व्वं स ल्वं कथय भगवन् ! को हतसत्रत्र पूर्वम् ॥
अन्र 'स व्वम्' हृत्यनेन य: कंस-कैटभयोईन्ता गरुज्चजस्तत्तादाक्मं वर्णनी-
 स्म्यदार्ब्रकरणात्पूर्वावस्थात उत्कर्षापकर्षयोरविभावनाच्चानुभयाभेदरूपकम् । चेधा द्देधा भ्रमं चऋ कान्तासु क्केपु च।
तासु तेव्वप्यनासक्तः साक्षान्मर्गों नराकृतिः ॥
 एतदेव विशादयति-येनेत्याद्रि। विशेषणेनेति हेतौ तृतीया। पुरदग्भ्त्वविशोषणहितुकरिवामेदानुरजनादिलर्लः 1 ननु न्यूनब्ववर्णने मेदापकर्षयो: प्रतीतेः करं चमत्कारितेलत आह一अमेददार्छाप्यादकत्वादिति। निशेषनिषेधस्य शेपाम्यनुज्ञाफलकतया निपिद्धव्यतिरिकस कलगुणनालिताप्रतीतौ' 'एकदेशाविकतमनन्यवन्भवति’ इति न्याप्येनाभैदनिश्ययसंपादकत्वादिलर्य:। विभावनात्=्रकाशनात् ॥ चन्द्रज्योत्स्लेति। राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिः । हे भगवन्। चन्द्रज्योत्स्नावद्विशदं वेवें पुलिनं यस तथामूतेऽस्मिन् शरग्वाः श्रायूनामकनय्यः सैकते सिकतामयदेशे क्योध्चित्सिद्धतरणयोश्चिरतरमतिचिरकालं नादष्षं द्यूतमभूत्र 1 कीटक्र तःाह—एकः सिद्युवा कैटमं दैल्यविरोषं प्रथमं निहतं वक्ति वदति, अन्यः कंसं प्रथमं निहतं चक्ति, स कंस-कैटभयोद्धन्ता त्वं तन्र तगोर्मध्ये पूर्व को हत इति तर्त्रं कथयेल्लन्वयः। यद्यपि मुनिप्रमृतावेश भगवन्निलामन्त्रणमुनित न राजादौं तथापि राज्रो भगवत्तादात्त्यवर्णनादनौचिलं परिहरणीयम् । बचित्रु 'भवता' इति पाठ:। अन ‘ज्योत्सन'पदेनैन चन्द्रिकालाभेडपि ‘चन्द्र' पदं शारदपूर्णचन्द्रपरतया नापुष्वर्भम । 'पुप्पमाएा'ईलन्न पुष्पपदमिनोत्कृष्पुष्पपरतयेति बोध्यम । बादयोग्यतासूचनाग्र यू नोरित्युक्तम्। ‘अयं हह' इस्युदाहरणेऽमेदारोपहेतुभूतं पुरदाहऋवष्पं साधर्म्यमुपात्त, इह तु जगद्रक्षकव्वादिक तद्रन्यमानमिति मेदः॥
 बदनिट्टानतुबन्धिसुखसाधनत्क्र्रममू। सर्वेषामपि भ्रमाणां चिधसा निर्माणेडपि

अन्र्र साक्षादिति विरोषणेन विरक्तस पसिब्बशियतादास्म्यमुपदर्श्य नराकृतिरिति दिम्यमूर्तिवैकस्पप्रत्रतपादनाब्यूनामेद स्पकम्।

ख्वर्यागते किमिति वेपत पष सिन्धु-
₹ल्बं सेतुमन्यक्टदतः किमसौ विभेति।
दीपान्तरेडपि न हि तेऽस्यवशंवदोडच
त्वां राज्पु्रव ! लिषेवत एव लद्ध्मीः ॥
घत्र '‘्वं सेतुमन्यकृत्' इति सेतोर्मन्थनस्य च कर्शा पुरुषोत्तमेन सह वर्णनीनी यस्य तादा़्म्यमुक्त्वा तथापि व्वदागमनं सेतुबन्धाय वा मन्थनाय बेति समुदेण न मेतब्यम् । द्दीपान्तराणामपि त्वद्वरांबवव्वेन पूर्बवह्दीवान्तरे जेतन्याभाघात् पासलक्ष्मीक्वेन मन्यन्रसक्य्यभावाचेति पूर्वाइस्थात उत्कर्षविभावनादधिकाभेदरूपकम्।

किं पक्मस्स रूर्चिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं वृदिंद्यें वा क्षषकेतनस्य कुसते नालोकमात्रेण किम्।
वझ्रेन्दौ तव सलयं यद़पःः शीतंत्युरुज़म्भते
दर्पः स्यदम्ततेन चेदिह तदुप्यस्येब बिम्बाधरे ॥
घत्र 'अपरः शीतांडुु:' हल्यनेन वफ्रेन्दो: प्रसिब्चन्द्दान्देदमाविक्छृत्य तस्य च पसिब्चन्द्दकार्यकारित्वमाम्रप्रतिपादनेनो कर्षापकर्षयो प्रद्र्श्नादनुभयतादूप्यरूपकम ।

अचतुर्द्वनो बह्ता द्विबाहुपपो हरि:।
अभालहोचनः शंभुर्भगनान्बादरायणः ॥
प्राधान्यविवक्षयेत्यमभिधानमू। अयमासत इत्युदाहरणे खंभुसाहस्यं गम्यमानमिह त्वनासकिष्वं तदुपात्तमिति भेदः ॥ त्वर्यागत इति। राजानं प्रति कवेरकितः। सेतुश्व मन्यस्थेति द्वन्दः। मन्यनं मन्थोऽमृतमन्यनम्। द्रीपान्तरेडपी-
 विभ्वसंरक्षकत्वं साहझयमुपात्तम, इह तु नेति मेदः॥ किं पद्मस्येति। दयितं प्रति नायकोक्तिः। तव वम्रहपे इन्दुकार्गकारिणि सल्ययपपः प्रसिद्धः शीतांझुश्रन्दो यदुजृृ्भते उदितो भवति तर्मात्तव वकशेन्दु: पद्मस्य रुर्वि कान्ति न हन्ति किम्। 'प्रयोजनमनुद्दिय न मन्दोऽपि प्रवर्तते’ इति न्यायात्र्रयोजनस्यान्यतः संभने तदुजृम्भणस्ससक्कतेरिति। कि न हन्ति इति काका अपि नु हन्लेवेति पर्यवसाने तदुजृम्भणं मुछेति प्रतीतिपर्पवसानम्। एवमम्रिमबाक्यगोरपि । क्षाषो मकर: केतनं चिह्ममस तथाभूतस्य समुद्रस्य कामस च आलोक्रमालोक:
 यत इह छक्केन्दौौ विम्बाधरे तदम्यक्लेवेति समुनितपदाध्याहारेण योजनीयम्। यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेन तच्छन्दाक्षेपक्षमत्वान्न तदनुपादानेडवि न्यूनपदत्वदोष:। कार्यकारिव्वमाते त्येनेनाेदन्यात्रृत्तिः। 'अस्सा मुखेन्दुना’ इल्यत्य ‘किमिन्दुना' इति पुनচपादानमानं मेदविवक्षाज्ञापकम । इह वपपरशब्दस्साप्युपादानमिति विरेषः ॥ अचतुर्पर्₹न इति। बादरायणो न्यसः। भाले लोचनं यस्पेति

अन्र हर्यादौौ 'भपर' इृति विशोषणाच्चिष्वपि तादूप्यमात्रविकक्षा विभाषिता, घतुर्वदनत्वादिवैकल्यं चोक्तमिति न्यूनतादूप्यस्पकम्। इदं विरोषोत्युदाहरणमिति बामनमतम । यदाइ ( काव्या० सू० ૪|झに३) -'एक्तुणहानिकल्पनायां गुण्साम्यदाब्बं विरोषोक्तिः ' दृति।

किमसुभिग्र्हपितैजैड ! मन्यसे मयि निमजतु भीमसुतामनः।
मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरां विबुधः सरः॥ (ने० रा५२)
घन्र दमयन्तीकृतचन्दोपालम्भे प्रसिद्धचन्दो न निर्याणकालिकमन:पवेशाश्रुतितात्पर्यविषयः, किंतु. नलमुखचन्द्र पवेति ततोऽस्याधिक्य्रतिपादनादध्रिकतादूप्यरूपकम्। रूपकस सावयवत्वनिरवयवस्वादिभेद्रपश्र्यनं जु चित्रभीमांसायां दृण्यम् ॥ १ง-२ ॥ ॥
ठ्यधिकरणत्विडपि गमकत्वाद्वहुवीहिः। ननु हरावपर इति विशोषणात्तदंशे एव ताद्रप्यह्पकं स्यादितरांशो त्वभेदस्पकमेवेल्याइक्षणाह——त्रेति । त्रिष्वपीति । एकतानेकारोपष्पायां ह्पकमालायामवैछ्ज्याय तात्पर्यग्राहकस्यैकत्र स्थितस्यापि साधारण्यमेवोचितमिति भावः। अयमेव च साध्वील्यादिपूर्वोदाहरणाद्विशोषः। न्यूनहूपकस चमत्कारिवं पूर्वमुकं छददसंमल्या द्रढयति-इदमिति। यदाहेलनन्तरं स इति रोषः । एकगुणहानावभिहितायामिति शेषः । गुणसाम्यदार्ध शोषगुणप्रयुत्तसी। प्रमाणान्तरसिद्दूस पुनर्वचनं रोषगुणाभावपरिसंख्यार्थ पर्यवस्यतीति भावः । अच च हूपक्रभेदवेनेनैव चमत्करोपपती नालंकरान्तरतवं न्यूनत्ववर्णनस युक्तम् 1 सामग्रीकात्जीनकार्याभावस्य त्वलंकारान्तरासंभिम्रस्य तद्वक्ष्यमाणं युक्तमिल्य्वरसो 'मतम्' इलनेन सूचितः ॥ किमसुभिरिति। जडेति मूर्ब-जलमयेति साधारणं चन्द्रसंचोधनम् । गलपिर्तर्नंट्रूरसुभिर्निमित्तभूतैभींमसुताया दमयन्ल्या मनो मयि निमजतु निलीयतामिति मन्यसे किमिति सोपहासकाकु:। तेन मैवं मंस्था इलर्यः। अच हेनुमाह—किल निश्यितम् 1 मम विदुधः पण्डितः स्सरः तदर्थिकां सः प्राणनिर्गमकालीनमनःप्रकेोडर्थो यस्यास्तां श्रुतिं नलमुलेन्दुपरां मनः:पवेशाधिकरणत्वेन नलमुखचन्द्रतात्र्यवतीमाहेति । अयं कलक्किन इल्युद्याहरणे दोषशान्यव्व्र्युंतं शाब्दमाधिक्यम्, इह उु गुणविशोषप्रयुक्त गम्यमानें तदिति निरेषः ॥। सावयवत्वनिरवयवत्वाद्वीति। धादिना समस्तबस्ुविष्यत्वादिहपैतत्र्रभेदानां परस्परितववस्पभेदान्तररस च परिग्रहः। तथा हिसावयनं निरवयनं परम्परितं चेति त्रिविधं हैकं प्रलेकं फमेण द्विविधम्। समसवस्तुविषयमेकदेशव्विवर्ति च केवलं माला च फ्फिष्टाचकमम्छिष्टाचकं
 तत्र 'ज्योत्साभस्मन्त्रुणधवला विभ्रती तारकास्थीन्यन्तर्णानठ्यसनरसिका रालिक्रिपालिकीयम्। हीवाद्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्रों कपाले न्यस्तं सिद्वाजनपरिमलं हान्छनस चछहेन II' इति पच्ये रात्रौ कापालिकीत्वारोपस प्रधान-पाउा०-? "साम्माय योग:'.

## परिणामालंकारः ६

## परिणामः क्रियार्थश्येद्विषयी विपयात्मना।

 प्रसन्नेन द्रगजेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१ ॥यन्रारोप्यमाणो विषयी किंचिन्कार्योप्योगिल्येन निबध्यमानः खतस्तस्य तदुपयोगित्वासंभवास्खक्कतात्मना परिणतिमपेक्षते तन्र परिणामालंकारः। घभ्रोदााहरणम्-प्रसन्नेति । अन्र हि अन्जस्य कीक्षणोपयोगित्वं निबध्यते, न तु हाः । मयूख्यंसकाविसममासेनोत्तरपदार्थंप्राधान्यात्। न चोपमितसमासाश्र्यणेन हान्जमिवेति पूर्वपदार्थश्राधान्यमस्तीति वाच्यम् । प्रसकेति सामान्यधर्मम्रयोगात्। ' उप्पमितं ब्याघादिभिः सामान्योप्रेयोगे' (पा. र1१५६) इति तदतयावयविनोऽवयवहूपाणि ज्योत्स्राभस्मेल्यादिखुपकाणीति सावयवत्वं समसस्य घस्तुन भारोप्यमाणस शब्दविषत्वं च द्रष्टण्यम्। 'प्रौडमौन्तिकरुचः पयोमुचा विन्दवः कुरजपुष्पबन्धवः। विद्युतां नभसि नाख्यमण्डले कुर्वते स्स कुसुमाइलिश्रियम् II' इसग प्रधानस नभलि नाट्यमण्डलत्वरोपस्यावयवमूतं विद्युत। नर्तरकीत्वस्पणमार्थ न शाब्दमिलेकदे़ो विरोषेण शाब्दतया वर्तनादेकदेशाविवर्तित्वमू।'कुरजीवाइन्नानि स्तिमितयति गीतथ्वनिणु यत्सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् । अनिद्रं यच्चान्तः स्खिपिति तदद्हो वेद्यभिनवा पत्रहत्रोडस्याः सेक्कुं दृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम ॥' इलन्र प्रेमलतिकामिलयालास्पं निरवैयकम् । 'सौन्दर्यंस्य तरद्धिणी तरुणिमोत्कर्षस्स हर्षोहममः कान्तेः कार्मणकर्म नर्मरहसामुह्रासनावासभू:। विद्या वकगिरां विधेरनवधिग्रावीण्यसाक्षात्किया बाणा: पम्नवीलीजुुखस्य लबनाच्चूडामणि: सा प्रिया II' इलन्न च मालाहपं निरवयवं वोध्यम । पवम् ‘अलौक्किकमहालोक्रकाशितजगश्रयः। स्तूयते देव। संद्रंमुन्ता-
 एव राजि मुत्तारलत्वारोप इति द्विस्टवाचकं केवलपरम्परितह्पकं विद्दन्मानसेल्यादावेतदेव मालाह्पम्। चर्तुर्शशठोकवह्किनन्द इलत्वाश्दिधवाचकं केवलपरभ्परितम् । 'पर्यंक्रो राजलक्षम्याः’ इलादौ ‘आलानं जयकुक्जरस' इ्यादौ चाभिकध्रवाचकं मालापरम्परितं च ईष्टन्यम् । विसररमयानेह प्रपद्ययते ॥ १७-२०॥ हत्यलंकारचन्द्रकायां रूपक्रकरणम् ॥ ५ ॥
परिणामं लक्षयति—परिणाम इति । विष्ययिनिटायाः प्रकृतकार्योपपोगिताया अवच्छेदिका विषयतात्मना परिणतिः परिणामः। सा च विषयतादाल्म्याध्यवसायविप्ययता। एवं च विषगाभेदसैव विपयिणि विवक्षणाद्धुग्गिन्भेनान्जेनेति
रिप्प०-1 सेबरकारसुतु-अपमानप्रतियोग्रिकमेदो रूपकम्; उपमेग्रतियोगि-


 प्रदीपोष्वोतयो हत्कम्।

मयोग एवोपमितसमासातुरासनात् । अज्जस्य बीक्षणोपयोगिल्वं न स्वात्मना संभवति । धतस्तस्य पकृतहगाट्मना परिणन्ययेक्षणात् परिणामालंकारः ॥

यथा वा ( गुरा. ना. ), -
तीर्व्वा भूतेशामौलिस्नजममरधुनीमाव्मनासौ तृतीय-
सससै सौमिन्निमैन्रीमयमुपकृतवानातरं नाविकाय।
ब्यामम्राघस्तनीभि: भाबरयुवतिभि: कौतुकोदज्ञदक्ष
कृच्छूदन्वीयमानः क्षणमचरुमथो चिच्रक्टं प्रतस्स्य ।।
धन्रारोप्यमाण धातरः सौमिश्रिमैत्रोरूपतापत्या गुहोपकारलक्षणकार्योपयोगी न स्वाल्मना, गुहस्य रघुनाथम्रसादैकार्थित्वेन वेदनार्थिल्वाभावात् ॥ २१ ॥

उद्देखालंकारः $७$
बहुमिब्बनुधोल्रेखादेक्सोल्ह्रेख इष्यते। स्रीभिः कामोऽर्थिभिः खर्दुःः कालः शात्रु भिरैक्षि सः॥२२॥
यत्र नानाविधधर्मयोग्येक वस्तु तत्तहार्मयोगरूपनिमित्तमेदेननिकेन गहीत्रा-

स्वारसिक एव बोधो:, न तु हुपक इव हृ््मिएाभेदप्रतियोगिनाब्जेनेलनुतोगित्वमुख इति रूपकाद्देदो वोध्यः। असमासेडप्पुदादरति-तीर्त्वेलि। मुरारिनाटकगतमेतृपयम् । आत्मना तृतीयः । सीतालक्ष्मणसहित इति यावत् । असौ
 काय गुहसंज्ञाय निषादपतये सौमिनेरेईक्ष्मणस मैनीरूपपमातरं तरणमूल्यमुपकृतवान् उपकारहुपतया दत्तवान् । अधो भनन्तरं चिन्चकूटं प्रति प्रतस्थे प्रस्थित-
 स्तनी। यासां तथाभूताभिः शबराणां ठ्याधानां युवतिभिः कौतुकेनोदश्चन्ति विकसन्यक्षीपि यत्र क्रियायां यथा तथा फृचच्द्रात्लेरात् अत एव क्षणमन्वीयमानः, अनुगम्यमान इलर्यः ॥ २१ ॥

इल्यलेकारचन्दिकायां परिणामालंकार्रकरणम् ॥६ ॥
अयोलेखालंकार लक्षयति- चहुमिरिति । एकस्य बहुपोछेसादिल्यन्वयः।
 इण्यते । उह्रेख इति ठ्यवह्यियत इलर्यः । व्यवहारं प्रति लक्षणस्य प्रयोजकत्वात् ॥ स्नीमिरिति । सर्द्रुः सर्वर्संबन्धी द्रुमः कल्पतहः। कालो यमः। स प्रकृतो राजा । श्चेकं व्याचच्टे-यत्रेति । नानाविधेति सौन्दर्यदातृत्वरूरत्वादिस्पे इलर्य: । तत्तद्दर्मेति। रुच्यर्थित्वभयादिस्पेल्लर्ध:। एतच खस्पक्थनं, न तु खक्षणप्न्र्गतम् । ननु द्वाभ्यां ग्रह्हीतृम्यों निमित्तद्रयवशात् प्रकारद्येनोलेखे ऽन्यातिरत ब्वाह-अनेकेय्यादि। तथा च ऊक्षणे बहुपदमनेकपरमिति भावः। :एवं च महीतृविषयायन्यतमानेकव पयुत्रमेकस्यो छिए्यमानानेकप्रकारत्वमुहेख


[^0]रुचिरभिरतिः। अर्भिस्वं लिप्ता। 'द्बीभि:' इूल्याध्युदाहरणम्। अन्रैक प्व राजा सौन्दर्यंजितरणपराक्रमशालीति कृत्वा स्रीभिरार्थिभि: प्रत्यर्थिभिश्य रूच्यर्थिस्वभयै:


> गजन्रातेति बृद्धाभि: ध्रीकान्त दृति यौवतैः। यथास्वितश्य बालार्भिह्टः शौरीरिः सकौतुकम् II

अन्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं व्वरया च्रायते स सोऽयमादिपुरुषोत्तम इति बृद्दाभिः संसारभील्या तदुभयार्थिनीमि: कृष्गोऽयं मथुरापुरं प्रविशान् हE:।

 धेषालंकारदर्शानमान्रलालसाभिर्यथास्थितवेपादियुत्तो हE इति बहुधों््येखः। पूर्वः कामल्नायारोपरूपकसंकीर्णः। अयं तु जुद्ध हृति भेदः ॥ २२ ॥

तन घहीतृमेदप्रयुक्तं नानेक्रकारत्वमिति नातिव्यापिः । वद्यमाणोहे़ेखप्रमेदसाधारण्यायन्यतमत्व्रवेश्यः । तद्विवेचनं तद्यास्यानावसरे करिष्यामः। अन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकसोह्हिष्यमानत्वमिलेतावदुत्कौ तु ‘विद्याविकमसीन्दर्यपपसां निधिमागतम्। पइयन्ति विवुधाः हूराः ब्रियो वृद्वाश्व कौतुकात् II' इलन्तातिव्यात्तिरतोऽनेक्क्रारत्व्वमित्युक्तम्। न चोहि्हिख्यमानप्रकारत्वमिलेवास्तु। उत्तोदाहरणे प्रकारस्य कस्साप्यनुछेख़ादेवानतिप्रसक्जादिति वाच्यम् । एवमपि '‘ृलत्त्वदाजिराजिप्रसरखुरपुट्रोद्धतैर्घूलिजालैर्रालोकालोकभूमीधरमतुलनिरालोकभावं प्रयाते। विश्रार्नित कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सर्वल्यकाः कोकाः कन्दन्ति शोकानलविकलतया किंच नन्दन्युल्क्रा: $\|^{\prime}$ इलत्र धूलिजाइस्पसैकस
 ते ेर्वरणाय प्रकारेडनेकत्वोपदानस्यावइयफत्वात्। 'सिझानैमझजरीति स्तनकलझायुगं चुम्बितं चश्नरीकैस्त्र्रासोश्रासरीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्शः । तल्रेपायालन्न्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकैरित्यं चोलेन्द्रासिंह। त्वदतिमृगद्धां नाप्परण्यं रारण्यम् II' इलनेकम्रान्तिपरम्परायामतिप्रसन्ववारणार्थमेकस्येयुक्तमिति संक्षेपः । यथाहमिति । सीमिः कामवोलेखे तांां रचिरनुरागः प्रयोजक:। अर्थिभिः कल्पतस्त्वोहोंखेखे तेषां लिप्सा प्रयोजिका। शान्तुभिर्यमत्वोहेडे तेषां भयं प्रयोजकमिलेवं यथायोग्यमिलर्थ: । उदाहरणन्तरमाह— यथा चेति। गजत्रातेति । भ्रीकृष्णस मधुरापवर्वशार्णन्णनम । शौरिं: श्रीक्षक्ण:
 सार्वन्च संबघ्यते। श्योकं व्याचटे-य इति। तथा महाम्माहग्रहणेन । युवतिसमूहैस्तफणीसमूहैः ॥ पूर्व इति । उदाद्यत इति सोषः। उहेख इ इलनुषज्यते । 'आरोपरूपकसंकीर्ण' इति पाठे आरोपसरूपं यद्रूकं तत्संकीर्ण इल्यर्य:। 'आरोपरूपरूपक’ इति पाठसु स्प्थार्ध एव॥ २३ ॥

## एकेन बहुधोलेखेखेप्यसी विपयभेदतः। गुरुर्वचस्सर्जुनोज्यं कीर्तौं भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥

 संकीर्णम्, । बचोविषये महान्प्ट्रार्यादिवहृहस्पतिरित्यायर्थान्तरस्पापि कोडीकरणात् 1

युन्दो यथा, -
अकृरां कुचयो: छृरां विलग्मे विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्ने ।
धधरेऽर्णमाविरस्तु चित्ते कर्गाइतलि कपालिभागधेयम् ॥ २₹ ॥ स्टति- भान्नि-संदेहालंकारः <-१०
सात्स्मृति्रान्तियंदेहैस्तदक्क्षलंकृतित्रियम्। पद्रजं परयतः कान्तापुषं मे गाहते मनः॥ २४॥

उछेखेखप्रमेदान्तरमाह—एकेनेति। ठ्याचष्टे—ग्रहीज्रिति । विषयमेदादिब्यनन्तरमेकस्येति शेषः। विषयपदमाश्रयसंबन्धिनोहपलक्षणम्। अत एव लक्षणे ग्रहीतृविषयादील्यादिपदेन तस्संग्हः कृतः। तः विषयसपमीनिर्दिषो विषय इत्युध्यते । अधिकरणसपमीनिर्दिएस्त्वाश्रमः। छक्धादिनिर्दिएः संबन्धीति विकेकः। गुकिरिलस्यार्धकथनं महानिति। 'गुरम्महति वान्यवन्' इति विक्वकोशात्। पटुरिति तु तात्पर्म्पर्यवसितार्थंकयनम्। पदर्द्दक्ष इल्यादीयादिना कीर्तिविषये ‘अर्ज़नो धवल’ इतिषत् पार्ध इल्यर्थन्तरस्य धनुर्विषये, ‘भीष्मो भीषण ’ इतिवऩाजेय इलर्थान्तरस च संग्रह। 'भीष्मस्तु भीषणे रहें गीकेये च निशाचरे’ इति विश्व:। कोडीकरणादेकశृन्तगतफलब्द्यघन्यायेन संग्रहात् 11 अकृशामिति। कपाल्डिनो हरस भागधेयं भाग्यं तच्वेनाध्यवसितं पार्चतीस्खष्पं चित्ते आविरस्तु फ्रकटीभवत्विति संबन्धः। किंमूतम् ? कुन्चयोः कुन्वविषये अकृरां स्थूलम् । एवमग्रेऽपि । विलमो मध्यः। 'विलमो मध्यलमयोः’ इति विश्वः। विपुलमायतम्। अधरे अधरोष्ठे। अरणमरक्तम्। 'अरुणाधरम्' इति पाठस्तु प्रक्रमभक्वादयुक्तः। चिंसे इति करणाशालील्यझापि मध्यमणिन्यायेन संबध्यते। एवम् 'तुषारास्तापसम्वाते तापसेषु च तापिनः। हगन्तास्ताउकाइत्रोभूयाष्रुम्म भूतये ॥' इस्यादावधिकरणनेकत्वप्रयुक्तः 'यमः प्रतिमहीभृतृां हुतबहोऽसि तन्नीतृता सतां खबु युधिहिरो धनपतिध्धनाकाष्दिणाम्। गृं श्राणमिच्छतां कुलिइकोटिरिर्निर्मितं त्वमेक इह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः 11 इल्यादौ संबन्धिभेदप्रुत्क्त्रोलिसो प्रष्टठ्य इति दिक्त॥ २₹॥

इत्यलंकारचन्दिकायामुछेखेखालंकार्रकरणम् ॥ ง॥
अथ ज्ञानप्राधान्यसाम्या₹ स्टल्यादीनलंकारान् लक्षयति-स्यादिति। ₹मृति-



## अयं ं र्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पह्कजम्।

पङ्क्जजं वा सुधांग्रुर्व्यसाकं तु न निर्णयः॥ ॥५॥
स्मृतिभ्रान्तिसंदहैः साछइयान्चिबध्यमानैः स्मृतिभ्रान्तिमान्संदेह इति स्टर्यादिपदान्क्कितलंकारत्रयं भवति। तच कमेणोदाहाहतम ॥

यथा वा (माष. टद६४), -
दिव्यानामपि कृताविसयां पुरस्ता-
दम्भस्तः स्रुरद्रविन्दचारहहस्ताम्।
उद्वीक्ष्य श्रिर्यामिव कांचिच्दुत्तरन्ती-
मसार्षीजलनिधिमन्थनस्य शौरिरः ॥
 बन्धिनो जलनिधिमन्यनस्यापि स्टृतिरिति भेदः।

पलाइास्तु कुलुभ्रान्य्या शुकुन्डे पतत्यलिः।
सोऽपि जम्बूफलभ्रान्या तमार्लि धर्तुमिच्छहति ॥
मिल्यर्धः। अलंकृतिन्नं ब्यवइ।रविषयः स्सादिति योजना। एवं च समृतित्वंत्व-क्रान्तित्व - संदेहत्वानि चीणि लक्षणानि 1 तत्र स्मृतित्वं तावत् 'स्सरामि’ इ्यनुभवसाक्षिको जातिविशेषः। ध्रान्तित्वं विरोष्यान्टृत्तिप्रकारकज्ञानत्वम्। संदेहतवं तु निक्रयभिनत्वे सति संभवनाभिन्नज्ञानत्वं पारेभाषिकम् 1 ₹मृतिश्रान्यादिवारणाय—स्यन्तमू । उत्र्रेक्षावारणाय-संभावनाभिन्नेति । चमत्कारित्वं पुनरखिलालंकारसाधारणं लक्षणन्त्रयेऽपि निवेशानीयम्। तेन 'स घट' इति ₹मृतो, 'इदं रजतम ' इति भ्रान्तौ, ‘ अयं स्थाणु: पुरुषो वा ' इति संइाये नातिप्रसक्ञ इति थ्येयम् । गाहते आक्कल्यति, स्मरतीति यावतू। साद्ध्यानिबध्यमानैरिति चमत्कारित्वोपलक्षकम्। न त्वेतस्यापि खात ज्येण उक्षणे प्रवेशाः। साद्सस्यामूलकानामपि स्मृत्यादीनां चमत्कारित्वेऽलंकारताया अनिवार्यत्वात, चमत्कारितैकजीवातुत्वात्तस्याः । अचमत्कारित्वे तु तैनेव वारणमिति व्यर्थ साद्यद्यहेतुकत्वविरोषणमू। न चैतदेवोपादीयतां न तु चमत्कारित्वविशोषणमिति वाच्यम् । उदाहृते सु साद्टइयमूलक्रमृत्यादिष्वतिप्रसक्ष वारणार्थ तस्यावक्यकत्वादिति संक्षेपः ॥ दिछ्यानामिति। माघे जलक्रीछावर्णनप्रस्ताने पद्यमिदमू। श्रौरि: श्रीकृष्णोडम्भस्तो जलादुत्तरन्ती निर्गच्छन्ती श्रियमिव श्रीसद्रीं कांचित्पुरस्तादग्रे उद्वीक्स जलनिधिमन्थनस्य अस्मार्षीत्समृतनान्। ' अधीगर्थ—' (पा, २।३५२) इति कर्मणि षष्टी । फिंमूताम् ? दिवि भवा दिव्यास्तेषां छेवानामपि सौंन्दर्यातिइयेन कृताश्वर्यांम्। तथा ₹फुरता अरविन्देन कमहेन चारू रमणीयो हस्तो यस्तास्तथाभूताम्। तथा चैवंविधनायिकासदझाबक्ष्मीस्मरणास्संबन्धिजलनिधिमन्थनस्मरणमिति भावः। अन्र ‘श्रियमिन’ इत्युपमायाः ₹मृत्यनत्वासयोरनानित्वलक्षणः संकरः ॥ पलारोति। बक्रिमलौहिल्यरुपसाद्स्यान्द्रान्तिः।

अभ्रान्योन्यविषयभ्नान्तिनिबन्धनः पूर्वोदाहरणाद्दिरोपः। जीवनम्रहणे नम्ना गृही व्वा पुनरूनताः।
किं कनिषाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्र्रस्य दुर्जनाः ॥
पूर्ोंदाहत्तसंदेहः प्रैसिद्द्योटिक:, घयं नु कल्पितकोटिक हति मेदः २ँ४-२५
अपद्यत्यलंकारः ??
झुद्दापद्नुतिरन्यस्सारोपार्थो धर्मनिह्दवः। नायं सुधांग्रुः, किं तर्हिं ? व्योमगझ्झगरररूहम् ॥ २६॥
अलिर्द्रमरः । सोडपि शुकोरपि ॥ भ्रान्तिनिबन्धन रति । भान्तिप्रयुत्त इल्यर्थः ॥ जीवनेति । जीवनं जलं प्राणसंयोगश्व। अथवा जीवन्लयनेनेति जीवनं धनमम्। नम्रा अधोमुसा विनीताश्र । उन्चता ऊर्च्वमुष्ता उद्धताश्ष। घटीयन्र्रमेकरजनुसंब्द्धघटमालाहपम । भाषायां 'रहाट' इति प्रसिद्दम् ॥ कलिपतेति। घटीयन्रसंवन्धिनोर्ज्येष्कनिष्ट्रयोः कोघ्योंप्रसिद्देरिति भावः ॥ ३૪-२५॥

इल्यलंकारचन्दिकायां स्मृति-भ्रान्ति-संदेहालंकारग्रकरणम् ॥ ८-9०॥
 दुतिरित्यपद्डुतिसामान्यक्ष्णणम्। निषेधश्न नलादिसश्वे वाच्यः। ब्व.चित्रु तदभावात्कैतवादिपदैः परमतत्तोपन्यासादिभिश्य व्यज्जयः । तथा बचिदमेदप्रतिपतिसमानाधिकरण:, कचित्रु तघ्घधिकरण इति विवेकः। एवममेदः कचिदारोप्यमाण:, कचित्तु स्बाभाविक:। एवं तत्र्रतिपत्तिरपि धचिद्यंजनया प्रायझस्त वाच्यदृत्येति बोध्यम । निषेधोऽपड्रुतिरिलेतावदुर्तौ 'न घ्युतमेतल्कितवं कीङनं निघितैः श्रा:ं: इति प्रसिद्धनिषेधानुवादहुपे प्रतिषेधालंकारेडतिव्यातिरतोऽ मेदप्रतिपत्तिर्निलपितेल्यादिरोषणमुपात्तम्। तन हि युद्वप्रनृत्त कितवं प्रति युद्दे धुतत्वाभावो निर्ञातोऽपि कीर्लमानो द्यूत एव तव प्रागत्र्यं न हु युद्दे क्युपहासार्यो न बु युद्धाभेदप्रतिपत्यनमे, तस्यास्तदुपन्यासं विनापि सिद्धत्वाए । नाप्यर्गीभूतः । निर्शातत्वेन तदुपायानपेक्षणादिति तद्वारणम्। अमेदप्रतिपत्तिनिसूपि-
 सर्वत्र ‘नायं सुधांगु:' इल्यदेदेर्निष्धस्य ठ्योमगझासरोहहाद्यमेद्रतिपत्त्यर्थंत्वेन तदक़तयाध्रित्वाभावात्। अमेकप्रतिपत्तिनिहपिताझ्ञव्वमात्रोक्तौ च भ्रान्ताप्डुतिच्छेकापन्रुल्योरठ्यातिः 1 तयोर्र्शन्तिशः्कानिवारण प्रतिपत्त्यक्त्वाभावात्। अतस्तदन्यतरवत्व्वनिवेशः। तदाहुःःसाम्यायापाद्वो यः
 सएम्न पत्रिणां यतः' घति तहक्ष्रणं सोदाहरणमाह। मम्मटखु-प्रकतं यन्निषिध्यान्यत्


पाठा०-श 'अप्रसिद्कोटिक्र"'.
₹ कुवल०

वर्णनीये वस्तुनि तससहाधर्मारोषफलकस्तदीयधर्मनिह्नवः कविमतिविकासोख्रेक्षितधर्मान्तरस्याि निह्नःः :्युद्धापद्धुतिः। यथा चन्दे वियब्वदीपुण्यरीकव्वारोपफलकसदीयधर्मस्य चन्द्रवस्सापह्व: ॥

थथा वा,-
 सारद्ध कतिचिच्त संजगदिरे, भूच्छायमैच्छन्त् परे।
इन्दौौ यद्वलितेन्द्न नीलराकळइयामं दरीचइयते तैस्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्यमाचक्ष्ष्महे ॥
अन्रौयेक्षिकषर्माणामप्यपह्नवः परपभ्षल्वोपन्यासादर्थसिस्दः ॥ २६ ॥

## स एव युक्तिपूर्वश्थेदुच्यते हेत्वपहुतुतिः

 नेन्दुस्तीवो न निइयर्कः, सिन्धोरौर्वोडयमुत्थितः ॥ २७॥सा विक्जेया ल्वपह्दतिः। अपद्ववाय साछसं यस्मिनेषप्यप्डुतिः ॥' इति। सर्व चैत्तद्तदुदाहरणन्याख्यानावसरे व्यक्तीभविष्यतीति न प्रपश्यितम्। एवं सामन्य-
 लक्षणं ब्याचस्टे—वर्णनीय इति। कविमतर्विक्रासः स्फूर्तिशाहिता। तथा घोपमेये उपमानाोपफलक उपमेयधर्म्व्वाभिमतनिषेध: जुद्धापहुतिरिति लक्षणमिति भावः। अन्न चानुक्तनिमित्तल्ं कैतवादिपदाब्यक्यत्वं च निकेधविरोषणं बोध्ममू। तेन हेत्वपहुती कैतवापहुतां च नातिप्रसनः। 'कान्तः कि? नहि, नूपूर:' इति छेकापनुतातुपमेयधर्मस्य कान्तत्वस निषेधसत्वादतिप्रसभवारणायाबं विशेषणम्। तन हि न कान्तत्वनिषेषो नूपुरारोपार्थ:, अपि तु नुपूरारोप एव शांक्तककान्तत्वनिषेधार्थ इति तद्यातृत्तिः। पर्यस्तापनुतिवारणायोपमेयधर्मेल्युक्तम; तत्रोपमानधर्मसैयैव सुधांश्रुत्वादेर्निषेध इति नातिब्यतिरिति सर्व सुस्यम् ॥ पुण्डरीकेति। 'पुण्डरीकं सिताम्भोजम’’ इलमरः। एवं च 'सरोहह'पदं विरोष्यपर समिति भावः ॥ अङ्रमिति । इन्दौ दलितस्य सफुटितसेन्द्रनीलमणःः शकल-
 अलनिधेः पक्रें मेनिरे, ऋतिचितुनः सारडं संजगदिरे अन्नुवन्, परे इतरे भुवो भूमेखछाया भूच्छायं ऐंच्छन्। 'विभाषा सेनापुराच्छाया-’ (पा.र।मा२५) इल्यादिना क्षीब्स्वम्। बयं तु सान्द्रं घनं निश्ञि रात्रौ पीतमू, अत एव कुभिस्यमन्धतमसं गाध्ध्वान्तमाचक्ष्महे लूमह इलन्वयः। औत्र्पेक्षिका उत्रेश्षामात्रविषयाः कलक्षादयः। अपिना खाभाविकस्थ भूच्छायत्वस्य समुच्चयोडर्थसिद्ध इति। 'नायं सुधालु:' इल्य习 नेतिशब्दोपात्तव्वाच्छाब्दः । ₹ह तु परमतत्वोल्कीर्तनेन खानभिमतत्वस्चनादर्थगम्य इल्यर्यः। एकनानेकापढ्त्वस्पतयपप्यत्र वैच्चिन्यं बोध्घम् ॥ २६॥


पाठा०-१ 'मन्येऽغं पीरपीनमन्धतमसं'.
 रोपथर्थ: ॥

यथा वा,-

> मन्थानभूमिधरमूलगिलासहस्त्र-
> संघंघृनावणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये। छायामृतः इग्राक इल्यतिपामरोक्ति-
> सेषां कथंधिद्वि तत्र हि न प्रसकि: ॥

घन्न चन्दमध्ये मन्धनकालिकमन्दरशश्रिलासंघट्टनवणाकिणसैयैव छायादीनां संभवो नास्तीति छायान्वाद्यपद्नवः पामरवच्तन्वोपन्यासेनाविक्कृतः ॥ २७.॥

यन्र घचिद्धस्तुनि तदीयधर्मनिह्नःः, घन्यन्र चर्णनीये वस्तुनि तस्य धर्मयोज्यते साध्यमनेनेति युन्तिहैंदुस्त्वपूर्:, तत्सहित इल्यर्थः। तथा च छुद्धापद्धनलक्षण एवानुत्तनिमित्त इल्यस्य स्थाने उत्तनिमित्त इयुक्तौ हेत्वपहुतिलक्षण संपघ्यत इति भावः । नेन्दुर्यियादि विरहाकुलोक्तिः 1 तीत्रो दारणो यतोऽतो नेन्दु:। निशि राः्रौ सत्वान्नार्कः। 'और्वस्तु वाउनो वडवानखः' इसमरः ॥ नैशात्वेति । निशि भवो नैरास्तर्वमिलयर्थः। अन्तापि चन्द्रत्व स्वाभाविको धर्मः, सूर्यत्वं त्वौत्रेक्षिकमिति बोध्यम् ॥ मन्थानेति । मन्थानो मन्थनदण्डः, स चासी भूमिधरः पर्वतो मन्दरस्तस्य मूलधारो यच्छिलासहतं तेन संघदृनादो वणस्तस किणश्किबमिन्दुमध्ये सफुरति प्रकाशते । छाया भूमेः। मूो हरिणः। घशक: शारः इल्येषा अतिपामराणां मूर्खतमानामुक्तिः । हि यस्मात्तेषा छायादीनो तनेन्दुमध्यभागे क्येंचिदपि केनापि प्रकारेण प्रसक्तिर्निस्तीयन्वयः। ‘वैशाखमन्धमन्थानमन्थानो मन्यदण्डकें इल्यमरः ॥ नास्तीतीति । इति हेतोरियर्थः:॥ २७ ॥ पर्यस्तापदुतिमाह-अन्यद्रेति। स अपढ्नवः। तथा चै तदारोपार्थस्तस्सापहव इति लक्षणणम्। निषेधस्य च न स्बाधिकरण प्रतियोग्यारोपार्धत्वसंभवो न वा खाधिकरणे खारोप इलर्घर्दिद्दमेवारोपस्यान्याधिकरणत्वं 'भन्यत्र' इलनेनोनोकम । भत एव पर्यस्तापदुतिरित्युच्यते। पर्यस्ता भारोपविपरीता आरोपन्यधिकरणेति तदर्थात्। न च चन्द्र्र चन्द्रत्वनिषेधस्य कर्थ मुखे तदारोपार्थत्वमिति वाच्यम्। आरोपदार्ब्यसंपादकत्वेन निषेनम्य तदर्धताया अनुभवसिद्धत्वात्। अत एव ढढारोपस्पकमेंवेदम्, नापहुतिरिति प्रीचां सिद्धान्तस्तदनुसारैणैव


 रुफकमेव, नत्वपषुति:, 'उपमेयतोपमानतावन्हेकक्यो: सामानाषिकरण्पस्य निष्र्रन्यूंक भावात' ईति जगाभाथपण्डित:-
पागा०—? ‘संषहृजन्नणकिणः’. २ ‘अपहुतिभ्भ सा’.

सारोपार्थः स पर्यम्तापन्तुतिः । यथा चन्दे चन्द्वत्वनिह्नवो वर्णनीये मुखे तदारोपार्थः ॥

## यथा वा,-

हालाहलो नैव विषं, विषं रमा, जनाः परं व्यल्ययमन्र मन्वते ।
निपीय जागर्ति सुखेन तं श्रिव:, स्टृरान्निमां मुह्यति निद्दया हरिः ॥
पूर्वोदाहरणे हेतृत्तिर्नासित, अन्र तु सास्सीति विरोपः । ततश्र पूर्वापहुतिवन्दग्रापि द्वैविध्यमपि दृृत्यम् ॥२८ ॥

## भान्तापह्नुतिरन्यस्स राङ्कायां भ्रान्तिवारणे। तापं करोति सोत्कम्पं, ज्चरः किं ? न, सखि ! स्मरः ॥२१॥

ज़्र तापं करोतीति स्यरृत्तान्ते कधिते तस्य ज्वरसाधारण्याहज़नुद्ध्या सल्या 'ज्वरः किम्' हृति पृट, ‘न, सखि ! सरः' दूति तच्वोत्त्या भान्तिवारणं कृतम्।

## यथा वा,-

नागरिक ! समधिकोन्नतिरिद्इ महिषः कोऽयमुभयत:पुच्छः। नहि नहि करिक्लभोऽयं श्रुण्डाद़ण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम् ॥

च नित्रमीमासायों 'ध्रकृतस्स निषेधेन यदन्यव्वप्रकल्पनम्' इसपहुतितक्षणमुप्तम्म । इह व्वलंचाररलाकरादन्तुसारेणायं प्रेद उपदर्शितसामन्यदलक्षणाभिभायेणाप्छतित्वेनोक इति निरवद्यम् ॥ हालाहल इति । हालाइलो विषं नैव भवति, किंतु रमा एक्ष्मीर्विषम्। जनाः परं केवलमः्रासिन्विषये व्यलयं वैपरीलं मन्वतेऽ म्युपगच्छन्ति। कुतस्तःाह-यस्माच्छिवस्तं हालाइलं निपीय मुखेन जार्गर्ति । हारस्तु इमां रमां सप्टार्सन् निद्दया मुह्यति। 'स्सरन्' इति पाठे स्सरन्नपि मुह्यति, किमु सपृरान्चिल्लर्थः। तथा च रमाया विषहुपत्वे मोहजनकत्वं हेतु:, हाबाहुलस्य तत्वापहृते च जागरहुखप्रयोजकत्वमिति बोध्यम्। 'हालाहोो विषे' इति विश्वः। अन्र सृप्रान् मुद्यतीति कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्ययर्प।तिशयोक्तिरलंकारः। सा हैतूक्तिः ॥ ततअ्येति। हेतून्तितदनुन्तिहूपभेदादिलर्थ:॥ २८॥ पूर्वप्नुतिवच्छुद्धापहुतितन् द्वैंविध्यं छुद्दपर्यस्तापहुतिर्हुतुपर्य-
 वारणे। वार्यतेऽनेनेते वारणम् ; तथा च ऊ्रान्तिवारके तत्व्वाख्याने सतीलर्थर:। भान्तं त्रमः। भावे क्तः । अ्रान्लपहुतिरिलय्भी:। एवं च तत्वकथनहेतुकभ्रन्तिविषयनिषेधो भ्रान्तापनुनिरिनि उक्षणं बोध्यम। तस तापकारिव्वहप्मरशृत्तान्तर्य ॥ नागरिकेति। नगरे भवो नागरिकसं प्रति ग्रामीणस्स प्रभ्नः। सम-

## इवं संभवद्र। न्तिपूर्विकायां अन्तापहुतावुदाएहरणम् ॥

कल्पितभ्रान्तिपूर्वा यथा-

## जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं

गले कस्तूरीयं हिरसि शारिलेखा न कुसुममू। इयं भूतिर्नाक्ति प्रियविरहजन्मा धवलिमा

पुरारातिभ्रान्ब्या कुसुमशर ! किं मां प्रहरसि ॥
अन्न कल्पितभ्रान्ति: 'नटा नेयम्' इल्यादिनिकेधमात्रोनेया, पूर्वकव्रभाभावात्। दण्डी त्वत्र तत्त्वाल्यानोपमेल्युपमाभेदं मेने। यदाह-
'न पवं मुखमेवेदें, न मृद्रै चक्षुषी इमे।
 छेकापह्नुतिरन्यस शक्षातस्तंथ्यनिह्ववे।
प्रजल्पन्मत्पदे लग्मः, कान्तः किं ? नहि, नुपुरः ॥ ३०॥ कस्पचिल्कंचिख्यति रहस्योक्रावन्येन श्रुतायां स्वोक्केसतात्पर्यान्तरवर्णनेन धिका पश्वन्तरेम्य उन्नतिएचता यस्यैंवंभूत उभयतो मुखपृष्ठभागयोः पुच्छं यस्यैंवंभूतश्र कोऽयं महिप: ? इति। ‘नहि नहि ' इत्युत्तरम्। ‘महिष’ इ्यनुषज्यते। अयं करिकलभः करिशावकः। 'कलभः करिशावकः' इति कोशात् कलभ इत्येतावतैव सिद्धे करिपदमुत्क्षृ्करिवोधार्थम् । अयमस्य गुण्डादण्ड:, न तु पुच्छमिति । ' पुच्छ' इति पाठोऽपयर्यर्वादित्वाल्साधुरेव। अप्रयुक्तत्वं कु तत्र परे विचार्यमिति पूर्वौदाहरणे संदेहहूपभ्रान्तिविषयज्चरत्वापद्हवः। 'ज्वरः किमू?' इति प्रश्नेन तद्विषयसंदेहावगमातू। इह तु महिषत्वनिश्चयसूपभ्रान्तिविषयस्य महिषप्वस्येति ततों मेदः ॥ जटेति। विरहिण्या इयमुत्तिः। हे कुसुमशार! पुरारातेर्हरस्य भ्रान्सा मां किं कुतः पहरहसि पीड्यसि? यतो नेयं जटा, किंतु वेणीकृतः अवेणी वेणी संपघ्यते तथा कृतः कचानां कलाप:; तथा गले गरलं नैतत, अपि त्वियं कस्तूरी; एवं शिरसि नैषा शहिलेसा, निंदु कुसुममू; तथा इयमत़े भूतिर्भस्म न भवति, परंबु प्रियविरहाजन्म यर्सैवंभूतो धवलिमा पाण्डिमेति। ‘अवज्यों बहुमीहिर्व्यधिकरणो जन्माद्युत्तरपदः ' (का॰्गा. स्. ५।२।9९) इति वामनसून्राब्धधिकरणोडपि बहुबौहिर्न दुष्टः ॥ कलिपतेति। कमसमझरे उत्रेक्षितेल्यर्थःः निषेधमात्रोन्नेयेति। निषेधस प्रसक्तिपूर्वऋख्वादिति भाकः। मेने इलस्लरसोद्रावनम्। तद्वीज तूपमाबोबकसेवादेरस干्वेऽपि तदुपगमे हपकस्याण्युपमात्वं स्यादिति स्पष्टमेच ॥२९ ॥
 वाक्यान्यभवग्नोजनहेतुकः इक्फिततात्विकवस्तुनिषेध इति उक्षणम् । अन्यस्स श क्कात इल्यंन्यशःक्काया निवर्तनीयत्वेन हेतुतया व्यपदेशः। ' संतापात् ल्बाति’ इतिबत् । अत्र च डुद्दापदुतितिवारणायायं विशेषणम । ' मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकाम्'
रिप्प०-1 अन्ये तिवंयं न्याजोक्तिरिति प्राहु:
पाखा०—ः 'ूूवंमश्नाभावाइ', ₹ ‘तस निबने’’.

तथ्यनिह्नवे छेकापदुतिः। यथा नायिकया नर्मसरीं प्रति 'प्रजल्पन्मल्पदे बम:'
 मन्यां पति ‘नहि, नूप्रः’’ इति निद्धवः। सी क्कारं खिक्ष्याति हणयलत्यधरं तनोति रोमान्धम्। भागररिकः किं मिलितो ? नहि नहि, सखि ! हैमनः पवनः ॥ हदमर्थयोजनया तथ्यनिन्दने उदाइरणणम्।

शब्द्वयोजनया यथा-
पोे ! व्वक्षयने सरामि सततं भावो भवलुन्तले
नीले सुह्याति किं करोमि महितैः कीतोडस्मि ते विभ्रमैः।
इलधिकताद्भूप्यूप्पकवारणाय—राह्रितेति। न चानैनैव झुद्धापद्युतिवारणाद्वाक्ये-
 पद्ममाघ्वारीर्वारितापि मयाुुना II' इति व्याजोत्रावतित्रसझ़्नवरकत्वेन तत्सार्यक्यात्। यद्धक्ष्यति-छेकापहुतेरस्याथ्धायं विरेपो यत्तस्या चचनस्यान्पथानयनेनापद्ववः। अस्यमाकारस्य हेत्वन्तररण्णनेन गोपनमिति। तथ्यनिह्नवे हृति। तात्विक्तनिषेधे इल्यर्थः। 'नूपुरो मझीरः। 'मर्जीरो नुपुरोडाह्वियाम्' इस्यमरः। नमससखी कीडासखी। अन्र कान्तपरायाः ‘प्रजल्पन्मत्पदे लम्म:' इलुक्तेन्नुक्जरतात्पर्यकत्वर्णनेन कान्तत्वापह्ववो मुख्यः, नुपार्मेदप्रतिपत्तिस्तु तदर्भामति वोध्यम् ॥ सीत्कारमिति । सीत्कारं तदनुकारिमुसध्वनिं गिक्षयति, बधरमधरोष्ठ वणयति; घणोडस्यास्तीति घणी, चणिनं करोतीस्यर्य 'तत्र्रोति तदाचस्टे' (ग०सू०२०४) इति णिच् । तथा रोमाश्ं तनोति विस्तारयतीति वाक्यन्र्य नागरिकामिप्रायेण प्रियससी प्रति कयाप्युत्तं तदाकर्ण्य नागरिकः ' किं मिलितः' इति राद्धितबतीमन्यां प्रति तच्छक्षानिनृत्तये 'नही' इल्यादिना हैमन्तिकपवनपरत्ववर्णनेन तात्विकस्प नागरिकस्सापहवः। सीत्कारशिक्षादिक्त्तृत्वस्य नगारिक इव पवनेडपि सर्वात् । तदाह—अर्थयोजनयेति । विवक्षिताविवक्षितसाधारणस्सार्यस्याविवक्षितार्थसंचन्धित्वर्णनये ल्यर्यः । इदमित्युदाहरणमिति च जाल्यभि-
 च तलोपश्र' ( पा. ૪ा३२२ ) इलणि तलोपे च हैमन इति हूपतिद्यिः। प्रजल्पनित्युदाहरणे एकस वाक्गस्यान्यथा योजनमिह व्नेकेषामिति मेदः 11 शब्द्-
 विटो भोक्ता कृष्णो वो युष्मान् पतु रक्षत्विति संबन्धः। कीद्यः? इत्युस्खम्मनच: खम्रे उदूतमुत्समें वचनमर्थाक्कृष्णस्य अनुभाध्यानूट्य राधया निर्भर्तितः संस्तद्दचनं तत्परमेव राधापरमेव व्यपदिश्नन्कयग्न्, इति किम्? हे पश्मे रमे ! त्वनयने सततं स्मरामि, नीले भव्ल्याः कुन्तले केशपाओे मम भावोडन्त:करणहृत्तिरूप: मुसति मोहं प्रामोति। नुु चित्तासओं निवर्यतां तत्राह—किं करोमि अकिंनिक्करोडसि। यतसे तव महितेः पूर्ज्यैर्विज्रैमिनिलासैः कीतोडस्मि मूल्येन गहीतोऽसीति। ' किंकरोऽस्सि' शति कचित्पाठः, सा युक्ततरः। तः चास्मील्यहमर्थ-

## इस्युस्तमववचे निशम्य सख्या निर्भर्सितो राधया

## कुष्णस्त्वरमेव तद्यपदिशन्त् कीडाविटः पातु वः ॥

## सर्षमिदं निषयान्त्ररयोजने उदाहरणम् ।

विषयैक्येडप्यवस्थाभेदेन योजने यथा，—

## वदन्ती जारवृत्तान्तं पल्यौ धूर्ता सखीधिया।

पतिं उद्दा，‘सखि ！ततः भ्रनुद्धास्मी’लयूपूयत् ॥ ३०॥
कैतवापहुतिर्र्य्यकौ न्याजाद्यैनिन्दुतेः पदैः।
निर्यान्ति सरनाराचाः कान्ताद्धक्पातकैतनात् ॥ ३？॥
अत्रासल्यव्वाभिधायिना ‘कैतव＇पदेन ‘नेमे कान्ताकराक्षः，किंतु सरना－ राच्चः＇इल्पप्हवः प्रतीयते ॥

## सथा वा，一

## रितेपु वारिकथया विपिनोदरेपु

मध्याह्हजृम्भितमहातपतापतत्ताः ।
कमव्ययम्। अहं किंकरो दासः，कीतोऽसीललर्थः। राधापरत्वे तु—हे राधे। इलर्यत्संबोधनम्। पद्मे पद्मरूपे त्वन्नयने स्मरामीति विशेषः। रोषं पूर्ववत्। अ习 रमासंवोध्यकसन्नयनस्मरणस्पो न वाक्यार्थ：，अपि तु व्वस्संबोध्यकः पघ्म－ रूपत्वन्नयनस्मरणहूप इल्यप्तवस्तवरमेव तद्यपदिशन्जिलनेन प्रकाझ्यते । न चानार्थंस्य रमा－राधासाधारणत्वमपि तु पन्मे इति लिख्न्न्ननम्किष्राब्दयोजनैवेति ॥ विषयान्तरेति । विवक्षितविषयमिनेल्यर्थ：। अवस्या जाग्रत्समादिह्पा।। वद़न्तीति। पलौ भर्तररे सखीधिया ससीधमेण जारतृत्तान्तं स्वकमुकवात्तों वदन्ती धूर्ता काचित्मर्नि वुद्धा सखीलादिवाक्यक़षषमपूरयत् पूरितवती । सखीति
 अंत्र नासौ जाग्रदवस्थागृत्तान्तः，किंनु ख्वाप्रिक इलवस्थामेदयोजनयापद्धवः सख्ती－ ल्यादिवाक्यशेषेण फ्रकाइयते ॥ ₹०॥ कैतनापद्रतिरिति लक्ष्यनिर्देशः। व्याजायेः पदेर्निनुतेर्व्यक्तौ अभिव्यक्ती सलां कै．तवापनुतिरिति व्यनहत्वंव्यमिलर्थं：। कैत－ वेनापहुतिरिति व्युत्वत्तेः।＇व्याजाय्येः＇इलनेन मिषकपटच्छलच्छद्मैकैतवादयो गृद्यन्ते। एवं च कैतवादिपदव्यझ्गयाप्डुतित्वं लक्ष़णं बोध्यम्। नाराचा बाणाः। छक्पाताः कराक्षाः। अवह्वदो निषेवः ॥ प्रतीयत इति। असल्यत्वस्य विषय－ वाधाधीनत्वादिति भावः॥ रिक्षेध्चिति। ग्रीष्मवर्णनम्। तरवो गृक्षाः। बारेणो जलस्स कथया वर्तयापि fितेतु झून्गेतु विपिनस्यारण्यस्योदरेपु मध्यपदेशेशु जल्मर्थयन्ने प्रार्थगन्ते। कीटशाः ？मध्याह⿸户⿵冂卄一口一 जcम्भितः प्रद्धो यो महानातप

# उत्पेक्ष्षालंकारः १२ <br> संभावना सादुन्ग्रेक्षा वस्तुहेतुफलेत्मना। उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र-सिद्धाऽसिद्धास्पदे परे ॥ ३२ ॥ धूमस्तोमं तमः शक्षे कोकीविरेहग्रुष्मणाम्। लिम्पतीव तमोऽड्गानि वर्षतीवाक्जन नभः ॥ ३३॥ रत्तौ तवाद्धि मृदुलौ धुवि विक्षेपणाद्धुवम्। त्वन्मुखाभेच्छया नूं पै पैबैवैरायते राइी ॥ ३४।। 

उण्णं तस्य तापस्तपनं तेन तसाः संतम्तः। कि कृत्वा ? सकन्धान्तराप्रकाण्डाभ्यन्तरादुध्यितो यो दवाभिर्दावानलस्तस या बिखा ज्वाला तस्वाइछहेन। जिहां प्रसार्येति । 'अम्री प्रकाण्ड: ₹कन्चः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः' इलमरः। अन्न नेयं दवाभ्निशिखा, अपि तु जिहेति च्छलपदाग्रतीयते। अत्र चानमिहितवाच्यतादोषनिरासाय कथयापि बनोदरेष्विति पठर्नीयम् ॥ ३१ ॥ इस्यलंकारचन्द्रिकायामपडुल्यलंकार्रकरणम् ॥ १9 ॥
उत्रेक्षे लक्ष्यति—संभावनेति। अत्रोत्रेक्षेल्लनन्तर सा च त्रिधेल्यध्याहार्यम । तथा च संभावना उत्रेक्षापदवाच्या स्यात, सा च वस्तु-हेतु-फलरूपेण त्रिधेल्यर्थः। बस्तु-हेतु-फलानां च संभावनाधर्मतवं ख्वविधियकवसंचन्धेन। तेन वस्तु-हेतु-फलविधेय कत्वेनेति पर्यवसितार्ध:। वसुत्वं च हैवृत्वेन फलत्वेन वा विनक्षितं यत्तन्भिन्वत्वम्। नातो वस्तुत्वस्य केवलान्वयितया विभागसंगतिः ॥ उक्केल्याद् । अत्र=आसामुत्रेक्षणणां मध्ये। आया वस्तृत्रेक्षा । उत्कं चानुक्त चौक्तानुके भास्पदे यस्या इति विग्रः । आखपदं चोत्रेक्षाया धर्मिहुपो विषयः । सिद्धासिद्बेस习习 विग्रहः पूर्वचत् ॥ धूमेति। तमः कोकीविरहगुष्मणां धूमस्तोमं इंके इल्यन्वयः। कोकस चक्कवक्स स्री कोकी, तस्या विरहल्रपाणां छ्रुण्मणामम्नीनां संग्रन्धिं धूमसमूहूमिलर्धः ॥ लिम्पतीवेति । अन्र तम इति, नभ इति च कर्तृपदम्। रक्ताविल्यादि दयितां प्रति नायकस्योत्तिः। तब मृदुऊा सुछुमारावही चरण्ण धुनं भुवि विक्षेपणाद्धेतो: रत्तवर्णाविति ॥ त्वन्मुखति। पद्मगतायास्व्व-
टिप्प०-1 अन्वयैव सिता वृत्तिंच्धतनसेतरस वा। अन्ययोत्र्पेश्यते यत्र तामु-

 निष्क्यययेति कविनोत्रेष्य वण्यंगे हरति द़्डी तदुराजलार।

## मध्यः किं कुचयोर्धितै बद्धः कनकदामभिः। प्रायोऽबं त्वत्पदेनैक्यं प्रासुं तोये तपस्यति ॥ ३५॥

 घन्पधर्मसंसंन्धनिम्नेत्नान्यस्सान्यतादाल्क्यसंभावनमुयेक्षा। सा च वसु-हेतु-फलारमतागोचर्वेत त्रिविधा। अन्र वस्तुनः कसनिन्दुस्बन्त्तरतादाल्यसंभावना प्रभमा खर्वपोलेक्षेल्युय्यते। अहेतोहैंतुभावेनाफलस फलन्बेनोसेक्ष हेत्वेक्षा फलोलेक्षेन्युच्यते । अन्र धादा स्वर्लोवेक्षा उक्तकिषयाडन्नुत्तविषया चेति द्विविधा। परे हेतुफलोलेक्षे लिब्वविषयाडसिबविषया चैति प्रलेक. द्विविधे। पबं षणणामुकेक्षाणां ध्रमसोम मिल्यादीनि



 न्गुखकान्तिरिच्छया । हेतेनेलथे: " वैरायत इति। बैंरें करोतीलयर्ये 'शान्द्वैरकलहाभकरणवमेपेम्यः करणे' ( पा. अ११११०) इति क्यद्र " मध्य इति । मध्यभागः कुच्वयोष्धलै धारणार्ध कनकस दाममी रज्नभिरिति
 अन्जे कर्त । प्रायो बहुधा लच्ररोन सहैक्यं भातुं तोये जहे तपसति, तपध्यतीलर्थ: । 'कर्मणणो रोमन्यतपोम्यां जर्तिचरोः' (पा. अ११9५) इति क्यद्। 'तपसः परसेपदं चै (वा० १ज३ः) इति परसमेपदम । उक्षण पररष्क्युते-अन्यधर्मेंति। धन्यस्स निपयिणो यो धर्मसतंवन्धहुपेण निमित्रेनान्पस्यान्यविषयक्मन्यस्य विषयिणसादान्मेन खंभावनमिलर्यः। अन्यसेति घमघध्यों विषयता धामिताल्पा। विषयिण इति पार्घर्सस्तु विरोषणतारूपा विषथता। अन्यव्वेनोलीकीनें च संभावनाया आहार्यतास्त्वनाय। तथा च विषयि-
 धनसुत्रेश्केति पर्यवसितम् । तह्विध्यमंषंबन्धपभुक्तमाहार्यतत्तंभाननमिति छ निज्षक्ष:। छोराराशस्यान्या
 मस्सीति ऊक्षणणसमन्वयः। बाधाघभावदशायां तु जायमाना मुसीदौं चन्द्रादिसंमावनोत्रेक्षेति तद्वारणाय-आहार्येति। एतेन ‘रिरकसनच्धापछबं पररस्तायथा



 'त्पेक्षा च' ₹ति रसगक्जाधरकारः ।

[^1]तादात्म्योष्रेक्षा चानुक्तविषया स्वरूपोवेक्षा, उमयन्रापि विषयभूततमोन्यापनस्सानुपादानात् ॥ नन्वत्र तमसो ब्यापनेन निमित्तेन हेपनकर्तृवादाव्योल्येक्षा, नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन निमित्तेना अनवर्षणकर्तृतादास्म्योव्वेक्षा, चेत्युव्रेश्काद्यवमुक्तविपयमेवास्तु। मैवम् ; लिम्पति-वर्षतील्याल्यात्योः कर्तृवाचकख्वेडपि 'भावभधानमाए्यातम्' इति स्मतेर्धात्वर्धक्रियागा प्व प्राधान्येन तदु: पसर्जनख्वेनान्वितस्य कर्तुरमेक्षणीयतया अन्यत्रान्वयासंभवात् । घत एवं [ आख्यातार्थस्य कर्त: क्रियोपसर्जनत्वेनान्यग्रान्चग्यासंभवादेव ] अस्योपमायामुपमानतयान्वयोडपि दण्डिना निराक्ठतः
'कर्ता यद्युपमानं स्यान्यग्भूतोऽसौं किगापदे।
स्वक्रियासाधनन्यम्रो नालमन्यद्यपेक्षितुम् ॥' (काव्यादर्दे रा२३०) हृति ।
इलन्र रजोभरोद्नमनह्पससैन्यप्रत्युद्त्त्रधर्मंसंबन्धप्रयुक्तायां भरते तत्संभावनायामपि नातिव्यातिः; तस्या अनाहार्यत्वात्। ‘संभावनं चदी़त्यं स्यादित्यूहोडन्यस सिद्दये' इति वक्ष्यमाणसंभ|वनालंकराविपये 'यदि झेषो भवेद्दका कयिताः स्युर्गुणात्तव' इल्यादावतिव्यातिवारणाय प्रयुक्तान्तम् 1 'सर्वातिशायिसौन्द्र्य शंक्ष स्यवतो मुखम्। येन सा मृगरावाक्षी साविन्री तरलीकृता II' इलादावतिप्रसझ्भवरणाय तम्निद्धिति संभान्यमानचृत्तित्वं धर्मविरोषणम् । तन्र सावित्रीतरहीकारक्वरूपो धर्मों मुखश्चित्ति, न तु संभाव्यमानग़्तिरिति नातिप्रसब्न इति दिक्। वस्तुहुतुफलाद्मता वस्तुहेतुफलतादाल्यम्। ननु संवन्धान्तरेणोत्रेप्रेका असंम्रह इति चेत, , न; सर्वनाभेदेनैवोत्रेक्षणामिति प्राा्चीनमतानुसारेगेत्थममिधानात्, एतस्सूचनायैव लक्ष्णणेऽच च तादात्योपादानमिति ॥ नन्बलंकारसर्वंखकारादिभिः खहूप्पोत्रेक्षेति व्यवहतायास्तुरीयाया अपि सत्त्वात्रिविधैल्ययुक्तमिल्याशा-क्कयाइ-अन्रेति । आसां मध्ये या प्रधमा वस्त्त्रेश्रा सैव खहापोत्रेक्षेत्युच्यत इल्यर्थः ॥ विसुत्वरस्येति । प्रसरणझीलस्सेल्यर्ध: । तमस इति संभावने लननेनान्वेति। षघघ्थर्थी विषयता, तमोविषयेल्यर्ध:। प्रतिरोधकत्वादील्यादिपदात्रसरणन्नीलत्वस्य संग्रहः। प्रियंः पतिभिर्विचटिता वियुक्ताः । व्यापनस्येति घष्वन्तस पूर्ववुत्रेक्षापदेनान्वयः। एवमयेतनस तमस इलस्यापि ॥ अनुपादानादिति । विषयिवाचछाभ्यां लिम्पति-चर्षतिन्यामन्येननुपादानादिल्यर्धः। यथाश्रुते ताभ्यामेव साध्यवसानलक्ष्णगयोपादानाइंगतेः ॥ उक्तविषयमेवेति। सकृदुन्चारिताम्म्या लिम्वति-वर्षतिम्या शत्तया हेपन-वर्षणयोः साध्यावसानऊक्षणणया च साधारणधर्मपुरस्कारेण ब्यापनस्य चोपस्यापनस युगपद्धित्तियनिरोधेनासंभवाकिल्याशयः। ₹मृतेन्निंक्तसस्मृतेः। उत्रेक्षणीयतया उत्र्रेक्षाविषयतया। अन्यत्र उत्र्रेक्षायाम् ॥ अन्वयासंभवादिति । निराक्त्ववादिति भावः। अत एवाख्यातार्थस्य कर्तुः कियोपसर्जनत्वेनान्यरान्वयासंभवादेव । छनचिदत एवेत्युत्तर्रमयमेव व्याख्यानग्रन्थः प्रमादलिखितो दखयते 1 न्यग्भूत इति। गुणभूत इल्लर्थः ॥ स्वक्रियेति । कियां प्रति साधनत्वेनान्वित इसर्थः। ठ्यपे-




केचिच्तु—तमोनभसोर्विपययोस्तक्कर्तृकऐपनवर्षणस्वरूपधर्मोच्चेक्षेत्याहुः। तन्मते स्वरूपोट्येक्षायां धर्म्युत्रेक्षा धर्मोद्येक्षा चेल्येंव द्दैविर्यं दृठ्यम्य। चरणयोः स्वतःसिदे रत्तिमनि वस्तुतो विक्षेपणं न हेतुरित्यहेतोस्तस्स हेतुव्वेन संभावना हेतूव्वेक्षा विक्षेपणस्य विषयस्य सत्वास्सिद्धिक्यया। चन्दपभविरोधे स्वाभाविके नायिकावदनकान्तित्रेप्षा न हेतुरिते तत्र तन्देतुत्वसंभावना हेत्वेश्षा बस्तुतस्तीिच्छाया अभाबद़सिद्दविषया। मज्यः स्वयमेव कुचौ धरति न तु कनकदामबन्धत्वेनाध्यवासेताया दालित्रयशालिताया बलादिति मध्यक्र्तृककुचध्तेस्त्रफ्फलत्वेनोयेक्षा सिद्धविपया फलोयेक्षा। जहजस्य जलावस्थितेरेदवासतपस्वे्वाध्यवासेतायाः कामिनीचरणसायुज्यप्रासिर्न फलगमिति तस्सा गगनकुसुमायमानायास्तपःफलय्वेनोवेक्षणादासेद्धविषया फलोग्येक्षा ।

क्षितुमाकाब्बितुम् । नालं न समर्थः। तथा च निराकात्ब्त्वादुपमानत्वेनान्वयो न संभवतीति भावः। एतेन ‘तमसि ले $े$ नर्कर्तृत्वमुत्रेश्य्यम’’ इल्यलंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्। तस्यापि कर्तृतिशेपणत्वाद्विधक्षितविवेकेन छेपनसैयोत्रे्रे्यत्वाच। एवं च प्रथानभूतलेपनक्कियगोचरा भावनैव निणीणिक्यापनविषयेति स्रिद्दम्। न च युगपद्दितिद्द्यविरोधः शक्ष्रस्तद्नभ्गुपगमात्। केनिदिति तम (तन्मते?) इति चासरसोद्वावनम्। तद्वीजं तु तमोनभसोः क्तृंत्वेन विषयत्वेन च वारद्वयमन्वयक्क्रेशः। तथ। धर्म्युत्रेक्षा सा धर्मम्रयुक्ता। धर्मोत्रेश्क्षा तु तत्सहचतितधर्मंबन्धप्रयुक्तेति लक्षणाननुगमः। न च तनिप्षतत्समानाधिकरणन्यतरत्वेन धर्मनिवेशान्नाननुगम इति वाँ्यम् । सवंच साहुयनिमित्ताया एवोत्रेक्षायाः संभवेनान्यतरत्वादिनिवेशाप्रयुत्तर्रौरवस्यानुपादेयत्वादिति ॥ हेतुत्वेनेति । हेतुस्पतयेल्यर्थः। हेतुत्वसंभावना हेतुछपतासंभावना। फलत्वेन फलहल्पतया। एवमत्रेडपि वोध्यम् ॥ अथोदाहृतासूत्र्रेक्षामु बोधप्रकारः प्रदर्यये । 'तः धूमस्तोमम' इल्यादौ कोकाक्ननाविरहानलसंवन्धिधूमसोमामिन्नतमोविषया संभावनेति बोधः। नामार्थयोरमेदान्वयात्। एवं 'मुखं चन्द्धं मन्ये’ इल्यादावपि। ‘नूलं मुखं चन्द’’ इलादौ हु चन्द्रप्रकारकंभावनाविषयो मुसमिति बोधः। मुखविषया चन्द्रप्रकारिका च संभावना तदाव्व्यसंसर्गिकव, तथान्तुभवाचमतकारप्रयोजकस्य संसर्गान्तरस्याभावाच्च। न चैनं चन्द्रत्वप्रकारिका; तस चन्द्रोपसर्जनव्वात् । एवं धुवेवादिशब्द्दसमभिन्या्हारेऽपि वोध्यम्। ‘लिम्पतीव-’ इलनुत्ताविषयोत्रेक्षोदाहरणे तु लिम्पतिना साध्यवसानलक्षणया लेपनव्यापनोभयसाधारणेन सान्द्रमलिनीकारकतत्वादिना रूपेणोपस्थापिते तमोठ्यापने हेपनसंभावनान्वयात् सान्द्रमलिनीकारकतमःकर्वृकान्तकर्मकलेपनक्रकारकसंभावनाविष्य इति बोधः । ब्यजनयोपस्थिते ब्यापने ताछ्खासंभावनान्वय इति प्रदीपछृतः। एवं बर्षतील्यादावपि बोो्यम्। 'निक्षेपणाद् भुवम्र' हल्यादिहेतुत्रेक्षोदाहरणे हेतु: पश्चन्यर्धः। तन्र चाभेदेन प्रकृल्यर्थन्वयः। हेतोश्व स्वपयोज्याश्रयत्तसंबन्धेन रक्त्वविबिष्टे, तस्य प्रकारतासंबन्धेन संभानचगगो, तस्याश्व विषयतया चरणयोरन्वयः। तथा च भूम्यधिकरणकािक्षेपक्षमिष-

अनेनैव कमेणोदाइएरणन्तराणि,—
बालेन्दुक्राण्यविकासभावाद्दभुः पलगशान्यतिलोहितानि।
सद्यो बसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम् ॥
धन्र पलारकुपुमानां कर्रत्वलोहितत्वेन संबन्धेन निमित्तेन सद्य:हृतनखक्षततादा स्यसंभावनादुक्तविष्या स्खर्पोद्वेक्षा।

पूर्वोदाहरणे निमिन्त्तभूतधर्मसंबन्वो गम्य:, हह हूपात्त इति भेदः। नन्विaशवद्दस्य साहइयपरवेने प्रासेन्दतरव्वाहुपमैवास्तु । 'लिम्पतीव' इल्युदाहरणे लेपनकर्तुखपमानव्वाईस्य क्रिगोपसर्जनल्वचांहु नखक्षतानामन्योपसर्जनत्वस्योपमाब।धक्साभावादिति चेत्, उच्यते,-उपमाया यन्र कचिस्थिथैसैरिप ऩसक्षतै: सह वक्तुं शक्यतया वसन्तनायकसमागतवनस्थहीसंबन्धिस्वस्य
हेतुकर्तप्रकारकसंभावनाविषयावर्धी इति वोधः। न च तादात्य्यसंबन्धेन हेढ़विधियकत्वाभावांजेयं हित्रग्रेक्षा स्यात्, किंतु तादात्म्येन तथानिधरक्तहरूपोत्र्रेक्षैवेति वाच्यम्। विवक्षितावेदेकेन निक्षेपणे हेत्वमेदस्योत्रेक्षणीयतया निक्षेपणं
 योगित्वमुखस्यामेदस विक्षेपणसंसर्गत्वान्युपगमेन च विक्षेपणे हेत्वमेदभानसंभवात् । हेतुविशिंश्स्खू्पोत्प्रेक्षाया मुखतः प्रतीतावपि विवक्षावरोन हेत्र्पेक्षात्वेैैव व्यपदेशः। यथा ‘दश्रा जहोति’ इल्यन्र मुखतो दर्घिविशिष्होमप्रतीतावंपि विवक्षितविकेकेन होमे दधिविधित्वव्यपदेदे इति वोध्यम्। न च ख़्रयोज्यत्वसंबन्धेन स्वर्रयोज्याश्रयत्तसंवन्धेन वा हेतुरूपधर्मोंत्रेक्षेव रत्तादौ खीक्रियतां कृतमीह्राकल्पनाक्केरोनेति वाच्यम्। धर्मोत्रेक्षाज्ञीकारे दूषणस प्रागेवावेदितत्वात् । धत एवं ‘हर्षाह्यमा (न्मन्ये) ललिततनु ! ते पादयोः पद्महद्भ्मी’’ इूति हेतूट्रेक्षामुदाहतवतः प्रकाशक्तोरपि तत्र हर्षहतुकलगनतादास्म्यसंभावनमेव स्वाभाविके लगनेऽभिमतम् । अस्मदुक्तरील्या तु लक्ष्मीरूपे विषये ययोक्तइष्षेहुकुलगनतादात्म्यसंभावनमुचितम्। लगनस धर्म्युपसर्जनत्वेन संमावनायामन्वयायोगादिति ध्येयम्। एवं ‘त्वन्मुखामेच्छया’ इल्यसिद्धविषयहेतूत्रेक्षायामपि बोष्यम्। विषयसिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां बोधे विशेषाभावत्। मध्यः किमिल्यादिफलोत्रेक्षास्बले फलं चतुर्ध्यर्थः। तत्र चामेदेन प्रकृलर्थान्वयः पूर्वचत्। फलस्य च प्रयोजफत्वसंसर्मोण बद्धते तड्डारकेण तेनैव बदे वान्वयसत्तादात्म्यसंसर्गक्संभावनाया मध्ये विषयतया। एवं च कुचधारणाभिन्नफर्क क्न कदामकारणकबद्वत्वाश्रयसंभावनाविषग्यो मघ्य इति बोधः। एवं ‘र्रायोऽबज्ञम’ इल्यादावपि फलं तुमुनोडर्ध इति प्रुववेवेन बोधः। फलोग्रेक्षात्वं चोपदर्शितरील्योपपादनीयमिति बहुवक्तण्येडपि विसरकमयादुपरम्यते ॥ बालेन्दुवक्राणीति। न बिघते विकासो येषां तान्यविकासानि तेषां भावाद्विकासरहितत्वाद्देतोर्बालेन्दुवत् द्वितीयाचन्व्रवह्ककणि तथाडतिशयेन लोहितान्यारकानि पलाशानि पलाराकुसुभानि वसन्तेन नायकेन समागमं प्रासानां बनस्प्रीनामझ़नानो सयत्त्काल-


विशोषणस्यानपेक्षित्वादिह तदुपादानं पढाइकु सुमानां नखक्षततादास्म्यसंभावनायामिवशबब्दमवस्सापयति 1 तथात्व एव तद्विरोषण्साफल्यात् । अस्ति च संभावनायां ‘छव’घब्दो ‘दूरे तिष्षन्देवद़्त ह्वाभाति’ द्वति ।।

पिनटीष तरल्नयै: समुद्: फेनचन्दनम्।
तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पतीव विगअन्नः ॥
अग्र तरन्नामै: फेनचन्दनस्य प्रेरणं पेषणतयोष्प्र्क्यते । समुनदुत्यितस्य चन्द्रस प्रथमं समुदवरे प्रसृतानां कराणां दिक्ष ब्यापनं च समुद्रोपान्तफेनचन्दनकृृतलेपनत्वेनोव्येक्ष्यते । उभयत्र क्मेण ससुद्रमान्तगतफेनचन्दनपुआंभबनं दिशां धवहीकरणं च निमित्तामिति फेनचन्दनरेरण-किणणंख्यापनयोोर्बिषययोरनुपादानादनुक्तविषये स्वरूपोग्येक्ष। चेषां तूपात्तयोः समुन-चन्म्रयोरेव तर्कर्तृकपेषण - हेपनरूपधर्मोध्येक्षेति मतं, तेषां मते पूर्वोदाहरणे धर्मिणि धर्म्यन्तरतादास्म्योवेक्षा। छह चु धर्मिणि धर्मंसंस्गोलेक्षेति मेदोऽइगगन्तण्यः ॥। रान्नौ रवेर्दिवा चेन्दोरभावाविव स प्रकु:। भूमी प्रतापयशसी सृष्टान्न् सततोविते ।।
रात्रौ रवेर्देवा चन्दस्याभावः सब्रपि प्रताप-यञसोः सर्गे न हेतुरिति सस्व तल्येतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतथलेक्षा।।

विवस्वता sनायिषतेव मिश्राः स्वगोसदस्तेण समं जनानाम्।

अन्र विवस्वता फूतं स्वकिरणैः सह जनलोचनानां नयनससदेव पत्राबाल्भयं प्रति हेতुत्वेनोवेक्षे्यत हुलससिद्धविषया हेतूप्पेक्षा।
ल्यर्थः। ननु लोके संभावनायामिवराब्दो न दृृ दूलत्य आह-अस्ति चेति।
 ंकेनचन्दनमादाय करः: किरणँः: दिमूपा अन्नना लिम्पतीव, अनुलिम्पतीवेसर्यः ॥। समुद्रोपान्तेति। समुदस्योपान्ते तटे यक्फेनचन्दनं तत्कृतं यत्तासी दिशा हेपनं तत्वेनेलेर्थ:। उभय习 उभयोख्येक्षयोः। येषामलंकारसवंख्वकारादीनाम्॥ रात्राविति। स श्रकान्तः श्रभुर्भूपतिः भूमौ रानौ रवेरभावाद्येतोरिष दिषा चेन्दोरभावाद्धेतोरिव सततं निरन्तरमुदिते प्रतापयइाती संष्टांन्, निर्मितवानिलर्यर्। 'रस्तौ' इ्युदाइरणे भावहुजो हेतु:, इह त्वभावस्पप इति भेदः ॥। वियस्वतेति। विवस्वता सूर्येण ख्बस गोसहह्रेण किरणसहझेण समं मिक्रा मिश्रिता जनानां नेत्रापरनामधेया गावोडप्यनायिषतेव नीता इस। यया गोपाहेन परकीयाभिर्गोर्मिर्मिश्रः सीया गावो नीयन्ते तथा गोपद्वाध्यत्वसाजाल्येन मिश्रिता विवस्बतापि नीता इवेल्यर्ध:। 'खब्ड' संभावनायाम्। सेन नयनेन हेठुना इदमान्ध्यम, न त्वन्धकारैरिलन्वयः। 'गौः स्यों च बलीखरें रउमौ च
 $y$ कुनल.

## पूं丶 विधुर्ष्धयितुं पयोधेः ञाछेडयमेणाक्षमणिं कियन्ति।

## पयांसि दोल्धि प्रियविपयोगे सशोकमोकीनग़्ते क़ियन्ति ।।

 द्वावणस्य कोकाद्रनाबाप्पद्नावणस्म फल $\square$ फेनोयेक्ष्यं द्वति सिब्बविपया फलोज्षेक्षा।

इयस्थितानां परिवर्वनाय पुरातनानामिव वहनानाम्।
उत्पत्तिमूमौ हुँगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरत्तरस्याम् ॥
भत्रोस्तरायणस्साभ्रपरिवर्तनमसदेव फलंवेनों वेक्ष्यत इ्यसिद्धिविषया फलोवेषेक्त । पुता एवोट्रेक्षां:
‘मन्ये-शक्के -प्रुवं-प्रायो-न्नूनमिलेयमादिभिंः।
उस्थेक्षा ब्यज्यते भान्दैरिवराब्दोरपि ताहखः !?'
इस्युल्पेक्षाब्यंकक्वेन परिगणितानां शेद्दानां प्रगोगे वाच्याः । तेणामप्रश्रोगे गम्योत्रेक्ष।

अ习 चानायिषतेवेति विषयोत्र्पेक्षण एवं पूर्वंत्र इन्छयेति गुणहुपो हेतु:, इह तु कियाहू इलपपि द्रह्यम्यम । अच चोत्रेक्षाद्वयसत्वेडपि हेतूत्रेक्षाया: प्राधान्यांत्त्वेनैनैव व्यपदेशो न तु खह्मोत्र्रेक्षावेन, तस्या अभंत्वाप्। एवमन्यौरापि वोध्यम्।। पूरमिति। अयं विधुश्रन्द्र: पयोधे: पूर वर्धयितुमेणान्रमाण चन्द्रकान्तं कियन्ति लोकोत्तया अपरिमितानि पयांसि दोग्धीति इएके। तथा प्रिंयः पतिर्मिर्निप्रयोगे मियोगे सति सशोकानां कोका ानानो नयने कर्मभूते। कियन्ति पयांसि दोग्रीति जके इलन्वयः। दुहे-

 पूर्ववर्षनस्य तदिति मेदः। घृंहणं वर्धनम् । तदा वर्धनकाले। तेन चन्द्रेण ॥ रथस्थितानसिति । रविः रथे स्थितानां निमुक्तानां पुरातनानां बाहनानामश्वानां परिवर्तनायेव तुरगोत्तमानामुत्पत्तिभूमावुत्तरस्यां दिश्रि प्रतस्य
 बर्तनकिजाया दति मेद: । नन्वलंकरसरस्वसकारादिभिर्येषामपि जाल्यादिभेदानममुक्ता क्वुतसे न प्रदार्शिता इ्लाशाक्रयाह—एता पनेति। उत्तमेदा एवैल्यर्यः। उत्रेक्षा इल्यनन्तर चमत्करवविरोषम्योजिका इंति शोषः 1 तथा च जाब्यादिमेद्दानां चमत्कारिविरोषानाबायकत्वाद्रदर्शंनमिति भाःः ॥ दत्युत्पेक्षेति।

Eिप्प०-1 कचित्तु 'यदेनचन्द्रान्न ज्ञलद्ल्बलीलां वितनुने तदाचष्टे लोकः शाशक (सि नो मा प्रति तथा। अंहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविर्ताक्रान्ततरुण्ण कटाक्षोल्कापात्रणकिण-
 अमतीनेविनर्कमान्वम्, नापक्बोत्रक्षा।

पथा, 一

## अतिरायोक्यलंकारः ?

## रूपकातिश्योक्तिः स्यांन्निंगीर्याध्यवसानतः।

 पइय नीलोत्पलद्नन्द्वानिःसरन्ति जिताःः घराः ॥ ₹६॥विषयस्य स्व़ाब्देनोह्छेखनं विनापि विषगियाधकेकैवैं छान्देन मझणं विषयनिगरार्म तत्पूर्वक विपयस्म विषयिरूपतया डध्यषसानमहार्यंनिभ्ययस्तसिन्सति रूपकातिं शायोत्तिः। यथा नीलोत्पल-आरगाव्दुभ्यां होचनयोः कटांक्षाणां च म्दबपयूईक बदूपताध्यवसानम्।
 खर्गझ़ाप्रवेशतादात्म्योत्रेक्षा, विरोषणीभूत्रमणभान्तत्वहूपहेतत्रेप्षा बा प्रर्तीयत इति बोध्यम् ॥ ३३-३५॥

इस्यलंकारचन्व्निकायासुर्रेक्षालंकारक्रकरणम् ॥ १२ ॥
अतिशयोत्ति हक्षयति-रूपकातिशायोक्तिरिति । मद्वणमुपस्थापनम् ॥ विणयिरूपतयेति। विषयिणो हूपमस्य तस भावसत्ता तयेल्यर्धः। हूं चाभेदताद्रूप्यान्यतरत्।। अस्मिन्सतीति। सममीसमर्थत्तसिरिर्यभिम्रायेण। एवं चानुपात्तविषयधर्मिकाहार्यनिश्वयविपयीभूतं विपग्यमेद्यताद्रूप्यान्यतर दूपकातिशयोत्रिरिति लक्षणं वोध्यम्। अच्र हूकचारणाग - अनुपात्तेति । अयमेव च हुपकादस्यां विशोपोऽतिशग इस्युन्यते। भ्रान्तिवारणाय-आहार्यैंति । उत्रेक्षावारणाय— निश्वयेति॥ नीलोत्पलेति। अन्न नीलोपल पदात्साध्यवसानलक्षणया शक्यहध्भोभयानुगतकान्तिविशोषादिपुरस्कारेणोपस्थिते कामिनीनयने शत्सुपस्थितस नीछोप्परुत्वविशिष्ट्यामेदसंसर्गिणन्वयः । शातुुपस्थितयोः कृतीष्टाधनतयोरिव शक्तिलक्षणाभ्यामुपस्थितयोरा्येकपदार्थयो स्तात्पर्यवरेनान्वया हीकारे बाधकाभावात्। एवं च नीलोप्पराभिन्नकान्तिविरोषवद्दन्द्वादिति बोधादियमभेदातिशयोक्तिरित्युच्यते 1 न चैं सति हसकादवैक्लक्षण्यमिति वान्य्यम्। रूपके विषयिभेदव्याग्यस्य विषयतावच्छेककस्य भानेन वैलक्षण्यस्य सफुटत्वात्। यदा त्वमेदभाने

टिप्प०-1 'विषयिणा विषयस निगरणमतिशयस्तसोत्रिरतिशयोन्ति:' खति रसगद्धाघरः। दण्डी तु'विकक्षा या निशेषस्य लोकसीमातिकर्तिनी। असावतिशयोक्जि:


 धर्मतदुल्क्षकल्धनाडतिशग्रोक्ति:' ₹ति वर्णयति। अर्वानीनाखु प्रायः सैवैऽपि काब्यप्रकाशकृत्ता सरणिमनुसरन्ति।

## यथा का，

> वायी कापि स्कुरति गगने तंत्परं सूक्ष्मपध्या सोपानाहीमधिगतवती का ख्यनीमैन्मनीही।
> भमे रैलौ सुकृतिसुगमौ चन्दनध्छछसदेशौ।
> वमल्यानां सुलभममततं संजिधासास्तुधांशोः ॥
：ज्रेत्र क्षाप्यादिशब्दैर्नाभिप्रभृतयो निगीर्णाः । अन्रातिहायोक्तौ रुपकविशो－ पणं रूप़के दर्शितानां विधानामिद्वापि संभवोऽस्तील्यतिदेरोन प्रदर्शानार्थम्，। तेना़्क़ाप्यभेवातिरायोक्तिसादूप्यातिश्रोगक्तिरिति द्दैविध्यं द्वप्यम् 1 तत्रा－ प्याधिक्यन्यूनताविभागश्वेति सर्वमनुसंधेयम् ॥

न तान्पर्य，किंदु मेदमाने तदा कान्तिविशोषादिखपताद्रूप्यस्यैव वोधात्तादूर्या－ तिषायोर्पिश्ष्यतीति बोध्यम् ॥ चापीति। मध्यभागमारें्य मुखपर्यन्तं नायिकाजवर्णनमिदम्। गगने स़्ष्मतया तद्दुर्रेक्षे मध्ये काप्यनिर्वचनीयशोभा वापी तद्वून्मीरा नाभिः स्फुरति झोभते। तत्परं तदूर्व्वभागे ऐन्द्रनीली इन्द्रनीलघटिता स्क्ष्मपघा सरणिस्सद्छछ्यामा रोमावलिः ₹फुरतीलनुषज्यते ।
 तथा अग्रे तदूर्वैदे रो रीलौ। तद्वत्तुजविशालौं कुचौ स्फुरत इति विभन्तितिपरिणा－ मेन संवध्यते। कीद्रीं？सुक्तिनां पुण्यकृता सुगमौ सुलभगमनौ सुलभीँ च। पुनः कीदघौी ？चन्दनतरमिः चन्दनपद्केन चाच्छनो ब्यातो देशो ययोस्तयमूर्तां। तंत्यानां तदाध्किटानां च सुधांशोस्तद्ददाहादकस्य मुखस संनिधानादमृतं तददाखाख्यमधरमाधुर्यं सुलभमिलयन्वयः। विधानां मेदानाम्। इतीलयस्म प्रद－ र्शनार्धमिल्यनेनान्वयः । अतिदेशेनेति । साछस्येनेलर्यर्व：। मुख्गस्पफामेद－ सातिशयोत्कावभावाद्रूपछपदं हृपकसाहईयपरम्।＇षण्मासम मिह्दोनं जुह्हति＇इल－ च्रमिहोंत्रपदवद्दर्मातिदेशकमिल्यासाः 1 आधिक्यन्यूनतेल चनुभयोोत्रोफ्तोदा－ दरणेषु प्रसिद्धतरत्वादतुपादानं वोध्यम् । यत्व्व习 कैश्यिदुक्त－विपयिवाचकपदस विषये साध्यवसानलक्षणायाः शक्यतावन्छेदकमाः्रभकारकउक्ष्शविशेष्यकवोध－
 यस्य भानं न विषम्यभिन्नत्वेनेति स्रितेऽमेदातिशयोन्तिस्ताद्रूंयातिशगोक्तिरिति हूंविध्यमयुत्तमिति，तत्र्रोढि विलसितम्। शक्यतावन्छेदकस लक्भे पूर्वमप्रतीत－ वेनेन तद्विशिष्तिया ऊद्षणणाया अंंभवात्，यद्धर्मविशिते आक्यंवन्न्वप्रहसद्यर्म－ प्रकारकलक्ष्योपस्थिते：समानफ्रकारकशान्दनोधे हेतुव्वाइक्षणाऽपरिहायदि，अनु－ पपत्रोसदवस्पव्वाच। एवमपि तत्पर्यवशात्ताहच习习ोधाओी कारे तद्दशादेव घक्या－ मेदप्रकारकनोचेडपि बाधकाभावान्मात्रपदेन विपयताकच्छेदकस्यैव व्यावर्तनादिति

यथा वा (विद्ध. भं. ), —

#  <br> किरुझ्योस्त्रामच्छां लैवल़्रिफ़लपाक्रणयिनीम्। 

उपभाकारामं प्रहिणु नयने तर्कय मना-
गनाकाशो कोऽयं गलितद्वरिणः श्रीतकिरणःः ॥

दिक्र॥ सुधाबद्देति। विद्धशालभजिकाख्याया नाटिकायों स्फटिकग्राकारविखरगतां मृगाइ्कावलीमालोकयतो राजो विदूषकं प्रत्युक्तिरियम्। उपप्राकारां्रं प्राकाराप्रसमीपे नयने प्रहिणु प्रेरय। मनाक्र ईषप्तर्कय। अनाकारे अनन्तरिक्षे कोडयं भीतकिरणश्वन्द्र इति मुखे चन्द्रगताहादकारित्वखुपतामूप्याध्यवसानम्। कीद्ञः ? गलितश्युतो हरिणो यस्मात्तथाभूतसेन निष्कलन्क्रतोल्कर्षामिठ्यक्तिः । पुनः
 ल्याः फलपाक्स्य प्रणयिनीं सटृरीमचछां खच्छां ज्योत्त्बां तत्वेनाध्यवसिता कान्नि प्रभां किरन्, प्रसारयनिल्यर्थ:। लघली लताविरोष:, 'हरफारेवडीं इति भाषाया प्रसिद्धः। 'ग्राकारो धरणः सालः' इलमरः। 'समाबद्धग्रासै:' इति धचित्पाठसत्राजुक्त एवार्थः। 'नवऊनलि' इति पाठे नवश्चासौौ लबलिपाकश्धेयन्वयो बोघ्यः। नन्चिहामेदविवक्षैव किं न स्यादत भाह—अत्रेति । कोडयमिल्यनेनानिर्शातत्वप्रकाइनात्र्रसिद्धस्य निर्जातत्वात्दैंऊक्षण्यावगतिरिते भावः ॥ गर्भितो गलितेल्यादि विरोपणव्यब्यूत्वेनाभिप्रेतः ॥ अन्यत्रापीति। अनुच्छिहों देवैरपरिदलितो राहुदशनैः कल⿱्\zh12न्नाव्वित्टो न खलु परिभूतो दिनहृता । कुहिमिर्नो लिपो न च युवतिवफेण विजितः कलानायः कोऽयं कनकलति कायामुदयते॥' इ्यादाविल्यर्थ:॥ अथवाइन्यत्रापि न्यूनतायामपीत्यर्थ:। 'कोऽयं भूमिगतश्रन्र' इल्यादावदिक्यत्वरूपन्यूनताप्रकाशनमूहनीयमिति भावः। ननूत्तोदाहरणेष्वयमिति विषयस्योपादानात् कथमतिशयोक्तिरिति चेत्, अन्राहु: -ददन्वस्स विषयिविशेषणत्वेन विवक्षायामतिशयोक्तिरेव। यदा तु विषयविरोषणत्वविवक्षा तदा रूपकमिति वयवस्था। अत एव प्रकाशकृा दशामे रूपकातिशयोत्तयादिसंदेहसंकरे ‘नयनानन्ददायी-

टिप्प०-1 अत्र सदयितामुखे हिमांझुमध्यास्य राश्षो विदूषकं प्रति वचनम्। सा चेयं क्झोकपूर्वर्षे $f$ मिधीयमानतुब्यविशेषणा; उत्तरार्थे पुनराकाशातिरिक्तमयेगो कोऽयं ल्यक्तलान्छनः शीतलकिण: ₹ति तुछ्यविरोपणा समासीक्तिरेवानन्योक्तिः। एक्रसैब चाध्यासादिति केचित् प्रचक्षते ।

पाठा०-१ 'समाबस'. २ 'नवल्खलिपाकप्रणयिन्नाम'.

## यद्यपह्नुतिगर्भत्वं सैव सापद्वना मता। <br> त्वस्सक्तिषु सुधा राजन्भ्रान्ताः परयन्ति तां विधौ ॥३७॥

 मघतील्यपड़तिगर्भा ॥

## यथा वा,一

मुक्ताविद्युममन्तरा मधुरस: पुष्पं परं धूर्वहं
प्रालेयद्युतिमण्डले खल़ त्योरेकासिका नार्णने।
तसोदम्बति शह्वमूर्भूं न पुनः पूर्वाचलाभ्यन्त्तरे तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषां न सा द्वप्पये ॥
अन्राधरस पूत मधुरस इल्याद्यतिछयोकि: पुप्परसो मधुरसो न भवतील्यमहुति-

: गतासु ीीरं तिमिघह्दनेन ससंभ्रमं पैरविलासिनीपु।


न्दोर्बिम्बमेतग्यरीद्वति इय्युदाहतमिति ॥३६॥ एनां विभजते—यद्यपद्वतीति। अपदुतिगर्भलंवं पर्गस्तावहुतिगर्भववम्। सैव रूपकातिशयोन्तरेवे। तथा च सापद्धवत्वनिएप्ववव्वमेदेन द्विविधाडतिशयोतिरिति भावः॥ मुक्केति। वान्यनुभैैकवेद्यानीमानि वस्तूनि त इमे जना विकल्पयन्ति सदसदेति विकल्पविषयाणि कुर्वन्ति येषां जनानो सा प्रकान्ता सुन्दरी छखपथे लोचनमार्गे नास्तीयमन्वयः 1 ताद्यास्रन्दरीदर्शननश्रालिनस्तु न विकल्पयन्तीति भावः। तानि कानि वस्तूनि तगाह-मुक्ता मौक्तिकं विष्में प्रवालं चान्तरा अनयोर्मघ्ये मधुरसः। 'अन्तरान्तरेण युक्ते' (पा. रा₹। ) इति द्वितीगा। पुप्षं परे केवलं धूर्वंं भार-
 चन्र्यमण्डले एकासिका एकस्मिनासिका अवस्थिति:, ऐन्चधिकरण्यमिल्यर्थ:। न ख्वर्वेने समुद्रे। तच चन्द्रमण्डलं च शब्बस्य मूर्भि मसते उदघ्वय्युदयं पामोति, न पुनः पूर्वाचलस्योदयगिरेरम्यन्तरे उदक्शति । अन्न 'मुक्तानिद्दुममधुरसप्राेयय-
 भ्रान्तत्वोत्त्या सपष्टोऽपहवः। इह तु 'परं भूर्वहमम' इत्युत्या गुड इति मेदः। 'प्रालेमें मिह्हिका च' इसमरः। गतास्विति । पुरे भबाः पौर्गैस्तासु विऊास्तिनीकु तिमीनां मत्स्यानां संघहेने ससंं्रमं सभयं तीर प्रति गतापु सतीजु यन्र
 यया तथाभूतेव विभातीलन्व्वः 11 इतीति । इल्येश्लर्धः। 'इन्दुमण्डसादी'

तन्रैवाट्दासत्वोत्रेक्षणात्, हह तु पर्यस्तापनुतिगर्भव्वमिन्दुमण्डलाद़ाइपनुत-
 संभर्वति।

तन्र स्वसपपो़्रेक्षायां यथा (नै. vा३९) -
जानेडतिरागादिदमेव विम्बं बिम्बस्य घ न्यक्तमितोडधर्वम्व ।
द्रोंर्विरोषावगामाक्षमाणां नाक्नि अमोऽभूदनयोज़जनानाम् ॥।
धन्र पसिद्धविम्बफले बिम्बतामपन्ज्यातिरागेण लिमितेत दमयन्यधरे तदु-



फंलोगेप्ष्कायां यथा-
रवितहो गजः पक्मांस्तनृहान्बाधितुं ध्रुवम्। सरो विशाति न स्रांुं गजस्नानं हि निष्फलम् ॥
बन्र गजस् सरःपवेवां प्रति फले चाने फलत्वमपनुल्य पेघबाधने तय्भिवेशितम । घलमनया प्रसक्तानुप्रसक्या, प्रकृतमनुसरामः ॥ ३७ ॥

## भेदकातिरायोक्तिस्तुं तस्सैगन्यत्वंवर्णनम् । <br> अन्यदेवास्स गाम्मीयमन्यद्धैर्य मॅंहीपतेः ॥ ३८॥

अन्र लोक्रसिल्बगाग्भीर्यायभेदेडपि भेद़ो वर्णितः।
इल्यादिपदात पुरुषरसादि परिप्रः 11 सूत्ञयादिष्विति । सूच्रिमापुर्यादिष्वित्यर्थ: । आदिना अधरमाधुर्यपरिग्रहः। निवेशनात् अमेदाध्यक्वानात् ॥। जाने इति। दमयन्तीं वर्णयतो नरंस्योक्तिः। अतिशयिताद्रागाह्वैजिल्यादिदमधरसहूपमेव निम्बमिति जाने, नतु निम्नफलमिलेक्रारार्ध:। बिम्बस्य बिम्बफलस्यातोऽस्मादोष्टादधरत्वं निछृृतं च्ययंत्र सफुटमू 1 कंयं तर्दि विपरीत। लोफे प्रसिद्धिस्ताह—द्वयोरनयोर्विझेषस्य तारतम्यस्सावगमे बोधेऽक्षमाणामसमर्धानां जनानां नाम्रि अ्रमो विपर्यासोडभूदिति ॥ अन्यत्रेति। सूर्यकर्तृक नेत्रापरपर्यायगोनयन इलर्थ:। निवेश्रितं उत्र्रेक्षितम् ॥ खवीति। रविणा संतसो गजस्स्स रवेर्गृस्यान्पस्ष्यान्, बन्धूनिति यावत्। धुरुं प्राग्रो बाधितुं सरः प्रविशति, नतु स्रांुं ह्रानार्धम्। हि यस्मादूजस्स स्नानं निफ्फलं निष्पयोजनमिल्यन्वयः ॥ प्रसक्कानुप्रसत्तयेति । अतिशयोोत्ते: सापहवव्वकथनप्रसझादलंकारसर्वस्खकुदुक्त सरूपोत्रेक्षायाः हुर्दापदुतिगर्मंत्ं दर्शितम् ; तदनुप्रसत्त्या च त्रिविधा-
 यस्यैवान्यव्ववर्णनं तजातीयभिन्वेन धर्णंनं तक्चाहार्ग बोध्यम्। एवमग्रेऽपि। तेन धान्तौ नातिव्यासिः । इदं च लोक्रोत्तरत्वप्रतिपच्त्यर्थम्॥ अन्यदेवेति। अस महीपते र्गाम्भीय्य अन्यदेव, प्रसिद्यगान्मीर्यमिन्नमेवेलर्ध:। अन्येयमिति ।


## यथा वा,

## अन्येयं रुपसंपत्तिरन्या वैदग्प्यधोरणी।

नैषा नलिनपन्राक्षी सृथिः साधारणी विधेः ॥ ३८॥ संबन्धातिशयोक्तिः सादयोगे योगकल्पनम्। सौधाग्राणि पुरसास्स स्पृशन्ति विधुपम्डलम् ॥३९ ॥

## यथा वा,

कतिपयदिवसैः क्षयं भयायात् कनकगिरि: कृतवासरावसानः। इति मुद्दमुपयाति चक्रवाकी वितरणशालिति वीररूदूदेवे ।।
अन्र चक्रत्रक्याः सूर्यास्तमयकारक्महामेक्ष्कयसंभावनाभयुक्कसंतोषासंबन्छेडपि तस्संबन्धो वर्णितः ॥ ३९ ॥

## योगेग्प्ययोगोज्संक्न्धतिश्रयोक्तिरितीर्यते। ल्वयि दातरि राजेन्द्र ! सर्दुमानान्रियामहे ॥ ४०॥

अन्र स्वर्दुमेप्नादरसंबन्धेऽपि तदूसंबन्धो चर्णित हल्मसंबन्धातिशयोक्तिः।
हूं सौदर्यं, वैदअख्यं चातुर्यं, धोरणी परिपाटी । एषा नलिनपन्रक्षी विछेः साधारणी सृत्टिनैंवैलन्वयः। अन्रोत्तरार्ध नञ्भज्ययाsन्यव्ववर्णनं विशेषः $\|$ ३८॥ संबन्धेति । अयोगेडसंबन्धे योगकत्पनं संबन्धवर्णनम्। संबन्धभ्वामेद मिन्नत्वे सलन्यव्याघनिहपितो ग्राह्यः । तेन हमकातिशयोत्तयादिप्रमेदेकु नातिव्यापिः॥ सौधैति। 'सौधोडब्नी राजसदनमू' इलमरः।
 गम्योत्र्पेक्षात्वमुचितम् ; इवादिसत्त्वे या वाच्योत्रेक्षा सैवेवाध्यावे गम्योत्रेकेति निग्रमात्। अन्यथा ‘ववल्मीर्तिर्त्रमणश्रान्ता' इलादिपूर्वोदाहदेत पद्येडपि गम्योत्रेक्षा न स्याद्विशेषाभावादिति चेन्,,-मैवम् ; उपदर्शितनियमस्यलंकारान्तराविषग एनाभ्गुपगमात्। अन्यथा ‘नूंं मुखं चन्द्र’' इलादौ नूनमिल्यप्रोोगे गम्योत्रेक्षापतेः। एवं च प्रकृतेडसंबन्धे संबन्धवर्णनछपातिशयोत्यलंकारविषये न गम्योत्र्पेक्षा-
 नतु सर्गज़ाप्रवेशांश इति सर्वमनदातम ॥ असंदिग्धमुदाहरणन्तरमाह— यथा वेति। कतिपयेति। वीरुद्रदेवास्ये नृपे वितरणशालिनि दानझालिनि सति चक्राकी इति मुदं संतोषमुपयाति प्रामोति। इति किमू ? कृतं वासरस्यादसानं नाइो येन स क्नकगिरिः सुमेहूः कतिपमैरैर्ल्यर्दिवसैः क्षमं प्रयायादिति। संभावनागां लिर्र 11 ₹९ ॥ योगेऽपीति। योगे सलप्पयोगवर्णनममि-
 य भादरसस्य संबन्धेडप्यर्थादर्थितु। यद्वा—अर्थितु सर्द्रुमविषगादरसंबन्चा-

[^2]
## पथा वा,-

अनयोरनवध्या़्वि! सनयोर्जृम्भमाणयोः। भवकाशो न पर्यास्त्तव बाहुलतान्तरे।। ४०॥

## अकमातिश्रयोक्तिः सात् सहवे हेतकार्ययोः। आलिझन्ति समं देव ! ज्यां ग्राश्न पराश्य ते॥ ८? ॥

पन्र मौर्य्यं यद़ा शारसंधानं कुतं तदानीमेव शत्रवः क्षितौ पतन्तीति हेतुकार्यंयोः सहलं धर्णितम् ।

## सथा वा,—

मुख्यति सुन्वति कोशां भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्गः। हंग्मीरवररसल्रे ल्यजति स्यजति क्षमामाडु ॥
अन्र खज़्रस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणां धनगृहलयागादि चर्णितम् ॥ ४१ ॥
चैपलातिशयोत्तिस्तु कर्ये हेत्रपसक्तिजे।
यास्सामीत्युदिते तन्वया वलयोऽभवदूर्मिका ॥ ४२ ॥
धन्र नायकम्रवास्रसत्तिमात्रेण योषितोऽतिकाइर्यं कार्ग्युखेन दर्शितम । यथा वा,—

धादातुं सहृन्दीक्षितेऽपि कुसुमे इस्ताप्रमाल्लोहितं लाक्षारकनवार्तैयापि सहसा रक्तं तलं पादयोः।
भावश्रीतीं तत्समानवित्तिवेयातया स्ब्र्र्पेष्वल्यादरविषयत्वाभावाकगमाघथाश्रुतमेव साधु ॥ अनयोरिति । अनवद्यानि निर्दुधृन्यञानि यस्यास्याभूते इति संवोधनम । जुम्भमाणगोर्वर्धमानगोरनयोः स्तनयोस्तव वाहुखतयोरन्तरे मध्ये पर्यातोडवकारो नास्तीलन्वयः। अन्र बाहुनुतयोरन्तरे स्तनपर्यासाधकाशासंबन्धेऽपि तदसंबन्ध उक्तः ॥ ४०॥ अऊमेति। कमः पौर्वरपयं, तदभावोडऋम:, तद्दूपस्यातिरायोक्तिरिल्यर्थ: 1 सहत्वे समकालत्वे। आलिम्निन्ति समें युगपज्या मींवी पृथ्वी च । पराः शत्रवः 11 मुश्च्तीति। हम्मीरसंजकस वीरस्य खजे कोशं पिधानं मुबति सति अरीणां वर्गः समूहोऽपि कोशां भाण्डां मुघ्वति, तथा खडे प्रकम्पमुल्धसनं भजति सति स प्रकृष्टं कम्पं भजति। एवं खके क्ष्रमां क्षानिति ल्यजति सति सोडपि क्षमां पृथ्वीं ल्यजतील्यर्ष:।
 यौगपयवर्णनं विरोष: ॥ धनगृहेति । धनसंबन्धिग्टहलेख्यं: ॥ ૪१।। चपलेति। हेतोः प्रसत्रिर्जानं तजन्ये कर्ये सतीलर्धः। यास्साम्मीति उदित उत्के, प्रियेणेति रोषः। तन्ब्या ऊर्मिका अन्दुरीयकं वलयः कन्दणनमभवदिलर्यः। 'ऊर्मिका
 कक्षणपद्रातिरूपकार्यवर्णनद्वारेणेलर्ध: ॥ आदातुमिति । सहजसौकुमार्येवला

धननामनुरेपनसमरणमप्यत्यन्तखेदावहं
छन्ताsपीरद्रःः किमन्यद्यलकामोदो डपि भारायते ॥
यथा वा, 一
यामि न यामीति धवे. बदृति पुरस्ताक्षणेन तन्वह्याः।
गलिंतानि पुरो बलयान्यपराणि तथैन दलितानि॥ ४₹ ॥
'अव्यन्तातिशायोक्तिस्तु पैर्वापर्यव्यतित्रमे।
अग्रे मानो गतः पश्शादनुनीता प्रियेण सा॥ ४३ ॥
( भनलयन्तातिशयोन्तिस्त कार्ये हेतुप्रसक्तिजे। यास्यामीद्युदितेते तन्य्या बङगोऽभवदूर्मिका ॥)

## यथा वा,-

कवीन्द्राणामासन् प्रथमतरमे वाद्धणभुव-
शलन्दृक्वासद्नाकुलक्र
विरहदशाया तदतिशयवर्णनमिदम् । 'हन्त' इति खेदे । आदातुं ग्रहींुं सकृदेकवारमपि कुस्डमे ईंक्षिते सत्यधीरद्रो ह्र्ताग्रमालोहोतिं, भवतीति शोषः। अपिना किमु गुहीते इति गम्यते । लाक्षया यद्रजनं तद्वार्तयापि सहसाऽकस्मात्वादयोसलं रं़्ष भवति, किमु रजनेनेति पूर्ववत्, एवमज्ञानां चंन्दनादिना यदनुखेपनं तस्मरणमप्यलन्तखेदकरे किमुताहेपनम, किमन्यद्याच्यमिति होषः । अलकानामगुध्यूपाद्यामोदोऽपि भारायते, भार खाचरतीीयर्पः । करंरि क्यद्। अन्रादनादिसूपहेतुग्रसत्तिमत्रेण हस्ताग्रल्रौहिल्यादिएप्पकार्योंप्पत्तेः साक्षादेष वर्णनं, नतु कर्यमुखेनेति पूर्वस्मा.द्देदः। हेतुकार्ययोरिव हेतुप्रक्तकार्यग्गोरपि समकाल्ख्रं संभवतीति सृच्चयिभुमुदाहरणान्तरमाह—यामीति। धवे दयिते यामि न यामीति बदति सति तह्ध्रणेन तत्काइमेव तन्वभगाः पुरोवलयान्यप्रिमकळ्रणानि पुरः प्रथमं गलितानि । अपराण्यपि तथैन तक्कालमेव दलितानि भमानील्यन्वयः। 'परोऽग्रे प्रथमे च स्यात्' इति विक्वः। अत्र वदति गलितानीति धातृप्य्ययेन समकालतावगतिः ॥ ४२॥ अत्यन्तेति । अत्र हेतुकार्ययोरिलनुनुव्तवे । 'तत्पौर्वापर्य-' इति छचित्पाटः साधुरेव । ठ्यतिकमो5 वैपरील्यम्। अग्रे प्रथमम्। अनुनीता समाहुता।। कवीन्द्राणामिति। कविश्रेष्टानमझ्नणषंबन्धिन्यो भूमयः प्रथमतरमेव प्रथममेव चलतो चपलान। मृक्षाणां धमरणामासदेनाकुलानां करिणां मदजलस्यामोदेन परिमतेन मधुरा रमणीया आसन्नभवन्। पश्बादनन्तरे तेषां कर्वनामुपरि रुद्रसंज्ञकस नृपत्रेरमी छस्यमानाः कटक्षाः पतिताः। कीद्रशाः? क्षीरमुदकं यस्य तथाभूतस क्षीरार्ण-
 स्योद: संज्ञायाम्' (पा. छ।३५७) इत्युद्यादेशः। अन्र ययोक्रकटाक्षहप कार्ग्युखेन
टिप्प०-1 शोकोडय कचित्र लम्यने, कचित्रु ૪२ तमक्रो末साने एम्यतें एनें


## भमी पश्यात्तेपामुपरि पतिता रुनृृपतेः

कटाक्षः " क्षीरोदग्रसरटुरुन्वीचीसंहचराः ॥।
एताभिस्तो sप्यतिसशयोक्तयः कार्गौौःघयंभ्र्यायनार्थाः ॥ ४३ ॥

## तुल्ययोगितालंकारः ₹४ वर्यर्यनामितरेपां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता। संकुचन्ति सरोजानि सैरिणीिदनानि च ॥ ४४ ॥

नृपतिप्रसादरूपदेतुकथनं पूर्वस्माद्रिशेषः । एता अन्यव्नहितोकाः ॥ अथोक्षु प्रमेदेष्वनुगतपृृत्तिनिमित्ताभावात् कथमतिशयोक्तिपद्रयोग इति चेदन्चाहुः वावस्र्रमेदान्यतमत्वमेव सर्वानुगतमतिशयोक्तिपदग्रश्रृत्तिनिमित्तं तदेव च सामान्यलक्ष्रणमिति । नव्यास्तु—निगीर्याध्यवसानमेवातिशयोक्ति:, प्रमेदान्तर त्वन्तुगतरूपाभावादलंकारान्तरमेव। न चान्यत्वादिप्रमेदेष्वन्यव्वादिभिरमेदादीन| निगरणं संभवतींति बाँच्यम । अन्यं्वादिमिरमिन्वसुप्रतीतेरेव चमत्कारित्वेनात्त्रभवसीदंतयाडन्यत्वादि भिरमेद्रतील्यीकीरैडनुभवासझतेः। अन्यतमत्वं तु नालंकारविभाजकोपाधितों भजते चमत्काराग्रयोजक्वादिति घदन्ति । वस्तुतस्तु ऊॉकभिन्धवे सति चमतक्कृतजनकाहार्यरोपनिश्र्यवविषयव्वमेवातिकायोज्चिसामान्यलक्षजम्। रूपकवारणाय-सत्यन्तम् । ध्रान्तिवारणाय-आहार्येति। उत्र्शेक्षानिरासाय निश्वयेति । हूपकातिसयोक्तावभेदस्य द्वितीयश्रभेदे $\begin{aligned} & \text { न्यव्वस्य, तृतीये संबन्धस्य, }\end{aligned}$ चतुर्थे असंबन्धस्य, पक्वमे सहववस, पछे हेतुग्रसन्तिजन्यत्वस्य, ससमे पूर्वापरतंव्योध तथा विरोधारोपाविययत्वसत्वास्सर्वंच उक्षुणसमन्वयः। न चैवंनिधारोपस्य ह्पकसभानोक्तिभिनेगु प्रायरः सर्वाहंकारेपु सत्व्वादतिप्रसझ इति वाच्यम्; इृापत्ते: । अंलंकरान्तराणां चमत्कारे प्रधानतय। तद त्वेवेनावस्थिताया धतिझायोो्तेरप्राधनन्येन ठ्यपदेसाानह्ववात,। 'गाधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इति न्यायात्। अलंकरारान्तराणामेंद प्रधानत्वेन ब्यपदेशाई़्वात्। अत एव काष्यय्रकाशाकृता विरेषालंकारप्रसज़ेडभिहितं 'सवैन्त्रेंविधि विषये डतिशयोत्रिरेव प्रणणत्वेनावतिष्ठते। तो विना प्रायेणाहंकारत्वाभावात्'। अत एनोतक्तम्- सैषा सर्धन वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते। यन्नोडस्यां कविभिः कार्यः कोऽलंकरोडनया विना ॥' इति। दण्डिनाप्युत्तम् (काव्यादर्शे २ा२२०) -' अलंकारान्तराणामप्येक्माहुः परायण्, । बागीशसहितामुक्तिमिमामतिशयाह्बयाम् ॥' इति ॥ ૪३ ॥

हल्यलंकारचन्दिकायार्मातंशयोत्तयलंकारपकरणम् ॥ आः ॥
नुत्ययोगितां ऊक्षयति—वर्णर्यांनामिति । घर्प्यंत्वेन प्रस्तुतानामिल्यर्थ:। इनरेषामप्ररतुतानाम् । एतच्चोभयमपि सावधारणमू । चण्णन्नामेव इतरेषामेव चेल्यर्थः 1 बहुबचनमनेकार्थम । दूरोंन्वैंक्यस्यापि संग्राह्यत्वात्, धस्मैक्यं धर्मस्य ऐक्यमेक्व्वम्, एको धर्म इति याबन । स च चमत्कारकारी बोध्यः। एवं


## ल्वदद्ञमार्दवे दृे कस चिते न भासते। मालतीशाइभृ壮खाकदलीनां कठोरता। ४५।।

प्रसुतानामप्रतुतानां वा गुणक्रियारूपैकधर्मान्वयस्तुल्ययोगिता । संकु घन्तीति प्रसुतुल्ययोगिताया उदाहाहणम् । तत्र पस्तुतचन्द्रोदयकार्यतया वर्णनीयानां सरोजानां प्रकाशभीस्सैरिणीवदनानां च संकोचरूपैकक्रियान्वयो दर्शितः । उत्तरश्कोके नायिकासौकुमार्यवर्णने प्रस्तुतेड्रस्तुतानां माळत्यादीनां कोरोताखैभैकगुणान्वयः।

बोध्यमू । 'मुखं विकसितस्मितमू' इल्यादावतिप्रसजनारणाय-अनेकेति। अन्च च मुखे प्रेक्षितादिश्पानेकवर्ण्यसंबन्धो नैको धर्म इति तन्चिरासः। बीपकवारणायमात्रेति। प्रस्तुताप्रहुत्र्रमेदसाधारण्यायान्यतरर्वनिवेशः ॥ त्वदक्रेति। प्रियो प्रति दयितोक्तिः। तवाज़स मार्दवे सौक्रमर्ये दृष्टे सति कस चित्ते माल्यादीनां कठोरता न भासते? अपि तु सर्वसैवैलेलर्थः। शारां विभतींति शाइमृच्चन्द्रसत्य ऐेखा कला॥ गुणक्रियारूपेति। एतन्च तथाविधधर्मस्य प्रायझो गुणकियाहुपत्वमिल्यमिग्रेल्योत्तम, न तु लक्षणे तेन रूपेण धर्मस्स निवेशः। गौरवाप्र्रमोजनाभावाच। यन्तु कैश्विदेतद्रन्यदूषणलालस्सौ: ‘ धर्मस्य गुणक्रियाइपत्वेन उक्षणे निनेशःः' इल्याइरयमारोप्याभिहितं, तदेतदापाततः ‘ शासति त्वयि है राजनसण्डावनिमण्डलम्। न मनागपि निश्थिन्ते मण्डऐे शत्रुमित्रयोः ॥' इलत्राभावछूपधर्मैयैवान्वयादिति । तदिदमापाततोडपि न मनोरमम्; तथा हि-' खासति’ इति व्वद्दाहतपये निश्रिन्ते इति निश्चिन्त्त्वमेदः शत्रुमित्रमण्डलधर्मतयोपात्त:, स च गुणखरूप एव । चिन्त्राभाववद्रेदस्य चिन्तानतिरिक्रत्वात्। अन्यथा चिन्ताभावाभावस्पाप्यतिरिक्तत्वापत्तेः। अथ तन्रापि वैपरील्यादिश्टपत्तिमालम्बसे, भवतेवें तुष्यतु भवान् । एवमप्यभावस्य कं गुणबहिर्भावः ? जातिक्कियापु
 श्वालंकारिकैगुणत्वाओकीकारात् । अत एव जातिगुणयोर्विरोध प्रका玉कृद्रिरदाहृतं 'गिरयोऽप्यतुबतियुज:' इति। तथा विद्यानाथेनापि-‘अमदः सार्वमौमोडपि' इति। बस्तुतस्तु हक्षणेन तेन हूपेण धर्मस्य निवेशोरभिग्रेत इल्यवेदितम्, अतोन काप्यनुपपत्तिरिति। स्लैरिणी खेन ईतिंतं सील्मसस्यासाहछी, व्यभिचारिणीति यावत्। 'ख्खादीरेरिणोः '( वा० ₹६०६) इति चृद्धि:। । खैरिणी पासुला च स्यात्' इल्यमरः॥

टिप्प०-1 'गी: शुगुक्षलो शियद खल्यादौ चतुघ्यी शब्दाना प्रवृत्तिः' थति
 तथा च शब्दानां प्रवृत्तिहेत्रकं चा्वार्विध्यम्; जाल्यादेक्रात्वर्विध्याव शर्दस्यापि कातिशब्द-तुणशब्द-क्रियाश़म्द-यक्न्चाशाब्दमेदेन चाबुविंध्युत्ता भबतीति भावः।

यथा वा ( कुमार. ११३६), 一
संजातपत्रक्रकान्वितानि समुद्दहन्ति सुुपाटलत्वम्। विकस्वराण्रर्ककराभिमर्शाद्धनानि पद्मानि च वृद्दिमीयु: ॥ नागेन्दुहस्तास्वचि कर्करात्वादेकान्तरौस्यात् कद्लोविरोपाः। रहध्धापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वो प्पमानबाहाः ॥
अंत्र म्रीप्मवर्णने तदीयत्वेन प्रस्तुतानां दिनानां पशानां चैकक्रियान्चयः। ऊरुवर्णनेड्रस्तुतानां करिकराणां कदलीविरोषाणां चैकगुणान्चयः ॥ ४४-४५॥

# हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगिता। <br> प्रदीयते पराभूतिर्मिंन्रशात्रवयोस्त्वया। ४६६। 

अन्र हिताऽहितयोर्मिन्न- शाग्रवयोरूत्कृषभूतिदानस्य पराभवदानस्य च श्रेपेणाभेदाध्यवसायाद्वृत्तितौल्यम्।
संजातेति । दिनानि पद्यानि च हृद्यिमीयुः प्रापु: 1 कीटशानि? संजातँ: पत्रणां प्रकरः: समूद्रैरन्वितानि। पूर्वपत्र|णां वसन्तेन विगलनात्। तथा सफुटा किकसिताः पाटला वृक्षविशेषा येपु तानि तेषां भावसत्त्वम्। समुद्रहन्तीति शत्रन्तम्। दधानानील्यर्थः। पद्मपक्षे तु—स्फुटानि विकसितानि च ताने पाटलाने पाठलवर्णानि तेषां भावसर्त्वमिल्यादि पूर्ववत्। पवमर्कस कर्य किरणैरभिमर्मानाद्किसराणिि भागुराणि दिनानि। पद्माने तु विकासशालीनि 11 नागेन्द्रेति। नागेन्द्राणां गजश्रेष्टान। इस्तःः ज्रुण्डःः कदल्जीविशेषाश्य। परिणाहो निशालता तच्छालि सूं खर्पं लब्ध्वापि यथाकमं त्वचि कर्कशत्वात्कठोरत्वादेकन्तेन नियमेन शैलयान हेतोर्कोंके तस्याः पार्वल्या कर्वोपपपमान्व्वाह्या उपमानव्वरहिता जाता इलन्वयः ॥ तदीयत्वेनेति। तल्कालिकत्वेनलल्थः। ग्रीप्मकालिक्तस्तुवर्णनस्यैंन गीष्मवर्णनस्पप्वादिति भावः ॥ एक्कियेति। चृद्विप्रातिर्पैकक्रियान्वय इलर्थः ॥ पकगुणेति । उपमानबाह्रत्वहैमैकगुणेलर्य: ॥ ४૪-૪५॥ हिताहिते दति । हिताहितविषये इलर्थः । घृत्तितौल्यमिति। चृत्तिर्वतंनमू, व्यवहरणमिति यावत्। तस्य ताँब्यं साग्यम्। अपरा पूर्वोंत्तविलक्षण।। प्रदीयत छूति। परा उत्कृष भूतिः संपत्तिरेव पराभूतिः पराभवः ॥ हात्रूणां समूहः शान्वम्। 'तस समूह!' ( पा.४|₹।७) इलण् ॥ पराभचदानस्येति। शत्रुसंबन्चिपराभवसंपादनसेयेल्थः। पराभवस मुस्यदानासंभवात्। अत एव संप्रदानत्वासंभवान्मि₹-रात्रवयोरीति संवन्धसामान्ये षही । छ्छेषेण 'परामूति'-
टिप्प०-1 उद्योतकृतश्य-'प्राकरणिकाप्राकरणि कोभवान्तृत्तित्वे सलौौम्याद्केपकत्वे लक्ष्षण्म ; सलन्तेन द्दापकन्वुदास:; न चाक्षेपलग्पसाम्ये ब्यतिरकमेदेडतित्याति:, तत्रोपमेयाधिक्यक्षत एं चमत्तर:; न नु साग्यवर्तीतिकृत घंति विरेपात् ह्याहुः मम्मटस्तु



## यथा बा,

> यंश्न निम्बं परशुना, यभ्यैनं मधुसर्पिषा ।
> यभ्यैनं गन्धमाल्याचैः, सर्वस्य कटुरेव सः ॥

अन्र चृश्यति-सिश्वति-धर्चति द्वध्यधाहारेण वाक्यानि पूर्णायानि । पूर्वोदाहरणं सुतिपर्यवसायि, इदं तु निन्दुपर्यवसायीति भेद्:। द्यं सरस्बतीकण्ठाभरणोक्ता तुल्ययोगिता ॥ ४६ ॥

पदश्ठेषेण । यथा वेति । अन्र चशब्दा अप्यर्था विरोधघोतकाः ॥ अन्रेति। योऽपि निम्वं परझ्रुना छिननित्ति, योडप्येनं मधुयुत्केन सर्विषा भाज्येन सिद्धति, योऽप्येन गन्धमाल्याघ्दैर्चतीति ऋमेणेल्यर्थ: ॥। उत्तप्रकारस तुल्ययोगितापद्वाच्यत्वे శृद्रसममति दर्शयति-इयमिति। तथा च बृद्दूठयवहारान्बानार्थस्तुल्ययोगिताशब्द इति भावः। अत्र केचिदहुः-नेयं तुल्ययोगिता पूर्वोन्तुल्ययोगितातो मेदमहति। 'वर्यन्यामितरेषां वा' ( घुो. ४४) इलादिप्बोंक्तइक्षण|क्कान्तत्वात। एकानुपूर्वोधोधितवस्तुकर्मकदानमात्रत्वस्य परम्परया ताधीशान्दर्य वा धर्मस्युक्यात्। 'यश्व निम्बम्' इलन्रापि कड़त्वविशिश्टनिम्बस्रैैव परम्परया हेदक-सेचकपूजकधर्मखसंभवात्' इति,-तदेतदपेशालम्; तधा हि-यन्रानेकान्वयित्वेन ज्ञातो धर्मस्तेषामौपम्यगमकत्वेन चमत्कृतिजनकसत्त पूर्वोंत्रकार:; यत्र तु हिताहितोभयविषयझुभागुगुरूपैकव्यवहारस्य व्यवहृ्तृंगतन्तुतिनिन्दान्यतरयोतकतया चमत्कृतिजनकत्वं तः्रपर इति भेदात्। नह्वत्र 'पराभूति’’शब्दस्य तदर्धधर्मदानस वा परम्मरया शत्रुमित्रगतत्वेन भानमू, अपि तु छेपषबतादेक्तेनाघ्यवसितस्य ताह्रदानस्य राजगतत्वेनेवेति कथं पूर्वोंत्तलध्षणाकान्तत्वम् ? एतेन ‘यस्व निम्बम्’ हल्यन कटुवविशिश्टनिम्बस्सैव परम्परया छेदक्सेचक-पूजकधर्मत्वमिति निरस्तम् ; वस्तुगला तब्म्मव्वस्यांख्कारतासंपादक्त्वाभावात् । अन्यथा 'संकुचन्ति सरोजानि' इल्लेतावतैव नुन्ययोगतालंकारापत्तेः। कि त्वनेकगतस्वेन ज्ञायमानधर्मतवस्यैव तुत्ययोगिताप्रयोजकत्वमिति तदभावे तदन्तर्गतकथनमसमझसमेव। अथाव्युक्तोदाहरणयोस्सथा भानमस्तील्याग्रहः, तथापि न पूर्वोंत्क्षणस्यान संभवः। 'धर्मोडर्य इव पूर्णाध्रीसत्वयि राजन्। विराजते ।' इति प्रकृतयोरपमायार्मतिण्यानिवारणार्धमनेकानुगतधर्मिवपर्यापतिपयितासंबन्धावच्छिभावच्छेदकताकचमत्कृतिजनकताणयझ्ञानविषयधमंव्वमिति विवक्षायास्तझावइयकरवात्, प्रकृते च हितर्वाहितत्वादेर्विषयस्याधिकस्यानुग्रवेशादिति विभाव-

टिप्प०-1 अन्र यो निम्व्वक्षं कुठरेण छिनत्ति, यह्वेनं निम्ब मभुमहितेन घृतेन सिज्ञति, यम्ध गत्धमाब्य्याभ्यामर्चीत तेपां समेपां कृते स निर्बनसत्ता ख छोति साम्यापादनेन
 कीतिनं खुतिनिन्दांभे सा मता तुब्ययोगेता' खति सरख्वतीकण्ठकरणे तुब्ययोगिताअभ्षाणम्। दुल्या योगिता नाम अन्बगो यत्रेति भाव:.

## भुणोक्कृषै: समीकृल चचोड्या तुल्ययोगिता। लोकपालो यमः पाशी भीदः इत्को भवानपि॥ ४७।।

घत्र रंनितोो राजा शक्षादिमिर्ोंकपषलवेन समीकृतः।
यथा ना, संगतानि मृगाक्षीणां तडिद्दिलसितान्यपि। क्षणद्वयं न ति叉न्ति घनरखधान्यपि स्वम् ॥
पूर्बन्र स्तुति:; हह तु निन्दा। इयं काव्यादर्शॉ दुर्शिता । इमां तुल्ययोगितां सिद्धिरिति केचिद्यवजहुः। यद़ाह जयदेव:-

सिद्धि: ख्यातेपु चेन्नाम कीर्य्येते तुल्यतोक्तये ।
युवामेवेहै विस्यातौं वं बलैजलधिर्जलः ॥
इति । मतान्तरेब्वन्न वद्ष्यमाणं दीपकमेव ॥ ४७ ॥

## दीपकालंकारः १५ वदन्ति वर्ण्यावर्णानां धैंैक्यं दीपकं बुधाः। मदेन भाति कलमः प्रतपेेन महीपतिः ॥ ४८॥

नीयम ॥ ४६॥ गुणोत्छहैरि ति। गुणैस्क्कण: श्रेष्टार्तैरिलर्थः । समीक्कल साम्यं विवक्षित्वा। बच इति। वचनं वचः, प्रतिपादनमिति यावत्। अर्थात्तत्साधारणधर्मस । अन्येति । धर्मस वर्ग्यावर्व्यगततादुक्तनिखक्षणेल्यर्भ: पाझोडस्यास्तीति पाइी वर्षणः । ‘प्रचेता वरुणः पासी’ इसमरः। धीदः कुत्बेरः। शक्र इन्द्रः। ‘लोकपाल'पदं चेन्द्रादिषु हहमम, रात्ति तु योगमानेण प्रयुत्तम ॥ संगतानीति। संगतानि संगमाः तडितां विद्युतां चिलसितानि घने निबिंड यथा स्यात्तथा आरण्धानीति संगमपक्षे, धनैमेंघैरारन्धानीति च तडिद्विलसितपक्षेงर्थ:। का व्यादर्शे एतन्नामकदण्डिकृतन्रन्थे। दर्शिता तुत्ययोगितापदवाच्यव्वेन निर्दिश्य। केनिदालंकारिका व्यवजहुर्व्यवहृतन्न्तः। ख्यातेपु गुणत्वेन प्रसिद्येष्ड । युवामेवेति। इह भूलोके। वैल: सैन्यै:। अन्र च सैन्य-जलयोः प्रसरणशी लवाादिसाह्ययाद्विम्वप्रतिविम्वसावेनामेदमाश्रिल्य धर्मैक्यं बोध्यम । मतान्तरेष्विति बहुवचनेन बह्हुसमततगा दगख्युत्तुुल्ययोगितानामस्बरो ध्नन्यते। स च दीपकन्तुल्ययोगितयोर्मेदकथनावसरे ठ्यक्तीभविध्यतीति संक्षेपः ॥ ૪७॥ छृत्यलंकारचन्दिकायां तुल्ययोगितालंकार्रकरणम् ॥9४॥
दीपकं उक्षयति-वद्नन्तीति । वर्ण्यावर्ण्यन्वितिक्नमत्कारिधर्मों दीपकमिलर्यः। उपमादिनारणायात्रापि पून्वैवहक्षणपरिष्कारो बोध्यः। कलभः करि-

 सीकृतं दुयनें, प्रकार्य गृहीतो धमों ध्यमकुतमी़ दीपयतीति दीपकम्।

पाठा०-? 'गुणोदृहे: समाह्ल '. ₹ ‘'मेव हि विल्यातौ'.

प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधर्मान्वयो दीपकम् । यथा-कलम-महीपालयोः प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्भानक्रियान्वयः।

## यथा वा-

मणि: ञाणणोद्धीह: समरविजयी हेतिद्यितो
मदक्षीणो नागः आरारदि सरितः ₹यानपुलिनाः।
कलगरोषश्रन्द्रः सुरतमृदिता बाल्वनिता तनिम्ना शोभन्त्त गलितत्विभवाश्रार्शिपु नृपाः ॥
अन्र प्रस्तुतानां नृपाणामप्रस्तुतानां मण्यादीनां च शोभैकधर्मान्बयः। भस्तुतैकनिएः समानो धर्मः प्रसङादन्यन्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप हव रथ्यायामिति दीपसाम्याद्दीपकम्म्। 'संज्ञायं च' (वा. २४५く) इति इवार्ष कन् भ्रत्ययः। यद्यपि,—

इस्यम्र प्तुतानामम्रस्तुतानां थुगपद्धर्मान्वयः प्रतिभाति। 'मदेन भाति शावकः ॥ भानक्रियेतिं। कियारूपैकधर्मान्वय इ्यर्भ:। अन्रापि कियाविशेष-णीभूतयोर्मद-प्रतापयोर्विम्बप्रतिनिम्वभावो बोध्यः ॥ यथा वा मणिरिति। शाणेन निकषपापाणेनोल्धीट उलिखितो मणिः। तथा हेतिमिरायुध्धैर्निहतः धृतक्षतः समरे संग्रामे विजयरीलो योद्वा, मदेन ध्षीणो नागो इसी, भारत्काले इयानानि ड़ुष्काणि पुल्टिनानि जलनिर्मुक्ततानि यासां ताः सरितो नयः, कलामात्रानखिष्टश्धन्द्र:, सुते मृदिता चुम्न्नाख़क्ननाद्युपमर्द्नम्लायिताजी वाला नवयौंवना बनिता ही, एवमर्थिपु याचकेषु गलितः संक्रान्तो विभवः समृद्धिर्येपां ते झृपाश्य तनिम्ना तनो: कुखास्य भावस्तनिमा कास्र्य तेन खोभन्त इल्यन्वयः। 'शाणस्तु निक्र: काः' इलमरः॥ शोमैकेति। शोभाङैैकधर्मेंलयर्थ:। पूर्वोंदाहरणे आदिदीपकम्, इह्ट त्वन्तदीपक्कमिति मेदः । पस्तुताप्रस्तुतसाधारणधर्मस्य दीपक्यदवाच्यतानया नीजमाह-प्रस्तुतैकेत्यादि । प्रसुतैँैनिशः प्रस्तुतैकपर:, प्ररतुतान्वयविवक्षयाभिहित इति याबत् । र्यागामिवेलननन्तरमुपकरोतीलनुषज्यते। इतीति चाध्याह्टर्यम्। इति दीपकसादस्यात् समानो धर्मो दीपकमुच्यत इति रोषः। यन धमंस्य पूर्व पस्तुतेडन्वयः पश्यादन्यन्न योोत्तोदाहरणयोस्तैक्वेतरत्र प्रसओोपकारिवमिल्याशयेन शह्दें—यद्यपीति। सुवर्णनि।
 प्रल्यें चकारो नैरपेक्ष्यद्योतकः । कृतविघ्यः प्रख्यातविय्यः। एतच प्रासड़िकं पद्यम्, यदा यत्र्पओओे पख्जने तदा तस्य प्रसुनुनवम्; इतरयोस्वप्रस्तुतस्वमिति बोध्यम् ॥ ग्रुगपदिति । 习यन्जिन्वन्तीति, चिच्वपि युगपदन्वन्न इलर्यः। चिन्वन्तीति बहुबचनान्तस प्रसुतमानेणेंकचनान्तेन पूर्वम्न्वयायोगादिति पाउ।०—? 'पशृत्तस्सेन',

क्लम' इलयन्नाप्रस्तुस्यैव प्रथमं धर्मान्वयः, तथापि प्रासब्निकवं न हीयते, वस्तुगत्या प्रस्तुतोदोरोन प्रवृत्तसैय वर्णनस्पाप्रस्तुतेडन्वयात् । नहि दीपस्य रथ्या-प्रासादयोर्युगपदुपकात्वेन जामान्रथं श्रपितस्य सूपस्सातिथिभ्यः प्रथमपरिवेषणेन च प्रासद्रिकत्वं हीयते । तुल्ययोगितायां ल्वेक प्रस्तुवम्, अन्यद्रस्तुतममिति विरोषाम्मएणात् सर्वोंदेरेनैव धर्मान्वय इति विरोषः। घयं चानयोरपयो विरोष:—उभयोरनयोरुपमालंकारस गम्यल्वाविशेषेड प्यत्राप्रस्तुतमुप्रानं प्रस्तुतुपमेयमिति उ्यवस्थित उपमानोपमेयभावः, तन्र तु विरोषाम्रहणादैच्छिक; स हति ॥ ४८ ॥

## आवृत्तिद्दीपकालंकारः १६

त्रिविधं दीपकावृत्तौ भवेदावृत्तिदीपकम्। वर्षत्यम्बुद्मालेयं वर्पत्येपा च शर्वरी ॥ ४९॥
भावः। समाधत्ते-तथापीति। प्रासडिकत्वं प्रसझ्जोपकारित्वम् ॥ न हीयत इति। तथा च धर्मस्य पध्यादन्वयो न तन प्रयोजक इति भावः ॥ कि तरिं प्रयोजकं तत्राह—वस्तुगल्येति। प्रस्तुतोद्द्रोन प्रसुतोद्देशयकान्वयवोधेच्छया प्रेस्तुतस्यैव पदाभिहितस्सैव वर्णनस्य कर्मणुतुत्पत्या तद्विषयधर्मझय। तथा च चमत्काराय प्रस्तुताप्रसुतान्वितखार्थ बोधयत्वितीचछयोच्चरितपदाभिहितधर्मस्योभयन्रान्वयेऽ'्युद्देयताए्येच्छाविपयता प्रतुत एव न त्वप्रतुतु, किंतु विशेपणताल्यविषयतैवेते । तथाविधोद्द्ययताविरह इव प्रासजिकत्वे बीजमिल्याशयः । एतदेवोपपादयति-नहीति। प्रासङ्किकत्वमिति। दीप-सूपयो रथ्यातियिविषये प्रसओपकारित्वमिल्यर्थः। तथा च त्वन्मते तस्य प्रासझ़िकत्वं न स्यादिति भावः। इदनुपलक्षणमू—जामातृविषवे प्रासजिकत्वापत्तिरपि वोध्या । एतदेव 'तुल्ययोगितातो मेदकमिल्याह—तुल्ययोगितायां त्विति । नन्दुद्रयत्वन्तुद्दयय्वयोश्वमत्काराप्रयोजक्वानालंकारमेदप्रयोजकत्वं युत्कमिल्यस्रसादाह-अयं चेति। अयं वक्ष्यमाणः। अनयोः दीपकनुल्ययोगितयोः। सन्र दीपके । उपमानोपमेयभाव इलनन्तर गम्य इति रेषः। तत्र तुल्ययोगितायो विशेषाप्रहणाप्रस्तुताप्रश्तुतत्वरूपव्यवस्थापकाभावादैच्छिकोऽठ्यवस्थितः। स उपमानोपमेयभावः ॥ नन्यास्तु-नैतावतापि तुल्ययोगिता; अतो दीपक्स्य पृथरभाव उचितः। धर्मंस्य सद्दृध्तिवमूलूलाया विच्छित्तेरविशेणात्। अन्यथा तुल्ययोगितायामपि धर्मिणां केवउउक्रतत्वस्य केव队ाप्रकृत्वस्य च विझोपस्य च सत्त्वादलंकारद्वैतापत्तेः। तस्मानुत्युल्योगिताया एव जैविध्युुचितमिलाहुः ॥ ४८॥ द्वलंकारचन्दिकागां दीपकालंकारप्रकरणम् ॥ १५ ॥
त्रिविधमिति । दीपकस्याहृत्तावाृत्तित्रीपकं भवेत्, तच त्रिविर्णमिल्यर्भ:॥ वर्षतीति। शर्वंती राधि: वर्ष वत्सर इवाचरतालयर्थ:। कदम्बानि कदम्बकुषुमानि, उन्मी चन्ति बिकसन्ति, कुटजोद्रमाः कुटजकलिकाः , ₹फुटन्ति विकसन्ति,

## उन्मीलन्ति कदम्बानि स्रुटनन्ति कुटजोदमाः। माद्यन्ति चतकास्त्ता माद्यन्ति च शिखावराः ॥५०॥

 माृृत्त्दिपकम्। फमेणार्ध्रयेणोदाहहणानि दर्श्शितानि।

## यथा Пा, $^{-}$

 उत्कण्ठयति मेघानां माहा बर्ग कलगपिनाम्। यूनां चोल्कण्ठयलयद्य मानसं मकरध्वजः ॥ शमयति जलधरधारा चतकक्यूनां तृषं चिरोपनताम्। क्षपयति च वधूलोचननजलधारा कामिनां प्रवासरुचिम् ॥ वदननेन निर्जित तव निलीयते चन्दविम्बमम्बुधरे। अरविन्दुमपि च सुन्दरी ! निरीयते पाथसां पूरे ॥एवं चावृत्तीनां प्रस्तुताप्रस्तुतो भग्रविपयत्वाभावेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण दीपकव्यपदेशः ॥ ४९-५० ॥

तृमशध्रातका मायन्ति मत्ता भवन्ति, शिसावरा मयूराश्य माधन्नीयन्वयः । ज्रैविध्यमुपवादयनेव व्याचट्टे—दीपकस्येति। कमेणेति । आदेडर्ये वषंतीति शब्दार्थात्तः। अलंकारसंपादक्रवाच न कथितपदत्वं दोपः। द्वितीये विकासहरपस्पार्थस्याटृत्तिः; उन्मीलन्ति स्फुटन्तीति शब्दमेदेन तस्यैव बोधनत् ।
 कलापिनां मयूराणां वर्ग समूहं उत्कण्ठयत्यूर्व्व कण्ठो यस्व ताद़ां करोति। तथा मकरण्जजः कामो यूनां तरणानां मानसमुत्कण्ययत्युस्तुं करोतील्यर्थमेदेऽपि शब्दावृत्ति: ॥ शामयतीति । जहधरस्य मेघस धारा पस्क्सझश्यकतरणानां
 कामिनां प्रवासेच्छां क्षपगतील्येक एव नाराहपोगर्शः शब्दमेदेनोत्त इलर्थाचृत्तिः ॥ चद्वनेनेति। पाथसां जलानाम्। अन्र ‘निलीयते 'शहद्दस तदर्धस्य तिरोधानस चन्टतिः ॥ ननु प्रस्तुतार्थ सकृटुपप्तत्य प्ससझाद्रस्तुतोपकारिते दीपकमित्युत्तं, न चाहृत्तौ तस्संभवतीति कथमान्तृत्तिदीपकमुक्तर्मिल्याराक्क्याह—एवं चेति। दीपस्थानीयशब्दार्थयोराहृत्तों चेलर्थः ॥ प्रस्तुताप्रस्तुतेति। अम्बुदमाला़ीना विरहोद्दीप कतया केव लग्रस्तुतत्वाचन्द्रक्रिम्बारविन्द्रग्रोध्न केवलाप्रस्तुतत्वादिति भावः ॥ दीपकच्छायेति । दीपकसाहऐयेल्यर्थः। तच प्रसुतुताप्रस्तुतोपकारयोग्यत्नं 'वर्षती 'त्यादी केषवरोनास्सीति भावः। 'मान्र'पदेन दीपकास्टथथगेवायमलंकारः, न तु तत्रभेदइति सूचितम । अत एव दम्डिना (काव्यादर्दों २19१६) 'अर्धाृृत्ति: पदलृत्तिरभयाबृत्तिरित्यपि । दीभकस्थानमेवेश्टमलंकार नयं सथा II' इत्युक्ववा ' ििकसन्ती' ल्याध्युदाहतम । दीपकस्थानं स्थानापनं सहर्रामिति यावत् ॥ ४९-५०॥

## प्रतिवस्तूपमालंकारः १ज वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता। तापेन भाजते स्यूः शूरशयापेन राजते ॥ ५१ ॥

यन्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेकः समानो धर्म: पृथ् निर्दिइयते सा प्रतिवस्त्पमा। प्रतिवस्तु प्रतिवाक्यार्थमुपमा समानधर्मोडस्प्पामिति ब्युत्पत्तेः। यथाडत्रैव आजते राजत इलेक एव धर्म उपमानोपमेयवाक्ययोः पृथग्भिक्षपदाभ्यां निर्दिष्ट: ॥

यथा वा,—

स्थिरा शैल्ही गुणवतां लेलबुुू्बा न बाध्यते। रबदीपस्य हि हिखा चाल्ययापि न नाइयते ॥
यथा वा,—
तवामृतस्यन्दिनि पादपक्षजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। स्थितेऽरदिन्दे मकरन्द्रिभर्भरे मधुवतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥
अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये धनिच्छा उपमानवाक्ये धवीक्षेति धर्मेभैद: प्रतिभाति, तथापि घीक्षणमान्रस्यार्जननीयस्य प्रतियेधानहंव्वाद्विच्छापूर्शकवीक्षात्रतिषेधोडयमनिच्छापर्यंबसित एवेति धमेंक्वमनुसंघेयम् । अर्थानृत्तिद्दीवकं अस्तुता-

सकृद्दर्मोंत्रिपसजादसकृतद्यर्मोत्तिगम्यवा₹्यार्धससद्ययं प्रतिवसतूपमालंकारे लक्षयति—वाक्ययोरिति। द्विकचनमनेकामिप्रायं समासान्नरोधादिति बोध्यमे। एकसामान्ये एकस्मिन्समानधर्मे सति । सूरः सूर्यः । लक्षणं ब्याचष्टेयद्रेति । उपमानोपमेयेति भावपधानम्, उपमानोपमेयभावपरयोरिर्यर्थ:। पृथगिति मिन्राब्देनेलर्यः । अयमेव च वस्तुप्रतिवसतुभाव इट्युच्यते ॥ स्थिरेति। रैही सदृत्तम्। रलमेव दीपो रलदीवः। अन्र पूर्वर्धमुपमेयवाक्यमे, उत्तरार्धमुपमानवाक्यम् । उभयन च नाशाभावहुप: समानधर्मः शब्दमेदेनोपात्त:; सामान्यभावमात्रबोधकस्मापि वोधतेर₹ नाइाह्पविरेषषपरव्वात् । अयमेव च पूर्वोदाहरणाद्रेदः ॥ तवेति। ईंधर्व प्रति भक्तस्सोक्तिः। अमृत्रस्नवणरीहे तब पादपद्के निवेशित आत्माडन्तःकरणं येन ताद्धो भक्तोडन्यदमृतातिरिक्त फलं फखमिचछति? न कधमपील्यर्थः। अमृतं चात्र घह्मानन्दरुपमू। हि निम्वितमू (?)। मधुनतो भ्रमरो मकरन्देन रसेन निर्भरे व्यातेऽरविन्दे स्थिते सति इश्रुरसं न समीक्षत इन्युप्यानवाक्यम्॥ अचर्जनीयस्येति। अनिष्टेडपि खसामग्रीवशाजायमानस्येल्यर्धः ॥ इच्छापूर्वकेति। तथा च समीक्षतेरिच्छाूूर्ककवीक्षणे लक्षणेति भावः ॥ अनिच्छापर्यवसित इति। 'सविशेषणे

## पाठा०-? 'बलताना'.

 मम्मटखु-‘र्रतिवरूपूपा चु सा। सामान्बस द्विरेकस यत्र वाक्यद्ये सिति:' ईलाह।

नामपस्तुतानां वा; भतिवस्सूपमा नु प्रस्तुताप्रसुतानामिति विरोपः। धयं चापरो विरोप:-आावृत्तिद्दीपकं वैधर्म्येण न संभवति, प्रतिवस्त्पमा तु वैधर्म्येणापि हछयते। यथा, —

> विद्हानेव हि जानाति विद्दजनपरिध्रमम् ।
> न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥
> यदि सन्ति गुणाः पुंसां विक्सन्त्येव ते ख्वयम्।
> नहि कस्तूरिकामोदः श्रापयेन विभाण्यते ॥ ५१॥

हि' इति न्यायादिति भावः। 'उन्मीलन्ति कदम्बानी’ति पूर्वोदाहत्ताय़ामर्थान्टत्तावतिव्याप्तिमाइक्षाह—अर्थावृत्तीत्यादि । शब्दानृत्तौ तु धर्मस्यैकैनैव शब्देनाहृत्या बोधनान मिचराब्दबोध्यत्वमिति नातिव्यातिः, भतोर्याचृत्तिपर्यन्तानुधाबनम् । एवं च भिनराब्ददोच्यैकधर्मगम्यं प्रस्तुताप्रस्तुतवाक्यार्यसाछसंयं प्रतिवस्तूपमेति लक्षुणं दोध्यम्। छथान्तालंकारेवव्यातिवारणाय-भिन्नशव्द्ववोधयेति। तत्र तु विम्बप्रतिविम्बभावापन्नधर्मगम्यं साद्स्यमिति नातिण्यातिः । 'दिवि भाति यथा भानुस्तथा त्वं भ्राजसे भुति इस्यादिवाक्यार्थोपमायामतिव्यापि-वारणाय-गम्यमिति। अर्थाहच्तिवारणाय- प्रस्तुताप्रस्तुतेति।' 'आनन मुगशावाक्ष्या वीक्ष्य लोलालकात्तमम । भ्रमन्द्रमरसंकीर्ण स्मरामि सरसीक्हम 11 इति स्सरणालंकारेडतिव्यातिवारणाय-चाक्यार्थेति। 'अन्न हि दिनि भाती 'ति वाक्यार्थोपमायां गगनाधिकरणशोभश्रयमानुदद्यो भून्यधिकरणकरोभाश्रयस्त्वमिति प्रतीतिवन्न स्मर्यमाणताद्धासरोरहस दूरां तथाविधमाननमिति प्रतीतिर्येंन वाक्यार्थगतोप्या गम्या ₹्यात, किंनु स्मरणासंपृत्ता ताहदरासरोहहसददां तादृशमाननमिति पदार्थगतोपमेंवेति तद्वारणमिति दिक्त । प्रस्तुताप्रहुतुतोश्वमत्छुतिविरेषाप्रयोजकतया नाडलंकारमेदप्रयोजफववमिल्यस्सरादाइ—अयं चेति । वक्ष्यमाण इलर्यः 11 विद्वानेवेति । यद्यप्यन्ययोगन्यवच्छेदाँथैनेनकारेण 'भविद्धान्न जानाती’ति पूर्वाक्यार्ध:, तस्य च 'नहि बन्ध्ये’’्युत्तरवाक्कार्थः सधर्मैंव, तथापि रूपनलेनाकाश इल्यादिप्र्योगवारणाय भावान्वगस्याप्यादइयकतया 'विद्दान् जानातीरति वाक्यार्थस्सापि प्रत्तीतेस्तद भिप्राग्येण वैधर्योंदाहरणत्वं बोध्यम्। ननु ‘वैधर्म्येणोपमा' इसति ब्याहृतं, तर्याः साधर्म्यूहपप्वादिति चैत्-स्यम् ; वैधर्म्येणोपन्ग्रसेन ‘नहि वन्थ्ये'ति वाक्यार्थेनाक्षित्रस्यापि तु प्रसकिड्येव जानातीति वाक्यार्थस्योपमानत्वेन विवक्षणान्मुखतो वैधर्म्यप्तीताववि साधर्म्य एव पर्यवसानान्न दोषः। वैधर्म्बेण्यस्य च चैधर्म्यद्धारेल्यर्धः ॥ यद् सन्तीति। एककाोो मिन्नऋमः। खयमेव विकसन्ति, प्रकाशन्त इस्यर्थः। अन्रापि गुणाः खयं प्रकाशन्त इंति भावान्वयविधर्मा कस्त्रिकामोदः श्रापथेन न ज्ञायत इति वाक्यार्घस्तदाक्षिमेन फिंनु स्यमेव प्रकाशत इति वा₹यांथन चौपम्यं गम्यमिति पूर्वनदैधन्योंदा-
 दाहरणं , ‘यदि सन्ती’ति तु न युत्तम । वैधर्म्योद्दाहरणं हि प्रस्तुतधर्मिविशोषोपा-

हप्रान्तालंकारः १८
चेद्विग्वप्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तस्तद्लंकृतिः ।
₹वमेव कीर्तिमान् राजन् ! विधुरेव हि कान्तिमान् ॥५२॥ यन्रोपमानोपमेयवाक्ययोर्भिक्नावेच धर्मौं विम्बवतिबिम्बभावेन निर्दिएौ तत्र छटान्तः। 'व्वमेव कीर्तिमान्' इल्यत्र कीर्ति- कान्ल्योर्तिम्बक्रतिविम्बभावः॥

यथा वा ( रघु० ६ा२२), 一
कामं नृपाः सन्ति सहछ्वरोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्। नक्षन्रताराम्रहसंकुलापि ज्योति क्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥
हुठार्धदार्ब्याय साक्षिप्वव्यतिरक्समानजातीयस धर्म्यन्तराह्डल्याप्रकृतार्थस्य कथनम्। यथा-‘ंश़्रभवो गुणवानपि सजविशेषेण पूज्यते पुखः । नहि तुम्नीफलाविकलो वीणादण्ड: प्रयाति महिमानम् II' इ्यादौ। अन्र हि 'सझ़विऐोषेण पूज्यते' इति प्रसतुतार्थाक्षितस्य सदनिरोषेण विना न पूज्यत इति ख्वव्यतिरेकस्य सजातीयो ‘नहि तुम्नीफलविकल’ इस्यायम्रकृतार्थो निवद्द इति वैधर्म्योदाहरणत्वम्। 'यदि सन्ती'ल्यन्र तु खयं प्रकाशन्ते न परेगेल्यस्य प्रसुतस्सैव सजातीयोड्रकृतोऽर्ध: शपथेन न विभाव्यते, कितुु खयमेवेति प्रकृतार्थानुरुपतयैन पर्यवसानादिति । तशेदें वक्तव्यम्—‘वंशभव’ इस्यादिभवदुदाहद्धतपद्येडि कं वैधर्म्योदाहरणत्वम् ? । 'नही' ल्यादेस्तुम्बीफलविकलो महिमानं न प्रयाति, अपि तु तद्युत्त इति प्रकृतार्थानुस्पतयैव पर्यंकसानादिति कि बहुना, सर्वैवैव वैधर्म्योदाहरणे साधर्म्यवर्यदसानं विना नोपमानिर्वह इति तदुच्छेद्रसकःः । अथापातप्रतिपनेनाग्रकृतवाक्यार्थेन वैध्र्ग्रात्तुद्दाहरणत्वं तर्हि प्रकृतेऽपि तदसीति तुल्यम्। यदपि प्रस्तुतेल्लादि वैधर्मोंदाहरणववनिनेचनं,-तदयुत्त्तम्; 'भटाः परेपां विशरा₹तामगुर्दुलवाते स्थिरता हि पांसवः' इति वैधर्म्यद्यन्ताव्यापनात् । नह़न्र पस्तुतवाक्यार्थ: खव्यतिरेक्माक्षिपति, किंत्वप्रकृताक्यार्ध एवेति दिक्त ॥ ५१॥

## द्वल्यलंकारचन्द्रकायां प्रतिवस्तूपमालंकारम्रकणग् ॥ १७ ॥

दृ|न्तालंकार लक्षयति-चेदिति। वा₹मयोरिलन्वन्तर्ते। धर्मयोरिलध्र्गाहार्यम्। तदिति तदेलर्भक्रम्। अर्धतो ठ्याचष्ट-यत्रेति। यत्र काण्ये। तथा चोपमानोपमेगवा₹्यार्धघटकधर्मयोर्विन्न्र्रतिबिम्बभावो दृान्त इति लक्षणणम् ॥ काममिति। अनेन फ्रक्तराजविशोषेण। रानन्बतीं शोभनराजवतीम्। राजन्वान्तीराज्ये' ( पा. ८।श, ११૪) इति निपातः। नक्षन्राण्यश्विन्यादीनि सत्रविशाति:, तरास्तदितराः, गोबलीवर्दन्यायां। ग्रहा भौमादयः। संकुला ब्यात्ता। ज्योतिछ्मतीति प्राइझ्ले मनुप्। अन्र राजन्वती-ज्योतिग्मतीलनयोर्शिम्बप्रतिनिम्वभावः, पूर्वादाहरणे कीर्तिकान्लोर्विंम्बप्रतितिन्वम्बभावप्रगोजकं मनोहारित्वह्पं सादस्य-
टिप्प०-1 दृान्तनक्ष्णाण तु ' वस्तुनो मिन्नयोर्चुपमानोपमेयभम्मेयोः परपपरसादृयादमिन्नयोः पृयुपपादानं नि ग्वप्रतिनि म्वभावः’ खति साखोधिन्याऩै स्वीीकृतम्।

## यथा वा,-

देवीवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्तं जानीते नितरामसौ गुरकुलक्किधो मुरारिः कवि:। धन्धिलंख्हित प्व वानरमटैः किं ब्वस्य गम्भीरतामापातालनिमम्नपीवरतनुर्जानाति मन्याचलः ॥।
नम्त्रोपमानोपमेयवाक्ययोर्ज्ञानमेक एुत्व धर्म इति प्रतिवस्त्रूपा युक्ता। मैवम्; अचेतने मन्याचले ज्ञानस्य वाधितलेन तन्र जानातीत्यनेन सागराधसतावधिसंस्पर्शमात्रस्य निवक्षितत्वात्। धत्रोदा़ाहरणे पदावृत्तिद्दीपकाद्विरोष: पूर्षवबस्तुताश्तुतविषयत्वकृतो दृ्वण्यः। बैधर्श्येण।प्ययं हइयते, -

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्वया किमन्यदेवं निहताश्र नो द्विपः । वमांस्से तिष्ठन्ति हि तावदंगुमान्न याबद़ायाल्युदयादिमॉलिताम् ॥ ५२ ॥

मार्यम्, इह तु राजज्योतिषोः प्राइस्यझस्पं तच्छाब्दमिति मेदः ॥ देवीमिति। देवी वाचं सरस्तीं वहव उपासते हि सेवन्त एव; हिशा्दस्यैवकारार्थल्वात्। तु परे सरखतीसंबन्धिसारमसी प्रतिद्दो गुकुले किषोडध्ययनभ्रमवान्मुरारिनाम।
 लंद्धित एव, कि व्वस्याब्धेग्ग्मीरतां पाताउपर्यन्तनिममा पीवरा स्थला तनुर्यस्सेवंविधो मन्याचलो मन्दराद्रिरेव जानातीति ॥ हथान्तोदाहरणव्वासजतिमाशक्षतेनन्विति। वाक्ययोरिति सप्रमी। एकधर्म छल्लनन्तरं शब्द्देदेन निर्दिप्ट इति शोषः। सागरस्याधस्तनो योऽबधिरिति गғ्मीरतापदार्शकभनमू । संस्पर्शास्तु उक्ष्णया जानाल्यर्ष इति बोध्यम्। तथा च धर्ममेदान्न प्रतिवस्तृपमा किंतु साखखत सारज्ञानसागराधतलावधिसंरवर्शयोग्निम्बर्प्रतिविम्बभावाहृष्न न्तालंकार एवेल्याशयः। ‘धर्षल्यम्तुदमालेयं वर्प्लेपा च शर्वरी’ इत्रिक्पदाशत्रतिदीपकं स्यादिलाशक्ष

 परसैपदमेदेन पदमेदान्न पदार्शृत्तिश क्रोंचिता, तथापि पाठपरिवर्तेनेन पदामेदेडपि न पदातृत्तेरयं निषय इति वोधयितुमेतुुक्तम्। अयं दृान्तः ॥ कृतं चेति। चृं प्रति मल्त्रिण उक्तिः। हे राजन ! त्या मनो गर्वस्याभिमुखं कृतं, न तु गर्बितं कृत्त च। किमन्यदपेक्षितमिति ऐोपः। एवं शस्न्नप्योगादिकं विना नोऽस्मांक द्विqः शत्रवो निहताश्थ, न तु निहनिष्यन्ते। अंखुमान्. सूयौं याबदुदयादेमैंलितां शिरोलंकारता नायाति ताददेव तमांसि तिगन्ति, तर्मिसु तथाभूते न तिष्न्तीति हछान्तः। अन्र मनोगर्वामिमुखीकरण-वैरिहननयोरंश्रुदुदयाचलमस्तानागमनतमः-


# निदर्शानलंकारः १९ वाक्यार्थयोः सहश्रयोरैकैयारोपो निदर्शना। यैद्दातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकल 

 धंस्स यत्तन्चामैम्न्यारों: ॥

## यथा चा,


सहेडदजक्रीपित समिकसक नकितक धभुच्छमवनामितं बधिरक्णजजाप: कूतो
 अत्राउुधनसेतेवाया धरण्यरोदनाद्यानां च यतन्तामैक्य्यतोपः ॥ ५३ ॥ पदार्थद्तित्तिप्येके बदन्ल्यन्यां निदर्शनाम्। ।
त्वन्न्रयुगलें धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः ॥४।। अन्त नेच्रुगते नीलाम्डुजातहीलापदार्थरोपो निदर्शाना।

निदर्शनां रक्षयति-वाक्यार्थयोरिति। सहरावाक्यार्यसंबन्षीय ऐक्यारोप:, उपमेयवाक्यार्थे उपमानवाक्यार्थमेदारोप इति यावत् ॥ यह्ततुरिति। दानुः सौम्यतेति यदिति सामान्ये नचुंसक्रम्। सेयमिति विधियाभिप्रायकं स्रीलिज्ञम् ॥ यत्तन्भयामिति। यदपि मुखं चन्द्र इतिनद्दातुः सौम्यता पूर्गेन्दोरकळॠतेलेतावताप्यैक्यारोप: संभवति तथापि यत्तुस्यो शीघं सफुटतया तववगमात्तुुपन्यासः ॥ अरण्येति ॥ अवुधो मूर्बो जनः सेवितः । यविति गुणीमूतसेवनक्रियापरामर्शः:; उस्ररवाक्यगतेन चच्छबदेन तच्छब्दाक्षेपात्। तदरण्यरदितं कृतमिल्याय्वन्वयः। उद्द्वनंनं यवगोधूमादिचूर्षेन मलाफकर्षणम । स्यहे निर्जलप्रदेशो। अब्ज जलजम्। ऊषरे अक्ञारायोग्रक्षारभूभागे। ज्रुनः पुच्छं श्शुच्छमवनामितमृजुतासंपादनाय नम्रीक्ताम । बधिरस कर्गे जप एव जापः, प्रताप इयर्भः। अन्धस्स मुखे तत्संमुखं दर्पणो धृतः। इत्येवं निरथंकव्वेन सद्धानानमनेकेषां वाक्यार्थनामनुधजनसेवनहपप्रकृतवाकार्थे ऐक्यारोप:, पूर्वत्र व्वेकस्सैंक्यारोप इति विरोष: ॥ ५३॥ निदर्शननन्तरमाह— पदार्थेति। पदार्थचत्ति पदार्थंसंबन्विनोम्। एके आलंकारिकाः। अम्यां पूतोंक्ताविलक्षणामू ॥ च्वन्नेत्रेति । लीखां झोभाम्। नीळाम्बुजन्मनोनीलोल्पऊयोः ॥

 fिदर्शना’ हर्युक्तम्।

पाठा०-१ 'आरोपे निददर्शना'. २ 'या दातु:'. ₹ 'गर्मामप्यन्ये’.

## यथा वा,

वियेंगे गौठनारीणां यो गण्डतलपाण्टिमा।
अहइयत स खर्जूरीमझअरीगर्भरेणुपु ॥
पूर्वस्मिन्रुदाहरणे उपमेये उपमानधर्मारोपः, हद तुपमाने उपमेगधर्मारोप इंति मेदेः। उभयन्राप्यन्यधर्मस्यान्यत्रासंभवेन तंसद्गाधर्माक्षेपाौौपन्ये पर्यवसानं तुल्यम्। हंय पद्रावृत्तिनिदर्शाना ललितोपमेति जयदेवेन ठ्याहत्ता॥ यद्यपि 'वियोगे गौडनारीणाम् ' इति श्रोकः प्रान्चीनैर्वाक्यार्थनृत्तिनिद्र्शनायापुदाहृत, तथापि निशिप्ट्योर्घर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शंना। उपमानोपमेययोरन्यतरसिन्नन्यतरधर्मारोप: पदार्थवृत्तिनिद्रोंनेति ब्यवस्थामाश्रिल्यास्साभिरिहोदाह्तः। एवं च, —
 मितरमनुसरन्तो दर्शर्नन्तोऽर्थिसुद्दाम ।
चरमचरणपात्तैद्दुर्मंं दोग्धुकामा:
करभमनुस्सरामः कामवेनौ स्थितायाम् ॥1',
‘दोर्भ्यामाबंध तितीर्षन्तस्तप्रुप्ते गुणार्णवम् 1 ’
वियोग इति । गोडदेशगताना नारीणां वियोग खकान्तावयोगफाले य। गण्डतले पाप्डिमा पाण्डवर्णों भवति स खर्जूरीणां ल्तानां मजरीगर्भस्स्थुप रेणुष्वहस्यत दृ्ट इसन्वयः । उपमाने यथोक्ररेणस्पे उपमेये उपमानधर्मरोप एव पदार्थनिदर्शनायाः प्राचीनींख़दाहरणान्कयमियं पदार्थनिदर्श्रोनोच्यत इति शक्षायामाह—उभयत्रोति । उपमेये उपमानघर्मारोपे उपमाने उपमेयधर्मरोपे चेलर्थः । तथा चौपम्यपर्यवसायित्वसहैँव पदार्थनिदर्र्रानाजीवातुत्वेनाोपपविषयस्योपमेयत्वेन निवेदे प्रयोजनाभावादिएापि सा युँक्तावेति भावः। नन्वेवं सति वाक्स्यार्यनिदर्शनालक्षणस्सा च्रतिव्यातिरिल्याशंक्याए-यद्यवीति 1 नियोगकालीनगौडनारीगण्डतलपाण्डिम्न: खर्जूरीमसरीगर्गरेणुदृषपाण्डिम्नश्न यत्तन्यामैक्यारोपसच्वादिति भावः। अर्थविशेषविवक्ष्षयतिन्यार्तिं परिहरनेन खाभिमतनिदर्शनाद्वयाविषयविभागं दर्शयति-तथापीति । विशेष्ट्योर्बिम्ब्नप्रतिबिम्बभावापनधर्मविखिष्टयोः । एवं च वाक्यार्थशाब्देनैताहझार्थिविवक्षणाद्दियोग इल्याद्युदाहरणे नातिठ्यातिरिति भावः॥ उपमानेल्यादि। एतच खख्पकयनम् । नत्वेवंल्पेण אक्षण निवेशः । ताद्रूप्यह्पकातिव्यासिवारणायोपमाकल्पकत्वस्यारोपविरोषणस्यावस्यकव्वेनोपमाकल्पकसत्तद्वर्मारोप इल्यतावत एव ऊक्षणस्य निर्दुर्ट्व्वात् । तदुक्तम्— - अभवन्बस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः' इति। तावूप्यहपके तु ताद्यूप्यावच्छिन्नाभेद एव विवक्षितः, न पुनखुपमेति तद्वारणम्। ननु 'व्वयि सती ’ल्याद्युदाहरणं कापि निदर्शाना न स्यात्, अन्यधर्मस्यान्यचरापांक,
 क्रकाह—पवं चेति । उत्रन्यसस्थाश्रयणे चंल्यर्ध: 11 विशिष्टयोरिति।

इल्यादिधु वाक्यभेदा़ाभावेऽपि वाक्यार्थवृत्तिरेव निदर्शाना; विशिप्टयोरैक्यारोपसन्दावात् । 'वाक्यार्थयोः सहगयोः' हृति लक्षणणवाक्ये वा₹यार्थंचव्देन विम्बप्रतिविम्बभावापच्चवस्तुविश्रिएस्वरूपयोः प्रस्तुताप्रस्तुतधर्मयोर्विवक्षितत्वाद्दिति।

पवं च,-

> ‘राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम् । पश्वाननपरिष्बझ़ो ब्यालीवदनचुम्बनम् ॥'

इल्यन्र प्तुताप्रस्तुतृत्तान्तयोरेरैकपदोषात्त्वे्वेपि वाक्यार्यृतृक्तिनिद्श़नाया न क्षतिः। तयोर्बिम्बप्रतिबिन्तभावापन्तवस्तुविशिएव्यवद्वार रूपत्वात् । अत एव निरर्शनाया रूपकान्मेदः। रूपके ह्वविशिषयोरेव मुखचन्द्धादिकयोरैक्यारोपः।

विधिनिप्टरप्मस्स नालद्ण्डो सुदेऽ स्तु वैः ॥'
बिम्वप्रतिविम्बभावापन्नवस्तुविशिष्योगिलर्यः । तन्र तावत्पूर्वप्ये भोः शिव! अस्मदम्य्यर्धितानां दातरि त्वयि सति इतरं क्षुर् प्रभुमनुसरन्तोऽर्थिनां मुद्रां चिंद्ध दर्शायन्तो वयं, कामधेनी स्थिताओं दोग्युकामाश्वरमयो: पाश्चालयोश्च्रणयो: पार्तर्टुर्ग्रहं दुःखेन ग्राहंं करभमुप्र्रिश्रुमनुसराम इलर्थके सकलकामदमहेश्वर काल्डीनझुुद धनिकानुसरणकर्त़ः कामधेनुस्थितिकलीनतथाविधकरभानुसरणकर्तुष्बैंक्यारोप: । तन्रोपमानकोटिविशेषणयोः कामधेनु-करभयोखपमेयकोटिविरोषणयोश्व महेश्वर्पद्रद्रनिकगोर्यययाऋमं विम्नप्रतिविम्बभावो वोध्यः। एवमनुसरणयोरपि । एनं ‘दोर्म्या’इलत्रापि अधिध-गुणसमूहयोविंम्बप्रतिविम्बभावो
 ‘वा₹यार्ध’ हान्दस्यावान्तरवा₹यार्थसाधारणाने कपदार्शपरत्वैनैनोत्तोदाहरणसंमहसंभवदेवंविधगुरतारार्धपरत्वं न गुक्तमिल्यत आह—एछं चेति । एवंविधार्थविवक्षणे चेलर्लः । अवलेहनं जिढ्हया च्चहनम् । पप्वाननः सिंहस पस परिण्वझ्न आर्गिन्नमम । व्याली भुजज़ी। अशक्यत्वं बलवदनिष्टजनकत्वं च साधारणो धर्मः । प्रसुतंतुत्तान्तो राजसेवानिदर्शर्नायास्तहक्षणस्य न क्षतिरन्यव्यातिः । तयोः प्रस्तुताप्रसतुतृृत्तान्तयोः असिधारादिभिः समं राज़ो विम्बप्रतिबिम्बभानात्तद्विरिष्टयो ग्रैक्यारोपादिति भावः 1 एवं तरिं सहृ़्रोयोरैक्यारोप इलेव लक्षणमस्तिक्याश 䍐ह-अत पवेति । एताद्रानिरोषणविवक्षणादेवेल्लर्थः । भेदो व्यातृत्तिः । तथा च तदभावे स्पकेडतिप्रसज: स्यादिति भावः। कधमनेन तद्वारणं तत्राह—रूपके हीति। अविबिष्टयोः बिम्न्रपतिबिम्धभावापन्नवस्तवविशिष्ट्योः । बिम्बप्रतिबिम्बभावापनेलस्य व्यातृत्ति



इति विशिएप्वरूपकोदाहरणेऽपि न विम्बप्रत्तिव्वम्बभाशपपन्नवस्तुविशिप्टरूपता; विधिविएरकमलदृण्डेविशिएव्वरूपसाधारणधर्मवत्तासंपादननर्धरेमे तद्विरोषणो
 करत्वादिनेवात्र विशोषगयोर्बिम्बप्रत्निविम्ब्रभावाभावात्। यत्र तु विषयविपयिविरोपणानां परसपसाहइयेन बिम्बव्रतितिम्बभानोऽस्ति।
> ' ज्योस्स्राभस्मच्द्रुणधवरा विश्रती तारकास्थीन्पन्त्रर्धान्यसनरसेका रात्रिकपषालिकीयम्।
> द्दीपाहीपषं भ्रमति दृधती चन्द्रमुनाकपाले न्यस्तं सिद्दा़्जनपरिमलं लान्छनस्य , च्छहेन ॥'

इति सावयवखुपकोदाहाहणे । तत्रापि विषयविषयिणोस्तद्विरोषणानां च प्रलेयमेवैक्न्यारोप:, न तु ज्योत्स्नाद़िविशिए्रात्रिरूपविषयस भस्माद़िविशिए-

ऊंब्वमुत्क्षित्रो हरेरद्विदण्डो वो युष्माकं मुदेऽस्तिविति संबन्धः। कीड़ाः ? विधेर्वर्मुणो विष्टर आसनं तद्वूपस्य पद्मस्य नार्टदण्ड इल्यर्ध: ॥ विशिए्रूपककेति।

लर्थः 11 विशेषणेति । ऊँ्वोंत्क्ष्रमत्वस्पोपमेयविरोषणविधिविश्रुप्मसंबन्धित्वह्पोपमानविरोषणयोरिलर्यः 1 एवकारसूचितनिम्बश्रतिविम्बभावव्यतिरेके सुटयति-यद्दातुरिति। अभावादिति। सद्ध्र्शाभावादिति भावः। हूपकविरोषेडतिन्यातिमाशक्ष परिहरति—यत्र त्वित्यादिना । यत्र तिव्यस इति सावयवह्पकोदाहरणे इलग्रेतनेनान्वयः । विपगविपयिविकेषणाभामारोपविषयरोप्यमाणबंबन्चिनां विड़ेपणानाम् ॥ ज्योत्स्सेति। इयं रान्तिरेव कापालिकी योगिनी हीपाद्धीपान्तरं भ्रमतीलन्वयः । एतत्रधानहप्पक् । एतदझभूतान्यपराणि विशोषणैः प्रतिपाद्यन्ते। यथा जयोत्ब्रारूपेण भम्पना छुरण-
 रसिका चन्द्रहप्पे मुद्राकपाले न्यसंतं लान्छनस्य च्छहेन सिद्याजनस पारेमलं चूर्ण दधती धारयन्ती। दीध्षाकालग्रहीतोपकरणेनु मुद्रोपपदनाम्ना पाखण्डनां व्यद्ढार इति चण्डीदासः। 'मुद्रा-परेमल’शब्दौौ प्रशंसार्धाविलन्ये। मुद्रा चिंहु तद्रूपे कपरू इति वार्थः। त्विषयविषयिणो रान्चिकापालिक्योः। तद्विशेषणनां तत्संबन्धना ज्योत्स्राभस्मादीनां यथाश्रुते राश्रिकापालिकीति समासस्योत्तरपदाग्यप्रधानतया ज्योत्ल्लादीनां रात्रिविगेषणत्वाभावादसंगतेः । प्रत्येकमेनेते । झुद्बखरुपेगेवेल्भर्व: 11 न त्विति। उत्तयुत्तया विशोषणत्वाभावादिति भावः। वसुतुतो भस्मादे: कापालिक्कीं प्रल्यपि न विरेषणत्वमू, अपि हु तत्कोटिनिविष्टत्वमेवेल्यपि बोध्यम्। 'वाक्यार्ध'श्च्दस्य विम्ब्रतिविम्बभावाप्लवस्तुविशिष्टार्भपरत्वमसीकृल 'राजसेवा-' इत्तुदाहरणे बा₹यार्थंत्तिनिद्शर्शात्वमुत्तमुपसंहरति-

कापालिकीरूपविषयिणश्र विशिएरूप्येगैक्यारोपोड्स्तीति । तस्सात् ‘राजसेवा मनुज्याणाम्' इल्याद़ावपि वा₹्यार्थतृत्तिनिद्दूनैन युक्ता । मतान्तरे Pव्वह पदार्यृव्यैव निद़र्शानया भान्यमिति ॥ ५४ ॥

## अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सदर्थयोः। नइयेद्राजविरोधीति क्षीणां चन्द्रोदये तमः ॥५५॥ उद्यन्नेव सविता पद्मेष्नर्पयति श्रियम्। विभावयन् समृद्धीनां फलं सुद्हुदन्तुग्रहः ॥ ५६॥

कस्यचिलिक्रिच्क्क्रियाविशिप्रस्स स्वक्रियया परान्त्रति असतः सतो वाऽथंस्य बोधनं यन्निधं्यते तदृपरां निद्रर्रनामाहुः। असद्रर्योध्ने उत्तरार्धमुदाहरणम् । तत्र नइयोढ़िति बोधयदि़ित वक्त०्ये बोधयद्दिल्यस्स गम्पमानव्वादप्रयोगः। ततश्श राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य ख्वयं नाशक्रियाविशिएं तमः सकीयनाइक्रिगया हृान्तमूतया अन्योडप्येनं राजविरुद्धश्रेच्रउयेड़िल्यनिपपर्यवसायिनमर्थ बोधय-

तस्मादिति । उत्तलक्षणस्य व्यवस्थितत्वादिलर्थः ॥ मतान्तरे त्विति।
 सेवेल्युदाहरणे। पद्दार्थचृत्यैवेति । उपमाकल्पक एकपदार्थ अपरपदार्धतन द्वर्मान्यतरारोप इति तबक्ष़णस तदभिमतत्वादिति भावः ॥ ५४॥ निदर्शनान्तरमाह—अपरमिति । पूर्वविउक्षणामिल्यर्श:। निदर्शनामिल्यनुषज्यते। क्रिययाडसत्धदर्धयोनोंधनमपरां निदर्द्रानां प्राहुरीति संबन्धः। सदसदर्धयोरोति चत्तव्येडपि छन्दोन्नरोधादिध्यममिधाना।। 'समुद्राश्राद्ध:' (पा. ४ا४।११८) इलादि-
 अव्रासतः सतो वेति विभागकथनं, नतु उक्षणान्तर्गतम्। उदासीनार्थवोधने चमकारित्वाभावैनैवानतिप्रसजान्त। ख्वक्कियया सहकारिभूतया क्रियाविशिष्ट्रस बसुनः संबन्धि अर्थस्य बोधनं बोधानुक्नूलो व्यापरो यबिबध्यते वर्ण्यते सा निदईनेति लक्षणमम्। अथ ‘निवातपद्मोदरसोदराभ्यां विलोचनम्यामवलोक्यन्ती। न केवलं यूनि मनोभवेऽपि ब्यनलित कंचित्तपसः प्रभावमू II' इल्यादावतिव्यातिः। अवलोक्नक्कियाविशिष्ट्या कामिन्या तप:प्रभावचोषनस्य वर्णनादिति चेत्,्न; क्रिययेल्लनेन हृन्तविधगा वोधनस्स विवक्षितत्वान्। उत्कोदाहरणे च लिझविधगा बोधफव्वन तदभावानू। इल्यं च हृृन्ततया क्रियाविशिष्टसार्थंनोचकत्तं चर्ण्यमान निदर्श़नेति पर्यवसितम । नसये दिलत्र बोधनस्यावर्णनत् कयमुदाहरणत्वमत आह—तत्रेति। उदाहरण इलर्यः। लश्भ्ये उक्षणण संगमगतिततश्देति। बो:ननस्य गन्यमानत्वाच्चेसर्थः ॥ छण्रन्तभूतयेति। छश्रन्ते स्स्मिन् भूतया, वियमानयेशभेः। छश्रान्तो भूतः संजातो ययेति वा। एंं

देव नश्टमिल्यर्थनिबन्धनादसदर्थनिद्र्श्ता । तथा उत्तरह्होके सविता सोद़यसमय एव पद्मेप लक्ष्प्मीमादधानः स्वया पद्मरक्ष्क्याधानक्रियया परान्प्रति समृद्धीनां फलं सुहननुग्रह पवेति श्रेयस्करमर्थ बोधयन्निबद्ध हति सदर्थनिदर्शाना ॥

## यथा वा, 一

उन्चतं पदमवाप्य यो लर्हुर्हैखयैव स पतेद़िति ग्रुवन् ।
शैलरोग्बरगतः पृपनुणश्वाहमारतधुतः प्तल्यधः ॥
अन्र गिरिरोखरगतो बृष्टिबिन्दुगणो मन्द्रमारतमात्रेणापि कम्पितः पतन् लघोरु्रतपदुप्रातिः पतनहेतुरित्यसदर्थ बोधयन्निबद्ध दल्यसदर्थनिद्दूर्शना ॥

$$
\begin{aligned}
& \text { चूडामिणपदे ध्ते यो देवं रविमागतम । } \\
& \text { सतां कार्याssतियेयीति बोधयन् गृहमेधिनः ॥ }
\end{aligned}
$$

ศन्र समागतं रत्वि श्रिरसा संभावयन्नुदयाचलः स्वनिष्घया रविधारणक्रियया समाततानां सतामेवं गृहमेधिभिरातिध्यं कार्यमिति सद्र्थं बोधयन्निबद्ध हति सदर्धनिदर्शंना । धन्र केचित् वाक्यार्थचृत्ति-पदार्थचत्तिनिद्रूंनादूयमसंभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनमिति, तृतीया तु संभबद्दस्तुसंबन्धनिबन्धनेति च ठ्यवहरन्ति। तथा हि- भावनिददर्शंनाया दाक्पार्थयोरैक्यमसंभवत्तयो: सान्ये पर्यवस्वति । दितीयनिदर्श्शनायामपि अन्यधर्मोडन्यन्रासंभवन्त् घर्मिणोः सान्ये पर्यवस्यति। तृतीयनिद्दर्शानायां तु स्वकियया परान्म्यति सदसदर्थबोधनं संभवदेत्र समतां गर्भीकरोति। 'बेध्यग् गृहमेधिनः' इत्याद्धै हि 'कारीषोडनिरध्यापयति' इतिवर्समर्थाचरणे णिचः प्रयोगः । ततश्व यथा कारीषोऽम्भि: शीतापनयनेन बट्दनध्ययनसमर्थान्करोति पुं वर्ण्यमानः पर्षतः
तमोवशन्द्रसापि राजत्वं सोमो कै नाभमणानां राजा' इल्यादिश्रुतिप्रसिद्दम्। अनिधृपर्यवसायिनमर्थ नाराष्पानिष्टसाधनं राजविरद्धत्वस्पप् ॥ उन्नतमिति । यो लघुरल्पनुद्धिरल्पपरिमाणश्ब स उन्नतं पदमुत्कर्षमुच्चस्थानं चावाप्य हेलयैव पतेदिति श्रुन्कभगन् रैलझेखरगततो गिरिमसकवतीं पृषद्रणो जलबिन्दु. समूहध्वाखणा मन्देनापि मारतेन धुतः कम्पितोऽधः पतति उत्कर्शाद्वीयते, अधोदेरो च पततीलर्थः: । 'धुवम्' इति पाठे बोधनस पूर्ववद्रम्यमानत्वादप्रयोगः। 'टषत्कण’ इति पाटे पाषाणकण इत्यर्धः 11 चूडेति। उदयाचल भागतं देवं रविं चुडामणे: पदे स्थाने मसके बत्ते धारयति । किं कुर्न्र् ? गृहमेबिनो गहस्सान् सतामातिथेयी कार्येति बोधयन्। आतिघेयी आतिथ्यम्। अत्र उत्तानदर्शरनाचयविषगे। केचिदिलस्योते च्यवहरन्तील्यनेनान्वगः ॥ धर्मिणोरिति। धर्मयोः साम्यमात्रेण चमलकारानिण्पनेस्तक्हतनिम्बत्रतिनिम्धभावेन धर्मगो: साम्यावगतिरिति भावः ॥ गर्भीकरोतीति । स्वविरेपणत्वेन ख्वीकरोतील्यभे:। दृथन्ततया वोधनसैव तन विवक्षितत्वान, एनद्देवोपपादगति—वोधयन्नित्यादिना। करीषं गुक्कगोमगं तस्यायं कारीब:। समर्थाचरणे समर्भाकरणे।

स्वयमुपमानभावेन गृहमेधिन उत्तबोधनसमर्थान्कतु क्षमते। यथाडयं पर्वतः समागतं रावें शिरसा संभावयति, एवं गुदमेधी समागतं सन्तमुचितपूजया संभाबयोद्दिति । धतः संभवतित बोधनसंबन्ध इति ॥ ५५-५६ ॥

> व्यतिरेकालंकारः २० व्यतिरेको विरोषश्येदुपमानोपमेययो: । शैला इवोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५७ ॥ अयमुपमेयाधिक्यपर्यवसायी ब्यतिरेकः। यथा $\quad$ Iा,-

पद्धवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर ! ।
भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्ग त्विरस्कुरुत।
तग्यूनल्जपर्यवसायी यथा-
रक्तस्त्वं नवपह्ववैरहमपि श्काव्यै: त्रियाया गुणे-
स्वामाग्वन्ति बिल्रीमुखाः सरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि।
कान्तापादतल ह्तित्ती सुदे तद्वन्ममाप्यावयोः
सर्वं तुल्यमझोक ! केवृलमहं धात्रा सरोकः कृतः ॥
सामर्योंत्पादन इति यावत्; भावपाधान्यात। उपमानभावेन दृृन्तत्वेन । एवं प्रदर्शिते निदर्शनात्रये निदर्शनापद प्रतृत्तिनिमित्तसैकस्साभावान्नानार्भ एव निदर्शानाश्वब्द् इति बोध्यम् ॥ ५५-৬६६ ॥

हूत्यलंकारचन्द्नकायां निदर्शनालंकारग्रकरणम् ॥ १९॥ ॥
व्यतिरेंकं लक्षगति- ब्यतिरेक इति। विशेपो वैलक्षण्यम्। उपमेयस्या-
 वादेप वश्ध्यमाणसे तव करस्य विरोष दति संबन्वः। एकः पल्वनः परो हस्तः कर्ग राधियं तिरसुरहते, दानातिशयेनेति भावः। अन्रोपमेयस्य करस्योलकर्मः। पूर्वोदाहरणे उन्नत्वेनौपम्यं शान्दम्, दह तु रक्तवन्कोमलादिपयुक्तं तदूम्यमिति भेद:॥ तन्यूनत्वेति। उपमेयन्यूनव्वेलर्थ: ॥ रकस्त्वमिति। अशोकसक्ष्ष प्रति विरहिणः कस्सचिदुत्तिः। हे अरोक! आवयोः सर्न्र तुल्यं समानम, अहं केवलं धात्रा विधात्रा सरोकः शोकसहितः कृतः, त्वं तु शोकरहित इति

 रक्तोड्नुरक्तः । अर्थात्रियायाम्। हे सखे ! त्वां भति शिलीमुसा अ्रमरा आयान्ति; मां प्रल्यपि स्मरेण धनुपा मुक्ताः प्रेरेतःः शिलीमुसा बाणा आयान्ति। एवं कान्तायाः पादतलस्साधातो यथा तव मुदे संतोषाय तद्वत्तथा ममापि संतोषायेल्यर्भः। कामिनीपादघातेनारोकस्य पुष्पोद्नम इति कविप्रसिब्बिः। अत्रोपमेयस्य

## अनुभयपर्प्वसायी यथा- <br> ढढतरनिबद्धमुपेः कोशनिषणणस्य सहजमलिनस्य। कृपणस्स कृषाणस्य च केवलमाकारतो भेद्धः ॥ ५७ ॥

## सहोत्स्यलंकार: २? <br> सहोत्तिः सहभावथेज़्रोसते जनरख़नः <br> दिगन्तमगमत्तस कीर्वि: प्ल्यर्थिभिः सह ॥ ५८ ॥

ससोफल्वेनापकर्षः अनुभयपर्यवसायी उपमेगोक्कर्षाक्षपान्यतरपर्यवसानरहितः ॥ हढतरेति। कृपणस कृपाणस खज़्भस चाकारतो दीर्षाद्वर्णदाकृतेश्र केवलं भेदो वैलक्ष्ष्यम्। प्रकारान्तरेण तु साम्येमेवेलर्थ:। करं तन्राह—ढढतरेल्यादि। छढतरं निबद्धो मुष्ट्येंदेति । छृपणपक्षे-धनन्ययवैमुख्येन मुट्टिमोचनाभावात । सत्नपक्षे तु-दछतरं निवद्ध: संबद्धो मुहिर्मुर्टिगाह्यभागो यस्यलसर्थः। कोशो भाण्डारगहं तं निषण्ण उपविषः कृपणः। कोरो पिधानके निषण्णः स्थित इति सज़्रक्षे। सहुजमलिनः स्सभावमलिनः। मलिनवेषपत्वात्कृपणः। खड़स्तु कृष्णबर्ण्वादिति । एवं च किंचिद्दमंप्रयुत्क्ताम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किंचिद्यर्मप्रुत्तवैलक्ष्प्यं व्यातेरेकझरीरम्। वैंलक्षण्यं तु छचिडुपमेयस्येत्कर्षं, कचिच्च तदपकर्षे पर्यंबसन्नं, कचित्तु तदन्यतरपर्यंसानविरहेडपि संचैचित्यविश्रान्तमात्रमिति बोध्यम्। एतेन चरममेदद्वयतटुदाहरणदूषणणं कस्यचिदापातरमर्णीयमिव भासमानं प्रमुन्तंक बेदित०्यम्। अलन्तासारतया तु ननुवादादर्हतीत्युपरम्यते॥ ५७॥ हूल्यलंकारच्चन्द्कायां च्यतिरेकालंकारम्रकरणम् ॥ २० ॥
सहोक्तिरिति। लक्ष्यनिर्देशः । सहभाव इल्यादिलक्ष्णम्। सहभावः साहिलम्। जनरजनः सहृदयजनाह्हादकः। एवं च चमतृृतिजनकं साहिल्यं सहोक्तिरिति हक्षणम् ॥ दिगन्तमिति। तस्य राजः कीर्तिः प्र्लार्धभिः शत्रुतिः सह दिगन्तमगमदिल्यन्वयः 1 अत्र च तृतीयाया निहपितत्वार्थकतया प्र्य्यर्थिन्हपितसाहिल्यवती कीर्तिम्गमनाश्रय इति बोधे एकधर्मान्वयित्वह्पसाहिलयबलात्रल्यर्थिनामपि गमनान्वयप्रतीतिः। तदुक्तम् (काव्यप्रकारो १०19१२) - सा सहोत्तिः सहार्भस्य

टिप्प०-I 'गुणप्रधानभावावच्छिन्नसहार्थसंवंधोत्तिः सहोंक्तिः' इति रसगङाधरकृत:। 'सहमावस्योक्ति: सहोन्तिः' ₹ति रक्षणं चोक्तमलंकारचू उामणौ हेमचन्द्देण। दुण्डी तु—‘सहोक्ति: सहभाने़ेन कथनं गुणकर्मणाम्। अर्थानां यो विनिमयः परिवृत्तिस्तु सा रमृता' इत्याह। 'कर्त्रद्दीनो समानेशः सह्हार्न्येंये: क्रियादिपु। निविक्तश्बाविविक्तम्श सहोन्ति:' घति सरस्वतीकण्ठाभरण्म्।

## यथा वा,

छाया संभ्रयते तलं विटपिनां भ्रान्तेव पान्यै: समं
मूल याति सरोजल्स जडता ग्लानेव मीनैः सह।
भाचामख्वहिमांग्रुदीधितिरपस्तसेव लोकैः समं
निदा गर्भर्गृहं सह प्रविराति क्रान्तेव कान्ताजनैः।
'जनरअन' इन्युत्ते: ‘धनेन साधं विहराम्नुरारोः ' (रघु० ६ा५७) इत्यद्नौ न सहोत्तिरलंकारः ॥ ५८ ॥

## विनोत्तयलंकारः २२

## विनोर्तिंभेद्विना किंचिच्वस्तुंत हीनमुच्यते। विया हु्यापि साऽध्या विना विनयतंपदप् ॥५९॥

 यथा वा, 一यश्ब रामं न परयेत्नु यं च रामो न परयति। निन्दितः स भवेह्दोके स्वाव्माप्येनं विगह्हते ॥

बल्यदेके द्विवाचकम्’ इति। छायेति। ग्रीप्मतों मध्याह्ववर्णनमिदम्। छाया पान्थैरैप्वगैः समं सार्ध विटपिनां नहतां तलं मूलप्रदेरां संध्रयते । कुत इलाकाक्षायामुत्रेक्षते -श्रान्तेवेति। श्रमश्रान्रातपातिशयक्ततो बोध्यः। एवमग्रेपिि । जडता शीतलता गलानेव सरोजलस्य मूलमधोदेशें मीनैर्मेत्सैः सह याति गचछति । गलानिर्वलापचयः। तथा, अहिमा उधगा अंशवः करा यसैवंभूतस रवेद्दीधितिसततेव संतम्तेव सती लोक्कः सममपः जलानि आचामति पिघति। 'दीधितिः त्नियाम् ' इल्यमरः। निदा कान्तेंब सती कान्ताजनैः सह गर्भग्ग्हमम्यन्तरग्टहं प्रविशाति; तचैन तदुद्रवात्। कीन्तिसेजोहानिः। सौकुमायर्यंतिशयेन तत्सौऊभ्यात् कान्तोपादानम् ॥ हृत्यादाविति। इन्दुमतीखयंवरे रधुंगों 'अनेन सार्ध विहराम्बु-
 इति पघ्यम्। अन्न सहोंत्रिरचमत्कारित्वान्बालंकारहैपेल्यर्थः ॥ ५<॥

इल्यलंकारचन्द्रिकायां सहोस्यलंकारप्रकरणम् ॥ २१ ॥
विनोक्किरिति। किनिद्विना प्रस्तुतं बर्ण्यं हीनं दुष्मुच्युते चेत्तदा बिनोक्तिनामालंकार इल्यर्ध:॥ विद्येति। विनयसंपर्तिं विना या विद्या सा हघा मनोहरापि दुरेट्लन्वयः। अन्र प्रसुताया विय्याया विनयं विना दुध्र्वमुक्तम् ॥ यस्बेति ।

ड्पिप्प०-1 विनोत्तिल्क्षणमुरं काइग्रम्रका - 'विनोत्तिः सा विनाइन्येन यन्नान्यः सन्न नेतरः' रति । 'निल्यसंदंधंनामसंबन्बवचनं निनोक्ति' ₹ति भाग्यकारः। खं वननोक्तिसु ' विना 'खब्दम्रयोगाभानेडपि संभशति।

[^3]अन्र घ रामदर्र्शनेन विना हीनल्वं ‘विना ’राद्दूसन्त्ररणैच दार्भीतम् ॥ ५९ ॥

# तच्चेतिकचिद्विना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । विना खलैर्विभात्येषा सजेन्द्रः भवतः सभा ॥ ६०।। 

## यथा वा,一

> आविर्भूते श्राइिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि-
> नैचस्यार्चित्रुतभुज ह्व चिछ्हन्नभूयिष्हधूमा।
> मोहेनान्तर्वरतनुरुयं लक्ष्यते मुत्तकल्पा
> गङ्ना रोध:पतनकलुषा गुह्रतीव वसादृम् ॥

भन्र तम:श्रभृतीन्विना निश्रादीनां रम्यत्वं 'विना' शब्द्यमन्तरेण दर्शितम् ॥ €० ॥

चः पुरुपः ख्खात्मा स्लान्तः करणं निगर्हेते निन्दति । रामदर्शानं विनेति । रामकर्तृकं रामकर्तृकं च दर्शानं विनेलर्भर:॥ अन्तरेणापीति। विनापीलर्यः। तथा च विनोक्त्रिर्लर्धग्रहणं, न तु शब्दग्रहण्णिति भाव: ॥ ५\& 11 प्रकारान्तरमाह— तच्चेदिति। तद्वस्तुतं मिंचिद्विना रम्नं चंत्मापि विनोक्तिः कथ्यत इल्यन्न्यः। इत्यं च किंचिद्यातेरेकेण प्रसुतस्य रम्यत्वारम्यव्वान्यतरवर्णनं विनोक्तिरिति प्रकारद्वयसाधारणं सामान्यलक्षणण बोध्यम् । यन्नु-हृद्यो विनार्धसंवन्ध एव विनोक्ति: । छद्यत्वं च विनाकृतस बखनो रमणीयत्वारमणीयत्वाभ्यां भवतील्यवाचीनैर्स्तम, —तदयुत्तम्; कारणं विन! कार्योटपनिकथनह्पे विभावनलंकारेडविन्यातेर्वारणाग विनार्थसंवन्चप्रयुत्तम्र्नुतगतरमणीयत्वादेरपि उक्षणे निवेशस्यावन्यक्वादिति ॥ आविर्भूत इति। मानचतीविष्ये नायकस्स परामर्सोडयम्। इगं वरतनुरन्तः अन्तःकरणे मोहेन मानावेरेन मुत्तकल्पा ईषषन्यूनमुक्ता लक्ष्यते। केव? । पूर्व रोथसस्तटस्य पतनेन कनुषा अनन्तर काडुष्यापगमात्रस्दादं नैमेल्यं गृह्याश्र्नन्ती गते़ेव। तथा शशिनि चन्द्र आविर्भूते उदिते सति तमसा मुन्यमाना रात्रिरिव । एवं छिन्नो नष्टो भूयिष्टो धूमो यस्या एवंभूता निशि भवस हुतभुजो वहेगेर्शः : त्रिखेनेति ॥ दर्शीतमिति। अर्धतो बोधितमिल्लर्भ: ॥ ६०॥

हल्यलंकारचन्द्दिकायां विनोत्त्यलंकारप्रकरणम् ॥ २२ ॥
टिप्प०-1 अन 'अन्तर्रेणापि' इति टीभाकृत्मंन्त: पाठ शति प्रतीयते ।

## समासोत्तयलंकार: २३

समासोकिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽऽर्रस्तुतस्स चेत् । अयमैन्द्रीमुखं परय रक्रश्रुम्बति चन्द्रमाः ॥ ६१ ॥
यन्र प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने विरोषणसाम्यवलादप्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परिस्फूर्तित्तर्र समासोक्तिरलंकाः; समासेन संक्षेपण प्रस्तुताप्स्तुतवृत्तान्तयोर्वचनात् । उदाहरणम्-अयमैन्द्रीति ॥ अन्र हि चन्द्य प्राच्चीप्रारम्भल्भ्षणमुखसंबन्धलंक्षणे उद्ये वर्ण्यमाने 'मुखशाब्दस्य' प्रारम्भवदननसाधारण्याप् ‘रक्त’शब्द्सारुणकामुक्साधारण्यात् ‘नुम्बति'हल्यस्य प्रस्तुतार्थंसन्धमात्रपरस्य शक्यार्था-
 पाद्येन्द्रंबन्धिध्वेन चोपस्कृताद्र्रस्तुतपरवनितासक्तपुरुषवृत्तान्तः प्रतीयते।

## यथा वा, -

ब्यावल्नाद्कुचभारमाकुलकचं च्यालोल्हारावलि
प्रेद्ध कुण्डहरोमिगण्डयुगलं प्रस्वेदिवक्राम्बुजम् ।
शश्वश्तद्तकरग्रारमधिक्षासं रसादेतया यसाल्कन्दुक! सादरं सुभगया संसेव्यसे तत्कृती ॥
समासोंक्ति लक्ष्यति-समासोकिरिति। प्रसुते वर्प्यमाने अप्रस्तुतस्राप्रतुतनृत्तान्तस परिरूतिंश्देत्तदा समासोक्किरियन्वयः ॥ अयमिति। इन्द्रस्येयमैन्द्री प्राची। मुखमादिभागो वदनं च 1 रक्तो रक्तवर्णोऽनुरक्तध। चुम्बनं संबन्धो वक्संग्रोगविरोषश्य। यथाश्रुतलक्षणस वक्ष्यमाणे 'असावुदयमाह्तः कान्तिमान् रक्तमण्डलः। राजा हराते सवैस्य हृदयं मृदुलै: करःः ॥’ इसादिप्रकृताप्रकृतंश्रेडतिन्यातेराह—विशोषणसाम्यवलादिति । विरोषणमात्रसाम्यवलादिलर्भ: । एवं च विशोषणमात्रसाम्यगम्याप्रसुतनृत्तान्तत्वं लक्ष्षण बोध्यम्। उदाहनतन्ठेषे चाप्रकृतनृपचृत्तान्तस्य विग़ोण्यवाचिना दिध्रेन त्राजदेनाप्यवगमान्नातिव्यातिः । संज्ञारचृत्तिनिमित्तमवनवार्थ दर्शयति-समासेनेति। वच्चनात् प्रतिपादनात्र। लक्षे लक्षणं संगमयति-अअ्रेति। प्रारम्भ आदिभागः।
 तस्य साधारण्गोक्तिः। उपस्हतादिति साधारण्यादिश्ञस्स विशेषणम्। तः ' चन्द्रम:'शाव्दगतेन पुंलिनेन नागक्वाभिव्यत्यया उपत्कारः । 'ऐन्द्री'ति सहूपपरं तनतेन स्रीबिन्देन तदर्भस्य नायिक्त्वाभिव्यतया ‘ऐन्द्री’ 'शब्दप्रतिपायेनेन्द्रसंबन्वत्वेन च परकीयत्वाभिव्यक्येति वोध्यम । गृत्तान्तो ठ्यवहारो मुखनुम्बनह्पःः

टिप्प०-1 समामेनाअन्यूनिरूपगादु क्तिः समासोक्तिः । अयं समासोक्तिरलंकारः प्रदीप-रसगंग।धरकृन्दि:-नाग्य भिन्नोडलंकार: किंत्वप्रतुतपरांयेव; प्रस्तुत्तवाच्ये ड्रस्तुनव्यवदारसमारोप: सम/सोक्ति:, अप्रसतुनावगतों चम्रतुनुप्रशंसेति च निर्णीतम्। दृण्डिना
 दति तहुभ्सणमुक्तम् ।
 साग्याहिपरीवत्तासक्नाििकाहृत्ञान्तः प्तीयते। पूर्वं्र विरोषणानि स्रिहानि，


यथा बा（ उत्तरराम．रा२७），一

> पुता यन्त्सोत: पुलिनमधुना तच सरितां
> क्विप्यासं यत्तो घननिरलमाःः क्षितिरहाम्। बदोरहएं कालापुरमिन्म मन्ये वनसमें
> निमेगेः रौलानां तदिदमिति उुर्दे दुठयति ॥
 विपर्गासं प्रास्स तस्समाध्रयस्स प्रामनगरादृ़्त्तान्तः प्रतीयते।

ध्यावल्गदिति। नायिकानुरत्तस्य कस्यचित्कीडाल्न्ननं कन्दुकं－प्यत्युक्तिरियम्। हे कन्दुक！सुभगया सुन्दर्या एतया नायिक्या रसत्र्रीतिविरोषात्सादरमादर－ सहितं यथा स्यात्तथा यस्मत् संठेव्यसे तत्तस्मान् कृती धन्योऽसीलन्वयः। कय－ मिलाकाष्कायां संसेवनक्रियां विशिनशि－व्यावल्गदिल्यादिना । ठ्याव－ ल्गन्विशेपत भासमन्ताचलन् कुचभारो यत，तथा आकुलाः कीडवेवेनेतसततः पर्यस्ताः कचाः केशा य习，एवं व्यालोला दोलगयित। हारावलिर्यन，तथा प्रेद्नन्मां
 यत्र，शाप्वन्विरन्तरं दत्तः करेण प्रहारो य习，तथा अधिकः श्वासो यत्र तथेति । चुत्तान्तः विपरीतरतह्पः । अःापि ‘क्न्डुक’श्रन्दगतपुंलिज्ञेन नाय－ कत्वाभिव्यक्तिर्बोध्वा ॥ स्शिण्रानीति । غेपमूलनाभेदाध्यवसायविपया－ णील्यर्थः 11 साधारणानीति। लेखं विनैव प्रकृतापकृतनृत्तान्तयोरन्तुगता－
 मिति भावः। साहप्यात् साट्स्यान्＂पुरेति। डत्तरराम चरिते सीताल्यागानन्तरं कदाचिद्दानं प्रति गतस्य भगवनो रामचन्द्रस्येग्रुक्ति：। पुरा वनवासकाले सरितां नरीनां स्रोतः प्रवाहो यन प्रदेगेो आसीत，तत्राधुना पुलिनमसीीति शोषः। तथा क्षितिहहां तल्शां घनतिरुमानो बिपर्भनं नैपरीलं यानः प्रात्तः । सान्द्राणां विरलता，विरलानों शासापब习्रादिश़्घ्या सान्द्रता जातेल्यर्थः। तथा च बहोर्मूंगस：कालादनन्तरं दृषमिंद बनमपरमन्यदिव मन्ये，परंतु कौलानां पर्व－ तानां निवेशो विन्यासविरोमस्तेदेनें वनमिति खुद्धि प्रल्लभिज्ञाहूपां द्रढयति，

 म्बिशु कुुम्विगतो यो धनसमृघ्घोर्जिपर्यापस्तं प्रातसेलेर्भ：। तस्ममाश्रयस्य
 मिति भाव：। किमस साद्स्र्यस्योल्धापकमिति चेत् घनतिरेति，विपर्यसमिति

## समासोत्त्यलंकारः २३] अलंकारचन्द्रिकासहित:

अन्र च प्तुतामस्तुतसाधारणविरोपणबलात् सालप्पबर्यद्वा यदुप्रस्तुतृत्तान्तस्य प्रत्यायनं तव्यस्तुते विशोल्ये तर्समारोपार्थ सववैयैन प्रसुतानन्वयिनः कनिसंरम्भगोचरत्वायोगात् । ततश्न समासेक्तावक्सस्तुत्यवहारसमारोपश्वारुताहेतु:, नत्र हपक इब प्रस्तुतेड्रस्रुतरूपसमारोपोऽसि । 'मुखं चन्दूं' इल्यन्न मुखे चन्द्रव्वरोपहेतुन्न्र्रपदसमभिब्याहारवत् 'रतक्रुम्बति चन्द्रमा' इत्याद्विसमासोक्त्युदा|हरणे चन्दादौौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपद्समभिब्याहारस्थाभावात्।
'निरीक्ष्य विद्युक्नयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः ।
धारानिपातैः सह किं नु वान्तश्नन्द्रोऽयमिल्यार्तितर ररासे ॥' इट्येकदेशविवर्तिरूपकोद़ाहरण हव पसतुतेडप्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्य-
च । ताभ्यामुक्तसाद़्यगमींकरणात् । एतेनैपां साहुयगर्भविशेपणोपस्थापितसाद्सयमूला समासोक्तिरिति मूलग्र्न्धानववोधस्तद्विरोधन्धेति दूपणमलग्मकं वैदितण्यम 11 अथात्राप्रत्तुतन्त्तान्तस्य विरोषणसाम्यगम्यव्वाभावाढ़क्तलक्षणस्यव्यापिरिति चेत, -न; विरोषणसाम्यगम्यसाहस्यगम्यत्वेऽपि विशोषणसाम्यगम्यत्वानवायात् प्राधान्यातु परं साहुप्यस्स गमकत्वोपदर्रानं साहुप्यादिति प्रन्थेन । एवमप्रेऽपि विक़ेपणसाम्यात्साध्ययद्वेति विक्रेोक्तिरपि प्राधान्यामिप्रायैवेति निरवयम् ॥ एवमलंकारं निह्पप्य तद्वोधप्रकारमुपदर्शययनुं भूमिकामारचयति—अत्र चेति । अन एूदाहरणेषु॥ अप्रस्तुतनृत्तान्तस्येति। अप्रकृतजारादिसंनन्धिनश्रुम्बनादिन्यवहारस्येल्लर्थः। विशोष्ये चन्द्रादाँ। सर्वथा आरोपानारोपान्यतरविधया । प्रसुतानन्वयिनः प्रकृतान्वयरून्यस्य। यद्वा,-सर्वयैवेज़्यस्य कनीलादिनाऽन्नयः॥ कविसंरक्मेति। स्रतीत्युद्द्येकशब्दसंदर्भह्पकविव्यापारेलर्यः । अप्रस्तुतचृत्तान्तस्य चुम्बनादेरेवाप्रस्तुतस्य जारादेरपि चन्द्रादौ समारोप इति मतं निराकरोति-नत्विति। अम्रस्तुतरूपेति। अप्रक्तुतखह्पेल्यर्थः । कुतस्तनाह-मुखमित्यादि । तादात्म्येन चन्द्रारोपे तादात्म्यस्यापि संसर्गविधया भारोपविषयत्वात्तस्य च चन्द्रव्वानतिरकाचन्त्रत्धनरोपेत्युक्तिः। न तु प्रकारतया चन्द्रत्वारोप उत्त इति भ्रमित््यम् । चन्द्र इति शब्देन चन्द्रविशोषणत्वेनोपस्थितस्य चन्द्रववस्य मुखे विशेषणतयारोपासंभवात् । एवं जारत्वेयझ्यापि बोध्यम् ॥ तद्वाचकेति। जारवाचकेलर्थः। ननु जारादियदसमभिव्याहाराभावाच्छ्रौतारोपासंभवेऽप्यार्थों जाराद्यारोपोऽस्तु । नहि तæापि
 पयोदो मेछो विद्युत्सहैपैर्नयनैर्निशायामभिसारिकाया मुखं वीक्ष धारानिपातैः सह वान्तः किं व्वयं नन्द्र दति मत्वा आर्ततरं यथा स्यात्थथा ररासे आक्कन्दन कृतवानिलर्ध: । उदाहरण इवेति क्यतिरेकटश्नान्त । अन्र यथा गमक्मस्ति ताह्शस्य समासोत्तथुदाहरणे धभावादिलर्यं:। तथा चार्थरोपोऽप्य-

 मयूर्यंसकादिसमासंव्यवस्थिता कुत्तरपदार्भू मीि इसृप्रुष्लस्पणं गम्म्युपाग्मते। न चेह तथानिरीक्षणनत् ' व्वय्यागते किमिति वेषेत पुप सिम्धु:रदति क्षोके सेत्रकृत्वादिनचाप्रस्तुता


 र्वितम्रस्ततव्यवहारसमारोपमात्रमिहं चाहताहेतः। । यद्यपि पस्त्ततपपस्तुतृृत्तान्त-
 साक्षाइन्वयाद़स्त समश्राधान्यम्, तथाप्प्पस्तुतृत्तान्तान्वयानुोधान्र प्रसुतेडेऽस्रसुतस्पसमारोपोड़ीकार्यः। 1 तथा हि-यथा म्तस्तुतिर्रोल्ये नास्स्यमस्तुत-


समासोक्तौ तदभाव इलतो गमकं दर्श्रियितुमाइ—तत्रेति। धानुगुण्यादानुकूल्यात् । उपमितसमासस्य पूर्वपदार्धप्रधानतया नयनसदृराविद्युक्करणक्वस्य निरीक्षणे संभवात्र्रतिक्कूल्वमिति भावः अनुत्तमप्यर्रौतमपि । स्पणमारोपः ॥ न चेहेति। इह समासोत्युदाहरणे। तथानिरीक्षणनच्नयनकरणकनिरीक्षणवत। सेतुकृत्वादी़्यादिना मन्धनकारित्वपरिग्रहः। नन्विहापि परनायिकामुखनुम्बन-
 शक्ष परिहरति-नापीति। साधारणादील्यादिना साछ₹्यगर्भविवेशषणसंग्र्वः। धृत्तन्तयोरिति निर्धरणे बष्टी । कृत्तान्तयोर्मध्य इलर्यः 11 विद्युन्नयनवदिति । प्रसुताप्रस्तुतयोर्बिचुबयनयोर्मध्ये यधा नयनस्योत्तरपदार्भिरधानसमासात्र्राधान्यं तथा नार्सीट्यर्थ:। 'सेतुमन्थकृत्' इति पाठ:। 'सेतुबन्धनृत्' इति ं्वपपाठ: कथंचिदधंतोऽनुवादत्वेन ब्याल्येयः। उपसंहरति-तस्मादिति। 'माI्न'पदेनाप्रस्तुतारोपव्यवच्छेदः । विद्युन्ननवत् समासकृतर्ष्रौतभाधान्याभावेऽपि विझोषणसामर्थ्यावगतस्य|प्रसुतन्तृान्तस्यार्धतः प्राधान्यमसीति श रान्के —यद्यर्पीति। नन्वप्रस्तुतग़्त्तान्ताभिन्वेनावगतस्य प्रस्तुतन्त्तान्तस्य प्रस्तुतविशेष्णेणान्वयात्कथमप्रस्तुतनृत्तान्तर्य प्राधान्यमिति इंक्षानिरासायाइ—विशेष्यैणैवेति। नतु तद्विशोषणीभूतप्रसुतुतृत्तन्तेनेलेक्यारार्थः। समाधत्ते—तथापीति। अय-
 गृन्तान्तः प्रागेन कयापि च्युत्पत्याड्र्रस्तुतगतत्वेन भासते , यद्वलादप्रसुतजाराद्यारोपावगतिः स्यात, अपि तु ताटरथ्येनावगते तस्मिन्र्भुतासंबद्बस्य कविसंरम्भगोचरख्वायोगात्रस्तुतसमारोपितत्वेन पर्यवसानमिति। नन्वेवं तरिं प्रसुतुत्ञत्रा-
 तुल्यत्वादिल्याबक्षाह—तथा हीत्यादि। एवं च योग्यताह्पविनिगमकविरहे

मंभ्युपगन्तब्ये श्रुत पुव पस्तुतेडप्रस्तुतवृत्तान्तस्सारोपश्यारताहेतुरीति युग्तम्। नन्वेन्न सीति विशेपणसाग्याद्रव्तुतस्प गम्यत्जे समासोफ़ः।
' विशोपणानां साम्येन यन्र प्रस्तुतवर्तिनाम्। अप्रस्तुतस्य गम्य्यं सा समासोक्तिरिप्यते ॥'
हलयदीनि प्रानीनानां समासोक्किलक्षणानि न संगच्छेर्म । प्रस्तुते क्रिएसाधारणादिहपविशेपणसर्मितान्नुरागपूर्वकवदननचुम्बनाय्यव्रस्तुतृत्तान्तसमारोपमान्तस्य चारताहेतुलाभ्युपगमेन विरोषणसाम्यकृतकामुकायव्रस्तुत्धर्मिन्य क्जनानपेक्षणा-
 प्रस्तुतकामुकादिसंबन्धित्वेनात्रगम्यमानस्य तस्यारोष:; तथाभूतसैव रसानुगुणवात्। न च तादद़वगमने विरोषणपदानां सामर्थ्यमस्ति। अतः श्रेपादिमहिम्ना विशेषणपपैद्य स्वरूपतः समर्पितेन वदुनचुम्बनादिना तस्संबन्धिनि कामुकादावभिव्यक्ते पुनस्सदीयत्वानुसंधांतं तत्र भवति। यथा स्वरूपतो हऐेन राजाभ्धादिना तस्संबन्धिनि राजादौ। सारिते पुनरभ्धादौ तद्दीयत्वानुसंधानं तद्वाद्दित लिरोषणसाग्येन वाच्योपस्कारक्याप्रस्तुतब्यक्ननस्यास्यपेक्षा। अत एव हिएनिशोषणायामिव साधारणविरोपणायामप्यमस्ततब्यवहारसमारोप हृत्येच प्राचीनानां प्रवाद; फन्दुके व्याबल्नाक्कुचभारत्वादिविशिप्टवनिता सेव्यल्वस्य कामुकसंबन्धित्वेनैष समारोपणीयल्वात् । स्वरूपतः कन्दुकेडपि तस सत्वेनासमारोपणीयत्वान ।
च मारतु तरिहैं कस्याप्यन्वयसत्राह—अवइयमिति। अन्यथाइसंबद्धाभिधानप्रसझापत्तिरिति भावः। कि तर्हि विनिगमकं तन्राह-भ्रुत पदेति। तथा च श्रुतम्वस्तुतार्थोप干क्कारतया चमत्कारहेतुत्वमेव विनिगमकमिति भावः। अप्रस्तुतस अप्रस्तुतन्त्तान्त्स्य ॥ नन्वेवमिति। एवमप्रसुतसमारोपानओीकारे ॥ विशोषणानामिल्यादि । विद्यानाथोंत्त लक्षणम्। प्रसुतवर्तिनiं विशेषणानां सम्येनेल्यन्बयः। प्रस्तुते समारोपार्थम्। अप्रसुतुर्मिम्यज्नानवेक्षायामपि समारोप्यमाणत्तान्तविशेषणत्वार्थे तदपेक्षणान्न लक्षणासंगतिरित्याह-स्वरूपत इति। स्रूपपतोड्र्रसुतसंबन्धित्वेनाज्ञायमानस । नन्वेेक्षासत्वेऽपि विरेषणसाम्यस्य तघ्यझनासामर्थान्रक्षणासंगतितादवर्य यमिल्याशक्र साक्षादसामर्येंऽपि घृत्तान्ताभिव्यक्तिद्वारा तर्संभवान्न दोष इलाह—न चेत्यादि। तरीयत्वानुसंधानं कामुकसंबन्धित्वानुसंधानम । तः मुखनुम्बनादौ। 'अनुसंधानं तद्वत्' इति पाएः। 'अनुसंधानवत्’ इति पाने यधेलस्यासंगतेः। अत एव।ऽप्रसुतव्यजनस्यापेक्षणादेव।
 इति । निबिहिट्यस्य सेव्यत्वेनान्वगः। संबन्धित्वेमेवेलेयकारोक्तमेवार्थ सोपपत्तिक-माह-स्वरूपत इति। अप्रसुतकामुकसंबन्धित्वाना लिसितह पेगेल्यर्थः। तथा
 इल्यादँ। मुखनुम्बनादेः ख्वहपतोऽ प्यारोपसैव सत्वात् साधारणविशेषणायामुपथृम्म-

किंच सारूप्यनिन्बन्धनव्वेनोदाहत्तायां समासो त्तानग्तुतवृत्तान्तस्साशब्दार्थस्साप्रसुतुतृृत्तान्तरुपेगैगावगम्यतया तेन रूपेपेगेच तन्र समारोपसिन्देरन्यन्रापि तथैव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनानां लक्षणामिति विभावनीयम् ॥ ६९ ॥

परिकरालंकारः २४

## अलंकारः पेरिकरः साभिभापये निशेपणे। सुधांशुकलितोत्तंसस्तापं हरतु चः रिनः ॥ ६२ ॥।

अन्न 'सुधांगुकलितोत्तंसः' इति विरोषपणं ताप्रणसामर्थ्याभिप्रायगर्भम्म्।
कत्वेन प्रवादोपन्यासः। ननु त习पि ताह़्शवनितासेव्य्त्वस ताद्रावनिताकृतनिपरीतरतपान्रवस्पप्यापस्तुतग़त्तान्तहूपस्य सहुपतोऽप्यारोपसैव संभवान्न ताहराप्रवादानुपपन्तिरत आह—किंचेति। ग्रुक्तमिति। 'तत्सामान्यादित रेप तथात्वमूंखति न्यायदिति भावः ॥ लक्ष्षणमिति। जातावेकवचनम्। तदेवमुक्तरील्या 'अयमैन्न्रीमुख पस रक्नहुम्वति चन्द्रमाः' इलग्र राक्ति-च्यजनाभ्यां प्रान्तीप्राम्भसंवन्धाश्रग्वंद्रो जारसंचन्धिसानुरागपरनायिकामुसनुम्बनाभ्रय इति व्रोचः । अप्रस्तुतगृत्तान्त|मिनव्वेंनाध्यवरितस्य प्रस्तुतनृत्तान्तस्य तादार्म्येनाप्रसुतारोपविषये प्रसुतधर्मिण्यन्व्य इति मते तु सानुरागपरनायिकामुखनुम्बनाभिन्नश्चीप्रारम्भसंयोगाधयो जाराभिन्नश्वन्द्र इति चोधः । एवमुदाहरणान्तरेरेप्यनेनैव प्रकारेण बोधप्रकारा ऊहनीयाः॥ ६१ ॥

## इल्यलंकारचन्दिकायां समासोत्तयलंकारग्रकरणम् ॥ २३ ॥

गुणीभूतव्यक्यम्य प्रभेदभूतसमासोत्तयलंकार पसझझत्तत्रमेदं परिकरालंकारं ऊक्षयति-अलंकार इति। अलंकारत्वोट्कीतिनं च दोपाभावेनव गतार्धेमिति श्नानिरास्सार्थम्। तत्रपश्चनं चाग्रे करिष्यते। सामिप्रार्ये प्रकृतार्थोपपादकार्धविष्यकाभिग्रायप्वंकं तथाभूतार्थण्यझके इति यावत्। इृथं च प्रकृतर्योपपादकार्थं्यअकविशेपत्वं ऊक्ष्णणं बोध्यम्। ध्वनावतिव्यातिवारणाय—्रकृतार्थोपपादकेति। हेतवरंकारवारणाय वोधक्तवं विहाय व्यअकत्वनिवेशाः। वक्ष्यमाणपरिकरा हारालंकारवारणाय-विझंषणेति । तन तु विशेष्यं तथेति नातिपमझःः ॥ सुधंश्विति । सुधांगुना कहितः कृत उत्तंसः शोख़रो येन स इति

रिप्प०-1 केनित्रु-'परिकरोति प्रक्तन्धर्मुपकरोतीति परिकर:, साभिप्रायज्न्द्वोडसि-



परिकरालंकार: २.४] अलंकारचन्द्रिकासहितः ज५
मथा वा (कुमार० ३19०), -
तव प्रसादाक्क्सुमायुधोऽपि रहायमेकें मधुमेव लटध्वा।
कुर्यों हरस्यापि निनाकपाणैैै्यंग्च्युतिं के मम धन्विनोडन्ये ॥
अत्र ‘पिनाकपाणे:' इति हरविरोपणं ‘क्कुसुमायुछ’ ह़ल्यर्यम्य्याहमर्थिविरेषणं च सारासारायुधत्वभिभ्रायगर्भम्।

यथा वा, -
सर्वाशुचिनिधानस्य कृतमस्य विनाशिनः।
श्रारीकस्यापि कूते मूढाः पापानि कुर्वते ॥
अन्र भरीरविझोपणानि तस्स हयव्वेनासंरक्षणीयव्वाभिप्रायगर्भाणि।
यथा वा,一
ब्यास्ं नैकतया स्थितं श्रुतिगणं, जन्मी न घल्मीकतो, नाभौ नाभवमच्युतस्य, सुमहन्दाप्यं च नाभाषिपम्।
चिन्राथां न हृहकथामचकयं, सुग्राभ्णि नासं गुरु-
द्वेव ! त्वद्युणवृन्दवर्णनमहं कतुं कथं शक्तुगाम् ? ॥
जन्र 'भ्रुतिगणं ब्यास्यम्' हत्याद्दीनि विरोपणानि स्वस्मिन् व्यासाद्यसाधारण-
हरविशोषणम्। 'उत्तंसः कर्णपूरे स्याच्छेखरे चावतंसवत्' इति विक्वः। सामर्य्याभिप्रायं सामर्थ्यव्यज्यक् ॥ तनेति। इन्द्र प्रति कामस्योक्तिः। तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽप्यहं मंतु बसन्तमेवैकें मुख्यं सहायं बत्ध्वा पिनाको धनुर्विशेष: पाणी यस ताहछास्यापि हरस बैर्यन्युति धिर्यस्सलनं कुर्यम् ; अन्ये धन्विनो धनुर्धरा मम पुरः के ? धगणनीया इलर्भः। 'कुसुमायुध:' इति विझोषणं चेल्यन्वयः ॥ अर्थलम्येति। 'कुर्यापू’ख्युत्तमपुखपाक्षित्जलर्थः। अमिप्रायगर्भमभिग्रायप्रूर्कम्। अत एवावयवार्भमान्वविभ्रान्तव्वात् 'हर' 'पदेन न पौनऱ्त्यमपि ॥ सर्वेति । सर्वेषामझुन्चीनां रत्तपूयरेतोविण्मूत्रादीनां निधानस स्थानभूतस। फृतमस्य उत्तमान्नपानादिकुतोपकारनाशककस इारीरकस्य। दारीरकस्येति निन्दायां कप्र्ययः। कृते तदर्भम्, तस्संरक्षणार्भमिति याबत् । विद्रोपणानि पूर्वार्धोक्तानि । तस्य दारीरस ॥ च्यास्थमिति। राजानं प्रति कवेरेत्ति । हे देव राजन्। व्वद्रुणानां गृन्दस्य समृहृस्य वर्णनें कर्तुमहृं कयं शक्षुयां, झक्तो भवेयमिल्यन्वयः। कुतस्तनाह--यतोऽहमे क्पषतया स्थितं वेदसमूहं न व्यास्यमनेकझाखाहुपेग न विस्तारितवान् । तथाच ‘तक्कर्ता व्यासो न भवामि’इति व्यज्यते। एवयेरपि वल्मीकतो वल्न्मीकाजन्मास्यस्सीति जन्मी न, भवामीति शोषः। तथा च 'नाहं वाल्मीकि:' इति। अच्युतस्र नाभौ नाभवं नोत्पन्च इल्यनेन 'नाहं चतुर्मुस्स ' इति। सुमहद्दापंयं महाभाप्यं च नाभापिषं न भाषितवानिलनेन 'नाहंं
 कधितनानिख्यनेन 'नाहं तद्दाता बितो गुणाहयो वा' इति। सुत्राम्णि इन्द्रे गुरुपदेशको नासमिल्यनेन ‘नाहं वा₹पतिः’ इति च व्यज्यते। उत्तेगूदाहरणीुु वैलक्षणयं

कार्यकर्तृव्वनिकेघमुखेन ‘नाहं ब्यास:' इल्याघभिम्रायगर्भाणि। तन्राचयो सद्धाहरणयोरैकैंक विरोपणम्, समनन्तरयोः प्रल्येंक बहूनि विऐोपणानि । तन्नाि प्रथमोदा़ाहरणे सर्वाणि विसेपणान्येकाभिश्रायगर्भाणि पद्धार्थस्वाणि च द्वितीयोदाहरणे भिन्नाभिप्रायमर्भाणि वाक्यार्थरूपाणि चेति भेदः । प्रेपु घ्यद्नयार्थसन्भावेडपि न ध्यनिन्मपदेश्रः। श्शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य कैमुतिकन्यायेन सरंधनिवैधैर्यंभक्जकल्वे शररीरसंरक्षणार्धपापमाचरतां मूढ़्वे, स्वस्य वर्णन्नीयराजगुणकथनाशत्तत्वे च वाच्य एवोपस्कारकव्वात्। अथ एव च्यद्नवाथंस्य वाच्यपरिकरव्वात् परिकर इत्ति नामास्यालंकारस्य। के,चित्तु—निम्पयोजन-
 न कश्निद्रंकार: । प़कनिषताहगानेकविरोषणोपन्यासे परं हैचिच्यदिदेग्राव्परिकर इल्यलंकारमध्ये परिगणित इल्यातुः । वस्तुतस्वनेकविरोपणोपन्याप एव परिकर छति न नियमः । श्रेपयमकादिप्वपुष्यिद्योपाभावेन तनैकस्यापि विदोपणस्स साभिश्रायस्य विन्यासे विच्छित्तिविरोपसन्नावान् परिकरल्योपपत्तें।

## यथा वा,—

अनियजेत निजां यदि देवतामुभयतर्रयवते ज़पतेऽप्यघम् ।
क्षितिभृतैव सड़ैवतका वयं ननवताsनवता किसहिद्रुहा ॥
दर्शयति-तग्रेत्याढ़िना । एकैकगेकस्त विशेप्गस्यैकमेव समनन्तरयोरनन्तरोक्षयोः प्रलेक्मेकं विझोण्यं प्रति। तनापि तयोमीध्येडपि। एकाशिगियायगरीण्ये
 स्योत्तरील्या हेतुत्वेनान्तिमवाक्यमेब विर्रेपणत्वादिति भावः । एतेकु उत्रोदादरणणु। ध्यनिठ्यपदेदोशो ध्वनिव्यवहारः। त习 हैतुमाद-तापहरण इृल्यादिना। तापद्ररणे इलादिसतम्यन्तचनुप्यस्र वाच्च इ्वन्नेन रामानाधिकरण्येनान्वयः॥ उपस्कारकत्वादि ति। तथा चापरानहीयुणीमूत्यक्यझयभेद्वत्वान धचनिव्यव-

 अस़त्वात् 1 तथा च परिकरपदमहिश्रा प्रकृतार्योपपादकत्वस व्यन्यविद्रोपणस्र लाभानातिव्याधिरिति भाइः । अपुखार्येति भावप्रधानम् ॥ उ क्तत्वादिति ।
 कं नर्विं तैंरेवास्यालंकारत्वेन कथनमत आए—एकनिप्रेति । तादशोति। गानमप्रायेव्यर्ध: ॥ दोगाभावेनेति । अणुषाश्वस्य दोषव्वाभावे-


 माइसकमिति भावः। यमकस्ये उद्वाहरति—यधेति। अर्तीति। निजां

 हत्येंपरं，वनचतेति गोवर्धनगिरेर्विरोपणं，काननवत्वान्किर्झराद्दिमच्वाच पुव्पमूल－ फलतृणजराद्धिभिरारण्यकानामस्माकमस्पद्वनानां गवां चायमेव रक्षक इल्यभिप्राय－ गर्भम् । एवमत्र साभिम्रायैकविशोपणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविरेपपर्यादस साभिश्रयस्यालंकारत्वासद्दावन्यत्रापि ‘सुधांग्रुकलितोत्तंस’ इत्यादै। तस्सात्मलाभो न लिवार्यते। धपि च एकपदार्थंहैतुकं कान्यलिइ्रमलंकार द्वति सर्वसंमतं， बद्ददेकस्यापि विरोषणस्य साभिम्रायस्सलंकारवं युक्तमेव ॥ ६२॥

## परिकराक्करालंकारः २५ <br> साभिग्रासे विरोष्ये तु भवेत् परिकरोह⿸\zh14⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂厂，। चतुण्णां पुरुपार्थानां दाता देवश्रतुर्भुजः ॥ ६३॥

देवतामातिकम्य यदि यजेत अर्थद्वितान्तर पूजयेत् तदोमयतो लोकद्दयाछयवने भ्रझ्यति । अघं पापमपि जुपते सेवते，प्राप्रोतीति यावत्। का निजा देवता तन्राह—वयं वनवता प्रशस्तवनयुत्तेन क्षितिभृता गोवर्धनगिरिणैव सदैवतका दैव－ तसाहितः：，स एवास्माकं दैवतमिल्लर्थ：। अनवता अरक्षकेण। अहिद्डा इन्त्रेण， कि ग्रयोजनमिति रेपः । अहिर्ट्रच्रासुरः ।＇भहिर्चृत्रासुरे सर्पे＇इति विथ्वः। नन्वेवं सति तनैवालंकारता स्यात्，न तु सुधांगुकलितोलंस इल्यादावत आह— एवमिति । विच्छित्तिविशेषेति दोषाभावप्रुत्तविच्छित्तिव्या శ्तेत्लर्थर्）। नजु यमकादावपि ताहशाविच्चित्तिविरोषे मानाभावः । विच्छित्तिसामान्यं तु पर्गुद－ स्तदोपाभावेनाप्युपपन्मम् 1 आपक्काठपर्पुद्युस्य मृच्छौचहीनतादोगस्याभाके－
 अपि चेति ।＇भस्मोदूळन ！भद्रमसतु भवते सद्वाक्षमाले जुरुभं हा सोपानपर－ ғ्परे गिरिमुताफान्ताइयालंकृते। अयाराधनतोवितेन विभुना मुष्मत्सपर्यांमुखा－ तोकोच्छेनिनि मोक्षनममनि महामोहे निलोगामहे 11 ＇इलादौं। मोक्षस्य महामोहत्वे मुसालोकोन्छेदिनीलेकपदार्थों हेतुरिति कान्यलिक्रमळंकारत्वेन यथा सीकृतं，नतु
 इल्यलंकारचंद्विकायां परिकरालंक्रार्रकरणम् ॥ २४॥
समिप्राय इति। अन्र विशेपणपदस्बने विशोण्रेति प्रक्षिप्ग्र पूर्ववहक्षणं

 सीक़तो जयदेवादिभि：，न चासी प्रामाणिंक：त्राभि विश्रेपणांश्रसेव साभिपागत्वाए， निंधमंक्कस विर्शेपांश़माः्रस स्वमेडपि सानिप्रायत्वासंभमात＇₹ति सुधासागरकृः।

## अन्न ‘चतुर्भुज’ इति विशेष्यं पुरुषार्थेचतुघयदानसामर्ध्याभिप्रायर्गर्म् ।

## यथा वा,-

फणीन्दूसे गुणान्वकं, लिखितुं हैहयाधिपः।
दर्षुमाख्डलःः शत्तः, काइमेय, क ते गुणा: ? ॥


## स्रेपालंकारः २६

## नानार्थसंश्रयः श्लेपो वर्ण्यावणर्योभंयात्रितः। सर्वद्रो माधनः पायात् स योडगां गामदीधरत् ॥६४४। अजेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना। उच्चरदूरिकीलालः डुगुमे वाहिनीपतिः ॥ ६५॥

अनेकाथेशब्दूविन्यास: झ्छः । स च त्रिविधः-प्रकृतानेकविपयः, अप्र-
बोध्यम। तच परिकरेडतिव्यापिवारणार्थम। उक्ष्चे उक्षण संगमयति—अन्रेति। यद्यपि देवान्तरण्यावर्तक्तया चतुर्भुज इति विशोपणं तथापि, नृपादिसाधारणदेवपदरान्तार्विक्णं। नियमनेन विशेष्यपतील्योंपयिकतया विरोण्यपदवव्वमभिमतं बोध्यम् । असंद्युग्ममुदाहरति—फणीन्द्र इति । राजानं प्रति कवेरहत्तःः तब गुणान् वक्तु फणीन्द्र: रेपः समर्ध इलब्याहार्यम्यू। एवमम्रेपपि। हैहयाधिप: कार्तवीर्गः। काखण्डल इन्द्रः। उमगत्र ‘गुणान्’ इलनुपज्यते। एप मर्ल:धर्मा अहें क? ते गुणाः छ ? इति बराव्दौं। मद्धन्तरं सूचयतः। सहसवदनादी़्यादिना सहस्तनाहुव्वसहसनयनववयोः संग्रहः । अन्र अनेकेषां विशोष्यपदानां तत्तदमिभाययर्ग्भव्वं विरोपः ॥ ६३॥

इस्यलंकारचंड़िकायां परिक्राह्क्राराएंकरम्रकणम् ॥ २५ ॥
ं्बें उक्षयति-नानार्थोति । नानार्धस्स शब्दस संश्रो योजनं श्रेप इति
 तस्तद्विषय इस्यर्धः। सबेंति। सर्वंदः स माधवः पायात्। यः अगं गोवर्धनपर्षतं गां पृथवीं च वरादावतारे धृतवार्नाति किण्णुपक्षे। हरपक्षे तु-स उमाधवः संवैदा
 कृता सत्तिः सजो यस्लेति चन्द्रपक्षे। हरिणा सूर्युणाति क्मलपक्षे। उच्चरच्छत्नपातैछ्न्नच्छकीकीलांड राधिरं यस्स स वाहिनीपतिः सेनापतिः । तथा वाहिनीनां

 छश:' ' ६लाद मम्मट:।

कृतानेकविपयः, प्रकृताग्रकृतानेकविपयश्न । 'सर्वदा' इल्यादिफमेणोदाहरणानि। तन्र 'सर्वदोमाधव' इति स्तोतन्यव्वेन प्रकृतयोहरिहरायोः कीर्तन प्रकृतश्रेषः। अबं कमलम्, धन्जश्रन्दः; तयोर्पमानमान्रव्वनाम्रकृतयोः कीर्तनमम्रफृतस्लेपः। वाहिनीपतिः सेनापतिः समुदश्य। तन्र समितौ इस्ख़्रहारो व्पतदुधिरस्य सेनापतेरेव वर्णनं प्रकृतमितित प्रकृताप्रकृतल्हेषः।

यथा वा,—

ज्रातः काकोदरो येन दोग्धापि करुणात्मना ।
पूतनामारणख्यातः स मेऽस्तु रारणं मझुः ॥
नीतानामाकुल्डीभावं बुर्धैर्भूरिरिल्डीमुखैः।
सद्रोे वनवृद्दानां कमङानां त्वदुक्ष्षणे ॥
असाबुद्यमारुढः कान्तिमानू रक्तमण्डलः।
राजा हराते लोकस्य हृदयं मृद्दुलै: करैः ॥ इति ।

तन्नाट्ये स्तोतब्यत्वेन श्रकृतयो राम-कृष्णयो: श्रेषः । द्वितीये उपमानत्वेनाप्रकृतयो: पद्म-हरिणयोः ह्हेषः । तृतीये 'राजा हराति होकस्य' इति चन्द्ववर्णनप्रस्तावे 习कृतस्य प्रत्यम्रेादितचचन्द्यस्यक्रकृतस्य नवाभिषिक्तस्य नृपतेः श्रेपः । यद्न्त प्रकृताप्रकृतश्लेषोदादरणे शब्दुशत्तिमूलध्चनिमिच्छन्ति प्रात्वः, तत्रकृताप्रकृताभिधानमूलकस्तोपमांदेखंकारस्य ब्यझ्नशत्वाभिप्रायम्, नत्वप्रकृतर्थस्यैन्व नदीनां पतिः समुद्रश्वेति; पक्षे कीलालं जलमू । समितों संग्रामे ॥ ज्ञात इति । येन करणायुत्तान्तःकरणेन द्रोहकर्तापि अदरो भयझून्यः काकस्तातो रक्षितो न तु हतः, स पविचनामा रणे ख्यातो विभू रामो मे शरणमस्तिवलर्थः। कुण्णपक्षे नु काकोदरः कालियसर्प: पूतनाया राक्षस्पा मारणेन, स्यात इति शेषः ॥ नीतानगमिति। दयितां प्रति नायकोक्तिः। तव ईक्षणे नेत्रे कमलानां पद्मानां हरिणानो च सदरो स इलन्वयः । कीदशानमू? वने जले अरण्ये च वृर्दिं

 र्वाँ: करणभूतंः, आकुलंभावं चपलतां नीतानामिलर्भ:। 'मृग्रभेदे कमलः' इति विशः ॥ असाविति। उदयं रैलम्-अभिशृर्वि च, रकां रक्तवर्णमू-अनुरकें च,
 ग्राह्यपनेश्य ॥ प्रय्मग्रोदितेति। अभिनत्रोदितेल्लर्थः। ननु प्रकरणेनाभिधाया निय-
 रस्येति। न चैंवं शबनद्रात्तिमूळबरतुध्वनेछच्छेद इतिं वाच्चम्। 'शनिर रानिश्व
 डनुदारू्न II' इसन शांनिविरद्धहपे पस्तुतेऽशानेशहदेनाराभधया प्रतीयमानेऽपि तन्मूलक्स विफद्धावपि त्वदन्गुवर्तनार्धमेक कार्य कुरुत इति बसुध्वनेः ‘धशानि’-

ब्यक्नत्वाभिभायम् । अप्रकृतार्थस्यापि श्राब्दृतात्तया प्रतिपायस्साभिधेयव्वावइयंभावेन ब्यत्यनपेक्षणात्। यद्यपि प्रकृतार्ये ध्रकरणवलाज्स्मटिति बुद्दिस्ये सलेन पश्रान्तृपतितद्राह्यधनादिवाचिनां राजकराद्येपदानामन्योन्यसंनिधानबलात्तत्तद्विपयरात्स्न्तरोन्मेपपूर्वक्मप्तुतार्थःः सुरुत् । न चैताघता तस्य न्यद्धयत्वम्; शत्तया प्रतिपाद्यमाने सरंथैव न्यत्यतनपेक्षणात् । पर्यवासिते पक्कृतार्थाभिधाने पश्यास्फुरतीति चेत्, ,-कामं गूठक्रेपो भवतु। अस्ति चान्यत्रापि गूळः :्रेपः।

यथा ( माघ, रा२९), 一

> भयमतिजराः प्रक्ममगुर्वारलघ्युविलम्बिपयोधरोपरद्धाः। सततमसुमतामगम्यरूपः परिणतादिक्करिकास्तटीर्बिभर्ति ॥ मन्दमस्मिमधुरूर्यमोपज़ा दर्श्रितश्रयधु चाभवत्तमः। दृट्यस्तिमिरजं सिपेविरे दोपमोषधिपतेरसंनिधौँ॥

घन्र हि समासोन्युदुाइएरणयो: प्राकरणिकेरूे प्रकरणवराए् झ्थटिति बुद्धिस्ये विरोपणसाम्माद्यक्कृतोऽपि बृद्वेेरयावृत्तान्तादि: प्रतीयते। तन्र समासोत्रिरभढ़श्रेप दृति सर्वेपामभिमतमेव। पवमन्यन्नापि गुळश्रेे ध्वनिन्दुद्धिर्न कार्या।

यथा वा (माघ. ₹५३), -
रम्या दृति प्राहवतीः पताका रागं विवित्ता हति वर्धयन्तीः।
यस्यामसेवन्त नमद्दर्रीकः समं वभूभिर्विलभीर्युवानः ॥
शब्द्वव्यत्तिमूलस्य संभवात्। अरंकारसेल्यस्योपलक्ष्रण्वात्। अन्योन्यसंनिधानवखात् परस्परार्यंबन्ज्यर्थवाचकरान्दसमभिव्यहारारपपशब्दान्तरसंनिधिवलात् । तथा चाप्रकृतेड्यभिधानियामक्मसीति भावः । एतादता पूर्वापरभावमातेण तसापकृतार्धस्य गूळल्षेप्प इति गूढत्वं चाप्रकृतवेन द्वितीयार्धस्य झी्रमप्र्ययात् ॥ अयमिति। माधे रेवतकगिरिबर्णनम । अमं गिरिस्सीीर्बिभततं।यन्वयः। किंभूतःः ?

 यागु ताः । दृद्देेर्गापक्षे तु-जरठा जीर्णाः। पयोधराः कुचाः। अगझ्याः सज़मायोग्या:, परिणते प्रकटे दिकररेके यासां ता इसर्थं। दिक्क नर्नुलं दश्रनक्षतम्। करिका नखक्षतम्। 'दिग्टष्टं वर्तुराक्रारं करिका नखरेखिका’ इति ग्रादवः॥ मन्दमिति। ओषधीनां प्त्युधन्द्रस्यासंनिबौ सति अर्ममोपल्खः सूर्यकान्ता मन्दीयूतमलिं धृतनन्तः। तमः दर्मितः श्वगणुः पुष्ट्वं येन तथाभवत्। दृृ्यत्तिमिरजं दोषमान्ध्यं सिषेपिरे। पक्षान्तरे ओषधिपविवैंैंयः। एवं मन्दाम्मित्वशोधतिमिराणि रोगविरेषाः। चृत्तान्तादिरिलादिपदाद्रोगिंचयद्वृत्तान्तः परिग्यते ॥ अभन्न्रेप्र द्रति । तथा च ल्कपस्झले व्यअनाविरहादपकृते तस्सीकारे छेकण्यवहारः सर्वेबामनुपपनः स्सादिति भावः ॥ ₹ग्या इति। माध एव द्वारकाबर्णनम् । यसां द्वारकायां युवानो वधूभिः समं बलनीः भासादोपरितनगृहाण्यसेवन्त

अन्र द्वितीयान्तविरोपणसमर्वितार्थन्त्राणां न शब्दृसामर्थेन चधूभिरन्वय：， विभकिमेदेढात्। न च विभक्तिकेदेदे़पि तद़न्वयाक्षेपकं साधर्म्यमिम्ए निबन्द्मस्ति।

## यत：，一

＇एतस्मिन्नधिकपयः भ्रियं वहन्यय संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः। वाल्मीकेररहितरामलष्ष्मणानां साधन्म्यं दुधति गिरां महासरस्यः ॥＇（माच．र।५९．） इल्यन्नेनाक्षिसम्रेपो भवेत्। सममिलेत्तु किगाविरोषणं सहार्थेत्वेनाम्युपपचं वध्रुप्रिएविरोषणार्थान्वयाव्वाक दागपतीतं साग्रार्थे नालम्बते। तस्मादर्थ－ संन्द्रंब्लादेव तदन्वयानुसंचन्नमिति गूढः श्रेप：। तदनु तद्धळादेव ‘सम＇－ शब्द्यस्य साधर्म्यग्रैक्पनामिति वाच्यसैवोपमालंकारसाइ्नमयं श्रेष इत्यलं
 संपन्नः । उदाहरणगतेपु＇अनज－कील्यल－वाहिनीपत्या＇दिशब्देपु परस्परविऊक्षणं
 ＇हरिणाहितसेक्किना＇इल्यादिशाव्देपु परस्परविलक्षणं पद्भभझ्झमपेक्ष्य नानार्थ－
सेवितनन्तः 1 किंभूताः ？रम्या इति हेतोः। पताका वैंजयन्तीः प्राप्ववतीः। विविका विजना इति हेतोः रांग रतिं वर्धयन्तीः। नमन्ति वलीकानि छादन－ पटलग्रान्ता यासों तत। वधूपक्षे－पताकाः सौभाग्यानि।＇पताका वैजयन्लां स्यात् सौभाग्यनाटकाक्कयोः इति मेदिनी। रागमनुरागमू। विविक्ताः सतीत्वेन पविशः नमत्रिह्जीकाध्रिति ॥ न चेति। यत इसस्य इल्यन्वानाक्षितः ह्仓ेपो भवेदिलग्रेतनेनान्वयः ॥ एतस्मिम्निति। तन्रैव रैवतकगिरिर्णनमे। एतस्मि－ न्नरो महलः सरसः वाल्मीकर्मुनेर्गिरों साधर्ग्भ साद्यंगं दधति धारयन्ति । किभूतां गिराम्？अरहिती संबहीं रामहक्ष्मणौ यानु तथाभृतानाम्। सरसी－ पक्षे－अरहिताः संगुक्ता रामाः पतयो यासां तथाभूता लक्ष्मणाः सारसवनिता यानु ता इति । किंमूताः सरस्यः ？अधिकां जलयोभों वहन्गः पवनसंभूतेन वेगेन खंक्षोमं तरक्नाकुल्त्वं नीताः प्रापिताः । वाल्मीकिगिरहु－अधिका： कपयो गासु ताः पवनभुषा हनूमता चेगेन निजेन संक्षोभमुद्रटववं पर्रपिता इति । नन्वनापि सममिल्यस्य तु₹्यार्थव्वात् साधर्म्यनिबन्धोऽसीति कुतो न श्खेषाक्षेप－
 भावात्तन्मूळक आक्षेपो न संभवतीति भावः। कश तर्हि तदवगमस्तनाह— अर्थसंन्द्दर्यंति 1 विशोषणननां वधूमिरन्वगे चमटकृतेउसंधानात्तदन्वय－ ताँ्पर्यग्रह इति भावः। तदनु ल्ख्वपानुसंधानानन्तरम्। तद्रखात् ह्धघबलात् ॥ साधम्यात्थेति । साधर्म्यह्पार्धस्लेलर्ष：। अर्थसाम्याभावेडपि＇सकलकलं




फोडीकारात् सभउस्रेप इति। तन्र सभद्रक्रेपः शव्दालंकारः। अभद्वक्रेपस्वर्थाक़ंकार हति केचित्। उभयमपि श्वाल़लंकार इलन्ये। उभयमप्यर्थालंकार हृति स्वाभिश्रायः । एतद्विवेचनं तु चिन्नमीमांसायां दृष्ग्यम् ॥ ६४-६५ ॥

## अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः २७

 अप्रस्तुत्रशांसा स्यात् सा गत्र प्रस्तुताश्रया। एकः कृती राकुन्तेणु योज्यं शान्रान्न याचते ॥ ६६॥यत्रापस्तुतवृत्तान्तर्णनं प्रस्तुतवृत्तन्तावगतिपर्यवसायि तन्राप्रस्तुत्भरांसाएंकारः । धभ्रस्तुतवृत्तान्तर्णनेन प्रस्तुतावर्गतिश्न पस्तुताप्रस्तुतयो: संबन्धे सति भवति । संबन्धश्य सारूप्गं सामान्यविऐोपभावः कार्यकारणभावो वा संभवति। तत्र सामान्यविरोषभावे सामान्याद् विशेपस्य विरोपएढ़ा सामान्यस्यावगतौ द्वैविध्यम्। कार्यकारणभवेेडपि कार्याक्कारणस्य कारणाद्वा कार्यस्यावगतौ हैवैविध्यम्। सारूप्ये तु एको मेदद द्र्यस्याः पत्त प्रकाराः। यद़ाहुः
> 'कार्ये निमित्त सामान्ये बिदोपे प्रस्तुते सति।
> तदन्न्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पत्रधा ॥' हूनि ॥

नार्भयोरेव क्रिश्ट्चादिति भावः॥ केचित् अलंखारसर्वस्बकरादयः ॥ उभयम-
 रेकाम्यों तन्नतत्वादधारणादिति भावः। अन्ये मम्मटमट्रः। नन्वभिम्रायस्यार्थालंकारमध्यकथनादवगतस्यापि विशेषतः कथनमन्तरेण कभमुपपत्तिरिलाइाइक्याह— एतदिति । यद्यमुप्रेक्षाग्रन्थानन्तरं वित्रमीमांसा न कापि हसयते, तथाप्पयमाराग उन्नीयते । चमत्कारेऽ र्भमुग्रेक्षित्वादर्शारंकारत्वमिति । अनुप्रासयमकादेस्तु न चमत्nारेऽर्भुसुस्पेक्षित्वमिति न तेपामर्थलंकारत्वम् अपि तु शब्दवैचिच्याच्छब्दालंकारत्वमेवेति ॥६४-६५ ॥

इत्यलंकारचंद्विकायां श्रेषालंकारपकरणम् ॥ २६ ॥
अप्रस्तुतेति। सा अप्रशुतम्रांसा। मस्सुताध्रगा प्रस्तुतमाश्रगः प्राधान्येन तात्पर्यविषमो यस्यास्तथाभूता, ग्रस्तुतपरमपस्तुतवर्णनमप्ररतुनप्रशंसेस्यर्थः । एक इति। कृती कुसालः। राकुन्तेपु पद्धिनु मध्ये गश्चातकः राक्कादिन्द्रादन्यं न याचत्र इ़लघंः ॥ कार्ये इति। कार्ये प्रसुते सति तदन्यस्य कारणस्य वचःप्रतिपादनम्। निमित्ते कारणे प्रसुते सति तदन्यय्य कार्गय्य। एवं सामान्ये प्रसुतेते

टिप्प०-1 अप्राकरणिकेन प्राकरणिकाक्षेवोड्यद्तुतप रणिकाक्षेप: समासोक्तिः। 'अप्रश्रुतेन ब्यवट़रेशे सादृइयादिचक्ष्यमाणप्रकारान्यतमपकारेण अ्रतुतुव्यवहारो यत्र दइसते साऽप्र सुतम्न हंंस़ा, सा च पंचनिधा ' ६ंति रसगंगाधरकृतः।

तन्र सारूप्यनिबन्धनाऽ्रस्तुत्रशंसोद़ाहरणं ' पकः कृती' हृति। अन्राप्रतुतस्स चातकस्य प्रशंसा घयंसनीयव्वेन मस्तुते तस्सरूपे क्षुद्रेभ्यो याचनान्विवृते मानिनि पर्यनस्सति।

यथा वा,—

> धा चदुधृत्रिमसटाजटिलांसभिति-
> रारोपितो मृतपतेः पदवीं यदि श्वा।
> मत्तेभकुभ्भतटपाटनलम्पटस्य
> नादं करिण्यति कं हरिणाधिपस्स ॥

अन्र श्युनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेत पस्तुते तत्सहूपे कृत्रिमवेपष्यवहारमात्रेण विद्वत्ताsभिनयवति वैधेये पर्यवस्सति।

यथा वा,बन्तरिछदाणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः। कथं कमलनालस्स मा भूवन् भछुरा गुणाः ॥
अन्र कमलनालवृत्तान्तकीतिनं तस्सरूपे बहिः खलेपु जाप्रत्सु आवृपुत्रादिभिरन्तः कलहं कुर्वाणे पुरुपे पर्यवस्सति। पवं च लक्ष्यलक्षणयोः प्रशांसाशब्द: स्तुतिनिन्द्धास्वस्पाध्यानसाध रणकीतरनमतन्रपरो दृन्यः ॥

सामान्यनिब्बन्धना यथा ( माध. रा४२ ) -
विधाय वैरं सामर्षें नरोडरौ य उदासते। प्रक्षिप्योदर्जिषं कस्षे शोरते तेडभिमारुतम् ॥
सति तदन्यस्य निशेषस । विशेषे प्रसुतेते सति तदन्यस्य सामान्यस्य।' तुल्ये प्रसुतुते तदन्यस्य तत्सद्रासेलर्यः। 'अन्य’श्रण्दस्य प्रतिसंवन्धिपरत्वात्। तत्सहूपे तत्सदरे ॥ आवद्देति। आबद्वा याः कृत्रिमाः सटाः ₹कन्धलोमानि तैर्जटिएा व्याम्ता असंभित्तिः सक्नदेशो यस्यैंमूतः श्वा श्रुनको मृगपतेः सिंहस पदर्वी स्भानं यद्यारोपितः, ताह्यसटायुक्तृवेने सिंहसाम्यं प्रापित इल्यर्थः। तथापि मत्तानामिभानां गजानां कुम्भतटस्य पटने विदारणे उम्पटस व्यसनिनो हरिणानामधिपस नादं सिंहनादं कयं करिष्यतील्यर्थ:। अभिनयवस्युकुर्वतीति सतअ्यन्तम्। बैंधेगे मूर्बे। 'म्खर्खवंधेयनालिहाः:' इलमरः॥ अन्तरिति। छिद्दाणि
 गुणाः सौभाग्यद्वगत्तन्तनश्ध । अन्र ₹तुतिनिन्दोदारीनसह्पाए्यानमात्रमिति किपविंशेषणत्वमिति च भेदः ॥ एवं चेति। उत्तोदाहरणेु प्रसुतुतरस्या-
 शः बैर वैं विनाग्रोदासीना भवन्ति ते कक्षे तृणे उदर्चिषममिं निक्षिप्याभिमाहतं

[^4]अन्र प्रागेव सामर्षे श्रिशुपाले रुक्विमीहरणादिना वैरं हहीकृतवता कृष्गेन


## यथा वा,

सौहाद्वंस्वर्रेसाणामुन्चानचभिद्धुजुपाम्। परोक्षमिति कोडप्यस्ति परीक्षानिकयोपलः ॥
अन्र ‘यदि तं प्रस्यक्ष हव परोक्षेडपि मम हितमाचरासि, तद्दा त्वमुत्तम: सुह्यत्' दूति विशोेे चक्तव्यव्वेन प्रसुते सामान्यमभिहितम् ॥

विशेरेनिबन्धना यथा (माघ. रा५₹) अन्द्राधिरोपितमृशश्रन्द्रमा मृगलान्छतः। केसरी निघुरक्षिसमृतयूयो मुगाधिपः ॥
अत्र कृण्णं प्रति बलभद्राक्ये मार्दववूषणापरे पूर्वम्तातानुसारेण 'क्रूर एव ख्यातिभाग्भवति, न तु मृदु:' हति सामान्ये बत्तंत्ये तवपत्यायनाथेमपस्तुतो विझोषोडभिहितः । एंं छहह्क्यादिपु सामान्यतः कंचिद्र्य प्रस्तुल तद्विवरणाएरमम्रस्तुतकथाविशोषोदाइहरोधिबयमेबापस्तुतम्रशंसा दृं्या।।

कारणनिबन्धना यथा (नैपधीय. २।२५) -
हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदुनाय वेधसा।
कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगाभ्भीरबनीखन्तालिम ॥
अन्र अवाकरणिकेन्नुमण्डलगततयोत्रेक्ष्यमागेन द्मयन्तीवद्ननलिर्माणार्य सारांशछरणेन त्क्कारणेन तत्कार्यरूपं वर्णनीयतया पस्तुतं दमयन्तीवदनगतलोकोत्तरं सौन्दर्य प्रतीयते। यथा बा मदीये वरदराजस्तवे-

भाश्रिल्य नूनममृतबुतयः पदं ते देहक्षयोपनतदिन्यपद्डाभिमुख्याः।
लावण्यपुण्यनिचयं सुहुदि त्वदास्ये
किन्यस्य यान्ति मिहिं प्रतिमासभिब्नाः ॥
अन्रापाकरणिकचन्दकर्त्रकतयोवेष्ष्यमाणेन लावण्यपुण्यनिचयनिन्यासेन कारगेन तर्कार्यमनन्तकोटिचन्द्रलानण्यशालित्वमनन्यमुखसाधारणं भगबन्मुखे पवनाभिमुखं शेरते, नित्रां कुर्वन्तीलय्यर्शः ॥ सौहार्देंति । सौहादोंनि मैन्राण्येव खर्णरेखेखा इति रूपकम । तासां परीक्षणे निकषोपलः परोक्षमिति संज्ञितः कोऽव्य-
 निरसानि मुग्गयूधानि गेन तादरःः क्रेसरी सिंहो मृगाधिपः, इत्वुच्यत इति शेषः। عहतेति। धृतो गम्भीरायां खन्गां गत्रें सल्याकाश़्य नीलिमा येनेते मण्जऊविरोषणम् " आश्रित्येति। हे देव! प्रतिमासं भिन्ना अमृतयुन्यक्वन्द्वाते विक्णोः पद्माकाशमेव पदें चरणमाक्रिल्य देहस्य क्षमे उपनतं संपनं दिन्यपदस्या-

चर्णनीयतया प्रस्तुतं प्रतीयते। तथा हि-चन्द्रस्ताइन्मत्रहिड्नादृधि-क्षयाभ्यामभेदेड़पि भेढ़ाध्यवसायाद्धा प्रतिमासं भिन्नवेन वर्णित: । तेनातीताश्रन्द्रा अनन्तकोटय इति लन्धम्। कालस्यानादिल्बात् सर्वेषां च तेषामाकाशसमाश्रयणं श्फेषमहिम्ना भगवक्षरणसमाश्रयणत्वेनाध्यवसितम्त् । भगवक्ररणं प्रपन्तानां च देहक्षयोपस्थितौ परमपद्रास्याभिमुल्यं, वदान्नीमेव स्वसुहृद्दर्गे स्वकीयसुकृतसोमनिवेशां, ततः सूर्यमण्डलग्रासिश्येत्येतत्संवं श्रुतिसिद्धमिति तदनुरोधेन तेषां दे.हक्षयकालस्यामावास्यारूपस्योपस्थितौ सूर्यमण्डलग्रासेः प्रान्रत्यक्षस्सिद्धं पुण्यव्वेन निरूपितस्य लावण्यस्य प्रहाणं निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसाहइयस्वरूपोपचरिततस्सौहार्दवति भगनन्मुखे न्यसनमुत्रेक्षितम्। यद्यकि सुद्धबहुव्वे तावदल्पपुण्यसंकमो भवति, तथाप्यत्र ' सुहृदि' 'हल्येकवचनेन भगवन्मुखमेव चन्द्धाणां सुह्रनूतं, न मुखान्तराणि चन्द्रसाहईयगन्धस्याप्यास्पदानीति भगवन्मुखस्येतरमुखेभ्यो ब्यातरेकोडपि न्याजितः। ततश्र तसिष्षेन सर्वैषां चन्द्धाणां स्वस्वयावह्धाकण्यपुण्यविन्यसनोव्येक्षणेन प्राग्वर्णितः प्रस्तुतोरर्थः स्प्टमेव प्रतीयते। यद्यवि श्रुतौ सूर्यमण्डलग्रास्यनन्तरभाविचिरजानय्यतिभ्रमणानन्तरमेव सुहृंपुक्तसं शमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशांत् तस्वर्थवशाव्यार्भावः स्थापित हृति तदनुसारेण निन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीव्युक्तम्।

कार्गनिन्बन्धना यथा,—
नाय ! त्वदृ्र्रिनखधावनतोयलमा-
सत्कानित्तेश्रकणिका जलाधिं प्रविष्टाः।
ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्ल्यो
नूलं समुद्नवनीतपदं प्रपक्षाः ॥
मिमुसत्वं येपामेंभूताः संतसत्वदास्यस्पे सदद्वदि मिन्रे नूनं लावणयख्वस्पस पुण्यस्य निचयं विन्यस मिहिंर सृर्य प्रति यान्तील्यन्वयः ॥ मब्तलिक्रादिति । 'नवो नवो भषति जायमानः’ इलादिमन्ञरामर्थ्यदिल्यर्थः। मम्बस्य मानान्तरसिद्धार्थान्वादकत्वादाह—वृद्धीति । श्रुतीति । 'तत्तुकृतदुष्हृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्लप्रिया दुष्कृतम ( १।ช) इति कौषीतकीश्रुतिः । 'स याव⿸्क्ष्ष्येन्मनस्तावदादिलं गच्छतीति स वायुमागच्छाति स तत्र विजिहीते यथा रधचक्स खं तेन स ऊर्च्वमाक्रमते स आदिलमागच्छति' इति चं श्रुतौ;' स आदिल्यमागच्छति 'इल्यनन्तरं 'स आगच्छाति विरजां नदीं तां मनसैवाल्येति तत्स्रक्टकटुष्हृते विद्युनुते' इति', श्रुतौ।। शारीरकेति। शरीरे भवः शारीर:, स एव शारीरक आत्मा, तत्र्रतिपादक इस्यर्थ:। अर्थवशात् प्रयोजनवशात्। पूर्वं पापादिल्यागाभावेडर्चिरादिमार्गयासिपूर्वक्झहाप्रासेरसंभवेन पाठन्कमस्यार्थक्रमेण बाधादिति भावः ॥ स्थापित इति। 'सापराये तर्तव्याभावात्तथाह्यन्यः ' इति तातींयीक्याधकरणे सिद्धान्तित इल्यर्धः ॥। नाधेति। हे नाथ विणणो !

अन्र भगवत्पादाग्गुजक्षाएनतोयरूपायां दिण्यसरित्यलत्तकरससादिवह्छम्नानां तया सह समुदं प्रविषानां तन्नखकान्तितेर्राकणिकानां परिणामतया संभाव्यमानेन ‘समुदृनवनीत’पद्ववाच्येन चन्द्रेण कार्येण तन्काखकन्न्युक्कर्षः प्रतीयते।

## यथा वा,—

अस्साश्येव्नतिसौकुमार्यम $\begin{gathered}\text { धुना हंसस्व गवैरंटं }\end{gathered}$ संलापो यदि धार्यतां परभृतैर्वांचंयमत्वव्वतम् । अढ़्नगामकठोरता यदि हष्पायैव सा मालती

कान्तिश्रेत्क्रम्रा किसत्र बहुना काष|यमालम्बताम् ॥
अन्र नायिकागतिसौकुमार्यादिधु दर्णनीयत्वेन प्रस्तुते हंसादिगतगर्षदान्य्यादिरूपाण्यौचिल्येन संभाव्यमानानि कार्याण्यभिहितानि। एताति च पूर्दोदाहाहण हव न वस्तुकर्याणि किंतु तस्रिरीक्षणकार्याणि ।
'सज्जा तिरश्रां यदि चेतसि स्यादसंशययं पर्वतराजुप्याः।
तं के हापाशं मसमीक्ष्य क्रुर्युर्वालप्रियन्नं शिथिलं चमर्यः $11^{\prime}$ (कुमार. १।४८) हृत्युदादरणान्तरे तथैव स्पषम् । 'घद्वानामकठोरता' इति तृतीयपादे तु वर्णनीयाइसौकुमार्यातिशयनिरीक्षणंकार्यत्वमपि नार्थाझ्षेप्यमालतीकटोरत्वे विवक्षित, प्रतियोगिविरोषापेक्षकठोरस्वस्य तद़कार्यत्वार्कितु तहुद्धेरेख।

त्वश्नरणनखप्रक्षालनजले ग़्नाहूपे लग्नासेषां नखानां कान्तिलेसकणिकाः समुद्रं प्रासाः। ता एव च कणिकास्तय जलधेर्मेधनेन सान्द्रतां प्राप्ता नूनं समुद्रसंबन्धिनवनीतस्य चन्द्रस्य पदं प्रामाः, चन्द्रह्पेण परेणता इल्यर्धः॥ तया तद्धारेण, तदिल्यनन्तरं हेड़रिति रोषः। तद्देबुन्नख्बकान्युत्कर्ष इल्यर्थः ॥ अस्याश्रेदिति। अस्यः कामिन्या गतिसौकुमार्य दृं चंदिल्यध्याहारेणान्वयः। एवं संलापो भाषणं यदि श्रुनसदा परमृतंः कोकिलः वाचं यच्छतीति तथा तस्य भावो वाचंयमत्ं मौनमेव बतं धार्यतां साध्यताम्। अकठोरता मार्देवं यदि द्सयते तदा सा प्रसिद्धा मालती दषस्प्रयैव पाषाणुुल्यैव लक्ष्यत इति। कान्तिर्हृ्ध चत्तदा कमला लश्न्मी: काषायं नख्रमालम्बतामाश्रयतु, किमत्र बहुनोक्तेनेलन्वयः। गल्यादिषु गति-
 नीति। कार्याणील्यर्थ: ॥ लज्ञेति। तिरश्रा पश्वादीनां चंतति यदि लन्जा स्यात्तदा चमर्यों गोमृगाः पर्वतराजपुन्यासतं तथा रमणीयं केशापाशं प्रसमीक्यय चालाः केशाः प्रिया यासां तास्तथा तत्त्वं शियिल कुर्युरिर्लन्वयः ॥ तथँचव निरीक्षणकार्यत्वमेव ॥ अर्धक्ष्ष्प्येति । छघपत्रायत्वह्वार्थाक्षितेलर्यः ॥ इदमपि अप्रस्तुतनुद्दे: कार्यत्वमपि । अपिना प्रसुत्तनुद्ढ: कारणत्वं प्रागुत्त समु-
 कठोरता II' इति तुल्ययोगिताग्रां प्रागुदाहृतम। ननु कार्गस्पेणापस्तुतेनार्येन यत्र प्रसतुतं तरकारणमनगक्यते सा कार्यनिबन्वना अग्रसुतुप्रशंसोच्यते ।
 इव छुद्हे: कार्यव्वेडपि कार्यंनिबन्धनत्वं न हीयत द्वति। एताहर्यान्यपि कार्यनितन्धनाप्रस्तुतम्रूंसायामुद्दाहतानि प्राचीनैः। वस्तुतस्तु-तदुतिरेके डपि न दोषः। न हाग्रस्तुतप्रवांसायां प्रस्तुताप्रस्तुतयोः पश्चविध एव संबन्ध इति नियन्तुं राक्यते; संबन्धान्तरेष्वपि तद्र्रानात्।

यथा, 一

> तापन्नयौषधवरस्य तव सितस
> नि:भ्वासमन्द्यरूता निब्डुसीकृतस ।
> पुते कब्दररचया दव विग्रकीर्णा जैवातृक्स्स किरणा जगति अमन्ति ॥

नत्र हाप्रस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगवन्मन्द्ससितरूपदिन्यौष्धीधान्यविरोषकडद्ररचयत्वोल्येक्षणेन भगवन्मन्द्सितस्य तत्सारतास्पः कोऽप्युत्कर्घः प्रतीयते। न च धान्य-कडद्नरच्ययोः कार्यकारणभावादिसंबन्धोऽसि। अतः सहोत्पत्य्यादिकमपि संबन्धान्तरमाश्रयणीयमेव। प्वमुपमानोपमेयावाभ्रिल्य तत्र कविकल्पितकार्यकारणभावनिबन्धने अभ्रस्तुत्रशंसे द़र्शिते। ततोऽन्यत्रापिहइयते।

यथा, 一
कालिन्दि !, नूहि कुम्भोन्मव ! जलधिरहं, नाम गृह्नासि कस्माचछन्नोर्मे, नर्मदाहं, ल्वमपि बद़सि मे नाम कसास्सपष्गाः ?।
न चोदाहतेतु तत्रंभवः । मालतीकठोर्त्वदे पर्रसुतस्यार्धस्या कार्यतायास्त्वयैव दाशातत्वात् । एवं प्रस्तुतस कालिनीगतिनिषसौन्दर्यातिशयादेर्निरीक्षण सैयेक कारणत्वेन खह्पतस्तस्याकारणन्नादिलत आह—अर्थस्येति। भयमाश्रयः , अर्धस्साप्रसुतुत्वे सुतरां तदुदेंर्र्तुतुत्वाल्कार्यत्वाच न ताददप्रस्तुतकार्यत्वांशासंभवः। अर्थत्वस्स प्रयोजनाभावेन लक्षणेऽनिवेशादव्याबर्तकत्वाच्च । नापि प्रसुतस्य कारणत्वारास्याउंभवः। सहघतस्तस्याहेतुत्वेडपि ज्ञानस हेतुल्नादिति। ननु गतीसौन्दयर्देर्शानमेव हेतुर्न तु ज्ञायमानं गतिसौन्दर्यादि । तदभावेऽपि ज्ञानमानात्कार्योल्पत्तेरलल्यखरसादाइ -चस्तुतसित्वति । तदतिरेके तस्याः प्राच्चीनोदाद्दताप्रसुतम्परंसाया अतिरेके प्रकारपघकाधिक्ये ॥ तापेति । है हरे ! तब नि:व्वासखुपमन्दमारतेन निनुसीकृतस्य बुसरहितीकृतस्य स्मितछ्प-
 जवातृक्य चन्द्रस्य किरणा जगति अ्रमन्तीलन्वयः 11 तह्सारताइूप: किरणसारताह्पः ॥ पवमिति। 'हतनसारमू' इत्युदाहरणे चन्द्रवदने उपमानोपमेय-
 एवमन्येष्वपि द्रटण्यम्। कालिन्दी ति। नर्मदागाः समुद्रस च संवादोडयम्।
 कुम्भोद्रूववगस्स्यमुने ! नूहिं शति । ततः पुनः समुदस्य प्रतिनचनं-' अहं जहधिर्म-


मालिन्यं तर्हि कसादनुभवसी ？，मिलक्कजलहैमालल्तीनां
नेत्राम्भोभि：，किमासां समजनि ？，कुपितः कुत्तरक्षोणिपालः ॥
अन्र＇किमासां समजनि？’ दूति मालवीनां तथा रोदनस निमित्ते पृटे तप्रियमरणसूपनिमित्तमनाल्याय＇कुपितः कुन्तलभ्षोणिपालः＇दति तक्कारण－ मभिहितमिति कारणनिबन्धना । मालवान्पति प्रस्थितेन कुन्तलेम्धरेण ‘किं ते निर्जिती：？＇हति पृटे तद्वधानन्तरभावि जलधि न्नर्मदाप्रभोत्तर रूपं कार्ग्मभिहित－ मिलयन्यन्व कार्गेनिबन्धनापि । पूर्वस्यां प्रश्रः शान्दः，अस्यामार्य इति भेदः ॥ ६६॥

## प्रस्तुताक्रूटालंकारः २く

 प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्स द्योतने प्रस्तुताह्दुरः। किं भृद्ध！सत्यां मालत्यां केतकक्या केण्टकेद्धया ？॥६७॥पत्र प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेनाभिमतमन्यव्मस्तुतं द्योल्यते तत्र प्रस्तुता क्दारां－ कारः । उत्तरार्धमुदाहरणम् । इह प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिन्दुदंज प्रत्येवमाहेति वाच्यार्यस्य अ्रस्तुतल्लम् । न चानामघ्रणीयामत्रणेन वाच्यासंभ－ वाद्रस्तुतमेव वाच्यमिह स्वर्पप्रस्तुताबगतये निदिए एमिति वाच्यम्। मौग्या－ दिना भृद्राद़ावप्यामत्रणस्य लोके दर्शानाइ।

यथा（धन्यालोके ३｜४१），一
कस्वं भो：？，कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखंखोटकं， वैराग्यादिव वक्षि ？，साधु विदितं，क्सस्सादिंद कथ्यते ？।
ततः समुद्रः पुनराह— तर्हिं कुतो मालिन्यमनुभन्तसि ？’ इति। सा पुनराह－ ＇मिलत्क्रजलैम्मालवदेशाझन्नाना नेत्राश्रुलि：＇इति।＇ततः किमासां जातम् ？＇इति समुद्रस्य प्रश्न：।＇कुन्तलदेशाधिपः कुपितः’－इति नर्मदाया उत्तरम् ॥ ६६ ॥ इत्यलंकारचन्द्दिकागामस्तुत्परोंसालंकारक्रकरणम् ॥ २७ ॥
घस्तुतेनेति। प्रथानभूतप्रसुतान्नराभिक्यझकं प्रसुतवर्णनं प्रस्तुता ⿸厂⿱二小欠रालं－
 भ्रमर ！माल्यां वियमानायां कण्टकेद्वगा कण्ठकठ्याप्तया केतक्या कि प्रयोजनम ？ इति प्रस्तुतेन ध्रमरृत्तान्तेन＇मयि मनोट्दारिण्यां सल्या किमुद्देगकारिण्या परवनि－ तया ？＇इति नायकन्तान्तः पाधान्येन प्रस्तुतोऽमिव्यज्यते। कथमिह मृद्धवृत्तान्तस्य प्रसुुतत्वं तन्राह— इहेति। तथा च भृउसंतोग्यक्वात्तदृत्तान्तोऽपि प्रसुत इ़ति
 संबोध्यकवाच्यार्थांभवात् 11 करत्वमिति। श्रासोटकनहं प्रति कस्सचित्पथि－



पाठा०－？＇नाशिताः＇₹ ‘कण्डकाज्यया＇；＇कण्टकस्थया＇．₹ ‘कसादिद्ं भाष्यते ．＇

वामेनात्र बट्रमभध्वाजनः सर्वासमना सेवते, न च्हायापि परोपेकारकरणी मर्गोस्थित्यापि मे ॥
इलत्र चेतनाचेतनपझोत्रवत्तिर्यागम्णणस्यालन्तमसंभावित्वाभवात्त। पुं



यथा बा (विकटनितम्मा.), -
अन्यासु ताब्दुपर्म्दलहांतु भ्का !
लोऐं विनोदय मनः धुमनोलत्बहु ।
बाहामजातरजसं कलिकामकाले
व्यर्थ कदर्भ्यास्ति किं गवमहिकाया: ? ॥
 ब्वम् 1 इदं $\square$ भौहाँक्नातु सतीपु बालिकां रतये क्रेयायति कामिनि चराप्वति कसाभिद्धिद्धाया न्वनमिति ते प्रनुपालम्मो धोल्यते।

> यथा वा, -
> कोश्दन्द्दमियं दधाति नलिस्मि कादम्बचनुष्भतं घन्ते चूतलता नखं किसलयं कुंस्कोकिलास्तादितम । इल्याक्ण्य मियः सबीजनवधः सा दीर्घिकायालटे चेलान्तेक नितोदे से संतटं बिम्म्युरं पाणिना।।

 ‘कध्यते’ दूति पुनक्तरं प्रतिश़्ञय शाखोटक आह-'वाममोगेनोषअक्षितोडच बटोड़त, तं पान्यो जनः सर्वामना समिलगच्छायादिमिः हैवते आभयति । मम पुनमोगों स्थितस्यापि न छायापि परोपष्करसंपादिछा’ दति भूताधार्वादिति भाःः। बामेनेति मागोंति च चिक्टम। असस्समारोणोणि। परवनितायामिति केस्यायामिति च निषयससमी । तद्विषय इलर्ष:। विटानों सर्वसापहरणे यः
 उुमनसां पुष्पणां कताड यानकृसहिक्कियाः कलिका संजातरजसका भवति तावल्रोलें चपळं मनो विनोदय। लोलनिति क्रियाविरेषणगं वा। नवसह्रिकाया लताविरेषष्य बालामभिनवामसंजातरजसकां कहिक्कामकाले व्यर्भ किलिति क्र्भ्ययति पीउयसीलन्बयः। रजः पुप्परजः, बीणां रेतश /1 गृण्तीति। एतदू

 पाठा०-? 'परोपकारकरिणी'.
 चाच्यार्थस्य पस्तुत्बं स्पषम्। ग्रस्तुतान्तरघ्योतनं चोत्रार्ध स्वयमेव कविना－ विक्कृतम् । बन्राद्योदाहरणगयोर्मापदेशः्धानिमाह लोच्चनकारः一＇अप्रस्तुत－ प्रशंसायां वाच्यार्थोड्रस्तुत्वाद्वर्णनीय：＇हति। तत्राभिधायामपर्गवासितायां तेन प्रसुतार्थैग्यक्तिएलंकारः । हह तु वाच्यस्य प्रतुतवेनेन तर्राभिधायां
 लंकार，एव न ध्ननिरितित व्यवस्थापितं चित्रमीमांसायाम् । तृतीयोदाहरणस्य च्वलंकारत्वे कस्पापि न विवादः। उत्क हि ध्चनिक्कृता（घन्यालोके रा२४）－ ＇शब्दार्थशत्त्यदक्षिमोडपि ड्यझ्नोडर्थः कविना पुनः। यन्राविक्रियते स्वोत्स्या साsन्यैवालंकृतिप्र्वने：॥＇इति।
एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाइइणगानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कयंच्विद्या－ चयव्यत्रयोः प्रस्तुत्वलम्भनेनोदाइएरणीयानि। दिब्बात्रत्रुद्रांयते－

रात्रि：गिवा काचन संतिधने विलोषने ！जामतमप्रमत्ते। समानधर्मा युवयो：सकागे सखा भविध्यत्यचिरेण कश्यित्य ॥
अत्र श्विबसारूप्यमिव तदेकदेशतवया तद्दाच्यं लहाहलोचनमपे श्रिवरान्रिमादा－ स्म्म्रयुक्तवेने वर्णनीयमिति तन्मुखेन कृस्ष्र्र श्रिवसारूपं गम्यम् ।

यथा वा，－
वदन्नी सिन्दूरं प्रबलकबीीारतिमिर－
त्विषां बृम्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्किकरणम्।
तनोतु क्षेम नस्तव बदनसौन्दुर्यंक्दरी－
परीबाइहन्नोत：सररणिरव सीमन्तसरणीः ॥

लता नूतनं पस्वं पुंस्पै：दोकीलिरास्वादितं चर्वितं घशे इति दीर्घिकाया वाप्यास्तटे मिथः पर्परं सर्षाजनस वच आाकर्ण्य सा प्रसुता नायिका कमहु－ मुकुलाप्रपह्हवव्याजैनैता मरीयस्ताधरक्षतहृत्तान्तं कथयन्तीति ज्ञात्वा जैउस्स नस्ब्यस्यान्तेन प्रान्तेन स्तनतटं तिरोदधे，विक्बहुपभरं च पाणिना तिरोदधे आच्छादितवतील्यम्वयः॥ अन्यापदेशेति। अन्यस्यापदेशो मिषं य习 ताछ़ा－ मिलर्थः । तदीयमेव ग्रन्थ दर्शयति－अप्रस्तुतेत्यादि । ब्यवस्थापित－ मिति । प्रसुतत्वेडपि मुख्यतया तात्पर्याभाबादत्राप्यमिधार्पयसानाभावा－ दिति भावः॥ साऽन्यैवेति। सा अलंकृृतिर्व्वनेः，सकाशादन्यैवैल्लर्धः। प्रसु－ तत्वलम्भनेन प्रस्तत्वम्वाम्या।। रत्रिरिति। हे विलोनने ！शिवा कल्याण－ रूपा कान्वानिर्वचनीयप्यभावा रात्तिः，शिनरात्रिरिख्यर्थः। संनिधत्ते संनि－ हिता भवति। अतो युवां अप्रमोत्रो जाप्रतं जाप्रद्रूे भबतम्। कुतस्तन्राह युव्योः सकाइे समीपे अबिरेण समानधर्मा सहसःः सखा कश्विद्रविष्यति । तृतीयं लोचनं भाले भविष्यताल्यर्थ：। तदेकदेशततयेति बिवरान्रिमाहात्य－ प्रयुकत्ते बेठस्तत्र बर्ण्यते । तद्वाच्चमुदाहतकाव्ययाच्यम् । एवं चैकदेसेये－ कदेश्रभाबसंबन्धनिन्न्धनत्वमः दर्शितम ॥ घहन्तीति । भगवल्याः बीमन्त－

अन्र वर्णनीयत्बेन प्रस्तुतायाः सीमन्तसरणेर्वदनसौन्दूर्यलहरीपरीवाहत्वोवेक्षणेन परिरूर्णतटाकवत्परीबाइकारणीभूता स्वस्थाने धमान्ती क्दनसौन्द्यर्यसमृन्हि: प्रतीयते। सापि वर्णनीयव्वेन प्रस्तुतैब ॥

यथा वा,
अङ्नासनिम्दणालकाण्डमयते भृळ वर्डीनां रुच
नासामौन्किकमिन्द्रनीलसराणिं भ्वासानिलाद्वाइते। दत्त्रयं हिमवाल्रकापि क्रुचयोर्धत्ते क्षणणं दीपतां तक्षायःपतिताम्युवत्करतले धारम्बु संलीयते॥
अन्र नायिकाया विरहासहत्वातिशयप्रकटनाय संतापवत्कार्याणि मृणालमालिन्याद़ीन्यपि वर्णनीगय्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन संतापोडवगभ्यः। यन्र कार्यभुखेन कारणस्यान्रगनिरपि श्लोके निबद्दा; न तन्रायमलंकारः, किंब्ननुमानमेव ।

यथा ( रला० २19२), 一

> परिम्कानं पीनस्तनजघनसझादुभयत-
> सतोर्मध्यस्यान्त्त: परिमिलनममाप्य हरितम् ।
> इदं ब्यस्तन्यासं प्रशियिल भुजाक्षेपवलनै:
> कृआाइअवाः संतापं बढ़ति नलिनीपपर्नरायनम् ॥ ६७ ॥

वर्णनमिदम् 1 अयि शिवे! तव सीमन्तसरणिन्नः क्षेमं तनोत्विल्यन्वयः। कीदटरी? सिन्दूरं वहन्ती । कममिव ? प्रबलानां केशपाशारूपान्धकारदीपीनां
 परीवाहस्पा स्लोतसः सरणिरिबेति। परीवाहो जßनिर्गममार्गः। 'जलोच्ह्रासाः परीवादाः ' इसमर: । अङ्ञेति । इनं विरहसंतापवर्णनम् । अनसंबद्धं मृणालकाण्डं सृतेम्मो विरोषरहितां नत्षमां रुं कान्तिमयते प्रामोति, । तापातिशगेन म्लिनीभावात । नासामं।क्तिक भ्वासानिलादत्युष्णाद्दितोरिन्द्रनीलमणे: पदर्श तस्साम्यं गाहते प्रामोति। तथा कुचयोर्दक्ता निह्रितेयं हिमवालुका कर्पूरं क्षणं दीपरूपतां धत्ते। एवं करतले धाराह.पेण सिक्तं जलं तस्तायःपिण्डपतितजलवत् संडीयते, तापातिशगाच्छोषषं प्रामोतीज्यर्थः। उदाहरणद्ययेडपि कार्यंनिबन्धनत्वं व्यक्तम् 11 न तत्रायमिति । द्वगोरपि वंच्यत्वादिति भावः। अयमित्युपउक्षणम । अप्रस्तुतप्रर्सापि नेति बोध्गम्। किं कृतस्ति तत्र चमतकारोडत आह一किंत्विति । परीति । रतावल्यां खविरहानुरायाः सागरिकायः: शायनमुपगतस्य राज्ञ इयमुक्तिः । दूं बिसिनीपत्ररचितं शयनं कृस्याफ्लाः संतापं बन्लनुनापयति । किंभूतमू ? पीनस्तनजघनसक़ानुभयत ऊर्चाधोभागयोः

## पर्यायोो्तालंकारः २९

## पर्यायोक्तं तु गैम्यस्स बचो भम्न्नन्तराश्रयम्। नमससस कृतौ येन गुधा राहुवधूक्जचौ॥ ॥८।।

यदेव गम्यं विवक्षित तस्यैव भक्नयन्तरेण विवक्षितस्पादपि चारत्तरेण केन्नचिद्पूप्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम् । उत्तररार्घमुदाहरणम्। अत्र भगावान् बासुदेवः स्वासाधारणसूपेण गस्यः राहुवधूकुचवैयर्थ्येकारक्वेन रूपान्तरेण स एवाभिहितः।

परिम्हानं तनोः छृशस्प मध्यस्म परिमिलनं संघर्षमत्राप्य अन्तर्मघ्यभागे हरितवर्णमू । एवं प्रकर्मेग रिधिलयोर्भुजयोराक्षेपैवैवलनैश्र व्यस्तो विषमीकृतो न्यासो रचना यस्य तादृशामिति ॥ ६७ ॥

हल्यलंकारचन्द्विकायां प्रस्तुताइक्रालंकारप्रहरणम् ॥ २८॥
( ननु प्रस्तुतकार्यामिधाममुखेन कारणस्य गक्यत्वमपि प्रस्तुताक्ररविषयश्नेत्लि तर्हि पर्यायोक्तमिल्याकाष्कायामाह )-पर्यायोकमिति । वच:्रतिपादनम् । भङ्जयन्तराश्रयं भक्नन्तरर्रकारकम् ॥ लक्षणं परिष्कुरते-यदेवेति। तथा च विवक्षितख्वप्रकारातिरेत्तेन चाफतरेण रूप्पेण व्यक्ययस्साभिधानं पर्ययोोक्षमिति लक्ष्णम् । पर्यर्येण भञ़यन्तरेणोत्रमभिहितंत व्यक्यं यनेति व्युत्पत्तेः। लक्षणे स्वपदं व्यक्गयपरम्। न च व्यदबस्यैव वाच्यत्वं निफ्फलं विद्धं चेति वाच्यं, प्रकारमेदात् । तदुक्तम्- 'यदेवेच्यते तदेव ब्यक्यं, यथा तु व्यक्यं न तथोच्यते' इति । चारतरेणेति विरोषणात्, । 'नमो राहुघिरचछेदकारिणे दु:खद्यारिण'
 कारित्वरुपव्यक्यममादायैव पर्यायोक्तं वक्तुमहुं न तु विरोषणसामर्थ्यलन्यं
 तेनापि विवक्षितं ध्यम्यं प्रधानभूतं वापुदेवत्वं तदादायैव तत्क्रथनीचिल्यात् । 'राहुछीकुचनैष्फल्यकारिणे हरये नमः' इल्यत्र तु रहुशिरच्छेदकारित्वमेव विव-

टिप्प०-1 'सर्धमिहमाल्याय साक्षात्तसैव सिद्यये। यत्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्त तदिष्यते ' रति कान्यादर्श उन्कम्। 'पर्योयोक्त विना वाचकतेन यद्वच:' ₹ति एस्ष्कयिख्वा 'यं प्रेष्य च्चिरूहाधि निबासमीतिरुज्जिता। मदेनैरावणमुखे मानेन द्वदये हो:' इस्युदाजहार मग्मट:; तत्र ‘ऐराावतेन्द्री मदमानहीनौ संजाती’' ज्यस्यैव प्रकारान्तरेण
 व्वंग्येनोपलक्षितमुक्तमभिधितं पर्य योत्तम्' खल्लाहुः। 2 धनुत्रिद्वान्तर्गतो भागो रसिकरजिनीकारे: कुवल्यानन्दे मूल्यन्चेन स्वीकतोऽस्त।

[^5]
## यथा वा，一 <br> लोकं पइयति यस्साङ्ञिः स यस्सार्ञ्ञं न प३यति। <br> ताभ्यामप्यपरिच्छेया विद्या विश्वगुरोंत्तः ॥

अत्र गौतमः पतर्जलिभ्य स्वासाधारणरूपप्यां गस्यौ रूपान्तराम्याम－ भिहितौ।

यथा वा（नैषध．С1२૪），－
निवेयतां हन्त समापयन्तौ श्रिरीषकोशाम्रदिमाभिमानम् ।
पाद्दौ कियदूरूमिमौ प्रयासे निधिन्सते तुच्छदयं मनस्ते ॥ अन्र＇कियदूरं जिगमिषा？＇इति गम्य पवार्भों रूपान्तरेणाभिहितः ।
यथा वा，一
वन्दे देवं जलधिशराधिं देवतासार्वभौमं ब्यास्रष्ठा भुवनविदिता यस्य वाहाधिवाहाः।
भूषापेटी भुवनमधरं पुक्करं पुप्पवाटी
शाटीपालःः शातमखमुखाश्धन्दन्दुर्मनोभू：॥
अत्र＇यस्य बेदा वाहा：，भुजन्ञमा भूषणानि＇हल्यादि तत्तद्वाक्यार्थच्यक－ स्थितौ वेदत्वाद्याकरेणावगम्या एव वेढ़ाद्यो ठ्यासप्रमुखविनेय व्वाधाकारेण－ क्षित ठ्यझ्ययमिति गुक्तं，तदादाय पर्यायोक्तमिति विभावनीयम् ॥ लोकमिति। यस्सक्ष्पपादस्याक्रिलोंक पइयति। अय च स लोको यस्य पतजले रोषाकतार－ स्यार्भिं न पस्यति，उरगत्वात्। ताभ्यामक्षपाद－पतझलिभ्यामपरिच्छेड्या अना－ कलनीया ॥ निवेय्यतामिति। नलं प्रति दमयन्त्या उत्तिः। तब बल्पदयं मनः कर्त्त । खिरीवकलिकामृद्युत्वाभिमानमपनयन्ती इमौ पादौ कियदूरपर्यन्तं प्रग्रासे निधातुमिच्छति। हन्त खेदे，एतन्चिवेच्यताम，कथ्यतामिल्लश्र：। वन्दे देवमिति। देवतासार्वभौमं सकलदेवताधीव्वरं देवं बन्दे। कीटझम् ？जल－ धिरेव शरधिस्तूणो यस्य तथामूतम्；त्रिपुरसंदारे शरीकृतस विष्णोविभान्ति－ स्भानत्वात्। तथा भुवनेबु विदिताः ख्याताः क्यासः प्रष्षोऽघ्यो येषां ते व्यास－ प्रमुसा बसिष्टाद्या यस वाहानां वाहनानां वेद्रानामधिवाहा वाहनाधिक्छत। भवन्ति ।＇पुरोगापेसरप्रष्टग्रतःसरुरःःसराः＇इलमरः। एवमधरं भुवनं पातालं भूषणपेटिका，सर्पभूषणत्वात्। पुष्करमा₹ारं पुष्पनाटिका，पुष्पस्यानीयचन्द्रो－ हमाधारत्वात् । शतमब इन्द्रसत्र्रमुखा अन्यादयो दिकवालाः शाडीपालना－ धिकृताः，दिगम्बरत्वेन दिशामेव शाटीक्पत्वात्। मनोमूब्वन्द्नतरः चन्दन－ स्थानीयभस्मसंबन्धित्वात्। मदनभस्मना त्रिवेनाइ्ञानामनुलेपनस्य पुरणणेकु प्रसिद्धेः। अन्र लक्षणण संगमयति－अत्रेति। व्यवस्थिती विकक्षायां ससाम् । अवगम्या ठ्यक्यःः ॥ विनेयत्वेति। सिक्षणीयत्वेल्यर्भः। आदिना पाताल－ गुतत्त्वादिपरियहः ॥ अभिहिता इति। वहाय्यधिकृतत्वादिना व्यासादि प्रति－ पत्तौ समानवित्तिवेद्यत्वेन च्यासादिविनेयत्वादेरपि तेष्वनग्रमादिते भा₹ः । साक्षादेव ठ्यासादिविजेयव्वावाकारेण किमिति न निदेंश्रा इल्याशक्काह一

भिहिता:, परंतु देवतासार्वभौमव्वस्फुटीकरणाग विरोषणविशेष्यभावन्यल्यासेन प्रतिपादिताः। अन्रालंकारसर्षस्वकृतापि पर्यायोत्तस्स संग्रदायागतमिददमेव लक्षणमझीकृतं 'गग्ग्स्सापि भझ्ययन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्म् ’इति।
'चकाभिषातत्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य। भालिद्धनोद्दामविलगसवन्ध्यं रतोस्सवं धुम्बनमात्रशेषम्II'
इति घ्रान्वीनोद़ाहरणं व्वन्यथा योजित-राहुवधूगतेन विशिपेन रतोत्सवेन राहुरिरहछेद्दः कारणसुपो गम्पत्रति। एवं च 'गम्यैयैवाभिधानम्' इति रक्षणस्सानुपपन्तिमाइक्क्काइ-'यद्नम्यं तसैयामिधानागोगात् कार्यादिद्वारैणैनाभिधानं लक्षणे विनक्षितम्'दति। लक्षणमपि क्रिएगत्या योजितं लोचनकृता 'पर्यायोंक यदन्येन प्रकरेणाभिधीयते' इति । इदमेच लक्षणमनकीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्द्दाभिहितेन कारणं ब्यझघं पदर्शं तत्र लक्ष्णं लक्ष्यनाम च क्रिएगल्या योजितम् । वाच्यादन्येन भ्रकारेण च्यझ्येनोपलक्षितं सद्यद्भिधीयते तत् पर्यायेण प्रकारान्तरेण उ्यदेवनोपउक्षितमुन्तामिति सर्वो5 प्ययं क्केशः किमर्थ हृति न विद्यः । पद्वर्शितानि हि गम्यस्यैव रूपान्तरेणाभिधाने बहून्युदाहरणानि । ‘चकमिघात्रसभाज्तयैच’ इति प्रान्चीनोदाहरण-

परंत्विति । यद्याप्युत्तविशेष्यविशोषणभावेऽपि देवतासार्वभममत्वमवगम्यते, तथापि सफुटप्रतिपत्यर्य तद्दैपरीत्यं कृतमिलर्ध: ॥ चकेति। यो देवः सुदर्रानचकस्याभिधाते या प्रसभमाज़ा तयैव राहुवधूजनस रतोल्सवमालिग्मनस्योद्दाना उद्मरा ये विलासासत्तिन्ध्यं रहितं चुम्वनमात्राबरोषं चकारेलन्वयः। विखिए्टन उन्तविरोषणविशिंट्टेन । एवं चेट्रयोदाएरणयोजने च॥ अनुपपत्तिमिति।


 न वकुं ईक्यम्। धर्मिणो बःमुदेवस्य प्रान्तववेन गन्छन्द्दाभिहितत्वेन च
 प्रफारन्तरेणानभिधनात्। तस्माल्पर्यायेग कार्यादिद्वारेणोंक्त गम्गमाक्षितिं वेति लक्षणार्थौडमिधानमाक्षेपो व्यजनं वा। पर्यायोक्रमिति। छचित् 'पर्पायोत्ते इति पाउ:, स त्व्युक्तः; ठ्यद्येनोपलध्रितमुक्तमिति ठ्याख्यानग्रन्यविरोधात्॥। न विद्म इति। यच्छवद्धामिहितस्यापि भगवतो वावुदेवरव्वादिना स्पान्तरेण ठ्यझ्यतया ययाश्रुते बावकाभाबादिति भावः। न चाभिचाविप्रये कयं ब्यजनेति बाच्यम्। वाुदेवेद₹धदिना प्रतीयमाने भगवलभिःाविपग्वत्वसंभवात्। तस्या: स्वावच्छेदकधर्मेंत्र बोध्रक्वान, । अत एवोक्त 'शक्गादन्येन हुपेण ज्ञाते भवति लक्षणा' इति । इह तु लक्षणाहेत्वभावाइ्यदनोपगम्गत इति। ननु प्रस्तुतेन तादग़रतोल्सवहहेण कार्येण प्रस्तुनस्सैन राहुशिरश्हेदह्पकारणस

मपि स्खर्येण गम्यस्य भगवतो रूपान्तरेणाभिधानस्त्वासुयोजे़ेः। यनु यन्र
 माश्रादोपेगालिद्धनव च्यव्वायापान्नसे बाच्चे भगात्तो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भावतः ख्वख्वेणावगमनं पर्यायोक्तस विवेयः ॥ ६८॥ ॥

## पर्यायोंक्त तद्प्यार्हुर्यद्याजेनेप्टसाधनम्। यामि चूतलतां द्रष्डं युवाभ्यामास्यतामिह ॥ ६९॥

अन्र नायिकां नावकेन सब्ममय्य चूतहतादद्रांन्वाजेत निरेच्छन्त्या संख्या वर्ताच्छन्यसंपादन्रसेटसाधनं पर्यायोकम्म।

यथा चा,

> देहि मत्कन्दुकं रधे ! परिधननिगूहितम् । ह्रति विसंसयनीर्वf तस्या: कृष्णो झुढ़ऽस्तु न् : ॥

पूर्वत्र परेप्टसाधनम्, धन्र तु कन्दुकसन्नाजरोधनार्थ नीत्रीचिसंसनष्याजेन स्वेट्साधनमिति भैद्: 11 है $\frac{1}{1}$

प्रतीतौ चमतहतितिविशेपस्तस्या अलंकारत्वं गमयति। तचालोच्यमानमप्रसुनप्रशंसाया असंभवादुक्तरील्या पर्यायोक्तह्पतयैव सीकर्तव्यमिखीशक्षाह—यत्विति । अलंकरणणामियक्तानियमाभावेन • प्रसुनाह्रूस्याप्यंंकारान्तरत्वादेवेंविधशब्दख्वरस्यमझेन प्रान्चीनलक्षणव्याख्यानमयुक्तनिति भावः । संक्षेपतो दर्शितमपि पर्यायोत्तविषयं विशदयति-पस्तुतेनेत्यादिना । यत्तु भगवद्यूपावगमनं विरोषणमर्शदालम्यव्वेन सुन्दरं पर्यग्योतस्स विषय इति,-तदविचारितरमणीयम् ; नहि पर्यायोंत्र्ण्यज्यसौन्दर्यकृतो विचिछ्चितिवोपः, किंतु भह्यन्तराभिबानछृत एव। व्यक्यं तु भब्ययन्तराभ्भवानतः सुन्दरमेव प्रायशो द्यगते । यथा 'इहागन्तन्यम्’ इति विवक्षिते ब्यदल्ये 'अयं देशोडर्ंकरणीयः, सफलतामुपनेतठ्यः' इस्यादै।
 तच्छिक्षाकारिणं प्रति न शोभते। उपजीव्यत्वोद्राचनमपि प्रन्यस्याकिंचित्करमेव ।
 $\|६ \subset\|$ प्रकारान्तरेण पर्यायोक्तं लक्ष्यति-पर्यायोक्तमिति । रमणीयेन व्याजेन मिषेण खस्य परस्य वा इृस्य यत्साधनं संपादनं तदपि पर्यायोत्तम ।
 तस्साधनं त₹₹रणमिल्यर्धः ॥ देहीति। परिधानेनाधरवन्नेण निगूहितमाच्छादितमिलयर्थः। एवं च प्रकारद्दयसावारणं तदन्यतरत्वं सामान्यकक्षणणं योध्यम ॥ ६Q॥ हल्यलंकारचन्दिकायां पर्यायोन्तालंकाइभ्रकरणम् ॥ २९ ॥
 पर्यायोक्तमकरणे द्रृन्य:।

निन्द्या स्तुतेः स्तुर्या निन्द्दाया वा अवगमन ब्याजस्तुतिः। 'कः स्वर्धुनि' त्युदाहरणे ' विवेकी नास्ति' 'इति निन्द़ाब्याजेन 'गङ्जा सुकृतिवदेव महापातकादेकृतवतोऽपि स्वर्ग नयती'ति ब्याजरुपया निन्दूया तब्वभावातिशयस्तुतिः। 'साधु दूति' इल्युदाहरणे 'मदर्थे महान्तं क्टेर्रामनुभूतवल्यसि' द्वति ब्याजरूपया स्तुल्या, 'मदर्थ न गतासि, किंतु रन्तुमेब गतास्स; धिक्वां दूतिकाधर्मविर्ब्डकारिणी' द्वति निन्द़ाsधाग्यते।

सथा वा,

> कसे शौर्यम दो योंदुं व्वययेक सतिमास्थिते। सक्ससकिसमारूठा भवन्ति परिपन्थिनः ॥ बर्ध दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं ड्रिबस्साहतंत देवेल्यं जगतीतले सरहााभावे समुन्मीलति।

उक्तिरिति । अन निन्दासुतिम्य्यामिति ₹ $ु$ तिनिन्द्ययोरीत चंतरेतरयोगो न विवक्षितः। तथा च निन्दया सुतेतः स्तुल्या च निन्दायाः स्तुल्याः स्तुतेध्बोश्तिरभिव्यक्तिर्व्याजस्तुतिरिल्यर्भः। प्रथमे व्याजेन स्तुतिरिति चरमयोर्व्याजह्पा स्तुतिरिति च व्युत्पते:। अत एव व्याजस्तुतिपदार्थनुगमाभावान्निन्दया निन्दाभिव्यक्तिर्याजनिन्दाख्यमलंकारान्तरमिल्यमे चष्यते । कत एवमाये प्रकारदने स्तुिनिन्द्योः समानविषयत्वभिन्वविषयत्वाभ्यां प्रलेकं द्वैविध्यमिति चत्वारो मेदाः। अन्ल्यसु भिनविषयस्तुतिक एवेति पप्त्व भेदाः। उक्षणं तु ठ्याजनिन्द्राभिम्नत्वे सति स्नुतिनिन्दान्यतरपर्यनसायिसुतिनिन्दान्यतरत्वं सर्वानुगतं बोध्रम् ॥ कस्त इति। नृमं प्रति कवेरेक्तिः । त्वयि योद्युमेंक सतिम्वमास्थिते आरहे सति परिपन्थिनः रात्रवः समाश्वसमाह्डा भवन्तील्यन्वयः। सम समयोडक्वा
 त्वया संमुखाहताः स्र्यमण्डलं भित्वा दिवमुपगता इति सुतै पर्यवसानम् ॥ अर्धमिति। शिवस्य देहार्ध दानवानां वैरिणा हरिणा आहृतम । हरिहरात्मऋ-





[^6]गङ्गा सागरमम्बरं शर्रिकला नागाधिपः क्ष्मातलं सर्वन्वत्वमधीश्वर्व्वमगमच्वां, मां च भिक्षाटनम् ।
 दाहरणे ‘सर्वशः स स्वेध्धरोडसि’’ृति राज्ञः स्तुर्या न्याजरुपया 'मदीयवैदुष्यादि
 निन्द्ध ब्यज्यते। सर्वीमिंद निन्द्धा-सतुलोरोकविषयन्वे उदा़हरणम् ।

भिन्नविषयत्वे निन्द्या स्तुल्यभिब्यक्तिर्यथा,—
कस्चं नानर !, रामराजभवने लेखार्थंसंवादको, यातः कुत्र पुरागतः स हतुमानिर्षर्घल्बकपुर: ?। बन्दो राक्षस

स हीडात्तपराभवो बनमृगः कुत्रोजि न ज्ञायते ॥
अन्र हनुमन्निन्द्या इत्तरवानरस्तुत्यभिन्यक्तिः ॥
स्तुत्या निन्द्धाभिव्यक्तिर्यथा, —
यद्नं. सुतुरीक्षसे न, धनिनां नूषे न चाट्नन्मृषा,
नैषां गर्वचच: भृषणोपि, न च तान्र्र्याशग्या धानसि ।
काले वालतृणानि खाद़सि, परं निद्वासि निद्रागमे,
तन्मे नूह्हि कुरद्ध ! कुत्र भवता किं नाम तरं तप: ? ॥
संँकस विग्रहस प्रसिद्धेः। एवं गिरिजयाप्यवशिष्टार्धमाहतमम्। हे देव राजन् ! इल्यमुक्तभकारेण जगतीतले स्मरहरस्याभावे समुन्मीलति प्रकारामाने सति गब्ना सागरं प्रल्यगमदिलयद्यन्बयः। नागाधिपः रोषः। द्षमातलं पातालम्। त्वामिति पूर्वान्वितमू ॥ वैदुष्याद्दिति। विद्दत्तादीलर्थः। भादिना तपःःीलादिपरिम्रहः। 'दारिश्रादि' इल्यदिपदेने कुटुम्बनहुल्यादिपरिम्रहः। न चात्र राजवर्णनप्रस्तावे कयं सुतेतर्व्याजहुपत्वमिति वाच्यम । सुतिपर्य्यसानविवक्षाया सकीयमिक्षाटनोद्वाटनस्सासंगतत्वेन स्तुतेरुन्तनिन्दाह्षोपालक्भपर्यक्सानस्यानुभवसिद्वस्याविएद्वत्वात् ॥ कस्त्वमिति। अब़दं प्रति कस्यचिद्राक्षसस्य प्रश्नः। 'रामस्पस्य राज्ञो भनने हेखार्धि्य संदेशास्य वाइकोऽस्मि'इत्युत्तरम्। पुरा पूर्वमागतो निर्देग्नल क्षापुरः स हतुमान कुत्र यातः ?-इति पुनः पूर्वस्य प्रश्नः। 'बद्द' इलाघ्युत्तराधमददस्योत्तरम् । राक्षसस्य रावणस्य सूत्रुना बद्य इति हेतोः कपिभिर्वार्नेः सम्यक्क ताडितस्तर्जितः स वनमृगो हनुमान् नीडया हज्जा भात्तः प्रासः पराभवो येन ताढशःः कुत्र यात इति न ज्ञायत इलन्वयः ॥ यदिति । हे कुर्न ! यद्यस्माद्वनिनां मुखं सुहुर्मुहुवरंबारं नेक्षसे न पइयसि; मृषा मिथ्या चाट्दून् त्रियशब्दाम्न वदसि; यदिति सर्वच संबध्यते। एवां धनिनां गर्वगुत्तवचनं

अन्र हरिणस्तुला राजसेवानिर्शिण्णस्यात्मनो निन्द्राभिष्यज्यते। अयमम्नस्तुतप्रशांसाविशोष इत्यलंकारसर्वस्वकारः। तेन हि सारूप्यनिब्धन्धनाप्रस्तुत्रश्रांग़ोढ़ाहरणान्तरं वैधर्ग्येणापि छइयते।

## यथा,-

धन्याः खन्डु वने वाताः का ह्नाराः सुखशीतलाः । राममिन्द्धीवरइयामं ये ₹पृरान्त्यनिवारिताः ॥

अन्र 'वाता धन्या:' इत्यप्रस्तुतार्थात् 'अहमधन्य:' इति वैधर्म्गेण अस्तुतोरर्थ: प्रनीयत हति व्युत्पाड़ितम्। ह्यमेवापस्तुतपरांसा न कार्यकारणनिवन्धनेति द्र्डी। यद़ाह काव्यादर्रो ( २।३Ү०) -
' अग्रस्तुतप्रशंसा स्याद्रकाण्डे तु या सतुतिः।
सुखं जीवन्ति हरिणा वनेप्नपरसेविनः ॥
अनैरयनसुलैभैस्तृणद्धार्क्रुरादिभिः ।
सेयमप्रस्तुतैवान्न मृतवृत्ति: प्रश्ससते ॥
राजानुवर्तनक्रेश्रानिर्विण्णेन मनस्विना ॥' इति।
वस्तुतस्तु-अन्र व्याजस्तुतिरिल्येव युक्तम्, स्तुल्या निन्दाभिब्यक्तिरित्यम्यस्तुतप्ररांसातो वैचिच्यविरोणसन्भावात् । अन्यथा प्रसिद्ध व्याजसतुत्युद्याहरणेष्वप्यप्रस्तुताभ्यां निन्द्रा - स्तुतिम्यां प्रस्तुते स्तुति - निन्दे गक्येते इस्येतावता व्याजसतुतिमात्रमग्रस्तुतत्रम़ंसा स्यात्। एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतसतुतिविनक्षयाऽन्यस्तुति: क्रियते, तत्रापि ब्याजसुतिरेवे; अन्यस्तुतिब्याजेन तदुन्यस्तुतिरित्यर्थानुगमसदावात्।

न शृणोषि; तान्धनिकान प्रति आशया धनाग़्या न धावसि; परें केवले काले श्जुधासमये खादसि भक्षयनि; निन्द्राया आगमे च निद्रां ग्रामोषि, तत्तम्मात्कुत्र तीर्थ किं नाम तपस्तपम् ? तहूह्हील्यन्वयः। निर्विण्णस्य खिन्चस्य। 'तेन हि’इल्यस्य ‘इ़ि ठग्युत्वादितम्’इल्यम्रेतनेनान्वयः । धन्या इति। कहारं जलपुष्पविरोषः, तत्संबन्धिनः काह्हाराः भुखयन्तीति घुस्खाश्च ते शीतट्रश्वेल्यर्थः ॥ अपसतुतेति । अप्रकाण्डे अप्रस्तावे। तथा चाप्रस्तुता चासी प्ररांसा चेति व्युत्पत्तिरिति भानः। न परसेविनोऽपरसेविनः । प्रशास्यते ₹तूयते । मतद्वयेऽप्यस्वरसनीजं दर्शयातिवस्तुतस्तिवति । अभिव्यक्तिरिति । योऽप्रस्तुतप्ररांसातो वैचिच्यस्य विषय आलम्बनभूतो विंशेष इलन्वयः। अन्यया ततो चैचिच्येऽपि तदन्तभांवालीकारे ॥ एवं चेति । अन्यगतस्तुतिनिन्दाम्यामन्यगतनिन्दासतुलभि-

हिप्प०-1 इटं दइरथस्य वचनम् 1 सम्र काता भन्या इति वैधम्येंण, अंहं ₹वधन्य इति प्रस्तुतोऽर्थः प्रतीयने। वाक्यार्थेस संभवासंभनोभयह्पप्वेन त्रिविधोऽयमलंकारः। 'कल्हार₹पर्शशीतला:' शते समीर्चानतरः पाठ:।

ठ्याजनिन्द्वलंकारः ३ १] अलंकारचन्द्रिकासहितः
गथा, -
रिखारिणि क नु नाम क्रिग्यच्चिरं किमभिधानमसानकरोत्तपः।
तलिण ! येन तनाधरपाटलं दर्शाति विम्बफलं जुकरावकः ॥ अन्न झुकशावकस्तुत्या नायिकाधरसौभ।ग्यातिशाग्तस्तुतिर्ग्रज्यते ॥ ७ ॥ ॥

## ठयाजनिन्द्वलंकारः ३ं?

## निन्दाया निन्दया व्यक्तिकर्याजनिन्देति गीयते। विधे ! स निन्द्यो यस्ते प्रागेकमेवाहराच्छिरः ॥ ७२ ॥

अन्र हरनिन्द्या विषमविपांक संसारं प्रवर्तयतो विधेरभिन्यख्ना निन्दा न्याजनिन्दा।

## यथा वा, 一

विधिरेख निरोपतर्हर्णाय:, करए ! त्वं रट, कसतनापराध: ?।
सहकारतरी चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥
अन्यस्तुल्या $s$ न्यस्तुल्यभिव्यक्तिरीति पश्ञमप्रकारव्याजस्तुतिप्रतिबन्द्रीभूतेयं व्याजनिन्द़।। ननु यत्रान्यस्तुल्या $s$ न्यस्तुतेरन्यनिन्द्या 5 न्यानिन्द्रायाश्य प्रतीतिस्तत्र ब्याजव्यक्लोर्व्याजसतुतित्वसिद्यो चेल्भर्ध:। प्रक्कियया प्रकारेण ॥ शिखरिणीति । नायिकों प्रति नायकसोत्तिः। हे तरुण । असौ ड़ुकचालकः। नाम वितर्के। क नु कस्मिग्चिखरिणि पर्वते कियक्कालं चिंट किमभिधानं किंनामकं तप: अकरोत् ? येन हेतुना तनाधर वत् पाटलं रक्तवर्ण निम्बफलं दशतीलन्वयःः ॥१ ॥ इल्यलंकारचन्द्विकायां ग्याजस्तुस्यलंकारम्रकरणम् ॥ ₹०॥
ब्याजनिन्दां लक्षयति—निन्दाया इति। यनान्यनिन्द्दयाऽन्यस्य निन्दाया अभिव्यक्ति: पर्यवस्यति सा व्याजनिन्दा, इतरनिन्दाव्याजेन निन्देति न्युत्पस्तेः। विधे इति। हे विधे नह्मन् ! प्राक् पूर्न ते तनैकमेव शिरो यः अहरत अच्छिनत् स एव धर्थात् हरो निन्य इल्लन्वयः। निन्दयेल्यभिव्यक्यंयनेनान्वितम् । निन्दयाइभिन्यक्य्या विधिर्निन्दा ब्याजनिन्देल्यन्न्यः। विषमविगकं दाछगपरेणामम्। विधिरेवेति। विरोपतो गर्ईणीचः निन्दनीयः। हे करट काक ! तं रड रटनं कुह; योडसीं विधिः आम्नृक्षे सरहेन सौम्ग्रेम कोकिलेन सहवासं तव चकारेलन्वयः। ननु केनाप्यालंकारिकेणानुताया व्याजनिन्दाग्याः कथमलंकारत्वनाओीकरणमिलाशक्षक्याह——प्रतिबन्दीति । तुल्ययुत्तया प्रतिबन्दीस्थानीयेलर्थ:। तथा च सुंतिवन्जिन्दायाम्ग्यप्रसुऩप्र्रांसातो वैचिन्यविरोषात्तदनन्तर्भाने ग्याजसुतीं चार्थानुगमाभावदनन्तर्भनि पृथगलंकारताया औचिल्यापतत्वात् प्राच्ची-
 कृत्रिमा 'दलननयोर र्मस्तुत्रशंसोदाद्रणत्वससंगतिमाश्कते -नन्विति। कोडीकारः सविषगीकरणम्। अन्यन लन्धाँमऋस्सालंकारद्रयस कविव्संकरेऽपि न दोष इल्याशयेन समाधन्ते—यत्रेति। एनच ‘ई्यादौ ’इलनेनान्वितम् ॥ अस्या अप्र-

स्तुतिव्याजनिन्द्धालंकारयोरम्युपगमे सुतितिन्ड़ारूपा प्रस्तुत्वरंसोदोहरणेग्जप्रस्तुतपरांसा न वक्तव्या । तेपामपि च्याजस्तुति-ब्याजनिन्द्राग्यां कोडीकारसंभधाद्धिति चेत्, -उच्यते; यन्राम्रस्तुतवृत्तान्तादस्तुतिनिन्द्रारूपान्तस्सस्प: प्रस्तुत-
 निब्दन्धना ड्रस्तुत्रर्रांसा, भत्रापि बत्तमाना न नितरायिनं शक्षा। धन्यस्तुल्याऽन्यस्तुतिरन्यनिन्द्याइन्यनिन्देलेनं ब्याजस्तुति- ब्याजनिन्दे अपि संभवतश्शेत्, ,कामं ते धपि संभवेताम्ं; न व्वस्वाः परिल्यागः। यद्यपि 'विधिरेव विरोषगर्हणाय' इ्ति ह्रोके विधिनिन्द्या तन्मूलकाकनिन्द्रय। चाविरोष्जस्य प्रभोसेन च विद्दस्समतया स्थापितस्स मूर्बस्य च निन्द्रा प्रनीयत इति तन्र सारुप्यनिबन्धनाडर्रस्तुत्रश्रंसाप्यस्ति, तथापि सैब ग्याजनिन्द्धमूलेतित प्रथमोपस्थिता सापि
 तिशयं; एवमेव न्याजसुतिमूलकव्याजस्तुतिख्पाs $\begin{aligned} \text { प्रस्तुतपर्रांसा दइयते। }\end{aligned}$

## यथा वा,—

लावण्यद्मविणब्ययो न गणितः, केशो मदार्जित:, स्वह्छन्द्ध घरतो जनस हृये चिन्ताज्वरो निर्मितः। एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावादरांकी द्रता, कोरर्थश्रेतासि वेधसों विनिह्तितस्तन्वीमिमां तन्वता? ॥ अत्राप्रस्तुतायास्तरुण्याः सृट्विनिन्दाव्याजेन तन्निन्द़ान्याजेन च तस्सौन्द्र्यप्रशंसा पशंसनीयव्वेन कविविनक्षितायाः स्वकवितायाः कैविनिन्द्राज्याजेन तन्निन्दाव्याजेन च शब्दार्धंचमत्कारातिशयमपरासायां पर्यचस्सति । अस्य क्कोकस्य वाच्चार्थंखिषये यद्यपि नाल्यन्त्तसामअस्यं, न हीमे विकल्पा वीतरागसुत्रश्रांायाः। सैव अप्रस्तुतपशंसेव ॥ लावण्येति । इमा तन्नी तन्वता सृजता वेधसा चेतसि कोऽर्शः कामनाविषयभूतो विनिहितोऽभिसंहितः ? किं प्रयोजनमुद्दियेयं निर्मितेलर्यर्थ: । नन्वनायासेनातिसुन्दरनन्नीनिष्पन्तिरेव प्रयोजनं नदभानेऽपि वा हीलामान्रेण तन्निर्माणं स्यादत आह—लावण्येत्यादि। यतो लावण्गह्पस्य द्रविणस्य धऩस्य ठ्यगो न गणिनः महान्द्धरोडर्जितः कृतः। स्वेच्छाचारिणो जनस उदासीनस्यापि हृदये चिन्तैव ज्वरो निर्मितः । एषापि वराकी दीना खगुणानुछुपस्य वरस्याभावद्दतेव हता नृृपाया । तथा च बह़ायाससधध्यत्वादनिष्टातुबन्धित्वाच न तन्ण्याः प्रयोजनत्वं, नापि लीलामान्रेण तनिर्माणं च संभवतीति भाःः। तनिन्दाव्याजेन तरुणीनिन्दाग्याजेन। तस्सीन्दर्यप्रग्ग़सा शब्दार्थचमत्कारातिशयभ्र习ंसागां पर्गवस्यतीलन्न्वः । तन्निन्दाब्याजेन खकवितानिन्दाव्याजेन । कविता सौन्दर्यस्पा। प्रस्तुतार्शस्याइचन्तमक्फुटत्वान् कभमस पन्यस्य तत्परत्वमिल्याशक्कामपनेत्डां भूमिकामारचयति—अस्येल्यादि ।

पाठा० ? ‘संहृत्तोइत्र विधिना नन्वीं. २ ‘सटिटिन्ना’’.

सेति कल्पयितुं शक्यम् ; रसाननुगुणत्वात्, बीतरागहद्दयस्साप्येवंविधविषयेष्वप्रवृत्तेश्र। नापि रागिण इाति युज्यते। तद्वीयविकल्पेपु वराकीति कृपणतालिद्धिन्नस्य हतेत्यमझ्नहोपहितस्य च बचसोडनुचितत्वानुल्यरमणाभावादिल्यस्यात्यन्तमनुचितत्वाच स्वात्मनि तेदनुरुपरूपासंभावनायामपि रागित्वे हि पझ्रुग्रायता स्यात्; तथापि विवक्षित्मसतुतार्धतायां न किंचिदसामअस्यम्। अत एवास्य ह्लोकस्या-


## आक्षेपालंकारः ₹२

आक्षेप: खयमुक्तस प्रतिपेधो विचारणात्।
चैन्द्र! संदर्शायात्मानमथवास्ति प्रियामुखम् ॥ ७३॥
अन्र प्रार्थितस्य चन्द्रदर्शनसस्य प्रियामुखसत्वेनानर्यक्यं विचार्याथवेल्यादिसूपितः प्रतिपेध भाक्षेपः।

यथा वा,—
साहिलयपाथोनिधिमन्धनोल्यं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्दाः ! ।
यत्तस्य डै़्या ह्व तुण्ठनाय काव्यार्थचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥
गुछ्बन्त्र सर्बे यदि वा यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्।
रलेपु तुषेंुु बहुण्वमस्यैंर्यापि रब्लाकर पर सिन्धु:॥
रसाननुगुणत्वादिति। वीतरागे शंक्षारस्यासंभवादिते भावः। ननु रह्नरासंभवेऽपि तन्वीनिर्माणनिन्दया शान्तरसपरिपोषादस्लेव रसानुगुणत्वमत आह— वीतरागेति । 'नापि रागिण:' इलनन्तरम् ‘इमे विकल्पाः' इलनुषज्यते ॥ विवक्षितेति। खकवितासौन्दर्यहपेप्यर्थ:। अत एव वाच्यार्थसामअस्यादेवं। वाच्यासंभवेडपि वाच्यसामजस्सासंभवेडपि । तथा च वाच्यार्थसामझस्यमेवास्फुटेडपि प्रस्तातार्थे तात्पर्यं गमयतीति भाषः ॥ ง२ ॥

इू्यलंकारचन्द्विकायां न्याजनिन्द़्ढ़ंकारपकरणम् ॥ १₹ ॥
आक्षेप इति। ख्ययमुक्तस्यार्धस्य किनिन्निम्नित्रमामिसंधाय प्रतिषेध आक्षेपः ॥ सूचित इति । पक्षान्तरपारिग्रहस पूर्वपक्षप्रतिक्षेपनियतत्वादिति भाव: ॥ न चात्र केमर्य्यह्पपश्नमप्रतीपप्रभेदेन गतार्धत्वं शक्ष्वीयम्। तस्सान्र प्रतिषेษप्रतिनिमित्तव्वेनाप्राधन्यात् । असंदिधगमुदाहरति-साहित्येति। हे कविश्रेष्ठाः। साहिल्यसमुद्रखुपाणां भारतान्वानां मन्धनादिव परिकीलनादुल्थितमुत्पषं कर्णयो-
 वित्तंस्स चोराः प्रगुणीभवन्ति बहुलीभवन्तीलन्वयः ॥ गृद्नन्त्विति। यदि वा ' इति

[^7]अन्र प्रवमश्रोकेन प्रार्थितस्स कांब्यार्थिचोरेग्रो रक्षणस्स स्वोह्धिखितचैचिन्याणां समुद्वगतरबजातवदक्षयत्वं विचिन्त्य प्रतिपेध धाक्षेपः ॥ ७३॥

## निपेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते । <br> नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ।।

केचिद्धुलंकारसर्वस्वकाराद्य इत्यमाहुः一न नियेधमात्रमाक्षेप:, किंतु यो निपेधो बाधितः सन्नर्थान्तरपर्यवसितः कंचिद्दिरोषमाक्षिपति स आाक्षेपः। यथा दूल्या उत्तौ ‘नाहं दूती’ इति निपेधो बाधितत्वाद़ाभासर्पः संघटनकालोचितकैतक्वचनपरिएारेण यथार्थवादि़्वे पर्यंस्सन्विद्रार्नीमेवागत्य नायिकोज्जीचनीयेति विशेषमाक्षिपति।

## यथा वा, -

## नरेन्दमौऐे! न वयं राजसंदेशहारारिणः। <br> जग क्कुटुम्बिनसेत्य न शान्रुः कश्रिदीक्ष्यते ।।

अन्र संदेरहछ्डरिणामुक्तौ ‘न वयं संदेश्रहारिण:' दूति निपेषोडनुपपन्नः । संधिकालोचितकैतववचनपरिद्रारेभ यथार्थवादिवे पर्यवस्यन् सर्वजगतीपालकस्य तव न कध्रिद्विि शान्रुभावेनाबलोक्नीय:, किंतु सरेक्रवि राजानो भृत्यभावेन ‘संरक्षणीयाः’ हूति विरोषमाक्षिपति ॥ ७४ ॥
‘अथवा’ इयनेन समानार्थम्। बुषेषु अपहतेपु || स्वोल्डिखितेति। ख्ययमुन्दावितेल्यर्धः। वैचिग्याणामर्धंरंचिग्याणाम् ॥ ७३ ॥ अर्थान्तरपर्यवसितः अर्थन्तरप्रतियोगिऋक्वेनावसितः। विदोषं च्यक्यार्थविशोषम् ॥ संघटनेति। संयोजनकाले उचितं यत्तैनववचनं मिथ्यावचनं तस परिहारसेनोपलक्षिते यथार्धवादित्वे इस्यर्थ: । 'नाहं दुती' इल्य习 हि ‘दूती' पदेन दूतीगतम्मथथ्या वादिवविविखिषं लक्ष्ते । तदभाउसु यद्यपि न यथार्थवादित्वं, तथापि तदुपलध्ध्यत्वात्तत्वर्ग्यवसानोत्तिः ॥ नरेन्द्रेति। इयं संघिकरण|र्भमागतानां दूनानामुन्तिः। नरेन्द्राणां राजां मौलि: श्रेष्र: ॥ संधीति । संधिकाले उचितं यक्कैतनवचनं तृपरिहारेणोपलक्षिते इति पूर्ववदर्धः। अनाहुः—"संदेश्रहारिषु तनिषेधस्य बाधात् ‘संदेशहार्रि’पदेन कैतवबचनम्रयोष्तरवविशिषं ल्ध्यते । तनिषिषेधेन च सलवादित्वस्वो विरोषो व्यज्यत इल्ययमेव निषेधेन विशोषाक्षेप:, न तु सर्वजगतीपालकस्पेय्यदिर्विशेषो
 स्थिते कथमुच्यते तव न काध्यदपीलादि ?" इति,-तत्रोच्यते, - न वयमिति । निषेधाभावे केवलानुत्तरार्थान्नोक्तविरोषावगतिः स्यात्; संधिकालोचितकैसच बचनत्वैनैन संभाव्यमानत्तात् । अपि तु तन्काल्गुनंध्यंभिष्राग्रमानाकगमः। निबेधेन तु तत्पाशिदारे युत्ता उत्राविशेषावगम इलनुभवसाक्षिकमेतती । सल्यवादित्वादिकं तूक्तविंोंषे ठ्यजनीये द्वारभूतं, न तु तदेव 1 विरेषरूपमचमत्कांति-

[^8]
## आक्षेपोडर्न्यो तिषौ व्यक्ष निषेधे च तिरोहिते। गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रैव साजनिर्मम ॥ ७५॥

जन्र गेचछोति विधिर्य्यक्त:। मा गा हति निपेधस्तिरोहितः। कान्तोटेढ़्यदेद़ो निजजन्मम्रार्थनयाऽs ड्ममरणसंमूचनेन गर्भौकृतः।

## यथा वा,—

न चिरें मम तापाय तव यात्रा भविष्यति ।
यदि यास्यसि य.तन्यमलमाशक्क्यापि ते॥
अन्रापि 'न चिरं मम तापाय’ द्वति ख्वमरणसंसून्ननेन गमननिषेधो गभींकृतः ॥ ०५ ॥

## विरोधाभासालंकार: ३३

## आभुसतवे विरोधस विरोधाभास द्व्पते। विनापि तन्नि ! हारेण वक्षोजौ तब हारिणौ ॥ ७६ ॥

त्वात्; भत एव ‘नाहं दूतीं इलत्र वस्गुवादिेवादर्वर्विरोषो व्यज्यत इललंकारसर्वख्खारः। बस्रुवादिववमादेद्धीरभूतं घस्य ताद्रो विशोष इति तदर्ध इति। एतेन
 आक्षेपो Sन्य इति। प्रार्भनया मरणसूचनद्वारेण। गर्भितो व्यकयच्वेनान्तभावितः। एतच तिरोहित इंज्सार्धंकवनम्। तदेवमपनुतिभिन्वत्वे सति चमक्काकारितानिषेधत्वं सामन्यलक्षण्व वोध्यम् ॥ v's॥

इल्यलंकारचन्द्रिकागामाक्षेपालंकार्रकरणम् ॥ ३२ ॥
आभासत्व इति। विरोधस्याभासत्वे आपाततो भासमानत्वे सति विरोधा-
टिप्प०-1 मम्मटसु-'निषेो व कुमिष्टस दो विश्रेषािभि स्सया। इद्ध्यमाणोत्रिविषय:

 कारणादीनामनन्ल्यद्वपरिच्छिन्तामाइ। 2 हे कान्त प्रियऩम ! चेत् यदि गच्छासि तरिक्ति गन्छ; विदेद्रमिति रेषः। मया प्रतिंरोधोन कियने, किंतु भवान् यन्न गतो भूयात्तत्रेक ममापि

 सति स्त्रयति वामनः। काव्यम्यकारो लयं विरोपाएंकारनाज्ना निस्रफित; तउ्क्षण चोंत-



नन्र ‘द्वारराहितावपि द्वारिणौ हृत्यौ' द्वति छ्झेषमूलको विरोधाभासः।
यथा वा,—
प्रतीपभूपैरिव कि ततो भिया विस्द्धधर्मैरपि मेत्तृतोज्द्धता।
धमिन्रलिन्मित्रजिद्दोजसा स यद्विचारकक्चारहगाप्यवर्तत॥ ॥


## विभावनालंकार: ३४

 विंभावना विनापि सात् कारणं कार्यजन्म चेत् ।अप्येताक्षारसासिक्तं रक्ष तच्चरणद्वयम् ॥ ७७ ॥

भासो नामालंकाईः। भाभासत इल्याभासः। विरोधश्यासावाभासश्द्वति व्युप्पत्तेः। ईपदर्धेकेन चाल भानस्सापातसपत्वमर्थान्तरपरिहार्यत्वहूपं बोध्यते । तथा चैकाधिकरण्येन प्रतीयमानयोः कार्यकारणव्वेनागृह्नमाणयोध्रेमयोराभासमानापर्यवसनाविरोधत्वं लक्षणण द्रष्व्यम्। 'शानिरशानिश्ध तमुचुचः' इल्यदावतिव्यात्तिवारणायाध्य विरोषणमू। 'अप्यलाक्षारसासिंक्त रकं तचरणन्यम्' इति विभावनावारणाय द्वितीयमू। पर्यवसितस विरोधस्य दोषत्वादपर्यवसनत्वं विरोधविदोपणमिति दिक ॥ स्लेचेति। हारोडनयोरसीलर्थ विरोध: । 'मनोहारिणौं'इलर्येन तत्परिहारः॥ प्रतीपेति। तस्मान्नलादूयेन कृत्वा प्रतिकूलतृौैरिव विरद्धधर्मेंरूपि मेत्रृता मेदकरारिता लक्ता किमित्युत्रेक्षा। यम्मात्स नलः अमित्राणां शत्रूणां जयकृदपि ओजसा मिन्रस्य रवर्जयकृत, अय च मिन्रजिदेव न मिन्रजिदिति विरोधः। चारदृ्टिरि विचारे दर्थिर्यस्य ताहझः, विगतचारहनगति च विरोधः ॥ विरोधेति। वियोधसमाधानहपोत्रेक्षा शिरः प्रधानं घस ताहः इल्यर्थ:। यन्तु विरोधसमाधानात्मिक्या मुलस्थितयोत्रेक्षे़ा विरोधस्योत्यानमेव भममिति कथमत्र विरोधालंकार इति केनचित्रुमनसापि विमनसेवाभिहितं,-तदसारम्; विरोधमानमन्त्रेण विएद्धधंैंरपीलाद्युत्रेक्षाया एवानुत्थानेन श्रेषमूल्ञाभासमानं विरोधमुपजीव्यैव विरोधल्यगोत्रेक्षाया अर्थन्तररानुटहीतायास्तत्तमाधानत्वेन सश्नादवस्रित्ववादिति ॥ ७६॥

हल्यलंकारचन्दिकायां विरोधाभासालंकारत्रकणणम ॥ ३३ ॥
विभावनेति। प्रसिद्दे कारणाभावेडपि कार्योंव्वर्तिर्भिभावनांखंकारः। विभाव्यते कारणान्तरं यस्यामिति व्युत्पेत्रे। कारणाभावश्य शाब्द आर्थो नेति सर्वत्च אक्ष्षणसमन्वयो बोध्यः। एतदेवे तन्र्रेण सकलविभाबनाप्रकारसाधारणं सामान्य-
हिप्प०-1' प्रसिदहुतुत्याह्त्र्या यकिकवित्कारणान्नरम । यत्र स्व भाविकतं बा विभाव्यं सा निभावना’ ₹ति लक्षणणु न्तमन्यन्न। ‘क्रियायाः प्रतिषेपेडदि फलन्यन्तिर्विभावना' हल्यपि।

[^9]विभावनालंकारः ३४ ] अलंकारचन्ट्रिकासहितः
अन्र लांक्षारसासेक्प्पकारणाभावेडपि रत्तिम्मा कथितः। स्वाभाबिकवेन विरोधपरिहरः।
यथा वा,
अपीत्शीबीकादम्बससंभृथमलगाम्ब्रम्|

धत्र पानादिभम्नि बहलेव्वभावेडली सीबल्वा़ि निबबत् । विभाव्यमानशरर्समयहेतकक्वेत वियोधपरिदारः ।
यथा $\mathrm{\pi}$, ,
बरत्रुक्कीीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्दपाणिना।
अवचितकुसुमापि चह्री समजनि बृन्तनिल्डीचषपपपदा।।
घत्र बह्द्यां पुण्पाभावेडपी मुक्नालिद्धनं निबद्धम्। तत्र वरतनुकबरी-
 परिदाएः || ७七 ॥

## हेतुनामसमग्रत्वे कार्योट्पत्तिश्न सा मता । <br> अस्बैरतीक्ष्णकठिनैजगगज्जयति मन्मथः ॥ ७८॥


यथा वा,-
उसानमालतो घूताभूत्वम्यकरणनः।
उदस्स्यन्ति पान्थानामसृर्नो विलोबने॥
लक्षणमाद्यप्रकारविशेषषक्षणं च बोध्यम् 1 तनायं दर्शितमेवं द्वितीयं तु कारणान्विताभावऋथनपूर्वंक कार्योट्पत्तिकथनमित्युदाहरणनिशोषवलादेव गम्यत इति विविच्य न दर्शितम् । प्रतिबन्धके सति कार्योल्पत्तिछपे तृतीयप्रकर्येडतिव्यातेर्वार-णाय-अन्वितेति । तत्र प्रतिबन्धकस्य वस्तुतः कारणाभावस्पस्य कथनेऽपि न कारणान्वितत्वेन कधनमिति तनिरासः। प्रकारपझक्षेडपि कारणान्विताभावस्यार्थतो गम्यत्वात् कथनेति ॥ अप्यहाक्षेति। ल्गक्षारसेन आसमन्तात्सिक्तं लाक्षारसासिक्तम्। पश्यान्नस्समासः। तस्याः कामिन्याः ॥ अपीतेति। अपीतःः पानझून्याः क्षीवा मत्ताः कादम्वाः कलंंसा य习 । तथा असंमृष्टं संमार्जनरून्यममलमम्बरमाकांगं यत्र । एवमप्रसादितं बत्बगालनकतरक्ष़ोदप्रक्षेपादिना यत्र्रसादनं तच्चून्यं स़़्ैं लध्वम्बु यच, एवंभूतं जगन्मनोहरमासीदिलन्वगः। परमार्थ-तसु-‘ ख़्दाम्बु' इलेव काव्यादर्शे हृथः पाठः ॥ विभान्यमानेति। वर्ण्यमानेल्यर्शः ॥ वरेति। वरतनोः केशपाशरचनासंपद्केनात एव सुभिनखेन राज्रो हसेतेनावच्चितकुमुमा ब्नपुष्पापि लता बृन्तासकत्रमरा संजातेलर्यः ॥ ७७॥ हेतूलामिति। असमग्रत्वे हेतुतावच्छेकक्स धर्मस्य तत्संचन्धस बा चैकल्ये सति। अस्त्रैरिति धर्मैकैकल्योदाहरणम्। संचन्धनैकल्ये उदाहराति—उद्यानेति ।

धन्र बाप्पोग्मनहेतृन्नमसमग्रत्नं सपर्शनकियावैकल्यम् । इमां विशोषोक्तिरिति द्ण्डी ब्याजहार। यतस्तन्र घथमोढ़ाहरणे मन्मथस्स महिमातिशगयरुपो द्वितीपोदाहरगे चस्पकरेण्नामुद्दीपकतातिशयरूपश्य विरोषः स्याणत ह्रि । सस्माभिस्तु


## कार्योत्पत्तिस्तृतीया सात् सत्यपि प्रतिनन्धके। नरेन्द्रानेव ते राजन् ! द्शत्यसिभुजङ्झमः॥ ७९॥

 गृहीता द्वति सलेव प्रतिबन्धके कार्वोल्पत्तिः।

यथा वा, 一
चिन्न तराति राजेन्द्र ! प्रतापतपनम्त्रः। धनातपव्रमुल्सूज्य सातपचं द्विपद्रणम् ॥ ७९ ॥
अकारणात् कार्यजन्म चतुर्थी स।द्विभान्ता। राब्द्वाद्दीणानिनादोऽयमुदेति महदद्धुतम् ॥ ८०॥
 इत्यकारणात् कार्यजन्म।

## यथा वा,—

तिलगु प्पात्समायाति वायुश्रन्दनससौरभः।
इन्दीवररयुणाच्चित्र नि:सरन्ति खिल्रिमुखाः ॥ ८०॥
विलोचने कम्मम्ते । उदस्ययन्ति, उद्रताभ्रूणि कुर्वन्तीजर्यः: ! क्रियेति। धात्वभर्लाभिप्रायस्पर्शानस्य संयोगस्पप्वात् । इमां द्वितीयक्रकारहैपां विभावनाम् ॥ ध्याजहारेति। 'गुणजातिक्कियादीनां यत्र वैचल्यद्र्र्र्तन्। विरोण्यदर्दानगयेव सा विझोषोज्तिरिष्यते $\|$ ' इति ग्रन्येन ब्यदहतवानिलर्भः। एतेन 'प्रथमप्रकारादितीयवकारस्म वैलक्षण्यं दुछ़पादम्’’़ि वदन्नपास्तः। वैलक्षण्याभावे हि प्राचामलंकारान्तरव्वेन कयनमलन्तानुपपनमेव स्यात्। अस्ति च सह़्पतः कारणाभाकऊथनातकारणगतधर्मैकैल्यद्यारेण तद्विशित्टकारणामाबकथने सहृद्यसिद्दो
 कृतमधिकेन ॥ «८॥ कार्योंत्पत्तिरिति। प्रतिन्न्वके स्यपि कार्योट्पत्तिकथनं तृतीया विभाव्वना ॥ नरेन्ट्रानिति। 'नरेन्द्रो वार्जिंके राशि विषैैैयेडपि ऊध्यते' इति विश्यः । असःः सन एव भुजगमः॥ चित्रमिति। प्रताप
 सातपन्रम् ॥ ט९॥ अकारणादिलस्स सुगमत्वनज व्याख्यानम् ॥ ८०।।

[^10]
# विरुद्धत्त कार्यसंपच्तिर्दृष्टा काचिद्दिभाधना। शीतांश्रुकिरणासेन्बीं हन्त संतापयन्ति तैंम् ॥ ८？॥ 


यबा वा，－
उदिते कुमारसूर्ये क्रुवलयमुल्ससति भाति न क्षन्रम्।
सुकुलीभन्तन्ति चिं्रं परराज कुमारपाणिपद्मानि॥
यथा ना，
भविवेकेक कुचदन्द्बं हन्तु नाम जगग्र्यम्।
भुत्रणविनोरदणोर्युयक्तं जनमारणम् ॥
पूर्बॉढ़ाहरणोो：कारणस्स कर्यवितोधिलं स्वाभाविकम्；दह तु भुतिपणयिव्व－ सपागन्तुकगुणप्रयुक्त्रमिति मेऩ：॥＜9 ॥

> कार्यात् कारणजन्मापि हृटा काचिद्दिभावना। यशः पयोर्राशिरभूत् करकलपतरोसन्तन ।। ८२।।

यथा वा，一

> जाता लता हि गैटे जाञ अतायां न जायते रैलः：। संप्रति रह्विपरीतें कनकहतायां गिरिब्ं जातम् ॥ ८२ ॥

उदित इति। कस्यचिद्राजकुमारस पतापवर्णनम् । कुमारहले सूर्ये उद्दिते संतन कोः पृथिन्या वलयं म०डलमेन कुवलगं कुमुदमुद्रासं प्राप्रोति । क्षृत्रं क्षत्रियकुलं न भाति। अथ च नक्षंन्र भातीतिति चित्रम्। तथा परेषां राजकुमाराणां पाणि－ कमलानि मुकुलीभवन्ति संकुचन्ति । अजलिन्धात्तदाक्रतीनि भवन्नीलर्धर्धः ॥ अविवेकीति। विवेक्रो विछोषदर्शनं，विक्शेषश्व तच्छहन्यम्। परसपर संक्किष्ट－ त्वात्। कुचयुगुं कर्तृ । जगत्रयं हन्तु नाम। श्रुतिर्तिदः कर्णश्न । प्रणयः परें－ च习ः ॥ ८१ ॥ य इ ईति। कर एव दानृत्वात् कल्वतरः। अ尹 पयोधिजन्या－ इकल्पतरोः कारगस्य पयोधेख़्पत्तिः षष्टी विभावना। जातेति। जानु ऋद्वनित । कनकलतेव क्नकलता कामिनी। गिरिद्दियमिव स्तनद्वयम् ॥ ८२ ॥

हस्यलंकारचन्द्ककायां विभावनालंकारक्रक्रगम् ॥ ३४॥





## विरोपोत्तयलंकारः ३५

## कार्याजनिर्विऐोपोक्तिः सति पुष्कलकारणे। <br> हुदि सेतक्षयो नमूत् स्मरद़ीपे ज्चलत्यपि ॥८३॥

यथा वा (धनन्या. १1१₹), -
अनुरागनती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः।
अहो द़वगतिभित्रा तथापि न समागमः ॥ ८३ ॥

## असंभवालंकार: ३६

अमंभवोऽर्थनिष्पत्तैरसंभाव्यत्ववर्णनम्।
को वेद् गोपश्शिक्डुक शैलमुत्पाटयेदिति $11<8$ ॥
यथा वा ( मःहर्रातके) , -
अयं वारामेको निलय द्वति रबाकर इति
श्रितोऽ स्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिर्जलनिधि:।
क पुवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं
क्षणांदेंनं ताम्यत्तिमिम करमापास्यति मुनिः ॥ ८४ ॥
विशेषोंक्ति उक्ष़यति-कार्याजनिरिति। पुक्कल सहकारिसंपने कारणे सति, प्रसिद्धकारणसमूहे सतीति यावत्। कार्य्स्याजनिरनुप्पत्तिर्बिरोषोत्तिः। विशोपस्यानुत्पत्तिनिमित्तस्योंक्तरवगतीर्यंज्रति घ्युत्प्ते:। अनुरागेति। अनुरागो रत्तिमा, रतिश्र । पुर:सरोड्र्रवती, आज़ाकरश्र। पूर्वोदाहरणेडनुत्तिनिमित्ता; इह दैवगतिवैचिन्यस्य निमित्तस्योपदानाडुक्तनिमित्तिति मेदः 11 <₹ 11

इल्यलंकारचन्द्रिकायां विगेषोप्त्यलंकारप्रकरणम् ॥ ३५ ॥
असंभव इति । कस्स्यचित्पदार्थस्प निष्प्त्तररसंभावनीयव्ववर्णनमसंभबो नामालंकारः । गोपशिगुको गोपालबालऋः। निन्दायां स्वार्थ वा कप्रल्यः । उत्पाटयेदुदूरेत् ॥। अयमिति। वारां जलानां निलयः स्थानम्। तृष्णा पिपासा अर्थमिलापध्ध। तरलित चझ्चलीकृतम्। श्रित आश्रितः मुनिरगस्लः एनं समुद्रं

हिख्प०-1 मिलिनेण्बीि कारणेषु कार्यस्साकथनं विझेषोक्ति:; 'विशेशोन्तिरखण्डेपु
 ड़ति केचिए; अन्ये वस्ल/लैविष्यं प्रतिपादयन्ति। द्ज्ड्यपि-'उणनातिक्रियादीनां यत्रु
 किंतु किरोधाभास:; 'अयं वारामेको निक्यं' ह्ल्यो्दोदाहत्तपये पानक्रियाया अगर्येन कर्त्र
 सोऽयें विरोधो हि मुनेस्सम:प्रभाबतिरेकेण परास्त रति विरोषाभास एवेवलन्ये।

असंग्यलंकारः ३७] अलंकारचन्द्रिकासाहितः

# असंग्यलंकारः ३७ <br> विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यंहेत्वोरसंगतिः। <br> विषं जलधरैः पीतं, मूर्च्चिताः पथिकाह़नाः ॥८५ ॥ 

 विष्पान-मूर्छंयोग्भिंगेंद्रेत्वाम ।

## यथा वा,

बहो खलमुजक्षस्य विच्चित्रोऽयं बधकमः। भन्यस दर्शति क्रोत्रमन्यः प्रार्णियुयुप्यते ॥। ซनिद्वसंगलसमाधनलिबन्धनेन चार्तातिर्शयः। यथा aा ( नैषच. ₹११०६), —

श्वासान्स बर्षंसधिक पुर्यंस्ख्यानात्व ब्वन्म्यतामवाप्य ॥

यया,
भूर्जापहहीं सुमुखी गावचयति कफाम्। ताबक्षाक्षविशिजीर्भियते हदयं मम ॥८५ ॥

क्षणादासमन्नात् पास्यति, इदं को जानीत इलनन्वयः। कीछहम् ? निजकरुटी
 मकराश्ध यसेंक्षसतमिलथै: ॥ <૪॥

इयलंक्रारचन्निकायामसंभवसलंकार्शकरणम् ॥३६॥
विरद्धमिति। अटृमेलर्शं:। भिबदेखलंबन भिशाधिकरणत्वम्। विषं जकं,
 दमयन्ती प्रते हंसोत्तिः। हे दमयन्ति ! तं तबीया नहसेबन्धिनीं दूरमस्यं
 डधिकं ध्वासान्वर्षीत सुघीतीति यत्ततब ध्यानात्वन्मयतां वबस्स्ख़्पतामवाप्ये-



 स्यादसंगता 1 ' हल्याह मम्मटः । व्यधिकरणत्तेन प्रसिब्योोः समानाधिकरणत्वोपनिबन्धने विरोधालंकारः; समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोर्दलोंवंयधिकरण्येन निबन्धनेऽसंगतिरलंकार हति स्याव:।

पतिक ? विरद्मनझझात्व कायहतो:"
90 कुत्वल०

# अन्यत्र करणीयस्स ततोडन्यत्र कृतित्र सा । <br> अन्यत्कर्तु प्रवृत्तस्य त़द्विरुद्धकतिस्तथा ॥८६॥ अपारिजातां उसुधां चिकीर्पनू घ्यां तथाऽड्टथाः। गोत्रोद्बारम्रनृत्तोऽपि गोत्रोदेदें पुराराऽरोः ॥ ८૭॥ 

अन्र कृवां प्रति राक्स सोपालम्भवचने भुवि चिकीर्पिततया तत्र कर－ णीयमपारिजातब्नं दिनिवि कृतमिल्येकाइसंगतिः। पुरा गोत्राया उद्दारे भ्रवृत्तेन बराहरुपिणा तनिरिरूंद गोत्राणां द़लनं खुरकुछृनैः कृतमिति दिविधापि श्रेषोत्थापिता।

```
यया बा,
```

त्वत्ब्भ़्नण्डितसपलनिरासिनीनां
भूषा भवन्न्यभिनवा भुवनैकनीर ！।
नेत्रेप कद्⿱幺小गमथोर्पु पत्रनह्धी
चोटेन्द्रसिंह ！तिलकं करपलनेपु ॥
मोहंं जगग्रयभुवामपनेतुमेत－
दाढ़ाय रूपमखिलेश्रि ！देहभाजाम् ।
नि：सीमकान्तिरसनीरधिनामुनैव
मोंहं प्रवर्धयसि मुग्धविलासिनीनाम् ॥
यावत्．। तावत्परिमाणं हृदमं भिच्यत इलर्ध：। अन्र हृदयभेदधनुराकर्षणोो： कर्बक्नारणयोर्भिन्मेद्वत्वमेव धृमिति नासंगतिरलंकारः॥८५॥ अन्यत्रेति । अन्यन कतेंढ्यस्य व₹तुनस्तोडर्न्यस्मन्कधिकरणे या कृतिः करणं तद्यप्यसंगति－ रिल्यनुपज्यते । तथा अन्यक्कार्थ कर्नु प्रवृत्तस्य तद्विहद्धकार्गकरणं तृत्तीया असंगतिः। अपगतमरिजानं घस्यास्तां यां स्सर्गम्। तथा पारिजाततछ्रहिताम－ कृथाः कृतवान्，पवं गोत्रायाः पृथिठ्या उद्धाराय पुरा बरहााबतारे पृृत्तोडपि त्वं
 मेदाध्यवसायोध्यापिता। यथा वेति। त्वत्बझ्गेति। हे भुवनैकवीर चोलद्रेका－ धिप सिंदुधद्धा！तब खंनेन स्रण्डिता ये सपल़ा：रान्रवस्तद्दिक्रासिनीनाममिनवा अछटरुपूर्वा भूषा भूषणानि भवन्ति। गथा नेत्रेष कंचकं जलकगमेव कन्षणं वलग्रं भवतीलनुपज़ः। अयेति समुचये। ऊहतु च पत्रयुत्ता बह्री सेंव पत्किका－ रचना। करपचवेकु तिलयुक्तं कं जलमेव ललाटमूषणमेति ॥ मोहमिति । हे अखितेग्बर！जगत्रववर्तिनां देहधारिणां मोहमपनेतुमेतन् रूपं कृष्णशगीरमा－ दाय मर्यादातिक्रन्तकान्तिसपरससमुद्रेणामुनैन रूपेण सुन्दरह्नीगां मोंद प्रवर्ध－

[^11]अन्राद्योदाहरणे क尺्दणणादीनामन्यत्र्र कर्तव्यव्वं पसिद्दूमिति नोपन्यस्तम्। भछ－ तिना भाउनारूपा अन्यन्र कृतिराक्षिप्यत इृति लक्षणानुर्गतिः ॥८६－८७॥

यसील्यन्वयः॥ अन्रेति। अंनयोर्मध्य इलर्धर्। भाच्चोदाहरणे इलस्य लक्षणणनु－ गतिरेलनान्वयः । भवतिना भवल्लर्येन，भवनेनेति यावत् । भावनाछूपा भवनन्रयोजकन्यापरहूप । यत्लु－अन्यन करणीगस्येल्यादसंगतिप्रकाइद्वयान्तर－ कथनं，－नतदयुत्तम् ；‘ अपारिजातामूम’इर्युदा हरणे पारिजातराहिलयचिकीर्षास्पकारणस्स कार्येण पारिज्ञातराहिलेन चैयधिकरण्योपनिनन्धनेन प्रायमिकासंगतितो वैलक्ष－ ण्यानुपपत्ते：। आलम्बनाल्यविषयतासंवन्बनचिकीर्षायाः सामानाधिकरण्येन
 रिंहद्योः सामानाधिकरणयवर्गनाद्विरोधाभासत्वमुनितम्। एवं＇गोत्रोद्धराप्रतृत्तो－ ऽपि＇इस्युदाहएगण ‘विरद्धात्कार्यंपंपत्तिर्द्था कानिद्यिभावना＇इत्युक्तविभावनात्रकारेणैव गतार्थत्वादसंगतिभेदान्तरकल्पनानुचिता । ‘मोहम ’इल्यादावपि मोहिनिर्वैकत्व－
 उत्तसंबन्धेन चिकीर्षाया हेतुत्वासिद्ये：। न हि यदधिकरणे कार्यचिकीर्षा तदधि－ करणमन्तर्भाव्योक्तसंबन्धेन चिकीष्षायाः कार्यहेतुत्वं तात्र्रिकसंमतं युत्तं वा। अन्य习习 चिक्नीर्षितस्यापि प्रमादादिनाइन्यन्न करणेन व्यभिचरात्। अत एवैवंविध－ वैयधिकरण्यस्य विरुद्वादपि न प्राथमिकासंग्लन्तर्भववसंभवः । वस्रुतसू— ＇विषं जलधरैः पीतं मूर्चिताः पयिकाइ्जनाः＇इस्यनेव नान कार्यकारणनैयथि－ करण्यम्रुतुत्तौ विच्छित्तिविरोष：，अपि त्वन्य习 कर्तव्यस्यान्य习 करण्रयुक्त एवेति
 चमत्कारित्वेन व्रृमालंकारभावादन्यत्न करणह्पाऽसंगतिरपि प्रतीयमाना न श्क्या
 दर्प्कार्यविरद्धवात् ‘विरद्धा कार्यसंपपत्तिर्विभावना’ इलपि न युक्तम्．। गोत्रो－ द्वारग्रत्तेर्गोंनोद्देदनिवर्त कत्त्राभावेन तद्विरद्वत्वाभाबात् । कथंचितदम्दुपगमे－ ऽप्यन्यत्कार्य कर्नु प्रचृतेतन तद्विसद्धकार्यान्तर करणह्पाsसंगतिरपि＇मोहं जगत्र्र－ भुवाम्’इलादौ चमत्कारित्वेन लनधात्मिका न निवारयितुं शक्यते। न चात्रापि मोहनिवर्तकान्मोहोत्पत्ते：सैव विभावनेति वान्यम् 1 मोहनिवर्तऋस्य सिद्ध－ वदप्रतीतेः । अत एवं न विरोधाभासोऽपि，विशेषोत्रिकभनं त्वत्रासंगतमेव। न हि गोचोद्वारविषय कम्रत्रुत्तिल्पकारणसत्वेडपि गो नोद्वारह्पस्य कार्ग्स्यनुत्पति－ रिह प्रतिपाद्यते，किंतु विरुद्धकार्योप्वत्तिरेवेति विभावनीयम् ॥ $\| \xi-<७ ॥$

विपमालंकारः ३८
विपमं वर्ण्यते यत्र घटनाऽननुरूपयोः।
क्रेयं रिरीयमृद्वङ्भी, क तानन्मदनजज्वरः? ॥ ८८ ॥ घन्रातिमृदुच्चेनातिढु: सहत्वेन च|ननुस्पयोरन्नामद़नउ्वरयोर्वटना।

## यथा वा, -

 पुनरपि सकृद्वत्तौ मज संक्षालयाहम्रम्। सुविमलमथ विम्बं पारिजातवसूनैः

सुरभय, वड़ नो चेच्चं क तल्या मुखं क ॥


## विरूपकार्यस्योत्पत्तिरपरं विपमं मतम्।

कीर्ति प्रसूते धनलां इयामा तन कृपाणिका ॥ く९।।
धन्र कारणगुणपफमेण विसूदाचछ्छामान्द्वहलोत्पत्ति:। कार्यकारणयोर्निवर्स्यनिवर्तकत्वे पश्यमी त्विभावना। निरक्षणगुणशालित्वे ब्यं विषम हृति मेद्धः ॥८९॥

## अनिप्टसाप्यवैापिश्न तदिक्टार्थसमुद्यमात् । <br> 

विपममिति। परसनरमानुध्य्यरहितयोः पदार्थोर्योर्यन्न घटना संबन्वो वर्ण्यते तः विपमनामलंक्नर: । संबन्वश्न संगोगादि:, उत्पायोतादादकभावश्येति सर्व-
 प्रक्षालग। अव पक्षालनानन्तरम्। नो चेत्तस्पा मुलं छं? त्वं क ? इति बदेल्यन्वयः। वसुगती वस्तुगखा विच्रमाना ॥ चन्द्रेति। चन्द्धश्न बद्नखक्ष्मीथ्व तयोरिल्यर्भ: ॥ <८ ॥ विरूपकार्यस्येति । कारणविउक्षणस्वहुपस्येसर्धः । छचाणिका खन्तः ॥ प्रक्रमेणेति। प्रम: परिपाडी खजातीयकार्युणोप्पाद-

 अनिष्ट्स्यापीति। अपिर्भिन्कमः। इश्रभ्धसमुद्यमादनिष्टस्याबातिरपि च तद्बिषममिल्यर्थः । अपिना इटानखातिः संग्रहते । चकारः पूर्वोंत्तिविषमसमुच्तयार्थ:। मक्ष्येति। अहिमज़ूषां सर्पपेटिकां दष्वा भश्ञ्यस्याश्राया प्रविष्ट आगु-

टिप०-1 'अनुरूपसंसर्गः समम् ; अननुरूपसंसर्गों वियमम्' ड़िति रसंगाधाधरकृत:।
 घडनामियात्। कनु: क्रियाफलानाप्तिंनिन्वनर्भ्रश्य यद् भन्नेत्। गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुण्णक्रिया। कमेण च विरुद्बे वर् स पप विषमो मनः' क्ञति मझ्मट:।
 प्रतिलग्भश्येत्टदृपि विषमम् । चथा भष्ष्यक्रे्सया सर्पपेटिकां हद्वा प्रविष्टस मूषकस्य न केखलं भक्ष्यालाभ:, किंतु स्वरूपहानिरपीति।

## यथा वा,-

गोपाल इति कृष्ण ! त्वं प्रचुरक्षीरवान्छु्या।
प्रितो मातृस्तनक्षीरमप्यलभ्यं व्वया कृतम्।
इद्रमर्थावासिरूपेपार्थसमुद्यमादिश्रनवाश्तावनिप्टपतिलम्भे चोदाहरणमू। अनर्थपरिहारार्थ सूपेष्टार्थसमुद्यमात् । तदुभयं यथा, -

ड़िवि श्रितवतश्रन्द्ध सैंहिकेयभयाद्दुवि ।
राशास्य पइय तन्वद्नि! साश्रयस्य ततो भयम्॥
अन्न न केवंटं शशस्य स्वानर्थपरिहारानवाप्तिः, किंतु साश्रयस्याप्यनर्थावासिरेरोति दस्शोंतम्। परानिप्टपापणरूपेपार्थसमुद्यमात् । तदुभयं यथा, —

हि.धक्षन् मारतेर्तालं तमादीप्यद्द़ाननः।
धाव्मीयस्य पुरस्यैन सद्यो दहनमन्वभूत् ॥
'पुरस्यैच' इत्येनकारेण परानिटृप्रापणाभावो द़र्बितः। 'अनिष्टस्याप्यवासिश्स' इनि होोेडनिप्टाबासे: 'अपि' खाब्दसंगृहीताया इप्रानवासेश्र प्रत्येकमपि विषम-
 लक्षितं भर्वति।

मूप्रकसेनाहिना भक्षित इलन्वयः। यनु-प्रविष्ट इल्यस्यागक्यमानत्वान्यूनपदत्वामिति
 प्रतिलन्म इल्यन्नाप्यविर्भिन्नकमो बोध्यः ॥ गोपाल इति। हे कुष्ण ! त्वं गोपाल इूति होतोर्बहुुुधवान्छया श्रित अधितः । त्वया कु मातृस्तनदुअभमप्यलभ्यं कृनम । मुर्त्तारानेनेति भावः। पूर्वत्र इश्रानवाप्तिरर्थगम्या; इह उु 'अपि'शब्दगन्येति विरोपः । इदमिति उदाहरणामिति च जातावेकबचनम् ॥ दिवीति । भुवि सेंहिकेयस्य सिंत़ीपुन्रस्य सिंहस्य भयात् दिवि आकागे चन्द्रमाध्रितवतः शारास्य साश्रयस्याश्रयसहितस्य ततः सेंहिकेयाद्राहोर्भयमेततू हे तन्वझ्जि ! पस्येलन्वयः ॥ परेति। परस्यानिषावातिस्पो य इटार्थ इलर्धः। तदुभयमिष्टानवान्यनिष्टावानिद्दयम् ॥ दिधक्षन्निति। दशाननो रावण: माहतेर्हनुमतो वालं पुच्छं दगुमिंच्छंसं वाउमादीवयद्दीपयति स्मेलर्थ: ॥ प्रत्येकमपीति। अपिना इश्रानवातिसमुन्चिताया अनिषावारेत्विशमपदेनान्वयः समुच्चीयते । विषमपदेन विषमपरामर्शकेकन ततपदेन। तथा च तात्वर्यवलाद्वाभ्यमावर्तनीयमिति भावः। यत्त्वनिष्ट-



तन्र केवलानिएप्रतिलम्भो यथा-

> पत्मातपत्ररसिके सरसीरुदस्य
> किं बीजमर्पयित्तुमिच्छासि वापिकायाम्।
> काल: कालिजगदिदंदं न कृत्तमजे !
> स्थित्ना ह्रिप्यतित मुस्सस्य तवैन्न लक्ष्मीम् ॥

अन्र पद्मातपन्रलिप्सया पन्मत्रीजानापं कृतन्त्यास्तह्धाभोऽसत्येन, किंतु सुखरोभाह्रणगरूपोल्कटनिएप्रतिलग्भ:।

## केवलेप्रानवाहिर्यैथा,-

खिस्मोऽसि सुब्व बौलं विम्टमो वग्रमिति वद़त्सु शिथिलभुजः ।
भरभुम्विततबाहुपु गोपेपु हसन् हरिर्जयति ॥
अत्र यद्यपि रैलस्योपरिपतनरूपानिटावाषिः प्रसक्ता, तथापि भगवत्कराम्त्रुजसंसर्गमहिम्ना सा न जातेति हैलधारणरूपेप्टानवासिमात्रम् ।

यथा वा,

> लोके कलग्कमपद्दातुमयं मृगाक्षे
> जातो मुख्व तव पुनतस्तिङकच्छलेन । तन्रापि ,कल्पयसि तन्वि ! कलन्करेखां, नार्य: समाश्रितजनं हि कलन्बयन्ति ॥

अन्नानिट्परिह्वारूपपेप्टानवादिः ।
पघ्मेति। दयितां प्रति नायकोक्ति: । पद्मस्यातपनं छंतं तत्र रसिके है तन्वि! वापिकायां सरसीछह्रस्य पन्मस्य कन्दमर्पयितु किमितीच्छसि ? । यतः हे अक्षे ! कालियुगसृपः काल:, इदं जगत् कृतञ्ञं च न भवति । ततः किं तः्राइ—इदं सरसीरहं स्थित्वा तनैव मुखस्य ऊर्ष्षों हारिष्यति, न त्वन्यस्या इस्यर्थः। खिक्षोडसीति। त्रिमृमो धारयामः। वदत्मु गोपेपु शिचिलौं भुज्जो यस्य सः। भरेग शौलभारेण भुगा वका वितता विर्सीणf बाहवो येषां तथाभूतेषु सत्सु हसन् ॥ अन्रेति। न च भरभुम्नेल्यनेन बाहुगतास्थिसन्धिजज्पानिष्टप्रातेः साक्ष़ादुपात्तत्वात्मर्वाझचूर्ं|भावगर्वपपहारहुपायाश्र सुटं गम्यमानत्वात् कथमिष्टप्रास्तिमा₹मित्युच्यत इति वाच्यम् । अस्थिसंधिभनस्याशाब्दार्यत्वा-द्रगवद्नुजरौथिल्यप्रग्युक्तभाराधिक्येन चक्रतामात्रस शब्दोपात्तस्य च केख्राविशेषानाधायक्वेनानिष्ट्यपदेशानर्त्वान्, सहह्मूतानां गोपानामनिष्टपातौं हास्यानुपपत्तेश्य। अत एव न सर्व₹चूर्णींमावोऽपि गम्यः, गवैप्रसत्तयभावाच न तदपहारोऽपि । यत敨कालऔैऊधारणजन्यश्रमपरिजिहीर्षया गोपानां प्रत्टत्तिरिहावगम्यत इति निरवद्यम् ॥ लोक द्ति। हे तन्वि! लोके प्रसिंद्ध कलह्द्यमहानुं निवारयिनुं मृगा票सन मुखं जानस्तत्रापि पुनस्तिलक्वयाजेन कलद्रेखां त्रं क्पयसि करोषि । हि यम्मान्नार्यः समाध्रितजनं स्वार्रितजनं कलक्षिने कुर्वन्तील्बन्वः ॥ शापो-

```
यथा वा,
    श्ञापोडप्यहृतनयाननपक्नयोमे
    सानुग्रहो भगधता मयि पातितोऽयम् ।
    कृष्यां दहन्नपि सन्ड क्षितिमिन्घनेद्बो
    बीजपरोह्जनन्नीं द़हनः करोति ॥
```

धन्र परानिश्रप्रापणरूपेटानवातिः। स्वतोऽनिप्स्यापि मुनिशापस्य महापुखषार्थपुग्रलाभावर्यंभावगर्भतया दश्रार्येनेप्वेन समर्थितथवात् । यत्र केनचिस्वेप्ट-
 रुपमेव विषमम्। यथा, -

यं प्रति प्रेपिता दूती तस्मिनेब लयं गता।
सब्यः ! पइयत मौध्यं मे विपाकं वा विधेरमुम् ॥
‘तंस्मन्नेव लंयं गता’ ह्ंति नायके दूल्याः ख्वाच्छन्घं दार्शितम्।

## यथा चा,

नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रिर्योयै प्रेपितं मनः।
तन्तु तैै्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥
 मदीये बरदराजस्तवे-

भानुर्निशासु भवद़द्धिमयूखरोभाऐोभात् प्रताष्य किरणोक्करमाप्रभात्तम ।
तन्रो द्घे हुतवहात्कणनुक्षागे तापं भजल्युनिदें स हि मन्द्वैतापः ॥
यथा वा,-
स्वद्वः्रसम्यमयमम्ब्रुजकोशमुद्या-
भज्ञात्ततब्युषममिन्रकरोपक्हृंया।
डपीति। मृगयायां प्रमादतो हतपुत्रेण तापसेन त्वमपि पुत्रशोकान्मरिष्यसीति शापे दत्ते तं प्रति दशरचस्ययमुन्तिः। अद्धपुत्रमुखप्त्रजसोमे मयि भगवता त्वया पातितोऽयं शापोऽपि सानुघ्दो भवति । खलु निध्रितमू। इन्धनैरैद्दो दीमो दहनः कृषियोग्यां क्षितिं दहनपि बीजाहूरजनर्नां करोतीति दृथान्तः ॥ परेति।
 ज्ञाह—स्वत इति। नियोक्तुः प्रेपयितुः ॥ यं प्रतीति। मौब्यं मूढत्वम्।
 भानुरिति। हे हो ! भानुः सूर्यो भवच्चरणक्रुणरोभाया ल्रोभास्सीसकिरणसमूदे निशाड प्रभातपर्येन्तं प्रताप्य रान्नौ स्र्यैक्किरणानामनै। प्रवेशात्तापयित्वा तन्न तांस्मन्किरणोक्करे हुतनद्धादमेः सकारांडुद्धृते सति रत्तार्शर्शनान्मन्दसंतापः सन् क्षणमाश्रेण ब्रुपरागे नस्टलौहिले सल्यनुदिनं तापं भजतीलन्वयः॥ त्वद्रेति । हे हरे ! अं बिंुः पर्वाणि पूर्णिमायामम्बुजस्प कोशः कुछ्मलः स

## लटध्वापि पर्वर्वि विधु: कमहीयमानः शंसत्यनांल्युपचितां ध्रियमाशुनाशाम् ॥

अन्र हाय्यक्लोके सूर्यंकिरणानं रात्रिज्वयिप्रवेशनमागमसिद्दम्। सूर्यस्य निजकिरगेपु भगवच्चरणकिरणसद्धाराणिमत्रेप्तगा तत्कृतं तेषामतौ प्रतापनं परिकल्प्य तेषामुदुगकालट्द्रयमरुणिमानं च तहो द्दूतनराचनामिवामिसंतापन घयुक्तारुणिमानुदृन्तें परिकल्प्य सूर्यस महतापि प्रयतेन तान्कालिऐऐफानासिरेव जायते, न सार्वकालिकेक्षावासिरीतित दार्शितम् । द्वितीयक्रोके चन्द्रस्य भगबन्मुखलङ्क्मीं लिप्समानस्य सुहचत्वेन ‘मिन्र’शब्द्रेषपकशात् सूर्य परिकल्प्य तथिकरणस्य कमलम्नुकुलविकासनं चन्द्नानुप्रवेगनं च सुह़प्पाणेर्भगवन्गुखलभ्ष्मीनिधानकोशागुहुुद्दामोचतूू\{ंकं ततो गुहीतभगवन्मुखलक्ष्मीक्स तगा भगवन्मुखलक्ष्म्या चन्द्रप्राधनार्यं चन्दसपर्शरूपं च परिकषप्यैतावतापि प्रयत्नेन पौर्णमास्या-
 नवाप्ताबपि तदक्तसिश्रमनिबन्धनाद्विच्छित्तिविरोषः।

## यथा वा,-

बह्लाऊक्षोणिपाल ! ल्नदहितनगरे संचरन्ती किराती रलान्यादाय कीर्णान्युरुतरादिराा़्रारराक्काकुलानी। द्विल्वा ज्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुकुर्टीभूतनेत्रा धमन्ती

अत्र प्रभूताभिसंपादनोदोगात्त्तंप।दुनालाभेऽपि तहाभभ्रमो धूमभ्रमोपन्यासमुखेन निबद्द: ॥ ९०॥

एवान्भुजः्पभाण्डारगृंद्हं तस्य मुद्रा मुकुलीभावो मुद्रणं च तस्य भदेनात्ता
 तेषामुपक्कृया लाभेन वद्बक्स कान्ति हШःःापि ऋमेण हीीयमानः क्षीयमाणः सन् अनील्या उपचितां प्रवृद्धां श्रियमागु नाशो यस्यासां क्रंभसति कथयतील्लन्वयः॥ अव्रेति। भागमसिद्ध ‘तस्माद्दिश्राम्नरादिलं प्रविशति राशावादिलस्तमे' इति श्रुतिसिद्ध प्रवेशानं ततृतं स्यूर्यंचं तेषां किरणानामम्रो प्रतापनस्पं परिकल्य उत्प्रेश्य, एवं तेपां किरणानामरणिमानमारतत्वं च अरुणिमानुत्निह्वं परिकल्प्य इति दर्शीतमिसन्बयः। एवमग्येऽपि सहहृत्वेन सूर्य परिकल्प्य तक्किरणचन्द्रानु-
 इति दर्श्शितमिलन्न्वःः ॥ बह्लालेति। है एतनामक भूपालः वच्छत्रुनगरे संचरन्ती भिश्री प्रकीर्णानि रलन्यादाग्र उसतरा महती या खदिराभारस्य गा़्का

 न्वशः ॥ श्रभूतेति। घहुलेलभःः। एतेतु च सर्नेपृत्पाघ्योल्मादकभावह्पसंवन्ध-

## समालंकार: ३९

समं स्याद्वर्णनं यत्र द्वयोरल्यनुरूपयोः। स्वानुरूपं कुतं संद्म हारेण कुचमण्डलम् ॥९? ॥ प्रथमविषमप्रतिन्दन्देदं समम्।
यथा वा,一
कौमुदुदीव तुहिनांखुमण्डलं जाह्ननीव शरिखण्डमण्डनम्। पइय कीर्तिरनुरूपमाभ्रिता श्वां विभाति नरासेंहभूपते !॥

चिन्रे चिं्र बत बत महचिन्रमेतद्विचिन्न जातो दैवादुचितघटनासंविधाता विधाता। यन्निम्बनां परिणतफलसीतीतिराख्वादनीया यच्चतस्याः क्नलनकलाकोविद्ध काक्रोकः ॥ पूर्वं स्तुतिपर्यंचसायि; इंदं नु निन्दापर्यवसायीति मेद्दः ॥ १९ ॥ सारूप्यमपि धार्यस कारणेन समं विद्यु:। नीचम्रवणता लैक्षिम ! जलजायास्तवोचिता ॥ ९२ ॥
इदं द्वितीयविपम्रतिद्वन्द्दि समम्।

 उक्षणगसमन्वयो बोध्यः॥ ९०॥

इललंकारचन्द्धक्रायां विपमालंकारक्रकरणम् ॥ ३८ ॥
सममिति। अनुहुपयोरिलनन्तरं संवन्धस्येति रोप:। परसपरमनुछपयो: संत्रन्धस्य वर्णनं समं नामालंकारः। सम्म स्थानम् ॥ कौमुदीति। शरिसण्डमण्डनं चन्द्रकाभूपूणं हरम् ॥ चित्रमिति। अत्र चिन्न-बतरान्द्योर्वीप्सा विपयातिशययोतनाय। परिणतं प₹्ञ । स्फीतिः समृद्बि:। एतस्याः फलसमृद्देः। कवलन-
 कारणेन साहुप्यमपि समारंकारः॥ नीतेति । नीचश्रणता नीचासक्तता। जऊजायाः समुर्रहप जलाज़ातायः। उचितेति। जलस्य ताद्रात्वादिति भावः॥

टिप्प०-1 'खट्रासं। समम् ; ईंस्सिनाइधिकलामे प्रहर्भुणमिति भावः। अनुरूपसंसगे: समम् इति रसगंगाधरकारः। 'अनुरुपसंघटनाल्मकः सनालंकारः' इत्यलंकारसर्वस्वकारः। 2 विधाना प्रजापति: इंबात् अदृधचशात् उचिताया घड्नायाः संतिधना कत! संभूनः । यस्माब निंनानां पारिभद्रागां परिणनफलानि पकफलानि तेपां समृद्धि: आस्वारर्नाया इइमाश्व-


[^12]
## यथा वा，—

दवग़ह़नागुप्पन्नो धूमो घनतामवाण्य ब वैंस्तम् । यच्छमयति तदुक्त्तं सोऽपि हि द्वमेव निर्द्हहति ॥

यथा वा，－

> आादौौ हालाहल
> बाल्ये शाम्भोर्निटिलमहसा बनुमैंद्रीनिरूळः।
> पौँठो राहोरापि मुखविपेणान्तरक्नीकृतो य:
> सोऽरं चन्द्नम्पतित किरणैर्मामिति प्रात्रमेतत् ॥

पूर्बत्र कारणस्वभावनुरुष्यं कार्ग्स्साश्रानन्तुकतट़ीयनुपसंससर्गानुरूप्यमिति मेटे：॥ १२ ॥

## विनेाडनिटं च तहिस्द⿸्द्यिर्मथर कर्तुमृत्रः। युत्तो वारणलाभोडं येंन्न ते वारणार्थिनः ॥९३॥

दं सममनेकस्याप्पव्तासिश्रेर्यपिसंगृहीतस्य निविधस्यापि विषमस्य प्रतिं－
 कैर्नार्यमाणां प्रति नर्मवचनमुऩाहरणम्। न चात्र नितारणमनिष्टमापन्नमिल्यनुऩा－ हरणल्नं रान्क्रीयम्। राजद्वारि क्षणनिचारणं संभवितमिमिनि तदद्रीकृत्य प्रृृत्तस्य विपमालंकारोदाहरगेध्विचतार्कितो करानिश्टापर्यभावात्। किंच गत्रातर्कितोक्करा－ निट्टसच्चेडपि ह्रेषमहिनेंटार्थल्वर्प्रनीतिम्तन्रापि समालंकारोडप्रतिहत एन।
－द्वेति। घनतां मेघस्पतां वर्मेर्जलनर्घंगेः। इामयति नाशयति। हि यस्मत्सोऽपि दवदहनोडपि दनमेव स्सोर्वादके विनिर्द्रहति । तथा च कारणस्म स्बोवादक्राश－ कर्वान कार्यस्स्यापि धृमस तथात्वमुचितमिल्लर्थ：॥ आद़विति । विरहिण्या इय－
 अदै। हालाहलछपपेण हुतभुजाऽम्निना दत्तो हसावलम्बो यस्य स：। शाम्भो：निटिलं ललाटं तत्संबन्धिमइसा नेन्राभ्रिना बद्धया संबद्वया मैंत्या निह्डः प्रसिद्ध：प्रैदो गुचा

 भेदान्तरमाह—विनेति। अनिम्टं विना यमर्थ कर्तुमुयतस्तस्सिद्विरपि सममिल्यनु－习习त्या योज्यम्।＇यदर्थम्’ इति पाठे यश्रासावर्शश्येल्यर्थ：। युक्त इति। वारणं निवारणम्। वारणो गजो युत्तो न स्यात，अपि तु स्यादेनेल्यर्शः।＇रोभत＇इति कचिन्पाठः साधुरेव। अपिसंग्रहीतस＇अपि＇गब्द्रसंग्हीतस्स। नर्मवचने परिहास－
 प्रतीनिरिल्यभ：॥ अवतिएत इति । अनिष्स्येष। भिन्न्वेन ज्ञानकालेडनिष्त्वे－


## यथा वा, -

उचैर्गैजैरयनमर्थंयमान एव
त्वामाभ्रयन्निह चिराटुपितोऽसि राजन् ! ।
उच्चटनं ल्वमपि लग्भगसे तदेंत मामय नैव विफला महतां हि सेवा ॥
घन्र यद्यपि न्याजस्तुतौ स्वृत्या निन्द़ाभिन्यक्किविवक्षायां निषमालंकारस्तथापि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविवक्षायं समालंकारो न निवार्यते। एवं यन्रेपार्थावास्सिसत्वेऽपि ह्रेषवरादूसतोडनिटार्थस्य प्रनीतिस्तन्रावि समालंकारस्य न क्षतिः । यथा,

इास्ं न-बलु कतंव्यमितिति पिन्रा नियोजितः।
तढ़ेत शस्घं कृतनान् पित्तराज्ञा न लह्जिता ॥
अन्न ‘पितुराज्ञा न लह्दिता’ इल्यनेन विरोधालंकाराभिष्यत्त्यर्य ‘न-सलु’ इलन्न पद्दययविभागाँ्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षागाः सचेचेडपि नखं छुनातीति ‘नखलु’ इल्येकपदल्बेन चस्तुसद़र्भान्तरपरस्पान्तरमाऩाय समालंकारोड्य्यस्लेव


सलं तप: सुगलैयै यत्तह्वाम्बुपु रविव्रतीक्षं सत्।
अनुभवर्ति सुगतिमэं व्वत्पद्जन्मनि समस्तकमनीयम् ॥ ९३ ॥

नाप्रतिभासादिति भावः ॥ उच्चैरिति । गजैरटनं तदारोहणपूवंकंक गमनम्। इह व्वनररे उपितोडस्सि वासं कृतवानस्मि। तदेव मत्रार्थ्र्यानमेव। उचाटनं दूरनिरसनमेव। उच्चैर्जैरटरनं क्रति मां लम्भयसे प्रापयसि। हि यर्मान् महता सेवा विफला न भवर्तीति मुले स्तुतिः। ततो दूरनिरसनमेवार्थन्तरपरिम्हेण विपमालंकाररुक्र्या निन्दायां पर्यवसितम्। एतेन वैपम्यस्य निन्दाहपस्य ध्याजसुतिविषयत्वेन तथापवाद ह़ति निरस्तम् 1 बिपमस निन्दामूल्वेनेन तदूपत्वाभावादिति । इश्टर्थवातिसत्चेडपि वास्तविकेषार्थप्रतिसत्वेऽपि॥ न क्षतिरिति । अनिष्ट्रतीतेराभासह्प:वेनापर्यवसानादिति भावः ॥ राख़मिति । तदेव न-सल्वेन। एकमदत्वेनेग्युपलक्षणे तृतीया। एकपदत्तोपलक्षितं यद्दूर्तु सदर्थान्तरपरं र्पान्तरमिलर्ध: । अर्थान्तरं च वास्तविकं पदव्चुच्पतिकधनेन दर्शितमेव।

 निषृस्यप्रतिससत्व्वदुदाहरणान्तरमाह—यथेति। नायिकां प्रति नायकस्योक्ति:।
 रविं परीक्षते ताधŋं सत् तश्वा तףः कृत्वा त्वृ्पदहपे जन्मनि समस्तम्यः

## विचित्रलंकारः ४०

विचिन्रं तत्र्रयनर्वेद्विपरीतः फलेच्छया। नमन्ति सन्तस्त्रोक्याद़पि लन्धुं समुन्नतिम् ॥९४ ॥

## यथा वा,

मलिनयितुं खलवद्नं विमलयति जगन्ति देन ! कीर्तिस्ते । मिन्राह्हां कर्तु मिन्राय दुह्यति प्रतापोऽपि ॥ ९४ ॥

## अधिकालंकारः 4 ?

अधिंक पृथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम् । चह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणाः ॥९५॥
धन्र ‘यन्र मढ़ाजलौौेडनन्तानि घह्माण्डानि बुहुदकल्पालि’ इल्याधारस्यातिविशाएल्न्व पदरर्ग्य तन्र 'न मान्ति' द्याधेयानां गुणानामाधिक्यं वर्गितम्।

यथा वा, ( माथे भा२₹) -
युगगन्तकाहम्रतिसंहताहमनो जगनित कस्यां सविकारामासत।
तनॉ ममुस्तन्र न कैटभद्दिपस्तपोधनाम्यागमसंभवा मुद्ः ॥ ९५ ॥
कमझेम्यः कमनीयं नुन्दरं सत् सुगतिं शोभनां गतिमनुभवतील्यन्वयः। अन्र कमलस्योत्तमलोकहुपगतिप्रामये तपस्यतस्तद्गाभेऽपि झोभनगमनस्य गतिशाब्द-


हूल्यलंकारच्चन्द्रिकायां समालंकारग्रकरणम् ॥ ३९ ॥
 रीनाचरणमिति यावत्, ॥ नमन्तीति। नम्रीभवन्तील्यर्ध:। समुब्नतिमुच्चताम् ।। मलिनयितुमिति। मळिनीक्त्तिमिल्यथः। विमलगति निमेलीकरोति। जगन्ति च्रिभुवनानि । मिन्न सुट्दिन्मित्रः सूर्यश्न ॥ १४॥

इत्यलंकारचंद्विकायां विचित्रालंकारप्रकरणम् ॥ ४०॥
अधिकमिति । पृुुछादावेयापेक्षगया विशाहादाधारादांधेग्स्याघिक्यवर्णनमेकोडधिकालंकार: " युगान्तेति। युगान्तकाले प्रलग्रे प्रतिसंहतः ः स्वस्मिँएंश्रं

टिप्प०-1 'इट्टसिद्धयर्भिमिष्टषिणा क्रियमाणमिपविपर्गीनाचरणं विच्चित्रम्' इति रसगंगाध्ररकृत:।' यस्य हेतोर्यत् फलं तस्य यढ़ा तद्विपऱगतं भवति तदा तद्विपर्रातफलनिष्पत्य्यंय्य कस्यचित्प्रयन्न उत्साहो विचित्राढंकार:' इूत्यफंकारसर्नस्वकृत्। 2 'यन्राधाराधेययोरन्यतरस्य
 'महतोर्यन्महीयान्सावाश्रित।भ्रययो: कमाव्। काश्रयाश्रयिणौ स्सानां ननुत्वेऽप्यधिकं तु तव्' घति एक्षणं प्राह मम्मट:। दर्पणेडपि 'आआश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिझ्येऽधिकमुच्यते’ इल्युक्तम्। 3 नारवागमने श्रीकृष्णस्य हर्पातिशयवर्णनमिद्दम्।

# पृथ्वाधेयाद्नदाधाराधिक्यं तैदपि तन्मतम् । कियद्वाग्रह्त यन्रैते विश्राम्यन्ति गुणास्तन ॥९६॥ 

अन्र 'एते' हति प्रत्यक्षहट्रमावैभवव्वेनोक्तानां गुणानां ‘विश्राम्यन्ति' इत्यसंबाधावस्थानोत्त्या भाधारस्य वाग्मह्मग आधिक्यं वार्णितम्।

यथा वा,-
अहो विशाएं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम् । माति मातुमशक्योडपि यझोरारिर्यदच्र ते ॥
धन्र यद्यम्युदाहहरणद्दयेडपि 'कियद्वाग्बत्न' द्वति ' घहो विशालम्' इति चाधाययो: प्रशंसा कियते, तथापि तनुव्वेन सिद्धवत्क्हतयोः शाब्द्यकभुुवनोदर-
 प्रस्तुतगुणयदोरोर्शिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति ॥ ९६॥

## अल्पालंकारः पर

## अल्पं तु सूक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य स्सक्ष्मता। मणिमालोमिंका तेऽद्य करे जपेववटीयते ॥ ९७॥

अन्र मणिमालगमय्यूर्मिका तावदसुलिमात्रपरिमितत्वान्द्यक्ष्मा सापि विरहिण्या: करे कद्षणवत्पवेशेताता तस्मिन् जपमालावह्बम्बत इून्युत्तया ततोऽपि करस्य विरहकाइर्यादतिसृक्ष्मता द़र्बीता।

प्रापित भात्मा खविलासह्प: प्रपदो येन तादहार्य कैटभद्विषः श्रीकृष्णस्य यस्यां तनौ जगन्ति भुवनानि विकाशसहित यथा स्यात्तथा भसत स्थितानि तत्र तस्यां तनौ तपोधनस्य नारदस्याक्यागमात् संभवो यासां ता मुदः प्रीतयो न ममुरित्यन्न्यः ॥ ९५ ॥ पृथ्विति। विशालादाधेयाबदाधारस्याधिक्यं तदर्यधिकम्म 11 कियदिति। अपरिमितमिल्यर्ध:। वाक्त्रब्द एव अह्म। इं च परमेश्वरं प्रति भक्तस्योक्तिः ॥ असंबाधेति। अंकटेट्यर्थः। अहो छात। माति संमाति। मातुमशक्योऽपरिमितः। अन्र भुवनन्नयोदरे। नन्वाधारयोः शब्द-
 अन्रेति। न चान्राप्रभुत्रशंसा शक्ष्रीया; प्रस्तुतस्याप्यभिधानादिति । इलं्य चाधाराधेयान्यतरर्य तनोरयाधिक्यवर्णनमिति सामान्यउक्षणं बोध्यम् ॥ ९६॥

दूल्यलंकारचन्यिकायामधिकालंकार्र्पकरणम् ॥ ४४ ॥।
अल्पमिति। यदिति सामान्ये नपुंसक्म् । खापेक्षया सूक्ष्मादाधेयादाधारस सूक्ष्मता यत्तनलं नामालंकारः ॥ मणीति। मणिप点ख्पा ऊर्मिका

> पाठा०-श 'तदपि वर्ण्यते'. ₹ 'जपनटायते'.

## यथा वा, —

यन्मध्यादेशादापि ते सूक्षमं लोलाक्षि! हइयते। मृणालसूत्रमपि ते न संमानि स्तनान्तरे ॥ ९७॥

## अन्योन्यालंकार: ४३

 अन्योन्यं नाम यत्र सादुपऋारः परस्परम्। त्रियामा शइििना भाति श़्री भाति त्रियामया॥ ९८॥यथा वा,-
यथोर्ध्वाक्षः पिब्रत्यम्बु पथिको विरलाक्तुलिः। तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम् ॥
भन्र प्रपापालिकायाः पथिक्रेन स्वासत्त्ता पानीयदानव्याजेन बहुकालं स्वमुखावलोकनमभिलषन्य्या विरलाङ्नुलिकरणतभिरं पानीयद्दानानुवृत्तिसंपादुनेनोपकारः कृतः। तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखावलोकनमभिलुषतः पथिकस्म धारातनूकरणतभ्यिरं पानीयपानानुवृत्तिसंपादनेनोपकारः कृतः 1 अत्रोभग्रोर्यापाराभ्यां स्वस्वोपकारसन्भावेऽपि परस्परोपकारोऽपि न निवार्यते ॥ ९८॥

अदुन्डीयकं ते करे अय विरहावस्झायां जपमालायत इलर्थः। 'वटी’शबदस्य गुटिकापर्यायत्वात्। अतिसूक्ष्मता आधेयमूतमालापेक्ष्यापि सूक्ष्मता ॥ यदिति । हे चन्घलाक्षि। तव मध्यभागादपि यत् सूक्ष्मं द्यग्रते तच् मृगालसूसमपि तव स्तनयोरन्तरे मषचे न मातीलन्बयः ॥ ९७ ॥

## इत्यलंकारचन्दिकायामल्पालंकारप्रकरणम् ॥ ४२ ॥

अन्योन्यमिति। मत्र परस्ससमुपकारः स्यात्, तन्चान्योन्यं नामालंकारः। त्रियामा रात्रिः ॥ यथेति। ऊध्वाक्ष ऊर्च्चनयनः। प्रपापालिका पानीयदानाधिक्ता काचिद्वानिता। धारां जलधराम्। तनुं स़््रमाम् || अन्रेति। प्रपापालिकाया: पथिकेनोपकारः कृत इलन्वयः । खासत्रेल्यादि प्रपापालिकाया विशेषणम्। संपादनेन करणभूतेन। एवं प्रपापालिकयापि पथिकस्योपकारः कृत इल्यन्वयः। यत्तु 'खमुखावलोक्नमभिखषन्ल्ला' इल्यन खराब्दस प्रपापालिकानोधक्तमेव
 इति व्युप्पत्तिरिति केश्रिद्तुत्, -तदयुक्तम्; सुख्यविशेख्यविशेषण्येकस्यैव ख्यनिजादिशब्दस्य मुख्यविरोष्गमात्रगामिववग्रुवपत्तः:, यया देवदत्तस्य पुत्रः खमातृभक्र झूल्यादौ सराबदस्य तादरापुत्रणामित्वम्, नतु गुणभूतदेवदत्तगामित्वम्; अत एवेद्शस्य्य एव। 'निजतनुस्खच्छतावण्यनापीसंभूताम्भोजयोभा विदधद-


## विशेषालंकारः प्ध

## विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवर्णनम्। <br> गतेऽपि सूर्य दीपैस्थास्तमरिछन्दन्ति तत्कराः ॥ ९९॥

## यथा वा,—

कमलमनम्भसि कमले कुनलये तानि कनकलतिकायान्।
सा च सुकुम्मारसुभगेल्युत्पातपरम्परा केयम् ॥
अत्राये सूर्यस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि तत्कराणामन्यत्राबस्थितिरुक्ता। दिरीतय ल्वभ्भसः प्रसिद्धाधारस्याभावेडपि कमल-कुवलययोरन्यम्रानस्थितिरुक्ता। कचिव्वसिद्धाधाररहितानामाधारान्तरानिर्देशां निनैवाम्रलयमवस्थितेर्वणनं दइयते।

यथा वा, ( हर्दटा० ) -
दिवमम्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम् ।
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते बन्द्यःः॥
अन्र कवीनामभावेडपि तद्निरामाधारान्तरानिर्देशां विनैैवाप्रलयमवस्थितिर्वर्णिता ॥९९॥

## विरेषः: सोडपि यदेकं वस्तनेक्रक्र वर्यंते। अन्तर्बहिः पुर: पश्यात् सर्वदिक्ष्वपि सैव मे ॥१००।।

 यथा वा,—हदयान्भापयातोsसि दिक्षु सर्वासु छइयंसे । वस्स राम ! गतोऽसीति संतापेनानुमीयसे ॥ 900 ॥
काव्यंग्रकारिकायाम् । अन्यन्च तु न स्बविशेप्यगामिव्वनियमः । स्वाश्रितानं विभाणामयं पालकः; स्वाज्ञाकारिणां भृस्यनाममयं कलपब्व़्ध इलादी ठ्यभिचारात्। न चैचं सदाररतानां विप्राणामहं भक्त इलन मदीयदाररतानामिति प्रर्ताति: स्यादिति वाच्यम्। तात्पर्यस्य नियामकव्वेनापत्यभावादिति ॥ $९<\|$

> इह्यलंकारचन्द्दिकायामन्योन्यालंकारग्रकरणम् ॥ ४३ ॥

विरोण इति। ख्यातं प्रसिद्दम्। तदुत्तम् - विना प्रसिद्दमाधारमाधेयस्य


 कामिन्याम् । सा च कन्नकतिका च । निर्देंशः कधनम्। अप्रलयं प्रलयपर्नन्नम् ॥ दिवमिति। दिवमुपयातानामपि येषामनलगयुणगणगुत्ता गिरः आकलं क्ल्पपर्यन्तं जगन्ति भुवनानि रमयन्तीलन्वयः॥ «s " प्रमेदान्तरमाह -

पाठा०-? 'दीपसे'. ₹ 'दइसते'.

# किंचिदारम्भतोऽर्शक्यवस्तन्तरकृतिश्य सः। <br> त्वां पइयता मया लब्धं कल्पवृक्षनिरीक्षणम् ॥ ?०? ॥ 

 यथा al, -स्रुरदद्धुतरूपुम्वतापज्चलनं त्वां मृजतानवद्यविद्यम्। विधिना ससृजे नवो मनोमूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्श ॥
अन्राद्ये राजदर्शनारम्भेण कल्पवृभदर्शंनरूपाराक्यवस्बन्त्तरकृतिः । द्वितीये राजसृष्यारम्भेण मनोम्वादिसृट्रिसुपाइर्शक्यवस्वन्तरकृतिःः ॥ 909 ॥

ब्याघातालंकारः ४५ सोद्याघातोईन्पथाकारि तथाइकारि किगेते चेष्। थैर्जगत्र्भीयते, हन्ति तैरेख कुुमायुघः ॥ १०२॥
यद् यस्साधनत्वेन लोकेऽबगतं तत् केनचित्तद्विरद्दराधनं कियेत चेत्स ब्याधातः। यद्दा, —यत्, साधनतया केनचिद्युपात्तं तद्धन्येन तव्रतिद्दन्द्विना तद्विर्द्हसाधनं कियेत चेत्सोऽपि ब्याघातः। तत्राय उदाहाहतः

द्वितीयो यथा, (विद्ध० भ० १ा१)-
छशा दार्धं मनासेजं जीवयन्ति हमैन याः।
विरूपाक्षस्य जयिनीत्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ १०२ ॥ सौकर्येण निबद्धापि क्रिया कार्यविरोधिनी। दया चेद्वाल इ़ति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥ १०३॥
यदीति ॥ 900 ॥ तृत्तीयं प्रकारमाह-किंचिदिति । किंचित्पदार्थरम्भेणाशक्यस्स वर्वन्तरस कृतिः, करणं च स विरोषः। त्वामिति। प्रसुं प्रति यावकोकिः 11 सफुरदिति । उत्कटः प्रतापस्पो ज्वलनोऽम्निर्यस्येस्यर्थः। उक्कविशोषणं त्वां स्रुजता विधिना भुवि नवो मनोम्वादिः सहुजे सृष्ट इति सल्यमिल्यन्वयः। अन्र चोकमेदन्चयान्यतमत्वं सामान्यलक्षणं बोध्यम ॥१०१॥ इलयलंकारचन्द्रिकायां विरोषालंकारग्रकणन् ॥ १४ ॥
स्यादिति। तथाकारि तत्कार्यसाधनं वस्तु अन्यथाकारि तत्कार्यविकद्ध कार्यसाधनं चेत्किगेत तदा व्याघतोडलंकारः स्यादिलर्भःः॥ यैरिति। यैः क्टाक्ष़विज्रमादिभर्जिगत्र्यीयते संतुष्यति तैंरेव कुसुमायुधो हन्तीलन्वयः। विरूपक्षस्य हरस्य जयिनीर्विजयकारिणीः । सुने स्तामि ॥ १०२ ॥ मेदान्तरमाह— सौकर्येणेति। कारगस्यानुगुण्याधिक्येनेल्यर्ध:। नि₹द्वा कविधण्णिता। कार्यविरोधिनी पराभिमतकार्यकेरुद्धा।। दयेति। दिग्विजयाय प्रस्थितं राजानं प्रति गुग्र-

टिप्प०-1 अन्र दृरौव दाहो नाम विनाशास्तद्विणर्ग्रस्तं जीवनं चोक्तम्; वस्तुतसतु विसदृशकार्य विसटृराकारणतवमाव₹यक्रमिति म्याधात:।

पाठा०-श 'स्यादुछातो'. ₹ 'कार्याविरोधिनी'.

कार्यविशेषनिप्पाद्कतया केनचित्ंभान्यमानादर्थादन्येन कार्यविरोधिक्रियासीकर्येण समर्थ्यते चेत् सोऽपि छ्याघातः। कार्यविरुद्धक्रियायां सौकर्य कारणस्य सुतरां तदानानुगुप्यम्। यथा जैत्रयात्रोन्मुखेन राज्ञा युवराजस्य राज्य एव स्थापने यत्कारणव्वेन संभावित बाल्यं तत्रस्युत तद्विर्द्धस्य सढनयनसैव काए rतया युवराजेन परित्यागस्सायु क्तं दर्शयता समर्र्यते।

यथा वा, 一
नुन्धो न विसूजल्यं नरो दारिद्राशक्षया।
दात्तापि विस्सूल्ययं तयैव ननु राक्रया ॥
धन्र पूर्वोत्तरार्धे पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्विद्वचने हति लक्षणानुगतिः ॥ १०३॥

## फारणमालालंकारः ध६

गुम्फः कारणमाला साद्यधाप्राक्प्रान्तकारणैः ।
नयेन श्री: श्रिया त्यागस्यागेन विपुलं यशः ॥ १०४ ॥
उत्तरोत्तरकारणमूतपूर्दूद्वैःः पूर्वप्वर्वकारणमूतोत्तरोत्तैर्वा वस्तुमि: कुतो गुम्फ: कारणमाल।। तत्राद्योदाहृता।

द्वितीया यथा, —
भवन्ति नरकाः पापात् , पापं दारिद्यसंभवम् ।
दारिद्रमप्रद्नाने, तस्साद्दानपरो भैवेत् ॥ $90 ४$ ॥
राजस्योत्तिः 1 'बाऊ' इलतो मयि दया यौबराज्ये स्थापनहूपा चेत्तदा तस्मादेव हेतोरहं तथापरिल्याज्य एव, किंतु खेन सह नेतव्य इलर्पः। 'अर्थातू’ इति हेतौ पक्वमी। अन्वयश्बास्य 'समर्य्यते' इ इयनेन। अन्येन वक्षा। जैत्रति। जयसाष-
 पूर्वार्ध छुन्धस्य दानाभावसाधकत्वाभिमतदारित्रहा क्षाहपपूर्वपक्षनिस्पणम । दातुस्तु सैव विर्ददानसाधकत्वेन संमतेति पूर्वविरद्धपक्षतिरूपणनुत्तरार्धे । ययापि दारिन्रस्य ताल्कलिकत्वेन जन्मान्तरीयत्वेन च शाक्षा भिन्रा, तथाप्पभेदाध्यवसायान्र ऊक्ष्रणसमन्वय इति बोध्यम्। सामान्यलक्षणं पूर्ववदन्यतमत्वघटितमनुसंधेयमिति दिक 11 १०₹ ॥

इस्यंकारवंद्विकायां घयाषातालंकारप्रकरणम् ॥ ४५ ॥।
गुम्फ इति। रमनेल्यर्थः। कैसत्राह— चथेति। प्राक च प्रान्तं च प्राक्रान्ते, ते अनतिकम्येति यथाप्राक्षान्तं यानि कारणानि तैः पूई्व पूर्व प्रति कारणैछक्तरोत्तरं प्रति कारणैश्चेस्यर्थः 1 एवं चोत्र्रोत्तरेल्यादिम्युत्कमेणाभिघानमुदाहरणक्रमानुोधेनेति बेयम् ॥ १०४॥

छत्यहंकारार्चन्द्कायां कारणमाटालंकारप्रकरणम् ॥ ४६ ॥

```
पाठा०-१ 'यदा'. ₹ 'अभवव'.
```


## एकावल्यलंकारः ध

गुहीतमुक्तरील्यार्थश्रेणिरेकाबलिर्मता।
नेन्न कर्णान्तविभान्ते कर्णौ दोःसम्भदोलिंती ॥ १०५॥ दोग्तम्भौ जानुपर्यन्त्वप्र जानुनी रतमुक्कराकारे तस "हि भूभुजः ॥ १०६ ॥
 मुक्तरीतीः। त्राद्यः प्रभार उदाहाहतः।
द्वितीयो यथा,-
दिकाला समसैव यस्य बिभुता। यस्तर्त बियोतते यत्रापुष्व सुपीभवन्ति किरणा राहोः स यसाममूू ।
यसतिक्त्तहुपः यु योडस्स दविवे यस्त्ल जीवातवे


मालादीपकालंकार: ४८ दीपकैकावर्टीयोगान्मालादीपकमिष्येते। स्मरेण ह्दये तसास्तेन त्वयि कुता स्थितिः ॥ १०७॥
अन्र स्थितिरीति पदमेक, सरेण तस्या हदये स्थितिः कृता, तेन तस

 नेत्रे इति। तस भुभुज इति संवंच संबक्यते। दोः समम्भयो क्जुजन्मम्ययोंतितनान्दोलनं ययोस्त।। 'दोलिनौ' इहि पाठे दोलनं दोगा ययोरसीीति विग्हः। रत्वुदुतो रतदर्पण: ॥ दिकालेति । दिक्षालत्ममिसुतुल्या मस्साकाशस विभुता। यश्ध तभाकाओे विरोषेण दोतते सर्यः। मः च चन्द्रे अभुष्य सूर्यस किरणा अमृत्पा भवन्ति। स च चन्दो यासामपं रारोो समुद्रादभूत। यधापि-

 मानस्स जीवातने जीवनोषधाय भवति। यसाश्य पृथिन्या गुणं गन्द्धमेष कातुर्वोढा ता मन्मथरीवोहरंस्याहौ मूर्तयो ोो चुष्मान्तान्त्विलन्वयः ॥ १०५-१०६ ॥

मालादीपकमिति। मालादीपकं नामालंकारः। एकमिति वाक्यद्दयान्वयालनेनान्वितम 11 अत इति। एताब्माशेण दीपसादसाप्पक, न तु श्रागुत्

[^13]रीतिसम्नावादेकाबरी चेति दीपकेकावर्रीयोगः।

## यया का,

 संखामानणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्गय येत येन सहसा ययसमासादितम । कोढ्ड्डेन शरा:, बारैरीरिशिरूेनापि भूमण्डलं, तेन लं, भवता छ कीर्तिरुखुला, कीर्यां च लोकन्रवम् I।

 चेति दीवकैकाबहीयोगः ॥ 900 ॥

## सारालंकारः घ९

उत्तरोत्तरमुर्कर्पः सार इल्यभिधीयते। मधु मधुरं तस्माच सुधा तस्याः कवेवर्वचः॥ १०८॥ यथा दा, अन्तर्विण्योग्छिलोकी निअसति फ्रणिनमीध्धरे सोडवि रोते, सिन्योः सोऽ्वेकेदूरो, तमवि जुउुकरां कुभ्भयोनिश्रकार। धत्ते खद्योतरीललमयमवि नभसस, भ्रतनातिंइक्षितन्द्य!

घयं क्षाव्युगुणोल्कः।

 वागुना किं न नीतोडसौं मामयं प्राध्योद्दाति ॥
दीपकलंकाएः। पक्तुप्रक्तानां साद्यस गम्यत्वे तदमीकारादिति भावः ॥ संग्रामेति। कोदण्डेन धनुषा घराः समासादिता: ररं: श्रुुमसकं समासादितं, तेन घशुमसकेनापि भूलण्हं, तेन भूमण्लेन लंब पालकः समासादितः,
 द्यलंकारचन्दिकायां मालद्वीपकालंकार्रक्रणण् ॥ ४८॥
उत्तरोति। सार इति सायो नामालंकारः। तलाः घुपातः ॥ अन्त-

 तिधतीति रेषः। तमपि निन्नुमीक अुम्भयोनिरगस्सभुछुक्यां चकार पीतान्। अयमगत्स्योडपि नभसि गगने बद्योतशोमां धते । दद्या गगनमपि पेक्षणीयें



उमयसूपो यथा,-
गिरिम्महतन्गिरेरब्धिर्महानब्बेनैंभो महत् ।
नभसोऽपि महद्रह्य ततोडप्याशा गरीयसी ॥


## यथासंख्यालंकारः ५०

यथासंख्यं कमेणैच कमिकाणां समन्नयः।
रान्तुं मित्रं विपर्तिं च जय रझ्ञय भञ्जय॥ १०९॥
यथा वा,一
शरणं किं प्रपन्नानि विषवन्मारयन्ति वा ? ।
न ल्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन घनानि यत् ॥

पर्यायालंकार: ५?
पर्यायो यदि पर्यायैगैकस्यानेकसंश्रयः।
पद्मं मुक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवद्देनोपमा ॥ ११०॥
अत्रैक्रैस कामिनीबदनससाछइयस्स कमेण पम्मचन्दूरूपानेकाधारसंश्रयणं पर्यायः। यद्यपि पझंस्रयणं कण्ठतो नोकं, तथापि 'पव्म मुत्वा' इति तत्परिल्यागोत्त्या
सुन्दरं त्वक्कीर्तें कर्णभूपणं नीलोट्पलं विभातीलन्जयः । तूलः कार्पासः । प्रकृतार्थाशाया प्रकृतार्यक्पायामाशायाम् ॥१०८॥ इत्यलंकारचन्द्निकायां सारालंकारम्ररकणम् ॥ ४९ ॥
यथासंख्यमिति। क्रमिकाणां कमेणोत्तानां पदार्थानां तैनैव कमेणन्नयो यधसंख्यं नामालंकारः॥ शरणमिति। कृपणेन धनानि यत् न लज्यन्वे तर्ति तानि शरणं प्रपन्नानि, यच्च न भुज्नन्ते; तर्कि निषवन्मारयन्तीति कमेणान्वयः। केचित्=वामनादयः॥ १०९ ॥

द्यस्यलंकारचन्द्नकायां यथासंस्यालंकार्रकरणन् ॥ ५० ॥
पर्याय इति। पर्ययेग फमेण । अनेकसंभ्रयोडनेकाषितत्वम् । तदुक्तम्
टिप्प०-1 'यथासंख्यं कमेगेव ऋमिकाणा समन्वय:' ख्युत्तां कान्यप्रकारो। 2 तथा

 रति पघघूापतं बामनेन। 3 'कनिद्वेमनेकसिघनेक चैकां ॠमाट। भवति


प्राक्र तस्संभ्रयास्षेण पर्यायनिर्वाइः । घत एव ( बाल्भारते )-
भ्रोणीवेन्भ्स्यजाति तनुतां सेवते मध्य्याग:
पच्चां मुक्तास्सरलगतयद संध्रिता लोचनाग्याम् ।
धते वस्ष: कुचसतिवतामदितीयें नु वंक्ष
ल्वैदाञाण गुण गुणनिनिमयः कल्पितो यौननेन ॥'
इत्यन्न पर्यागं कान्यप्रकाशहुहुद्याजहार।
सर्वत्र शाब्द्: पर्यायो यथा,—
नन्वाभ्रयस्थितिरियं तब कालकूट !
केनोत्तरोत्तरविगिएपपदोपदिए ? ।
प्रागर्णवस्य हृदये, वृषलक्ष्मणोडथ,
कण्टेडधुना वसासि, वाचि पुनः खैलानाम् ॥
सर्वोडप्ययं कुद्धपर्यायः।
संकोचपर्यायो यथा,—
प्रायश्वरित्वा वसुधामरोषां छायासु विश्रभ्य ततसरतुणाम्।
पौनिं गते संम्रति तिग्मभानौ रौल्यं शैनैन्त्ररपामयासीव् ॥
अन्न शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात् संकोचपर्यायः।
विकासपर्यायो यथा,-
बिम्बोष्ट एव रागसे तन्चि ! पूर्वमहइयत।
बधुना हृदयेडप्येष मृगशावाक्षि! हृयते ॥
अन्र रागस्य पूर्वाधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्र्मणमिति विकासपर्यायः॥ 990 ॥
(का. प्र. 9०19<०) - एवं कमेणनेकस्मिन्प्यययः' इति ॥ पद्ममिति। रार्नौ पद्मसंकोचत्र्यागः। अत एव ल्यागेन पूर्वंसंभ्रयणाक्षेपादेववः श्रोणीति। जघनवन्धस्तनुतां कृशतां ल्यजति। मध्यभागस्तां सेवते आश्रयति । वक्ष:स्यलं कुचचसिकतां कुच्चसहितत्वं धत्ते। वक्फ त्वद्वितीयम्। अन्र पूर्वं कक्षसोऽद्वितीयत्वावगमात्पयययसंभवो ज्ञेयः। अद्वितीयत्वं द्वितीयरहितत्कमनुपमत्वं चैकत्वनाध्यकसितम्। एवं चोदाहहरणद्यगेऽपि पूर्वधारसमाश्रयणं गम्यमे । उत्तराधारसमाश्रयणं शाब्दमिति सर्वे्र सर्वाधारसमाध्रयणाईे ॥ नन्विति। हे कालक्छू। उत्तरोत्तरं विशिस्म्मुत्कृंटं पदं स्थानं यम्यां तादुी इयमाभ्रयस्थितिस्तव केनोपदिष्टेल्यन्वयः। हद्येगेंयन्तर्ते, अवस इति रोषः। अथानन्तर हृषपल़्भमो हरस्य कण्ठे अभुना पुनरिति संबन्धः, घुद्धः संकोच-विकासामिश्रितः ॥ प्राय इति। रैलं प्रायोडरोषां बस़धां हेमन्ते चरित्वा ततो वस़न्ते तह्णां छायासु विश्रम्य संप्रति ग्रीष्मे तिग्मभानी सूर्ये प्रौढिं प्रागल्यं प्राते सति शैनैपां जलानामन्तरमभ्यन्तरे अयासीत, गच्छति सेलय्यःः ॥ विम्बोष्ष पवेतेति। विम्बफलसदझे ओं । रागो रन्तिमा, अनुरागश्न। एब रागः। अन्न रागस्य मेदेऽ $\ulcorner$ यमेदाएययकायायेकत्वम्।

टिप्प०-1 पधमिदं राजरोखरप्रणीते बालभारतनाएके ख्वयंवरसमये दुपदसभाषिषितभीमसेनेन द्रौपदीं समवलोक्य मणितम् ।
पाठा०-१ 'श्रोणीभाग:'. २ 'तनात्राणा’. ₹ 'कनीनाम्'.

# एकस्मिन् यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि संमतः । अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥ ११? ॥ 

 यथा वा, -पुराऽभुदस्साकं प्रथमभविभिन्ना तनुरियं,
ततो नु त्वं प्रेयान्, वयमपि हताशाः प्रियतमाः ।
इढ़ार्नीं नाथस्त्वं, व्यमपि कलन्नं किमपरं, हतानां प्राणानां कुलिशाकठिनानां फलमिद्यम ॥
अन्र दुम्पल्योः प्रथममभेढ़!, ततः प्रेयसीप्रियतमभावः, ततो भार्यापतिभाब इल्याधेयपर्यायः ॥ १११ ॥

## परिवृत्यलंकारः ५२

परिवर्तिर्तिनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोर्मिथः। जयरहैंक शरं मुक्व्व केराष्षात्त्त रिपुश्भियम् ॥ ११२ ॥।
चत्तु एकसंबन्धनाशोत्तरमपरसंबन्ध सलेव लोके पयायपदप्रयोगाच्छ्रोणीबन्ध उति प्रकारोदाहते तयैव हृथत्वाच 'निम्बोघ एव' इलन्र पर्ययकथनमयुक्तमिति
 वोपेक्षणीयम्। आलंकारिकपरिभाषितानां शब्दानां लोकव्यवहारविसंवादस्साक्किचित्करत्वान्चेति दिक्ष ॥ ११० ॥ भेदान्तरमाह—एकस्मिन्निति। पर्ययिणेल्यनुवर्तंते। एकस्मिन्नाधारे कमेण यद्यनेकं भवति सोडपि पर्यायालंकारः संमत इलर्थः ॥ पुरेति । अस्माकमिति 'अस्मद्दो दूयोश्ब' (वा. १ा२1५९) इति दूयोरपि बहुबचनम् । जुर्रेयनेन स्थलोऽतीतकाल उच्यते। तच्रापि प्रधमं तनुरविभिन्नाइभूत्र। ततो नु वितर्क । त्वं प्रियतमः, बयं प्रियतमाः, इदानी तु त्वं नाध: पतिः, वयं भार्याः। इतोऽपरं किमिष्टमिति रोषः। कुलिखां बज्रम। अन्न ‘त्वं प्रेयान्' इलेकवचनेन एकह्प्रेमपाःत्वं व्यज्यते। 'प्रियतमा:' इल्यादिचहुबननेननेकह्पतघ्यतिरेक इति बोध्यम् ॥ १११ ॥

इस्यलंकारचन्द्रकायं पर्यायालंकारमकरणम् ॥ ५१ ॥



 चा नोड़्न इति। 2 अयं पग्बिंचन्लंकाए:समेन समस्य निनिम्यूपो न्यूनेनोत्रमस विनिमय-

 यशः कुमु₹भाण्डंग्र' हत्युदाजहार दण्डो।
पाठा०-ः 'श्रोतः', ₹ ‘कटाक्षान्स'. ₹ ‘रपुल्लियाम्'.

## यथा वा,—

तस्य च प्रवयसो जटायुप: स्वर्गिण: किमिव शोच्यतेऽध्रुना ? । येन जर्जरकलेवरव्ययात् कीतमिन्दुकिरणोज्वलं यश्रः ॥ १9२ ॥

परिसंख्यालंकारः ५३
परिसंख्या निपिधयैकमेकस्मिन् वस्तुयन्रणम्। सेहक्षयः पदीपेषु न स्वन्तेपु नतभ्रुणाम् ॥ ११३॥ यथा वा,—

विलद्धुयन्ति ध्रुतिबर्म यस्यां हीलावतीनां नयनोल्पलनि।
विभर्ति यस्यामपि वक्रिमाणमेको महाकाहजटार्धचन्दः ॥ आाद्योढ़ाहरणे नियेधः शान्ड़, द्वितीये ब्वार्थः ॥ १9३ ॥

विकल्पालंकारः 48
विरोधे तुल्यवलयोर्विकल्पालंकुतिर्मता।
सद्यः शिरांसि चापन्ब्वा नमयन्तु महीभुजः॥ ११४॥
अन्र संधिविप्रहभमाणपासयो: श्रिशश्रापनमनयोर्युगपदुपस्थितयोर्युगपन्कर्तुमशक्ययोर्विकल्प:।
जग्राहेति। कटाक्षपूव्वकमेकं शरंरं मुक्वा रिपोः ज्रियं जग्राहेलर्थर्थ। तस्य चेति। प्रवयसो हृद्दस जटायुषो गुध्रविरोपस्य स्खर्ग गतवतः किमिव झोचनागम्? न किंचित्। जर्जरं जीर्णतरं कलेनरं शरीरं तस्स व्ययो रावणेन सह युद्ध ल्यागस्सम्मायदाः कीतमू, शरीरं दच्वा यरो गहीतमिलर्भर्:॥ ११२ ॥

इल्यलंकारचन्द्धिकायां परिवृत्स्यलंकारम्रकरणम् ॥ ५२ ॥
परिसंख्येति। एकं वस्तु प्रतिषिध्यापरस्मिन् बसुनो नियत्रणं नियमनं परिसंख्यालंकारः॥ ल्नेहेति। लेहसैलादिश्निग्धन्द््यम्, अनुरागश्र। खान्तेतु चित्तेकु ॥ विलక्घयन्तीति। यस्यां उज्जयिनीपुर्याम्। श्रुतिः कर्ण:, वेदश्र । वर्म मार्गम्। वक्किमाणं कौटिल्यं; क्काकारता च । महाकाल इति तनैच्चै ए्यातं रिवलिज्मू ॥ ११₹ ॥

इल्यलंकारचन्द्रकायं परिसंख्यालंकार्रकरणम् ॥ ५३ ॥
संधिविश्रहप्रमाणेति। संश्रिविग्रहोः कर्तס्यताबोधकभमाणेल्यर्थ: 119१४॥ इल्यलंकारचन्द्रिकायां निकत्पालंकारप्रकरणम् ॥ ५४॥
 प्रकाशकारादीनां त्वस्य पृभगलंकारत्वमसंमत्तम ; 'उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽर्दारोण जातुचिए।


## यथा वा,—

पतत्यविरतं वारि नृल्यन्ति च कलापिनः।
अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःख़स्यन्तं करिष्यति ॥
प्रियसमागमश्रेन्न मरणमाशंसनीयं, मरणे तु न प्रियसमागमसंभव दृति तथोराशंसायां विकल्पः॥ १9४॥

## समुच्चयालंकारः ५५

## बहूनां युगपन्द्रावभाजां गुकफः समुच्चः । नइयन्ति पश्चत्पइयन्ति त्रेस्सन्ति च भवद्दिषः॥ ११५॥

अविरोधेन संभावितयौगयद्यानां नाशादीनां गुफ्फनं समुख्याः।
यथा वा,—
बिभ्राणा ह्दयये त्वया तिनिहितं त्रेमाभिधानं नवं गाल्यं यद्विदधाति सा विधुरिता साधो! तदाकर्णंताम्।
रोते खुप्यति ताम्यति प्रलपति प्रम्हायति प्रेढ्वति भ्राम्यल्युलुठति प्रणइयति गलत्युन्मूर्च्छति त्रुम्यति ॥
अन्र कासांचिलिकयाणां किंचिकालभेदसंभवेडपि शतपत्रपन्रशतभेदन्यायेन मगपयं विरहातिझयय्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुर्गतिः ॥ 994 ॥

बहूनामिति। युगपन्दावो भवनं तद्दाजां बहृना गुम्फो निबन्ध:, वर्णनमिति याकत्। स समुध्यालंकारः ॥ विभ्राणेति। नायक प्रति दूला इयमुक्किः। हे सावो! त्वया हृदये विनिहितं प्रेमाभिधानं नवं राल्यं धारयन्ती विधुरिता निरहविह्जा सा नायिका यद्विदधाति तदाकर्ण्यतामिल्यन्वयः। किं तदिलयपेक्षायामाह—रोते निद्राति। ताम्यति ग्लानि प्रापोति। प्रकर्षेण मलायति। प्रेश्राति चलति । प्रणन्सति नेर्वल्यातिशयेन मृग्राया भवाते। गलति उन्मूच्छहति। खेदातिशयात्। त्रुछ्घति र्ष्षाणा भवतीति। कासांचित् शग्यन्र्रमणादीनामू। शात-

टिप्प०-1 'समुच्चोडयमेकसिन्सति कार्यस्य साधके। सलेकोतिकान्ययात्तल्कर: स्यात्यरोडपि चेव।। गुणी किमे वा युगपत्सातां यदा गुण किये' इति दर्पगे। अताढृरमपि
 समानगुणनिक्ध्नाास्सामान्यम्| यद्राइ मम्मट:-‘परुतुस यद्नन्येन गुणसाम्यविवक्ष्षा। गेकार्म्यं बच्यने योगान्वस्तामान्यम्' स्ति।

## अहंग्राथमिकाभाजामेककार्यान्न्वेयेपि सः।

## कुलं रूँपं क्यो विद्या धनं च मदयन्त्यम्रम् ॥ ११६॥

यन्रैकः कार्यससिद्धिहततुव्वेन पक्रान्तस्तग्रान्येडपि यद्यइमहमिकया खलेकपोतन्यायेन तहिसिद्धिं कुर्षन्ति सोऽपि समुचयः। यथा मदे धाभिजात्यमेक सममे कारणं ताहगेव रूपादिकमपि तत्साधनल्वेनावतरतीति।

## यथा वा,-

प्रदानं प्रच्छघं गृहमुपगते संभ्रमविधि-
निक्सेको उक्ष्ष्यामनभिभवगन्षाः परकयाः।
प्रियं कुव्वा मौनं सदस्स कथनं चाप्युपकृते:
भ्रुतेड्लम्नासक्तिः पुरुपमभिजातं प्रथयति ॥ १9६ ॥
कारकदीपकालंकारः ५द
क्रमिकैकगतानां तु गुम्फः कारकदीयेकम्।
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पइयति पृच्छति ॥? ?७॥
सथा वा,-
निद्दाति स्राति भुके चलति कचभरं शोषयत्यन्तरासे दिव्य्यक्षक्षेन्न चायं गदित्वमवसरो भूय भायाहि याहि।
इन्युद्धैं: प्रभूणामसक्कदधिक्कैत्वारितान् द्वारि दीनानसान् पश्याधिधकन्ये ! सरसिरहह हुचामन्तरकैरैपाऔैः ।।

चन्नर्य क्मलस्य पन्नरतं दलशतम् ॥ ११५॥ अहंभरथमिकेति । अहंपूर्विकेलर्थः। 'अहं पूर्वमहं पूर्रमेललंपूववंका ब्रियामू' इयमरः। एकनार्यान्वये एककार्यसाधक्त्वे । स समुच्चयालंकारः। अहमहमिक्या परसपराहंकारेण । आभिजालं कुलीनत्वम्। समम्र पुछ्कलम् ॥ प्रदानमिति। प्रच्छनं गरं गृहं प्रत्युपगतेर्थरददिथौ। लक्ष्म्या सल्या निएत्तेको गर्वभावः। अभिभवो निन्दा तन्धरून्याः। मौनमनुद्धाटनम्। सदसि सभायां परेण कृताया उपकृतेः कथनम् । भ्रुते शास्त्रवणणे। सर्वप्रथमान्तानां पुखषमभिजातं प्रथयतीलयनेनान्नयः। अभिजातं कुलीनम् । प्रथयाति कथयति ॥ ११६॥

हूल्यलंकारचन्द्रिकायां समुच्चयालंकारप्रकरणम् ॥ ५५ ॥
कमिकेति। कमिकाणामर्थात् क्रियाणामेककारकगतानiं गुम्फो निबन्धः कारकदीपकं नामालंकारः। तदुत्तम् (क1०प०१०19०३)- सैव क्रियास बहीज्यु कारकसेति द्वीपकम्' इति। सैव सकृद्वत्तः । पझयति सार्धम् । पृचछति मार्गम् ॥ निद्रातीति।

टिप्प०-1 असावप्यलंकारः प्रायः समेषां पृथक्त्रेनासंमतः।
पाठा०-१ 'पथमिका'. ₹ 'कायांत्वयोडपि'. ₹ 'शीलं.
१₹ कुन्त.

आाद्योदाहरणे श्रुत्स पान्धस्य कर्तृकारकस्यकस्स गमनादिव्नन्वयः; द्वितीये त्वध्याहत्तस्य- प्रभुकर्तृकरकस्य निद्धादिव्वन्वय इत्येकस्सानेकवाक्यार्थान्वयेन दीप-


## समाध्यलंकारः ५७

## समाधिः कार्यसौकरै कारणान्तरसंनिधेः।

उत्कण्ठिता च तरफुणी जगामासंतं च भानुमान् ॥१?८॥ यथा वा ( काव्या० २1२९९) , मानमस्या निरार्क्तु पादूयोर्मे पतिप्यतः। उपकाराय द्दैघ्यैतदुदुर्ण घनगर्जितम् ॥
के.नचिद्रिफ्सितस्य कार्यस्य कारणान्तरसंनिधानाद्यस्सीकर्य तत्सम्पगाधानात् समाधिः। द्दितीयसमुन्मयवत्तिद्न्द्बी अयं समाधिः। तत्र हि बहूनां प्रत्येंक समर्थानां खलेकेपोतकन्यायेन युगपत्कार्यसाधनत्वेनावतारः। धन्र व्वेकेन कार्ये समारिप्सितेन्यस्य काकताहीयन्यायेनापतितस्य तस्सौकर्याधायकत्वमान्रम्। अत्रोदाहरणम् - उत्कणिठतेति। उत्कणछैच प्रियाभिसरणे पुष्कलं कारणं नान्धकारागमनमपेक्षते। 'भत्याइूबो हि नारीणामकाल्शो मनोभवः' इति न्यायात्। दैवादापतता त्वन्धकारेण तस्सौकर्यमान्रं कृतमिति । एवं द्दितीयोदाहरणेडपि योज्यम् ॥ و१८॥

हे अबिधकन्ये! प्रभूणामुयद्यदण्डैद्दारि अधिकृतंद्दारपालैरिलसकृृ्दारितान् अत एव दीनानस्मान्, सरसिर्द्युतीनां परमपरिचितैरपा?ै: कटाक्षै: पसयेयन्नयः। इति किम् ? प्रभुर्निद्रातील्यादि। अन्तः अन्तःपुरे। सक्ष्ष: पारैद्नव्यति कीडति। भूयः पुनः। छायासादसं मुख्यदीपकस्म पूर्वोक्तपकारेण संभवादिति भावः। प्रतिद्धन्द्धि विपरीतमू ॥ ११७ ॥

इल्यलंकारचन्द्रिकायां कारकदीवकालंकारश्रकणम् ॥ ५६ ॥
समाधिरिति। कारणान्तरसंनिधेर्वशात्कार्यस्य सुकरतंन्न समाधिरलंकारः। उल्कण्ठिता नायकसमीपं गन्नुम् ॥ मानमिति। मानं निराकर्तुमस्याः पादयोः पतिष्यतो ममोपकाराय दिध्या भाग्येनेदं घनर्गर्जितमुदीर्णनुद्नतमिल्यन्वयः। समुचये कारणानां नुल्यकक्षत्वम्, ₹ह नु तद्विपरीतमतुब्यकक्षत्वम्मिति प्रतिदृन्द्वित्वं तन्रेलादिना दर्शितम् ॥ ११८ ॥

इल्यलंकारचन्द्विकायां समाध्यलंकारप्रकरणम् ॥ ५७ ॥
टिप्प०-1 दर्पणे तु 'समाधि: सुकरे कार्ये द्ववाद्वर्वन्तरागमात्' इत्युत्तम् । साधनान्तरोपकृतेन कर्त्र यदहेंशेन कार्यमाख््धं समाधीयने स समाधिरिति फहितम्। 2 'वृब्धा युनान: fिशः: कपोता: खले यधानी युगपप्पतन्ति' शलनेन ‘खले कपोत’न्यायः संत्रुतः।

```
पाटा०-? 'कुलटा'.
```


## प्रत्यनीकालंकार: ५८

 प्रद्यनीकं बलवतः झत्रोः पक्षे पराक्रमः। जैत्रनेत्रानुगौ कर्णातुत्पलाभ्यामध:कृतौ।। १?९॥
## यथा ना,

मम स्पकीर्तिमहरदुनि यस्तद्नु प्रविटह्न्येयमिति । त्वयि मत्सरादिव निरस्तय: सुतरां क्षिणोति सडु ताँ मद्नः ॥

एवं बक्वति प्रतिपस्षे प्रतिकर्तुमरात्त्य तर्द्यबाधनं प्रत्यनीकमिति स्थिते साक्ष्काव्मतिपक्ष्र पराफ्मः प्रत्यनीकभिति कैमुतिकन्यायेन्य फकति ।

यथा वा,
मधुनतीघ: कुपित: स्वकीयमयुप्रपापद्मनिमीलनेन ।
बिम्बं समाकम्य बल्गत्सुपांदो: कलक्कमक्षे ध्रुवमातनोति II 999 II

प्रत्यनीकमिति। बलवतः इत्रोः, पक्षे पक्षान्तःपातिनि तदीये यः पराकमसत्रप्रलनीकं नामालंकारः, अनीकप्रतिनिघिस्पत्वात् " जैत्रेति । उत्पलाभ्यां खजयकारिनेत्रानुसारिणौ कर्णावध:कृतॉ तिररकृतौ। अवतंसतया तदुपरिस्थितत्वादधस्ताक्कृतौ चेति अ्रेषः ॥ ममेति। भुवि भूलोके मम रूपष्यार्तिं यो हृतवान् तस्मिमनुप्रविष्टमनुरकं हदयं यस्याः, तस्सानुत्रविष्टं हृदयं यस्यां वा तादगियमिति त्वयि मत्सरादिव खडु निश्वित निरसदयो मदनस्तों क्षिणोति क्षीणां करोतील्यन्वयः। अत्र 'मत्सरादिव' इति हेत्वंरो उत्र्रेक्षासत्वेऽपि तद्धेतुकप्रतिपक्षसंबन्धिवाधनं प्रलनीकालंकारस विविक्तो विषय इति बोध्यम्। अत एव मग्मटभै्टैरपि (का. प्र. १०199६) -'तं विनिर्जितमनोभवस्पः सा च सुन्दर $/$ भवल्यनुरक्ता। पश्चभिर्मुग्रपदेव शररंस्तां तापयल्यनुश्रायादिव कामः ॥' इत्युदाह्तम्। एवं च हेतेत्रेक्षैैन गतार्थत्वान्धेदमलंकारान्तरं भवितुमर्हतीति कस्यचिदूचनमनादेयम् 11 कैमुतिकेति । तस्संबन्धिबाधनापेक्षया साक्षात्तद्वाधने विरोषादिति भावः॥ मध्चिति। भ्रमरौचः सकीयमधुप्रपाब्पस्य पन्मस्य निमी-
 तनोतील्यन्बयः ॥ ११९ ॥

इस्यलंकारचन्द्रिकायां प्ययनीकालंकारम्रकरणम् ॥ ५८ ॥
पाठा०-1 अनीकेन सदृइं मत्यनीकम्, सादृइयस्य यथार्धत्नेनैव संग्रहे पुनः सादाइयग्रइ्रणाख गुणीभूतेऽपि साहृइयेऽब्ययीमावः। लोंक प्रतिपक्षस्य तिरस्कारायानीकं पयुज्यते; तदशाक्तौौ प्रतिपक्षसंवंधिनः कस्यत्चित्तिरस्कार: क्रियने; स चानीकसदृशप्रयुज्यमानत्वाप प्रत्यनीकमुच्यने। अत्र च प्रतिपक्ष्गतं बलवत्चं, आत्मगनं दुर्देलत्वं च गम्यत इति रसगंगाधरकारः।

## कैमुत्येनार्थसंसिद्यिः काव्यार्थापेत्तिरिष्यते।

स जितस्तन्मुखेनेन्दुः, का वार्ता सरसीरहाम् ? ॥ १२०॥
बत्र स ह्यनेन पभानि येन जितानि इति विवक्षितम्, तथा घ सोऽपि येन जितसेन पथानि जितानीति किमु वक्तव्यमिति द्डायृपिकान्यायेन पष्ममयरूपस्सार्यस्य संसिब्बि: काव्यार्थापत्तिः। ताश्रिकाभिमतार्थापत्तिव्यार्तनाय काव्येति विरोषणम्।

यथा वा,-
अधरोडयमधीराष्थ्या बन्धुनीवप्रभाहरः। घन्यजीवग्रभं हन्त्त हरतीति किस्मुत्तम् ? ॥ स्वकीयं हृद्यं भिष्वा निर्गतौ यौ पयोधरौ। हदयस्वान्यद्यीयस्स भेढ़ने का कृषा तयो: ? ॥ १२०॥

कैमुल्येनेति 1 कैमुलन्यायेनेल्यर्ध:। काव्येडलंकारूपार्थपत्ति: काव्यार्थापत्तिः ॥ दण्डापूपिकेति। दण्डाकर्षणे तदवलंस्बिनामपूपानामाकर्षणं ययार्थसिद्धं तद्धदिलर्भःः च्यावर्तनायेति। लक्ष्षतावारणायेलर्ध: ॥ अधरोऽयमिति। बन्दुजीवं बन्दूकपुष्पं तर्रभाहरः, बन्धुभूतानां जीवानां प्रभाहरश्य। यच्वेतरक्षणममयुक्तम्, कैमुतिकन्यायस न्यूनार्थिषययत्वेनाधिकार्थाप्तावव्यात्तेः। या-‘तवाग्रे यदि दारिस्रं स्थिते भूप! द्विजन्मनाम्। शैनैः सवितुरप्यम्रे तमः स्थास्यलसंक्षयम्'॥ अन्र 'श़नैं'शब्दमहिम्रा राजाग्रे दारिद्यस्थिल्यपेक्षया सूर्यान्ये तमोबस्थानं दुःर्रकमेवेलवगतमपि न्यायसाम्यादापयते। ननु केमुतिक न्यायेनेति केनचिठुक्त, ततेदें बक्रम्यम्-केनचिदर्येन तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थाप क्तिरिति तदुन्तकक्षण न्यायविषयार्थापत्तावव्यातेः। कैमुतिकन्याग्रस्य न्यूनार्थविषयत्वेन तुल्यन्यायत्वाभावादापादनाप्रतीतेश्येति। न चान्र कैमुलन्यायतामात्रं न त्वलंकार्वमिति युत्तम, अलंकारतत्वामियुक्ताना प्रान्चीनानां शून्यद्यद्दयताया धपामरेण संभावयितुमशक्यत्वात्। लोकर्यचहारेडवि कैमुलन्यायस चमत्कारित्वानुभवेन तैनैव न्यायेन तस्सालंकारतासिद्वेश्न। इल्यं च त्वदुत्तार्थपत्युद्याहरणे वश्₹्यमाणः संभावनालंकारो योल्यैः 'गवर्योंतौ च कल्पनम्' इति यद्यर्यातिशगोक्ति:वेनोकः। यघर्धातिशयोक्तावापाद्यापादकगोर्षिपीतातर्यविश्रान्तव्वम्, इह त्वापाइकस्स सिद्धत्वमापाद्यस्य संभाव्यमानत्वमिति वैचिउंम्यु तु तदवान्तर मेदतायाः सएकं, न तु तद्रहिर्भूताया इति न तत्राव्यापिशक्कापीज्यं विस्तरेण॥ १२०॥

इत्यलंकारचन्द्रिकागामर्थाप्यलंकार्रकरणम् ॥ ५९॥
रिप्प०-1 'कल्पनें चान्यधासिद्ययांधस्प्राक्तित्रिष्यते' ईति केचिते। दर्पणे तु दर्डापूपिकरान्यार्थागनोऽबवशत्तिर्य्यन’ इत्युक्तन्।

## समर्थनीयस्सार्थस काव्येलिद्ध समर्थनम्।

 जितोऽसि मन्द ! कन्दर्प ! मचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥? २१॥भन्न कन्द्रर्पजयोपन्यासो दुप्करविषत्वान्समर्थनसापेक्षः तस्य 'मचिचेडसति
 च्यासिधर्मतादिसापेक्षनैयायिकाभिमतलिझ्भण्यावर्तनाय कान्यविशोषणम् । इंं चाक्यायंहैतुकंक काष्यहिज्रम्र।

पदार्थंहेतुकं यथा,
भसोद्बूलन ! भद्मस्तु भवते रुदाक्षमाले ! श्रुभ हा सोपोनपरम्परे! गिरिसुताकान्तालयद्यांकृते ! ।
अद्याराधनतोषितेन विभुना युप्मस्सपर्यासुखालोकोच्छोद़िनि मोक्षनामनि महामोहे नित्रीयामहे ॥
अन्र मोक्षस्य मह्डामोहवमप्रसिद्दमिति तस्समर्यने सुखालोकोच्छेदिनीति पदार्यो हेतुः। कचित्पदार्थवाक्यार्थौं परस्परसापेक्षौ हेतुभावं भजत:।

यथा वा (नैषध० २1२०), -
चिक्रुर्रकरा जयन्ति ते चिद्दुरी मूर्धनि यान्बिभर्ति सा।
पश्खुनाप्यपुरस्कृतेन तन्तुलनामिच्छति चामरेण कः ॥
अन्र चामरस्य दमयन्तीक़न्तलभारसाम्याभावेडपि 'विदुपी मूर्धनि यान्बिभर्ति सा' इति वाक्यार्थ:, ‘‘श्युनाप्यपुरसक्षतेन’इति पद्वार्थश्चस्युभयं मिलितं हेत: बचिच्समर्थनीयार्थसमर्थनार्थ बाक्यार्ये पदार्यों हृत्रः।

## सथा वा,

 बदु:श्रादुर्भावादन्तुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे ! न क्षँपि कैनिद्दिप भवन्तं प्रणतबान ।समर्थनीयस्येति । समर्धनापेक्षस्सार्थस्य समर्थन काव्यलिज्ञमलंकारः । अर्थान्तरन्यास वारणाय-समर्थनापेक्षस्येति। यदा त्वर्थान्तर न्यासप्रकरणे वक्ष्यमाणरील्या सामान्यविरोषभावातिरिक्तत्वं निवेशयते तदा नोपादेयमैवैतदिति बोध्यम । दुष्करविषयत्वात् दुष्क्करविषयस्पपव्वात्। समर्थनापेक्षस्येल्यनन्तरमर्थस्येति रोषः ॥ नैयायिकेति । नैयायिक्रभिमतलिक्नस लक्ष्यतावारणायेत्यर्थ: ॥ भस्मेति। भस्मोद्दूळनेति संगोधनम । छुभमस्तिवति शोषः। गिरिसुताकान्तस्य डिवस्यालयः प्रासादस्तदलंकारभूते सोपानप旁 इलपि संचोधनम्। 'हा' इति दैन्ये। विभुना प्रभुणा डिविनेन । युष्मांक या सपर्या प्ज्जा तन्मसबस्यालोक: प्रकाइास्तदुच्छेदके निटीयामहे । वयमिल्यर्थान् ॥ चिक्कुरेति। चिकुत्रप्रकराः केशपाशाः। विदुपी पण्डिता । सा दमयन्ती अपुरक्कृतनानादतेन पुरोभागेऽनिहितेन च । पदार्थश्रानेकपदार्थश्ब ॥ चपुरिति । पुरा पूर्वस्मिन्हापि जन्मनि कचिदपि क्षणे
 साहिल्यदर्पग-'हेतोवांक्यपदार्ध्त्ने काव्पहिक्यं निगषते' घति।

पाठा०-२ 'सोपानपरंपरां. ₹ 'ल्यालंकृतिम्'. ₹ ‘निधीयामहे’. अ 'प्राय’’. ५ 'क्षणमपि'.

नमन्मुक्तः संगुर्य्यहमतनुरमेड्यन्यतिमेंा－ नितीरा ！क्षन्तनयं तदिद्दमपराधद्वयमपि ॥
अन्र तावदुपराधद्वयं समर्यनीयम् ；अस्पषार्थेध्वात्। तत्समर्यनं च पूर्वापर－ जन्मनोरनमनाभ्यां वाक्यार्थभूताम्यां किगते। अन्र द्वितीयवाकयार्येडतनुल्वमेक－ पदार्थों हेता：। अत्रापि संभर्रति＇नमन्मुक्त：＇इति बाक्यार्थोडनेकपदार्यों वा हेतुः। छचित्परप्वरविरूद्दयोः समर्थनीययोरुभयोः फमादुभै हेतुभावं भजतः ॥

यथा，－
असोढा तल्कालोद्धसदसहभाबस्य तपसः

प्रमोदं वो दिइयात् कपटव्युवेषापनयने
ब्वरारैथिल्यफ्यां युगपदभियुत्तः स्सरहरः॥
अन्र खिवस्स युगपप्कृत्रिमवह्मचर्येषेषपनयनत्वरातदन्तुवर्तनेच्छयोर्शिरुद्दयोः ऋमाह्रिरिजातीवतपसोडसहिव्युल्वं तस्संखापकौतुकं चेत्युभावर्था हेतुव्वेन निबन्दो। घच्विव्परसपरनिह्दूयोरूभयोः समर्थनीययोरेक प्व हेतुः।

यथा，一

## जीवादम्नुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारारियम् । <br> अम्बुधिमयनक्केंश कलयम् विफलं च सफहं च ॥

घन्र चिफलत्व－सफलत्वकलनयोरभयोर्विरद्दयोरेक एवाम्ब्रधितनयाघररसास्वाद़ो


भवन्तं न ฤ्रणतवन्，इतीदं वपुकः श़रीरस्य प्रादुभावादनुमितम् । संशति नमनति कुर्वन्मुत्तः । अतनुरसारीर：। अतोऽइममेडप्यनतिमानतिरहितः ॥ अभ्रेति। समर्थनीयं हेतुकधनेनोपपादनीयम्। अरपशार्भ्वाव् अस्पथहेतुकत्वात् । अत्रानयोर्वाकयार्थयोर्मध्ये । द्विती गवा干्यार्वे अप्रेडप्यनतिमानिति वाक्यार्थ। अॠ्राप्यतनुत्वेडपि । नमन्मुक्त इलस्यावाक्यत्वादाह－अनेकपदार्थो वेति। असोढेति। तपस्यन्तीमुमां प्रति बटुवेषेणागतस्य हरस्य वर्णनमू। कपटेत यो बटोर्बह्मचारिणो वेषस्तस्सापनगने ．लगे त्वराशैयिल्याभ्यां युगपदमियुय्त
 भववनसहमानो दु：सहावमर्थाौौर्या यस्य ताद्हास्य तपसः असोठा सहनासमर्थ：
 जीयादिति। अम्बुधेत्तनयाया उद्ष्म्या अधररसमास्लादग्नयं मुरारिर्जीयात् सर्वोटकर्षेंण चर्तताम् । कीटशः ？समुद्रमथनक्केशामेंविधात्रनालाभात्सफलं
 हे गोदावरीति । अत्रार्णवमध्येलादिबह्मविरेपणस्य न्यसनं च्चषाख्यो


# प्नामर्णाँम्युमुम्युरभिक्षाभीसरोजासनं <br> घहाणंग गमय क्षिती क्यमसावेकाक्कित्ता स्यास्सति ॥ 
















गुण इति जयदेवेनोकमिल्यन्वयः। ताककतटोद्दोो व्वदीयतीरभूमौ कलिड्जाख्यः कविर्बहूना दे सानों दर्शने बहचारिणीम्। विरांक्ति मुन्त्तिम्। एनां सरखती त्रह्माणं प्रति गमय नयेनि संवच्धः। कीटहाम् ? अर्गवमधे सुनो यो मुरमिन्मुरारिस्तनाभिकमलस्यम् ॥ श्लेपोडविषटमानेल्ल习ारग्रश्लेषः । अविघटमानस्यानुपपय्यमनस्यार्थिस्य घटक उपपादों योर्रस्स्स्य वर्णनं क्छषाल्यो गुण इल्यर्थ:। पदार्थहेतुकं समसपपदार्भंहेतुकम्म । पदार्थवाक्यार्थोंति दून्द्व: । प्रतीयमानोऽ इं न्यझझयोर्शः ॥ प्रतिनिर्दे इयत्वादिति । निर्देंयते उन्चार्यत इति निर्देशः शब्दः तेन । विपरीताभरशब्दत्वादिलभ्ध: । तस्य ताहशतृतीयलोचनव्वस । तथा चोभयत्र परिकरालंकारमत्वात्काव्यलिश्रोदाहृरगत्वमनुपपन्ममिति भावः। तयोः पनुनुल्याद्युल्末ोदाहरणन्रोः । तदुत्यापितं पारक्रोपपादितम् । व्यजजस्य हेतुकोटावेवानुप्रवेशारिति भावः ॥ एतदेव किच़ुणोति-प्रतीयमानेति ।
 पधादिपदन्यझंयं केशपाशसाम्यामाबादेरश्रीस्य साक्षानुपपादकं स्यत्तदाइञ परिकर एव स्यात्, न काव्यहिभम्। न त्वेवमतित; पखुपद्र्रतीताविनेकित्वमान्नेण साम्याभावसोपपादनासंभवाइ। किंतु तद्विशिष्टपझुपुरक्हतत्वाभाव एव साक्षादुपपा-


पाहा०-श 'परिकरार्दर'.

मानकन्दर्पदाएकभावतृतीयलोचनविशिप्टस्य खिवस्य चित्ते संनिधानस्य च वाक्याथरस्य वाच्यसैस हेतुभावात् । न हि तयोर्वाच्ययोंहैंतुभावे ताभ्यां प्रतीयमानं मध्ये किंचिद्दारमसि । यथा 'सर्वाशुचिचिनिधानस्य' इत्यादिपदार्थपरिकरोदाहरणे सर्वाशुचिनिधिनस्येत्यादिनाडनेकपद़ार्थेन प्रतीयमानं शरीरस्सासंरक्षणीयत्वम्। तथा च वाक्यार्यपरिकरोदाहरणेडपि पर्यायोक्तनिध्रिा तत्तह्वाक्यार्येन प्रतीयमानं ‘नाहं ब्यास:' इस्यादि । तसात् 'पगुनान'इल्यन्र ‘त्रिलोचनः' इूल्यन्र च प्रतीयमानं वाच्यसैव पदार्बस्य वाक्यार्थस्य च हेतुभावोपपादकतया कान्यलिद्नस्याब्नमेव। ‘यया-‘यच्चन्रेत्रसमानकान्ति सलिले ममं तदिन्द्वीवरम्’ इत्य-
 शारिहंसविइोषणानि तेषां वाक्यार्थानां हेतुभावोपपादकानीति। तन्र वाक्यार्थ-
 काचिद्नुपपत्तिः ॥ १२ง ॥

## अर्थान्तरन्यासालंकार: ६?

## उक्तिरर्थन्त्तरन्यासः सात् सामान्यविशोषयोः।

 हनूमानब्धिमतःरुष्क्ररं किं महात्मनाम् ॥ २२२॥ गुणवद्वस्तुसंसर्गा्याति खल्पोडपि गौरवम्। पुष्पमालानुत्नेङ्जेण सूत्रं रिरसि धार्यते ॥ १२३॥ भवति। ततश्र विरोपे प्रस्तुते तेन सहाप्तुतुतामान्यरुपस्य सामान्ये प्रसुते तेन सहाप्रस्तुतविदोषरूपस्य वाsर्थान्तरस्य ब्यसनमर्थान्तरन्यास हत्युक्त भवति।
 नोक्तकाव्यलिज्नगम्यार्थोपपादकमसीति निराबाधमंव काव्ययिग्नमिति । ननु ख्यमन्योपपाइकस्य काव्यलिज्ञस्याप्युपपादक छ दृथमिलारक्ष्योदाहरातियत्वन्नेत्रेति। एतत्रतीपालंकारे प्रागुदाहततमू ॥ अनेकवाक्यार्थहेतुकेति। पूर्वपादत्रयवाक्यां्भं习यस्य चतुर्थपादांथ्थ हेतुत्वमिति ज्ञेयम् ॥ हेतुभाषोपपादकानीति। इन्दीवरस्य नेत्रसमानकान्तिवंब विना पटददेरिव तददर्शनस दैवगतकान्तासाद्ययविनोदासहिष्णुत्वे हेतुत्वासंभवाद्धिति भावः। समाहितमर्थमुपसंद्राति—इतीति। तयोः पझुनार्पीति मंच्चित्रेडसीलेतयोः॥ १२१॥ हत्यलंकारचन्द्दिकायां कान्यलिकालंकारप्रकरणम् ॥६०॥

टिप्प०-1 'सामान्यं का विशेपेण विशेषस्तेन वा यदि। कार्यं च कारणेनेदंद कार्येण च

पाठण-श ‘दुस्तरे कि'. ₹ "नुसंगेन".

बारितिरिच्यते । तथा हि－उदाहरणद्येये प्यप्त्तुतयोः सामान्यविरोषयोरुक्ति： प्रस्तुतयोर्विरोषसामान्ययो：कथमुपकरोतीति विवेक्तब्यम्। न हि सर्वयैव प्रस्तुता－ नन्वर्यमस्तुताभिधां युज्यते। न तावदद्रस्तुत्रशंसायामिव प्रस्तुत्व्यक्जकतया， प्रस्तुतयोरपि विरोषसामान्ययोः सश़्द्दोपात्त्वात्। नाप्यनुमानालंकार हव प्रस्तुत्रतीतिजनककतया तद्वादिह व्यासिपक्षधर्मतात्यभावात्। नापि हढान्तालंकार इव उपमानतया，一

> ' विस्स्ध्ध्यतदोषः स्ववधाय खलस्य बीरकोपकरः । वनतरुभद्धध्वनिरिव हरिनिद्धातर्कर: करिण: ॥'

इल्यादिशु सामान्ये विऐोषस्योपमानव्वदर्शनेपि विरोपे सामान्यस्य धचिदपि तद－ दर्शानात्，उपमानतया तदन्वये सामअस्याप्ततीतेश्य। तस्मात् प्रसुतसमर्थकतयै－ वाप्रस्तुतस्येपयोग इहापि वक्तव्यः। ततश्व वाक्वार्यंतुकं काס्वलिद्धमेवात्रापि स्यान्न व्वलंकारान्तरस्यावकाश हति चेत्－घन्र केचित्，－समर्थनसापेक्षस्यार्थस्य समर्थने कान्यलिए्ध निरपेक्षस्यापि प्रतीतितैभवात्समर्भ्येडर्थान्तरन्यासः। न हि


> अयोपगूढे शारदा शाराङे प्रमृद्ययौ। शान्ततडिल्काक्षा। कासां न सौभाग्ग्युणोडन्न्नानां नस्टः परिभ्रश्पयोधराणामू ॥＇ ＇दिवाकराद्क्षति यो गुहागु हीन दिवा भीतामिवान्धकारम् ॥ क्षुदेडपि नुनं शराणं प्रपसे ममस्बमुन्च्च：शिरसामतीव ॥＇（कुमार० १ा१२）

पस्तुतव्यक्जकतयेति । अप्रसुततभिधानं युज्यत इल्यनुषज्यते। एव－ मग्रेऽकि ॥ विस्नब्धेति। खलस्य निव्वस्तातहछपो दोषः खस्सैन वधाय भवति। यतो वीराणां कोपकरकः । सिंहनिद्रापहारी नवतरुभर्जनन्यध्वनिः करिणो वधाय यथेलर्भः：। तदर्शर्यात् उपमानत्व दर्शनात्। ननु महापुर्षाछृतिरिव गम्मीरेय－ मस्पाकृतिरिल्यादौँ सामान्यस्पाप्युपमानता दृेलरुचेराह—उपमानेति। इवा－ द्यमावात्तात्पर्याभाराच्चोपमानतयाऽन्वग्य सामजसेयाप्रतीतेरित्यर्थः। इहापील－ पिना काव्यलिन्भसमुच्तः। प्रतीतितैभैभान् प्रतीतिदार्ब्यह्पप्रयोजनवशात，प्रयो－
 न ही़्यादिना । इलादिकाव्यलिक्झोदाहरणेष्विव ॥ अथेति । अयेलाद्यर्था－ न्तरन्यासोदाहरणेणु प्रसुतस्य समर्भनार्थित्वं न ह्यस्तीति संबन्वः। शरदा शशा ا⿳亠口冖⿱一𧰨刂灬 उपगूहे आलिझिते सति। अथानन्तरम्। शान्तास्तडिद्रूपाः कटाक्षा यस्याः सा प्राकृ् ययौं गतवती। उत्तं विरोष्षसपमर्थ सामान्यहुप्पणार्थान्तरेण समर्यायति। परििष्रपपयोधराणां कासामझनानां सैभाग्गयुणो न नट इति । पयोधराः कुचा मेघाश्व II दिबाकरादिति । कमारसंभवे हिमालयवर्गनम्। यो हिमालयः। ममत्वं मदीयताबुद्धिः। जितो मस्तकं शिखरं च॥ समर्भनार्थित्नं समर्थनापेक्ष－ त्वमू। अयमर्थीन्तरन्यासे समर्थनानपेक्षत्वह्पः। सामान्यस्येल्यस्य बुद्धौ प्रति－

दूल्याद्यर्थान्तरन्यासोदाहरणणेपु प्रस्तुतस्य समर्थनापेक्षव्वमस्तीरित। वस्तुतस्तु प्रायोवादोडयम् । अर्थान्तरन्यासेडपि हि निरोषस्य सामान्येन समर्थनानपेक्षल्वेऽपि सामन्वं विरोपेण समर्थनमपेक्षत एव 'निर्विरोषं न सामान्यम्'इति न्यायेन 'बहूनामप्यसाराणां संगोगः कार्यसाधक:’ इत्यादिसामान्यस्य ‘तैणैरारम्यते रजुस्तया नागोऽपि ब्य्यते ' द्वस्यादि संभ्रतिपन्वनिशोषावतरणं चिना बुद्बौ प्रतिफ्धितत्वासंभवात् ॥"

च च तत्र सामान्यस्य ‘कासं न सौभाग्युगोऽऽ $\begin{aligned} & \text { नानामे’इल्यादि विरोषसमर्थ- }\end{aligned}$ नाथं सामान्यस्येव लोकसंप्रतिपत्शतया विग़ेषावतरणं विनैब बुहौं प्रतिक्टितल्वं संभवर्तीति क्रोंकं तछयसनं नापेक्षितमस्तीति वाच्यम् ; सामान्यस्य सर्वत्र लोकसंप्रतिपच्चव्वनियमाभावात्। न हि 'गो यो धूमवान् स सोडम्भिमान्न’दति छ्यासिरूपसामान्यस्य लोकसंप्रतिपन्नतया 'यथा महानस:' ह्तित तद्दिरोषसूपद्रान्ताजुपादानसंभवमान्नेणाप्रसिनद्ध व्यासिरूयसामान्योपन्यासेऽपि तद्विरोषरूपहछ्टान्तोपन्यासनैर्केष्ष्यं संभवति । न चैचं सामान्येन विरोपसमर्थनस्पलेडपि कचित्तस्य सामान्यस्य लोक्यासिद्धत्वाभवेन तस्य बुद्दावारोहाय पुनर्विशेषान्तरस्य न्यासप्रसन्ञ इति वाच्यम् ; हापपत्तः। अन्रैप विषये निकस्वरालंकारस्यानुपददेव दर्शयिष्यमाणव्वात्। किंच काव्यलिकेडपि न सर्वत्र समर्थनसापेक्षल्वनियम:। व विकुर्रकरा जयन्ति ते' इस्यन्र तदुभावादुप्यानउस्तुपु वर्णनीयसाम्याभावेन निन्दायाः कविकुलक्षुण्णत्वेनान्र समथंनापेक्षाविरहात् । न हि 'तढ़ास्यदास्येडपि गतोsधि-

'न विपेण न गाघ्बेण नाभिना न च मृत्युना। धमत्रीकारपार्व्याः द्रीमिरेव स्तियः कृताः ॥'
 नदर्श्रनान्च । नहि तन्र स्रीणां विषादिनिन्नित्मितब्वाभावन्रनिपादृं समर्गनसापेक्षं
 पेक्षसमर्येनेर्थान्तरन्यास हति न त्रिभागः, किंनु सामर्थ्येसमर्थकयो: सामान्य-

प्रितव्वासंभवादिलनेनान्वयः ॥ संप्रतिपन्नेति । बक्तृश्रोतृसंमतेल्यवंः। विशोष:वतरणं विगेषावगमनम्। त习 बहूनामिल्या़ौौ सामान्यस्येति विशेषावतरणं विनैव वुद्धों प्रांस्टितलं संभवतीलस्यिमेणान्वितम्। तह्यसनं तृर्णिरिलादिविशोषन्यसनम् । नन्वेवमप्यर्धन्तर्न्न्याने बचिट्देव समर्थनापेक्षा, काव्यलिके तु सर्वंत्र सेल्यस भेद इल्याइक्राह—किंचेति । कविकुखभुणणन्चेन कविसमूहाभ्यस्तवेन। तदास्यदास्ये नखमुसढ़ास्ये। पर्वणि पूर्fमायां भवः पार्वाणः शवर्वीश्यरश्नन्द्र: न विषेणेल्यादे: त्रियः ซृना उल्लनेनान्वयः, अपि तु ब्रीभिरेव। यतः प्रतीकाररहितं पारुण्यं कौँग्रं गामां तथाभूतःः। उभगतोडन्वग्रव्यतिरेकाभ्याम, समर्थनगेक्षागामनि नदास्यदास्सेऽपील्लादौ। तदभानान्। न विषेगे्यदावपेक्षர

विशेषसंबन्धेडर्थान्तरस्यासः। तदितरतसंबन्धे काव्यलिङ्नमिलेयेव च्यवस्थाsनधार－ णीया। प्रपज्बश्रिन्रमीमांसायं दृहच्यः।

पुवम्रकृतेन घकृतसमर्थनमुनाह्तम् । प्रकृतेनाप्रकृतसमर्थनं यथा （कुमार० ५ । ३६）－

यदुच्यते पार्वति！पापदृत्तये न रुपमिल्यव्यभिच्चारि तद्वचः।
तथा हि ते शील्युद्धारदर्श्ने ！तपस्विनामध्युपदेशातां गतम् ॥
यथा वा，一

> दानं ददल्यपि जलेः सहसाधिरूढे
> को विद्यमानगतिरासितुमुस्सहेत ?।
> यद्दन्तिनः कटक्टाहतवयान्मिमद्धो-
> र्मइक्षूढपाति परितः पटलैरलीनाम् ॥ १२२-१२३ ॥

## विकस्वरालंकार：६२ <br> यस्मिन्विशोपसामान्यविशोपाः स विकंस्वरः। <br> स न जिग्ये महान्तो हि दुर्धर्पा：सागरा इ्व ॥ २२४ ॥

विरहेडपि समध्थनसत्वात्। अपकृतेतेनेति। आदे महात्मनां सर्वैसुकरतें नाप्रकृतेन सामान्येन हनुमदबिधतरणस प्रकृतविरेपस्य समर्भनमम ；द्दितीये पुष्प－ मालासूचृत्तान्तेनाप्रकृतेन विशोषस्पेण प्रकृत्य गुणवत्सभभ सामान्यह्पस्य समर्थनमिल्ल्यः ॥ यदुच्यत्यत इति। हे पार्वति！इपमाकृति－ सौन्दर्यं पाफ्टत्तर्ये दुष्टाचरणाय न भवति，＇य习ाहृतिस्तन्र गुणा वसन्ति＇इति न्यायादिति यदुच्यते तद्वचनमव्यभिचारि यथार्भंम्। तथा हि－उदारं रमणीयं दर्शानं सस्यास्तथाभूते हे पार्वति！तव रीलमाचरणं तपखिनामप्युपदेशह्पतां प्रा्तमिति प्रकृतेन विशेषेणाप्रकृतस सामान्यस्स समर्थनम् ॥ दानमिति ।
 सति।－विद्यमानगतिः समतित्रो बुद्धिमांध क आसितुं स्थाुुमुत्सहेत शाकुलात्？। यस्मान्मिमक्बोमिजनं कर्नुमिच्छोईन्तिनो गजस कटो गण्ड एव कटाइसत्य तडादग्रादलीनां पउलैः समूहैः परितो मह्क्ज शीव्रुमुपाति उत्पतित－ मिल्यन्वयः। अन्रापि पूर्वायों｜क्तमश्रहृतसामन्यमुत्त्रार्वोंत्तेन प्रकृतेन विरेषेण समर्थितमू ॥ १२マ－१२३ ॥

इत्यलंकारचन्दिकायामर्थान्तरन्यासालंकार्रकरणम्म ॥ ६१ ॥।
टिख्प०－1 विकस्बरो न पृवाखकारान्नरम्，समर्य्यम मर्षकोो सामान्यकिरेषभाव－ संबन्बेडप्न्न्तर्यासस्य संद्भावाव；तदितरसंबन्वे कारगेन कायंस्य कार्थेग कारणस्य वा समक्षने कान्यक्किक्साम्युपगमात् हते केवित् ।

[^14] कविना तस्समर्थनाय पुर्वर्वेपान्तरमुपमानरील्यार्थन्तर्न्यासीिध्या का विन्यसते त्र बिकस्सरालंकारः। उत्तार्ध यथाक्यंब्द्युदाहरणम ।
इदं उु व्यक्तमद斤दाहरग् ( कुमार० ११₹) -
अनन्तरत्रभवस्य यस हिमे न सौभाग्यविलोपि जातम ।
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजत्तीन्दों किरणेधिवानःः ॥
इदमुपनानरील्या किशेषन्तरस्य न्यसने उदाहरणम् ।
अर्यान्तरन्यासविध्या यथा,—
कणांत्नुद्यमन्तरेण रणितं गाइस काक ! स्वयं
माकन्दं मकरन्द्यालिलनिमिह त्वां मन्महे कोकिलम्।
धन्यालि स्यलैभैमवेन कतिचिह्दास्तूलि कस्तररिकां नेपालक्षितिपालभाल्यतिते पदे़ा न शक्षेत क? ? ॥

## यथा $7,-$

 धतो मुखे तु तव हन्तिइकाभाभाभाम्।
यस्मिन्निति। यसिन्धाव्ये इलर्थात। निषध्यत इति शेषः। समर्थमम-
 त्वबिरोपणमकक्यक्तव्यैनैवानतिप्रसभात्। एवमर्थान्तरन्यासलक्षेणेडपि नोध्यम्।। स नेति। स प्रक्तो राजा न जिग्ये न जितः। अर्थात् परैरिति शेषः। तस्समष्षें महान्तो हि दुर्ध्रा अनाभमणीया इति सामन्येन तस्यापि सागरा

 लोक्रगतमेतन समझसमिति भाःः। इदं घछ्वमाणम् || ब्यक्तमिति। गुणसमदाये एकस दोपसानाछठनमनतिप्रतिद्धवेन समर्थनापेक्ष़स्द्वोशर्यादिनिश्शेषेग समर्थ्यत इलतः सुुचमिलर्य : || कर्णेति। हे काक ! करण्णयरणन्नदं पीडाजनके रसितं श्द्धितमन्तरण विना सयं मकरन्दः पुष्परससन्छालिनं
 महे । सतः स्यलैपैववेन। स्यानमाहात्येन कतिनिद्वसूति धन्यानि भवन्तीति




 समर्षयति-द्रोषावपि बचित्त मेळननो मिधो मेलन्नात गुणत्वसितः ध्रापुत

दोषावितः छचन मेलनतो गुणत्वं
वकुर्गुणुण हि वचासे अ्रमविप्रलम्भौ॥ १२४॥

## पौढोत्तयलंकारः ६₹

पौौनोक्तिरुत्कर्षाहेतौ तद्वेतुत्वप्रकल्पनम्।
कचाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः ॥ १२५ ॥
कार्यातिशयाहेतौ तद्देतुत्व्वक्रक्पनं प्रौढोत्तिः। यथा तमालगतनैल्यातिशायाहेतौ यमुनातटरोढणे तद्धेतुव्वप्रकल्पनम्।

यथा वा,-
कल्पतर्कामदोग्रीचिन्तामणिधनद्शझ्बानाम्।
रचितो रजोभरपयसेज:धासान्तराग्बैरेषः ॥
जत्र कल्पवृक्षायेयैक्ववितरणातिशायिवर्णनीयराजवितरणातिमायाहेतौ कल्पवृक्षपरागादिस्पपप्रभूतूनिर्मितत्वेन तद्बेतुत्वप्लक्पनं प्रौढोक्रिः ॥ १२५ ॥

## संभावनालंकार: ६४

## संभावेना यदीतथं सादित्यूहोऽन्यस्स सिद्धये। यदि झोषो भवेद्बक्ता कथिताः स्युर्गुणास्तव ॥ १२६ ॥

इति । कथमेतत्तराह—हि यतः वत्तुच्चचसि धम-विप्रलम्भौ भ्रान्तिप्रतारणे गुणौ भवतः। घटवति घटाभावं निणाँय परम्रतारणाय घटोऽसीति प्रयुक्ते वाक्ये प्रमाजनकत्वात्त्रोर्गुणत्वमिति भावः ॥ १२४॥

इत्यलंकारचंदिकायां विकस्वरालंकारप्रकरणम् ॥ ६२ ॥
भौढोक्तिरिति। उत्कर्षस्याइहेतावुत्कर्षेहुत्वक्वल्पं प्रौढोक्तः। कलिन्दूजा यमुना। स्तोमः समूहः । मेचकाः ख्यामाः । रोहणे उद्रवे ॥ कल्पेति। एष राजा कल्पद्धक्षादीनां कमेण रजोमरादिभिः पझ्चनी रचित इलन्वयः। धनद: कुबेरः। छाड्दो निधिविरोषः। रजोभरः परागसमूहः। पयो दुगधमू। ब्वासः प्रसिद्ध: । अन्तरान्बर राख्बाभ्यन्तरगतमाकाराम् । अतिशायी़्यप्रिमवितरणेनान्वितमू । अहेतौ पघ्घनिर्मितव्वे इति सामानाधिकरण्येनान्वयः॥ १२५॥ इल्यलंकारचंद्धिकायां प्रैठोत्तयलंकार旼ण् ॥ ६३ ॥
संभावनेति। ऊहसर्कः। कस्तूरिकेति। अहं यदि सृष्टिकर्ता स्यां
 दिति केचिदाहुः।


```
    १ ₹ कुवल.
```


## यथा ना, 一

कस्त्रूरेकामृगाणामण्डान्मन्धगुणमखिएमादाय ।
यदि पुनरहं विधिः स्यां खलजिह्नायां निवेशायिप्यामि ॥
'यद्यर्योक्कौ च कल्पनमू' धतिशायोक्तिभेद इति (9०1900) काछ्यमकाशाकार: ॥ १२६ ॥

मिथ्याध्यवसित्यलंकारः ६५

## किंचिन्मिथ्यात्वसिद्य्वथं मिथ्यार्थान्तरकल्पनम्। मिथ्याध्यवसितित्वेंख्यां वशयेत्बस्त्रजं बहन् ॥ १२७॥

घन्र वेर्यावशीकरणस्सात्यन्तासंभावितत्वासिब्धये गतनकुषुममालिकाधारणरूपार्थान्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः।

## यथा al ,—

अस्य क्षोणिपतेः परार्धपरया ऊक्षीकृतः संख्यया
प्रज्ञाचक्षुरवेक्ष्यमाणबधिरश्राब्याः किलार्कीर्वयः।
गीयन्ते स्वरमएमं कल्लयता जातेन वन्ध्योदरा-
न्मूकानां प्रकरेण कूर्मरमणीतुग्बोदधे रोधसि ॥
अभ्राद्योदाहरणं निदर्श्शनागर्भम्, द्दितीयं तु शुद्छम्। असंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तितो मिध्याध्यवासिते: किंचिन्मिथ्यात्वसिछ्घर्य मिध्यार्थान्तरकलपनात्मना विच्छित्तिविरोपेण भेद्ः॥ १२७ ॥

तदा कस्तूर्रिकामृगणणमण्डादसिलं गन्धस्पं गुणमादाय खलजिह्हायां निवेशयिध्यामीलम्वयः ॥ १२६॥

इल्यलककारचन्द्दिकायां संभावनालंकारशक्रणम् ॥६४॥
किंचिदिति । कस्यचिदर्थस्य मिथ्यात्वसिद्धर्ध मिथ्यामूतार्थान्तरकल्पं मिथ्याध्यवसितिरलंकारः । वेशयामिल्युदाहरणम्। खस्रजं गगनमालाम । अन्र खपुष्पमालाधारणमिव नेन्यानदीकरणमिति निदर्शानापि बोध्या॥ अस्येति। परार्धपरया पराध्धंसंख्यामतिकान्तया। लक्षीकृता उपलक्षिताः । प्रज्ञाचक्षुष अन्धेनावेक्यमाणाश्र ता बधिरश्रान्याश्वेति कर्मधारयः। कलयता कुर्वता। प्रकरेण समहहेन। दूर्मरमणी कच्छपी । रोधसि तीरे। ‘मिथ्याध्यवसिते:'इस्यस्य 'मेद’ इल्यझान्वयः। कर्पनाविन्च्छत्तिविशेषेण कल्पनाप्रयुत्तविच्छित्तिविशोषेण 'कल्पनात्मना' इति पाठे कल्पनाखख़्येणेल्यर्भ:। उपधेयसंकरेऽप्युपाधेरसंकरात्। विच्छित्तिविझोषेणेति च तस्यैव विझोषणम्। विच्चित्तिर्शेषो यस्मादिति, विच्छित्ति विरोषयति न्यावर्तयतीति वा न्युप्पत्तेः। एतेन प्रौढोत्सैय गतार्थतामाचक्षाणा निरसा वेदितन्याः। न च मिथ्याध्यवसितेतेरलंछरान्तरत्वे ‘हरीश्र्न्द्रेण संजमा:
 श्यन्द्रादिषंजन्भद्धुणानों सल्यताश्रतीतेः सल्यध्यनसितिरपि तथा स्यादिति वाच्यम् ।

## ललितालंकारः ६६

## वर्ण्ये साद्वर्ण्यवृत्तान्त्रतिबिम्बस्य वर्णनम्। ललितं निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति ।। १२८।।

प्रस्तुते धर्मिणि यो वर्णनीयो वृत्तान्तस्तमवर्णयिय्वा तन्रैब तव्पतिबिम्बरूपस्य कस्यचिद्रस्तुतहृत्तान्तस्स बर्णनं ललितम्। यथाकथंचिद्याक्षिण्यसमागततत्कालोपेक्षितम्पतिनितृत्तनायिकान्तरासक्रनायकानयनार्य सरीं प्रेषयित्कामां नायिकामुद्रिएय सस्या वचनेन तद्यापारग्रतिविम्ब्भूत्तातजलत्रसेतुबन्धवर्णनम्। नेयमश्रतुतभशंसा; प्रसुतुर्मिकव्वात्। नापि समासोक्ति:, प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्यमाने विशोषणसाधारण्येन साहूर्येण वाsप्रस्तुतवृत्तन्तसफूर्ल्यभावात् ; अपस्तुतवृत्तान्तादेव सरूपादिए प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गम्यल्वात्। नापि निदर्शना; प्रस्तुताप्रसुतवृत्तान्तयो: शब्दोपात्तयोरैक्यसमारोप एव तस्याः समुन्मेषात्। यदि विषयधिषयिणो: शब्दोपात्तयोः प्रवर्तमान एवालंकारो विषयिमात्रोपादानेडपि स्यात्ता रूपकमेव भेदेऽप्यभेदरुपाया अतिशयोक्तेरपि विषयमफ्रमेत्। ननु तईत्रत्र पस्तुतनायकादेनिगरणेन तन्र शब्द्दोपात्ताप्रसुतनर्नराद्यभेदाध्यवसाय दति भेदे अभेदरूपातिशयोक्तिस्तु। एवं तर्हिं सारूप्यनिब्बन्धना अप्रस्तुतपर्रंसाविषयेऽवि सैवातिशययोक्ति: स्यात्। अप्रस्तुतधर्मिकव्वाब्न भवतीति चेत्, 一तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिवाचकपद्स्यापि
सल्यताप्रतील्यर्थ कसाप्यर्धस कविप्रतिभाकल्पितत्वाभवावेन शब्दमात्रेणालंकारताया असंभवात् । कविव्रतिभामात्रकत्पिता अर्थाः कान्ये अलंकारपदारपदमिति निषमालंकारप्रकरणे त्वयैवाभिधानादिल्यलं विसतरेण॥ १२ง॥

इल्यलंकारचन्द्निकायां मिथ्याध्यवस्सेल्यलंकारप्रकरणम् ॥ ६५ ॥
प्रस्तुत इति। ललितमिति लक्षयनिर्देशः। निर्गत इन्युदाहरणमू। दाक्षिप्यैल्यदिक्तम्रल्ययान्तचतुष्यं नायकविरोषणम् । दाक्ष्षिण्यमतुरोधरीलत्वम् ॥ तह्गाणारेति। सरी़्रेषणण र्थक्यम् 1 कृतालंकारे प्वन्तर्भवमाशक्ष निराकरोति-नेयमिल्यादिना । प्रस्तुताप्रस्तुतेति । तथा च प्रकृतेड युक्तिति भावः ॥ ननूभयोः शब्दोपात्तत्व इवाप्रस्तुतमात्स तत्त्वेडपि निदर्दानाडस्तिव्याशक्ष्शाह——यदीति। प्रतिनन्घा तावत्परिहरति——र्हिं सारूप्येति। 'एकः कृती राकुन्तेपु योडन्यं इक्रान गाचते' इलादाविलर्थः 11 अप्रस्तुतेति।

टिप्प०-1 नेदं पृथगलंकारान्तरम्, किं तु सार्थी निद्रर्शनेति दण्डी-मम्मटाद्यः। ' अन्न ललितालंक्रार इत्युक्तम प्यय्यदीक्षितादिभिः। तदृधितमस्माभिरलंकारसारोद्धारे' एत्युक्तं सुधासागरकारः । 'पकृतधर्मिणि प्रकृतन्यवहारानुछेखेेन निरूप्यमाणोऽप्रकृत्यवहारसंबन्धो हलितालंकारः' घते पण्डितराज:।
 सरूपाद प्रस्तुतवाक्यार्थात् प्रस्तुतनाक्यार्थोड बगम्यते, नत्वतिश्शयोक्ताविव विषयवाधकैसत्तत्त्यदैर्विषया उस्द्यन्त इति भेद इति चेत्तर्शि हहापि प्रसतुतगताद्रस्तुतवृत्तान्नरूपाद्वाक्यार्थात्तद्नतम्रस्तुतवृत्तान्तरूपो वाक्यार्यौड वगम्यत इूलेवातिइयोक्तितो भेदोऽस्तु । वस्तुतस्तु, —
'सोऽपूर्वो रैसनाविपर्ययविधिस्तक्कर्णयोश्यापलं
दट्टि: सा मदिविस्मृतस्वपरद़ि़्की भूयसोक्तेन का ?।
पूर्वं निश्नितवानासे भ्रमर ! हे यद्दारणोडयाप्यसावन्तः:यून्यकरो निबेठ्यत हृति अ्र्रतः ! क एष प्रहः ? ॥' (भल. श. १८)
दल्याय्यप्रस्तुतपर्ंसोदोाइरणे प्रथमप्रतीताद्रस्तुतवाक्यार्थात् श्रस्तुतवाक्यार्थोडवगम्यत इलंयत्र घटते; अप्रस्तुते वारणस्य भ्रमरासेन्यत्वे कर्णचापलमात्रस्य भ्रमरनिरासकरणस्य हेतुग्वसंभवेऽपि रसनाविपर्ययान्तःः सून्यकरव्वयोंहैंतुत्वासंभवेन मदस्य प्रस्युत तत्सेव्यत्व पुव हेतुल्वेन च रसनाविपर्यययदीनां तत्र हेतुत्वान्वयार्थ बारणपदस्व दुज्रभुरूप्पविषयक्रोडीकारैणन घवृत्तेर्वफ़्तन्यस्वात् 1 एवं सत्यपि यय्यमस्तुतसंबोधनादिविच्छित्तिविरोषात्तन्राप्तसुत परांसाया अतिशयोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि प्रस्तुतं धर्मिणं स्वपदेन निर्दिंशय

अप्रस्तुतस शाकुन्तादेसत्र वर्णनीयत्वादतिशयोन्तिस्येे च 'वापी कापि 'इडयादौ वापीत्वादिना प्रस्तुतनाभ्यादेर्वर्ण्यव्बान्नातिशयोत्तिस्तन्नापादयितुं खक्येति भावः। अप्रसिद्धोऽयं हैड़रिल्याए-तग्रेति। प्रसिद्धेति।' वापी कापि इइल्यादिसर्वंममतेल्यर्य: 11 तनतेति। प्रस्तुतगतेल्यर्य:। अप्रस्उतप्रशंसायां क्रचित्प्रस्तुताप्रसुतयोरमेदाध्यवसानमप्यस्रस्तुतवाक्यार्श्यतीतिकाले दॄसते, ललिते तु न कापीति सुतरामतिशयोक्तितो भेद इलाह—सोडपूर्व इत्यादिना । रसनाविपर्थय: अमिशापात्करिणां जिह्ञापरित्रित्र:, पूर्व विपरीताभिधानं च। कर्णचापलं प्रसिद्धं, पिज्युनप्रतार्यत्वं च। मदः प्रसिद्धः, गर्वश्र। तेन विस्मृल्या ख्वपरयोर्दिज्मार्ग:, भामानात्वविभागश्ध यया सा दृृ्टिः। वारणो गजः, वारकश्व। खून्यः सरन्धः, धनरहितश्व। करः जुणएा, हसंत्र। प्रह आग्रहः । कुतो न घटते तन्रहअम्रस्तुत ₹ृति । एतच भ्रमरासेव्यत्व इ्यस्य विरोषणम् । अ्रमरनिरासकरणस्येति च कर्णन्वापलमान्रस्ल्लस्य कोडीकारः। स्वार्थेन समममेदाध्यवसायः, अप्रस्तुतसंबोधनादी़ि । आदिना साहप्प्यनिबन्धनप्रसुत्ताक्यार्थाव-

टिप्व०-1 अम्र रसनाविपर्यंयो नाम अदिशापजो वाजिनो जिहातिपर्यास:। कथानकमिंद भारतेड्नुरासतनिके पर्वणि < 4 त्रमाध्याये बर्णितो वरीवर्ति।
पाठा०-१ 'सर्व'. २ 'भान्तः'.

तत्राप्रसुतुवर्णनार्पषस्य विच्छिन्तिविसेषस्य सन्भावात्ततो भेदः सुतरां घटते। 'पइय नीलोत्पलद्दन्द्वान्निःसरन्ति', ' वापी कापि सुरुति गतने तत्परं सूक्ष्म्पयद्या' इल्यादिष्ब तु प्रस्तुतस्य कस्यचिद्धर्मिंग: ख्ववाचंक्लानिर्दिष्ट्वादतिशयो क्तिरेव । प्रतेन गतजलसेतुबन्धनवर्णनादिप्वसंबन्धे संबन्धरूपातिशयो किरस्त्विति शा़्रापि निरस्ता। तथा सति ‘कस्वं भो: ! कथयामि'इत्याद़ावपि तव्पसद्धात् सारूप्यनिबन्धनवस्तुतवाक्यार्थावगतिरूपविच्छित्तिविदोपेणालंकारान्तरत्वकल्पनं ल्विद्वापि तुल्यम्। तस्सात्सर्वालंकारविकक्षणामेदे ललितम्।

यथा वा (रु. १ा9), 一

> क स्र्यम्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। तितीर्प्दुस्तरं मोह्हुदुप्नेस्मि सागरम् ॥

घन्रापि निदर्शानात्रान्तिर्न कार्या। 'धल्पविषयया मल्या सूर्यवंदां वर्णयितुमिच्दुरहम्र'हति प्रस्तुतवृत्तान्तानुपन्यासात्त्वतिबिम्बभूतस्य ‘उडुपेन सागरं तितीर्पुरस्संद्यम्यम्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेनादौ विषमालंकारविन्यसनेन च केवलं तत्र तात्पर्यस्य गम्पमानत्वात्।

यथा बा (नैषध. С८२५), —
धनायि देशः कतमस्वयाद्य बसन्तमुत्तस्य दरां बनस । त्वदाससंकेतततया कृतार्था श्रान्यापि नानेन जनेन संज्ञा।
अंन्र 'कतमो देश्रास्तया परित्यक्तः?' इति प्रस्तुतार्थमनुपन्यस्य ‘वसन्तमुक्तस्य बनस्य दश्रामनायि'दूति प्रतिबिम्बभूतार्थमाग्रोपन्यासाह्रलितालंकारः ॥ १२८॥

गतिपरिग्रहः। अनापि ललितालंकारेऽपि॥ वर्णनारूपस्येति। चमत्कारितास्पाया विन्छछत्छेस्सदवच्छेदकवर्णनार्पत्वमिल्याभिप्रायः। कस्यचित् नेत्रदन्दादेः। ख्ववाचकेन नेत्रादिपदेन। अनिर्दिप्र्वात् अप्रतिपादितत्वात् ॥ अतिशायोक्किरसित्विति । अतिशयोनिरेवास्ती़्यर्थ: । तत्र्रसझात्संबोध्यत्वोन्चारयितृत्वयोरसंबन्धेरपि संबन्धवर्णनादतिशयोत्किमानप्रसझात्। अलंकारान्तरं 'कस्त्वम्पइसादावप्रसुतप्रर्रासा, फ्रकृते तु लहलितमिति। तत्त्रतिबिम्बेति। प्रस्तुतार्थप्रतिबिम्बरुपस्याप्रसतुतार्धस्येलर्थः। आदौ पूर्वार्ध ॥ विषमेति। समतिसूर्यवंशायोरलन्ताननुस्पत्वह्पेलर्यः: तात्पर्यस्य ताहरहमतिकरणकसूर्यंवंशवर्णनेच्छाभिप्रायस्य ॥ अनायीति। नलं प्रति दमयन्सा उक्तिः। हे नल। अय त्वया

टिप्प०-1 बत्र कभमन्मस दशामन्यो नेतुं शाम्य इति वसन्तमुक्तवनरहां नि:श्रीकत्वलक्ष्षणमनायीति हि पर्यकसन्नोडर्य; तन नि:श्रीकत्लूषकार्यद्रारा कारणस्य राजकर्टक-

 स्येलन्ये पाहुः।

## उत्कण्ठितार्थसंसिद्धिर्विना यतं पहर्पणम्।

 तामेव ध्यायते तस्मै निस्टृष्टा सैन दूतिका ॥ १२९॥उस्कण्ठा=द्च्छानिशोषः ।
'सर्न्निन्दृयसुखास्वादो यन्रास्तीत्यभिमन्यते । तव्वासीच्छीं ससंकल्पामुर्कण्ठां कन्रयो विदुनु: 11
इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्यार्धस्य तदुपायसंपादनयनं विना सिद्धि: प्रहर्षणम् । उदाहरणं स्पएम्।

यथा वा (गीतगोविन्दे १।१), -
मैचैँ्मैदुरमम्बरं वनभुव: उयामस्तमालद्नुमै-
नेंत्रं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ! गृरं प्रापय ।
छृत्यं नन्दनिदेशातश्रलितयो: प्रत्यध्चक्रुजन
राधामाधवयोर्जयनित यमुनाकूले रहः छेल्हय: ॥
अन्र राधामाधवयोः परस्परमुत्कण्डितत्ं प्रसिद्धतरम् । धग्रे च मन्धकारेण निबद्धामित्यत्रोद़ाहरणे लक्षणानुगति: ॥ १२१॥

$$
\begin{aligned}
& \text { वान्छित्छादधिकार्थस संसिद्विश्थ दृर्पणम्। } \\
& \text { दीपमुद्योजयेद्यावत्तावदम्युदितो रविः ॥ \}३०॥ }
\end{aligned}
$$

कतमो देशो बसन्तमुक्तस्य बनस्य दशामनायि प्रापितः? त्वयि प्राससंकेततया कृतार्यो संज्ञा नामाप्यनेन मत्रक्षणेन जनेन न श्राव्यान भ्रवणाहा, अपि तु श्रार्यैवेति । अ习 च ताहघावनदशाहपस्यप्रस्तुतार्थस प्रसुते देहो कथनात् प्रस्तुतृृत्तान्तस्योत्तहूपस्य प्रतीतिः। न चात्र वारणेन्द्रहील्यामितिबत् पदार्थनिदर्शना युक्तेति वाच्यम्। तत्र पूर्वार्धेन प्रकृतृत्ता|न्तोपदानेन, साद्धयपर्यद्यानर्पनिदर्शनासत्वेऽऽ्यन्न तदनुपादानेन तघ्यझ्यताप्रयुक्तविच्छित्तिविरोषक्त्वेन ललितालंकारसैयोचितत्वात्। एतेन दशापदलक्षितनिःश्रीकवरहप कार्यद्वारेण कारणस्य राजकर्कृत्लयागकर्मव्वस्यामिधानात् पर्यायोत्कमिल्यपि निरस्तमू। उपधेयसंकरेड्युपाधेरसंकराच्चित संक्षेपः ॥ १२く॥

> हत्यलंकारचंद्दिकायां ललितालंकारप्रकरणम ॥ ६६ ॥

तामेवेति। दूतिकामेवेल्यर्थः। निसृष्ट प्रेषिता। ससंकल्पा मनोरथसहितमम । मेघैरिति। मेदुरंर तुन्दिखम्। नक्तं रात्रिः, असीति शोषः। नन्दनिदेशतो नन्द-
 पणिब्तः।
पाठा०-१ 'विस्टा'. २ 'दीपहुद्दीपयेघावव’.

## स्पप्टम 1

यथा वा,-
चतीकस्त्रिचतुरान्पयःकणान् याचते जलधरं पिपासया ।
सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ॥ १३०॥ यतादुपायसिंब्बर्थर्यत् साक्षाह्धाभः फलस्य चे। निध्यअनौपधीमूलं खेनता सेंाधितो निधिः ॥ १३? ॥



## यधा चा,一

उच्चित्य प्रथममध:स्थितं मृगाक्षी पुरपौधं ध्रितविटवं ग्रहीनुकामा।
भारोड़ं पदुमदधधादुशोकगप्टावामूलं पुनरपि तेन पुचिताभूत् ॥ अन्र पुप्पग्रहणोपायभूतारोहणसिस्घर्थावपद्दनिधानात्तन्रैव पुष्पग्रहणल्गभः ॥१ ३ १॥
 गीतगोविन्दकृता॥ १२९॥ चातक इति। यतु चातक्स श्रिचतुरकणमानार्बितया जलदर्कत्तृ केगाम्भमा विक्षपूरणेन हैर्वाधिक्गाभाबादयुत्तुमुदाहरणमिति,ततुच्छम् ; हेत्वतिद्देः। न हि भ्भुदुपशमाय तत्पर्यमाप्नमाश्रार्थनस्तदधिकान्नलामे छर्षाधिक्यं नस्तीति वक्तु राभ्यते । तदानीमुपयोगाभावेऽपि सर्संव कालान्तरे तदुपयोगसत्त्वात् । न च चततकस् जलसंग्रहानुपयोगाद्दैषम्यं शंक्षनीयम्। चातकवृत्तान्तस्याप्रसुतुततया तघ क्ये प्रस्तुपदातृयाच कृत्तान्ते काव्यस्य पर्यवसानादिति ॥ १ख०॥ तृतीयं प्रभेदमाह-यत्नादिति। प्रहरूणमिल्यनुवतंते ॥ निध्यक्जनेति। निधिदर्शानसाधनं यदजनं तत्साधनौषधीमृलमिलर्यः। साधितो रुण्धः 11 उचित्येति। अध:स्थित तृक्षस्याधोदेने़ स्थितम । 'अवस्थितम्' इति पाठे समीपाशोकम्वववस्थितमिः्यर्यः। श्रिता आधिता विटपाः शाखा येनेति पुष्पौधविरोषण्म् । अदधादाहितवती । यष्टिः ₹कन्वः । तेन पादाघातेन। पुनपप्यामूलं पुलितितडमूत्। अर्थादरोक्यत्टि:। अन्र च तदसाध्यक्रतनत्तल्ञाभ इति प्रकारत्रयसाधारणं सामन्यलक्षणं बोध्यम् ॥ १३१॥

## इल्यलंकारचन्दिकायां प्रहर्षणालंकारप्रकरणम् ॥ ६७ ॥

टिप्प॰-1 अन्र चातकस न कथमाप संतोषाधिक्यं चक्के शक्यते; त्रिचतुरकणमात्रार्थ-
 संतोषानतिड़ये 'पहर्षण'शाठ्र्योगार्थासंगत्या तदलंकारायोगत्वाष। किंतु लामेन कुलः संतोषातिशय: ह्ति केचित्र्रादु:।

```
पाठा०-\ 'सिद्धार्थाव', ₹ 'चेप'. ₹ 'बलता'. ४ 'आसादितो'.
```

विषादनालंकारः ६८ इण्यमाणविरुद्धार्थसंग्राप्तिस्तु विषाद्नम्। दीवेपुद्योजययद्यावन्निर्वाणस्तावदेव सः ॥ १२२॥ यया वा,-

रात्रिर्गमिप्य्यति भविप्यति सुप्रभातं
भास्वानुदुपेप्यति हासेष्यति पक्क्जभीः।
इव्यं निचिन्तयति कोरागते द्दिरेफे
हा हन्त्त हन्त नलिन्नीं गज उज्जार ॥ १२२ ॥

# उद्धासालंकारः ६९ एकस्स गुणदोषाभ्यामुल्हासोऽन्यस्स तौ यदि। अपि मां पावयेत् साध्वी सात्वेतीच्छति जाझली ॥? ३३। काठिन्यं कुर्चयोः स्रहंड्डं वान्छन्त्यः पादपव्मयोः । निन्दन्ति चै विधातारं व्वद्धाटीष्वरियोषितः ॥ १३४॥ तदभाग्यं धनस्यैं यन्नाश्रयति सज्जम्। लाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेद्वधः ॥ १३५ ॥ 

इष्यमणणनिरोधो योऽर्यस्तत्संश्रतिर्विषादनमलंकारः । उद्योजयेदुद्दींसं कुर्यात्। ‘उद्योजयेद्यावत्' इल्यनेन तदिन्छामान्रं, नतु तत्करणमिति विषमान्द्रेदः। एवमप्रिमोदाहरणेऽपीच्छामानं न त्विष्टोत्पत्यन्यनुक्राचरणमिति ॥ ११२॥ इत्यलंकारचन्द्रिकायां विषादनालंकारश्रकरणम् ॥ ६८ ॥
पकस्येति। एकस गुणदोषाभ्यामन्यस्य तौ गुणदोषौ यदि भवतस्तदोल्लासालंकारः॥ अर्पाति। अपिः संभावनायाम् । साध्वी पतिवता म्बत्वा मां पाबयेदिति जाह्वी इच्छतीत्यन्घयः। तव धाीीुु युद्दयातारु कुन्चयोः सृष्टं काठिन्यं पादप्ययोर्वान्छन्ल्योऽरियोषितो विधातारे निन्दन्तीलयन्वयः। 'सहुप्' इति पठे कुन्वयोः काठिन्यं पादयोः स्रष्डुमिच्छन्य्य इ्यन्बयः॥ लाभोऽयमिति ।

टिप्प०-1 'अनीष्टंधंविरूद्धलाभो विषादनम्' रति रसगंगाधरकारा:। 2 उहासालंकारोडयं न पृथगएंकार:; अन्यद्दीयगुणेनान्यत्र गुणवत्ताबुद्धिरूपोडन्यदोषेणान्यन्न दोषवत्चानुद्धिर्पोडयमलंकार: कान्यलिकालंकारेण गताध घति केचिदाहु:।
 4 'बिभभातारं'.

यत्र कस्यचिद्वुणेनान्यस्य गुणो दोषेण दोषो गुणेन दोषो दोषेण गुणो वा वर्ण्यते स उल्लासः । द्वितीयार्धमाद्यस्योदाहरणम् । तन्न पतिकतामहिमगुणेन तदीयम्नानतो गह्नायाः पाबनव्वगुणो वर्णितः। द्वितीयह्लोके द्वितीयस्योदाहरणम्। तत्र राझो धाटीपु बने पलायमानानामरातियोपितां पादयोर्धावनपरिपन्थिमाद्वदोवेषण तयोः काठिन्यमस्प्रा उ्यर्थ कुचयोसतस्स्टवतो धातुर्जिन्द्रव्वदोषो वर्णितः। तृतीय-श्रोकस्तृतीय-चतुर्धयोरददाहरणम्। तत्र सजनमहिमगुणेन धनस्य, तदनाश्रयणं दोषल्वेन राज़्:, कौर्यदोवेण तल्सेवकानां वधं विना विनिर्गममनं गुणत्वेन चर्णितम्।

जनैनैव कमेणोदाहरणान्तराणि,—
यदुयं रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः।
एकः छृतरी मदफेपु, रोषमद्रं भुवो भरः॥
अन्र नायिकासौन्द्रर्यगुणेन तदृंसनिपीडितस्य स्वांसस्य कृतिव्वगुणो वर्णित: ॥ होकानन्दन ! चन्दनद्युम! सखे ! नास्मिन् बने स्थीयतां

दुवर्वैः परुपैरसारहद्ययैराकान्तमेतद्दन्नम्।
ते द्यन्योन्यनिघर्षजातदहनज्वालावरीसंकुला
न स्वान्येव कुलानि के वलमहो सर्व दहेयुर्वनम् ॥
बन्र वेणूनां परस्परसंघर्षणसंजातदहनसंकुलत्वदोपेण बननाशरूपदोषो वर्णितः। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णताहै-

दूरी ीकृताः करिवरेण मदान्ध्धतुष्या।
तर्सैव गण्यद्युगमण्डनहानिरेषा
भृद्रः पुर्तर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥
घन्र अ्रमराणामलंकरणन्वगुणेन गजस्य तत्रतिक्षेपो दोषल्वेन वर्णितः।
जाघातं परिन्चुम्बितं परिमुद्रुणंतं पुनश्रतिवंत
ल्यकंत्रां का भुवि नीरसेन मनसा तत्र ज्ययां मा कृक्याः।
हे सदल ! तैैतदेव कुआलं यद्वानरेणादरा-
दन्तःसारविलोकनब्यस.जिना चूर्णीकृतं नाइमना॥
भूपाल्स्रेनकानामयमेव लाभो यदि वधो न भवतीलन्वयः 11 यद्ययमिति। रघस्य संक्षोमाच्चहनाद्धदयमंसोऽडसेनर्थाद्दयिताया निपीडितः संघृष्टो ममानेषु मथ्ये
 ल्यादि: हछेषो बोध्यः। बननाइख़्पो बनसंबन्धिनाइाहप:। 'वनस्य' दृति युत्तरर: पाठ: । तत्र्रतिक्षपो भ्रमरनिरासो गजस दोषत्वेनेति संबन्ध: ॥ आघ्रातमिति । मुढु: परिलीठमाखादितमू। नीरसेन मनसा करणभूतेन। बानरेण

अन्र वानर्स चापलग़ोपोण रलस हूर्णातावो तुणवेने वर्णातः। अन्र पयमचनुर्ययोर्हासोडन्वर्थः। मध्यमयोगचन्तिन्नायेत लाभ्षणिक: ॥ १३३-१३५ ॥

अवक्षालंकार: 50

## ताभ्यां तौं यदि न सातामवज्ञालंछृतिस्तु सा। स्वल्पमेवाम्बु लभते प्रैस्ं प्राप्यापि सागरम् ॥ मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरमृतद्युतेः॥ १३६॥



थया, —
मदुत्तिश्रेपन्तर्मदयति सुधीभूय सुधिय:
किम्स्या नाम स्याद़्रसपुरणानादरभरैः।
यथा यूनस्तदूव्परमरमणीयापि रमणी
कुमाराणामन्तःकरणारणंग नैव कुरने ॥
त्वं चेस्संचरसे दृषेण लघुता का नाम दिय्दन्तिनां ब्यालै: कञ्राभूपणनि कुखे ढानिर्न हेन्नामवि।
मूर्धन्यं कुरवे जलांग्रुमयशः किं नाम लोकत्रयीदीपप्याम्जुरबान्धबस जगतामीरोडसे किं ूूमहे ॥
अन्राये कवितारमणीगुणाभ्याभरससकाल्कैयो ह्ड़्योंह्यासरुपगुणाभावो वर्णितः।


फर्ञा। तत्र तस्मिन्सति। विचारणब्यसनिना विचारणतट्परेण । अश्मना पाषाणेन । प्रथमचतुर्थयोर्गुणेन गुणदोषेण वा गुण इति भेद्योः। उह्लास उत्र्रासशब्द:॥ अन्वर्थ इति। उत्तृष्टोऋ्रासः सुसं यन्रेल्यर्थानुगत इस्यर्थः। छत्रिन्यायेनेति। केनुचिन्छतनंबन्ध्रान्छन्यन्छचत्रिसमुदायें ‘छत्रिणो यान्ति' इतिवदित्यर्थ: ॥ १३३-१३'ヶ॥

ह्यलंकारचन्दिकायामुद्धासालंकारश्रकरणम् ॥ ६९॥
प्रस्थं प्रस्थपरिमाणपान्रम् ॥ मदुक्तिरिति । ममोक्तिः कविता। सुधियोSन्तःकरणं सुधीभूयामृतीभूय चंन्मदयति तोषयति तदाऽस्या मदुक्तेः अरसानां नीरसानां पुरुपाणामनादरसमृहःः किं नाम स्यात्? न किंचिदिल्यर्थः। कचित् 'अलस-' इति पाठः। परमरमणीयापि । केन ? रमणी स्त्री यूनस्तरुणस्य यथान्तःकरण्हरणं कुछते, न तद्टन्ऊुमारागां बालानामिल्बन्वयः ॥ त्वं चेदिति । खिवं

टिप्प०-1 उद्यासस्य निभर्थयोऽउबति सामान्यह्क्षणग्। अन्यस्यान्यदीयगुणन्रोषपयुक्त गुणद्दोषाधानाभाव हति पर्यचसितोऽर्धः।

अनुज्ञा०-्लेयालं० ७१-७२] अलंकारन्न्द्रिकासहित: २५५

## अनुक्षालंकारः ט?

दोषस्याम्यर्थनानुज्ञा तत्रैव गुणदर्शनात् ।
विपदः सन्तु नः शश्वद्यासु संकीर्लयेते हरिः॥ १३७॥
यथा वा, -
मरयेव जीर्णतां यातु यत्वे्वयोपकृतं हरे!।
नरः प्रत्युपकारार्थो विपत्तिमभिकाह्ब्वति ॥
इयं हनुमन्तं श्रति राघवस्योक्तिः। भन्र प्रत्युपकाराभाबो दोषस्तदम्युपगमे हेतुर्गुणो विपत्य्याकाब्वाया अम्रसक्ति: । सा च ब्यतिरेकमुखमवृतेन सामान्येन विशेषसममर्थनरूपेणणार्थान्तरन्यासेन दार्शिता ।

यथा वा,-
चजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेस्य पैशाचिकों
किमित्यमर्रसंपद़ः प्रमथनाथ ! नाथामहे।
भवन्मवनदेहल्रीविकटतुण्डद्धण्डाहित-
ज्रुटन्मुकुटकोटिभिर्मघवदादिभिर्भूयते ॥ १३७॥
लेखालंकार: ง२
लेराः साद्दोष्युणयोर्गुणदोषत्वकल्ल पनम्। अखिलेकु विहझ्भु हन्त खच्छन्दचारिष्ड 11 ध्रुक ! पझ्रवन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम् ॥१३८।।
प्रति कस्यापि कवेरक्तिः। जळांशुं चन्द्रं, पक्षे जडंश्रुमू। अम्नुजबान्धवः स्र्यः । उम्रास हपगुणाभाव उस्र्रास्पस्य गुणस्याभावः॥ १३३ ॥

पूल्यलंकारचन्द्रिकाय|मवज्ञालंकारप्रकरणम् ॥ ७०॥
दोषस्येति। अभ्यर्थना इच्छा। तत्रैव दोष एव । अनुज्ञेति लक्ष्यनिर्देशः । क्वश्चिरन्तरे संकीर्ल्यत इल्यनेनान्वयि॥ मय्येवेति। जीर्णतां प्रत्युपकाराक्षमताम्। ‘हरि’ शब्दो वानरार्थः 11 व्यति ऐेकमुखेति। वैधर्ग्रमुखेल्यर्थः। अस्य चार्थन्त्तरन्यासेनेल्यनेनान्वगः ॥ दर्शितेति। वैधर्म्यविपर्यमे प्रत्युपकारानभिलाषी विपत्तिं नाकाह्त्तीलर्थपर्यवसानादिति भावः ॥ न्जे मेति । हे प्रमधनाथ हर! पैशाचिकों पिशाचसंबन्धिरों प्रक्नितं पिशाचतामेल प्राप्य भवतोडन्तिकं समीपदेशां भजेम । अमरसंपत्तीः किमिति प्रार्थयामहे ? यतो मघवदादि भिरिन्द्रप्रमुखैरपि भवन्रवनदेह-
 इल्यलंक्कारचन्द्यिकायामनुज़ालंकारप्रकरणम् ॥ ७Я॥
हेश इति लक्ष्यनिर्देशः । प्रवसतीति सतिसक्षम्बन्तम् । छुकस निन्दाया
पाठा०-१ ‘यत्त्वयेन कृत’. ₹ ‘संपद्धं’.

दोषस्स गुणत्वकल्पनं गुण्स्य दोषल्वकल्पं च हेरः। उद्धाहरणम्-राजोऽभिमते विदुदि पुन्रे चिं राजधान्यां प्रवसति तदर्शनोलोल्कणितस्स गृहे स्थितस्य पित्वुर्वचनमप्रस्तुतमर्रांसारूपम् । तत्र प्रथमार्धे हतरविहगानामवकृत्वदोषस्य स्वच्छन्दचरणानुकूल तया गुणत्वं कल्पितम्। द्वितीयार्ध्य मधुरभाषित्वस्य गुणस पभरबन्धहेतुतगा दोषत्वं कल्पितम् । न चात्र ब्याजस्तुतिराशक्कनीया । न हन्र विहगान्तराणां सुुतिब्याजेन निन्द्धायां ग्रुक्स निन्दाब्याजेन स्तुतौं च तात्पर्यम्य,
 यथा वा,-

सन्तः सब्वरितोदयन्यसनिनः प्रानुर्भवद्यन्रणाः
सर्वन्चैव जनापवादावक्चकता जीवन्ति दुखबं सदा। अन्युत्पन्रमतिः कृतेन न सता नैवासता ब्याकुलो

युक्तायुत्तविवेकग्यून्यह्द्यो धन्यो जनः प्राक्तः ॥ दण्डी बतन्रोदाजहार (कान्या० श1२६९) -
' युैैप गुणनान् राजा योग्यस्ते पतिरूर्जितः।
रणोत्सके मनः संक्ष यस्य कामोत्सवादपि ॥
चपलो निर्देयश्रासी जनः कि तेन मे सखि ! ।
भागः पमार्जनायैव चायदो येन शिक्षिताः ॥'
अन्रायक्रोके राज्ञो धीर्योल्कर्पस्तुतिः । कन्याया निरन्तरं संभोगनिर्विंकीतिषया दोषव्वेन प्रतिभासतामिल्यमिभ्रेल्य विदनध्रा सख्या राजप्रकोपपरिजि० हीर्षया स एव दोषो गुणत्वेन वर्णितः । उत्तरक्रोके सखीभिरुपदिए मानं कर्तुमशक्तयापि त्वासाममतो मानपरिम्रहणानुगुण्यं प्रतिज्ञाय तदनिर्वाहमाराक्षमानया सब्बीनामुपदासं परिजिहीबन्ल्या नायिकया नायिकस्य चाटुकारितागुण एव दोषत्वेन वर्णितः। न चाच्यश्येके स्तुतिर्निन्द्वापर्यवसायिनी, द्वितीयक्षोके च निन्दा स्तुतिपर्थयसायिनीति ब्याजस्तुतिराराइ्कनीया । राजप्रकोपादिपरिहाराथैमिह निन्दास्तुल्योरन्याविदिततया हेशत एवोद्वाटनेन ततो विरोषादिति। निन्दाव्याजेन स्तुतौ चेल्यन्वयः ॥ सन्त इति। सच्चरितस्योदयो चृद्धिस्तघसनिनसतरराः। प्रादुर्भवयन्त्रणं सेच्छाचरणनिरोधो येषां ते। सर्वंन्रैव विषये। दुःखमिति क्रियाविरेषणम् । अम्युत्प्नमतिरेनिपुणमतिः । सता समीच्चीनेन कृतेनाचरणेन। प्राकृतो नीचः ॥ ग्युवैष इति। वरार्थिनीं कन्यकां प्रति सरीवचनमू ॥ चपल इत्यादि च नायिकाकाः सखीं प्रति । ‘उत्सेक-’ इति पाठेडण्युक्षर्ष एवार्थः। कन्याया दोषत्वेन भासतामिलन्वयः। निर्वर्तितुमिच्छा निर्विबर्तिषा, तद्दूपदोषत्वेनेलर्यं। ‘निर्विंबित्सोः’ इति पाठे राज्ञो विरोषणमू। कुतस्ती गुणत्वेन वर्णनं तनाह—राजप्रकोपेति। अन्येनाविदितं यथा स्यादिति क्रिया-



चस्तुतस्तु-रह ब्याजस्तुतिसन्दावेऽपि न दोषः । न ह्येताबता हेहामात्रस्य ध्याजसुत्यन्तर्भावः प्रसजते; तदसंकीर्णयोरपि लेशोदाहरणयोर्द्रार्शितत्वात्। नापि च्याजस्तुतिमान्नस्य ऐेशान्तर्भावः प्रसजतें; भिन्नविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेपु 'कस्तवं
 न्मृपा’ इल्यादिपु दोषपुणीकरणस्य गुणद्दोपीकरणस्य चाभावात्। तत्रान्यगुणदोषाम्यामन्यन्र गुण्दोषयोः प्रतीतेः ॥

विषयैक्येडपि-
‘हन्द्दोर्क्ष्म त्रिपरजजयिनः कण्ठमूलं मुरारि-
 अद्यान्युर्वीचलयतिलक ! इयामलिन्नानुल्तितान्याभासन्ते बद धवलितं किं यशोभिस्वदीयैयः ॥'
इल्याद्युदाहरणेपु हेशास्पर्शनात्। अन्र हीन्दुलक्ष्माद्दानां धवर्लीकरणाभावदोष एव गुणत्वेन न पर्य चसति, किंतु परिसंख्यारूपेण ततोडन्यस्सर्व धवलितामित्यतो गुणः प्रतीयते। छचिद्याजसुत्युद़ाहरणे गुणदोपीकरणसत्वेडपि स्तुतेर्वेषयान्त्तरमपि छइयते।

यथा,-
सर्वदा सर्वद़ोऽसीति मिध्या संस्पृयसे बुछैः।
नारयो लेभिरे वृष्टं न चक्षः परयोषितः ॥
अन्र हि वाच्यया निन्द्यया परिसंख्यारूपेण ततोsन्यस्सर्वमर्थिनामभिमतं दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्त्ररमवि प्रतीयते। एवं च येपूदाइएरणेषु 'कसते शौर्यमदो
 तत्र हेगाब्याजस्तुल्यो: संकरोงस्तु। हृत्यमेव हि व्याजस्तुत्यम्त्तुतपरांसयोरपि श्राक् संकरो वर्णित: ॥ १३८॥

विदुर्निन्दां स्तुर्तिं वा क्लेतः कृताम्' दूति। हेशमात्रस्येति कृस्वार्यक्म । उदाहरणयोः असिलेष्बिल्यायोः ॥ मिभ्नषिषयेति । अन्यनिन्दूयाइन्यस सुतिरन्यस्तुल्याडन्यनिन्देल्लादिस्पेप्लर्थः। ननु तथाप्येकविषया व्याजस्तुतिन्ने हैखाद्रिद्येतेलाशक्षाह—विषयैक्ये Sपीति। हेशास्पर्शनादिल्यमेतनेनान्वयःः छन्दोरिति। हे उवांवलयतिककरूप राजन् ! त्वदीरीयर्यदोभिः किं धवलितं तद्वद। यतोऽद्यापि इन्दुऊक्ष्मादी़ि दयामलिम्ना इयामवर्णेनानुलितान्याभासन्ते इल्यन्वयः। लक्ष्म लान्छनमम । दिह्नागानां दिगगजानां मदजलमेव मपी तद्वांजि तयुक्तानि ॥ परिसं-
 अम्बनमू 11 सर्वदेति। अरयः पृष्र्थात्तब न बेभिरे न प्रप्षवन्तः ; पलायनाभावात, । दीनारः परिमाणविरोषपरिच्छिन्ना सुवर्णमुद्रा। एवं च हेखव्याजस्तुल्योरसंकीर्णािषयसत्वे च 'गुणदोषीकरणादिकम्' इल्यादिपदेन दोषगुणीकरणसंभवः।

```
पाठा०-१ 'रामचन्दमवने'.
```

    9 8 कुनल.
    मुद्वालंकारः जই
सून्यार्थम्नचनं सुर्रा ग्रक्तार्थपरसःः पदैः।
नितम्बगुर्वी ररुणी हग्युम्मविपुला च सा॥ १३९ ॥
 सूच्यार्थमूचनं मुद्रा। यद्यप्यन्न मनन्ये वृत्तनान्नो नास्ति सूच्चनीयन्वं, तयाप्यस्योत्तरार्धस्य उक्ष्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशराख्रमध्यपातित्वेन तस्य सूचनीयत्वमस्तीति तद्भिप्रायेण लक्षणं योज्यम्। एवं नवरनमालायां तत्तदबनामनिवेरोन तत्त्रामकजातिसूचनम् । नक्षन्रमालायामक्यादिदेवतानामभिर्नक्षत्रसूचन मिल्यादावयमेवालंकारः। एवं नटकेपु वक्ष्यमाणार्थमून्वनेष्वपि ॥ १३९॥

## रतावलयलंकारः ७४

##  चत्रास्यः पतिर्शैक्ष्याः सर्वक्तस्वं महीपते ! ॥ १४०॥

घन्र चतुरास्यादिपदैद्वर्णनीयस्य राज्रो अक्षविष्णुरुद्वाअ्मता प्रतीयत हृति पासेन्द्सद्वपाठानां घहादीनां फमेण निवेशनं रतावही।

येष्छित्युपक्कमात् तत्रेति पाठो युक्तरःः। अन्रेल्यपि युक्त एव; ₹दमोऽपि यच्छब्दर्शपरामर्शकत्वात् ॥ १३८॥

इत्यलंकार्धन्द्दिकायां लेश्रालंकाग्रकरणम् ॥ ७२ ॥।
सूत्यार्थेति। सूचनीयस्यर्थस्येयर्थः। मुद्रेति लभ्भ्यनेर्देशः। हगगुग्मं विपुलं यस्याः सा। अत्र प्रन्ये अस्मिन्नलंकारग्रन्ये । 'रलमाला' राब्देन भगवस्तुतिपद्यावलीविशेष उच्यते । रलनामनिवेशेन प्रकृतार्थपररलवाचिपदघटनेन । तत्तबामकजातिसूचनं तत्तनामप्रवृत्तिनिमित्तरलजातिसूचनम् । नक्षत्रमालाशब्दार्थोऽपि पूर्वोक एव। अऊयदिदेवतानाममिनक्षत्राणां तद्दैव्यानां सूचनं बोध्यम् ॥ अक्ष्य्यमाणेति। यथा अनर्घयाघवे—' यान्ति न्यायप्रतृत्तस्य तिर्यघोडवि सहायताम्। अपन्थानं हु गच्छन्तं सोदरोऽवि विमुघ्धति ॥' इति सूनधारवचनेन बक्ष्यमाणरामरावणचृत्तान्तसूच्वनमिति बोध्यम् ॥ १३९ ॥ इल्यलंकारचन्दिकायां मुदालंकारग्रक्रणम् ॥ ०श ॥
कमिकमिति। प्रकृतार्थानां कमिक प्रसिद्धक्रमानुसारि न्यसनं प्रतिपादनं रकावल्यलंकारः। प्रकृतत्वं च यथाकयंचित्रकृतसंबन्धवत्त्वं बोध्यम ॥ चतु-
टिख्प०-1 स्रमपि न पृभालंकारान्तरम्, यतोऽश्र वर्ण्यस्स रूपकेगेवोपस्कारो न तु कमकृतोडनि हत्यु द्योतकारादिभिएक्तमू ।

## यथा वा,—

रत्याप्तभियलान्छने कठिनतावासे रसालिख्निते
प्रहादैकरसे फमादुपचिते भूभृद्नुख्वापहे ।
कोकस्पर्धिनि भोगभाजि जनितननदे़े खरीनोन्मुखे भाति श्रीरमणावतारद़ाकं बाहे ! भवस्याः सने ॥
गथा at, —
हीलाब्जानां नयनयुगलद्दाधिमा द्त्तपत्र:
कुन्भीवेत्तौ कुचपरिकर: पूर्वपश्षीचकार।
अ्रूबिश्रान्तिर्मदनधुुषो विभ्रमानन्ववादी-
दूक्त्रज्योस्स्रा शराधररुचं दूष्यमास यस्याः ॥
अन्र पत्रद्रानपूर्वक्षोपन्यासात्रुवाददूषणो न्भाबनानि बुधजनश्रसिद्धकमेण न्यस्तानि। प्रसिद्दसहपाउानां प्रसेद्रक्रमुसरणेडप्येवमेवालंकारः।

## यथा वा, 一

'यस्य चह्हिमयो हनयेपु, जलमयो लोचनपुयेषु, मारतमयः श्वसितेपु, क्षमामयोऽ इने, जाकारमयः स्वान्तेषु, पज्ञमदाभूतमयो मूर्त छवादइयत निहतत्रतिसामन्तान्त्त:पुरेपु प्रतापः ।'
रेति। चतुरमासं यस सः, चतुर्मुसश्व ॥ र्यापेति। हे बाले! भवल्याः सने श्रीरमणस्य विष्णोरवतारदराकं भातील्यन्वगः। कीदहो ? रतावातं प्रातं प्रियस्य लान्छनें चिंद्ध नखक्षतताइरागादिकं येन तथाभूते। कठिनताया आवासे स्थानभूते । रसेनालिकिते प्रकृताहादैकरसे तत्परे । कमाद्ददरामल्कादिपरिमाणलामेनोपचिते प्रतुदे। भूभृतों पर्वतानां गुर्वमपहृन्ति नाशयति ताददेरे ततोऽपि महत्वात्। चक्ऋवाकर्वर्शरीक्ते तत्सद्चत्वात्। भोगः सुखं बरारें वा तऩाजि। जनितमदने। खेध्चिन्द्रियेगु हीना आसक्ता उन्मुखा यस्मिंस्ताहोे । एतैरैव विरोषणैरवतारदशकरूपतापि स्तनस्य बोध्या। तयथा-रल्या भात्तः प्रियः कामस्स लान्छनं मत्यस्तदूपे। कठिनताया आवासे कूर्में। रसया पृथिम्या खोद्ररण काल आलिकितेते बराहे। पहाने एको रसः प्रीतिर्ग्र्य तस्मिनृतिंहे । ऋमः पादविक्षेपस्तनतुसरेणोपचिते प्रृद्दे वामने। भूभृतां राज्ञा गौरवनाइके भार्गवे। कोकस्पर्धिने सीतावियोगानुरतया चकवाकशापदे रामे। भोगः फणा तद्दाजि ऐोषावतारे बलमद्ने। जनितमनझमझझस शरीरस्य विरद्धं मौनभोगट्यागसमाघिप्रप्थति येन तस्मिन् वुद्दे। खलीनमश्वस्य वरगा तदुन्मुखे कल्किनीति॥ फ्रमानुसरणेडपीति। तथा च प्रसिद्दसहमाठानामर्थानiं न्यसनं रलावकीति सामान्यलक्षणम् ॥ सक्रमाऊ्रमत्वे तत्र्रमेदाश्विति भावः ॥ यस्येति । यस्य प्रतापो निहतान्ना प्रतिशत्रुभूतानामन्तःपरुरेषु पश्वमहाभूतमयो मूर्त इवाद्छयतेलन्वयः। पत्वमहाभूतमयत्वमेव विशोष्रोर्दर्रग्यति— चह्निमय इल्यादि। अनेषु

```
पाठा०-२ 'कुक्भानेमौ'.
```

एवमएलरोकपालनवग्रहार्दीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथंचित्म्कृतोपमानोपरजकतादिप्रकारेण निवेशने रनावल्यलंकारः । प्रकृतान्वयं निना फमिकतत्तन्नान्ना छेष्ठभक्ग्रा निवेशाने फमपसिद्दरहितानां प्रसिद्बसहपाठानां नवरनादीनां निवेश्रनेडप्ययमेवालंकारः ॥ 9४० ॥

तहुणालंकारः 4
तन्नुणः सगुणत्यागादेन्यदीयगुणग्रहः। पद्मरागायते नासामौक्तिकं तेऽधरतिवपा ॥ १४? ॥

## यथा वा,-

बीर ! त्वद्विपुरमणी परिधातुं पह्लवानि संस्पृत्य।
न हरति बनभुवि लिजकररहरुचिखनितानि पाण्डुप्रधिया।। १४१ ॥

क्षमामयः पृथ्वीमयः पीडाभरसहिष्णुत्वात् खान्तेष्वन्तःकरणेषु आकाइामयः तेषां शून्यताभ्रयव्वात। यथाकथंन्चिदियस्य प्रपस्ननम्-प्रकृतोपमानेत्यादि। उपमानं चोपरजकं चोपमानोपरजके तयोर्भावस्त्ता। प्रकृतं प्रत्युपमानता उपरजक्ता चेल्यर्भ:। उपरअक्ता चारोप्यमागता; तडुत्तम्-‘उपरजकतामेते विषयी हूपकं तदाॅ इति। तन्रोपमानता रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदय इलादिवत्। उपरसकता तु ‘चतुरास्य’ इल्याद्युदाहरणणे वद्बिमय इल्यादिप्रतापवर्णने च ₹्पष्टेति॥ प्रहृतान्वयं विनेति। 'मिन्र! चन्द्रमुर्सी बाला लोहिताधरपहवा' इल्यादाविति भावः। कमिकेख्युपलक्षणम्। तदभावेऽपि 'गुछणा जघनेनैषा तरुणी मन्दगामिनी’ इल्यादावप्ययमलंखार इति बोध्यम् ॥ १४० ॥ इइल्यलंकारन्न्द्रिकायां रबावस्यलंकारप्रकरणम् ॥ ७४ ॥
तहुण इति । स्वगुण्यगागदनन्तरमन्यदीयगुणग्रहणं तदुणालंकार:॥ पद्मेति। तब नासामौक्तिकमधरकान्स्या पद्मरागवदाचरतील्यर्थ:। वीरेति। हे वीर! त्लदरिकामिनी बनभुनि परिधानं कर्तु पफ्छनानि करेग संस्शृस पाण्डुपत्ञुख्या न हरति न गृह्नाति । कीछशानि ? निजकरहहाणां नखानां रुच्या श्वेतकान्ल्या खचितानि व्यापानील्यर्भः॥ १४१॥।

## इत्यलंकारचन्द्रिकायां तदुणालंकार्रकरणम् ॥ ७५ ॥

हिप्प०-1 मीलिते प्रकृतवस्तुनो वरलन्तरेणाच्छादनम्; इह तु विजातीयोल्कृष-

 भण्यते स हु तदुुण:' रति ।

## पूर्वरूपालंकारः $७$ द

पुनः सगुणसंभ्रातिः पूर्वरूपमुदाहत्तम् ।
हरक्णण्ठांगुलिस्तोऽपि ऐोपषस्वव्यझसा सितः ॥ १४२ ॥
यथा ना,-
विभिन्नवर्णा गहडायजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्या। रहैः पुनर्बन्न रुचा रंचं स्वामानिन्यिरे वंशक्रीरनीलै: ॥ अयमेव तदुण हृति केचिब्यकजनुः ॥ ९४२॥

## पूर्वाइस्थाुपृतिश्य विक्टे सति वस्तुनि। दीवे निर्बाप्तित्प्पार्तावक काश्दीरजैर्महम्महः ॥ १४३॥

लक्षेणे चकारात् पूर्रूपमिति लक्ष्यवाचकपदानुषृत्तिः।
यथा चा, -
द्वारं खद्धिभिरेावृतं बहिरपि प्रस्विन्नगण्डैगजे-
रन्तः कत्बुकिभिः सुरन्मणिधैररण्यासिता भूमयः।
आाफान्तं महिर्पाभिरेव शयनं ल्वद्विद्विषां मन्दिरे
राजन् ! सैव चिरंतनप्रणयिनी शून्येऽपि राज्यस्थितिः ॥ १४₹ ॥
पुनरिति 1 सगुणल्यागानन्तर पुनः ख्वगुण्रातिः पूर्वर्पमलंकारः ॥ हरेति। 'नीलोऽयि' इति युत्तः पाठः 11 विमिंज्रेति । माधे रैबतक्रगिरिवर्णनमू। गरुडाग्रजेनाछणेन विभिन्बवर्णा मिश्रितवर्णाः सूर्यस्स रथ्या अष्षा यत्र गिरौ वंशाह्रववजीले रहैः पारितः स्फुरन्ला रचा सां संच नीलद्युतिमानिन्यिरे आनीतनन्तः। र्चा विभिनवर्णा इति वाडन्वयः। केचिदिल्यस्वरसवीज तु 'पघ्म-
 त्कारस निरालम्बनत्वापत्तेरित्यूहनीयम्। अथवाडयं तद्रुण एवेल्यककारकमभЭन काव्यप्रकाशकारादिमतोपन्यासपरत्वेन व्यास्येयम्; तैरत्र तद्रुणस्योदाहततल्लात्।
 द्वयमिति तेषामभिमतम ॥ १૪₹॥ पूर्वेति। वस्तुनि विकृते विगते सल्यपि पूर्वावस्साया अनुत्तित्रिपि पूर्वहप्पमलंकारः। महः प्रकाशः ॥ द्वारमिति। है राजन् ! तव निद्विषां मन्दिरे शन्येऽपि चिरंतनः प्रणयो यस्याः, सैव राज्यस्य स्थितिर्मर्यादा, असीति छोपः। यतो द्वारं ख़़िभिर्गण्डकाख्यपजुभिरेव खक़ धारिभिरान्तितम । बहिरपि भूमयो मदश्रस्विजगण्डैर्गजैरध्यासिताः। अन्त:पुरभम मयो विलसन्मणिधारिभः: क्धुकिभिः संपंरेव सौतिदद्द्रैध्यासिताः। शयनं तल्पं महिपीभिर्वनिताभिरेव महिषष्नीभिराक्तन्तमिलन्वन्वः ॥ १४₹ ॥

[^15]
## अतनुणालंकारः ज

## संगतान्यगुणानङ्ञीकारमाहुरतद्नुणम् । चिरं रागिणि मच्चित्ते निहिंतेऽपि न रज्जसि ॥ १४४ ॥

## चया वा, 一

गण्डाभोगे विहराते मद्वै: विच्छिहे दिग्गजानां<br>वैरिस्रीणां नयनकमलेब्नभनानि प्रमार्हि ।<br>यद्यप्येषा हिमकरकराद्दैतसौनस्तिकी ते<br>कीर्तिर्देध्धु सुराति तदृपि श्रीनृसिंहद्धितीन्द्ध ! ॥

ननु चान्यगुणेनान्यन्र गुणोदयानुद्यरूपपभ्यामुह्दासावज्ञालंकाराभ्यां तद्वाणातदुणण्यो: को भेदः ? उच्यते,-उद्धासावज्ञालक्षणयोर्गुणशब्दो दोषशतिपकवाची । अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतदनुद्यौ च न तसैव गुणस्य संक्रमणासंक्रमणे, किंतु सदुरहपदऩोनेन सदृसच्छिध्ययोर्जानो प्पत्यनुत्पत्तिवत्त्रुणजन्यत्वेन संभावितयोर्गुणातन्नयोर्प्प्यन्युत्पत्ती। तहुणातदुणययो: पुनर्गुणःब्दो रूपरसगत्धादिगुणानानी। तत्रान्यद्दीयगुणम्यणाआ्यहणे घ रकरफटिकवघ्घमालिम्यादिन्यायेनान्यदीयगुणुनैवान्रर्जनाननुर नेने विनक्षिते। तयैव चोदाहरणानि दार्मितानि। यद्यप्यवज्तलंकृतिरतन्नुणश्य विरोपोकिकिदोषावेच; 'कार्य जनिर्विरोषोक्तिः सति पुष्कलकारणे’ द्रति तस्सामान्यलक्षणाकान्तव्वात् । तथाम्युह्हासतदुणगप्रतिद्दिन्द्वना विरोषालंकारेणालंकारान्तरतया परिगणितनाविति ध्येयम् ॥ १४४ ॥

संगतेति। संगतः ससंबद्धो योऽन्यः पदार्यस्तुुणानरीकारमतदुणालंकारमाहुः ॥ चिरमिति। रागिन्यनुर्|ािीण मजिष्टादिरजनद्रव्ययुक्ते च । निहितोडपि त्वं न रअ्ञसि, रतोडनुरागयुत्रश्ध न भवसीति क्किष्टम ॥ गण्डेति। हे श्रीमनृस्सिंहास्यभूपते ! एषा तव कीर्तिममदैः पिच्छिले पह्किते दिग्गजानां गण्डप्रदेशे यद्यपि विहरति तथा बौरेश्न्रीणां नयनकमलेषु स्थितान्यअभानि प्रमार्ष्टि प्रोम्छति तदपि तथापि दिध्रु हिमकरस्य चन्द्रस यत्किरणाद्देत तस सौवस्तिकी। स्सीील्याहेलये ‘ तदाहेति माशब्दादिम्यघ्ग्राच्यः’ ( वा० २९५१) इल्यनेन ठ下्प्रल्ययः। तत्सदृीति यावत्। स्रुरति, प्रकाशत इलर्यः ।। विशोषाकारेणेति। प्राग्लक्षितविरोषह्पेगेल्यर्थः ॥ १ศ૪॥

टिप्प०-1 खगुणल्यागपूर्वंक ससंनिहितन र्वन्तरसंबन्धिगुणःहणं तद्रुण: । तदि-


मीलितालंकार: ७९
मीलितं यदि साट्रयान्रेद एव न लेक्षते। रसो नालक्षि लाक्ष़ायाश्नरणे सहजारुणे ॥ १४६॥

यथा वा,—
महिकामेल्यभभारिण्य: सर्वाहीणार्दचन्दनाः।
क्षैमबल्यो न लक्ष्यन्त्त ज्योस्स्रायामभिसारिकाः ॥
सन्राचे चरणालक्तकरसयोरहणिमगुणसाम्यान्देदान्न्यवसायः। द्वितीयोदाहरणे चन्निकाभिसारिकाणां धवलिमगुणसाग्यान्देदानध्यवसायः ॥ १४६ ॥

प्रागिति। परसंनिधिवशान्ूूर्बसिद्दस्य स्यगुणसोल्कषोंडनुगुणो नामालंकारः। नीबोपललाने कर्णावतंसीकृतानि ॥ कपिरिति। कापिशायनं मयम्॥ १४५॥ इल्यलंकारचन्द्रिकायामनुगुणालंकारप्रकरणम् ॥ ७८॥
मीलितमिति। मीलितमिति लक्ष्यनिर्देशः॥ रस इति। खभावलोहिते चरणे लाक्षाया रसो नारुक्षि न ज्ञातः 11 मह्डिकेति । क्षौमं .दुकूलं तद्वारिण्यः ॥ १४६ ॥

इत्यलंकारन्चन्द्रकायां मीलितालंकारप्रकरणम्न ॥ ७९॥
टिप्प०-1 सहलनमागन्तुक वा किमपि साधारण बह्क्षणं तढ़रेण यातिचिच क्ननििदख बस्डस्सिलैद बर्रीयस्तया तिरोयीयते तन्मीलितमिति मभ्मट:।


## सामान्यं यदि साटृइयाद्विशोषो नोपलक्ष्यते। पद्माकरप्रविष्टानां मुखं नालक्षि सुभ्रुवाम् ॥ \}४७॥

यथा ना,-
रनस्तम्भेप संक्रान्तप्रतिबिम्बातैंत्टृतः।
लक्केश्ररः सभामध्ये न ज्ञातो वालियूपुना ॥I
मीलितलंंकारे एकेनापरस्य भिन्धस्वरूपानवभासरूपं मीलनं कियते, सामान्यालंकारे तु मिन्चस्वरूपावभासेडपि ध्यावर्तंकविशोषो नोपलक्ष्यत इति भेदः। मीलितोदाहरणे हि सहजारुण्यास्करणादेवर्स्वन्तरव्वेनागन्तुकं द्यक्रारुपं न भासते। सामान्योदाहरणे तु पद्नानां मुखानां च व्यत्ययन्तरतया भानमस्येव। यथा रावणदेढहस्य तद्धतिबिम्बानां च, किंत्विद्दं पक्ममिदं मुखमयं बिम्बोडयं प्रतिबिग्च हरित विशोष: परं नोपलक्ष्यते। धत पु भेद्दातरोधानान्मीलितं, तद़तितोधानेडपि साम्येन ब्यावर्तंकानवभासे सामान्यम्, द्वयुभयोरप्यन्नर्थता। के, चिनु वस्तुद्वयस्य उक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्हीयसा तदन्यस्स स्वस्मतिरोधाने मीलितं, स्वरूप्रत्ततातापि गुणसाम्थान्देदतिरोधाने सामान्यम्।

पवं घ, 一
अपाझ्ञरतले दौौ तै वरलवफ्रर्णा गिरो
विल्यसभरमन्धरा गतिरतीव कान्तं मुखम् ।
इति सुरुरितमझ्नके मैगदहरा स्वतो हीलया
तद्र न मदोद्दयः कृतपदोरपि संलक्ष्वते ॥
सामान्यमिति । सामान्यमिति लक्ष्यनिंद्ऩःः। विरोषो व्यावर्तकधर्मः। पद्मानामाकरः ॥ रलस्तम्मेष्विति। वालिसूद्रुना अददेन। एकेन चरणज्योत्स्रादिना । अपरस्य लाक्षारसाडभिसारिकादेः ॥ भिन्नस्वहुपेति । सुखपद्यादेर्भिन्चस सहूप्पस्यावभासेऽपीलर्यः। उतमेवार्भ्मुदाहरणाहढतया विशदयतिमीलितोड़ाहरणे हील्यादिना । बस्वन्तरत्वेंन न भासत इलन्वयः। तत्र्रतिबिम्बानां च व्यत्तयन्तरगा भानमर्लेकेलनुपष्नः । केचिदिल्यस्याहुरिल्यप्रिमेणान्वयः। केचित् प्रकाराकारादयः। तदुत्तम् — समेन लक्ष्मणा बस्त वस्तुना यन्चिग्बते। निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति समृतम् ॥' इति । तयोर्मध्ये। 'एवं चेल्यस्ये'्यन्र ‘मीलितलंकार’ इस्यग्रेतनेनान्वयः ॥ अपान्रेति। अपाइस्तरलो ययोस्ते। तरलाः सत्वरोच्चारणान् वका वकोक्तिगर्भा वर्णा यासु ता गिगे
टिप्प०-1 'प्रत्यक्षविषयस्याप उस्तुनो बलवव्सजातीयमएणकृतं तद्रिन्नेनाम्यहंण सामान्यम्' इति रसगंगाधरकाराः।

[^16]इल्यत्र मीलितलंकारः। अन्र हि छक्तारल्यदीनां नारीवपुपः सहजधर्मत्वान्मदोदयकार्यत्वाच तदुभयसाधारण्यादुक्कृतारल्यादियोगिना वपुषा मद्रोदग्स्स खरुपमेब तिरोधीयते। लिझ्नसाधारण्येन तज्ज्ञनोपायाभावात्। 'मह्किकामालभारिण्य:' इल्यादिपु तु सामान्यालंकार इल्याहुः । तन्मते 'पम्माकर्रनिशाना' इत्यादै भेद्दाध्यवसायेडपि व्यावर्तकास्फुरणेनलंकारान्तरेण भाव्यं, सामान्यालंकारावान्तरभेदेन बा। पूर्वसिन्मते स्वहपतिरोधानेऽलंकारान्तरेण भाव्यं मीलितावान्तरभेदेन बा ॥ ९४ง ॥

> उन्मीलित-विरोषालंकारौ ८?-८२ भेदैवैश़्ब्ययोः ₹ फ्रूतानुन्मीलितविरोपफओ। हिमाप्रि व्वयरोमम्रं हुराः शीतेन जानते ॥ लक्षितान्युदिते चन्द्रे पक्गानि च मुखानि च ॥१३८॥ मीलितन्यायेन मेदानध्यवसाये घासे कुतोऽपि हेतोर्मेद्स्टूतौं मीलितप्रतिद्वनद्दूयुन्मीलितम् । तथा सामान्परील्या विशोषासुरणे प्राते कुतश्चित्कारवाक्यह्पाः। इति प्रकारेण मृगद्रामझके लीलया खतः स्वावात्क्रुरितं प्रकटीभूंतं तत्तस्मादत्राअंके कृतपदः कृतस्थितिः ॥ भेद्राध्यवसायेऽपीति। मुखपम्मयोर्मेदावभासेऽपीलर्थ: । व्यावर्तकास्फुरणन हेतुना ॥ अलंकारान्तरेणेति। खहृपातिरोधनेन मीलितासंभवाद्रेदातिरोधानेन च सामान्यस्याप्यसंभवादिति भावः ॥ सामान्येति । तथा च 'गुणसाम्याद्दिरोषाग्रह' इति सामान्यालंकारसामान्यलक्ष्षण्य । विरोषाप्रहश्व छनिन्देदे गुल्यमाणे छचिच्चागहहमाण इल्याद्यक्रारान्तरगतिरत्र तन्मते स्यादिति भावः । 'अवान्तरमेदेन वा'इल्यनन्तरं भाव्यमिल्यनुषज्यते ॥ पूर्वेस्मिन्निति। 'मीलित यदि साहईयात्' इ्यादिपूर्वोकचन्द्रालोककृन्मत इल्यर्धः । स्वस्पतिरोधानेऽपाक्भतरल इलादिसख्पत्पतिरोधानस्यदे ॥ अलंकारान्तरेणेत्यादि। खहपतो ज्ञायमाने साह₹याद्देदाप्रवर्ण मीलितमिल्यमीकारे प्रथमः पक्ष: 1 साद्रयाद्रेदाग्रहणमिलेतावन्मात्रमीलितलक्षणासीकारे द्वितीग इति भावः ॥ १४ง॥

दूल्यलंकारचन्दिकागां सामान्यालंकारश्रकरणम् ॥ ८०॥
मेदेति। वैशिष्टं नैजालयम । उन्मीलितं विरोषकश्र कमेणालंकारौ। ममं भेदाग्रहात्तदन्तर्गतम् ॥ लक्षितानीति। संकुचितत्वादिति भावः। सामान्यरील्या सामान्यालंकारन्ययेने। एवं च 'वेत्वन्वचा तुल्यर्चां बधूनां कर्णम्यतो गण्डतल्रागतानि । भृझाः सहेलं यदि नापतिष्यन् कोऽवेदग्रिष्यन्नवच्पकानि 11

टिख्प०-1 गन्मील्तितांकारो मीलितालंकारन्तभूत एवेति पाहुरुदोतकारादयः। 2 'यदाधेयमनाषरमें चानेकगोचरम्। किंचित्पकुर्वतः कार्यमशान्मस्सेतरस वा। कार्यस्स करणं दैवाद्विशेन स्तिविधसततः’ उत्युक्तं साहिट्यदर्पणे।

णाद्विरोषस्फूरौं तत्र्रतिद्नन्द्री विरोषकः। कमेणोदाहरणन्दयम् । तद्रुणरील्यापि भेदानध्यवसायव्रासानुन्मीलितं हइयते।

## यथा,

नृत्यद्भर्गादटहासप्रसरसहचरैस्तावकीनैैयझोभि-
धर्धावल्यं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीन्टसिंदुक्षितीन्द्न ! । नेद्ययय्येष नाभीक्मलपरिमलम्रौढिमासादचिध्य-

ह्वेवानां नाभविष्यत् कथमपि कमलाकामुऋस्यानबोध: ॥
काक: कृज्गः पिकः कृष्गः को भैद्व: पिककाकयोः । वसन्तसमये प्रासे काक: काकः पिक: पिक: ॥
इदं विरोषकस्योदाह्ररणन्तरम् । ह्नत्र द्वितीयौ काक-पिकराब्दौ‘'काकत्वेन ज्ञातः पिकत्वेन ज्ञात:' इत्यर्थान्तरसंकमितवाच्यौ ।।

## यथा वा, —

वाराणसीवासवतां जनानां साधारणे रांकरलान्छनेडपि।
पार्थभहारवणमुत्तमांक्ञं प्राचीनमीशां प्रकीकरोति ॥ १४८ ॥
उत्तरालंकार: ८३

## किंचिदा कूतसहिंत सा दूहोत्त्रमुन्तरम ।

यवासौं वेतसी पान्थ । त्र्यें सुतरा सरित् ॥ १४९ ॥।
सरित्तरणमागं पृच्छन्तं प्रति तं कामयमानाया उत्तररमिदम् । वेतसीकुसे स्वाच्छन्यमिल्याकृत्तर्भम्।
 कारान्तरर्वमिति, ,-तदयुक्तम ; उदाहृतस्यल भेदविशोषसफूर्योर्विशोषदर्शानहेतुक-
 साहस्यमहिम्ना प्रागनवगतयोर्भैदवैजाल्ययोः स्फुरणात्मना विरोषाकारेण मीलितसामान्यप्रतिद्दन्द्विना वुत्तमेवालंकारान्तरत्वम् । अतनुणनावज्तयोरिव विरोषोत्त्यलंकारादिलयं विस्तरेण ॥ नृत्यदिति। नृल्यं कुर्वतो भर्गास्य हरस्य योऽहछास-
 एप कमलाकामुको नाभिकमलपरिमलस पौड़िं समृद्धि यदि नासादयिष्यन्नाधारयिष्यदिलन्वयः ॥ गत्तु तद्नुगस्सात्र निर्बाधऊत्वात्र कं तत्रतिद्यन्द्धिल्वमुन्मीलितसेति तदनुक्तोवालग्मरूपत्वादुपेष्यम् : तन्रुणेन मेदानः्यवसागमात्रस्योत्तत्वात्य वाराणसीति। तृत्तीयलोचनादिचिह्हे साधररणेपि सतील्यन्वयः। पार्योडर्जुनस्तेन कृतो यः प्रहारसेन घणो यन्न ताहहगुत्त्तमाअं शिरः। पूर्वन्च खाभाविक्गुणसाम्यम्, हह त्वागन्तुकगुणसाम्यमिति मेदः ॥ १४८ ॥

इल्यंकारचन्दिकागामुन्मीलित-विरोषलंकारम्रकरणम् ॥८१-८२॥
किंचिदिति। कंचिद्मिप्रायसहिते गूइमुत्तरमुत्तर नामालंकारः। वेतसी
 'उत्तर प्रश्नस्योप्तरादुन्नयो यदि। यच्चासकृदसंभाअ्नं सत्यपि प्रभ्म उत्तररम्।' इति दर्पणे।

## यथा वा,一

ग्रामेऽस्मिन्र्रस्तरश्राये न किंचित्पान्य ! विद्यते।
पयोधरोन्नतिं हछ्वा वस्तुमिच्छहसि चेद्दस ॥
भास्तरणाद़क्म्मर्धयमानं पान्यं प्रत्युक्तिरियम् । सतोन्नतिं हण्वा रन्तुमिचछ्छासे चेद्दस। अविदग्धजनशायेऽसिन्ग्रामे कझ्विदवगामिप्यतीतेयेताहरां प्रतिबन्धकं किंचिदापि नास्सीति हद्ययम्। इदमुलेयम्रभोत्तरस्योदाइरणम्।

## निबद्दमझोत्तरं यथा,-

कुकालं तस्या ? जीवति, कुरालं पृच्छामि, जीवतील्युक्तम । पुनरपि तदेव कथयासे, मृतां जु कथयामि या श्वासिति ॥
ईर्प्यामानानन्तरमनुत्ताया नायिकायाः सब्बीमागतां प्रति ‘तस्याः करालम् ?' इति नायकस्प प्रश्। । 'जीवति'द्रति सल्या उत्तरम् । जीवस्यः क्रतः कुद्रालमितित तदभिप्रायः । धन्यस्टृप्टमन्यदुत्तर्रमिति नायकस्य 'पुनः कुरालं पृच्छामि'इति प्रभ्नः। पृृस्यैवोत्त्रमुन्त्रमिल्यभिप्रायेण जीवतीव्युक्त्रमेति सख्या वचनम् । सखीवत्तनस्यभिश्रायोद्दटटनार्थं 'पुनरपि तदेव कथय्यसि' हति नायकस्याक्षेपः। 'मृतां नु कधयामि या श्वसिति' दूति सख्याः स्वाभिम्रायोद्राटनमू । सति मरणे खतु तस्यः कुदालं भवति, मदागमनसमयेऽपि क्वासेष्ठु संचरत्सु कयं मृतां कथयेयमित्यभिग्रायः ॥ १४९ ॥

## भध चित्रेत्तरम -

## प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते ।

 के-दारपोषणरताः, के खेटाः, किं चलं वयः ॥ १५० ॥अन्र 'केदारपोषणरता' दृति प्रक्षाभिन्रमुत्तरं के खेटाः, किं चलम् ?' हति प्रक्नद्दयस्य ‘वयः' हूल्येकमुत्तरम् । उदाइरणान्तराणि विदुग्धमुखमण्डने दृ््यानि ॥ १५० ॥

केतसलता। मुखेन तरितुं योग्या सुतरा ॥ ग्राम इति। प्रस्तरश्राये पाषाणबतुले पाषाणतुल्ये च। 'प्रायो बाहुल्युतुल्ययोः' इति कोशात्। किंचिदास्तरणादिकं समागमप्रतिबन्धकं च 1 पयोधरो मेषः, स्तनध 1 कश्विदनगमिध्यति ज्ञास्यतीलेताद्र्शामिलादिह्पम् 1 उनेयः कल्यः प्रश्नो येन तादृश्स्योत्तरस्य ॥ ईर्ष्यामानेति । ईर्ष्प्याहेतुकमानेल्यर्थ: । अनुतमाया: पश्नात्तापयुतायाः ॥ १४३, ॥ प्रश्नोत्तरेति। प्रश्नश्न उत्तरान्तरं च प्रश्नोत्तरान्तरे, ताभ्यामभिजमुत्तरर चित्रमित्युच्यत इलर्भ: ॥ के-दारेति। दाराणं। पोष्षणे रताः के? इति प्रश्न:, केदारस्स क्षेत्रश्य पोषणे रताः-इति तदेवोत्तरम्। के

टिप्प०-1 'तचिंन्र यत्र बर्णानां खक्राषाकृतिहेतुता। संनितेशविरोगेण शक्तिमा₹अ्रकाशका: द्रति प्रकाराकारा:।

## सूक्ष्मालंकारः ८४

## सूक्ष्रमं पराइायाभिज्ञेतरसाकूतचेप्टितम्। <br> मयि पइयति सा केरूःः सीमन्तमणिमावृणोत् ॥ १५? ॥

कामुकस्यावलोकनेन संकेतकालम्भभावं ज्ञातबत्यद्येंयम्। असं गते सूर्ये संकेतकाल इत्याकूतम् ।

यथा वा,—

> संकेतककालमनसं किंटं ज्ञाल्वा विद्ग्धया ।
> कासीन्नेन्नार्विताकूतं लीलापद्म निमीलितम् ॥ १५९ ॥

## पिहितालंकारः ८५ <br> पिहितं ${ }^{2}$ परवृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्टितम् । <br> प्रिये गृहागते प्रातः कान्ता तल्पमकल्पयत् ॥ १५२ ॥

राग्रै सपनीगृहे छृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकूतम्।
यथा वा,—

पुंस्तं तन्न्या व्यझयन्ती वयस्या सिल्वा पाणी बदूऐेखां लिऐेख ॥ अन्र स्वेदानुमिंत पुरुपायितं पुरवोचितखद्धलेखाहेखनेन प्रकाशितम् ॥ १५२ ॥

खेऽटाः खे आकाझे अटन्तीति प्रश्नस्य यदुत्तरं बयः पक्षिण इति तत् ‘किं चलम् ?’
 इल्यलंकारचन्द्वकायामुत्तरालंकारम्रकरणम् ॥ «ः ॥
सूक्ष्ममिति। पराशयाभिज़्येतरस्मिन्परविषये साभिष्रायं चेल्टितं सृक्षमालंकारः । पराशयाभिजश्नासावित्तरश्र तस्य साकूतनेश्चितमर्थात् परविषय इति चार्थः ॥ संकेतेति। संकेतकाले मनो यस्य तजिज्ञाबुमिति यावत। विटं जारं नेत्राभ्यामर्वितमाकूतं यस्मिन् ताद्यां लीलासंबन्धि पद्मम्, नेत्रेल्यादि कियाविरोषणं वा। १५१ ॥ इल्यलंकारचन्द्रिकायं सूक्ष्मालंकार्रकरणम् ॥ ८४ ॥
पिहितमिति लश्थ्यनिर्देशः । तल्पं शयनमू || वक्रेति। वक्र प्रस्ननणमी़लनां खेदबिन्दूनां प्रबन्धैर्धाराभिः कण्ठे भिन्नं लग्नं कुत्रमं हस्द्वा कापि वयस्या सखी

सिप्प०-1 कुतोडपि लक्षितः छस्मोडप्यव्बोडन्यसी प्रकाइ्यते। धर्मुण केनचिधन

 яृथमलंखार स्याइ़ः।

# ब्याजोत्तयलंकारः ८६ <br> ठ्याजोक्तिरन्यहेतूक्ल्या यदाकारस गोपनम्। सखि! पइय गृहारामपरागैरस्मि धूसरा॥ १५३ ॥ 

 यथा वा,一

कस्प बा न भवेद्दोष: त्रियायः समजेऽ्ररे। समंद्ं पमामाधासीवर्वरितापि मयाुुना॥
उपपतिना खण्डिताधराया नायिकायाः सकाशमाग₹्छन्तं त्रियमपइयन्ट्येन सल्या नायिकां पति हितोपदेशबव्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम्। छेकाषदुतेरस्याभ्धायं विशोषः-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापह्नव;; धस्यामाकारस्य हेत्वन्त्रवणीनेन गोपनमिति। लक्षणे लक्ष्यनाम्भि चोक्तिग्रहणमाकारस्य गोपवार्थ हेत्वन्तरव्रत्यायकव्यापारमान्रोपलक्षणम् । ततश्न,

धायन्त्तमालोक्य हरिं प्रतोल्यामाल्याः पुरस्तादनुरागमेका ।
रोमाज्ञक्पाद्यिभिर्चयमानें भामा जुगूहू प्रणमन्स्ययैनम् ॥ इध्यन्रापि ठ्याजोक्तिरेव। अन्र ह्यनुरागकृतस्य रोमाःाय्याकारस्य भक्तिरूपहेल्बन्तरश्र्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम्। सूभ्ष्मपिहितालंकारगोरपि चेश्टितप्रहणनुक्किसाधारण॰्यापारमात्रोपलक्षण्षण् । ततश्श, —

नलिनादले बलाका मरकसपात्र हव हइयते जुरुक्षिः।
इृति मस संकेतभुवि ज्ञार्वा भातं तदाघबीदल्लीम् ॥। छत्याबिप्वपि सूक्ष्मालंकारः प्रसरति 1 अन्र श्रोके ताध् ‘किमावगोः संकेतस्थानं भविण्यति ?' दति पभाइगयं सूचर्यात कामुके तदभिज्या विद्धग्शया तदा सरीं प्रति साकूतमुक्तमिति सूक्ष्म्मलंकारो भवति । यतोडत्र बलाकाया मरक्तपाI्रश्रतिहितशुक्युपुपया तस्या निश्यलत्वेनाभ्रस्तन्नं तेन तस्य प्रदेशास
स्मित्वा स्मितं फृखत्व पुंस्त्वं व्यअयन्ती सती तन्ठ्याः पाणौ सनहेखां लिलेलेल्यन्वयः। सूक्ष्मालंकारे परामिप्रायमवगल साकूतचेष्टितेनोत्तरसमर्पणम्। पिहितालंकारे तु


इ्यलंकारचंद्दिकायां विहितालंकारप्ककरणम् ॥८५ ॥
च्याजोक्तिरिति ऊक्ष्यनिर्देशशः चौर्ग्रते कृतं यत्संकेतमूतभूमिपृgलुणुणन० मिलन्वगः। उपपतिना जारेण । तसां छेकापहुतां।। आयान्तमिति। प्रतोल्यां रथ्यायाम्। एका काचिद्रामा चनिता सख्याः पुरस्ताद्रोमाक्षक्पादिभिरतुभावैठर्यंज्यमानमनुरागमेंन हरिं प्रणमन्ती सती जुगूह गोपितबतीलन्वयः। लक्ष्यते ब्यज्यते ॥ पवमिति। सूद्क्मालंकारवदुन्तिह्पव्यापारवर्णनमिल्यर्थः ॥ उदाइर्त-
टिप्प०-1 निगुडूमपि वर्ठुनो कूभं कथमपि पभिम्न कनापि म्यपदेत्रेन यदपइूये सा ध्याजोन्तिरिलाई मभ्मट:।

निर्जनत्वं तेन ‘तदेवावयो: संकेतस्थानम्' इति कामुकं प्रति सूचनं लक्ष्यते। न चात्र ध्रनिराशा्दन्नीय:; दूरे व्यज्यमानस्वापि संकेतस्थान्रश्नोत्तरस्य स्वोक्लैवाविफ्कृतल्वात्। एवं पिहितालंकारेऽ न्युदाहार्यम्म। दद्वं चाःयदन्रानधेयम्-'यत्रासौ वेतसी पान्य'इल्यादिधु गुढ़ोत्तरसूल्म्मपिहितब्याजोक्ट्युदाहरणोपु भावो न स्वोक्य्याविष्कृत: किंतु बस्तुसौन्दर्यंबहाद्वक्तूबोन्दून्यविरोषविरोषिताव्रम्यः। तब्रैव बस्तुतो नालंकारन्वं, धनिभावास्पदत्वात्। प्रार्चानैः स्वोक्त्याविक्करणे सल्यलंकारास्पद्ता ज्सीत्युदाहतब्वादस्माभिरव्युग़ाहृतानि। शाक्यं हि 'यन्नासौ बेतसी पान्य ! तत्र्रंयं सुतरा सरित्। इति पृच्छन्तमध्वांं कामिन्वाह ससूचनम् ॥' इल्यायर्थान्तरकल्पनया भावाविक्क रणमिति । अत: प्राक लिखितेप येपूदाहरणेपु संकेतकालमनसं पुरस्लं तन्म्या व्यअयन्ती भामा जुगूहेति भावाविक्करणमस्ति तेष्वेव तत्तद्लंकार इृति॥ १५३ ॥

## गूढोचयलंकारः ८७

## गूढोक्तिरन्योद्देइयं चेद्यद्न्यं प्रति कथ्यते। वृपापेहि परक्षेत्रादायाति क्षेत्रंरक्षकः ॥ १५४ ॥।

यं प्रति किंचिद्दत्तवर्यं तत्तरस्थैर्माज्ञायीति तंदेन तदन्यं कंचिद्वति श्रेपेणोच्यते
 बक्तवंयं परस्क्रेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाणं समीपे चरन्तं निर्दिश्य कध्यते। नेगमम्रस्तुत्र्रांसा; कार्यकारणादिन्यक्यंय्वभावात्। नापि ह्रेषमात्रम् ; भप्रहृताथंस्य प्रकृतार्थान्वयित्वेनाविवक्षितत्वात् । तस्य केचलंमितरवश्ञनाथं निर्दिएतय। विच्छिस्तिविछोषसन्नावात्।

व्यमिति। 'यभा वक्षस्यन्द्र'ति पश्य एव 'आलों बाला सस्मितं प्राह मन्दं
 मिति बोध्यम् ॥ यस्तुसौन्द्रेंते । वेतसीनिकुजछूपवसुसौन्द्येंल्यर्यः ॥ ध्वनिभाष्वस्सदव्वान् ध्वनित्वाधरयत्वाज, ॥ उपसंहरति-अत इति। गेषिघलस्य भावानिफरणमस्सीलनेनान्वगःः ॥ १५३ ॥

हल्यलंकारच्चन्द्रकायां ब्याजोक्यलंक्रारक्रकरणम् ॥ ८६॥
गूढोक्तिरिति। यच्यन्योद्देकां वाक्ं तत्तदन्यं प्रति कख्यते चंचूदोन्तिरलंकारः। क्षेन्रं गसस्यादे:, कलंच च। अपेहि दूरीभव ॥ अविवक्षितत्वादि ति ।
 र्थोपमानतयान्वयः न्वीकिगते । सर्वयैव प्रक्रतासंबद्दस्याप्रकृतार्थंस्य कयनेऽसं-

टिष्प०-1 नायं पृथगलंकार:, कचिद्युगीभूतत्वाद्टूनित्तान्रान्तत्वादिति केचित्।

## यथा $\boldsymbol{\pi}$, -

नाधो मे विपणिं गतो, न गणयल्येषा सपल्ली च मां,
ल्यक्ल्वा मामिद पुटिपर्णीति गुखः प्रात्ता गृहाभ्यन्तरम् :
छाग्यामान्रसढायिनीं परिजनः श्रान्तो न मां सेवते, स्वामिव्वागमलालनीय ! रजन्नीं हध्ष्मीपते ! रक्ष माम् ॥
घन्र ‘ङध्६मीपति'नाद्नो जारसागमनं प्रार्थेयमानायास्तरस्थवश्वनाय भगवन्तं प्रत्याकोशास्स प्रत्यायनम् ॥ १५४ ॥

विवृतोक्त्यलंकार: ८<
विद्टतोक्ति: श्रिप्टगुपं कविनाविष्कृतं यदि ।
वृषापेहि परक्षेत्रादिति वक्ति ससूचनम् ॥ १५५।।
 पूर्वबक्ञसं वस्तु ससूच्वनमिति कविनाविक्कृतम ।
यधा वा,-
वस्से ! मा गा विषादें ध्रसनमुरुजबं संत्यजोर्चिवृृत्तं कस्वः को वा गुरस्ते किमिह्ह बलभिदा जृृभितेनान्र याहि ।
प्रत्याख्यानं सुरणामिति भवश्शमनच्छद्मना कारयित्वा यसे ऋヶ्ष्मीमदाद्धः स दहनु दुरितं मन्यमुग्ध: पयोधि: ॥
दंदे परवब्वनाय गुप्तििक्करणम्।
बन्धार्थामिधायकत्वापत्तेः। अतः प्रकृतेऽपि र्विपवादिनाइप्रकृतस्य प्रकृतसंबन्धो वाच्यः। स च न संभवति, विवक्षा।विरहादिति॥ कुतस्सर्हा अप्रकृतार्थकभनं तन्राह—तस्सेति। अम्रकृतार्धस्पेलर्थः। ननु तास्रीविवक्षाविरहेडपि नानार्ध-
 प्रेषसत्वेडपि विच्छित्तिविरेषाटूदोन्तिरबझ्यमझीकार्येल्याश्यायः। अत एव खेषमात्रमिति तन्मत्रनिराकरणमेवोपकान्तं, नतु 户्डेपनिराकरणमिति ॥ नाथ इति। विपणि: पष्यनीथिक्न। पुध्विणी रजस्बला। आगमेन वेदेन लाइनीयः ₹तुलः, आगमनेन लाहनीयश्न। रजर्नीं व्याप्पेति अलन्तसंयोगे द्वितीया॥ १'४४। इल्यंंकारचन्दिकायां गूढोक्यलंकरप्रकरणम् ॥ «ง॥
 ते'ख्यादाँ संम्भाह्यत्वात्|| बत्से इति। वस्से लहिम ! विमादं खेदें, हरं च; उरजबं महावेगमूर्वे प्रश्रृंत्ता ध्वसनं श्वासं, पवनें च संलज; कं जलं पातीति तथा वरण: कम्पश्ध। गुर्मर्माने, वृहस्पतिश्न। वलं प्रसिद्ध, तब्दिदा नाश़केन; वलाब्यदैलनाखकनेन्द्रण च। अन्र ध्रीकृष्णसंनिधौ याहि इति प्रकारेण भयनिवारणव्याजेन
 केन नलुणीभूतव्यंग्यत्वात्।

न्रपागुम्ताविष्करणं यथा，一
द्या के काव ！गोपरागहत्तया किंचिन्न दृं मया
तेनेद्万 स्वलितास्सि नाय ！पतिता किं नाम नालग्रसे।
फकस्वं विषमेपुखिन्रमनसां सर्वाबल्यानां गति－
गोण्यैवं गदितः सहेगमवताद्रोहे हरिर्बभ्यिरम् ॥
सम्न कृष्णस्य पुरतो विषमे पैरिस्बलनमभिहितबत्यास्त कामयमानाया गोपि－ काया वचने विषमपथस्बलनपतनत्राणसंश्रार्थनाखूपेण झडिति प्रतीयमानेनार्थेन गुसं विदक्षितमर्थान्तरं सलेखां ससूच्चनमिल्यनेनाविक्कृतम् । एवं नैषधादिपु， ‘चेतो नलं कामयते मदी़ां नान्यन्र कुत्तापि च साभिलापम्＇इति दुमयन्ती－ वा₹यादिक्मप्युद़ो हरणम् 1 इंद राव्द्रानिकोडीकीकतुप्ताविक्करणम्।

अथेशत्रिमूलगुप्तर्थावि करणं यथा，—
गच्छ्धाम्पच्युत ！दर्शानेन भवतः किं तृतिरुपद्यते
किं चैवं विजनस्यगोर्हतजनः संभावयत्यन्यथा।
घ्यामन्रणभशिसूचितवृथावस्यानखेदालसा－
माध्रुप्यन् पुलको क्कराश्विततनुर्गोमीं हरिः पातु वः ॥
अन्र ‘गच्छाम्यन्युत ！’ इस्यामब्नणेन ‘ल्वैया रन्नुं कामेच्छया स्थितं तस
 गुपाबिक्करणोदाहरणम्।
सुराणां प्रलाख्यानं वर्जनं कारयित्वा मन्बो मन्यनं तेन मुगधः पयोधिः यस्मी लक्ष्मीमदात् स वो दुरितं दहतिलन्वयः॥ परेति। परवच्चनाय गुमस्य आविक्करण－
 आसन्तिस्तदृतयाSघहृतया，गचां परार्मध्रूलिभिव्यंमया च। गोपेति संचोधनं
 पननं प्रातां च। विपमेपु：पच्चरार्सेन खिन्नमनसां，विपमेनु संऋटेगु खिन्ननसं च। अवलानां ब्रीणा बलरहितानां च। सलेड़ें ससूचनमू। गोट्टं गोस्थानम् ॥ चेतो नलमिति। लनां न अयते न गचछछीलीर्थ नलं कामयते इन्छतीलर्यर्थो गुमस्त्रि दानिक्करणं च हीणां दृशां चेल्यनेनेति बोध्यम् ॥ शब्द्र रार्तीति । शब्दक्ष्वषवरोने－ व्वर्भ：। कोडीकृतः संगहीतः ॥ गच्छामीति। अन्युत ！मद्विषये अस्ललितेति गुलोऽケ：। चिरकालं चवद्द्रानेनापि न तृषिरिलर्थेन＇दर्शेनेन न तृतिरपि तु संमोगेन’ इलर्यों गुतः। विजनस्ययोरेकान्तगतगोः। हतः्धासों जनथ्र। अन्यथा रल्ली्भ्भ स्थिताविति संभावयति। तेन द्वग्रोरर्कर्तिर्जातैव हैंयेवत्मानं वच्चयान इति गुलोऽर्शः। आमन्त्रगस्सनच्युतेल्लांद्रेंझगा रचनगा सृचितो यो तृथावस्थान－ खेदस्तेनालसाम् ॥ कविनिवद्देति । कविनिबद्देन वक्रा गुगस्येल़्भ：॥
पाडा०-? 'पथ्रि सख़नमfमनाय स्तावक्नं कामयमानाया'. २ ‘रन्तुमेता- वल्भालं सिपतं．

कविगुत्ताविफ्करणं यथा，—
सुभुगु ！वं कुपितेत्यपास्तमझानं ल्यक्ताः कथा योषितां
दूरादेव विवर्जिताः सुरभयः स्रगगनधधूपादयः।
कोषं रागिणि मुख्ञ मय्यवनते हछं प्रसीदाधुना
सलं त्वद्विरहान्दवन्ति दयिते ！सर्वा ममान्धा दिशः ॥ ॥
अन्र ताबद्दार्प्यामानकढुषितदयिताम्रसादनन्यापारविधिः प्रतीयते। हटिरोगा－ तंस्य हथिं प्रस्यान्रोशो विवक्षितार्थं। स च＇दहे＇इल्यस्य पदस्य खुतो क्षरणेन संबुद्धिरूपतामवगमय्याविक्कृतः । कविनिबद्धनक्कुणुषं परवश्यनायं，कविगुषं ख्वर्ढैढिकथनार्थमितित भिदः ॥ १५५ ॥

## गुक्स्यलंकारः ८९

युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया मर्मगुप्तये।
त्वामालिखन्ती दृष्राड्यं धनुः पौब्पं करेऽलिखत् $1 १ ५ ६ ॥$
घन्र＇‘ुुप्पचाप⿳ेख्बनक्रियया मन्मयो मया लिसित：＇इृति भ्रान्य्युत्पादनेन स्वानुरागरूपमर्मगोपनाय परवज्ञानं विवक्षितम्।

यथा वा，—
दम्प्योर्निशि जबॅपतोर्गृहहुकेनाकर्णितं यद्दच－
सत्वातर्गुरसंनिधै निगदत्सस्यातिमान्रं वभू：।
कर्णाचम्बितपघ्मरागशकलं बिन्यस्स चघ्युपे
मीटार्ता चिद्धाति दाडिमफलठ्याजेन वाब्बन्धनम् ॥
 घ्याजोत्ताबाकारगोपनं युतौत तदन्यगोपन्ममिति मेद्दः । यद्वा，－ब्याजोक्ताव－ सुभु त्वमिति। शोभनज्दूर्दिता，हृष्टिश्रु तयोः संवोधनम । कोोो रोषः， विऋारश्य। रागिण्यनुरागिणीति। अवनते नम्रे इति च मगील्यस्य विरोषणमू। पक्षे रागिणि रत्तिमशीले। नमे इति छझ्संचोधनमू। एवं दृे इल्यपि ॥ उच्चारणे－ नेति। सराविरोषसह कृतोच्चारणेनेल्यर्भः॥ १५५॥

इत्यलंकारचन्द्निकायां निवृतोत्त्यलंकार्पकरणम् ॥ ८८॥
युक्तिरिति। ख्य मर्मोोपनाय किगया यत्परस्यातिसंधानं बश्नेनं सा युप्तिरलंकारः ॥ त्वामिति। नायकं प्रति दूतीवचनम्। पुष्पस्येदे पौण्वम्। दम्पल्योरिति। तस 习ुकस अतिमा习मल्लर्थ निगदत इति संबन्धः। फल－ शब्दो बीजपरः। गोपनी यविबयमेदसस विंच्छित्तिभेदाप्रयोजकवादाह—यद्वेति। नन्वेवं सति ‘भायान्तमाठो₹’’३ल्यादौं व्याजोक्तिरेवेति प्रागुतं विरछघ्येतेया－ ₹िप्प०－1 अयमपि न पृपगलंकार हति प्रायः संभषामिभायः।

[^17]ध्युत्त्या गोपनमिह तु क्रियया गोपनम; दूति भेदः। एवं च 'भायान्तमालोक्य इरिं प्रतोल्याम्' द्वि श्होकेडपि युक्तिरेव ॥ १५६॥

> लोकोग्यलंकारः ९०
> लोकम्रवादानुकृतिर्लोकोक्तिरिति भण्यते। सहस्व कतिचिन्मासान् मीलयित्वा विलोचने॥ ३५७ ॥ जन्र लोचने मीलयिव्वेति लोकनादननुकृतिः।
यथा वा मर्दीये वरदूराजस्तवे -
नामैव ते बरद ! वाज्छितदातृभावं व्याल्यात्यतो न वहसे वरदानमुदाम् ।
विभ्रप्रसिद्दतरविप्रकुलग्रमूते-
र्यंज्रोपनीतवहनं हि न खल्ल्येक्ष्यम् ॥
घन्रोत्तरार्ध लोक्वादन्नुकारः ॥ ९५७ ॥
छेकोक्स्यलंकार: १९
छेकोर्किर्यंत्र लोकोतेः सादर्थान्तर ${ }^{3}$ र्भिता।
भुजङ্গ एव जानीते भुजङ्ञचरणं सखे!॥ १५८॥
केनचिक्कस्यचिदृत्तान्तं पृट्टस्य समीपस्थमन्ं निर्दिशय ‘भयमेच तस्य बृत्तान्तं जानाति'द्दून्युक्तवतोऽयमहेः पादानहीरेव जानातीति लोकवादानुकारः। घन्र स चायं च लोकविदि़ेते धनार्जनाद़िन्यापारे सहचारिणाविति विदितविषयतया लोकोक्ल्यनुवाद्स्य प्रग्रोजने स्थिते रहलेडप्यनक्रम्यापारे सस्सायं स६धर इति मर्मोद्दाटनमापि तेन गर्भाछछतम्।
 पक्षाभिप्रगेगेति भावः ॥ १५६॥

इस्यलंकारन्वन्दिकायां युक्त्यलंकारश्रकरणम् ॥८१ ॥
लोकेति। अनुकृतिरनुकरणम् ॥ सहस्वेति। अर्धाद्विरहं मासानभिव्यायेल्यर्यः ॥ नामैवेति। हे वरद ! तव नामेंव चाच्छितदातृव्वमास्याति कययति । अतस्त्रं चर द्नानमुद्रां इतररैवत्तवन धारयसि। यतो विश्वप्रसिब्दतरे विक्रुके प्रसूति० रुल्पत्तिर्यस्य ताद्रास्येल्यर्भः ॥ १५:ง॥

इूल्यंंकारचन्दिकायां लोकोस्स्यंकाप्रकरणम् ॥९०॥
छेकोक्किरिति लक्ष्यनिंरेंशः ः। अर्थन्तरगर्मिता अर्थन्तरण्मजकता। समीपस्यं यद्वृत्तान्तः पृष्टस्त्समीपस्यम् ॥ स चायं चेति। पृच्च्यमान नृत्तान्तस्त-

## यथा ना,

मलयमसतां वाता याता विकासितमहिक्दा-
परिमलभरो भसो मीप्मस्व्वमुस्सहसे यदि।
घन ! घटय तं लं नि:बेहां य एव निबतंने
प्रभवति गवां किं नरिखचं स पद धनंजयः ॥
घग धनलि प्पया प्रोपिताइनेससी़्वने 'य एव गां निवतीने प्रभवाते स पु




## चकोक्यल्यंकारः ९२

वक्रोक्तिः श्रेपकाकुभ्यामेपरार्थय्रकल्पनम् । मुश्न मानं दिनं प्रापं नेह नन्दी हरान्तिके॥ १५९॥
 मख्षेलयभ्यन्तरं हैंयेण परिकल्पितम ।
यथा बा, 一
अहो केनेेखर्यी बुदिध्दारणण तर निर्मित ?।
त्रिगुणा भ्रूयते उुन्दिन नु दारमयी बचित् ॥"
ददमविक्टृश्रेषवको के रादाहणम ।

भविन्नी रम्मोह ! व्रिद्रावदनग्लानिर्भुना
स ते रामः स्याता न युध्वि पुतो लक्ष्मणसस्खः।


सर्वमिदं शव्द्रेष मूलाग्रा वक्रो के रदाइएणम ।


 संयोजय। गवां निबर्तने मरापहतानं व्यावर्तने य एव प्रभबति स एव धनंजयोडर्शुन इलन्वयः। ल्रिसया मेंबितस याइनना तत्मसीबचन इति संब्धः। आन्धा-




पाठा०-१ 'सपवृर्वंय'.

अथंधेरेपमूलाया बक्रोक्तेर्यथा, -
भिक्षार्यीं स क यातः सुतनु ! बहिमसे ताण्दवं काद्य भद्दे !
मन्ये बृद्दावनान्ते क जु स मृगशिश्रुनैंव जाने वरहमम ।
बाले ! कच्चिन्न हथो जरठवृपपतिर्गोप एवास्य वेत्ता
हीलासंलाप द्वव्यं जलनिबिहिमवत्क्यन्योस्ञायतां नः ॥
कांका यथा, 一
असमालोच्य कोपसे नोचितोऽयमितिरिता।
नैवोचितोडयमितित तं ताडयामास मालगा।
धन्न नैवोचितोड्यमितित कानुस्वरविकारेणोचित एवेल्यर्थन्तरकल्पनम् ॥ १५९ ॥
स्वभावोक्स्यलंकारः १३
खेख

पादच्यम् । चतुर्थसंत्रं पति सीतायाः। ते तव पतिः स रामो घुधि संभामे पुरतोऽय्रतो न स्थाता, न स्थास्यतीलर्यं: भतिशगेन लमुर्लविष्ष्रत्संवोधनम्। इदं पादत्नयं पष्टक्षरात्वराणां सममानां ‘त्रिन्न-वि’ इति नर्णानां विलोपो यत्र ताद्रां पुनः पठेसर्थः ॥ शब्द्रम्लेपेति। शब्दस्य परित्रुत्यसहत्वादिति भावः॥ मिक्षेति। जलनिजिश्न हिमवांश्न तЄन्न्ययोर्लक्ष्मी-पार्वेलोः कमेण इत्यं लीलया संखापो मियोभापणं नोडस्मान् न्रायतामिलन्वयः। इलं कीछछक तदाह—मिक्षार्थीति। हरममिप्रेल लक्ष्ग्गा वाक्यम्। बलेद्दैयस्स मखे यक्जे इति वामनाभिप्रायं पार्वयाः। मद्रे शोमने ! ताण्डवं नृल्यमय्य क वर्तत इति लक्ष्मीप्रश्नसोत्तरम्। शृद्दावनस्यन्ते मध्ये इति
 इति ध्यानश्रवणात्। इंदं उक्षेम्या वा₹्यम्। नेंनेति पार्वल्याः। 'मृगः पशौ कुरने
 प्रामं ऊक्ष्मीवाक्यम्। गोपो गवां पाठ्क इति कृष्णुभिप्रागमुत्तरमिति । सन मिक्षादिपदानां परिरृत्तिसहावादर्थंश्रपमूलत्वम् ॥ असमालोच्येति। अविचार्ये-
 कासे पन्नगयूबणः ससि! सदा रोते च रोबोपरे। मुर्ध ! मुश्च विषादमेनमधुना नाहं घकृल्या चलाडसीलेनंनं गिरिजासमुद्रनगयाहास्योह्रमः पातु वः ॥’ अस्मिशपि पच्येऽयमेवालंकारः ॥ १५९ ॥

हल्यलंकारचन्द्दकावां वकोक्यलंकारम्रकरणम् ॥ १२ ॥



[^18]
## यथा वा,—

> तौ संमुखप्रचलितौ सविधे गुरुणां मार्गपढ़ानरभसस्ललितावधानौ।
> पार्बोपसर्पणमुभावपि भिन्नदिंक
> कृत्वा मुहुर्गुरुपासरतां सलजम् ॥ १६०॥

भाविकालंकार: १:З
भाविकं भूतभाव्यर्थसक्षात्कारस्य वर्णनम्।
अहं विलोकयेऽद्यापि युध्यन्ते5त्र सुरासुराः ॥ १६? ॥ स्बानभीपणन्वोद्धावनपरामिद्दम्।
-यथा बा, 一
अद्यापि तित्टति हरोरोरद्नुत्तरीयं
धर्नु पुरः स्तनतरात्पतितं प्रवृत्ते।
वाचं निशम्य नयनं नयनं ममेनि
किंचित्तदा यदकोस्सितममागताभ्षी ॥ १६१ ॥

## उद्दात्तलंकारः ९५

## उदात्तमृंद्वेश्ररितं श्ग्ग्यं चान्योपलक्षणम्। सानी चैस्साभवद्युंद्धं तद्वूर्जटिकिरीटिनोः ॥ १६२ ॥

 इदं क्राध्यचरितस्यान्याहचे उदाहरणम्।पदेन कियादिपरिग्रहः । उत्तरनाणि तरऩ्नायमाणान्यक्षीणि गेषां तैः । ताविति। ती प्कान्तौ बधूव्रौौ गुद्णां सविधे अन्योन्याभिमुखं प्रचखितें परस्परस मार्गा प्रदाने यो रमसो वेगसेन स्बलितं अश्रमनधानं सावधानत्वं ययोस्साहशातुभावपि भिन्नदिक नामदक्षिणह्पदिक्संबन्धि परसपरपार्ब्वभागोपसर्पणं गुहुर्णनुः कृत्वा सउजं यथा स्पात्तथोपसरताम, उपसर्पणं चकनुरियर्थ:। पूर्वौदाहरणे कुरह्जातिस्भभाववर्णनम्, अन्र सलजक्कियाबभाववर्णनमिति मेदः ॥ १६० ॥

हल्यलंकारचंद्विकायां स्वभावोक्यलंकारश्रकणम् ॥ ९३ ॥
भाविकमिति लक्ष्यनिरेदेशःः॥ अद्यापीति। मम नयनं नयनमिति तस्य वाचं निश्य स्वनतटात्पतितमुत्तरोगे धर्तु पुर: प्रत्ते मयि सति तदा आयताक्षी यक्रिकचिस्मितमकरोत्। इदमयापि मम द्रोः पुरस्तिश्ती यन्वयः। अन नयनपदेन
 कवाछ्यत्वहूपशाक्यसंबन्धेन वम्त्रमेव लक्ष्रयतीति 'वचोचाणी:'इल्यदिवक्लक्षितलक्षणा
 इल्यलंकारचन्द्निकायां भाविकलंकार्रकरणम् ॥ १४॥

[^19]ऋ解दाइद्वणं यथा, —
[ विधुकरपरिरम्भादात्तनिप्यन्द्रूणें:
शाशहबदुपकृषैरौलालालैस्तरूणाम् । विफलितजलसेकपक्रियागैररेेण ब्यरचि स हृचित्तसत्तर्र भैमीवनेत ॥]
रत्नस्तम्भेप संक्रान्तैः प्रतिविम्बवसैतैवृतः।
ज्ञातो लंकेश्धरः कृच्छादाभन्जनेयेन तष्धतः ॥ १६२ ॥

## अत्युक्त्यलंकार: ९६

अत्युक्तिरद्धुतातथ्य्यशौौौद्यार्याद्विवर्गनम् । त्वयि दातरि राजेन्द्र ! यैाचकाः कल्पशाखिनः ॥ १६३ ॥ इयमौद्दार्यान्युक्तिः।
सौर्यान्युक्तिर्यया, -
राजन् ! ससाप्यक्पूपारास्वव्धतापामिस्रोपितःः।
भुनस्वहैद्रिरिवनिताबाप्पूूरेण पूरिताः ॥
संपद्युत्तावुद़ात्तालंकारः 1 सौर्याय्युक्ताइन्युत्यलंकार दति भेद्दुमाहुः।
धनगोरनचद्याडिि ! स्तनयोज्ञृम्भमाणयोः।
अवकाशो न पर्याप्तस्तः बाहुलतान्तरे ॥
अल्पं निर्मितमाकाग़मनालोच्चैच चेvसा।
इदमेवंविध भावि भवल्याः संनमण्डलम् ॥
बृति सदस
उदात्तमिति। फद्देः समृद्धे्वरितमुदात्तमहंकारः। तथा श्गाव्यं चरितम्। अन्यस्योपलक्षणममं चेत्तदपि तथा। सानौं जिखरे। यस पर्वतस्य। किरीटी अर्ज़नः। कृच्छ्र्त् कण्टात्। आज्जनेयेन हनूमता॥ १६२ ॥

ह्यलंकारचन्द्भकायामुद़ान्तालंकारप्रकरणम् ॥ ९५॥
अन्युक्तिरिति ऊक्ष्यनिर्देशःः। अद्नुतं च तदतथ्यं मिथ्याहपम । अक्रपारा: समुद्राः ॥ भाहुरिति। समते तु तथ्यव्वातः्यक्वाभ्यां भेद इति भावः। अतथ्ये अद्नुत्वविरोषणस्य कृल्लं दर्तायति—अनयोरित्यादि । एतत्पयं 'योगेऽग्ययोगोऽ-
 अनयोरिल्यञासदुन्तिमान्रम्। अल्पमिति पये खलन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेल्यर्भ:। तथा चद्धुतेति विशोष गादलन्तातःग्रहप:्वळाभान्नातिशयोकानतिव्यासिरिति भावः। अत एवं 'अनयो’’इति पच्चनन्तरं दणिननो कम्-'इति संभाव्यमैवैतद्कि-



निरुत्ति-पतिपेपालं० $९ ৬-<$ ] अलंकारचन्द्रिकासहितः
निखक्स्यलंकारः ९७

## निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्यार्थव्वप्रकलपनम्। ईटशै्थरितैैर्जाने सल्यं दोपाकरो भवान् ॥ १६४ ॥

यथा वा, 一
पुा करीनां गणनाप्रसঙ्भ कलिछिकाधिछितकालिद्दासा।
ตยापि तनुल्यक्येरमाबादनामिक्षा सार्यवती बभूब ॥ १६४ ॥

## प्रतियेधालंकारः ९८

प्रतिषेधः प्रसिद्बस निपेधस्सानुकीर्तनम्।
न घ्यूतमेतलिकतव ! ₹ीडनं निरितैः शराःः ॥ १६५॥





यथा वा,

> न चिषेण न राखेण नाम्निना न च मृत्युना ।
> घप्रतीकारपा हृष्या: सुभिरेव सिय: कृता: II

घन्र सीणां विषादिनिमितल्चाभान्नः प्रिन्दू एव कीर्स्यमानसतां विषा-
झोषाल्यानसंसहृतम्' इति। एवम् ‘रोकातीत इवालर्भम्ध्यरोप्य विवक्षितः। योऽर्शस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे गया II' इसुक्वा 'अल्ं निर्मितम'इल्याघ्युदाद्ल इदमव्युत्तिरित्युक्तिति च ॥ १६३॥

## दूल्यलंकारचन्द्रिकायामन्युत्स्यलंकारप्रकणम् ॥ ९६ ॥

निरुकिरिति ल्ُक्यम। योगवशान्नाम्रामर्थविशेषाभिधायिनामर्थन्तरोपदर्णन-
 पनसूैैः। दोषणा रात्रः कतf, दोषणामाकरश्र ॥ पुरेति। कनिष्हिकाडदुलित विशोषः। अधिश्टितः कालिद्दासो यस्पां सा अद्डुलिविरोषष्पा। अर्शवती न विद्यते कविनाम यस्यां सेल्यन्वर्भिनामवती ॥१६६॥

इत्यलंकारच्चन्द्रकायां निरुत्तयंकाकर्वररणम् ॥ ९७ ॥"
कितवो द्यूनकृत्। ‘‘ूर्नोंडश़्रेद्री कितव’ इल्यमःः। ननु पसिद्यानुतादसा चमत्कारित्वात्र कथमलंकारेवमत आह-निर्शात इति। शकुनैः पाइकैदींव्यसीति घाकुनिकः। आविफ्छृतमिति :वनित्वशर्रानिवारणम्। एवमग्रेडपि ॥१६५॥

द्यलंकारचन्द्रिकायां प्रतियेधालंकारप्रकरणम् ॥ ९८ ॥

घ्यतिशायि कैर्यमिल्यमुमर्थं व्यक्तीकरोति, स चाप्रतीकारपारुप्या इति प्रतीकारवन्यो विधादिम्यस्तासं विरेपं दर्रंयता विरोषणेनाविक्कृतः ॥ १६५ ॥

## विध्यलंकार: १९

## सिद्धसैन विधानं येत्तमाहुर्निध्यलंकतिम् । 

 निर्ज्तातविधानमनुपयुत्तिवाधितं सदर्धान्तरगर्भीकरणेन चारत्रामिति तं विधिनामानमलंकारमाहुः । उदाहरणे कोकिलस कोकिलत्वविधानमनुषयुक्तं सदृतिमधुरपच्चमध्वनिश्कालितय। सकलजनह्यद्यव्वं गर्भीकरोति। तं्च 'पच्ञमोद़्बने' दूति कालनिरोषणेनाविष्कृतमू।यया वा (उ० राम० र19०), 一
हे हस्त दद्धिण ! मृतस्य शिशोर्द्दिजस्य
जीवातवे विसुज खूदमुलौ कुपाणम्।
रामस्य गात्रमसि निर्भरगर्मख़्खिन्ण-
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? ॥
अन्र रामस्य ख्वहसंत प्रति ‘रामस्य गात्रमसस’’दति वचनमनुपयुक्तु सत् ‘रामस्य'
 तम्। यद्यव्गनयोर्विधिलिपेधयोर्ट़ाहरणेषु च्यक्यान्य्यान्तर्रसंक्रमितवाच्यरूपालि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि; स्बोत्तयैव ब्यक्जविशोषाश्रिक्करणात्। ब्यक्या-

पश्यमस सरविश्रोषस्योदश्रनमाविक्करणं यच ताहदो काले कोकिलः कोकिलो मधुरव्वनिरमवदिलर्थ: । द्वितीगको किरुपदस्यानुपयुत्तर्थत्वेनार्थान्तरे संक्रमितंव्वात्, सकऊजनद्व्र्त्वपतीतिश्य पयोजनम्। एवं च शाएितयेल्यनन्तरं लक्षितयेति रोषो बोध्घः। पूर्ववद्युनित्वाश़्रानिवारणाग तंच्चेयाद्युत्तम ॥ हे हस्तेति। रूद्नपस्ताजिताधर्मंचशादपूर्णायुषि द्विजबालके मृते तद्वधोयतस रामस खहतं प्रतीगमुत्ति:। जीवातवे जीवनाग्र। खाह एन तपश्र्वरान्मुनिरिव मुनिस्तसिन्दूपाणं खंतं बिस्टज निक्षिप। यतो रामस्याईहणस गानं शरीरमसि। निर्भरमतिखयेन गर्मेखिनायगाः सीताग्रा विवासनं निर्वसमनं तन्र पटोंड़स्पे्यर्घः। अच रामपदमकहणत्वह्पार्थान्तरसंकमितम्। तदतिशगो ठ्यक्यः। स चाल्यन्तमिल्यनेनोक्तः । च्वनिभादारपदानि ध्वनित्वप्रयोजकानि ॥ ध्यचस्थितत्वादिति।

 ‘निषेधाभासमाक्षें धुधाः केचन मन्वते। आक्षेपोडन्यो विधौ व्यक्ते निषेधे च

हेत्वलंकार: १००] अलंकारचन्त्रिकासहित:
 नाबरंकाल्वेन वर्णितावातित भिदः ॥ १६६॥

## हेत्वलंकार: १००

हेतोर्हेतुमता सार्ध घर्णनं हेतुरुचयते। असाबुदेति शीवंश्रुर्मननच्छेदाय सुभ्रवाम् ॥ १६७॥ यथा वा,

पु ते निद्दुमच्छायो मरममार्ग ह्वाधरः।
कस्य गो तुतुते तन्वि! तिपासाकुलिंतं मनः ? ॥ माने नेच्छति वारयन्युपरमे क्षमामालिखङ्यां द्वियां सातन्ये परिशृल्य तिष्षति कौौ ह्याधूय धैर्ये गते। तृष्णे ! ल्वमनुक्षता फलमिययाषं जनेनामुला
यत्सृथो न पदा स घन छरणौै स्रयुं $\boldsymbol{r}$ संमन्यते ॥
हू्याद्युद्रणम् \| 9 E 1

## हेतेहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित् प्रचक्षते । <br> लक्ष्मीविलासा विदुपां कटाक्षा वेछ्कट्रभोः ॥ १६८।।

अन्र च कार्याबत्रंभाततर्है याविपस्मायनाधे: कार्य कारणमेदेद्यपदेशः

तिरोहिते ॥' इल्येनाम्यां ‘नाहं दूती', 'गच्छ गच्छसि 'इत्युदाहरणयोः प्रतिपादितानिल्यर्धः । प्रसिद्धत्वाद्वाघितप्रतिदन्द्वित्वम् ॥ १६६॥

इत्यलंकारचन्दिकायां विध्यलंकारप्रकरणम् ॥ ९९ ॥
हेतोरिति । हेतुमता कार्येण । मानचच्छेद: कार्यम् ॥ एव्य इति । विद्युमचछायः प्रवालकान्तिर्विगततरचछायश्व। मरुर्निलदेशः ॥ माने इति । माने नेचछति अनिच्छति सति। एवमुपश्श मे चारयति सति । ह्रियां लज्जायां क्ष्मंं
 भूय तिष्ठति सति। घैर्ये करौ व्याधूय मम नानुमतमिति सूचनाय ह्तस्रूननं कृत्वा गते सति। हे तृष्णे ! त्वामनुसरताऽमुना जनेनैत।वत्फलं प्राप्तम्। यत् पादेनापि यो न स्पृष्टः स एव चरण्ं स्वीयौं स्रष्टं न सम्यक्ष मन्यते अनुजानातीसन्वयः। अन्र तृष्णारूपहेतुतक्कार्ययोः स्पष्टमभिधानम् ॥१६७॥ भेदान्तरमाह—हेतुहेतुमतोरिति। केचिद्वट्टोद्रदप्रभृत्यः। तदुक्तम —' हेतुमता सह हेतोर भिधानममेदताहेतु:' हति ॥ लक्ष्मीति। कटाक्ष। विदुषां लक्ष्मीविलासा इत्यन्चयः। अत्र विलासहेतोर्विलासाभिनत्नेनाभिधानम । एवंविधलक्षणाया: प्रयोजनमाहअं्रेति । कार्यावझ्यंभावश्व तच्छछंः्यं चेति विम्रहः। आदिना अपथ्याघनं पाठा०-१ ‘कंचिए'.

## १ ६ कुवङ०

## यधा वा，

 भायुर्दानमहोस्सबस्य विनतक्षोणीभृतां मूर्तिमान् विश्वासो नयनो स्सत्रो मृगट्रां कीर्तैः प्रकाराः परः। भानन्द्：कलिताकृतिः सुमनसां वीरभ्रियो जीचितं धर्मस्यैष निकेतनं विजयते वीरः कलिद्नेभरः ॥ भन्र दानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाsध्यवसिते राज्ञि तदायुद्धादिण्यपदेरशः ॥9 ६८॥
# इल्यं श्रतमलंकारा रक्षयिल्वा निदर्शितः। प्राचामाधुनिकानां च मतान्यालोज्य सर्वतः ॥ १६९ ॥ 

## अथ रसवदाद्यलंकारःः

## रसमावतडाभासभातन्तन निबन्धना：।

चत्वारो रसकत्र्रेय ऊंर्जस्वि च समाहितम् ॥ १७०॥ भाबस चोदयः संधिः शबलत्वमिति त्रयः।
अष्टौ प्रमाणलंकाराः प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात् ॥ एवं पश्घदशान्यानव्यलंकारान् विद्दुर्दुधः॥ १७१॥
तत्र विभावातुभावव्यभिचारिभिरभिव्यजितो रातिहासरोकाद्दिभ्श्रित्तवृत्ति－
रोग इलयदौ कार्यगतोवादेयत्वानुपादेयत्वादिसंग्रहः ॥ आगुरिति। वीरः कलि－ झेश्वरः कलिजनेशाधिपो विजग्रत इल्बन्वयः। कीदृशः ？दानरूपस्य महोत्सवस्य आायुरिति कार्याभिन्नवेनाभिवानम्। एवमग्रेऽपि । विझोषेण भतानां क्षोणीमृतां राजां कलिताकृतिर्धृताकारः। नीरम्रित्रो वीरलक्ष्याः निक्केतनं स्यानम् ॥ १६く॥
 त्मजश्रीरामचन्द्सूरिसूनुना वैद्यनाथेन कृतागामलंकार－ चन्द्यकाए्यायां कुवलयानन्द्यीकायां हेत्चलंकार－ प्रकरणं संपूर्णम् ॥ 900 ॥
（ अर्थादन्येऽपि पश्चद्शालंकारा लक्षेशेपु प्रचुरप्रयोगा मूलकारेणानुक्तास्ते प्रद－ इर्यन्त इस्यमित्रो्य तान्विभजते—चत्वार इति।）भावस्येति। निर्वैदादे－ ठर्ग्रभिचारिभावस्येत्यर्थः । प्रल्यक्ष्रमुख़ाः प्रल्सक्षानाः । ते च प्रत्यक्षानुमानो－ पमानशइ दार्थापत्र्यनुपलद्धिसंभचैतिह्याख्याः ॥ विभावेत्यादि । रत्यादे－ रालम्ननोद्दीपनहुपाणि न। यिकानन्द्रोदग्रादीनि कारणानि काइत्रे वर्ण्यमानानि विभावयन्न्तानि च्युत्पत्त्या विभावपदेनाभिभीयन्तं । कार्याणि च कटाक्ष－

[^20]विरोषो रस:, स गत्रापरस्सांभं भवति तत्र रसवदलंकारः। विभावान्तुभावाभ्याम-
 रतिश्य भावः। स यन्रापरस्यांन तत्र प्रेयोलंकारः। अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो भावश्न रसाभासो भावाभासश्खेत्युच्यते, स यन्रापरसांध तदूर्ज़्वि । भावस्य पशाम्यदवस्था भावश्ञान्तिः। तस्सापराजच्चे समाहितम्। भावस्योव्नमावस्था भावोदयः। दूयोर्विरहदयोर्भावयो: परस्परस्पर्भाभानो भावसंधिः। बहूनां भावानां पूर्वूर्बोपपर्देनोत्वत्तिर्भावश्शबलता। एतेशामितराइ़्चे भावोदयाद्यास्बयोऽलंकाराः।

> तन्न रसचद्यंकारः १०?
> तत्र रसवदुद़ाहरणम् -
> सुनिज्जयति योगीन्द्रो महान्मा कुम्भसंभवः।
> येनैक्जुलके हौौ दि बौ हौ मल्सकच्छऔौ ॥
> अग्र मुनिविषयरतिरूपस्स भाबस्याद्युतरसोऽज्ञम् ।

रोमाश्कादीनि तथाविधान्येवानु पश्चानून्तींति ग्युत्प्यन्याऽनुभावपदेन । एषामेव कार्याण। रलादिनोत्पादने कर्तव्ये सहकारिभूतान्युत्कण्ठदीनि च । व्यभिचारिपदेन विशेषादभितः समन्ततो ये स्थायिनं चारयन्तीति व्युप्पत्तेः। एवं रतिरासत्तयनुरागादिपर्यायवोध्यान्तः करणनृत्तिः। विकृतिविद्दुकादिचेछ्टादर्शानजन्बा चित्तस्य लिकासस्पा वृत्तिर्छासः। इप्ननाशानिष्टलाभादिजन्या चित्तित्तथिः। शोक: प्रसिद्यः। कादिपदेन कोधोत्साहमयजुगुप्साविस्मयनिनैदैदाख्याना षण्णा परित्रहः। विरेषपदेन च र्यादे: स्थायित्वप्रयोजकं परिपुष्त्वं कान्ताविषयत्वमितरानझत्तं च विनक्षितम्। तदुक्तम्—र्यल्यादिश्चेनिरनः स्याद्वेवादिविषयोऽथ वा। अन्यान्तभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थयिशब्दभाक् $\|$ ' इति। स्थायिन एव च।भिन्यक्तरसत्वम्। यदाहु:—‘कारणन्यय कार्याणि सहकारीणि यानि च। रलादे: स्यायिना लोके तानि चेन्नाघ्यकान्ययोः ॥ विभावा अनुभावासे कथ्यन्ते व्यमिचारिणः। ठ्यक्तः स तैर्विभावादैः स्थायीभावो रसः समृतः ॥’ इति । अभिव्यक्तानां च र्यादीना रसरुणाणां
 निर्वेनदादिरिति। ‘निर्वेदव्रानिशः क्काख्यास्तथा निन्ता मोहः स्मृतिध्रितिः ॥ त्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा। गर्वो विषाद औस्पुक्यं निद्रा विस्मृतिगेव च \| ख्यप्रो विलोधोड मर्षेश्वाप्यवहित्थमयोग्रता। मतिव्र्या-
 दमी भावः समाख्याताइनु नामतः॥' इति भरतेनोकाः । लजादिना विकाएगोपनमबहित्याख्यो भानः। देवतेलायपरिपुट्ट्वादेखेपलक्षणम । रतिरिति चापुष्दासादेः॥ अनौचिल्ये नेति। एनच्चेदाहरगणे दर्ग़यिष्यामः॥ मुनिरिति। कुम्भसंभवोऽगस्लः।

## यथा बा, 一

धयं स रशानोल्कर्ष पीनस्तनविमर्दनः।
नाम्यूरजजघनख्पर्शी नीवीविह्रूपनः करः ॥
बन्र करुस्य शृनॉरोऽड्रम् ॥

## प्रेयोलंकार: १०२

प्रेयोलंकार एव भावालंकार उच्यते। स यथा (गं० लं०), 一 कदा़ वारणास्याममरतटिनीरोधसि वसन् बसानः कौपीन शिरासे निदधनोऽज्ञलिपुयम् । अये गौरीनाथ न्रिपुदहर झाम्भो त्रिनयन !

प्रसीदेल्याक्कोशन्विमिषमिव नेष्यामि दिवसान्न ॥
 यथा वा,—

भव्युष्बाः परितः स्फुरन्ति गिरमः सफारासथाम्भोधय-
स्तानेतानपि निभ्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः।
धाश्र्श्येण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रसौमि यानद्युव-
स्तावद्दिश्रदिमां ₹मृत्तत्र भुजी वाचस्तो मुद्धितःः। अन्र पभुविषपरेतिभावस्य वसुमतीविषगरतिभावोडइम्भम्॥

## ऊर्ज₹ः्यलंकारः \{०३

## ऊर्जर्खि यथा, -

स्व्व्प्यर्थिवसु न्धरेशत्रत्गीः संत्रासतः सत्वरं यान्तीर्वार ! विलुण्ठितुं सरभसं याताः किराता बने ।
एकनुलक्नेन समुत्रे पीयमाने तदन्तर्गतयोरकनारहपग्रोर्त्सक्समूयोर्दरोनेन गम्योऽदुनुरसो भुनिप्रभावातिशयपर्गवसन्नतरा तद्विषगरतिपोषकत्वातदन्गमिति भावः ॥ अयमिति। भूरिश्रवससखच्धं हस्तमालोक्ग तद्वधुनामुत्तिः। स पूर्वानुभूतोऽयं कर:। यः काश्व्वीसमाकर्पणरीलः। नीची वसनग्रन्यिस्त्सा। विस्घंसनो मोचऋ इति स्मर्यमाणया रहल्रारावस्सया करणरसपरिपोषः ॥ हत्यलंकारचन्द्दकायां रसवद्लंकारดकरणम्प ॥
कदेति। निमिषमिव दिवसान् कदा नेष्यामीलन्वयःः कीद्शः ? काइयां गध्नातीरे बसन् । अन्रे इल्यदेरेतिति अकोझान्चिल्यनेनान्वयः ॥ अत्युच्चा इति। ₹कारा विस्सीर्णः। प्रस्तौमिम्रसंजयामि। भुछः : पृयिक्याः। इमां भुवं विम्रद्धारयमाणः॥ छल्यलंकारसन्द्रिकायां प्रेयोलंकारप्रकरणम् ॥
स्वस्पल्यर्पीति। हे वीर ! संत्रासतो भगाद्वने सत्वरं गच्छतीस्तव पाठा०-१ ‘प्रमभावातिड़य'. २ ‘ऊंजखित्’.

तिछन्ति स्तिमिताः म्रूुढपुलकासे बिस्पृतोपफ्रमासासामुत्तरलः: स्तैरतितरां लोलैरपाज़ैरपि ॥ अत्र प्रभुविषयरतिभाजस्य इछ्नाररसाभासोऽड्नम्।

## यथा वा,-

ल्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृसिंदभूपते ! ।
अजनिए ममेति सादरं गुधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥


## समाहितालंकार: १०४

समाहितं यथा, 一
पइयामः किमियं प्रपघ्यत हति स्प्रैर्य मयालनिबतं
किं मां नालपतील्ययं बड्डु शाउः कोपस्तयाप्याश्रितः।
इल्यन्योन्यविलक्षहहिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तरे
सब्याजं हसितं मया धृतिहरो सुक्तरु बाष्पस्तया ॥
भग्र इद्नारस्य कोपशानित्तिन्नम् ॥

प्रल्यर्थिनः शत्रवो बनुन्बर्श्रा भपषास्तेवं तछुणीर्वित्रुणितुं यातः किराता भिहाः
 नैर्ब्य तैः स्तिमितःः सब्धाः घोद्नतरोमाध्वाः विस्मृत उपकमो बुग्ठनूूपो यैस्ता-
 रिल्याभासस्पत्वम् ॥ त्वयीति। अजनिट्ट अभूत् । युणि संगामे ॥ तद्विषयेति। प्रभुविषया द्विषदुणस्य या रतिस्तदूप इल्यर्थः। अन्र शत्रुविषयकववह्पानौचिल्येन प्वर्तितत्वाद्धावस्याभासत्वम् ॥

इल्यलंकारचन्द्नकायामूज्जस्वलंकातर्रकरणम् ॥
पश्याम इति। नागक्स ख्वमिन्र्र प्रति नायिकानुत्तान्तोक्तिः। 'मयि तूष्णीभूते किमियं प्रपद्यते कुछते तप्प्यमम:'इल्यभिप्रायेण मया स्रैर्य मैनहपपमालम्बितमझीकृतम । प₹याम इति बहुवचनं सर्बीसमानाभिप्रायमू। एवं तयापि ‘अययं खलु हाठो मो किलिति नालभति भाष्वते’ इति कोप भध्रितः। इलन्योन्यं परस्परं विलक्षा लक्ष्यरहिता या दटिस्तन्र चतुरे । सव्याजं निमित्तान्तरव्याजस हितम् ॥

इल्यलंकारचन्दिकायां समाहितालंकाश्रकरणम् ॥

## भावोदयालंकारः ₹०५

भावोद्यो यथा (नैषच० Qा६६), 一
तन्दय विश्रम्म दयानुरोधि मे दिन निनीषामि भवद्धिलोकिनी।
अदार्बी पादेन विलिख्य पत्रिणा तैैव रुपेण समः स मत्वियः ॥


## भावसंध्यलंकार: १०६

भावसंध्र्श्यथा, -
एकाभूत्त कुसुमायुधेपुधिरिव प्रग्यत्तमुह्नावत्री
जेतुर्मद्रंखालिकेव पुरकैरन्या कपोलस्पही। लोलाक्षों क्षणमात्रभाविविरहक्केशासहां पइयतो द्वागाकर्णयतश्य वीर ! भवत: मौवाहवाडम्ररम् ॥


भावशाबलालंकारः १०'
भाबशबलं यथा,-
काकायं शारहल्ष्ष्मगः क च कुलं ?, भूपोऽपि द₹येत सा, दोषाणां प्रश्रमाय नः श्रुतमहो कोपेडपि कान्तं मुख्यम ।
किं कक्ष्यन्य्यपकल्मपाः कृतधिय:, स्वमेडपि सा दुई्छभा, चेतः ! स्वास्थ्यमुपैहि, क: खलु युवा धन्योsधरं धास्यति ? ।।

तादेति। एधि भव। निनोषामि नेतुामचच्छामि। यतसत्तैैव हुपेग समः स मत्रियो नलः पत्रिणा हंसेन पदेदेन विलिख्य अदर्शी दर्शितः ॥। दल्यलंकारचन्दिकायां भाबोदयालंकार्रकरणम् ॥
पकेति। हे वीर! क्षणनानेग युद्वप्रस्थानान्दावी यो विरहत्शेरास्तदसहिष्णु लोलाक्षी दयितां पस्यत्तथा प्रौउसंपामाइन्वरमाकर्णयतथ्व भवतः; एका कपोलस्यली द्वाक्त शीव्रं पुलकै: कुपुमाणुअस्य मद्नस्युगुधिस्तहणीव प्रन्वका पुह्वावली

 मार्गपालीति प्रसिद्धा तद्ददभूदिलर्यः। अः प्रेमपदो काया रतेरपरिपुथृत्वाइझावहपप्वं बोध्यम् II

## हल्यलंकारचंडिकायां भावसंधघलंकारम्रकरणम् ॥

काकार्यमिति। जुर्क कन्यां देवयानीं दृृत्वो राज़ो ययातेरियमुक्तिः। अकार्य फास्मण कन्यासक्तिः। राशळाइच्चनस्य चन्द्रस्य कुलं सोमवंशः। अयं वितर्क:। तदुपमर्देन भूयोऽपीत्यौतुक्यम्। एवमम्रेऽपि । श्रुं शा बहो कोपेडपीति सरणम्। अपगतकल्मषाः कृते सुकृते धीर्येषां ते 居 बदिष्य-

# भ्र्यक्षानुमाना० १०९] अलंकारचन्द्रिकासहितः 

 भाजारस्याखम्न ॥

## प्रत्यक्षालंकारः १०८

प्रमाणाएंकारे प्रत्यक्षं यथा, -
कान्तकान्तबदनम्रतिबिम्बे भमबालसएकारसुगन्धै। स्वादुनि प्रणदिताटिनि शीते निर्षवार मधुनीन्द्यियवर्गः ॥
यथा वा,-
किं तावस्सरसि सरोजमेतदारादाळोस्विन्मुखमवभासते युषस्याः । संशार्य क्षणमिति निश्रिकाय कश्रिद्धिब्बोकर्बेक्सह्वासिनां परोक्षैः ॥ दर्वर्च प्रत्यक्षमाग्रम्, हह तु विरोषदर्शनजजन्यसंछायोत्तर्रत्यक्षमिति भेद्दः ॥

## अनुमानालंकारः १९९

अनुमानं यथा, — यथा रन्ं ब्योम्नश्वरुजलदध्रूम स्थगयति

स्फुलिल्नानां रूपं दृधति च यथा कीटमणयः। यथा विद्युज्वालोल्डसितपरिपिक्नाश्य ककुभ-

स्तथा मन्ये लम: पयिकतरसण्डे सरदवः ॥
 घन्यो युवा तरुणोडधरं धास्यति पास्यतीति चिन्ता। निप्रलम्भो वियोग इति पर्यायौ।। इू्यलंकारचन्द्रिकायां भावराबलालंकारफ्रकरणम् ॥
छान्तेति। इन्द्रियाणां वर्गः समूह़ः। मधुनि मये निर्ववार निर्च्टिति प्राप । कथंभूते ? संक्रान्तप्रियमुखप्रतिबिम्ने । भमकोमलाम्रपह्तववत्पुगन्धी खादुनि आखाये प्रकृष्टादयुक्जभरयुते शीतस्पर्शो चेति। अन्नेन्द्रियतृर्या तजन्यः प्रल्यक्षमलंकारः। किमिति। आरादूरे। दति क्षणं संदिए कश्विद्वकसहनासिनां
 कलक्ष्रणैहावविशेर्मेंख्यमिति निश्चिकाय निर्णांतवान् ॥

## दूट्यलंकारचन्द्दिकायां भ्यक्षालंकारप्रकरणम् ॥

यथेति। यथाशब्दा अनुमानार्थाः। 'यभान्बब्दस्तु निर्दिष्टस्तुल्ययोगानुनानयोः’ इति विश्वकोशात्। तथा च चपलजलदस्पो धुमो न्योत्र आकाशस्य रन्ध्रमवकारां यस्मात्स्भगयति। यस्माच कीटमणगः। खद्योताः स्फुलिज्ञानां रूपं दघति धारयन्ति। यस्माच विद्युद्रूभाभर्ज्वालानिमहलसिताः प्रकाशीभूताः परितः पिक्त्वरणाश्च ककुमो दिशास्तम्मात्पधिकस्पाणां तह्णां खण्डे समूहे स्मर कक्षणो दवामिर्कम इति मन्ये इ्लन्वयः। प्रयोगस्तु पथिकतरसखण्डे स्मरदाबानलष्

```
यया वा,-
    यम्नैता लहरीचलाचलुद्शो व्यापारयन्ति भ्रुवौ
            यत्तत्रैब पतन्ति संततममी मर्मस्पृरो मार्गणा:।
    तच्चक्रीकृतचापपुद्वितरांप्रेद्नल्करः को धनो
            धावत्यग्रत एव श्ञासनधरः सत्यं तदासां स्मरः।
पूर्व रूपकसंकीर्णम्, इदमतिरायोक्तिसंकीर्णमिति भेद:।
 ञुन्दानुमानं यथा,-
    निलीयमानैर्विहगैर्निमीलन्मिश्व पद्कजै:।
    विकसन्ल्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥
यथा वा, 一
    सौमिन्रे! नजु सेव्यतां तरतलं चण्डांखु सूल्न्म्भते,
        चण्डांशोर्नेशि का कथा ? रघुपते! चन्द्रोडयमुन्मीलति।
    चव्सैतद्विदितं कथं नु भवता ?, घत्ते कुरंद्ध यत:,
    छासि प्रेयसि ! छा कुरद्ननयने ! चन्दानने ! जानकि ! ॥
```


## उपमानालंकारः ११०

उपमानं यथा，－
तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले। यस्नन्चि ！तारकान्यासः राकटाकारमाभ्रितः ॥ अन्र मन्मथमिवातिसुन्दरं दानवारिमिः दिन्यतेजसम् । रौलराजमिव धैर्यरालिनं वेद्मि वेक्षटपरिं महीपतिम् ॥
व्योमव्यापिजलदध्रूमत्वादिल्यादि च्चोध्यः ॥ यन्रैता इति। लहरीवच्चलाचला－ श्चघ्चला दहो यासां ता एताः कासिन्यो यत्र जने फूूलतां व्यापारयन्ति प्रेरयन्ति तचैच भ्रूंज्ञाविषय एव यद्यस्मादमी मर्मर्वर्शिनो बाणाः संततं पतन्ति तत्तस्मा－ न्मण्डली कृते चापे पुह्विता योजितमुखा ये शरास्तेतु प्रें्यंश्वपलः करो यस्य तादृशः कोधनः स्मरः शासनमाज्ञा तद्वारक आासामग्रतो धावतीति सत्यमिल्यन्वयः॥ अतिशायोक्तीति। मार्गणत्वेन ट्शामध्यवसानादिति मावः। प्रयोगसु एताश्व－ कीकृतचापं सदा पुरोधावदाज़ाकरमदनकाः मर्ममेदिबाणपात।श्रनभूरूंज्ञास्थानकत्वा－ दिति बोध्यः। एवं निलीयमानैरिल्यन्रापि । अयं कालः सूर्यास्तमयवान् पक्षिनि－ ठीयमानत।द्याश्रयत्वादिति। रविरस्तगमनवान् ताटराक।लसंबन्धित्वादिति वा प्रयोगो ज्ञयः ॥ सौसित्रे इति । विरहातुरस्य रामस्य लक्ष्मणं प्रत्युत्तिः। अन्राप्ययं चन्द्र：कुरानधारित्वादिति प्रयोगः ॥

ह्यलंकारचन्द्रिकायामनुमानालंकारप्रकरणम् ॥
सामिति। तारकाणां न्यासः संनिदेशः शकटस्याकारं संस्यानमाश्रितस्तों रोहिणी विजानीहीत्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानमिहोपमानम् । इयं शक्टाकारनक्षत्र－ उ्थकिः रोहिणीपद्वाच्येत्युपमिति प्रति करणत्वात् ॥ अत्रेति। अत्र एषु राजसु
 इयक्यक्षहूपमुपमानं फलेन सह दर्शित्रमिति विशेषः ॥

## शान्द्रमाणालंकारः ११?

शबन्द्रमाण्ण यथा ( कुमार० ५ा८१) ,-
विवृण्वता दोषमपि चग्युताक्मना त्वयैक्मीयां प्रति साधु भाषितम्।
यमामनन्ल्यात्मभुछोऽपि कारणं कयं स लक्ष्य्यभवो भविष्यति? ॥
अन्र हिवः परमेष्टिनोऽपि कारणमिल्यन्र ‘यो मत्वाणं विद्धधाति पूर्व' ( ) इति श्रुतिरूपं र्राव्द्रमाणमुपन्य्तम्। एवं स्टृतिपुराणागमलौकिकवाक्यरूपाण्यपि श्रब्दप्रमाणान्युदाहरणीयानि ॥

## स्मृत्यलंकार: ११२

तत्र समृतिर्येथा, —
बहान्कुरूत पापानि सन्तु तान्यक्कृतानि वः। सर्षान् बलकृतानर्थानकृतान् मनुरववीत् ॥
पूर्ं श्रुतिरभिमतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता। इह तु स्मृतिरनभिमतार्ये तदूषणप रेण प्रमाणतया नीतेति भेदः। भाचाराब्मतुष्टयोरपि मीमांसकोक्षधर्म्रमाणयोर्बेदघब्दाडुमापकतया शबनद्यमाण पवान्तर्भावः।
मष्षे मन्मयलिवातिसुन्दरं महीपति वेक्कपतिसंज्ञ वेमील्यायन्वयः। दानवारिfिंक्णु:। हौल्राजं हो धैर्यरालिनं मदनरासकत्वात॥ ॥ प्रत्यक्षरूपमिति। साधहयविशिषपिण्डप्रल्लक्षस्यापि फलायोगव्यवन्छिन्वत्वेन कारणत्वादिति भावः। फहेन उपमितिह्पेण ॥

इस्यलंकार्बन्द्विकाय|मुपमा नालंकारपकरणम् ॥
विवृण्वतेति। कुमारसंभवे बटुवेषं हंं प्रति पार्बल्या इयमुक्तिः। बरदोषं प्रकाशयतापि स्बलितन्तःःकरणेन त्वया ईंशं महादेवं प्रति एकमलक्ष्यजन्मतं साधूक्तम् । यतो यमीशात्मभुनो घह्मणोडपि कारणमामनन्ति वेदाः स कयं लक्ष्यः प्रभव उत्पत्तिस्यान यस्य ताहुभविष्यतीलन्वन्वः। 'विवक्षतर' इति कचिव्पाठ:, वकुमिच्छ तेति तदर्थः ॥

इल्यलंकारचन्दिकायां शब्द्दर्रमाणालंकार्रकरणगम् ॥
बलादिति। नास्तिकोक्तिरियम् । हे जनाः ! पापानि बलात् कुरुत। तानि च पापानि वो युष्माकमकृतन्येव भवन्तु । यतो बलाक्कारेण कृतान्सर्वानर्थान् मनुरकतानन्रन्वीदिलन्वयः। तदूबणपरेण सर्वभिमतार्धदूषणपरेण। आह्मनसुष्टि: प्रीतिवैंकल्पिके विषये 'गर्भाथमे ऽЕमे वाइब्दे ब्रान्मणस्योपनायनमू' इ्यादौ प्रमाण-

[^21]तत्राषात्रमाण्ण यथा (नैषध० ९19₹), 一
महाजनाचारपरम्परेद्री ख्रनाम नामाददते न साधवः।
अतोऽमिधानुं न तदुस्सहे पुनर्जनः किलाचारमुं विगायति ॥
भाल्मतुदिप्रमाणं यथा ( शाकुन्तहे १ा१९), -
असंशयं क्षत्रपरिम्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः।
सतां हि संदेंपपदेषु वरतुपु प्रमाणमन्त्रकरणमृृत्तयःः ॥
अन्र दुष्यन्तेनात्मतुष्या साकुन्तलापरिग्रहस्य धर्म्यत्वं श्रुल्यनुमतमनुमीयते। एवं भुत्तिल्दिक्रदिक्म्मपि मीमांसोक्तं प्रमाणं संभवदिहोदाइत्तन्यम् ।

## भुत्यलंकारः ११३

तत्र श्रुतिर्येथा, -
त्वं हि नान्नैब करदो नांधस्से वरसुद्दिकाम्।
न हि श्रुतिप्रसिद्धार्ये लिद्नमादियते जुधैः ॥
बन्र करिगिरीभ्थरस्य वरद इल्यभिधानश्रुल्या सर्षाभिलषितदातृत्वं समर्थितम्। एिं्न यथा,

विदिकं बो यथा स्वार्था न मे काभ्वित्पवृत्तयः।
ननु मूर्तिभिरहाभिरिल्यंभूत्तोडस्मि सुच्चितः ॥
बत्र ज्रिवस्य श्रुतिप्रसिद्दसर्वोपकारक पृयिण्याय्यट्रमूर्तिपरिग्रहलिख्रेन तत्पदृत्तीना होकानुम्रहैक्रयोजनत्वं समर्थितम्। लिद्नस्यापि मूल भूतवेढ़ानुमापकतया वैदिक घा्द्दप्रमाण एवान्तर्भावः । एवं लौकिकलिन्नानामपि लौकिकरान्दोकायकतया हौकिकहाब्द्रमाण एवान्तर्मावः। अत:-

लोलम्डूलतया विपक्षद्विप्रन्यासे विधूतं हिर-
सहृृत्तान्तपरीक्षणे sकृतनमस्कारो विलक्षस्थितः।
मिस्युकम $\|$ महाजनेति । दमयन्ती प्रति नलस्सोक्तिः। नाम वितर्के। नाददवे न गुद्नि । भाचारमुचमाचारलागिनमू। विगायति निन्दाति ॥

असंशयमिति। कन्रेण क्षत्रियेण परिग्रहे क्षमा योग्या। यत आर्य श्रेष्टं मममनः अस्यां रकुक्तलायामभिलाषसीलम्। पदेषु विषयेषु ॥
हल्यलंकारचन्दिकायां स्मृट्यलंकाश्रकरणम् ॥

त्वं हीति। वरमुद्रिकां वरमुद्रां नाधस्से न धारयसि। श्रुतिवररदसंज्ञारूपा लिक गमकम्। पक्षे श्रुल्या तृतीयादिस्पया प्रकर्मेग झी:्रं सिद्देऽर्ये अलाजिभावे सति लिख़मर्थप्रकाशनसामर्थ्यष्पमाद्रियते। यथा ‘ऐन्द्रा गाई्हल्यमुपतिष्ठते’ इति श्रुज़ा गाईपल्योपस्याने विनियुत्तस्य मन्त्रसेन्द्रप्रकाशनसामर्थयह्पेण लिनेनेन्द्रोपस्थाने विनि योगो नाद्रियत इलर्लः्थः । करिगिरीश्वरः हैस्तिगिरीश्वरः ॥ विदितमिति। छ़्यंभूतः
 लोलदिति । गुस्णां संनिधावपि द्वाभ्यां नायकाभ्यों समयोचितो विधिर्नोल्स्टष्ट:।

ई़प्ताम्रकोलक्रान्तिनि मृबे हख्यानतः पादयो-
रस्स्टो गुस्संनिधावपि विधिद्धाभ्यां न कहोनितः ॥
हल्यादिश चेहारूं प्रमाणन्तरं नागक्षनीयम्। बनिच्छद्दप्रमणकल्यक्रतया धमनकारो यया (नैष्ष ० रा५२), 一

किम्डभिग्रंपैतैज़ंड ! मन्यसे मधि निमज्तु मीमसुतामनः।
मस किल भुत्मिमाह तदर्शिकां नलगुखेन्दुपरां विक्जुः सरः ॥
 कल्दिते तथा क्यास्यावृसरवाक्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम ।

अर्थपप्यलंकारः ११४
अर्थापत्तिर्यया,-
निर्गुं श्रा्यमस्सीति मष्यं तब नितम्बिनी !
अन्दया नोपपयेत पयोधरमरल्थितिः ॥

## गथा वा,—

च्यक्त बहीयान् यदि हेतुरागमादपूरयत् सा जलरिं न जाहन्नी।
गःौौनिर्भर्रिसतझाम्भुकन्धरासवर्णमर्ग: कथमन्यथा भवेत् ?।
अनुपलँ्प्यलंकार: $\}$ १
जनुपलबिधर्यथा,-
सुरमसदवरलमं तन्वि! निश्रिन्वते ते तदनुपल्भमानास्तर्कयन्तोडपि लोकाः।
 Sटीति सूनने कृते नायकेन नेति सूचनाय शिरो विधूतं संच|लितम । ततसहान्त्त परीष्षणे नायिकया कृते सति अकृतनमसकारो विलक्ष एव स्थितः । तत ईषात्ताप्रा कपोलकान्तिर्यस्य तादहो नायिकाया मुखे कोपातिशयाजाते सति तत्पादयो द्टिप्टिपाते नैवानतः प्रणत इति ॥ किमसुमिरिति। व्याख्यातंत्राह्र ॥ तथेति। नलमुखचन्द्रविषयत्वव्याख्यातुः स्मरस्येस्यर्धः। तच्चासिद्धत्वालकल्पितमिति भावः। इति शब्दः ॥

इल्यलंकारचन्द्दिकायां श्रुत्यलंकारश्रकरणम् ॥
निर्णनतुमिति । अस्तीति निर्णेतुं शक्गमिल्यन्वयः ॥ च्यक्तमिति । हेतुस्तर्कः। यदि व्यक्ता घ्रकटं बतीयान् तदा सा जाहवी जलर्कि नापूरयत्। अन्यया पूरणे सति अर्णः समुद्रस्य जलं गक्षाघैर्निर्मर्स्सितं तिरक्कृतं सच्छम्नुकण्ठसमानषण्ण नीले कयं स्यादिलन्न्वःः ॥

इल्यलंकारचन्द्रिकायामर्थापच्यलंकारमकरणम्म ॥
₹फुटमिति। हे तन्वि! तर्कयन्तस्रक्कभीळा अपि लोकास्त्वदवउग्रमनुपल-

कुचगिरिवययुग्मं यद्दिनाधारमासे
तदिए मकरकेतोरिन्द्रजालं प्रतीमः ॥

## संभवालंकारः ११६

संभवो यथा,—
अभूतपूर्व मम भावि कि वा सर्वे सहे मे सहजं हि दुः:बम् ।
किंतु ल्वदम्रे शरणागतानां पराभनो नाथ! न तेडनुरूपः ॥
यथा वा (मालती० १६६), -
ये नाम केनिदिए नः प्रथयन्त्यवझां जानन्ति ते किमपि तान्म्रति नैष यन्तः ।
उत्वस्सतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ब्यं निरवध्धिर्विपुला च पृँ्वी ॥
गया वा,—
आतः पान्थ ! कुतो भवान्चगरतो वार्ता न वा वर्तेत
बाढं हूहि युवा पयोदसमये लक्वा पियां जीवति।
सलंयं जीवाति जीवतीति कयिता वार्ता मयापि श्रुता
विस्तीर्णा पृथिवी जनोऽपि विविधः किं किं न संभाब्यते ? ॥
भमाना अपस्यन्तस्तवावलम्नं मध्यमसदिति स्फुटमेव निश्विन्वते। कुलपर्वतश्रश्वयुग्मत्वेनाध्यवसितं सनद्वन्द्वमाधारं विना चदाते तत्विवह मकरध्वजसेन्द्रजालं मायाचरितं प्रतीम इल्यन्वयः॥

## हल्यलंकारचन्निकायामनुपलबध्यलंकात्रकरणम् ॥

अभूतेति। ईॅथबर प्रति भत्तस्योक्तिः। पूर्वमभूतमभूतपूर्व ताद्यां मम किं वा भावि । न किंचित्। सर्वं शीतातपादि हून्द्ं सहे। हि यतो मम सहजमेव कुःसमस्ति। किंतु हे नाय! ते तव शरणागतानां भतानां त्वद्रे पराभवो नानुरूपो नोचित इल्यन्वयः। अथवा तव नानुहुप इचन्वयः। अन्न दु:खादेः संभवाल्यप्रमाणसिद्धूस्य कथनम् ॥ ये नामेति। भवभूतेरुक्तिः। नामेति कुस्सने। 'भाम प्राकाइयसंभाव्यकोधोपगमकुत्तने’ इलमरः। किमपीति काऊुः। न किमपील्यर्थः। एल काव्यनिर्माणरूपः। मम कोऽपि समानधर्म सह्रोो य उत्पत्स्यते अस्ति वा तं प्रति यल्त:, हि यस्मानिरवधिरयं कालः पृथ्वी च विपुलेति कमेण योज्यम्। अन्र 'कालो ह्यय'मिस्यादिना सोपपत्तिकं संभवाख्यभ्रमाणमुपदर्शितम् ॥ भ्रातरिति। पथिकं प्रति ग्रामस्थस्य प्रश्नः। कुत इलनन्तरं आगत इति रोषः। नग्रादिल्युत्तरम्। वार्तिति पुनः पूर्वस्य प्रश्न: ब बाढमित्युनरम रीकारे। अस्तीसर्थः। मूही़ित पूर्ञस्योत्तिः। युक्केलादि पान्थवचनम् । सलं जीवतीति पुनः पूर्वस प्रश्नः। जीवतील्यादि सर्व पान्यनचनम् ।

इत्यलंक्करच्न्द्रक्रायं संभवालंकार्रक्रणम् ॥

अन्राय्योदाहरणे＇भभूतपूवं मम भानि किं वा＇इृति संभवप्रमाणसिद्धार्थो दर्शितः । द्वितीयोदाहरणे संभवोपपादकं काल्यानन्य्यादिकमपि दर्शितम् । गृतीयोदाहरणे तु संभवोऽपि कण्ठोक्त हति भेदः ॥

## पेतिद्यालंकारः ११७

ऐेतिहं यथा，一
कल्पाणी बत गाथेय लौकिकी प्रतिभाति मे।
एति जीवन्तमानन्दो नरं उर्षशतादपि ॥
अर्र ‘लोकिकी गाथेयम्＇इस्यनिर्दि प्र्रक्तृकभषादपार्म्पर्यरूपता द़र्शिता $H$

## （ अथ संसूप्षिसंकरौ－）

अथैतेषामलंकाराणां यथासंभवं कच्चिन्मेलने लौकिकालंकाराणां मेलन हव चारुध्यातिशयोपलन्भा अरासिंहन्यायेन पृथगलंकारावस्पितौ। तभ्भिर्णयः क्रिषसे । तत्र तिलतण्डुलन्यायेन सफुटावाम्यमेद्दाएंकारमेळने संसृटिः। नीरक्षीर्यायेना－ स्फुटनेद़ालंकारमेलने संकरः। स चाहाध्रिभावेन समघधान्येन संदेह़ेन एकवाच－ कनुत्रवेरोन च चतुर्विधः। पनं नृसिंहाकाराः प⿴囗玉्वालंकराः।

## अलंकारसंसृपि：११८

तन्नलंकासंगृष्टिर्यथा（ माध० ६19४），－
कुंसुमसौरभलोभपरिभ्रमद्रमरसंभ्रमसंभृतशोभया।
चलितया विद्ध कलमेख्यलाकलकलोऽऽकलोलहहान्न्यया ॥
घन्र शब्द़ालंकारयोरनुप्रासयमकयोः संसृष्टिः।
लिम्पतीव तमोड्नानि वर्षतीवाअनं नभः।
भस प्पुर्षसेवेन दृ्थिर्निक्फलतां गता ॥
अन्रोदेक्षयो रुपमायाश्येल्यर्थलंकाराणां संसृहि：॥
अनिर्दिष्प्रवक्तक्तेति। अनिर्दिष्टो विरेषतोऽनुक्तः प्रवक्ता यस्येल्यर्थः। एवं चैतददेवैंतिह्यक्क्षणामेति दर्शितम ॥

हल्यंलंकारचन्द्रिकायमैमैतिहालंकारप्रकरणम् ॥
यथासंभवमिति। संस्टिसंकराम्यां दूयोस्तदधिकानां वेति यथासंभव－ मिलर्धः ॥ सकुटेति। स्फुटमवगम्यमानो भेदो येषामिति विग्र्हः। एकस्मि－ न्वाच⿳亠㐅

कुसुमेति। माधे ऋतुवर्णने पद्यमिदम्। अन्यया क्यापि वनितया चलि－ तया कर्स्सरो मेसलायाः कान्कयाः कलळकः कोलाहलो विदधे। किंभूतया ？ कुस्समौंरमलोभेन परिध्रमतां अ्रमराणां संघ习मेण ध्वराविशेषेण संभृता समृद्धा

# धानन्द्यन्थरपुन्दरमुक्तमाल्यं <br> मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य । <br> पदाम्बुजं भबतु नो विजयाय मक्षु- <br> मजीरासिझ्जितमनोइरमम्बिकायाः ॥ 

ตन्र शाव्द़ार्थालंकारयोरतुप्रासोपमयोः संस्टहिः।

## अद्नाद्निभावसंकरालंकारः ? $\}$ ?

## भङान्निभावसंकरो घथा, —

तलेब्वनेपन्त महीरुहाणां छायास्तदा मारुतकस्पितानाम्।
शभान्कसिंहेन तमोगजानां हुनाकृत्तीनामिव गात्रख्खण्डाः ॥
 एव सिंहः, तमांस्येव गजा हृति मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणेन रुपकवच्छहात्क: र्सिंद इव तमांस्स गजा इवेल्युपमितसमासाश्रयणेनोपमापि बक्रं शाक्या, तथापि
 सहान्वयेन भाष्यं, न तु गुणन। '‘गुणानां च परार्थ्वाद्धसंबन्धः समत्वात्’ इति न्यायात्। उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूर्वदार्यंप्रधानल्वाच्छझाह्कस्य तमसां च प्राधान्यं भवेत्। तन्र च न विरोषणस्य मुल्यार्थान्ब्यस्वारस्यमस्ति। स्वरूपनाशरूपोपचरिताक्रतिल्वनकर्तृवान्वयसंभवेडपि मुख्यार्थान्चयस्वारस्यमेवाद्दरणीयम्। झोमा यस्यास्तय।। अळका लोढा यस्यां ताहृशी द्यस्यास्तश्यमूत्येति ॥ आनन्देति। आनन्देन मन्थरं यथा स्यात्तथा। पुरन्दरेणन्द्रेण मुक्तमर्पितं माल्यं य习 ताहगं महिषासरस्य मौलौ मस्तके हठेन निहितं मज़ु मनोज्ञ मझीरस्य नुपुर्स सिज्जितं रणितं यत्र ताद्रमनोरममस्बिकायाः पादाम्बुजमम्बुजसदरां चरणं नोऽस्माकं विजयाय भवत्विलन्वयः। अत्र पादाम्बुजमित्युपमितसमास एव, नतु मयूरव्यंसकादिवत् पाद एवाम्बुजमिति । तथा सल्यम्बुजप्राधान्ये मजीरसिजितान्वयायोगादित्युपमैव न हपकमिति ज्ञेयम्।

> द्यलंकारचन्द्दिकायामलंकारसंसृद्टिप्रकरणम् ॥

तलेण्विति। तदा मार्तकम्पितानां महीफहाणां तरेषु छाया अवेपन्त कम्पमाना आसन्। तत्रोल्प्रेक्षते-राशादर्करपेण सिंहेन छिन्नाकृतीना तमोलक्षणगजाना धारीरसण्डा इवेति । 'गुणानां च-’ इति तातीयाधिकरणसूत्त्रम्। अस्यार्थ:गुणानां गुणभूतानां पदार्थानां परार्थत्वान्मुल्यप्रधानार्थत्वात्परसपरमसंबन्धः। कुतः ? समत्वादप्रधानत्वसाम्बादिति। यथा भाष्यकारमते पावमननेष्टीनामाधानस्य चाहवनीयादर्थेत्वात् परस्परं नाक्नातिभावसंवन्धः। यथा वा वार्तिककारमतेSम्मिसमिन्धनार्थाबां मन्त्रविशेषछ्पाणां निविद्दों सामिधेनीनो चेति संक्षेपः। एतद-
 नाशाहपमुपचरतेत गौणणं यदाक्ठतिऊवनमिलर्यःः ॥ नन्वेवमपि तमोंशेऽस विशेषण-

भत: ख्वरूपनाइाकोडीकरणप्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोक्ल्या रूपकसिद्धि: । तच्च रूपकमुन्देक्षाया धन्ं तदुत्यापकत्वात्। रूपकाभावे हि छाया रूनगात्रबण्डा इवावेपन्तेलेयेताबदुत्तावुपमैव सिद्घेत्; वेपनादिसाधर्म्याव। न छायानां सद्यःकृत्तगात्रख्खण्डतादाक्म्यसंभावनारूपोवेक्षा। ननु राशाक्रेन ख्नाकृतीनां तमसां गात्रखण्डा हवावेपन्तेलेयेतावहुक्तावपि सिद्घल्युद्येक्षा; तादात्म्यसंभावनोपयुक्त.रूलाकृतित्वरूप।धिकविरोषणोपादानाव्। सल्यम्; तथोत्कावाकृतिलवनादिधर्मरूपकार्यसमारोपनिमित्ता शाइाअ्कतमसो हन्टृहन्तव्यचेतनवृत्तान्तसमारोपरूपा समासोक्तिरपेक्षणीया। एवमुक्तौ रूपकमिति विरोष:। पं चात्रातिशयोक्तिरूपोल्पेक्षाणाम्बऩज्ञिभावेन संकरः ॥

## समपाधान्यसंकरालंकारः १२०

समप्राधान्यसंकरो यथा,—
भवतु न: सविन्ुुस्तुरगाबली समतिलद्विततुदूपयोधरा।
स्फुरितमध्यगतारुणनायका मरकतैकलतेव नभःभ्रिय: ॥
 गगनलक्ष्मीमरकतैकावहीतादात्म्योत्र्रेक्षा नभोलक्ष्प्यां नायिकाव्यनहारसमारोपस्पसमासोक्तिगैमैवोल्याप्यते। पयोधराब्दश्षेषस्योभयोपकारकत्वात्, तत उव्येषासमासोत्स्योरेक: कालः। परसपरापेक्षया चारह्वसमुन्मेषश्बोभयोसुल्य इति विनिगमनाविरहाल्समपाधान्यम्।

स्यान्वयात्कयं ह्पर्करिस्द्धिरिलाशक्ष्साह—स्वरूपेति। कोडीकारेण निगरणेन ॥ लक्षणामूलेति। साध्यावसानउक्षण।मूलेयर्थ:। तथा च तमोंशे उपचारेणान्वय इति भावः। न चैवं सत्युपमाशीकारेऽपि किं बाधकमिति बाच्यम्। तदनीकी कारे
 सैदैचौचिल्यादिति ॥ न छायानामिति । सिध्येदिलनुवर्तेते। उत्रेक्षा न सिध्येदिलन्बयः । इवशान्दस्य सादस्ये प्रसिद्दतरत्वेनासति तात्पर्य्याइके संभावनाबोधक्ववसंभवादिति भावः । स्पफं विनापुत्रेश्कायां ताल्पर्यग्राहकमसीति श़्केे-नन्विति । एवमुक्ती तमोगजानामित्युत्तौ। तथः च साधकान्तरस्य साधकान्तरादूषकत्वाद्रूपकसोत्रेक्षाइत्ववमिकृतमिति भावः ॥

इल्यलंकारचेद्दिकायां अझ्ञाध्निभा₹संकरालंकारप्रकरणम् ॥
 नभःझ्रियो गगनलक्ष्म्या: मरकतमण्णनामेकहता एकावलीकेल्युत्प्रेक्षा; सूर्युतरजाणां हरितवर्णत्वात्। कंयंभूता? सम्यगतिलत्षितास्तुज़ा उच्चाः पयोधरा मेषा यया। एकावतीपक्षे-पयोधरौ स्तनौ। तथा सुरिरतो दीपिमान्। मध्यगतोऽछण-

## यथा वा，—

## अद्धुलीभिरिव केकासंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः।

 कुड्मलीक्कतसरोजलोचनं चुम्बर्ताव रजनीमुखं घारी 1.अन्राकुठीभिरिवेति चाकोोक्तोपमया तवपायपाठान्मुख्यक्गुड्महीकरणलिखिए－ नुगुण्याच्छोपमितसमासाश्रयणेन हन्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपम－ या्नभूतयोल्याप्यमानैव राखिकत्कृकनिशामुखचुग्न्नोोलेक्षा निशाशाशिनोद्दा－ म्प्यव्यवहारसमारोपरूपसमासोक्तिगाँैंवोल्थाष्यते । उपमयोरमयन्रोत्यापक－ त्वाविहोषात् समासोक्तितर्भतां विना चुम्बनोव्वेक्षागा निरालग्बनत्वाः्च। तत－ श्रात्राप्युलेंक्षासमासोक्लोरेककालग्रोः सम्राधान्यम् । यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शशिजिशागतावेव धमीं समर्थ्येते，नतु शशि－नायकगो：निश्रा－नायिकयोश्र साधारणौ धर्मी। साधारणधर्मसमर्पणं चोल्येक्षासमासोक्योरोक्षितम्। उद्ये－ क्षायाः प्रकृताप्रकृतसाधारणगुण क्रियाहपनिमिन्तसापेक्षत्वात् समासोत्रोर्विरोषण－ साम्यमूलकव्वाच । तथापि वाक्योक्तोपमागामिवकारस्य＇मरीचिभिरिव＇इ्लत्य－ न्वयान्तरमम्युपगम्पान्वथ मेवलन्धस्य प्रकृताप्रकृतयोरेकेकविषयस्सार्धद्ययस्य समासोत्तोपमायां＇सरोजसरहां लोचनम＇’दति समासान्तरमभ्युपगम्य समास－ भेदलुधार्यंद्यस्य चाभेदाध्यवसायेन साधारण्यं संपाद्य च तयोहत्मेक्षासमा－ सोक्सोरद्ता निर्वाह्या। यद्वा，－हह घ घकृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानाम－ प्रहृतकोटिगतानां चालुलिकेकरसंचयलोचनानां च तनुदीर्शार्श्वन्वनीलनीरन्भ्र－

रूपो नायको नेता सारथिर्यस्याः। पक्षे－अरुण आरक्तो नायको हारमध्यमणिः। ‘नायको नेतरे 》्रेष्ठ हारमः्यमणावपि＇इति विश्वः। अतिशयोक्ला मेघाना सनत्वेना『्यवसानहूपया । ‘गरैभैंइलनेन तिलतण्डुलन्यागेन स्फुटावगम्यमान－ मेदायाः संसट्टेः सकारादैलक्ष्ष्यं दर्शितम् ॥ पव मत्रेति । एकस चमतृतित－ जनने परापेक्षत्वादआजिभावमाशक्षाह—परस्परेति । अडुलुलीभिरिति।
 जलोचमं लोचनमिव सरोज य习 ताद्र्र रजनीमुखं चुम्बतीवेलन्वयः॥ तत्रा－ येति। उपमाइहुले संदर्मे पाटादिलर्थःः ॥ मुख्येति। मुख्यार्धस्प्ं यन्कुजली－ करणस्पं लिंक्र पुष्पासाधारणधर्मस्तस्यनुकूल्यादिल्र्भर：। उत्थापकत्वाविशेषाद－ अंवाविशोषात् ॥ चन्द्रस्य चुम्बनोग्र्रक्षायां दान्प्यव्यवदारसमारोपात्मकसमा－ सोक्तौ चापेक्षितस्य नागकसाधर्म्यस्योन्कोपमाम्यामसमर्पणात् कथं तयोस्तददत्वमिति शक्षते—यद्यपीति । मरीचिमिरिनेति । मरीचिभिरिवाहुत्रीभिस्तिमिरमिव
 तयोर्वाक्यसमासोन्तोपमयो：। आवइयकाभेदाध्यनसाओेनोपपत्तौ कृतमन्वयान्त－
 नियमानुरोधेन यथासंख्यक्रमपरिलागः । तथा चन्नुलिमरीच्योस्तनुवनीरन्ब－ ध्वाभ्यां तिमिरकेगसंसंचयोोरावरणहुपत्वनीलत्वाभ्यां सरोजलोचनयोद्दीर्घंवक्वन्ति－ धकान्तिमश्वादिना सहइानां प्रातिख्विकरूपेण मेद्वत् अनुगतसाछइयप्रयो जकरूपेणाभेदोडोप्यस्ति स चान्र विवक्षित पुव। भेदाभेदोभयग्रधानोपमेल्यालंकारिकसिद्दान्तात्। तत्र च पगाजकाण्डनिक्कर्षन्यायेनाभेदगर्भतांदोपजीवनेन साधारण्यं संपाय्य प्रधानभूतोदेपेक्षा समासोक्ल्य झ्रता निर्वाहा। न हि प्रकाशरीतापनयनश्रत्किमतः सौरतेजसः रीतापनयनरक्किमान्रेण इीताहूपोगिता न हृा ॥

एवमनम्युपगमे च,—
'पाण्छयोsयमंसार्षितलम्बढ़ारः रृसास्ररागो हरिचन्दनेन ।
भाभाति बालातपरत्ससातुः सनिई्शरोद्रार दवादिराजः ॥'
हूल्यधुपमापि न निर्वहेत् । न ह्वत्राद्विराजपाण्ट्ययोरुपमानोपमेययोरनुगत: साधारणधर्मों निर्देएए:। एकन्र बालातपनिर्भररौ, अन्यत्र हरिचन्दनहारावित धर्मभेदात् । तस्मात्तत्र बाहातपहरिचन्दनयोर्निद्सरहारयोश्व सहशयोरभेदांश्रोपजीवनमेव गति: ॥
‘पिनसीव तरन्नयैः समुदः फेनचन्द्नम् ।
तदाद्दाय करैरिन्दुलर्लिम्पतीव दिगज्ननाः ॥'
हूत्य习्रोत्रेक्षग्यो: कालमेदेडपि समप्राधान्यम्। अन्योन्यनिरपेक्षनाक्यद्वयोपात्तल्वात् । तदादा़ायेति फेनचन्द्नरुपकमात्रोपजीवनेन पूर्बोध्रेक्षानपेक्षणात्। न चैवं 'लिम्पतीव तमोऽज्जगनि' द्वतिवदुवेक्षाद्वयस्य संसृट्टिरेवयमिति वाच्यम्। लौकिकसिन्बपेषणलेपनपौर्वापर्यच्छायनुकारिणोत्वेक्षाह्दययौनावर्येण चारतातिशायसमुन्मेषतः संसृट्टैवैष्याव्। तसादर्शादिबदेकफलसाधनतया समशधानमिदमुत्र्पेकादूयम्र । एवं समशधानसंकरोऽपि ब्याख्यातः ॥

मच्वाभ्यां च साहस्यं बोध्यम्। प्रातिब्किकह्पेण अड्रुलित्नमरीचिवादिना ॥ अनु-
 श्यमतिरित्तमिल्बभिष्रायेण ॥ सिद्धान्तादिति । तदुत्तं-‘साधर्म्य त्रिविधं मेदप्रधानमभेदप्रधानं भेदाभेदद्रधान चे’त्युपकम्य विद्यानाथेन 'उभमानन्वयो-
 दूयोपेताया उपमाया भेदांश्स्यानुपयोगाक्क्य तस्या उत्रेक्षायुपयोगित्वमिल्या-

 न्तस निर्युत्तिकत्वेनायद्वेयत्वमाशक्षमानं प्रलाइ—एवमिति। पाण्डयोऽय-

 तथाभूतः। अद्रिराजः कीछकृ ? बालतपेने रक्षाने सानूनि प्रस्थाने यस्य चः। तथा निर्द्ररस्योइारेणोद्नमेन सहितः। पिनह्घीति। ठ्याख्यातं प्राक्त॥ वौर्षापर्येणेति। तथा च चमत्कारप्रयोजकपौवर्वर्यघटकत्वेन भेदानवभासात्संट्टहि-

संदेइसंकरो यया (₹ğ० ६ा८५), 一

जलनिधिम जुरूपं जुक्षन्याबतीर्णा।
इते समगुणयोग्रीतययत्र पौराः
श्रवण क्डु नृपाणामेक्वाक्यं विबवुः ॥

 सा सरमेगेव निर्निक्निते, बिम्वभूतो धर्मस्तु पूर्वपसावाह्समगुणयोगक्रीतय इसि
 न्तारोपस्पं ललितमिलयध्यवसायाए संदेहः ॥

## यया बा, -

विलीयेन्दु: साक्षादमृतरसवापी यदि भवेत् कलक्षस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम्। ततः स्रानक्रीडाजनितजब भावैरवयदै:

कद्धाचिन्मुख्खें मदन्नशिखिपीडापरिभवम् ॥
 दुपात्तसिख्यंर्थमूह हति संभावनालंकार:। एतावस्साधनं कद़ापि न संभवल्येव,由तस्तापशान्तिरि गगनक्रुुमकल्पेत्यर्ये कविसंरम्भश्युनुपात्तमिथ्यात्वासिच्यर्भे मिं यार्थान्तर कर्लनारूपा मिथ्याध्यवसितिरित्युभयथासंभवात् संदेहः।

एवम्, —

$$
\begin{aligned}
& \text { "सिक्तं ₹फटिकछुग्भान्त:स्थितिश्वितीकृतैजैलैः। }
\end{aligned}
$$

वैलक्षण्यमिति भावः। दर्गादिवर्द्श़वोग्णमासादियत्। अगं च भिन्ककलीनयोरपि समपाधन्ये दृान्तः। फलं तच सर्गःः। प्रकृते तु चमहहत्हतिविशोषः ॥। इत्यलंकारचन्द्रिकायां समपाधान्यसंकालंकारश्रक्रणम् ॥
राशिनमिति । अत्र अजलेन्दुमला स्यंवरे समगुणग्रोरजनेन्दुमल्योयोंगेन प्रीतिर्येषां ते पौरा नागरिकाः चृपाणामन्येषां श्रनणयोः कडु पीडाकरममित पूर्वार्धएपकमेच वाक्यं विवनुहुछारयामासुरिलन्वन्वः। तेन सर्वनमम्ना सा इन्दुमती विम्बमूतो धर्मः। अजकर्मंकं वरणम्। तन्न तस्मिन्पझे ॥ विलीयेति। अम्निसंयोगेन घृतादिक्क्केनापि हेतुना विलीनतां प्राप्प्येलर्थः 1 विकं विकसितम्।


एकनचननुुप्वेशसं० १२२] अलंकारचन्न्रिकासहितः १९९
हत्यादिध्वपि संभावनामिय्याध्यवसितिसंदेहसंकरो दृण्यः ॥

> मुखेन गरलं मुख्वन्मूले वसति चेत्फणी । फलसंदोंग्गुरुण तरुणा किं प्रयोजनम् ? ॥

अन्र महोरगवृत्तान्ने बर्ण्यमाने राजद्वारूूबखलतृत्तान्तोऽणि प्रतीयते। तत्र किं वस्तुतस्तथाभूतमहोराबृत्तान्त्र एव प्रस्तुतेड्रस्तुतः खलवृत्तान्तस्सतः प्रतीयत हृति समासोक्तिः । यद्वा,-पस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनागाप्रस्तुतम होरगवृत्तान्तकीत्तनमप्रस्तुतप्ररंसा। यद्वा,-वर्ण्यमानमहोरगवृत्तान्तकीर्बनेन समीपस्थितखलुमर्माद्धाटनं क्रियत इति उभयस्पापि प्रस्तुत्वात् मस्तुताहुर दृति संदेहः ।

## एकवचनानुप्रवेशसंकरंः १२२

एकवाचकानुप्रवेश्रसंकरस्तु शब्दार्थलंकारयोरेवेति लक्षमित्ना काव्यप्रकाराकार उदाजहार-

> स्पष्टेच्च्वसत्किरणक्केसरसूर्यबिभ्बविस्तीर्गकर्णिकमयो दिवसारबिन्द्म्।

> किएाएटदिग्दल क्लापमुखावतारबद्बान्धकारमधुपावलि संचुुकोच ॥

अंत्रैकपदानुपविट्टौ सूपकानुपासौ यन्नैकस्मिन् श्रोके पदमेदेन शब्द़ार्थाछंकारयोः स्थितिस्तत्र तयोः संसृष्टि:, इह तु संकर द्रति। अलंकारसर्वस्वकारस्तु
 संदोहः समूहः ॥

इल्यलंकारचन्द्रिकायां संदेइसंकरालंकारग्रकरणम् ॥
लक्ष्षयित्वेति। ‘‘फुटमेकन विषगे शान्दार्थलंकृतिद्द्यम’इति स्नेणेल्यर्थः। स्पहेति। अतो अनन्तरं दिवसरुपमरविन्दं कमलं संचुकोच संकोचमगमत्। कीटक्? स्पष्टमुच्छूसन्त उस्रसन्तः किरणा एव केसराणि यस्यास्तथाभूता सूर्युबिम्बहुपा विर्तीजां कर्णिका वरातो यस्स तत्। क्विहाः प्रकाशाभावेन परस्परं मिल्तिता अष्ट दिश एव दल्रानां कलापस्तन्मुखेनाकतारों यस्सास्ताहरी बद्वा अन्धकारूपा मभुपावलिर्येन तथामूतमिय्यर्थः। पद मेदेनेति। 'सो णत्थि एत्थ गामे जो एयं महमहृंतलाभणं। तरुणाणं हिअभ्भनुलिं परिसप्पंति णिचनारेइ'।। 'स नास्यत्र ग्रामे य एतां ₹फुरहल्रावण्याम। तरुणानां हृदयलुण्ठनं परिसर्पन्तीं निवारयति' इति संस्कृतम्। अत्र पूर्वार्धेडनुप्रासस्तृतीयपादे स्पकमिति तखो:

एकसिन्वाचकेडनुपवेशो वाच्ययोरेवाएंकारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिकत्वाद्दाचकल्येति मत्वार्थालंकारयोरण्येकवाचकानुप्रेशसंकरमुदाजहाए-

सतुक्कर्योतितरद्नयोभिन्यमन्दमारश्धमृद户नाद्ये।
उद्यानवापीपयसीव यस्यमेणीटरों नाळ्यगृहे रमन्ते ॥
अन्र नाव्घगृह -वापीपयसोः सतु‘करेल्यादिविशोषणे शा्ट्डसाम्यं श्रेषः, ‘अम-
 तदृि न मन्वामहे । संत्पुध्करेत्यादिविरेषषणेडपि श्रेषभित्तिकाभेदाध्यवसायरुपातिशयोक्तिलम्यस्य' धर्मसाम्यस्सैव तत्रेवशब्दप्रतिपाद्यतया शबन्दसाम्यस्य तदप्रतिपाय्यत्वान् । हेषपभिन्तिकाभेदाध्यवसायेन धर्मसाम्यमतानंज़ीकारे 'अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्' इल्यादिश्रिहाविरोषणसमासोत्स्युदाकरणे विशेषणसाम पभावेन समासोत्त्यभावप्रसझ्नात् 1 शब्दृसाग्यस्येवशाब्द्रत्रतिप्यत्वेडपि तस्योपमावाचकत्वस्यैव प्राल्या श्रेषवाच्चकत्वाभावाच्त । शब्दुतोर्थंतो वा कविसंमतसाम्यप्रतिपादने सर्वंविषेडव्युप्मालंकारस्बीकारात्।

घन्यया,-

## 'पथा घह्नादननाँ्तन्दः प्रतापात्तपनो पथा। तथैव सोऽभूदन्वर्यों राजा प्रकृतिरभनात् ॥'

इत्यग्राप्युपमा न स्वात्। न ह्यत्रान्वर्थनामरूपशब्ड़साम्यं चिना किंचिद्धर्थसाम्यं कविविनक्षितमस्ति। तस्माचन्नैकस्मिन्ये प्रतिपाद्यमाने अलंकारद्नयरक्षणगोगादलंकारद्वयप्रतीतिस्तन्त तयोरलं कारयोरेक्वाचकानुप्रवेशः ॥

संसृष्टि: ॥ वाज्यय्रतियोगिकत्वादिति । वाच्यं प्रतियोगि प्रतिसंबन्ध यस्य तद्वाच्यप्रतियोगिकं तच्वादित्यर्थः। एवं च कान्यानाच्यस्यानुपासादे: शब्दालंकारस्य तदनुपवेशो न वाचकानुप्रवेश़ इति वक्तुं युक्तमिति भावः॥

सत्पुण्करेति। यस्यां नगर्यामेणीदचा उम्यानमंबन्धिनापीपयसीव नाख्घगहे

 च्छोभिनील्यर्थ:। 'पुक्करं करिहस्ताग्रे बाद्यमाण्डमुखे जहे। व्योम्नि ख़्गफले पद्में इलमरः । स्रेखेमित्तिकेति । क्लिषो भित्तिरिव भित्रिर्मूलं यस्येल्दर्थः ॥ ागगवतीति । रागोडुरागो रत्तिमा च । अम्बरमाकाशां बस्त्रं च। नन्बत्र विगेषणसाम्याग्राभेदांध्यवसायापेक्षणेऽपि सत्पुफ्करेलादौ शव्दसाक्यमात्रेणाप्युपमोपपत्तेर्न तदपेक्षेलत आहृ-राब्देति। शब्दतोर्थंतो वेति। शब्दम्नुक्तमर्थभ्रभुक्तं वा यत्क्रविसंमतं साम्यं तल्र्यतिपादन इलर्थ:। सर्वावेधे सर्वप्रकारे। यथेति। 'चदि भाहादने’ इति धात्वनुसाराचन्द्रपदमन्वर्धम्। अन्वर्थोडन्वर्षनामा । तस्मान्मतद्य वस्या व्युत्तत्वात् ।।

## यथा (नैषध० २1६), 一

> निधुकरपरिरम्भादात्तनिज्यं्दपूर्गे:
> शशिएषदुपक्टैरहालवालैस्सरूणाम् ।
> विफलितजलसेक्षक्रियागौरवेण ब्यरचि स हृतचित्तसतन्र भैमीवनेन ॥

धन्र हि प्रतिपायेमानोरर्थः समृद्धिमद्धस्तुवर्णनमुदात्तमिति लक्षणानुसारादुदा़्त्तालंकारूपः, असंबन्धे संबन्धकयनमतिशयोक्रिरिति लंक्षणादतिश योक्तिरूपश्य । न च सर्वत्रोदात्त्पासंबन्धे संबन्धकभनरूपव्वं निर्णीतमिति न विवित्तालंकारद्धयलक्षणसमावेशोऽ सीति वाच्यम् ; दिव्यलोकगतसंपस्समृद्धिव र्णनादि-
 स्टृष्टाया अतिशयोक्तेश्व परस्परविविक्तया विश्रान्ते: तयोश्येहार्थवरासंपस्न समावेशा-
 नापि समपाधान्यम् ; ये: शब्द़ैरिह संबलिध वस्तु प्रतिपाद्यते तैरेव तस्यैव वस्तुनोऽसंबन्धे संबन्धरूपस्य प्रतिवायमानतगा मिन्नभतिपादकराब्दु॰ यवस्थितार्थमेद़ाभावात् । नापि संदेहसंकर:; एकालंकारकोछ्यां तदन्यालंकार कोटिप्रतिक्षेपाभावात्। तस्मादिहोदान्तातिशयोक्योरेक्वाचकानुप्रवेशालक्षण: संकरः।

## संकरसंकरालंकारः १२३

छचिस्संकराणामपि संकरो धइयते । यथा, मुत्तः केलिविस्सूत्रहारगलिताः संमार्जनीभि⿸्हिता:

प्रातः प्राॅणसीम्नि मन्थरचलद्धालाड्दिएक्षारुणाः।
दूराद्दाडिमत्रीजशक्रितधियः कर्शन्ति केलीज्रुका
यद्विद्वन्दवनेपु भोजनृपतेस्तर्यागतीलायितम् ॥
धन्र तावद्धिदुषां संपस्समृद्धिर्णनमुद्रात्तालंकारसत्मूलुको ‘बार्लाक्रिलाक्षक्षरुणा' इत्यत्र तदुणालंकारसत्रैच वक्ष्यमाणभ्रान्युपपादकः पदा़र्थहेतुककाश्य-

विधुकरेति। स हंससत्र भैमीवनेन दमयन्ल्य। उद्यानेन हृतचितो व्यरचि कृतः । कथंभूतेन? चन्द्रकिरणाश्रेषोदात्तैरकीक्रतैर्निब्यन्दै: पूर्गैश्यन्द्र कान्तघटितै-
 शब्द प्रयुक्त्यर्धः। तथा च समप्राधान्यमर्भ्भेद्वविषयमिति भावः। प्रतिक्षिप्यते निवार्यते को्यन्तरममेनेति प्रतिक्षेपे विरोध: ॥

हल्यलंकारचन्द्धकायामेकनचनानुपवेशासंकरालंकारघकरणम् ॥
मुका इति। चिदुषां भबनेपु मन्दिरेशु केली सुरतकीडायां विच्छिन्नसू:़ाद्वाराइृलिताः संमार्जनीभिरपसारिताः प्रातःकालेडक्रणसीमान्ते मन्दं चलता बालनां चरणलाक्षारसेनारणा मुत्रा: दूराद्दडिमकीजशाक्रितधियः कीडाइुका यत्कषंन्साकर्षन्ति तद्रोजनृपतेस्ल्यागस्य दानस्य कीलायितमिल्यन्वयः। तन्रैव घाला-

लिद्बालंकारशेति तयोरेकवाचकानुप्रवेइसंकरः। तन्मूलः 'श्राक्रितधिय:' इल्यत्र भ्रान्तिमदलंकारस्तग्यां चोट़त्तालंकाशश्रारूतां नीत इति तयोश्थ तस्य चाह्नाद्विभावेन संकरः । एवं विद्दऩेहवैभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणविलासस्य हेतोश्भाभेद्कथनं हेत्वलंकारः 1 स च राज्ञो वितरणाविलासस्य निरतिशयोंकर्षाभिन्यक्तिपर्यवसायी । एतावन्मान्रे कविसंरक्भ्ये्युट्करूपोदात्तालंकाएपरिष्कृते हेत्वलंकारे विश्रान्तिः। वर्णनीयस्य राज्ञ: कीद्री संपद़िति प्रभोत्तरतया निरतिरायंश्वर्यंवितरण रूपाप्रतुतकार्यमुसेन तद़ीयसंपदुल्कर्शपरंसने कविसंरग्भश्भेत् कार्यनिबन्धनम्रस्तुत्वश्रंसालंकारे विश्रान्तिः। कार्गस्यापि वर्णनीयघेन प्रस्तुत्वाभिभ्राये तु प्रस्तुत्ताह़रेडपि विश्रान्तिः । अन्र विरोपानध्यवसायात् संदेइसंकरः । किंच विद्दृृहैैभववर्णनस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूप-
 णोत्कर्षपर्यवसायिनो हे व्वलंकारस्थाप्यद्युतातथ्यौद्रार्गवर्णनाद्मिकयात्युत्त्या सहैकवाचकानुप्रवेशासंकरः। तन्मूलकस्यम्रस्तुतपप्रशंसालंकारस प्रस्तुता क्रुरस्य वा राजसंष्स्समृद्वि्वर्णनात्मकोदात्तालंकारेण सढैकवाचकानुपवेशसंकरः। वाचकराब्द्स प्रतिपादकमान्रपरतया ग्यंजकसाधारण्यात। एवां च चयाणामेकवाचकानुत्रवेशासंक्राणां समश्राधान्यसंकरः। न ऐ̀तेषां परस्परमन्यत्रान्व्वमस्ति। उदा़्तादिमान्रस्यैव हेत्वलंकारादिच्चारतापाद़कव्वेनातिश्योक्तिसंक्रस्याक्तयानेक्षणात् । एवनमत्र श्होके चतुर्णामपि संकरणां यथायोग्यं संकरः। एवमन्यन्राप्युदाहरणान्तराण्यूद्यानि ॥
श्रिऊक्षाइणा इल्यनैव ॥ वक्ष्यम्याणेति। शक्कितधिय इति वक्ष्यमाणेल्यर्थ:ं ॥ तयोस्तन्नुणाव्यलिसयोः। तन्मूलः संकरमूलः। तान्यां संकरभ्रान्तिमझ्भाम्। तयोः संकरश्रान्तिसतोः। तस्य उदाग्तस। हेतुमतः कार्यस्स अमेदकथनं तर्यागहील्रायितस्य कार्यमिति वत्तन्ये तदेव ल्यागलीलायितमिल्यमेदकयनम् ॥ तदीयेति। राजकीयेट्यर्थ: ॥ अतथ्यौददार्येति। असलौदार्येयर्थः। तन्मूलकस्येति । वितरणोत्कर्षपर्यवसाविद्हेत्वलंकारमूलकस्येलर्यः:। ननु राजसंकस्समृद्धिर्य्यझ्जनागम्यक्वेनावाच्यत्वात्कयं तद्वर्णनाव्मोदात्तालंचारेण सहैकवाचकानुप्रवेशकथनमिल्याश न्रायामाह—वाचकरान्द्येति। ज्रयाणामिति। एक उदात्तातिश़योत्त्योरपरो हेवव्युत्योरन्यो व्यक्ययोदात्ताप्रस्तुतपरशंसाप्रसुतात्कुरान्यतरयोरिलेबं न्याणां परसपरमिलर्भःः ॥

हल्यलंकारचन्द्रिकायां संकरसंकरालंकारभकरणन् ॥
उदात्तालंकारस्य हेत्वलंकाराक्रतायाः पूव्वमुक्तत्वादुदात्त्तातिशयोक्तिसंकरस्यापि तदक्तत्वमिति एएकां निरस्यति-उदास्तादिमात्रस्येवेति । उदात्तादील्यादिपदेन हेवतंकारपरिग्रहः । हेवलंकारादील्यादिपदेन चाप्रसुतुप्रशंसापरिग्रहः ।



# उपसंहार: 

धमुं कुनलयानन्दमकरोदप्पदीक्षितः।
नियोगाद्देक्रटपतेर्निस्पाधिकृपानिधेः ॥ १ง9 ॥
चन्द्नालोको विजयतां शरदागमसंभवः।
हचः कुवलगयानन्द्दो यब्बसादादभुद्ययम् ॥ १७२ ॥
इति ध्रीमदद्वैतविद्याचार्यंश्रीमन्मरद्धाजकुलजलधिकौस्तुमश्रीरद्नाजा-
ध्ररीन्द्रवरसूलोः धीमदप्पर्यदीक्षितस्य कृतिः कुवलयानन्दः
समापः ॥

न व्वद्नुतातथ्यवर्णनह्पात्युक्तिसंकरस्यापेक्षेति भावः ॥ यथायोग्यमिति। तथा
 भाने च संकरः। तथा भ्रान्तिमदुदात्तयोरॠाझिभावसंकरस्योदात्ताअकहेत्वलंकारदिसंदेहसंकरस्य चाज्ञाड़िभावेन संकर इति सूक्ष्ममतिभिम्हनीयमू ॥

सकीर्लनुम्रनृत्तये ग्रन्थनाम खनाम चोपनिबध्रन् प्रन्थपूर्तिमनुवदति—अमुमिति। सग्रन्धस्य प्रामाणिकत्वं सूचयितुमाह—चन्द्रालोक इति। शरदागमसंज्ञकश्नन्द्रालोकमूलूभूतो प्रन्थः। शरत्कालागमनेन चन्द्रस्यालोक इति श्छेष:। तस्माच कुवल्यानन्द: स्वमन्थोऽभूत । कुवलयस्य कुमुदस्यानन्द ह्रति च ह्रेष इति शिवममस्ताम्।

विद्द्धन्दमहामान्यरामचन्द्रात्मजन्मना।
विदुषा वैयनाथेन कृतालंकारचन्द्रिका॥१॥
पनां कुवलयानन्द्रकाइानविशारदामू।
विदांकुर्वन्तु विद्दांसः काव्यतत्ववविदां बराः ॥ २॥
असी कुषलयानन्दश्रन्द्राहोकोत्यितोऽपि सन् ।
प्रतिष्टां लभते नैव विनालंकारचन्द्रिकाम् ॥ ३ ॥
इति श्रीमत्पद्दवाक्यप्र्माणश्कतन्सद्रामभट्टात्मजवैद्यनाथकृता० लंकारन्न्द्रिकाख्या कुवलयननन्दव्याख्या संपूर्णा।
$\rightarrow$ समाप्तोऽयं ग्रन्थः

## कतिपय संग्राह्य ग्रन्थ ।

सरस्वतीकण्ठाभरण-श्रीभोजदेवविरचित. १-३ परिच्छेदतक रामसिंहविरचितटीका और ४ परिच्छेद्को जगद्धररचित टीका, ऐसे दो टीकासे युक्त है.
उज चलनीलमणि—श्रीमद्रूपगोसामिप्रणीत, श्रीमद्विश्रनाथविरचित आनन्दचन्निकान्याख्या तथा श्रीजीवगोस्वामिविरचित लोचनरोचनाव्याख्यासहित. यह अलंकार मंथ सरसरसिकोंका मनोविनोदके लिगे सिर्फ एकही है. (दुसरा संस्करण).
चिक्मोर्वशीयनाटक-कालिदासकृत, पं. मुरेन्द्रनाथशास्रीकृत कल्पलताव्याख्यासहित.
का व्यानुशासन-आचार्यहेमचन्द्रनिरचित, स्वोप ज्ञालंकारच्डामणिसंशक्युत्तिसहित.
काइ्यभ्रदीप —महामदोपाध्यायश्रीगोविन्दविरचित, तत्सदुपाख्यावैय्यनाथकृत॰्याल्यासहित.
स्वमवासवदत्तानाएक— (महाकविभासप्रणीत) यह म्रंथ सुगम और विस्तृत, अाधुनिक सरणीसे एवं संक्रृत टीकापे सुझोभित है. यह नाटक कलक्ता, बनारस ॠुनिव्हर्सिटीकी परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियोंके लिए अलंत उपगुक्त है.
अलंकारसर्वस्व-राजानकठु्यक्कविरचित और जयरथकृत टीकाके

- साथ है. इसमें शब्दाल क्षार और अर्थालंकारोंका अच्छी तरदते विवेचन किया है.
अलंकारशेखर—शीकेशावमिः्रकृत.
वेणीसंहारनाटक-भहृनारायणप्रणीत, जगद्धरकृत टिप्पणीसहित. १ ८ कर्णभूषण-
कव्यवनुशासन-श्रीमद्वाग्मटनिरचित, खकृत टीकासहित.
दशरूपक— प्रीधनंजयविर चित, धनिककृत अवलोकटीका और भरतकृत दशहपसे सहित.
उन्मत्तराघनपेश्षाणक—भाईकरकविविरचित. चृच्तिवार्तिक- श्रीमदप्पग्यद्यीक्ष्तित्रणीत.
पूताइन्चायानाटक-श्रीसुमटकविविरचित.
मेनेजर—निर्णयसागरमुपणालय, मुंबई २


## कुवलयानन्द्पप्यानामकाराद्यनुक्रमकोशाः ।

                                    \(\rightarrow \mathrm{CrO}_{2}\)
    धकारणात्
अकृरां कुचयो： अक्रमातिशायोत्ति：
अछंद्वं केडपि
अक्षधिरोपित अज्ञासजिमृणाल
अन्ुलीभिरिन
अद्विदण्डो
अचतुर्वदनो अजस्रमारोहसि
भतियजेत भत्यन्तातिरायोक्किसतु कार्ये ध．$\exists ६$ धत्यन्तातिशायोक्किस्तु पौर्वा ध．४६ अत्युक्तिर द्रुतातथ्य अत्युच्चाः परितः（पंचाक्षरी）प्रेयो．१८₹ अन्र मन्मथं अयोपगूटे अन्यापि तिष्टति अधरोडयं
अधिकं पृधुलगधारात्र
अनन्तरल
अनयोरनवय्याओी
＂＂
अनायि देशः（नैषध．）ललि．१४९
अनिष्टस्याप्यवातिश्य
अनुरागवती（धवन्यालोक）निझे．१०८
अन्तर्विष्णो：
अन्तश्छिद्दाणि
अन्यत्र करणीयस्य
भन्सम्र तस्यारोपार्थ：
अन्यासु ताइडुप

उप．१८८ अर्थन्त，१४१ भावि．१७ง अर्था．१३६
अधि． 9 २०
विक．१४४
अति．४₹
अत्यु．१७く विष． 992

सारा．१२७ अप्र．$\subset$ ₹ घसंग． 990 भप．२७
प्रस्तु．くऽ

विभा． $90 ६$ उगे．२३ घति．y＇s

अप．२६ अप्रतु．く૪ प्रस्तु．९9
सम．१८१
निद．छ१
रूप．9८
असझ．१०९
परि．৩६


घस्यु．१६४

श्वोक：
अ

अनु कुचलयानन्द उपस．१८८
अयं प्रमत्तमधुप：आन्ति．२४
अयमति
अयं वारां（ भह्रुटातकम ）असं．१००
अयं स（म० भा० स्रीपर्व）रस．१८₹ अमु कुचलयानन्द उपस．१८८
अयं प्रमत्तमधुप：अान्ति．२४
अयमति
अयं वारां（भह्रुटातकम्ठ）असं．१००
अयं स（म० भा० सीपर्व）रस．१८₹ $\begin{array}{ll}\text { भयं हि धूर्जटि：साक्षात् सूप．} \\ \text { अरण्यदुतितं } & \text { निद．}\end{array}$ भयं हि धूर्जटि：साक्षात् रूप． 94
अरण्यद्रदितं
निद． अर्थैंरयल ब्याज．१．३ अर्ध दानव ठ्याज．११ अध्रंकारेषु बालानां उपो．११ अलंकारः परिकरः परि．$७ \cup$ अल्पं तु सूक्ष्मादाधेया अल्पा．१२१ अल्पं निर्मित
अवतु न：
अविवेकि कुच
असमालोच्य
अस
असोडा
असंभवोऽर्थनिष्पत्ते：
भलं．पृटं
अति．४४ घन्यो．१२२ प्रति．\＆२ निद्य．छ सामा． $9 \overline{\text { ₹ }}$ घसंग．و ร० विभा． $90^{\circ} \mathrm{A}$ अप．८२ ब्याज．Q． र्रेषा． 9 विष． $99 २$ संभवा．११．२ उपो． 9 उपसं．१८८

 परि．७४ अत्यु．q७く
सम．$१<9$
विभा． 90.9
वको． 9 १६ लेषा．यब काव्य．9३く घसं．و०८


| क： | ल．पृष्ठं | श्रोक： | अलं．पृष्ठ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| कार्याजनिनिर्वेषोोक्ति： | विरो． 904 | गिरिरिव गजराजोडयं | उपमे． |
| कार्यात्कारणजन्मापि | विभा．90v | गिरिर्महान्गिरे | सारा．१२८ |
| कार्ये निमिते | प्र．＜३ | गुणदोषौ नुधो | ． |
| त्पत्तिस्तृतीया स्या． | भा．9०६ | गुणनद्वस्तुसंसर्गात् | अर्थान्त．१४\％ |
| कालिन्द्रि नूंहे | अप्र． |  | तुल्य． 49 |
| किंचिद्याकूतसहितं | उत्त．9६६ | गुम्फ：कारणमाला | कार． 9 २४ |
| किनिद्दारम्भतोऽराक्य | विशो．१२४ | गुढोक्किरन्योद्देइयं चेत् | गूठो．9६® |
| किंचिन्मिभ्यात्वसस．मि | मिथ्या．9४६ | गृहीतमुक्करीय्याथ | एका．१२६ |
| किं तावत्सरसि सरोज | प्रत्य．१८७ | गृहान्तु सर्वे यदि | आक्षे．१०9 |
| कि पद्मस्य रुण | रूप．१¢ | गोपाल इति कृष्ण | विष．99\％ |
| किमसुभिग्लपपतै | हूप．१९ | ग्रामेऽस्मिन्प्रस्तरप्राये | उत्त．१६७ |
|  | श्रुत्य．१७६ | च |  |
| कु | उत्त．१६७ | चकाभिघातप्रसभाज्ञयै | पर्या． |
| कुसुमसौरमलोभपरि अ | अ．सं．qus | चन्द्रज्योर्त्नाविशादपुलिने | ने रुप． |
| कृत व गव | t． $4<$ | चन्द्रालोको विजयतो | जपसं．११८ |
| कैतवापहुतिवर्य कौ कौ | केतवा．द० | चपरातिशायोक्तिस्त | धति．प५ |
| कैसुल्येनार्थसंसेन्बि： | अर्था．१₹ई | चपलो निर्दयश्वासौ | लेशा．१५६ |
| कोशद्वन्द्वमियं | प्रस्तु．くs | चातकब्रिचतु | प्रहूष．१५१ |
| कौनुद्दीव तुहि | समा．११७ | चिकुराक्रका जयन्ति ते | कान्य．१३ ज |
| क्रमिकैकगतानां तु | कार．१३₹ | चित्रं चित्रं बत बत | म．११७ |
| क्रमिक प्रकृतार्थानां | 96 | चिन्नं तपति राजेन्द्र | विभा．9०\％ |
| क | cs | चूडमणिपदे धत्ते | निद． |
| ¢ सूर्यप्रभवो（रघुवंश：） | ）ललि．१ | चेद्विम्बप्रतिबिम्बत्वं | दृष्ट．५ง |
| क्राकार्य शारा（विक्रमोर्व．） | ） （वश．१＜६ | छ |  |
| ख |  | छाया संश्रगत्त तलं | सहो．६७ |
| जल | उपमे．११ | न्य | चेका．२Q |
| खिन्नोडसि मुञ्च | वष．११४ | छेकोज़्तिर्युत्र लोकोक्ते： | छेको و७४ |
| ग |  | ज |  |
| गगनाकारं | न．9० | जटा नेयं वेणीकृत | अप．२९ |
|  | て．१७マ | जाना लता हि | विभा． 9 |
| गजन्रातेति शृद्वाभि： | हो．२२ | जानेऽतिरागादि | भति．४३ |
| डाभोगे निहरति मदै： | त．१६२ | जीयादम्नुधि | कान्य． 976 |
| तासु तीर तिमि | अति．$\gamma २$ | जीवनग्रदणे | संदेह．२५． |
| गर्वमसंवाह्यमिमं（र्दट्रालं．） | i．）प्रती．१२ | ज्योत्ताभस्मच्छुरण＇वव | निद．६३ |

श्रोक：
तरेश्थिंनिद्धिना रम्यं तडिदौरीन्दुनल्यास्या वदभाग्यं धनसैः तदय विश्रम्य दयान्ड तदोजसस्तद्यासः तद्दुणः स्वगुणलागात् तलेप्ववेपन्त
तव प्रसादाल्कुपुमा तनामृतस्पन्दिनि तस च प्रवयसो तापच्नौबधधवरस्य तव ताभ्यां औौ यदि न स्या तां रोहिणी विजानीहि उपमा．१८८ तिल्युप्पात्समायाति तीर्त्वा भूतेशमौल्खि तृणाल्युतरस्तूल：
तौ संगुस्रच्रचिती
ज्ञातः काकोदरो त्रिविधं दीपकावृत्तौ त्वदत्रमार्दने दटे त्वं चैस्संचरसे वत्बनुबण्डित व्वव्यल्यर्थिचसुन्धरे त्वद्क साम्यमय त्वयि लोचनगोचर व्वयि सति बिवदा त्व ्ग्रागते किमिति त्वं हि नाद्नैव बरदो दम्प्योर्निषि दछदहनादुवन्नो दानार्थिनो मधुकरा दानं दद्यपि दिक्षालात्मसमेव

अलं．पृष्षं

विनो．६६ उपमा．$\checkmark$ उह्धा．१५？ भावो．१८६ प्रती．१४ तद्बु．9६० अढा．१७९ परि．ט५ प्रति．५५ परि．१३१ अप्र．＜$\cup$ अब．१५४ निभा．१०६ पारे．२१
सारा．१२० सभा．१७ง त्रेषा．vs धावृ．प३ बुब्य．૪く अवज्ञा．१५४ असंग．१9० ऊर्ज．9e४ विष．११५ ऊर्ज．१८५ निद．$\xi_{0}$
रूप．१८
श्रुल．99०
युक्तय．१९३
समा．११८
उन्वा．१५३
अर्थन्त．१४३
एका．१२६

غोके：
अलं．पृ区்
दिधक्षन्मारतेर्वालं विष．११₹
दिवमप्युपयातानां
विशे．१२३ दिवाकराद्रक्षति अर्थन्त्त．१४१
दिवि श्रितवतश्रन्द्द
दिव्यानामपि दीपकैकाबहीयोगा．

मालग．१२६ दृढररनिबद्यमुष्टे：व्यति．६६ हरा दग्यं मनसिजं ब्याधा．१२४ दछखा केशाव गोप विल्ट．१७२
देवीं वाचमुपासते
हृा．५८ देहि मत्क्दुकं पर्या．३५ दो दोषस्साभ्यर्थनानुज्ञा अनुज्ञा．१५५ दो ：स्तम्भौ जानुपर्यन्त्त．एका．१२६ द्वारं खल्किभिरातृतं

पूर्व．१६१


न
न चिरें मम आक्षे． $9 \circ$ ₹
नन्वाश्रयस्थिति पर्या．१२९

न पम्भं मुख्खमेवेदं अप．२श
नपुंसकमिति ज्ञात्वा विष．११ः
नरेन्द्रमीले न आक्षे． 902
नलिनीदले
न विषेग न
＂
नागरिकसम
नागेन्द्रहस्तास्त्वचि
नाय त्वद⿸尸⿱㇒日勺
नाधो मे विपर्णिं
नानार्थसंश्रय：ॠेषो
नामैव ते बरद
निद्राति स्नाति

ब्याजो．१६९
अर्थान्त．१४？
प्रति．१७३，
अप．२く
बुन्त्य．४९ अप्र．$\epsilon^{\circ}$ ： गूढो． 9,7
क्रेषा．טe
लोको．१७०
कार．१？？

| क： | अलं．पृष्ठं | श्लोक： | ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| या निन्दयया व्य．क्या | न निं．९९ | पूर्वावस्थानुतृत्तिश्य | पूर्¢．१६？ |
| निरीक्ष्य विद्यु | ง9 | पृथ्वाधेयाद्यदाधारा． | अधि．1२9 |
| र्योगसो | 5．9＊9 | प्रतिषेध：प्रसिद्यस | प्रति． 809 |
| निर्णुतुं शक्यमस्तीति | अर्था． 999 | प्रतीपभूपैरिव किं ततो | विरो．90\％ |
| निलीयमानैर्विहगै： | नु．१¢く | प्रतीपमुपमानस्योप | प्रती． 99 |
| निवेद्यत। हन्त | र．S₹ | प्रतीपसुपमानस्य | प्रती． |
| निषेधाभासमाक्षेपं | धाक्षे． 90 २ | म्यतन | प्तय．१३ प |
| नीतानामाकुलीभावं | श्रेषा．ט̧ | प्रदानं प्रच्छनं | समु．१₹३ |
| नृत्यद्यर्गाप्टिए | उन्मी．१६७ | प्रकोत्तरान्तराभिस्र | उत्त．9¢७ |
| प |  | प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य | प्रस्तु． |
| त्यविरतं | १३२ | प्राक्सिद्ध त्वगुणोत्कषो | धनु． |
| पदार्थवृत्तिमप्येके | 4 | प्रायश्वरित्वा वसुधा | पया．१२१ |
| पद्मातपत्ररलिके | विष．११४ | प्रौढोक्तिरूत्कर्षाहतौ | प्रौढो． ¢ $^{\text {¢ }}$ |
| प⿸्मे 〒्वनयने | छेका．३० |  |  |
| परस्परतप：संपत् | उपो． |  |  |
| गाम：क्रियार्थश्वेत् | परि． | फणान्द्रस्त गुणान्वक़त | परि．जE |
| म्लानं पीनस्तन | 39 | बलात्कुसत पापानि | ₹मृत्य．१८？ |
| परिवृत्तिर्विनिमय | र． 9 ¢ 0 | बहाइक्षोणिप｜ | विष．११६ |
| परिसंख्या निषिप्यैके | परि．१३ $\frac{1}{}$ | बहुभिर्बहुषोह्डेखावं | उछ्仑े． |
| र्यागेण द्वग्रो | उपमे．90 | बहूनां युगपन्दाव． | समु．9३२ |
| योक्षं तदप्याहु： | Q 4 | बाछेन्दु ककाण्यविकास． | उत्रे．३५ |
| 1योक्तं तु गम्यस्य | १२ | विश्राणा हृदये | समु．१३२ |
| र्तयो यदि पर्याये | पर्य．१ २८ | बिम्बोष्ट एव रागसे | पर्य．१२९ |
| ाशामुकुल | उ्रान्ति． | भ |  |
| वतः कल्पतरोरेष | न्यति．६५ | भवन्ति नरकाः | कार．१२५ |
| नामः किमियं | 4 | भवित्री रम्भोर | ？ |
| 位 | समप्रा．१९ง | भस्मोदूलन भद्रमस्तु | का |
| निष्टीन तरझ़ाप्र： | उत्रे．३७ | भानुर्निशासु भवदर्ति | （\％．9१५ |
|  | ．9\％v | भावस्य चोदय：संधि： | रस．१८२ |
| पिहितं प | विहि． 9 ६८ | भाविकं भूतभाक्यर्थ． | वि． |
| पुनः स्बगुणसंप्राप्तिः | पूर्व．१६， | भिक्षार्थी स क | T．१७ |
| क्वीनों गणना | निरु．१७९ | भेदकातिशायोक्रिस्तु | हतन．धर |
| पुराभूदस्मांक प्रथम | पर्या．११० | भेदैै क्विघ्ययो：सफूत | 4 |
| पा य大 होत | समा．७० | श्रातः पान्य कुतो | 982 |
| पूरं विधुर्वर्धयितुं | उत्प्रे． | भ्रान्तापड्डातिरन्यस्य | अप．२८ |


| वृहीं सुमुली म | ：अलं．पृष्ठं असंग．gos | श्ठोक： <br> यथासंख्यं कमेणैन． यथोप्व्वाक्ष： | $\begin{aligned} & \text { अलं पृष } \\ & \text { यथा. १२८ } \\ & \text { अन्यो. १२? } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ¢ | प．प२ | यदयं रथसंक्षोभ | हा．१५₹ |
|  | व．१५४ | यदि | प्रति．पF |
| मधुनतौचः कुपित： | （．य．१३५ | यदुच्यते पार्वति | अर्थन्तन．१४₹ |
| ：किं कुचय | 险，₹ | यद्यपद्रुतिगर्भ | अति．४\％ |
| पन्थानभूमिधर | 2ง | यद्व⿸厂⿱二⿺卜丿，मुहुरी | न्याज． |
| पन्दममगिमधुरर्यमोपला | 甭．७¢ | यन्मध्यदेशाद | अल्पा．१२？ |
|  | १ ${ }_{\text {¢ }}$ | यश्व निम्बं | तुल्य．ทi： |
|  | －१३५ | यश्र रामं न | विनो．छ७ |
| म／्येन जीर्णततां | अनुज्ञा．१५५ | तरो | 5．98き |
| मलयमरतां ना | केको．quप | यामि न यामी | अति．$\gamma \xi$ |
| यितुं ख | निचि．१२० | युत्ति： | गुत्त्य．9७ |
| यलिकामाल्यभारिण्य： | 今．9¢₹ | युगान्तकालग्र | अधि．१२० |
|  | －980 | युत् | IT．१५६ |
| स्य। नि | १३と | ये नाम केचिदि | संभवा．१९？ |
| － | व．9く9 |  |  |
| ब्जराशि | विक．१४४ |  | 88 |
| यदि साठइया． | मीलि．9६₹ |  | वयति．छ५ |
| H | ₹०9 | रक्तौ तनाह्री मृदुला | प्रे． |
| भुक्ताविहममन्तरा | अति． 82 | रलस्तम्मेषु संकान्त | ना．१६̧ |
|  | एकाव．१९९ | रत्तस्मेपु संकान्ती： | दा． |
| गत | － | रत्यापप्रियलान्छने | रला．१＇१ |
|  | （．१८३ | रथस्थितानां परिनर्त | उत्र्र．₹८ |
| － | 0 | रम्या ड़ति | ठेषा． |
| जगत्रय | असंग．990 | रवितत्तो गज | ति．$\gamma$ ？ |
| य |  | रसभावतद़ाभास． | रस． 16 |
|  | विष．99५ | र1 | अत्यु．9：9C |
| पत्तया मेलनं तग्र | उपमा． | राजसेवा मनुष्याणां | निद．$¢ 7$ |
| ला लह | 9＜5 | रान्निर्गमिष्य | विणाद．${ }^{\text {P }}$ |
| ादुपायस्ति जर्था． | प्रहर्ष． 949 | रात्रि： | 30 |
| उनेत्रसमान | प्रती．१२ | र1 | \％ |
|  | एकव．२०० | रिक्तेषु वारिक्यय | कैत．₹ |
| （ रन्षं व्योग्र | अनु．१८ | हुपकातिगगये｜क्ति： | अति．₹\％ |

戻क：

सजा तिरश्वा लावण्यद्रावेषव्ययो
ल्मिप्पतीव तमोऽन्नानि हीलानजानां ब्रु्घो न विस्ट
हेगः स्याद्दोषगुणयो।
लोकं पद्यति
लोकप्रादनानुछृति．
लोकानन्दन
लोके कर原मप
लोलह्हूलतया
व
क्कोत्ति：श्रेषकाक्कम्या．वको． $9 ० 4$ वऋसन्दिस्लेद
वस्से मा गा
वदनेन निर्जित वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां बदन्ती जारहत्तान्तं वन्दे देवं जलारं बदु：प्रादुर्भवादनु बरतनुकवरी
चर्ण्यानामितरेषां वा वर्येनान्यस्योपमाया
चर्ण्ये स्याद्रावृत्तान्त． वर्ण्योवमानधर्माणां
वर्गोपमेयलाभेन
वहन्ती सिन्दूरं
वाक्ययोरेकसामान्ये
वाक्यार्थयो：सहइसये：
वान्छिताद्धिकार्श्षस्य
वापी कापि रकुरति
वाराणसीवासवतों
विचिच्ड तन्वगत्र्श्येत्
विदितं यो चश्रा

अप्र．＜६
नि． 900
भ．सं．१९३
रला．१＇३s व्याघा．१२५
हेशा． $9 ५ ५$
पर्या．९३
लोको．9७४
उल्खा．१५३
विष．9१४
श्रुल．१9०

पिहि．१६є
विश्ट．१งя
भाह． $4 \gamma$
दीप． 49
होे़ा．₹१
पर्यायो．११
काव्य．१३०
विना． $9 \circ ५$
तुल्य．४०
प्रती． 9 ₹
ललि．१ ชง
उपमा．\＆
प्रनी．१३
प्रसु．९०
प्रति．५५
निद．$\Psi ६$
पहर्ष．ร५०
अति．$\gamma^{\circ}$
विज़े．१६८
विचि．१२०
श्रुㄲ．9¢．०

म्च्र：अलं．पषं विद्दानेव विजानाति प्रति．५६ विधाय वैं सामर्ष अप्र．$\subset$ विधिरेव विशोष व्या．नि．३s विंधुकरपरिरम्भादा．एकाव．२०9 विनानिएं च तस्सिद्धि．समा．श9८ विनोक्तिश्येद्बिना किं विनो．इ० विभावना विनापि विभा． $9 \circ 8$ विभिन्न 0 णा गरडा पूर्व．१६१ वियोगे गौडनरीणां निद．६० विरनंद्ध भिन्दे देशावं घसंग． 909 विहद्धा क्कार्यंपनित्रि विमा． 900 विरूपकार्यस्योत्पन्ति．विष．१९२ विरोधे नुल्यबलयो विक．भः9 विलद्बयन्ति श्रुति परि．१११ विर्गुगेन्दु：साक्षाद संदेद．99८ विवख्वतानायिषतेव उत्र्रे．२६ वित्विण्दता दोषमपि शब्द．१८८ विद्तोक्कि：किष्गुसं विद्व．१७9 विशेष：ख्यातमाधारं विरो．१२₹ निरोषः सोऽपि यद्येक विरो．१२₹ विशेषणानां साम्येन．समा．vき
त्रिषम वर्यंते－यत्र निष． 992 निष्य्यमेद्रताइप्य रूप．94 विस्नन्धघातदोषः अर्थन्त．१४१ वीर त्वद्रिपरमणी तहु．१६० वेधा द्वेधा अमं रूप．१ज व्यक्तं बलीयान्यदि अर्या．१९9 ब्यतिरेको विरोषश्रेत् ब्यति．६५ ध्याजोक्तिरन्यहेत्क्क्या ह्याजो．广६Q च्यावल्गात्फुचभार समा．छQ？
व्यास्थं नैकाया परि． s ．

习जेम मवदन्तिकं अनुझा．१५५ श



## कतिपय संग्राय्य ग्रन्ब

रु. न. पै.

अंलकार रोखर—श्रीकेशा वमिश्रकृत.

उज्वलनीलमणि-श्रीमद्रूपगोस्वामिप्रणीत, श्रीमद्विश्वनाथ-
विरचित आनन्द्चन्द्रिकाव्याख्या तथा श्रीजीवगोखामि-
विरचित लोचनरोचनाव्याख्यासहित. यह अलंकार प्रंथ सरसरसिकोंका मनोविनोदके लिये सिर्फ एक्ी है.
( दूसरा संस्करण ) ... ... ... \& .

ऊर्गमूषण-श्रीगझनन्दकविराजप्रणीत. ... ... १ ०

काध्यप्रढ़ीप-महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दविरचित, तत्सदु-
पाख्यवैद्यनाथकृतव्याख्यासहित. ...

काव्यानुशासन-आचार्यह्टेमचन्द्रविरचित, स्बोपज्ञालंकार-
चूडामणिसंज्ञकतृत्तिसहित.

वृत्तिवार्तिक-श्रीमदप्पश्यदीक्षित्रणीत.

一निर्णय सा गर पेर
(4) Library

S 808.04912 Ap 48 K


00006730


[^0]:    

[^1]:    साक 8 सतराशक्य त्यावतेनतयां.

[^2]:    फठठा०-? 'अयोगे'.

[^3]:    पठा०-१? 'विनोक्ति: स्यदिना).

[^4]:    टिप्प०-1 छिद्राणि-विवराणि, दोयाश्व; कण्टका:-तीछ्षणायव्यक्षा:, क्षुर्रिपवश्य; गुणाः-तन्त्वः, यझांसि च; अत्र प्रत्तुनस्य कस्सचिद्धध्यारोपणं विना कमलनालान्तरिछद्राणां कमलनालच्छेदने कारणत्वमशक्यम्, कंटकानां तु शक्यमित्युभयरूपत्वम् ।

[^5]:    पाठा०-१ 'गम्यंश्रहद्दनो मকयन्तराश्रय:'.

[^6]:    पाइगっ—? 'पापिनं नयसे'.

[^7]:    पाठा०—१ 'तदनुसुपनासंभाヲनायां', २ 'चन्द्रं सन्दर्शाय'.

[^8]:    पाठा०—? 'नायं दूति'.

[^9]:    पाठा०-? 'अपि लाक्षा'.

[^10]:    पाठा॰-९ 'सलनिप्रनि'".

[^11]:    पाठा०－श＇कृश्ष यतित＇．₹＇पुराऽकरोख＇．

[^12]:    पाउा०-२ 'हि वर्ण्येे यत्र'. २ 'स्वस हारेण'. ₹ 'कार्य स्यात्कारणेन'. $\gamma$ 'लध्द्मीर्जल जाया:'.

[^13]:    

[^14]:    पारा०－१＇दुर्द्रार्शा：＇．

[^15]:    पाठा०—१ ‘शोषस्तु शाशिना सित:’. ₹ ‘भाभित्रिं’.

[^16]:     4 'मृगद्रा?'.

[^17]:    पाठा०—？＇परामिसंधाने’．२＇डुश्रशुश्धगुरुजन＇．

[^18]:    पाठ०-२ 'ईरितम्'. २ 'उदीक्षितम्'.

[^19]:    पाठगー? '₹द्धिचनितं'. २'यत्राभवत'.

[^20]:    पाठTァ－？‘ऊनार्न्नच’．

[^21]:    पाठा०-? 'विचक्षता'.

